Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Table of Contents

# Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Lâm Tuyết Tiểu Ngọc(16t): gia đình nghèo khổ, mẹ đã mất, k có cha(nhưng thật ra lại là. . . . sau này sẽ biết), thông minh, xinh đẹp và lạnh lùng nhưng lại mang trong mình một vết thương lòng rất lớn, đạt được học bổng vào trường "Green Dream"\_một ngôi trường có tầm cỡ quốc gia, trước nay chỉ có con em quí tộc và giới thượng lưu theo học -Hoàng Gia Bảo Kiệt(16t):là con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất Châu Á nổi tiếng về kinh doanh bất động sản, đẹp trai, học giỏi, là hội trưởng hội học sinh đồng thời cũng là anh 2 của trường Green Dream, tính cách vui vẻ, hòa đồng, được mệnh danh la Sun Prince(hoàng tử mặt trời) vì có nụ cười tựa như ánh ban mai, tính tình bay bướm, thay bồ như thay áo \_Hoàng Gia Bảo Trinh(16t):là em sinh đôi với Bảo Kiệt, tính tình vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, có cảm tình với Phong nhưng k dám nói - Nguyễn Vũ Gia Phong(16t):la con trai tập đoàn Nguyễn Vũ chuyên kinh doanh cổ phiếu, lớn thứ 3 Châu Á, là 1 trong 2 hội phó hội học sinh. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chuyen-tinh-cong-chua-hoang-tu*

## 1. Chương 1 : Cô Gái Kì Lạ

Thứ hai, 5.30 A.M

- Oaa....................\_Kiệt thức dậy với một khuôn mặt ngái ngủ, nhìn đồng hồ Kiệt cất tiếng nói:

-Mới có 5 giờ rưỡi, sao hom nay mình dậy sớm thế nhỉ? Thôi, đi tập thể dục vậy

Tiến lại gần tủ quần áo, Kiệt lấy ra một bộ đồ thể thao rồi bước vào wc

\_Cạch\_5

sau Kiệt bước ra với vẻ cực kì handsome

Sau khi bước ra ngoài và khởi động Kiệt bắt đầu chạy quanh khu phố

- Tin..tin\_đang chạy thì Kiệt nghe thấy tiếng còi xe vang lên

Ngoảnh mặt lại, anh thấy một cô gái có khuôn mặt rất dễ thương khiến tim anh đập nhanh hơn mức bình thường. Cô đạp một chiếc xe đạp khá cũ, saulưng còn có một chồng báo to

"Chắc cô ấy là người giao báo

"\_ Kiệt nghĩ thầm

Đúng như những gì Kiệt nghĩ, cô gái đó đúng là ngươi giao báo. Cô dừngxe lại trước cửa nhà của một người đầu ngỏ, cầm trên tay chồng báo, côgái bước tới cổng từng nhà, đặt tờ bào gọn gàng sang một bên cổng rồibước đi tiếp

"Cô ấy quả là một người rất có trách nhiệm trong công việc

"\_ Kiệt thầmnghĩ vì theo anh biết, những người giao báo trước đây k bao giờ tỉ mỉnhư cô ấy, họ ngồi trên xe và ném tờ báo vào cổng mỗi nhà mà k cần biết tờ báo đó bay đi đâu

Nhận ra mình có hơi vô duyên khi tự nhiên đứng nhìn cô gái như vậy, Kiệt khẽ cốc đầu mình rồi tiêp tục chạy tiếp

Nhìn đồng hồ, thấy đã 6.30

, Kiệt chạy về nhà chuẩn bị đi học

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

Cùng lúc đó, sau khi giao báo xong, Tiểu Ngọc về nhà chuẩn bị quần áo,đây là ngày đầu tiên Tiểu Ngọc đi học ở trường mới nên cô k muốn trễ

Sau khi mặc quần áo, cột lại mái tóc, mang cặp vào..xong xuôi, cô nhìn mình trong gương lần cuối và nói:

-Mẹ ơi, ước nguyện của mẹ cuối cùng con cũng thực hiện được rồi, con sẽ cố gắng học tập thật tốt mẹ ạ

Hít một hơi thật sâu để k còn hồi hộp nửa, Tiểu Ngọc mở cửa bước ra ngoài

Khuôn măt giờ đây mang một vẻ lạnh lùng khó tả, cô cất bước tới trườngmà nói đúng hơn là cô đang chạy mới đúng, cô chạy nhanh tới mức ngươi ta chi kịp thấy một cái bóng vừa mới vụt qua

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

Trên đường cũng chả khá gì hơn ở vỉa hè, nếu trên vỉa hè có Tiểu Ngọcngự trị về tốc độ thì trên đường ông vua tốc độ chính là Bảo Kiệt nhà ta

5

sau, Tiểu Ngọc tới trường, cô k khỏi bàng hoàng trước sự lộng lẫycủa ngôi trường quí tộc này. Bước vào cổng trường, nó lạnh lùng k wantâm đến những ánh mắt xung quanh

-Ai vậy ta? Xinh quá nhỉ?\_ boy 1

-Ừ, đúng là xinh thật, xứng đáng làm bồ của tao\_boy2

-xí! mày k xứng, Em ơi , lam BF của anh ne\_boy3

\_Mấy ông cứ nói quá, nó làm sao đẹp bằng tui\_girl 1

-Nhìn cũng bình thường thôi mà\_girl 2

..................................

Mặc kệ những lời nói của những bà 8 nhiều chuyện, nó lặng lẽ bước vceef phòng Hiệu Trưởng

-Cốc, cốc, cốc\_Tiểu Ngọc gõ cửa

- Vào đi\_ một giọng nói vang lên

\_em chào thầy ạ!\_nó lễ phép trả lời

-Chào em, em ngồi xuống đây, em là hs mới phải k?\_thầy HT hỏi

-Vâng ạ. Em là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc\_nó trả lời rất lễ phép

\_ừm! Thầy đã xem hồ sơ của em, em có thành tích học tập rất tốt\_thầy hiêu trưởng nói với vẻ rất hài lòng

- Em cảm ơn thầy, em thấy mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót\_ Nó khiêm tốn trả lời

- Bây giờ em sẽ học ở lớp 10A1, đây là lớp giỏi của trường đấy. Bây giờ em theo thầy lên nhận lớp\_thầy HT nói

-Vâng\_Nó đáp

Thầy HT là một người đàn ông đã đứng tuổi( khoang tầm 60t), nó cảm thấy ông là một người rất tốt, hiền hậu và nhân từ

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

Tại lớp 10A1

- Nè, mấy người kia, tại sao lại dám bỏ rơi tui ma đi vậy hả?\_Kiệt tức giận

- Tại vì bửa nay anh nổi hứng giậy sớm rồi còn đi bộ nữa chứ, tụi em đợi mãi k thấy anh về nên mới đi trước chứ bộ\_Trinh cãi lại

-Mấy người ác lắm, bửa nay tui tạm tha ấy người đó\_Kiệt tuy rất tức nhưng k cãi lại được nên cũng đánh chịu thua

Vừa lúc đó

- Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới\_tiếng thầy HT vang lên đầy uy lực nhưng cũng rất ấm áp

- Ai vậy ta? boy 1

- k biết có phai là em xinh xinh hồi sánh k nhỉ? boy 2

- Mấy ông thấy gái là mắt cứ sáng lên\_ girl 1

- Theo tui, đó là một anh chàng cực kì handsome\_girl 2

Trật tự nào các em\_Thầy hiệu trưởng vỗ tay, ra hiệu cho cả lớp im lặng

Lời nói của thầy thật có uy, lập tức mọi người đều im lặng

-Vào đi em- thầy quay về phía cửa lớp, giọng dịu dàng kêu nó vào trong

Khi nó bước vào thì bọn con trai ồ lên thích thú vì lớp mình vừa có thêm một hot girl và mình đã đoán đúng. Còn phe con gái thì hơi đỏ mặt vìmình bị hố, một số khác thì thì hơi ghen tức vì mình k đẹp bằng nó nhưng tất cả mọi người đều phải công nhận một điều là nó rất đẹp

Còn ở dãy bàn cuối\_ nơi các công chúa và hoàng tử của chúng ta ngự trị thì:

- Ôi !!!!! Bạn mới của chúng ta thiệt là dễ xương\_ Phương vừa nói vừa làm mặt mơ mộng

- Xì, bà thầy gái đẹp là cứ tươm tướp, tui hơi nghi ngờ về giới tính của bà đó nha\_ Vũ nói với vẻ giễu cợt

- Nè cái thằng đầu nhím kia, ngày nào ông k chọc tui, ông ăn cơm k thấy ngon hả?\_ Trinh gắt lên

- Nè cái bà kia, bà nói tui sao cũng được nhưng bà k được động vào niềmkiêu hãnh của tui nghe chưa?\_Kiệt vừa nói vừa chỉ vào đầu mình

(Chả là như thế này, Vủ có một mái tóc rât chi là......là gì ấy nhi? t/g quên mất tiêu rồi, nhưng nói chung là tóc Kiệt được nhuộm màu đỏ rực,vuốt keo dựng đứng trông thật cá tính\_. Đó chính là niềm kiêu hãnh củaVũ bấy lâu nay. Thế nhưng đối với Phương thì nó trông chả khác gì là mấy con nhím ngu ngốc lúc nào cũng xù bộ lông của mình ra khoe khoang cả)

- Vậy ông nói tui như vậy là có ý gì? hả?\_Phương cũng chả kém cuộc cãi vã bắt đầu diễn ra

-Trời ơi! Kiểu này chắc tụi nó đánh nhau quá\_Trinh lo lắng nói rồi bay vô cản Phương lại trong khi Phương còn đang xăn tay áo

-Phong ơi! Giúp mình với\_ Trinh chỉ có thể khống chế một mình Phươngtrong khi Vũ thì vẫn cứ xông vào tấn công Phương nên k còn cách nào khác là phải nhờ đến Phong

Phong túm cổ áo của Vũ lôi về chỗ ngồi và ngồi khuyên giải mặc dù biết trước kết quả vẫn luôn là con số 0.

Còn bên phía Trinh và Phương cũng chả khá hơn là bao khi Trinh thì cốgắng khuyên giải còn Phương thì ngồi đấu mắt với Vũ ( thật hết biết 2ông bà này mà)

- Anh 2, anh nói gì đi chứ? Sao anh im lăng hoài vậy?- Trinh quay sang Kiệt nhờ sự giúp đỡ

-.................- im lặng

-Anh 2!!- Trinh hét lên

-.......- vẫn là sự im lặng

Tinh đâu hay nãy giờ Kiệt đang mãi mê nhìn cô bạn mới với dòng suy nghĩ của riêng mình nên k nghe thấy cô nói

" Chính là cô ấy\_ cô gái giao báo lúc sáng nay, tại sao cô ấy vào đượctrường này nhỉ? Tuy mái tóc có thay đổi( vì sáng nay Ngọc xõa tóc cònbây giờ thì thắt bím 2 bên, trông như mọt sách) nhưng khuôn mặt đó thì k thể nhầm lẫn được, vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh đó, cái miêng nhỏ xinhxinh phơn phớt màu hồng thắm, nước da trắng ngần như con suối trongveo, và điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt: đôi mắt to tròn, đen láynhưng chứa đưng trong đó là sự lạnh lùng và một nỗi buồn vô hạng

"\_ Kiệt suy nghĩ

-anh 222222 !! - tới lúc này thì Trinh đã k chịu dược nữa nên ghé sát vào tai Kiệt và hét lớn

- ơ.. hả?- Như đã bừng tỉnh, Kiệt lắp bắp trả lời

-Anh làm sao thế?- Trinh hỏi

-Nè, ông đừng nói với tui là ông để ý con bé mới tới nha\_ Vũ ranh ma hỏi

-Đâu ..đâu có\_bị trúng tim đen, Kiệt chối

-Trời, nhin ổng như vậy là đúng rồi đó\_ Phương xen vô

( Lưu ý nha: Tuy Phương và Vũ hay cãi nhau nhưng lại rất thân nhau, luôn luôn cùng nhau hợp tác để chọc phá mọi người nên họ được cả trường gọi bằng cái tên:

" Bộ đôi siêu quậy

", hix! Bó tay)

- Haizzz! Bộ đôi siêu quậy lại băt đầu rồi\_ Trinh thở dài ngao ngán

-Thôi, kệ họ đi- Phong thản nhiên trả lời vì đây được xem là chuyện thường ngày ở huyện mà

Chỉ tội cho Kiệt, bị tụi nó dồn vào phía đường cùng, k có lối thoát thì may sao có 1 giọng nói cất lên:

- Chào các cậu \_ người đó cất tiếng nói

Tụi nó ngước mặt lên và cùng đồng thanh

-Chào cậu!

- Mình là Tiểu Ngọc, từ nay mình sẽ ngồi ở dây, mong các bạn giúp đỡ\_ Thì ra người đó chính là Tiểu Ngọc

-Ừ! Tất nhiên rồi\_ đồng thanh tập 2

Tiểu Ngọc kéo ghế và ngồi xuống bàn của kiệt

( Chú ý nè: Tụi nó ngối 3 bàn, mỗi bàn 2 người

Trinh và Phương\_ 1 bàn

Tiểu Ngọc và Kiệt\_1 bàn

Phong và Vũ\_ 1 bàn

Đó là thứ tự bàn từ trên xuống dưới )

- Hôm nay Thầy có cuộc họp gấp, các em nhớ giữ trật tự cho đến tiết sau\_ thầy giáo chủ nhiệm

-Vâng a!- all

Sau khi thầy đi

-Chào bạn, mình là Bảo Trinh\_ Trinh

- Còn mình là Phương- Phương

- Còn mình là Vũ\_ Vũ bon chen

-Mình là Phong \_ Phong

- Còn mình là Kiệt\_anh trai của Trinh, có gì khó khăn cậu cứ nói\_ Kiệt

Câu nói của Kiệt đả vô tình lọt vào tai Phương va Vũ\_Những con ma siêu quậy của trường Green Dream và trở thành trỏ đùa của họ

-Có gì khó khăn cậu cứ nói\_ Vũ và Phương nhại lại tiếng của Kiệt

- Nè, mấy người quá lắm rồi nha- Kiệt bị chọc quê đến quá độ

-Thôi, đừng giỡn nữa- Trinh can

-Mà cậu nói cậu là anh của Trinh\_ Tiểu Ngoc hỏi Kiệt

- Ừ!\_ Kiệt hồn nhiên trả lời

- Vậy là cậu bị ở lại lớp\_ Tiểu Ngọc cũng hồn nhiên k kém

Nhưng sự hồn nhiên đó lại làm cho Kiệt xem té xỉu

- Nè, cậu coi thường tui quá nha, tụi tui là anh em sinh đôi mà? -Kiệt vừa nói vừa kéo Trinh lại gần mình

- Sao chẳng giống nhau gì hết vậy? -Tiểu Ngọc nói

- Tui thấy giống mà\_ Kiệt nói

- K giống, Trinh dễ thương, xinh đẹp còn cậu thì.....\_ Tiểu Ngọc đáp

- Thì sao?- Kiệt cướp lời Ngọc

- Umh..dưới mức trung bình\_ Ngọc thản nhiên đáp

Tụi nó bắt đầu cười phá lên, Kiệt mất 5s bất động sau đó cũng hiểu ra là mình bị chơi xỏ

- Á! Cậu dám chơi xỏ tôi à ?\_Kiệt nói

- Tôi k có chơi xỏ gì cậu hết, tôi chỉ nói ra những gì tôi suy nghĩ thôi\_ Ngọc vẫn thản nhiên như k

- Cậu..cậu..\_Kiệt tức đến đỏ mặt

-Hahaha, lần đầu tiên có người dám chê

" Sun Prince

" của chúng ta đấy\_ Vũ nói mà k nhịn được cười

- Đúng, đúng\_ Phương hùa theo

-Từ nay anh 2 hết tự kiêu nha\_ Trinh

- Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được người có thể chữa bệnh tự kỉ cho Kiệt rồi\_ Phong cất tiếng

- Mấy người hùa theo cô ta ăn hiếp tui\_ Kiệt bức xúc lên tiếng còn tụi nó thì vẫn lăn ra cười

Nhìn thấy mọi người vui vẻ, Ngọc cũng khẽ mỉn cười, tuy nụ cười rấtnhẹ và vẫn mang hơi lạnh của băng tuyết nhưng nó lại làm cho tim ai xaoxuyến và loạn nhịp( Kiệt đó)

- Thôi, k giỡn nữa, vô tiết rồi\_ Kiệt đánh trống lãng khi thấy chuông báo hiệu vào tiết 2 vang lên

Tiết thứ 2 trôi qua trong im lặng, duy chỉ có một người cứ ngồi họcbài mà thỉnh thoảng lại lén nhìn cô bạn cùng bàn của mình( ai thì chắcmọi người cũng biết mà ha ^\_^)

Reng....reng.....reng..

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, mọi người ùa ra khỏi lớp nhưbầy ong vỡ tổ, nhưng nói đúng hơn là ùa về phía 3 dãy bàn cuối( là bàncủa tụi nó đó)

- Oaaa, mệt quá\_ Trinh khẽ vươn vai

- Xuống căn-tin thôi, tui đói lắm rồi\_ Phương

- Đúng là heo, suốt ngày chỉ biết ăn với uống\_ Vũ lại bắt đầu chọc Phương

-Ông..ông..\_ Phương tức mún ói máu mà k làm gì được

Nhìn thầy vẻ mặt tức giận của Phương, Vũ đắc trí cười đầy kiêu hãnh,Nhưng ông trời quả là k chiều lòng người khi đang tận hưởng niềm vuichiến thắng thì bụng của Vũ lại...... kêu lên:

" ọc..ọc..

" vì đói bụng

- Ha! Mình cũng vậy mà bày đặt nói người ta\_ Phương trêu

- Tại..tại..\_ Vũ ngượng chín cả mặt mà k biết giải thích như thế nào cho đỡ quê thì Trinh lên tiếng giải vây

- Thôi, đừng giỡn nữa, mọi người ai cũng đói cả mà, xuống căn-tin thôi

Mọi người cùng nhau bước ra cửa( nãy giờ k có Ngọc nhà ta nha mí bạn, Ngọc đã ra ngoài từ nãy giờ rồi)

- Thanks bà nhá\_ Vũ nói thầm vào tai Trinh

- Ưm, k có gì, chẳng qua tui k mún lại phải làm sứ giả hòa bình cho ông và Phương thôi\_ Trinh vui vẻ đáp

2 người cứ vui vẻ như vậy mà k biết có 2 đang cảm thấy khó chịu trong lòng( là Phương và Phong đó ạ)

Ra đến cửa lớp thì tụi nó thấy một khung cảnh cực kì thú vị. Một đámnam sinh đang bu quanh một đứa con gái và đứa con gái đó k ai khác chính là Ngọc

- Em ơi, làm bạn gái của anh nhé\_ boy 1

- K, làm BF của anh nè\_ boy 2

- Đừng, làm girl friend của anh nè\_boy 3

-Cút\_ đáp lại những tình cảm k biết là thật hay giả kia là sự lạnh lùng cùng một câu nói chỉ vỏn vẹn có 1 từ, 3 chữ

Một số khi nghe thấy câu nói lạnh còn hơn băng ở Bắc Cực của nó đã bỏ chạy mất dép nhưng vẫn còn khoang 5 tên vẫn còn ở lại

- Em ơi, xin em hãy nhận lấy tấm chân tình của anh \_bóy nói

-k, đừng nhận thứ chân tình giả dối đó của nó, hãy nhận lấy tấm lòng thành tâm của anh\_ boy 2

- Tụi mày toàn là lũ ba xạo, em ơi, anh mới là thật lòng với em nè\_boy 3

- K, anh mới thật lòng với em, tấm lòng của anh sáng như trăng đêm rằm\_boy 4

K, đừng tin những lời hắn ta nói, tấm lòng của anh sáng tựa ngàn sao,anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu ánh mắt, nụ cười( ông nàyxạo, hồi nãy tới giờ nó có cười đâu, chỉ cười nhẹ với tụi nó thôi mà),yêu cái d...\_ boy 5

- Cút, tao nói là cút, lũ dog tụi mày có nghe rõ k hả?\_Ngọc

k để thằng kia nói hết câu, nó lên tiếng vì nếu để thằng đó nói thêm 1từ nào nữa chắc nó sẽ xỉu ngay tại đây vì những lời nói con nhão hơncháo đó. Tụi kia thấy k khí xung quanh mình như giảm đi mấy chục độ,lạnh\_ đó là từ ngữ duy nhất để có thể miêu tả cảm giác lúc này của tụikia dù bây giờ mới vào tháng 7( vì đây là ngôi trường quí tộc nên đi học sớm hơn những ngôi trường khác)

Sau câu nói đó, bọn kia đã chạy hết, nó toan bước đi thì thấy tay mìnhnhư bị ai níu lại,nó đưa ánh nhìn có thể giết người đó cho thủ phạm,thì ra chính là thằng boy 5\_ thằng sến nhất trong tụi nam sinh lúc nãy

Bắt gặp cái nhìn sắc hơn dao của nó, thằng kia khẽ rùng mình nhưng vìđại nghĩa cua gái của mình, thằng kia nhất quyết k chịu bỏ tay ra

- Tao đã nói đến thế mà mày vẫn k chịu buông thì tao chỉ còn có cáchnày thôi, đừng trách tao k nói trước\_ nó nói giọng thương hại pha lẫnvới băng tuyết. Và đi đôi với lời nói chính là một cú xoay người vô cùng ngoạn mục, đôi chân dài vô tận của nó vung lên trong k trung và đíchđến cuối cùng chính là...mặt của thằng kia

Bị tấncông bất ngờ và mãnh liệt( câu này giống như trong môn lịch sử khi người ta kể lại cách cuộc kháng chiến chống quân xâm lược quá), thằngkia k kịp kháng cự( mà cho dù có kháng cự cũng chả làm được gì đâucưng), máu từ miệng và lỗ mũi bắt đầu phun ra như núi lửa phun trào

- Games over\_ nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi

Tụi nó đứng trong lớp đã chứng kiến hết tất cả và mỗi người một suy nghĩ

Phương: Hu hu, bạn ấy như vậy thì còn cần gì mình bảo vệ nữa? Tủi thân ghê

Trinh: waaaaa, bạn ấy còn dữ hơn cả Phương nữa( đương nhiên rồi, nótinh thông hết tất cả các môn võ học, còn Phương thì tuy dữ vậy thôi chứ thật ra có biết tí võ nào đâu)

Vũ: trời, nhìn xinh vậy tưởng hiền lắm, tính cua nhỏ làm bạn gái đểchọc... tức chơi, ai dè...thôi, đành từ bỏ giấc mơ xa vời đó vậy, k khéo nó đánh mình mềm xương

Phong: cậu ta mang một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại có mọt nỗi buồn giấukín. Rốt cuộc, nỗi buồn đó là gì, ta nhất định sẽ tìm ra( đừng ngạcnhiên và vì sao Phong biết nó có nỗi buồn nha, vì Phong có khả năng biết được tính cách của người khác ngay từ lần gặp đầu tiên)

Kiệt: cậu càng ngày càng khiến cho tôi tò mò nhiều hơn về cậu đó\_ Ngọc à! Một cô gái lạnh lùng nhưng đầy thú vị.

- Thôi, chung ta xuông că-tin đi\_Phương lên tiếng

- Ừ! ?Đi thôi\_ Trinh

-Mọi người đi đi, mình xuống gặp ông một lát\_ Kiệt nói rồi tạm biệt mọi người

- Cái thằng này bữa nay kì ghê\_Phong nói

- Chắc ổng kết Ngọc rồi\_ Vũ phát biểu

- Đúng, đúng. Ông có cùng ý kiến với tôi đó\_ Phương xen vô

- Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ...v.v\_Vũ bắt đầu công cuộc quậy phá của mình

- Cuối cùng thì các cậu ấy cũng có thể hòa đồng rồi\_ Trinh hớn hở

- Vậy sao? Còn mình thì k nghĩ vậy đâu\_ Phong nói và hướng ánh mắt vào 2 người đi phía trước mình

Trinh nhìn theo ánh mắt của Phong và thở dài thườn thượt khi thấy Phương và Vũ đang cãi nhau nảy lửa.

-Tại sao lúc nào họ cũng vậy nhỉ? K bao giờ hòa bình được quá 5

\_ Trinh than phiền.

Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng

- Cốc, cốc, cốc!\_ tiếng gõ cửa vang lên

-Vào đi\_ tiếng nói trầm ấm và đầy uy lực của thầy hiệu trưởng vang lên

-Cháu chào ông\_ Kiệt mở cửa bước vào trong

-Chà, hôm nay có chuyện gì mà đứa cháu bất trị kia lại tìm tới lão giànày vậy?\_ Thầy hiệu trưởng nói giọng trêu chọc và có phần.. hờn dỗi(hix, k biết cái ông này có phải là con nít k nữa???)

-Ông à! Sao ông nói vậy, con thương ông nhất mà\_Kiệt làm nũng

-Thôi, cho ta xin! Nhìn cháu như vậy là ta biết cháu có chuyện cần cầu xin ta rồi đúng k?\_ Ông nói với vẻ hiểu biết

-Hì, ông đúng là hiểu cháu nhất mà!\_ Kiệt nịnh ông

-Để ta đoán thử nhé! Có phải vì cô bé mới tới k?\_ Ông

-Vâng ạ! Cô ấy là con của tập đoàn nào vậy ạ?\_Kiệt hỏi

-Hoàn toàn sai cháu ạ! Con bé k phải là tiểu thư đài cát gì đâu mà là..\_Ông bỏ lửng câu rồi đưa cho cậu tập hồ sơ

Nét mặt Kiệt bỗng nhiên thay đổi sau khi xem những gì trong đó viết\_ Đó là sự ngạc nhiên

-Cô ấy đạt được học bổng ạ? \_Kiệt hỏi

-Uk\_Ông nói

-Nhưng nếu như vậy thì cô ấy phải đạt được điểm tuyệt đối 100/100 ạ?\_ Kiệt hỏi như k tin

- Uk, bất ngờ phải k? K hiểu sao ta lại rất quí con bé\_ Ông đáp

-Tại sao ông lại quí cô ấy?\_Kiệt hơi ngạc nhiên vì ông cậu tuy có vẻphúc hậu nhưng muốn được ông quí k phải là chuyện dễ mà nó thì lại quálạnh lùng-Um, ta thấy ở con bé toát lên một sự nhân hậu và cao sang của một bậcquyền quí, nó cư xử rất lịch sự và vô cùng khiêm tốn, nhìn nó k khác nào một vị tiểu thư chứ k phải là một cô gái nghèo như những gì trong đóviết. Hơn nữa, nhìn nó rát giống với một người..\_ Ông nói

-Giống ai ạ?\_ Kiệt tò mò

-Một cô bé ta coi giống như con ruột của mình, nhưng..\_Ông lại tiếp tục bỏ lửng câu nói

-Nhưng làm sao ạ?\_ Kiệt thật sự rất muốn biết

-K có gì, rồi sau này cháu sẽ biết\_ Ông có vẻ k muốn nói cho Kiệt biết thì phải

-Vậy thì thôi ạ\_Thấy ông khó xử, Kiệt cũng k hỏi nữa

-Mà ta thấy cháu có vẻ quan tâm tới con bé nhỉ?\_Ông lại trở về với vẻ thường ngày

-Làm...làm gì có ạ, ông đùa hơi quá đó\_Kiệt ấp úng vì bị nói trúng tim đen

-Ta không tin, cháu thích nó phải không?\_ Ông gian xảo

-K, k có.Ông toàn nói linh tinh k à. Thôi cháu chào ông\_Kiệt nói rồi vẫy tay chào ông vì nếu như kiệt còn ở đó thì sẽ còn bị chọc

Kiệt đi để lại một mình ông trong căn phòng trống, ông khi mỉn cười và nghĩ

"Cháu ơi là cháu, cháu k thể qua mắt lão già này được đâu.Từ nay, trái tim cháu có lẽ sẽ k được yên rồi, tội nghiệp cháu ta

"

Kiệt bước đi mà cứ nghĩ về những gì ông nói, cậu k tin những gì ôngnói là sự thật nhưng cũng k dám phủ định chúng. cậu thả hôn mình trongsuy nghĩ mặc cho đôi chân mình bước đi trong vô thức. Bỗng, cậu va phảiai đó

-Tôi xin lỗi\_ Kiệt lên tiếng trước

-K sao đâu, tôi cũng k để ý mà\_ Người đó lên tiếng

"Giọng nói này sao mà quen qua!

" Khiệt suy nghĩ rối ngước mặt lên thì thấy nó đang đứng đậy phủi quần áo

-Thì ra là cậu\_Kiệt nói và khẽ mỉn cười

Nhìn thấy nụ cười hút hồn đó, Ngọc cảm thấy hơi bối rối và tim thì đậpnhanh hơn. Gạt những cảm xúc nhất thời qua một bên, nó lấy lại sự lạnhlùng thường ngày- Sao cậu còn ngội đó?Sắp vào lớp rồi kìa, nào\_ Nó nóivà đưa tay ra

Kiệt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nắm lấy tay nó và đứng dậy

Khi 2 bàn tay chạm vào nhau, có cảm giác như vừa có dòng điện chạy qua người nó và cả Kiệt nữa

Khi Kiệt đã đứng lên, nó vội vàng buông tay Kiệt ra.Đơn giản vì nó sợ,nó sợ cảm giác vừa rồi, sợ cái vỏ bọc lạnh lùng mà nó cố tạo ra 4 nămnay nó có gắng tạo ra sẽ bị phá vỡ trong tay người con trai trước mặtkia, đưng trước hắn, nó k thể tỏ ra lạnh lùng được. Rồi nó bỏ đi

Khi bóng nó đã khuất sau hành lang, Kiệt mới hoàn hồn. Lần đầu tiên có người dám chọc hắn, có người bị miễn nhiễm với nụ cười hút hồn mà k côgái nào khi nhìn thấy mà k xịt máu mũi( hix, người ta cũng có đỏ mặt đócha nội)

và đây cũng là lần đầu tiên có người làm cho trái tim hắn loạn nhịp.Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao như làm cho hắn bừng tỉnh,nếu nhớ k lầm thì trong ngày hôm nay, cái chuông mà hắn đã từng rất ghét đó đã cứu hắn đến 2 lần.

Bước vào lớp, hắn thấy nó đã ngồi ngay ngắn trên bàn, tay cầm cuốnsách của môn tiếp theo ra học. Khi hắn bước về chỗ ngồi cũng là lúc thầy dạy Toán vào lớp.Bài hôm nay lopws nó phải học tương đối khó nếu như kphải nói là ông thầy độc ác này cho toàn toán nâng cao. Dù cho cái lớpnày được coi là cái lớp giỏi của khối 10 nhưng xét cho cùng đây cũng chỉ toàn bọn con cháu nhà giàu nên chất lượng ở đây cũng chỉ bằng 1 lớp khá ở những ngôi trường bình dân khác. Nhìn sơ bộ của cái lớp này thì biết, chăng ai hiểu những gì ông thầy đang ghi trên bảng kia là như thế nào,trừ nó, hắn(Kiệt), Phương, Trinh, Phong, Vũ .

Quét mắt một lượt quanh cái lớp được coi là giỏi này, đôi mắt ông thầy hắc ám dừng lại ở bàn nó và Kiệt.

-Em! Lên giải bài này cho tôi\_ Ông thầy chỉ vào nó, có lẽ ông ta thấy nó là học sinh mới nên muốn thách thức nó chăng?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, thương hại có, lo lắng có, đồng cảmcó và hả hê cũng có. Bỏ qua những ánh mắt của lũ bạn và ánh mắt tự đắccủa ông thầy, nó bình thản bước lên bục giảng.

Lướt nhìn bài toán được ghi trên bảng, nó khẽ thở dài và lắc đầu. Hànhđộng đó của nó được ông thầy và 35 học sinh trong lớp cho là bỏ cuộc

-Cố mà làm đi, bài này khó lắm đấy, tôi phải mất tới 1 tiếng đồng hồ mới làm ra đấy\_Ông thầy tự đắc(sao ông nội này lại thích hành hạ người khác thế nhỉ?)

Cầm viên phấn trên tay, nó bắt đầu viết với tốc đọ kinh người

15

sau.........

- Tại ..tại sao..\_ Ông thaayf lắp bắp như k tin vào mắt mình nữa, một bài giải thật hoàn hảo

-Thưa thầy, theo em bài này quá dễ, k cần mất tới 1 tiếng đồng hồ đâu\_Bỏ lại cho ông thầy một cục tức nó bước về chỗ trong sự ngạc nhiên của35 học sinh trong lớp,kể cả Kiệt\_ người đã biết nó nhờ trí thông minh mà vào được trường này

-Cậu làm bọn mình ngạc nhiên đấy\_ phong nói

-Theo mình, chuyện đó cũng bình thường thôi\_ Nó nhún vai đáp lại

Những giờ sau đó trôi qua trong im lặng

Reng....reng.....reng...........

Tiếng chuông ra về vang lên, mọi người thu dọn sách vở ra về và nó cũng k phải ngoại lệ

-Kiệt ơi, về thôi\_ Vũ gọi

-Mọi người về trước đi, mình có việc phải đi 1 chút\_Kiệt cười trừ

-Sao?Đi chơi mà k rủ bạn bè hả?\_Phong trêu

-làm gì có, chuyện riêng thôi mà\_ Kiệt thanh minh

-Thôi, về đi.Ổng lại đi với em nào nửa rồi chứ gì?\_Phương ra vẻ hiểu biết

-Anh 2 nhớ về sớm nha.Hôm nay ông nội (thầy hiệu trưởng) cũng tới ăn cơm đó\_Trinh nhắc nhở

-Ừ, anh biết rồi mà.Thôi, pp\_ Kiệt nói rồi chạy như bay

-Pó tay thằng này luôn\_ Vũ thở dài

...............

Việc bận của Kiệt k có gì khác đó là....đi theo chị Ngọc nhà ta

Kiệt thấy nó bước vào 1 quán nước dành cho teen, tò mò Kiệt theo vàoluôn. Chọn một vị trí khuất ở góc phòng nhưng lại có thể quan sát đượcxung quanh, Kiệt ngồi xuống

Bỗng, Kiệt thấy nó trong bộ đồng phục của quán, thì ra nó làm phục vụ ở đây. Thấy nó đang cấm tờ menu tiến về phía mình, Kiệt kéo mũ sát xuốngvà cúi mặt

-Anh dùng gì ạ?\_ Tiếng Ngọc vang lên

-À.à..cho tôi một tách cà phê sữa nóng\_Kiệt ngập ngừng lên tiếng

-Vâng, xin anh chờ cho 1 lát\_Ngọc nói rồi bỏ đi

-Phuùuuu\_ tới lúc này thì Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm

...............

8h tối nó bắt đầu làm xong việc và ra về, Kiệt cũng thanh toán tiền và đi theo

Nó đi, đi mãi...rồi dừng lại trước cổng 1 ngôi nhà màu trắng sữa rồi bước vào

" Thì ra đó là nhà của cậu

"\_ Kiệt nghĩ thầm rồi bước về nhà

Tại nhà họ Hoàng...

-Kiệt, con đi đâu mà giờ này mới về?\_papa Kiệt hỏi

-Dạ...con có việc bận một chút ý mà\_Kiệt bịa đại một lí do

-Thôi, k sao đâu, cháu lên phòng đi\_Ông nói rồi nháy mắt với Kiệt

Dù k hiểu cái nháy mắt đó của ông Kiệt cũng cho qua và lên phòng

-Ba à, sao ba chiều nó quá vậy, nhỡ đó hư thì sao?\_mama Kiệt thắc mắc

-Ta thì k nghĩ như vậy bởi vì sắp có người có thể quản lí được nó rồi\_Ông mỉn cười

-Người đó là ai vậy ba?\_papa Kiệt thắc mắc

-Tạm thời thì ta chưa thể nói được\_Ông để lại cho 2 người con 1 dấu ? to đùng rồi bước đi

-ta về đây, cũng khá muộn rồi

-Vâng, ba về\_pama Kiệt đồng thanh

Cuộc nói chuyện vứa rồi Trinh k hề hay biết vì nàng đã lên phòng học bài rồi(học sinh gương mẫu phải như vậy chớ)

\*Xin lưu ý với các bạn đọc là ngôi trường Green Dream do 5 nhà bỏ vốnxây dựng đó là:Hoàng gia, Lâm gia, Nguyễn gia, Trịnh gia và Lê gia

Vì ước mong thời trẻ của ông Kiệt là trở thành giáo viên nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ông phải về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình vì ông là con 1. Khi về già, ông muốn thực hiện ược muốn đó nên đã trởthành Hiệu trưởng của trường Green Dream

'''''''''''''''''''''''''''''''

Sáng hôm sau tại trường Green Dream...

cả trường đang rộn lên về thông tin của Ngọc\_Hot girl lạnh lùng củatrường, vì quá lạnh lùng nên Ngọc đã được các học sinh trong trường gáncho cái biệt danh là

" Snow Princess

"( Công chúa tuyết)

Bước vào cổng trường nó đã k được yên thân vì một đám ruồi nhặng(theo nó là như vậy) bu quanh

-Snow Princess! I love you\_ boy 1

-Cậu là thiên thần của lòng mình\_ boy 2

-...........

Vô số những lời ngọt ngào vang lên với tần số tăng dần mà theo nó thìlà

Mật ngọt chết ruồi

", nhưng nó k phải là ruồi nên nó được coi làmiễn nhiễm

## 2. Chương 2 : Snow Princess ( Công Chúa Tuyết)

Sáng hôm sau tại trường....................................

................................được coi là miễn nhiễm( Đoạn trên đó)

Bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ có, trái tim có, ganh tị có và coithường cũng có, nó ung dung bước vào lớp mà k hề hay biết rằng có mộtành mắt đang trân trối nhìn vào mình\_Ánh mắt chứa đựng sự đọc ác và hủydiệt như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích ngày xưa( hehehe, hơi mơ mộng 1 xíu)

-Tụi mày dám bơ rơi 1 mĩ nhân như ta để theo bọn nó à?Cái trường nàythật quá đang smaf. Cồn máy nữa Ngọc,mày sẽ k được yên đâu.Con Trinh vàcon Phương thì tao k làm gì được nhưng mày thì...........Dám dành cáichức hot girl của tao hả hả?Đừng có mơ. Hahaha\_ Con nhỏ đó vừa độc thoại vừa cười ha hả trông cực kì khả ố

Trong lớp, những ánh mắt dành cho nó cũng chẳng khác gì mấy so với ởngoài kia. Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nó vì biết nó vào đượctrường nhờ thành tích học tập. Và nhuwngx ánh mắt trái tim của bọn namsinh cũng k kém vì cái lớp này vốn dĩ nũ ít, nam nhiều mà ( nữ: 5/ 40), nhưng chẳng ai dám tới tỏ tình hay làm quen nó vì sau khi chứng kiếncái cảnh máu me hôm qua thì chẳng thằng nào muốn như thằng đó cả

2 tiết đầu tôi qua trong sự im lặng (trừ bộ đôi siêu quậy của trường Phương\_Vũ), tới giờ ra chơi......

Nó 1 mình lặng lẽ xuống căn-tin trường mua cái gì đó lót dạ vì sángnay giao báo về trễ nên nó chưa kịp ăn uống gì. Dù có lạnh lùng và mạnhmẽ đến đâu nó cũng chỉ là con người\_1 con người bình thường như bao conngười khác. Nó bước tới quầy tự phục vụ và lấy 1 cái bánh ham-bơ-gơ nhỏcó phết một ít bơ. Sau khi thanh toán tiền cho cô thu ngân, nó quay bước đi về phía sau vườn trường, mắt thì vẫn dán vào cuốn sách. Hôm qua nóđã phát hiện ra 1 khu vườn rộng rãi và ít người lui tới ở phía sautrường nên hôm nay nó muốn tới đó. Đang đi nó va vào 1 người hay nóiđúng hơn là người đó cố tình va vào nó.

-Cái con kia,mày k thấy đường ha?\_Con nhỏ đó hét lên

-tôi xin lỗi nếu như người có lỗi là tôi, nhưng theo tôi nghĩ thì lỗi k hoàn toàn là ở tôi đâu\_ Nó nói giọng điềm tĩnh

Ý mày là tao cố tình?\_Con đó hỏi

-Cái đó là bạn nói chứ k phải tôii\_ Nó vẫn thản nhiên như k

-Mày có biết tao là ai k hả?\_con nhỏ đó đã bắt đầu mất bình tĩnh

-Bạn và tôi đều là con người, lại cùng là con gái, suy cho cùng tôi vàbạn cũng là đồng loại, tại sao tôi lại phải biết bạn? Bộ não của tôi kcó đủ chỗ đễ chứa tên của bạn đâu\_nó thản nhiên nói

-Mày nói gì vậy hả?\_con nhỏ đó rít lên và tát vào mặt nó

Pặc! \_ Âm thanh khô khốc đó vang lên nhưng k phải là nó bị tát mà tay con nhỏ kia đang bị nó túm chặt

-Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy, cậu mà tát tôi thì cũng đồng nghĩa vớiviệc cậu xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi đấy\_Nó nói rồi buông tay con nhỏ kia ra

-Mày...mày sẽ k được sống yên đâu\_ Con nhỏ đó vừa nói vừa xoa cánh tay đang sưng tấy

-Tôi sẽ chờ cậu\_Nó thản nhiên đưa ra lời thách thức

Nói rồi nó bước đi

-Một con nhỏ nhà quê như mày mà đòi lên mặt sao? Đồ k có cha, mẹ thì bị điên\_Con nhỏ đó nói khẽ

Rầm!

Nó đặt cuốn sách và ổ bánh lên 1 chiếc bàn gần đó một cách rất..nhẹ nhàng

-Cậu vừa nói gì?\_Nó rít lên

-Tao..tao nói mày nhà quê, k có cha, mẹ bị điên\_con nhỏ hơi sợ nhưng vẫn cố gắng lên mặt

Bốp! Chát

1 cái tát và 1 cái đấm mạnh mẽ vào mặt, vào bụng con nhỏ kia

-Mày nói tao thế nào cũng được, tao cũng k quan tâm mày nói gì về ông ta nhưng tao cấm mày xúc phạm tới mẹ tao như vậy. Lần này tao tha nhưnglần sau thì k chỉ có như vậy đâu

Nó nói rồi cầm lấy cuốn sách trên bàn và bỏ đi , để lại cho con nhỏ 1 cục tức thật to, vừa đau lại vừa xấu hổ

(Đừng hỏi mình ổ bánh ham-bơ-gơ ở đâu nha, nó đã tan tành lúc Ngọc đập nó xuống bàn cùng quyển sách rồi còn đâu)

Chạy thật nhanh ra phía sau trường.Giờ đây nó cảm thấy thật tức giận,thật khó chịu và cũng có phần tủi thân nữa, nếu như bây giờ k trút rathì nó sẽ chẳng thể nào sống yên được( bà này quan trọng hóa vấn đề ghê)

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........\_Nó hét lên thật to, tiếng hét như nỗi lòng của nó vậy

Sau khi k thể hét được nữa, nó ngồi bệt xuống và khóc. Lúc này trông nó thật sự rất yếu đuối, vẻ lạnh lùng hàng ngày đã mất

Nó cứ như vậy mà k hề hay biết có 1 người đă trông thấy tất cả.Đó là Kiệt.

Thật ra khu vực này k phải là nơi bỏ hoang như nó vẫn thường nghĩ mà là nơi tụ họp của Hội học sinh, chỉ có hội học sinh nó mới được vào.Kiệtthường hay vào đây ngủ vào giờ ra chơi. Lúc nãy đang say giấc nồng, tâmhồn đang vi vút trên 9 tấng mây, suýt nữa thì gặp được cô tiên thì bịtiếng hét của kẻ nào đó phá rối, Đang định cho kẻ phá phách ấy 1 trận vì tội quấy rối giấc ngủ ngàn vàng của mình và dám vào cấm địa của hội học sinh thì Kiệt thấy nó

....thì Kiệt thấy nó đang hét đến khản cả cổ, rồi ngồi khóc nữa.

" Ngọc lạnh lùng thế mà cũng biết khóc sao?

"\_Suy nghĩ của Kiệt

Thấy k ổn nên kiệt tiến gần về phía nó, chìa chiếc khăn tay màu trắng thoang thoảng mùi bạc hà trước mặt nó và nói

- Nè! Lau nước mắt dùm mình đi, tớ k quen nhìn con gái khóc đâu

-Lại là cậu sao?\_Nó nhận lấy chiếc khăn và ngước mặt lên nhìn Kiệt

-Tại sao cậu lại nói: lại là?\_Kiệt k hiểu ý nó nói gì

-Cậu đừng tưởng tôi k biết hôm qua cậu đã đi theo tôi cả ngày\_ Nó nói, giọng đã bình tĩnh hơn

-Sao cậu biết?\_ Kiệt hốt hoảng, mặt có phần đỏ hơn

-4 năm sống một mình đủ để tôi rèn luyện khả năng đó\_Nó nói

-Vậy sao? Bạn k đơn giản như tôi vẵn nghĩ rồi\_ Kiệt nói với vẻ trầm tư

.......im lặng kéo dài

-Mà sao cậu biết tôi ở đây?\_Nó nói sang chuyện khác vì nó k thích cái k khí ngột ngạt này

-À, nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ. Đây là lãnh địa của hội học sinh, chỉ có chúng tôi mới được vào\_ Kiệt giải thích

-Vậy có nghĩa là tôi đã vi phạm nội qui rồi. Lần sau tôi sẽ k đến đâynữa.Chào cậu, cảm ơn cậu về chiếc khăn , lần sau tôi sẽ trả\_ Nó nói 1lèo rồi bỏ đi, để lại Kiệt bơ vơ 1 mình

-về lớp thôi\_ Dù gì thì cũng k thể nào ngủ được nữa sau giọng hét ..khủng bố của nó, Kiệt đành quay về lớp

Kiệt thấy nó đã yên vị ở chỗ ngồi, Kiệt k biết có chuyện gì đã xảy ra với nó nên hỏi Phương, Trinh, Vũ và Phong

-Nè, hồi nãy giờ ra chơi có chuyện gì xảy ra vậy?\_Kiệt hỏi Vũ

-Là vậy nè !@#%'^%\*'(\_ Vũ kể lại tất cả vì những cảnh đó mọi người đều chứng kiến

-Thì ra là vậy\_Kiệt nói với vẻ hiểu biết

-Mà tội Ngọc quá à\_Trinh nói

-Ừ, cái con Trúc

"điệu

" quá đáng thật, lúc nào cũng thích gây sự với những người đẹp hơn mình\_Phương bức xúc

-Thôi vào lớp rồi, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa\_Phong vẫn vậy

3 tiết học cuối trôi qua k mấy thoải mái khi mọi con mắt cứ đổ dồn về phía nó

Reng..........reng..reng.....

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, nó bước ra khỏi lớp nhưng k vội về mà ra khu vườn phía sau trường để tìm cuốn sách mình để quên giờ ra chơi. Tìm được cuốn sách cũng là lúc sân trường chẳng còn ai ngoàiông bảo vệ .Nó lặng lẽ bước về

Cùng lúc đó

-Các cậu chờ bọn mình 1 chút nhé. Bọn mình cần phải lên phòng hiệu trưởng 1 lát, có chuyện cần bàn\_Kiệt nói với Phương và Trinh

-Ừ, nhanh lên nhá\_Phương nói, vẻ hơi bực.Cũng đúng thôi, giữa buổi trưanóng muốn chảy mỡ như thế này mà bắt đứng chờ thì ai chả cáu

Đứng đợi khoảng 15

thì có một đám con trai khoảng 5 thằng tóc nhuộmxanh nhuộm đỏ nhìn cũng biết là loại k đàng hoàng đi tới chọc quẹo

-Nè 2 bé dễ thương, sao 1 bé lại đứng 1 mình như thế này? Đi chơi với tụi anh nhé\_Tên cấm đầu nói và cấm lấy tay Phương

-Buông ra!\_Phương quát lên và cố kéo tay mình ra nhưng tất cả đều là vô ích

-Cưng nên nghe lời đi\_Thằng đó nói

-Bỏ tay cậu ấy ra\_1 tiếng nói cất lên đầy lạnh lùng và người đó k ai khác chính là nó

-Ồ, lại thêm 1 cô bé xinh đẹp\_1 trong số 5 thằng cất tiếng

Nói rồi thằng cầm đầu bỏ tay Phương ra và tiến về phía nó, đưa đôi bàn tay ra định dở trò sàm sỡ thì

Bốp\_ nó tặng cho thằng đó 1 cái đấm vào mặt

-Đừng có đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tao\_Nó nói và tặng thêm cho thằng đó 1 cái đạp vào bụng

-Còn tụi mày....\_Nó quay sang nhìn tụi đàn em của thằng đó và......

Binh...bốp...hự...\_hàng loạt những âm thanh vang lên và kết quả là 4thằng còn lại lăn đùng ra đất ôm của quí và rên lên đầy đau đớn

Cùng lúc đó Kiệt, Phong và Vũ cũng vừa chạy tới. Thấy khung cảnh hỗn độn, 3 chàng trai k khỏi lo lắng

-Nè có chuyện gì xảy ra vậy?\_Vũ chạy tới chỗ Phương hỏi han

-Cậu có làm sao k?\_Phong hỏi Trinh, gương mặt hiện lên 2 chữ lo lắng chứ k điềm tĩnh như mọi khi

-Bọn mình k sao đâu, nhờ Ngọc đó\_Trinh trả lời Phong và thấy vui vui trong lòng vì biết Phong luôn quan tâm tới mình

-Cậu có bị sao k vậy?\_Kiệt hỏi Ngọc, nếu như là trước đây thì người Kiệt quan tâm sẽ là Trinh nhưng từ khi Ngọc xuất hiện thì........

-Cậu nhìn tôi mà k thấy hả?Tôi k sao\_Ngọc nói mà giọng vẫn chẳng hề thay đỗi\_Mà các cậu cũng làm ơn quan tâm đén 2 cô ấy 1 chút, dù gì thì họcũng là những người con gái rất đẹp đó.Để họ 1 mình như thế này k hề antoàn 1 chút nào đâu\_Nó bắt đầu dở giọng thuyết giáo

-Bọn mình......\_Vũ dù muốn cãi lại nhưng cũng đành cứng họng vì những gì nó nói là đúng hoàn toàn

-Còn các cậu, nếu đi 1 mình thì tôi khuyên các cậu nên mang giày cao gót và trong túi thủ sẵn 1 bịch muối cùng 1 đôi dép lê\_Nó nói tuy hơi khónghe nhưng lại rất chân thành

Tại sao lại phải làm như vậy?\_Phương ngơ ngơ k hiểu gì

-Giày cao gót là để đá vào chỗ đó của tụi nó, muối là đẻ ném vào mắt tụi nó, có thể khống chế tụi nó tạm thời, còn dép lê là để chạy\_Nó giảithích cực khì cặn kẻ về kế hoạch bỏ trốn những con yêu râu xanh

-Ờ, thì ra là vậy. Nhưng tại sao k mang giày thể thao?Như vậy chẳng phải sẽ k mất nhiều thòi gian cho việc cởi giày và mang dép sao? \_Vũ vẫn còn thắc mắc

-Giày cao gót có mủi nhọn nên sẽ tuyệt được giống nòi của tụi nó còn giày thể thao thì k\_Nó nói ra cái kế hoạch tôi lỗi của mình

-Trời ơi, vậy chẳng lẽ tôi sẽ bị tuyệt tử tyệt tôn sao?\_1 trong 5 thằng kia lên tiếng

-Mày nhìn lại coi tao mang giày gì? Yên tâm, mày vẫn cồn khoảng 1/3 cơ hội sinh sản đó\_Nó nói rồi bước đi

-May mà đó là giày búp bê\_Thằng đó cất tiếng và ...ngất đi

-Cạu ấy là người tốt\_Trinh cất tiếng

-Nhưng lại luôn tỏ ra khó gần\_Phong thêm vào

-Mà chuyện này là sao vậy?\_Kiệt hỏi

-À, bọn mình đang đợi các cậu thì tụi nó đến trêu chọc.May mà có Ngọc..\_Phương kể mà giọng vẫn còn hơi run

-Bình tĩnh đi, để mình đưa cậu về. Xe của cậu thì cứ để tạm ở trường đi\_Vũ nói rồi kéo Phương đi

-Phong, cậu đưa Trinh về giúp mình nhé\_Kiệt nói rồi bỏ đi

-Ừ..\_Phong chưa kịp nói hết thì Kiệt đã lặn mất tăm

Mọi chuyện đã ổn thỏa, mọi người đã về hết.Chỉ còn 5 cái xác đang quằn quoại trong cơn đau đớn ở lại nơi vỉa hè hoang vắng

## 3. Chương 3 : Những Người Bạn Mới

Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Công việcgiao báo vào sáng sớm mà nó đã làm được hơn 1 năm nay k có gì thay đổi.Nó bước đến trường với vẻ mặt lạnh lùng k thể tả

Ở trường, những ánh mắt dành cho nó vẫn k có gì thay đổi ngoài việc nó có phần e dè và kiêng sợ hơn

Hôm nay con Trúc kia cũng k dám tới gây sự với nó nữa, k biết là tại vì sợ hay là đang phải ở bệnh viện để dưỡng thương nữa Nhóm của Kiệt dường như có chuyện gì muốn nói với nó nhưng thấy nó cứ muốn tránh mặt nên lại thôi

Giờ ra về( Vì k có gì đặc biệt nên mình tua nhanh nha)

- Ngọc ơi, chờ tụi mình với\_Phương hét lên và chạy theo NGọc vì Ngọc đi rất nhanh

Nghe tiếng gọi, Ngọc quay lại

-Các cậu gọi mình?\_Ngọc hỏi lại

-Ừ\_Trinh nói

-Có chuyện gì k?\_Nó hỏi lại

-À, k có chuyện gì đâu, chỉ là bọn mình muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua thôi\_Trinh nói

-Đó chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua mình kmuoons thấy bọn đó dỡ trò đội bại thôi\_Nó nói rồi quay bước đi

-Khoan đã, bọn mình có thể mời cậu 1 bữa ăn để trả ơn k?\_ Vũ cất tiếng đè nghị

-Tôi làm chuyện đó k phải để trả ơn\_ nó nói giọng có vẻ hơi cáu rồi bỏ đi

-Hừ, k biết nói thì đừng có nói\_Phương quát lên

-Xem ra cậu ấy giận thật rồi\_Trinh nói

-Xem ra lần này chúng ta đành phải nhờ tới sứ giả hòa bình thôi\_Phong nói rồi quay sang Kiệt

-Đúng rồi, Kiệt ơi mày giúp tao đi\_ Vũ quay sang năn nỉ Kiệt

-Thôi được rồi\_Kiệt nói rồi chạy theo Ngọc

...............................................................

-Nè, còn sớm lắm, cậu k cần phải chạy như thế đâu\_Kiệt chạy theo, Kiếtchạy cũng rất nhanh. ở trường, ngoài cái biệt danh hoàng tử mặt trời ra, Kiệt còn có 1 biệt danh khác đó là: Vua tốc độ

-Tôi thấy cậu đi cũng đâu có kém gì tôi\_Nó nói

( Sợ 2 người này luôn, chạy như gió mà nói là đi

-Muốn nói chuyện với cậu thì chỉ còn cách này thôi\_Kiệt đáp, chân vẫn

" đi

"( t/g cũng k biết là đi hay chạy nữa)

-Nhưng tôi thì chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả\_Nó nói và tăng tốc

Kiệt định đuổi theo nhưng chợt nghĩ ra 1 cách k mất tí sức nào

-Nếu cậu k đứng lại thì ngày mai, cả trường sẽ biết chuyện cậu ngồi khóc ở sau trường đấy\_Kiệt hét lên

Kít\_ Tiếng phanh gấp vang lên

-Cậu muốn gì?\_Nó dừng lại và hỏi

Kiệt từ từ bước tới và nói:

- Đơn giản thôi, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu

-Vậy cậu muốn nói chuyện gì?\_ Ngọc hỏi

-Chúng tôi muốn làm bạn với cậu\_Kiệt nói lên nguyện vọng của mình

-Làm bạn với tôi?Hay là các cậu đang thương hại tôi? Nếu vậy thì k cần đâu\_Nó nói và định bước đi

-Cậu đứng lại đã\_Kiệt nói và kéo tay Ngọc lại

Do mất đà, Ngọc ngã vào người Kiệt

1s bối rối, nó vùng ra khỏi bàn tay Kiệt

-Sao cậu lại nghĩ về chúng tôi như vậy?\_Kiệt cất tiếng, có vẻ cậu chàng đã mật bình tĩnh khi bị nó nói vậy

-Tôi nói k đúng sao?Tất cả mọi người dều coi thường tôi sau khi biếtđược thân phận của tôi. Tôi đã quen với việc đơn độc 1 mình ở cái thếgiới đầy cạm bẫy này. Tôi k muốn thứ người ta dành cho tôi là lòngthương hại\_ Nó nói cho Kiệt biết những gì mình suy nghĩ

-Nhưng chúng tôi khác họ. Chúng tôi biết cậu là người tốt, chúng tôimuốn làm bạn với cậu vì chúng tôi quý cậu chứ k phải vì thương hạicậu\_Kiệt giải thích

-Thật chứ?\_nó hỏi lại

-Thật mà, mình đảm bảo với cậu đó\_Kiệt vui mừng vì nó đã tin mình

-Thôi được, tôi sẽ tin cậu 1 lần\_Nó nói và khẽ gật đầu

-Vậy thì đi thôi, họ đang chờ đấy\_Kiệt nói rồi kéo nó đi

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

-Nè, tui về rồi\_Kiệt hét lên, tay vẫy vẫy , miệng thì cười toe toét như muốn khoe thắng lợi của mình

-Ái chà, 15

38s , sứ giả hòa bình của chúng ta làm việc tốy thật\_Phương nói, tay thì nhìn đồng hồ

-Ngọc ơi, cậu chịu làm bạn với tụi rồi\_Trinh nói rồi chạy tới cầm tay Kiệt

-Mình vui quá\_Phương nói rồi ôm Ngọc

-Um, mình cững vui lắm\_Ngọc nói

-Ngọc à, ình xin lỗi nha\_Vũ nói, mặt hối lỗi

-K sao đâu, mình quên rồi\_Ngọc nói và nhẹ cười

-Ơ...\_ All

1s

2s

3s

-Nè, các cậu làm sao vậy?\_Ngọc nói vẻ khó hiểu

-Cậu cười nhìn dễ thương quá à\_Phương nói và siết chặt vòng tay của mình

-Thôi, đi ăn nào.Các cậu k thấy đói bụng sao?\_Phong nói

-Ừ nhỉ, ngắc mới nhớ, mình đói rồi\_Kiệt nói, khẽ nhăn mặt

-Cậu chở Ngọc nhé Kiệt, mình chở Phương còn Phong chở Trinh\_Vũ phân công

-Ơ, thế xe của Phương và Trinh dâu?\_Kiệt thác mắc

-hì, xe em quên đỏ xăng rối\_Trinh cười khổ

-Còn xe tui thì xì lốp rồi\_Phương nhún vai

-Trời....\_Kiệt pó tay

-Thôi, dẹp chuyện đó qua 1 bên.Đi ăn thôi\_Phong Nói và bước vào nhà xe

-Tiệm ăn Ước mơ thẳng tiến\_Vũ nói và chạy theo Phong

-Cậu chờ mình nhé\_Kiệt nói với Ngọc và chạy theo 2 chàng kia

5

sau....

-Lên xe đi\_Kiệt nói với Ngọc

Khi 3 nàng đã lên xe thì

-Three\_Kiệt

-Two\_Vũ

-One\_Phong

-Let

s go\_3 chàng

3 chiếc mui trần lao nhanh như gió ngoài đường để tới tiệm ăn Ước mơ............

Tai quán ăn Ước mơ............

-Nè, để kỉ niệm ngày chúng ta trở thành bạn hay mình đi chơi đi\_Vũ nêu lên ý kiến

-Khi nào?\_Trinh hỏi

-Hay là chiều nay đi\_Phương nói

-Chiều nay thì k được\_Ngọc lên tiếng

-Sao vậy?\_Kiệt hỏi

-Mình còn phải đi làm thêm nữa\_Nó thành thật

-Cậu k nghỉ được à?\_Phong hỏi

-Um, hôm nay là thứ tư, khách đông lắm, k nghỉ được đâu.Hay là để tới cuối tuần đi, mình được nghỉ\_Ngọc nói

-Um, như vậy cũng được. Nhưng đáng lẽ khách phải đong vào cuối tuần chứ, tại sao lại vào thứ tư?\_Vũ thắc mắc

-À, tại vì vào thứ tư ở quán mình có chương trình ca nhạc mà\_Nó giới thiệu

-Vậy sao?Chắc vui lắm nhỉ?\_Phuơng hỏi

-Ừ, các cậu có muốn tới đó chơi k?\_Ngọc hỏi

-Cũng hay đó, tối nay tụi mình đi xem đi\_Trinh nói

-Ừm, như vậy cũng được\_Phong gật đầu

-Yeah!\_Ngọc, Phương và TRinh cùng nói

-Mà quán đó ở đâu vậy?\_Kiệt hỏi

-Mình tưởng cậu biết rồi chứ\_Ngọc nói rồi liếc Kiệt

-Hì hì\_Kiệt gãi đầu cười trừ

-Quán My life dường xy

Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rằng, Sau cái vẻ lạnh lùng kia, Ngọc là 1 người rất tốt và vui vẻ

-Thôi, cũng muộn rồi. Về thôi\_Kiệt nói và nhìn đồng hồ

-Ừ\_All

5

sau....

-Lên xe đi cô nương\_Vũ nói và nhìn Phương

-Nè ông kia, ông đừng có nói với tui là ông định đi về bằng cái xe muitrần giữa trời nắng chang chang này nha\_Phương nói và chỉ vào cái xe

-Ừ hen, hèn gì nãy giờ thấy nóng dễ sợ\_Vũ cười trừ và nhấn nút hạ mui xe

17h 30

............

-Các cậu tới rồi à\_Ngọc bước từ trong quán ra với bộ đồ nhân viên màu hồng nhạt

-Ừ, quán này cũng để thương ha?\_Trinh nhìn ngắm cách trang trí của quán

-Ừ, thoải mái và k gò bó\_Phong nói

-Vào trong đi, sắp tới giờ rồi đó\_Ngọc nói và nhìn đồng hồ

................................

-Các cậu uống gì?Mình lấy cho\_Ngọc hỏi

-Cho mình 1 ly kem dâu\_Trinh nói

-Còn mình kem vani\_Phương cười

-Mình thì cà phê sữa\_Kiệt nói

-Trời ơi, uống cái gì cũng có sữa, hèn gì da vừa trắng vừa mềm mại\_Vũ nói và vuốt mặt Kiệt

-Nè, quá đấng rồi nha\_Kiệt nói, mặt hơi đỏ

-Cậu k tin à? Ngọc, cậu thấy mình nói có đúng k?\_Vũ quay sang Ngọc

-Mình k biết nhưng nói thật, nhìn 2 cậu giống...gay lắm\_Ngọc nói và bụm miệng cười

-Cậu..cậu..\_Lần này thì cả 2 chàng...

-Thôi, k giỡn nữa.Cho mình cà phê đá\_Phong nói

-Mình thì ...cà phê sữa\_Vũ nói và cười cười

-Mày cũng giống tao mà bày đặt\_Kiệt nói và cú đầu Vũ

-Các cậu chờ mình 1 lát nhé\_Ngọc nói rồi chạy vào trong

5

sau...........

-Của các cậu đây\_Nó bưng ra 1 khay toàn đồ uống rồi quay đi

-Ơ, cậu k ở lai à?\_Vũ hỏi

-Bây giờ đang đông khách mà, mình k muốn bị trừ lương đâu\_Nó cười nhẹ rồi bước đi

Nụ cười của nó lúc nào cũng vậy, dù rất nhẹ nhưng lúc nào cũng khiến cho 1 người phải đau tim

Chương trình ca nhạc bắt đầu. Nói là ca nhạc nhưng thật ra đây là 1Music clup. Mọi người đến đây tất cả đều là những người yêu âm nhạc, họđến đây để chia sẽ sỡ thích âm nhạc của mình. Lần lượt từng người tớiđây đều bước lên sân khấu và hát.Tât cả mọi người đều vui vẻ khi tớiđây, còn có cả những cụ già đẫ ngoài ..60 cũng tới.

-Các cậu thấy thế nào?\_Ngọc bước tói bàn tụi nó khi công việc đã ít dần

-Um, ở đây vui thật đấy\_Trinh nhìn ngắm xung quanh

-Nhưng tại sao ở trên đó có 1 chiếc đàn mà nãy giờ k ai chơi vậy\_Kiệt hỏi và chỉ tay vào chiếc đàn

-À, chuyện đó..\_Ngọc đang k biết trả lời thế nào thì anh chủ quán đi tới nói

-Ngọc à, mọi người nói muốn nghe em đàn.\_Anh chủ quán nói

-Nhưng hôm nay nay em k muốn..\_Ngọc đang nói thì đã bị anh chủ quán ngắt lời

-Anh năn nỉ em đó Ngọc à\_Anh chủ quán

-Khoan đã, lẽ nào chiếc đàn piano đó là...\_Phương lắp bắp

-Đúng vậy, cây đàn đó là dành cho Ngọc\_nữ nhạc công xuất sắc nhất ở đây\_anh chủ quán nói và chhhir vào Ngọc

-Vậy sao? Nếu vậy thì bọn mình cũng muốn nghe thử\_Phong nói

-Đúng đấy\_Kiệt ủng hộ

-Em lên chơi đi mà, em mà k lên thì anh dẹp tiệm mất. Lên đi, anh tăng tiền lương tháng này cho em\_Anh chủ quán nản nỉ+gạ gẫm

-Anh lúc nào cũng đấnh vào điieemr yếu của em. Thôi được rồi, em sẽ chơi nhưng anh phải cho em nghỉ vào cuối tuần nhé.\_Nó đưa ra đề nghị

-Được rồi công chúa, em nghỉ cả tuần cũng được, miễn sao em đi làm vàothứ tư là anh đội ơn em lắm rồi\_Anh chủ quán đầnh phải lép vế

Nó bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người

5s chìm trong im lặng và cuối cùng tiếng đần cũng cất lên . Tiếng nhạc du dương như đưa người ta vào trạng thái lâng khó tả, dường như ai aicũng đều cảm thấy thoải mái khi nghe nó đánh đàn vì nó làm người ta quên đi hết những muộn phiền

Bản nhạc được hoàn thành sau 15

. Nó rời khỏi ghế ngồi và chào khángiả. Tiếng đàn tắt như xóa tan sự im lặng lúc nãy, thay vào đó là nhữngtiếng vỗ tay, những lời khen ngợi.

Đang chìm đắm trong giấc mộng do tiếng đần tạo ra thì Kiệt, Phương, Trinh, Vũ và Phong bị tiếng vỗ tay làm thức tỉnh

Nó bước về phía bàn tụi nó

-Cảm ơn em đẫ cứu anh, cảm ơn em\_Anh chủ quán vừa nói vừa nắm tay Ngọc, mắt long lanh như muốn khóc

-Thôi đi, nhìn anh bây giờ thấy ghê quá\_Ngọc nói,mặt hãi hùng

-Hì, em lúc nào cũng vậy.Thôi, mấy đứa ở lại, anh ra đằng kia 1 lát

Nói rồi anh chủ quán quay đi

-Cậu chơi đàn hay quá Ngọc à\_Vũ nói, mắt long lanh

-Thôi đi, đừng có dỡ ánh mắt cua gái đó với bạn tui\_Phương cốc đầu Vũ, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu

-Cậu có vẻ thân với anh chủ quán nhỉ?\_Kiệt nói và nhìn về phía anh chủ quán, ánh mắt hơi ghen tức

-Ý cậu nói anh Tuấn à? Anh ấy thật sự rất tốt\_Ngọc nói với vẻ thân thiện

-Thật sự rất tốt?\_Kiệt nhắc lại câu của Ngọc với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó

-Ừ, anh ấy là người duy nhất chịu nhận mình vào làm khi mình mới 13t\_Ngọc kể

-13 ?\_Trinh ngạc nhiên

-Ừ, lúc đó là vài tháng sau ngày mẹ mình mất, mình đã quyết định sẽ tựđi kiếm việc làm. Mình đã tới rất nhiều nơi nhưng chẳng ai chịu nhậnmình cả. Chỉ có anh ấy chịu nhận mình vào để phụ việc và đánh đàn vàomỗi tối thứ tư thôi.đối với mình anh ấy k chỉ là ân nhân mà còn là anhtrai của mình nữa\_Ngọc kể, ánh mắt đượm buồn

-Thì ra là vậy\_Kiệt thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy 2 từ

"anh trai

"

Mà các cậu có ai muốn lên đó hát k?\_Ngọc nói sang chuyện khác

-Lên đó hát?\_All ngạc nhiên

-Ừ, ở đây ai cũng có quyền mà\_Ngọc mỉm cười

-Nè, công chúa họa mi,tui muốn nghe bà hát quá à?\_Phương quay sang Trinh

-Ờ, đúng rồi. Lâu rồi chưa nghe cậu hát\_Vũ nói

-Thôi được rồi nhưng mà chỉ 1 bài thôi nhé\_Trinh miễn cưỡng đồng ý

-Vậy cậu hát bài gì?\_Phong hỏi

-Umm. bài Pround of you thì thế nào?\_Trinh suy nghĩ

-Cũng được đó\_Kiệt gật gù

-Vậy thì sẽ có ưu đãi đặc biệt. Mình dẽ đệm cho cậu hát\_Ngọc cười và đứng dậy

-Vậy thì phiền cậu\_Trinh mỉm cười

-đừng khách sáo vậy chứ\_Ngọc cười rồi kéo tay Trinh lên sân khấu

Tiếng nhạc của nó lai 1 lần nữa cất lên, mọi người đều ngạc nhiên vôcùng, kể cả Tuấn\_anh chủ quán, vì từ trước đến nay quy tắc của nó là chỉ đánh 1 bản nhạc vào mổi buổi tối thứ tư như vậy thôi, thế mà hôm naylại đến 2 bản. Và càng ngạc nhiên hơn khi tiếng hát của Trinh vang lên

Tiếng hát nhẹ nhàng, du dương, lúc trầm lúc bổng khiến mọi người như say sưa và bị cuốn hút

-Thật là cặp đôi tuyệt vời\_Tiếng nói của ai đó vang lên

Và sau đó là muôn vàn lờ tán thưởng

- 2 em thật là tuyệt vời\_Anh Tuấn tới

-Cảm ơn anh\_Trinh nhẹ nhàng

-Mà sao hôm nay em lại phá vỡ quy tắc của mình vậy?\_Anh Tuấn hỏi

-Vì bạn của em\_Ngọc nói và nhìn Trinh

-Quy tắc? Quy tắc gì?\_Kiệt ngạc nhiên

-À, đó là k đánh 2 bản nhạc trong 1 buổi tối\_Anh Tuấn giải thích

-Tại sao lại có quy tắc như vậy?\_Vũ hỏi thêm

-Vì mẹ mình\_Ngọc nói

-Vì mẹ cậu?\_Phương hỏi lại

-Mẹ là người đã dạy mình đánh đàn. Mẹ đã từng nói sẽ k đấnh những bảnnhạc cùng 1 lúc vì như vậy người ta sẽ đem những bản nhạc ra so sánh với nhau mà như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đang xúc phạm những bản nhạc, xúc phạm những người đã viết nên chúng\_Ngọc nói lại những gì mẹ đã từng nói

-Thì ra là như vậy.cậu và mẹ cậu đều là những người yêu âm nhạc\_Trinh nói

-Giống như cậu vậy\_Ngọc đáp lời

-Mà em tên gì vậy? Em có thể tới đây hát vào mỗi tối thứ tư k? Anh sẽ trả lương cho em\_Anh Tuấn hỏi Trinh

-À, em là Trinh.Nếu rảnh, em sẽ tới, còn tiền lương thì k cần đâu ạ\_Trinh mỉn cười

-Tại sao?\_Anh Tuấn ngạc nhiên

-Bởi vì cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Gia đó anh ạ. Anh có đủ tiền để trả k?\_Ngọc chọc Tuấn

-Hả?\_Anh Tuấn ngạc nhiên

-Thôi, cũng muộn rồi, tụi em về đây\_Phong cất tiếng

-Em chào anh ạ\_All

-Ừ, chào các em

Rồi tụi nó bước ra khopir quán và trở về nhà. Mang theo mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau

## 4. Chương 3 : Rốt Cuộc, Cậu Là Ai?

Sáng ngày hôm sau

-Ngọc ơi, chờ mình với\_Tiếng Trinh vang lên

-Các cậu tới rồi à?\_Ngọc đang chúi mũi vào cuốn sách, nghe tiếng gọi nên quay lại thì thầy tui nó

-Cậu tới sớm vậy?\_Phương hỏi

-Thì cũng như các cậu thôi\_Ngọc cười và đáp lại

Tụi nó vừa đi vừa cười nói hay đúng hơn là chỉ có Trinh và Phương cười còn nó thì k, dường như ở trường nó k muốn bộc lộ cảm xúc của mình

Còn tụi học sinh trong trường thì được dịp lé con mắt vì vì nụ cười củaPhương và Trinh, lại còn thấy nó có vẻ thân với tụi nó nữa

Đang đi qua khu vực bóng rỗ thì có 1 trái bóng từ đâu bay tới, nhắm ngay vào nó

Thấy nguy hiểm nên Kiệt lao vào đỡ vho nó nhưng vì ở quá xa nên k tớikịp. Cứ tưởng là nó sẽ nằm bẹp dí dưới đất vì trái bóng nhưng bằng phảnxạ cực kì nhạy bén, nó vung chân lên đá vào trái banh

Binh\_ Tiếng động đó vang lên khi khi chân nó và quả bóng chạm vào nhau

-Ngọc, cậu k sao chứ?\_Kiệt chạy lại

-Tôi k sao\_Nó đáp lại

-Chắc là có ai chơi bóng, ném phải cậu thôi\_Phương nói và nhìn về phía sân bóng

-Ừ, chắc có lẽ là vậy. 2 cậu lên lớp trước đi, mình có chuyện cần nóivới các cậu ấy\_ Ngọc nói với Trinh và Phương, đồng thời chỉ tay vàoKiệt, Vũ và Phong

-Cậu ở lại nhé\_Trinh nói rồi kéo Phương đi

Khi họ đã đi khỏi thì....

-Cậu biết đây k phải là ai đó vô ý phải k?\_Phong hỏi nó

-Um, có ai đó đã cố tình ném nó\_Nó trả lời

-Nhưng sao cậu biết?\_Vũ hỏi, vẻ mặt k còn vui vẻ như hàng ngày

-Vì tôi đã thấy hướng của trái bóng, nó bay ra từ khung cửa sổ dãy nhà kho\_Nó chỉ vào dãy nhà bỏ hoang ở đằng xa

-Cậu phản xạ tốt thật đấy\_Kiệt gất gù

-Tự nhiên như vậy thôi\_Nó trả lời rồi bỏ đi

-K đơn giản như vậy\_Phong nói

-Ý cậu là sao?\_Kiệt hỏi

-Phản xạ của cậu ấy cực kì nhạy bén, người bình thường k dễ gì có được. Hơn nữa..\_Phong bỏ dỡ câu và chỉ vào trái bóng

Lúc này 2 người mới chú ý tới trái bóng đang nằm lăn lóc ở sân. Và cả 2 đều giật mình khi thấy rằng trài bóng đã k còn nguyên vẹn

-Cú đá của cậu ấy rất có lực và vô cùng điệu nghệ\_Kiệt nói khi nhớ lại lúc nãy

-Thân phận thật sự của cậu ấy là gì? Đó là 1 bí mật mà chúng ta phải bật mí\_Vũ nói, vẻ mặt đã trở lại như ngày thường

-Nhưng dù sao cậu ấy vẫn là người tốt. Trực giác mình mách bảo như vậy\_Phong nói

-Nếu cậu cảm nhận được như vậy thì chắc là đúng rồi, vì trực giác củacậu trước giờ chưa bao giờ sai\_Kiệt nói thêm, khẳng định những gì Phongnói là đúng

-Thôi 2 ông cụ, nhìn 2 ông như 2 ông cụ non ý\_Vũ chọc

-Cái gì?\_cả 2 cùng đồng thanh và rượt Vũ chạy lên lớp

Bỏ vui vẻ như ngày thường nhưng trong bộ não của họ vẫn luôn tồn tại 1 câu hỏi

RỐT CUỘC, CẬU LÀ AI?

## 5. Chương 4 : Bí Mật Cử Chúng Tôi....tại Sao?

3 người đứng đầu hội học sinh, 3 đại ca của trường rượt nhau chạy khắpsân trường như 3 ..thằng điên vừa mới trốn trại tâm thần. Kẻ thì chạy,kẻ thì đuổii theo, kẻ thì xin tha còn kẻ thì luôn mồm \*\*\*\* bới tạo nên 1 khung cảnh vô cùng lãng mạn, ý nhầm náo loạn Họ rượt nhau chạy lên lớp thì chợt nhận ra nãy giờ moị người nhìn vàomình như 3 thằng điên thì k giỡn nữa vì sợ mất ...hình tượng hot boy(Bótay mấy mẹ..ý, mấy ba)

Các cậu làm gì mà lâu vậy?\_Trinh hỏi

-Cua được em nào rồi?\_Phương nhìn Vũ cười đểu

-Chắc cỡ 5 em\_Vũ cũng chẳng vừa

-Vậy sao k đi theo mấy em luôn đi, về đây làm gì?\_Phương đốp chát lại, thấy hơi bực

-Mấy em đó xưa rồi. Con gái đứa nào cũng như đứa nấy, suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh\_Vũ nói mà k để ý sắc mặt của 1, à k 3 người đang thay đổi

Bốp! Bốp! Bốp

3 cái cốc dành cho Vũ

-Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy. Nghe chưa?\_Ngọc lên tiếng

-Dai, em biết rồi\_vũ nói như sắp khóc

-Biết vậy là tốt\_Phương xen vô

-Đừng tưởng mình hiền mà muốn nói gì thì nòi nhá\_Trinh K vừa

-Hu hu hu..\_Vũ k chịu được nữa nên òa khóc ôm lấy cánh tay Kiệt

-Bỏ ra\_Kiệt nói và tặng cho Vũ 1 đánh miễn phí

-Bạo lực, thật là bạo lực. Ở đây ai cũng đều là ác quỷ\_Vũ hét lên

-Thôi, nhìn mày k khác nào thằng điên đâu\_Phong nói

Lời nói của Phong làm cho Vũ bừng tỉnh, trở lại như ngày thường

-Mà chủ nhật này tụi mình sẽ tới nhà Ngọc chơi nha\_Trinh trở lại là 1 thiên thần

-Vậy có phiền cậu k?\_Kiệt nhìn Ngọc vẻ dò xét

-K sao đâu, mình ở 1 mình mà\_Nó nói và khẽ mỉm cười

Quay mặt đi để che bộ mặt đang đỏ ửng và bối rối của mình, tim Kiệt như k muốn đập nữa

-Vậy chúng ta sẽ tới đó chơi và nấu 1 bữa tiệc nhỏ nhé? Mình sẽ là Bếp trưởng\_Phương xung phong

-Như vậy cũng hay đó, đỡ phải ăn cơm hộp\_Ngọc cười khổ

-Cơm hộp? Cậu k biết nấu ăn sao?\_Kiệt hỏi vẻ ngạc nhiên

-K phải là k biết mà là...thôi, bỏ đi\_Nó định nói nhưng lại thôi

-Vậy quết định rồi đấy, chủ nhật tuần này\_Phong kết luận

-Còn bây giờ thì học, vào lớp rồi\_Trinh nhắc nhở

Tụi nó quay về chỗ ngồi và học bài\_nhiệm vụ của mỗi học sinh

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hôm nay đã là chủ nhật

Ting... toong\_Tiếng chuông vang lên 1 hồi dài

-Các cậu tới rồi à?\_Ngọc bước ra với một bộ đồ màu hồng-đen với 1 chiếcáo sơ mi cách điệu màu hồng có đính 1 bông hoa màu đen được làm khá công phu,quần short ngắn màu đen được điểm tô bằng 1 sợi dây nịt màu hồngduyên gáng.Tóc cũng được búi cao và cố định bằng chiêc nơ màu hồng xinhxắn.Nhìn nó cá tính và xinh hơn hàng ngày

-Cậu xinh thật đấy\_Phương nói và ôm Ngọc

-các cậu vào nhà đi\_Ngọc cười

Tụi nó theo Ngọc vào trong nhà

Nhà Ngọc k rộng lắm nhưng lại vô cùng ấm áp .Các đồ đạt được bày trí rất ngăn nắp và gọn gàng.

-Nhà cậu dễ thương quá\_Trinh thốt lên

-Vậy sao?Mình cũng thấy vậy\_Nó nhìn lại căn nhà mà bấy lâu nay mình vẫn sống

Nó dẫn mọi người đi tham quan ngôi nhà nhỏ bé của mình, tới khi lên trên gác\_cũng là phòng riêng của nó

-Phòng cậu đây sao?\_Kiệt thốt lên

-Ừ, k rộng lắm nhưng là phòng rọng nhất ở đây\_Ngọc nói

-Sao ở đây lại có máy may, vải, ma-lơ canh và những bản phác thảo trang phục nữa vậy?\_Phong hỏi khi nhìn vào phòng nó

-Ừ, đúng rồi.Mà những bộ quần áo này đẹp thật\_Phương xuýt xoa nhìn mấy bộ váy treo trong phòng

-À, đó chính là thứ đã nuôi sống mình trong khoảng thời gian 4 năm qua đó\_Ngọc nói

-Hả?Nuôi sống?\_Vũ ngạc nhiên

-Ừ, mình thiết kế ra chúng cho 1 công ti thời trang lớn để lấy tiền\_Ngọc nói hết sự thật

-Khoan đã, chữ kí này.....Chẳng lẽ, cậu chính là nhà thiết kế trẻ Suwa?\_Phong hét lên

-Tại sao cậu biết?\_Ngọc cũng ngạc nhiên k kém

-Mẹ đã ình xem những mẫu thiết kế của cậu, mẹ đánh giá cậu rất cao\_Phong kể

-Me.? Vậy chẳng lẽ....à, mình hiểu rồi\_Nó chợt ngộ ra

-Cậu làm bọn tớ bất ngờ quá đó Ngọc\_Kiệt chỉ có thể nói được như vậy

-Nhưng tại sao cậu lại giấu mặt và cả tên thật của mình?\_Phong hỏi

-Bởi vì mình k muốn có rắc rối thôi\_Ngọc nói thật lòng

-Sao? Ngọc giấu mặt thì làm sao có thể gởi bản thảo được?|\_Vũ nói

-Bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin mà. Mỗi tháng cậu ấy đềugởi fax tới công ti và mẹ mình sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậuấy\_Phong giải thích

-Nếu vậu thì cậu ấy chắc chắn là rất giàu có.Tại sao cậu còn phải đi làm thêm?\_Trinh hỏi

-Vì đó là ơn nghĩa mình cần phải đền đáp và cũng vì nhiều lí do khác nữa\_Ngọc ấp úng rồi đáp lại.

-mà phong ơi, cậu đừng nói gì về mình ẹ cậu nhé\_Nó quay sang van nài Phong

-Nhưng tại sao?\_Phong hỏi

-Vì rất nhiều lí do mà các cạu có thể sẽ k bao giờ biết hoặc cũng có thể sẽ biết nhanh thôi. Điều đó còn tùy thuộc vào...ông ta\_Nó nói giộng nhỏ dần

-Cậu đang nói gì vậy?\_Trinh hỏi

-À, k có chuyện gì đâu\_Nó chối

-Thôi được rồi, mình sẽ k nói. Cậu thật là khó hiểu\_Phong nói

-Ngọc ơi, đây là ai vậy?\_Vũ hỏi và chỉ vào bước tranh treo ở góc phòng, gần giường ngủ

-Đó là mẹ mình\_Ngọc nói và nhìn bước tranh k có bất cứ 1 hạt bụi nào

-Trông cậu rất giống mẹ của mình\_Phương nhận xét

-Bà ấy thật sự rất đẹp\_Vũ ngẩn ngơ

-Bà ấy trông rất quí phái và sang trọng\_Phong nói

-Mình nhìn bà ấy hơi quen quen, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải\_Kiệt nhìn bức tranh và nhăn mặt

-Thật sao? Chắc cậu nhìn nhâm mẹ mình với ai đó rồi\_Ngọc ấp úng cho qua chuyện

....

-Thôi, bọn mình xuống nhà đi\_Nó nói

-À nhỉ, cồn phải đi chợ nữa chứ\_Phương nói

..................

Ở dưới nhà..

-Các cậu chờ mình 1 lát nhé, mình đi lấy giỏ, k lâu đâu\_Nó nói rồi chậy biến vào trong

5

sau nó bước ra và cầm theo 3 chiếc giỏ. Sau khi đưa 2 chiếc giỏ cho Trinh và Phương nó quay lại hỏi Kiệt

-Cậu đợi có lâu k?

-Cũng k lâu lắm đâu\_Kiệt nói rồi cầm tay nó kéo đi

Tại chợ...

-Sao k vào siêu thị à mua, sao cứ phải vào cái chỗ này?\_Kiệt nói hơi khó chịu vì nãy giờ cứ bị mấy cô ...bán cá chỉ trỏ, nói năng đủ điều

-Ở siêu thị bán đắt lắm\_Phương trề môi

-Giàu mà kẹo\_Vũ nói

-Phương nói đúng đó, ở đây vừa rẻ mà thực phẩm lại tuơi nũa\_Trinh binh Phương

-Nhưng sao còn bắt tụi mình theo làm gì?\_Phong nói

-À, là để...\_Ngọc bỏ lửng câu và quay sang Trinh và Phương

Thế là 3 nàng cười với nhau 1 cách nham hiểm khiến 3 chàng rợn người

15

sau..........

-Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao rồi\_Kiệt thẫn thờ

-Chúng ta bị họ xỏ mũi dắt đi mà k biết\_Vũ với khuôn mặt chả kém(nghe giống bò quá ha)

-Đành chịu thôi, ai bảo chúng ta mê gái làm gì\_Phong khuôn mặt vẫn lạnh lùng

-K phải, là sợ bị đói\_Vũ cãi

-Theo mình là vì sợ ăn đòn\_Kiệt nêu ý kiến

5s im lặng

-Chắc là cả 3\_ 3 chàng đưa ra kết luận cuối cùng

( Chắc chẳng ai hiểu gì đâu nhỉ, tác giả cũng chẳng hiểu nổi luôn. Thôi, quay về 5

trước là biết ngay mà...........................

-Tại sao bọn mình lại phải cầm những thứ này?\_Phong lên tiếng

-Mất hình tượng hot boy của mình\_Kiệt nói và vuốt tóc khiến cho..5 bà bán cá phải xỉu-Mất vệ sinh lắm\_Vũ rít lên

Bốp

-K được gọi đồ ăn tôi mất công chọn nãy giờ là mất vệ sinh. Nghe chưa?\_Phương vừa nói vừa cú đầu Vũ

-Dạ nghe\_Vũ nói, mặt mếu máo vì đau

-Phương ơi bình tĩnh đi\_Ngọc nói

-Phong à, giúp mình đi. Năn nỉ đó\_Trinh quay sang Phong làm mặt cún con

"Trời ơi sao mà dễ thương quá à

"\_Phong suy nghĩ

-Được rồi, để đó ình\_Phong cầm lấy cái túi

-Bây giờ ông muốn tui nấu cho ông ăn hay là cho ông nhịn\_Phương vẻ mặt gian tà nhìn Vũ

" Trời ơi, Phương nấu ăn là no.1

"\_Vũ suy nghĩ

-Đưa đây\_Vũ đành phải thực hiện mệnh lệnh của...chủ nhân

-Còn cậu thì sao?\_Ngọc quay sang hỏi Kiết

-Sao là sao? Nếu cậu chịu nhõng nhẽo như Trinh thì còn có thể\_Kiệt nhìn nó mặt gian cực kì

-Đừng có mơ, bây giờ cậu muốn ăn đấm phải k\_Ngọc lăm lăm nắm đấm, mặt giống hệt 1 nữ bạo chúa

" Ôi k, khuôn mặt baby của mình. K thể như được

"\_Kiệt vừa suy nghĩ vừa tưởng ra cái viễn cảnh mình bị đấnh tơi bời

-Đưa đây ình, mình muốn lao động\_Kiệt đành miễn cưỡng nhận lời

Thế là 3 nàng tung tăng vui vẻ khắp nơi để lại chop 3 chàng những túi đồ nặng trĩu

Nhưng trong lòng 3 vjangf thì lại k hề nặng như vậy mà ngược lại, nó còn lâng lâng 1 niềm vui khó tả

Chính 3 chàng cũng k biết vì sao mình như vậy nhưng sẽ biết nhanh thôi

Có thể đo là tình yêu chăng?

Hay chỉ là những cảm xác thời?

Tất cả hãy để cho thời gian làm sáng tỏ

Về nhà...........

-Ngọc ơi, cậu cắt hành ngò, rau củ và nấu nước sôi hộ mình nhé\_Phương nói với Ngọc

-À, chắc là được\_Nó ấp úng

-Thôi, các cậu ngồi đây chờ 1 chút để bọn mình chuẩn bị\_Trinh nói với 3 chàng

Sau đó 3 nàng mang tạp dề vào người trông như những người phụ nữ đảm đang khiến 3 chàng ngơ ngẩn

(haha, trúng độc tình rồi)

Ầm\_ 1 tiềng nổ lớn vang lên từ trong bếp

3 chàng nghe thấy tiếng nổ thì chạy vào và...

-Trời ơi là trời, Ngọc ơi là Ngọc. Cậu đang làm gì vậy?\_Phương hét lên

-Phương ơi bình tĩnh\_Trinh lao vào

-Làm sao mình bình tĩnh cho được khi cậu ấy đã băm nhỏ mớ rau củ củamình, còn làm cho cái bếp ra nông nỗi này nữa\_Phương nói và chỉ vào cănbếp trông chẳng khác nào 1 bãi chiến trường

-Mình xin lỗi nhưng thật sự mình..\_nó bỏ lửng câu

-Cậu đừng nói trước giờ cậu chưa từng làm những chuyện này nhé\_Trinh hỏi

-um\_Nó k biết nói gì ngoài việc gật đầu

-Vậy trong những giờ thực hành công nghệ thì cậu làm gì để có điểm\_Phương hỏi

-Mình k làm gì hết.Nếu làm nhóm thì tụi kia làm, còn làm cá nhân thì làm cho có, làm xong cũng chả ai dám ăn

Mấy thầy cô cứ khen ngon mà k dám nếm, thế là được điểm tối đa\_Nó thản nhiên kể lại

-Cậu có vẻ may mắn thật khi toàn gặp những thầy cô hiền\_Trinh tỏ ra ngưỡng mộ về sự may mắn của nó

-K tới mức như vậy đâu. Năm lớp 8 mình gặp phải 1 bà cô già khó tínhtrong giờ nữ công gia chánh, bả k giống mấy người kia nên mình toàn nhận trứng ngổng thôi. Năm đó mình suýt k lên được lớp chỉ vì cái môn nữcông gia chánh đó\_Ngọc hồi tưởng về cái quá khứ hào hùng của mình

-Ôi trời ơi là trời. Thôi được rồi, cậu ra ngoài với mấy ông kia đi\_Phương tỏ ra sốc khi nghe nó kể

Nó đành lủi thủi bước ra phòng khách nơi 3 chàng đang ngự trị vì sợ bịtụi nó \*\*\*\* là nghe nên khi nghe nó kể xong thì 3 chàng chuồn lẹ-Sao? Bị đuổi rồi chứ gì?\_kiệt nhìn nó bỡn cợt

-Còn các cậu? Nãy giờ nghe lén có sướng k?\_Nó cũng chẳng vừa

-Sao cậu biết?\_Vũ tỏ ra ngạc niên

-Cậu k biết cậu ta là người ngoài hành tinh à?\_Kiệt tỏ ra bình thản, dường hư cậu nhóc đã quá quen thuộc với chuyện này

Đang định cho Kiệt 1 chưởng thì Ngọc cảm thấy có gì đó ở dưới chân và nghe thấy tiếng kêu

-Gâu..gâu..\_4 chú chó kêu lên

-Ơ, tụi mày về rồi à?\_Nó cuối xuống nựng nịu tụi chó con

-Cái gì đây?\_Vũ cuối xuống nhìn đấm lông trước mặt

-Các cún con của mình\_Nó nói

-Nhưng sao lúc nãy mình k thấy?\_Phong hỏi

-À, nãy giờ nó chơi với lũ trẻ nhà hàng xóm..\_Ngọc đang nói thì..

-A, mình biết rồi. Chắc nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi nên mới quay về phải k?\_Kiệt chen vô

Hiệt k biết từ khi nào mình lại học cái tính chọc ngoáy người khác củaVũ nữa nhưng dường như Kiệt chả chọc ngoáy ai ngoài nó cả

-Cậu..\_Nó cứng họng

-Cậu k tin sao? Để mình hỏi bọn nó nhé\_Kiẹt nói rồi quay xuống nhìn lũ cún

Và thật ngạc nhiên, kết quả là nó nhận được 1 cái gật đầu của lũ chó

-A, các em quá lắm. Dám bán đứng chị à?\_Nó làm mặt giận quay xuống nhìn lũ cún

Một trong số chúng tiến lại gần nó và làm 1 số động tác khiến 3 chàng chẳng hiểu gì ngoài nó

-Nè, nó làm gì vậy?\_Vũ lên tiếng

-Nó..nó khen các cậu đẹp trai nên nói gì nó cũng chịu\_Ngọc làm phiên dịch viên bất đắc dĩ

-Trời ơi, chó mà cũng biết như vậy nữa hả?\_Phong quá đỗi ngạc nhiên

-Các cậu đừng coi thường tụi nó. chúng có thể hiểu tiếng người mà\_Ngọc giả thích

-Quả là thần kì

Cùng lúc đó, Phương và Trinh bước ra....

-Các cậu vào ăn...ơ, con chó dễ thương quá\_Trinh đang nói thì nhìn thấy tụi cún con nên đổi ngay chủ đề

-Nó ở đâu ra vậy? Dễ thương ghê\_Bây giờ là tới lượt Phương

-Nó là chó con của mình, Lúc nãy nó k có ở nahf nên các cậu k thấy\_Ngọc nói

-Ôi, ước gì mình có 1 con\_Trinh thốt lên

-Các cậu có vẻ rất thích nó phải k?\_Ngọc hỏi

-Đương nhiên rồi\_2 nàng đồng thanh

-Vậy các cậu lấy đi.Mình chỉ giữ lại Kappi thôi\_Ngọc nói và chỉ vào con lớn nhất

-Như vậy có được k?\_Kiệt nhăn mặt

-K sao đâu, nhà mình cũng k có chỗ mà. Với lại các cậu tốt như vậy mình tin chúng sẽ hạnh phúc\_Ngọc nói và mỉm cười

-Mà tụi nó tên là gì vậy?\_Vũ nhìn lũ chó

-Con lớn nhất là Kappi, con Trinh đang cầm là Na, con Phương đang ẵm làNu, còn con màu đen này là Ne\_Trinh nói và chỉ vào từng con

-Na, Nu thì Trinh và Phương lấy rôi, còn Ne thì để mình ho\_Phong nói

-K được.Mình sẽ nuôi\_Vũ cắt lời

-Đừng có mơ, nó là của mình\_Kiệt vũng xen vô giành giật

Thế là 3 chàng quay ra đấm đá nhau chỉ vì........ 1 con chó

-Stop! Bây giờ 3 cậu sẽ bốc thăm. Ai bốc được thăm màu đỏ ở đáy sẽ nhận nuôi Ne\_Ngọc chỉ đạo

-Được thôi, bốc thì bốc\_# chàng

Và kết quả là Kiệt là người nuôi Ne. hỏi phải nói, cậu ta vui phảibiết, dương đôi mắt đắc thắng nhìn 2 chàng kia.2 chàng kia tức lắm nhưng cũng chả làm gì được

-Thôi, vào ăn đi. Đồ ăn nguội rồi\_Phương nói

-Giờ ăn tới rồi giờ ăn tới rồi..\_Vũ vừa đi vùa hát khiến cả bọn bật cười

Tụi nó ăn vui vẻ hưng có lẽ người ăn nhiều nhất là Vũ

-Ngọc nè, chiều mai cậu rảnh k?\_Phương hỏi

-Chi vậy?\_Nó hỏi trong khi vẫn ăn ngon lành

-Mình sẽ đào tạo cậu trở thành 1 người phụ nữ đảm đang\_Phương nói đầy quyết tâm

Phụt \_Bao nhiêu cơm trong họng nó đều phun ra hết, phần còn lại thì kthể nào trôi xuống dạ dày được mà mắc ngay cổ họng. Uống 1 ngụm nước, nó nói

-Mình bận rồi

-Đừng có nói dối mình, thời gian biểu của cậu có ghi ngày mai cậu k phải đi làm thêm\_Lần này thì tới lượt Trinh

Chẳng là vì sợ quên nên Ngọc có ghi thời gian biểu gián ở góc phòng.Hằng ngày nó thật sự có ích nhưng bây giờ nó lại chính là thứ hại Ngọc

Nhìn vào 2 cô bạn, nó vhir biết cười khổ vì thời gian sau này k chỉ nó mà cà cô bạn sẽ phải khổ dài dài

Buổi tối hôm đó, cụ thể là 6h30

.........

-Ê, lâu rồi hình như mình chưa tới chỗ đó nhỉ?\_Kiệt nói với 2 chàng

-Ờ, còn đi bão nữa\_Phong thêm vô

-Vậy tối nay đưa bọn họ về, tụi mình đi điVux nói và chỉ sang Phương và Trinh

-Các cậu đang nói gì vậy?\_Trinh đã nghe được cuộc nói chuyện đó

-Chỗ đó là chỗ nào?Bão là gì?Hôm nay trời nắng đẹp lắm mà\_Phương ngây thơ hỏi

-Trời ơi là trời, chỗ đó là chỗ của đàn ông, còn bão này là...\_Vũ thấy mình đang bị hố nên k nói nữa

-Là đua xe, còn chỗ đó k hẳn là giành cho đàn ông đâu, bar mà\_Nó trả lời thay Vũ

-Sao ..sao cậu biết?\_Kiệt lắp bắp

-Những chổ đó tôi còn lạ gì\_Nó nói thản nhiên

-Vậy theo cậu bar lớn nhất thành phố là bar nào?\_Phong thử thách nó

-Hình như là quán bar LED thì phải. Hôm trước mình nghe tụi con trai nói vậy mà\_Phương hồi tưởng

-Mình cũng nghe vậy\_Trinh thêm vào

3 chàng nhìn nhau cười đầy ẩn ý nhưng tất cả đều tan biến khi......

-Sai rồi, bar lớn nhất phải là quán ăn Thiên đường\_Nó nói

-Tại ..tại sao cậu..\_Phong nói k ra hơi

-Nơi đó vốn chỉ những tay ăn chơi thứ thiệt mới biết mà?\_Vũ nói

-Tôi chẳng lạ gì những nơi đó đâu, tôi vào suốt..\_Ngọc nói

-Cậu nói gì cơ?\_Kiệt ngạc nhiên

-À, k có gì, tôi nói nhầm\_Nó phát hiện mình đã bị hớ

-Ngọc à, bọn mình cũng muốn đi\_Trinh kéo áo Ngọc nhăn nỉ

-Mình cũng vậy\_Bây giờ là Phương

-Chuyện này..K thể được\_Nó từ chối

-Nhưng tại sao chứ?\_Phương hỏi

-Nơi đó quá nguy hiểm đối với các cậu. Bước vào đó cũng đồng nghĩa vớiviệc các cậu bước vào thế giới đêm\_Nó nói ra những điều nguy hiểm để 2cô bạn bỏ cuộc

-Nhưng cậu có thể vào mà\_Trinh đem ra so sánh

-Mình khác các cậu. Nếu các cậu biết mình là ai thì các cậu sẽ k nói thế đâu\_Ngọc nói giọng kiên quyết

-Nhưng mà ...mình..\_Trinh nói rồi bật khóc

-Bọn mình muốn đi..\_Phuơng nói rồi khóc theo

-Nè, các cậu bình tĩnh đi\_Vũ lao vào

-Ngọc nói đúng đó\_Kiệt

-Các cậu vào đó thật sự rất nguy hiểm\_Phong cũng lao vào khuyên giải

-Nhưng mà bọn mình..\_Phuơng và Trinh đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn 3 chàng, có cái gì đó dù rất muốn nói ra nhưng thể nói được

Ngọc đã nhìn thấy được điều đó, nó bước tới gần và vỗ vai Kiệt

-Các cậu ngồi đây đợi mình nhé, mình cần phải nói chuyện với 2 cậu ấy\_Nó nói rồi kéo 2 cô bạn lên phòng

Rầm, tiếng cửa đóng lại như ngăn k cho 3 chàng nghe lén

-Các cậu có chuyện gì khó nói phải k?\_Ngọc lên tiếng, vẻ nghiêm nghị

-um, thật ra thì.......\_Trinh kể toàn bộ cho Ngọc nghe

-Thì ra là vậy, thôi các cậu ngủ đi. Họ sẽ k đi bar đâu\_Ngọc nhẹ nhàng vỗ về 2 thiên thần nhỏ

Có lẽ chơi sướt 1 ngày trời nên 2 nàng cũng đã mệt, thần ngủ nhanh chóng đưa họ vào những giấc mơ

15

sau, tiếng cửa bật mở

-Họ làm sao rồi?\_3 chàng cuống quýt

-K sao, họ ngủ rồi\_Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

-Họ bị sao vậy?\_Phong hỏi

-K có gì, chỉ vì lo lắng mà thôi\_Nó nói

-Lo lắng?Vì cái gì?\_Vũ hỏi lại

-Vì các cậu, 3 người đứng đầu của bang Thiên Long ạ\_Nó nói và nhìn chằm chằm vào 3 chàng

-Sao cậu biết\_Kiệt hỏi cựa kì nghiêm túc

-2 cậu ấy nói cho tôi biết..\_Ngọc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vũ cãi lại

-K thể nào, chuyện này chúng tôi đã ra lệnh ọi người k được nói cho họ biết mà\_Vũ nổi khùng

-Hoàn toàn có thể. Họ nói trong 1 lần các cậu nói chuyện với nhau trongphòng họp của hội học sinh, 2 cậu ấy có núp vào 1 góc định gây bất ngờnhưng lại vô tình nghe được tất cả.Về các cậu, về bang hội, về quánbar..Họ đều nghe được tất cả. Chính vì thế họ đã rất lo lắng, đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy họ đồi đi theo. Tôi mong các cậu đừng làmcho họ phải lo lắng\_Ngọc nói

-Thì ra là như vậy, chúng ta sai người k cho họ biết nhưng chình chúng ta lại là người lộ ra chuyện đó\_Phong mỉm cười đau khổ

-Tối nay các cậu đừng đi bar nhé, tôi đã nói với họ như thế rồi. Thôi,tôi phải cho lũ chó ăn\_Ngọc nói rồi bước đi để lại 3 chàng trong cănphòng vắng

Một lát sau, nó quay lại..

-Sao?Các cậu thấy thế nào?\_Nó nói và cầm chai nước lạnh rót ra 4 cái li

-Chẳng thế nào cả, chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng 1 chút thôi\_Vũ nói

-Đau lòng, k thể tin được họ đã biết hết toàn bộ. Chắc họ lo lắm\_Phong nói, ánh mắt buồn

-Hối hận vì đã tham gia vào thế giới đêm\_Kiệt nói thêm

-Bây giờ cậu có hối hận cũng chả làm được gì đâu\_Ngọc nói rồi đưa cho Kiệt 1 cốc nước

-Bây giờ mình k biết làm gì nữa\_Vũ nói, vẻ nghịch ngợm hàng ngày đã k còn

-Làm sao là tùy vào từng người. Mình cũng là con gái, dù kiên cường vàmạnh mẽ đến đâu thì khi biết những người mình yêu quí gặp nguy hiểm thìhọ cũng sẽ vô cùng lo lắng và yếu đuối\_Ngọc nói nhẹ nhàng và đưa nướccho 2 chàng còn lại

-Vậy có nghĩa là họ cũng vậy\_Phong hỏi

-Um, họ đã rất lo sợ.Các cậu khác tôi, các cậu còn có những người thânluôn yêu thương các cậu. Nếu các cậu bị làm sao thì họ sẽ sẽ rất đaubuồn đó. Chính vì thế nên các cậu hãy từ bỏ thế giới nguy hiểm đóđi\_Ngọc khuyên

-Nhưng mà bọn mình k muốn kẻ xấu hoành hành\_Kiệt nói

-Un, nguyện vọng của các cậu cũng giống tôi. Thôi, nếu như vậy thì cáccậu nên khuyên nhủ 2 cậu ấy đi, bảo họ đừng lo lắng ình.Hãy làm cho họ tin rằng các cậu có đủ khả năng để bảo vệ mình, để họ k phải lolắng\_Nó khuyên

-Cảm ơn cậu, có lẽ cậu đã nói đúng\_Khuôn mặt Vũ đã bắt đầu giản ra

-Nhưng ình hỏi, tại sao cậu lại biết tới những nơi đó. Chắc chắn cậu k phải là người tầm thường\_Phong hỏi nó

-Có lẽ cậu nói đúng nhưng chỉ đúng trong quá khứ thôi. Còn bây giờ mìnhchỉ là 1 nữ sinh lớp 10 bình thường bình thường, là Lâm Tuyết TiểuNgọc\_1 người được coi là lạnh lùng, các cậu hiểu rồi chứ\_Ngọc nói rồibước lên lầu

5

sau nó bước xuống lại(Công nhận bà này k biết mệt là gì)

-Các cậu ấy có vẻ đã ngủ say rồi, các scaauj đành phải để họ ở lại đâythôi. Còn 3 cậu thì ở lại đây luôn đi, Bộ sofa đó cũng k tới nỗi nàođâu\_Nó nói rồi đem 1 đống mền xuống

-Đành phải phiền cậu vậy\_Kiệt nói rồi cầm lấy đống mềm gối

Mọi vật chìm sâu vào màn đêm u uất

Đêm hôm đó...........

Nó bật dậy, nhìn vào đòng hồ, đã 12h đêm. Nhẹ nhàng bước xuống lầu và đi ra vườn

Bổng, nó thấy bóng 1 người ngồi đó, tò mò nó bước lại gần

-Thì ra là cậu à\_Nó nhận ra người đó là Kiệt

-Cậu k ngủ sao?Giờ này mà dám ra đây, có lẽ cậu k sợ ma nhỉ?\_Kiệt nhìn đồng hồ và hỏi

-Cậu nghĩ 1 đứa ở 1 mình trong căn nhà trống thì có sợ ma k?\_Nó hỏi lại

-À, có lẽ mình đã nhầm\_Kiệt nhớ ra

-Cậu đang suy nghĩ về Phương và Trinh à?\_Nó hỏi

-Um, mình cảm thấy có lỗi với họ quá\_Kiệt gục mặt xuống

-thôi, cậu k phải buồn đâu\_Nó nhẹ nhàng an ủi

-Cảm ơn cậu\_Kiệt nhìn nó

-Cậu k cần phải cảm ơn đâu bởi vì tôi mới chính là người phải cảm ơn các cậu. Các cậu đã ình cảm nhận được Tình yêu thương, thứ mà mình đã k thể cảm nhận được trong suốt hơn 4 năm qua\_Nó nói

Và cả 2 rơi vào im lặng, k ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.

1 lúc sau, họ chìm vào giấc ngủ giữa bàu trời lạnh lẽo ban đêm nhưng dường như trong lòng họ lại có cái gì đó ấm áp lạ lùng

## 6. Chương 5 : Mình Sẽ K Để Cậu Phải Lo Lắng

Sáng hhoom sau, nó thức dậy, cảm thấy hơi lạnh xuung quanh. Khẽ giậtmình khi thấy mình k phải phải nằm ngủ ở trên giường mà lại là trong khu vườn lạnh lẽo, hơn nữa cái con người đang tựa đầu vào vai mình lại làKiệt. Thoáng chút bối rối và đỏ mặt, nó hồi tưởng lại những gì đẫ xảy ra ngày hôm qua

-Mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ\_Nó nói thầm và lay Kiệt dậy\_Nè, con heo lười, dậy giùm cái đi

-Ư ư\_ Kiệt khẽ dụi mắt

-Vào trong đi, đừng để họ trông thấy\_Nó nói rồi đứng lên

-Cậu sợ bị chọc à?\_Kiệt hỏi lại nó

-K phải sợ mà là k thích. Mình k muốn liên quan gì đến chuyện tình cảm cả\_Nó nói giọng lạnh băng

-Vậy sao? Tình yêu làm người ta vui vẻ mà?\_Kiệt hỏi lại

-Có lẽ cậu nói đúng, nhưng với tôi thì k. Với tôi, tình yêu chỉ làm con người ta đau khổ\_Nó nói lên quan điểm của mình

-Tại sao cậu lại có những suy nghĩ đó nhỉ? Tôi có rất nhiều bạn gáinhưng tôi thấy mình có gì đau khổ đâu?\_Kiệt ngây thơ( Thằng cha này lăng nhăng mà k biết ngượng)

-Cậu thấy đùa giỡn tình cảm của họ thì hay lắm sao?Ai cũng đều có tráitim mà, hơn nữa trái tim của con gái k phải được làm từ sắt đá mà từ pha lê\_mỏng manh và dễ vỡ\_Ngọc nói tiếp

-Vậy trái tim của cậu cũng như vậy à?\_Kiệt hỏi lại và mỉm cười

-Chắc tôi là trường hợp ngoại lệ rồi\_Ngọc nhún vai và đi vào nhà

-Nhưng mình thì k tin như vậy đâu\_Kiệt nói nhỏ rồi chạy theo Ngọc

Vào trong nhà.........

-Cậu gọi 2 cậu ấy dậy đi, mình đi đánh thứ 2 nàng công chúa. Nói với họlựa lời mà nói với 2 cậu ấy, nếu được tôi sẽ nói giúp cho\_Ngọc nói rồibước lên phòng

-.....................

-Nè, dậy giùm tui cái đi 2 ông tướng. Nướng cháy nhà người ta bây giờ\_Kiệt hết lên

-Trời ơi, động đất hay là sóng thần?\_Phong lồm cồm bò dậy

-K phải, hình như núi lửa phun trào, đá lở, sập nhà..\_Vũ cãi

-Tụi bay nói cái gì vậy hả?Ở đây là Việt Nam chứ k Phải là Nhật Bản đâu\_Kiệt gắt lên

-Được rồi, tao dậy.Làm ơn bỏ cái giọng tướng cướp đó đi\_Phong chào thua

-Tướng cướp ư? Theo mình thì phải là mấy bà bán cá mới đùng\_Vũ bổ sung

-K có giỡn nữa. Lo mà nghĩ cách làm hòa với các cậu ấy đi. Ngọc hứa sẽ giúp rồi đó\_Kiệt nghiêm túc

-um, tao cũng đâng đau đầu về chuyện này đây\_Vũ nói

-Nếu có Ngọc giúp thì mình nghĩ k sao đâu. Hay là chúng ta làm như vầy..\_Phong bàn kế hoạch

Xì xầm...xì xầm.......

-Um, như vậy cũng được, tuy k hay lắm nhưng trong trường hợp này thì cứ lấy ra xài tậm vậy\_Kiệt nói

-Um, chuẩn bị tinh thần, thực hiên kế hoạch\_Vũ hùng hổ

-Phi vụ này, nhất đinnhj phải thành công k được phép thất bại\_Phong chỉ huy

-Ok\_2 chàng còn lại

T Rong lúc đó.............

-Phương ơi, Trinh ơi, dậy đi nào\_Ngọc lay người 2 nàng công chúa

-Ư ư\_Trinh vươn vai thức giấc

-Ơ, mình lại nhà cậu à?\_Phương nhìn xung quanh và hỏi

-Ừ, hôm qua các cậu ngủ lại nhà mình\_Ngọc nhẹ cười

-Vậy còn các cậu ấy\_Trinh rối rít

-Yên tâm đi, hôm qua các cậu ấy cũng ở lại đây, k đi đâu cả\_Ngọc trả lời

-Vậy à\_Phương nói giọng buồn buồn

-Các cậu có giận bọn họ k?\_Ngọc hỏi

-K, nếu giận thì bọn mình đã giận từ lâu rồi, chỉ là mình lo lắng thôi\_Trinh nói

-Có lẽ các cậu k cần phải lo lắng đâu. Thiên long là 1 bang rất mạnh,đứng nhất nhì trong thành phố này, các cậu ấy ấy làm được bang chủ thìchứng tỏ họ rất mạnh, phải k?\_Ngọc cười với 2 cô bạn

-Um, mình vẫn biết là vậy nhưng vẫn lo quá\_Trinh nói

-Nếu như họ có chuyện gì thì mình biết cãi nhau với ai? Biết nấu cho ai ăn chứ?\_Phương nói giọng như sắp khóc

-Thôi nào, các cậu phải tin vào những người bạn của mình chứ. Họ rất giỏi, phải k nào?\_Ngọc an ủi

-Um, nghe cậu nói mình cũng an tâm phần nào rồi\_Trinh mỉm cười nhẹ nhàng

-Thôi, các cậu vào vscn đi\_Ngọc nói rồi chỉ vào nhà vệ sinh

5

sau.........

-Các cậu xong rồi chứ, đồ mình đây, các cậu vào thay ra đi\_nó cười

-Có phiền cậu k?\_Trinh cười nhăn mắt

-K sao đâu mà\_Ngọc cười rồi đóng cửa bước ra và đứng chờ

Một lúc sau...................

-Nào, bây giờ thì sẵn sàng chưa những nàng công chúa?\_Ngọc nhẹ cười

-Um, có lẽ là rồi\_Trinh nói

-Tự tin lên nào, cứ tỏ ra thật bình thường nhé\_Ngọc nói rồi kéo tụi nó xuống

Nghe tiếng động, 3 chàng quay lên và chợt sững người vì 3 nàng quá đỗi dễ thương

Giới thiệu trang phục nè

Ngọc mặc trên mình 1 bộ váy màu hồng nhạt có 1 chiếc áo khoác nhỏ màutrắng bên ngoài. Phần ngực được thắt 1 chiếc nơ nhỏ màu trắng, phần bêndưới được làm bằng vải voan với những đóa hoa trang nhã và nhẹ nhàng

Phương mặc 1 bộ váy có phần trên màu đen, phần phía dưới có màu kem,nhiều tầng xếp lên nhau, trông vừa cá tình vừa có phần dịu dàng

Trinh khoác trên mình 1 bộ cánh màu kem in hình những đóa hoa nhỏ li ti màu da cam. Bộ váy được bó ở phần hông và xòe ra ở dưới được xếp nhiềutầng, phần eo còn được làm nổi bật bằng chiếc dây nịt to bản màu da cam

Nhìn 3 nàng k khác gì những nàng công chúa, nững cô gái của mùa hè

-Nào, chúng ta đi chơi thôi\_Kiệt mở màn

-Đi chơi?\_Trinh ngạc nhiên

-Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi chơi công viên nước\_Phong nói

-Chẳng phải hôm nay là thứ 2 sao?\_Phương nhăn mặt

-Thứ 2 thì kệ thứ 2, có sao đâu|?\_Vũ ngây thơ hỏi

-Cậu bị điên hả? Phải tới lớp chứ\_Trinh nói

-K sao đâu, mình xin phép ông rồi\_Kiệt nói và cười

-Um, cũng được nhưng Ngọc thì sao?\_Phương quay sang Ngọc

-K sao đâu, nghĩ 1 bữa cũng được \_Ngọc nói, giọng có vẻ mừng (đừng tưởng chị ấy lười đi học nha, chẳng qua là...tí nữa biết)

-Thì ra cậu và họ thông đòng với nhau đúng k?\_Phương nói giọng hình sự

-Đâu có\_Ngọc chối

-K có tại sao lại bảo bọn mình thay đồ\_Trinh tiếp

-Ờ thì...Thôi, mình đi\_Ngọc lảng sang chuyện khác

Thế là cả bọn thới công viên nước.........

-Qua, đúng là k khí của mùa hè\_Trinh nói

-Um, đúng vậy. Ở đây thật náo nhiệt\_Phương hưởng ứng

-Vậy chúng ta vào trong thôi\_Vũ nói rồi kéo tay tay Phương vào trongnhưng thật bất ngờ, Phương giật tay mình lại và đi cùng Trinh

-Như vậy là sao? Cả Trinh cũng như vậy nữa\_Kiệt nhăn mặt nhìn theo bóng 2 nàng

-Chẳng lẽ giận mình tới mức đó?\_Vũ hỏi

-K phải chứ, con gái khó hiểu ghê\_Phong hùa vào

-Nè, tui cũng là con gái đó\_Ngọc nhăn mặt

-A, xin lỗi. Vậy thưa

" con gái

", theo chị thì 2 nàng ấy làm sao vậy?\_Kiệt trêu Ngọc

-Bỏ nagy cái cách nói chuyện đó đi, nếu k tôi cho ăn đấm đấy. Họ chỏ đang giả vờ giận dỗi thôi\_Ngọc đe dọa Kiệt

-Giả vờ giận dỗi?\_3 chàng

-Đúng vậy, nếu giận thật thì họ đã chẳng chịu đi\_Ngọc giải thích

-Vậy theo cậu thì bọn mình phải làm sao?\_Phong hỏi

-Cái đó thì các cậu phải tự hiểu chứ\_Ngọc nói rồi chạy theo 2 nàng kia

-Nè, cậu hiểu k?\_Vũ hỏi Kiệt

-Chịu\_Kiệt nhún vai trả lời

-Rốt cuộc, con gái vẫn thật sự khói hiểu\_Phogn kết luận

2 chàng kia hưởng ứng rôi bước vào trong

Suốt 1 buổi sáng hôm đó, k khí vô cùng căng thẳng . Mọi người xung quanh cứ có cảm giác đâu là 1 bãi chiến trường tan tóc chứ k phải là côngviên giải trí như mọi người lầm tưởng. 3 chàng thì cứ cố làm 2 nàng kiacười còn 2 nàng thì cứ giả vờ làm mặt lạnh rồi bỏ đi. Ngọc là người ởgiữa nên luôn bị hai bên chèn ép đến nghẹt thở. 1 bên thì năn nỉ Ngọcnói giúp để làm hòa, bên kia thì đe dọa nếu nói chuyện với bên này thìthì sẽ bị tảy chay (con nít gớm)

Khi 3 chàng kia đi mua đò uống, Ngọc quay sang hỏi 2 nàng

-Sao các cậu nói k giận họ mà lại làm như vậy?

-Đúng là bọn mình k giận họ nhưng...\_Trinh nói

-Nhưng sao?\_Ngọc hỏi tiếp

-Bọn mình phải trả thù. Ai bảo làm bọn mình lo lắng suốt thời gian qua làm chi?\_Phương giải thích

-À, mình hiểu rồi.Vậy thì tốt nhất mình k nên can vào\_Ngọc cười khi đã hiểu lí do

-Nè, cậu đi toilet k?\_Trinh hỏi

-Ờ, ình đi với.Ngọc, cậu đi k?\_Phương nói

-Thôi các cậu đi đi\_Ngọc cười với tụi nó

-Vậy cậu chờ tụi mình ở đây nhé, k được đi đâu đâu đó\_Phương căn dặn

-Mình biết rồi mà\_Ngọc phì cười vì Phương cứ coi mình như trẻ con trongkhi nếu xét về kinh nghiệm cuộc sống thì nó hoàn toàn hơn hẳn Phương

Nhắc tới kinh nghiệm cuộc sống nó lại thấy buồn vô hạn, ngồi trên ghếđá nhìn vào khoảng k vô định, nó chợt suy nghĩ mông lung về cuộc đời của mình. Mãi suy nghĩ nó k hề hay biết rằng có một bóng đen đang đứng đằng sau lưng nó. Bóng đen đó từ từ tiến lại gần, vung tay lên và........

-Á!\_Nó hét lên

-Hahaha, cậu làm gì mà giật mình vậy?\_Kiệt bật cười

-Cậu đúng là đồ quá đáng. Cậu áp nguyên 1 lon coca ướp lạnh vào mặt tôi, cậu có biết lạnh lắm k hả?\_nó gắt

-Thôi thôi, mình xin lỗi. Mà cậu làm gì mà như người mất hồn vậy?\_Kiệt cầu hòa

-K có gì, suy nghĩ 1 chút thôi\_Nó đáp gọn lỏn

-Suy nghĩ chuyện gì? Bộ đang nhớ người yêu hả?\_Kiệt hỏi lại, lòng thầm mong câu trả lời sẽ là k

-Nè, cậu đừng có làm ô uế thanh danh của tôi nghe chưa? Tôi chưa có bạn trai\_Nó hét lên thêm 1 lần nữa

-Ấy da, mình xin lỗi nhưng cậu cũng k cần phải hét lên như vậy chứ. Thật chẳng giống Ngọc lạnh lùng thường ngày 1 chút nào\_Kiệt nói và bịt lỗtai vì tưởng sẽ bị hét tiếp vào mặt nhưng sự thật thì hoàn toàn ngượclại

5s im lặng

Vì sao ư? đơn giản bởi vì những lời nói của Kiệt làm cho nó nhận ra khi ở bên kiệt nó đã thay đỗi. Sự lạnh lùng, k mấy quan tâm tới chuyện baođồng ngày nào giờ đây đã biến mất mà thay vào đó là 1 con nhóc hunghăng, hay cáu kỉnh theo kiểu trẻ con. Dường như 1 phần kí ức tuổi thơđang hiện hữu trong nó nhưng tại sao chỉ với Kiệt nó mới thế kia?Lại còn cái cảm giác khó thở và hồi hộp mỗi khi Kiệt cười với mình nữa? Tất cảđều là 1 dấu chấm hỏi k lời giải đáp

Còn về phía Kiệt, thấy nó im lặng như vậy, cậu chàng lại tưởng nó giận mình nên rối rít xin lỗi

-Nè, cậu có sao k vậy? Cho mình xin lỗi nha\_Kiệt nói và cầm tay nó lắc lắc

-Hả?Ơ ?Ừ\_! loạt những từ khó hiểu vang lên

-Nè, cậu có bị làm sao k? Hay là say nắng\_Kiệt nói vẻ quan tâm

-Tôi k tới mức đó đâu\_Ngọc nói

-ê,Kiệt. Làm gì mà chạy về trước vậy?\_Phong nói, theo sau còn có Vũ

-Ờ, đứng ở đó nắng quá, nhiều tia cực tím nữa, sợ làm tổn thương làn da của mình\_Kiệt nói rồi cười hì hì

-Trời ơi là trời, làm như con gái k bằng\_Vũ nói giọng mỉa mai

-Nè, thằng kia!\_Kiệt gắt lên

-Thôi đi. Ngọc nè, Trinh đâu?\_Phong can Kiệt và Vũ rồi hỏi Ngọc

-Ờ đúng đó, Phương đâu rồi?\_Vũ lúc này mới nhớ ra( chán ông này ghê)

-Bọn họ đi toi let rồi.Ngồi đâu đợi đi\_Ngọc nói

-Mà sao họ lại như vậy? tự nhiên giận dai dễ sợ\_Kiệt hỏi

-À, chuyện này mình cũng có hỏi rồi\_Ngọc nói

-Thật sao?Vậy họ nói gì\_Phong lao vào

-Chyện này thì......thiên cơ bất khả lộ\_Ngọc chần chừ 1 lát rồi nói

-Trời ơi, lại thêm 1 người thích giữ bí mật sao?\_Vũ nhăn mặt

-tôi cũng định nói nhưng nhớ lại những gì họ nói mình thấy cũng có lí nên quyết định im lặng\_Ngọc giải thích

-Thôi xong, bây giờ phải làm sao đây?\_Kiệt nói giọng buồn bã

-Hãy dùng tấm lòng của mình để xoa dịu vết thương lòng cho họ.Đó là liều thuốc tốt nhất để chữa cho những tâm hồn bị tổn thương\_Ngọc nói rồiuống lon coca lúc nãy Kiệt đưa

-Trời ơi, nói gì mà giống nhà văn quá vậy?\_Vũ nhăn mặt

-Cái thằng dốt Văn này, đó là 1 lời khuyên hay đó\_Phong cốc đầu Vũ

-Cảm ơn cậu\_Kiệt mỉm cười nhìn nó

Bất giác, cái cảm giác khó nói kia lại xuất hiện. Quay mặt sang hướng khác để tránh khuôn mặt đó của Kiệt, nó lạnh tanh đáp

-K có gì

-Nè, Ngọc.Tại sao cậu lại nói chuyện với ai kia vậy?\_Phương hỏi giọng mỉa mai

-À, chỉ nói với nhau vài câu thôi, k ảnh hưởng gì đến cái kế hoạch của câu đâu\_Ngọc cười

-Phương à, cậu tha lỗi ình đi\_Vũ nói rồi cầm tay Phương năn nỉ

-Bỏ ra đi, tôi với cậu có quan hệ gì đâu\_Phương nói giọng lạnh tanh

-Trinh à, anh xin lỗi\_Kiệt năn nỉ Trinh

-Cho mình xin lỗi luôn nha\_Phong cũng nhào vô

-Mấy người có coi tui ra gì đâu\_Trinh hét rồi giật tay mình lại

Sau đó 2 nàng bỏ đi hay nói đúng hơn là theo hướng nhà hàng, cũng đúng thôi giờ trưa rồi mà

Ngọc chỉ biết lắc đầu nhìn 2 cô bạn, ngoái lại phía sau nhìn 3 chàng trai khuôn mặt như sắp khóc rồi đi theo 2 nàng

-Trời ơi, cuộc đời của tôi\_vũ hét lên

-Xem ra chiêu

" mật ngọt chết ruồi

" này k có tác dụng rồi\_Kiệt lắc đầu

-Cả chiêu

"nụ cười tỏa nắng

" cũng k xi nhê\_Phong rầu rĩ

-A, khoan đã. Mình vẫn còn cách cuối cùng nhưng các cậu phải chịu khổ 1 tí\_Vũ nãy ra ý định

-Sao? Nói nghe thử nào\_Phong hỏi

-Như vậy nè !@#%$'(\_)\_\_ Vũ nói ra cái kế hoạch

-Đành vậy, thử xem sao\_Kiệt nhăn mặt

-Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch\_Vũ nói rồi mỗi người chạy đi 1 ngã

15

sau....................

-Xong chưa?\_Kiệt hỏi

-Xong hết rồi.Còn cậu?\_Vũ hỏi lại

-Tất cả đều Ok\_Kiệt nháy mắt

-Xong hết rồi chứ? kế hoạch điên rồ bắt đầu\_Phong nói

-Nè, bỏ chữ điên rồ đi, khó nghe quá\_Vũ ý kiến

-Nhưng mihf thấy đúng mà\_Kiệt nói

-Nè, mấy người.........\_Vũ cáu

-Thôi, chuẩn bị tinh thần đi \_Phong nói

3 chàng bước vào căn phòng sang trọng của nhà hàng, nơi 3 nàng công chúa đang ngự trị

-Các cậu tới đây làm gì?\_Trinh hỏi

-Các cậu làm tôi ăn mất ngon đó\_Phương tiếp lời

-Còn mình thì bình thường như người đi đường\_Ngọc nói và ngay lập tứcnhận được cái nguýt dài hàng ngàn cây số của Trinh và Phương

-Vì bọn mình có lỗi với các cậu nên..\_Kiệt mở màn

-Bọn mình đã chuẩn bị 1 thứ coi như là quà tạ lỗi\_Vũ nói tiếp

-Nào, 123 bắt đầu\_Phong ra hiệu

Ngy lập tức âm nhạc bắt đầu nổi lên và 3 chàng bắt đầu tiết mục văn nghệ của mình với bài hát

"2 con thằn lằn con

"

3 chàng hát và múa minh họa thật chuyên nghiệp khiến k chỉ 2 mà 3 nàng cười chảy nước mắt

-2 cậu cười có nghĩa là đã tha thứ phải k?\_Vũ hớn hở

-Tha thứ đi mà\_Kiệt chắp tay lên trán

-Tụi mình biết lỗi rồi\_Phong hùa theo

-E hèm..Lần này có thể tha thứ\_Phương lấy lại giọng điệu nghiêm nghị

-Nhưng.....sẽ k có lần sau đâu\_Trinh nói

-oh Yeahhh\_ 3 chàng hét toáng lên

-Tôi xin lỗi phải chen vào giây phút hạnh phúc của 3 cậu nhưng..\_Ngọc bỏ lửng câu và giơ chiếc điện thoại của Trinh lên

3 chàng bổng dưng bất động

-Á! Trời ơi, cái gì thế này?\_3 chàng đồng thanh

-à, lúc nãy mình có mượn điện thoại của Trinh để gọi tới cửa hàng anhTuấn nhưng lại bấm nhầm nút quay phim.Cùng lúc đó, chương trình văn nghệ của các cậu bắt đầu, thấy hay quá nên quay lại\_Ngọc giải thích

-Các cậu ơi, cái này hay quá. Gửi sang ình nha\_Trinh nhìn lại đoạn video và nói

-Cả mình nữa. Hhaha\_Ngọc cười

-Các cậu xóa đi mà\_Kiệt năn nỉ

-đừng có mơ\_3 nàng đồng thanh

-Tất cả cũng chỉ tại cái kế hoạch điên rồ của cậu\_Phong quay sang lườm Vũ

-Đúng vậy\_Kiệt đồng ý và bắt đầu khởi động tay chân

-Các cậu..từ từ nói nào\_Vũ run run

-Bắt đầu\_2 chàng đồng thanh và sau đó là hàng loạt những âm thanh khó nghe vang lên

Còn 3 nàng thì cứ tủm tỉm cười k chỉ vì đoạn video mà còn vì kế hoạch trả thù của họ đã thành công mĩ mãn

Tụi nó cùng nau vui chơi vui vẻ cho tới chiều, k còn cái k khí căngthẳng và u ám như sáng nay. Khoảng hơn 5h chiều, bọn nó rời công viênnước và đi về. Cả bọn ghé qua nhà Ngọc 1 chút để lấy đồ và mấy chú cúncon(Xém tí nữa là quên)

-Phiền cậu quá\_Trinh cười

-K sao đâu\_Nó cười lại

Sau khi lấy xong đồ đạc, Phong, Trihn, Phương và Vũ chào tạm biệt nó và ra về

định quay vào nhà thì nó thấy 1 bóng đen ở đằng sau làm nó giật thót cả tim

-Nè, sao lúc nào cậu cũng muốn tôi đau tim mà chết vậy?\_Nó nói

-Trời, bộ cậu thấy tui đẹp trai quá nên đau tim hả? Như vậy có nghĩa là cậu thích tôi hả?\_Kiệt trêu

-Cậu mơ đi\_Ngọc hét lên

-Sorry, nhìn cậu ghê quá à\_Kiệt chắp tay cầu khấn

-Thôi được rồi. Mà cậu sao k về đi? Đứng đây làm gì?\_Nó hạ giọng

-À, tôi muốn cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi làm hoà ấy mà\_Kiệt nói

-À, chuyện đó tôi có làm gì đâu. Với lại chính tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng\_Ngọc nói

-Tại sao?\_Kiệt hỏi

-Nếu như k có các cậu thì chắc giờ này tôi đã phải chịu sự hành hạ củaPhương và Trinh ở phòng thực hành nấu ăn rồi\_Ngọc nhún vai

-À, vậy là cả 2 chúng ta đều có lợi trong phi vụ lần này\_Kiệt nói

-Tất nhiên, làm ăn mà\_Ngọc nói vẻ người lớn

-Thôi. Tôi về nha\_Kiệt nói rồi leo lên xe

-Chúc cậu về bình an và đừng có gây ra tai nạn\_Ngọc chúc đểu

-Nè, cậu đâu cần phải trù ẻo mình như vậy chứ\_Kiệt ý kiến rối lái xe đi

Khi xe Kiệt đã khuất bóng, nó bước vào trong nhà. Bất giác đôi môi nở 1 nụ cười thật thoải mái

## 7. Chương 6 : Sự Trở Lại Của Ác Quỷ

Sau 1 ngày đi chơi vui vẻ, tụi nó cũng phải trở lại với trường, với lớp, với thầy cô, bạn bè

-Ngọc có vẻ tới sớm nhỉ?\_Kiệt từ đâu xuất hiện và hỏi nó

-Cậu cũng vậy chứ có kém gì tôi? Tới sớm để cua gái hả?\_Ngọc móc

-Có lẽ vậy. Còn cậu thì tới để cua trai\_Kiệt đáp

-Tôi k giống cậu, đối với tôi con trai chẳng là gì cả\_Ngọc nói lại

-Vậy sao cậu lại chơi với chúng tôi?\_Kiệt hỏi nó

-Bởi vì đối với tôi cậu k phải là con trai\_Ngọc nói

=K phải là con trai?Vậy thì là con gì?\_Kiệt ngạc nhiên

-Con nít\_Ngọc vừa nói vừa xoa đầu Kiệt ra vẻ đàn chị rồi bỏ đi

5s bất động và chàng ta như chợt bừng tỉnh

-Nè cậu nhìn tôi đi, đẹp trai thế này, manly thế này mà giống con nít á? Mắt cậu có vấn đề k vậy?\_Kiệt vừa nói vừa chỉ vào mặt mình

-Chắc tôi nhìn nhầm thật rồi, mắt tôi dù sao cũng bị cận nhẹ mà. Nhưngcái tính của cậu thì tôi có thể khẳng định cậu chỉ là thằng nhóc con hỉmũi chưa sạch\_Ngọc nói

-Nè, cậu có bị làm sao k vậy? Trẻ con thì làm sao biết cua gái chứ? Trẻcon thì làm sao có thể làm anh 2 của 1 bang nổi tiếng trong thành phốchứ?\_Kiệt nêu dẫn chứng

-Cậu thấy như vậy hay lắm sao? Đồ trẻ con học đòi\_Ngọc vứt lại một câu rồi chạt biến để lại cho cậu nhóc 1 cục tức

Chạy lên phía cầu thang vắng bóng người vì hôm nay vẫn còn khá sớm, nó đưa quyển sách lên che miệng và cười. Dù vắng người thì sao? Đâu aibiết được có người núp đâu đó hay k. Nhỡ ai thấy nó đững đây cười thìcòn gì là hình tượng

"Công chúa lạnh lùng

" mà nó cấy công gầy dựng baonăm nay

15

sau, lớp học bắt đầu đông dần. Kiệt cũng bước lên lớp

Nhìn qua bàn của mình\_đồng thời cũng là bàn của nó, Kiệt ném 1 cáinhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nó chỉ chúi mũi vàocuốn sách như để trách né cái mắt mà theo nó là trẻ con đó

Còn Kiệt thì chạy khắp lớp hỏi mọi người đúng 1 câu hỏi

" Tôi có phải là con trai k?

" (Bó tay ông này

Nó thấy Kiệt như vậy thì rất muốn cười nhưng k thể cười đuwocj vì đây là lớp học. Đành phải nín thở để k cười

Tiếng cửa lớp bật mở, Trinh, Phương, Phong và Vũ bước vào. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí

-Kiệt, tại sao cậu dám bỏ tụi mình rồi đi trước vậy hả?\_Vũ hét

-Đẻ trả thù\_Kiệt đáp gọn lỏn

-Trả thù?\_Phương ngạc nhiên

-Ừ, ai bảo hôm trước mấy người bỏ rơi tui mà đi trước\_Kiệt nhắc lại quá khứ (Chap 1 đó mấy bạn))

-Ờ thì...\_Phong tìm cách cãi lại

-Thôi, mấy người k có chuyện gì nữa thì về chỗ đi. Tui phải đi làm việc tiếp đây\_Kiệt nói rồi chạy khắp lớp để hỏi đúng 1 câu

-Làm việc?Như thế kia sao?\_Trinh nhìn theo bóng anh trai mình và hỏi

-Sao lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó. Thật là mất mặt mà\_Phương nói

-K được, phải ngăn cậu ta lại\_Vũ hết lên

-Tại sao?Cứ để cậu ta điên đi\_Phong nói

-Cậu ta là hội trưởng hội họcsinh, đại diện cho hội học sinh. Cậu ta làm như thế cũng đòng nghĩa vớiviệc làm mất mặt hội học sinh đó\_Vũ giải thích

-Ừ ha, mau ngăn nó lại\_Phong ra vẻ hiểu biết và ra lệnh

-Rõ!\_Cả bọn đòng thanh và chạy về phía Kiệt

5

sau.....

-Trời ơi, mệt quá\_Trinh vuốt mồ hôi trên trán

-K ngờ bắt cậu ta còn khổ hơn bắt ma nữa\_Phương nói thêm

-Ửa, bắt ma bao giờ chưa mà biết bắt Kiệt khó hơn?\_Vũ bắt bẻ

-Ừ thì.....Thấy trên TV, được k?\_Phương nói

-Ha ha ha, thế mà đòi\_Vũ ôm bụng cừoi

-Ông...ông......\_Phương cứng họng

-Thôi đì cậu, mục đích của chúng ta là Kiệt cơ mà\_Phong can

-Ừ ha\_Phương và Vũ đồng thanh

Kiệt đang bị trói tay vào sau ghế, chân thì bị dây thừng cột chặt

-Nè Kiệt, có chuyện gì vậy?\_Vũ hỏi

-.......\_Kiệt k trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Ngọc

-Ngọc sao?\_Trinh thốt lên

-Nè Ngọc, cậu và Kiệt có chuyện gì vậy?\_Phong hỏi Ngọc

-À, có chuyện gì lớn lắm đâu, chỉ là !@#@%$'()\_Ngọc kể lại

-Hhahahah\_Cả bọn đồng thanh

-Tròi ơi, chỉ vf vậy mà mày thành ra thế này sao Kiệt?\_Vũ vừa nói vừa ôm bụng cười

-Ôi trồi ơi, cái này mà đem đồn khắp trường thì k biết người ta sẽ cười như thế nào nữa\_Phương quẹt nước mắt

-Nhưng mình k phục, mình như thế này cơ mà.\_Kiệt nói là nhìn lại mình

-Thôi k giỡn nữa.Kiệt à, cậu đừng làm vậy nữa nhé\_Phong nói rồi về chỗ ngồi

Cả bọn cũng tản ra và bước về chỗ ngồi của mình. Kiệt được cởi trói và hậm hực bước về chỗ ngồi. Ngọc tránh cái ánh mắt đó, vì nếu k nó sẽ knhịn được mà lăn ra cười mất

Buổi học cứ thế mà diễn ra, cho tới giờ ra chơi......

-Nè, cậu ra sau vườn trường được k? Cái nơi mà cậu nói là căn cứ của hội học sinh ấy\_Ngọc nói với Kiệt

-Um, cũng được\_Kiệt cáu kỉnh đáp

Tại vườn sau.........

-Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì k?\_Kiệt đáp giọng giận dỗi

-Nè, đừng có làm thế nữa. Giống con nít lắm\_Ngọc nói với Kiệt

-Cái gì?\_Nghe tới 2 thừ

"trẻ con

", Kiệt sôi máu

-À k, k phải. Ý tôi là nó k hợp với lứa tuổi của cậu thôi\_Ngọc cũng cảm nhận được sự giận dữ của Kiệt

-Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?\_Kiệt nói giọng có phần dịu hơn

-À, chuyện sáng nay tôi chỉ có ý trêu cậu 1 chút thôi. K phải sự thật đâu\_Ngọc nói vào vấn đề

-Trêu tôi?\_Kiệt hỏi lại

-Ừ, chỉ định chọc cậu tức 1 chút thôi. Ai dè, cậu phản ứng mạnh thề\_Ngọc nói giọng run run vì nhịn cười

-Nè, đừng có giỡn kiểu đó nữa nghe chưa\_Kiệt hơn ngượng vì đúng là sáng nay mình khùng thiệt

-Ừ, k có lần sau đâu\_Ngọc nói rồi dợm bước đi

-Khoan đã!\_Kiệt nói

-Có chuyện gì nữa sao?\_Ngọc hỏi

-Cậu k có thứ gì gọi là quà xin lỗi à?\_Kiệt hỏi nó

-Quà xin lỗi? Cậu muốn gì?\_Ngọc ngạc nhiên

-Um, 1 điều ước\_Kiệt suy nghĩ 1 lát rồi đáp

-1 điều ước? Thôi được tồi. vậy cậu muốn gì?\_Ngọc hỏi Kiệt

-Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra\_Kiệt nói

-Vậy khi nào nghĩ ra thì hãy nói cho tôi biết. Nếu có thể, thôi sẽ thực hiện\_Ngọc nói rồi bước về lớp

Tiếng cửa lớp bật mở, Trinh, Phương, Phong và Vũ bước vào. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí

-Kiệt, tại sao cậu dám bỏ tụi mình rồi đi trước vậy hả?\_Vũ hét

-Đẻ trả thù\_Kiệt đáp gọn lỏn

-Trả thù?\_Phương ngạc nhiên

-Ừ, ai bảo hôm trước mấy người bỏ rơi tui mà đi trước\_Kiệt nhắc lại quá khứ (Chap 1 đó mấy bạn))

-Ờ thì...\_Phong tìm cách cãi lại

-Thôi, mấy người k có chuyện gì nữa thì về chỗ đi. Tui phải đi làm việc tiếp đây\_Kiệt nói rồi chạy khắp lớp để hỏi đúng 1 câu

-Làm việc?Như thế kia sao?\_Trinh nhìn theo bóng anh trai mình và hỏi

-Sao lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó. Thật là mất mặt mà\_Phương nói

-K được, phải ngăn cậu ta lại\_Vũ hết lên

-Tại sao?Cứ để cậu ta điên đi\_Phong nói

-Cậu ta là hội trưởng hội họcsinh, đại diện cho hội học sinh. Cậu ta làm như thế cũng đòng nghĩa vớiviệc làm mất mặt hội học sinh đó\_Vũ giải thích

-Ừ ha, mau ngăn nó lại\_Phong ra vẻ hiểu biết và ra lệnh

-Rõ!\_Cả bọn đòng thanh và chạy về phía Kiệt

5

sau.....

-Trời ơi, mệt quá\_Trinh vuốt mồ hôi trên trán

-K ngờ bắt cậu ta còn khổ hơn bắt ma nữa\_Phương nói thêm

-Ửa, bắt ma bao giờ chưa mà biết bắt Kiệt khó hơn?\_Vũ bắt bẻ

-Ừ thì.....Thấy trên TV, được k?\_Phương nói

-Ha ha ha, thế mà đòi\_Vũ ôm bụng cừoi

-Ông...ông......\_Phương cứng họng

-Thôi đì cậu, mục đích của chúng ta là Kiệt cơ mà\_Phong can

-Ừ ha\_Phương và Vũ đồng thanh

Kiệt đang bị trói tay vào sau ghế, chân thì bị dây thừng cột chặt

-Nè Kiệt, có chuyện gì vậy?\_Vũ hỏi

-.......\_Kiệt k trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Ngọc

-Ngọc sao?\_Trinh thốt lên

-Nè Ngọc, cậu và Kiệt có chuyện gì vậy?\_Phong hỏi Ngọc

-À, có chuyện gì lớn lắm đâu, chỉ là !@#@%$'()\_Ngọc kể lại

-Hhahahah\_Cả bọn đồng thanh

-Tròi ơi, chỉ vf vậy mà mày thành ra thế này sao Kiệt?\_Vũ vừa nói vừa ôm bụng cười

-Ôi trồi ơi, cái này mà đem đồn khắp trường thì k biết người ta sẽ cười như thế nào nữa\_Phương quẹt nước mắt

-Nhưng mình k phục, mình như thế này cơ mà.\_Kiệt nói là nhìn lại mình

-Thôi k giỡn nữa.Kiệt à, cậu đừng làm vậy nữa nhé\_Phong nói rồi về chỗ ngồi

Cả bọn cũng tản ra và bước về chỗ ngồi của mình. Kiệt được cởi trói và hậm hực bước về chỗ ngồi. Ngọc tránh cái ánh mắt đó, vì nếu k nó sẽ knhịn được mà lăn ra cười mất

Buổi học cứ thế mà diễn ra, cho tới giờ ra chơi......

-Nè, cậu ra sau vườn trường được k? Cái nơi mà cậu nói là căn cứ của hội học sinh ấy\_Ngọc nói với Kiệt

-Um, cũng được\_Kiệt cáu kỉnh đáp

Tại vườn sau.........

-Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì k?\_Kiệt đáp giọng giận dỗi

-Nè, đừng có làm thế nữa. Giống con nít lắm\_Ngọc nói với Kiệt

-Cái gì?\_Nghe tới 2 thừ

"trẻ con

", Kiệt sôi máu

-À k, k phải. Ý tôi là nó k hợp với lứa tuổi của cậu thôi\_Ngọc cũng cảm nhận được sự giận dữ của Kiệt

-Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?\_Kiệt nói giọng có phần dịu hơn

-À, chuyện sáng nay tôi chỉ có ý trêu cậu 1 chút thôi. K phải sự thật đâu\_Ngọc nói vào vấn đề

-Trêu tôi?\_Kiệt hỏi lại

-Ừ, chỉ định chọc cậu tức 1 chút thôi. Ai dè, cậu phản ứng mạnh thề\_Ngọc nói giọng run run vì nhịn cười

-Nè, đừng có giỡn kiểu đó nữa nghe chưa\_Kiệt hơn ngượng vì đúng là sáng nay mình khùng thiệt

-Ừ, k có lần sau đâu\_Ngọc nói rồi dợm bước đi

-Khoan đã!\_Kiệt nói

-Có chuyện gì nữa sao?\_Ngọc hỏi

-Cậu k có thứ gì gọi là quà xin lỗi à?\_Kiệt hỏi nó

-Quà xin lỗi? Cậu muốn gì?\_Ngọc ngạc nhiên

-Um, 1 điều ước\_Kiệt suy nghĩ 1 lát rồi đáp

-1 điều ước? Thôi được tồi. vậy cậu muốn gì?\_Ngọc hỏi Kiệt

-Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra\_Kiệt nói

-Vậy khi nào nghĩ ra thì hãy nói cho tôi biết. Nếu có thể, thôi sẽ thực hiện\_Ngọc nói rồi bước về lớp

giờ họ hôm đó kết thúc 1 cách suôn sẻ, k còn những cái nhìn đầy gai góc nữa

Ra về, Phương và Vũ vẫn tiếp tục cãi nhau theo cách thân mật, TRinh vàPhong vẫn vậy, vẫn phải ngăn cản chiến tranh xảy ra (giống sứ giả hòabình quá). Nhưng có điều đặc biệt hơn là Kiệt cứ đi theo Ngọc mà chọc phá mãikhiến cô nàng tức điên, nhăn mặt và ném cho Kiệt 1 cái nhìn gai góc còncậu chàng thấy vậy thì lại càng khoái trí hơn và tiếp tục trêu đùa. Nhìn bọn nó bây giờ thật giống như những cặp đôi nổi bật của trường khiếncho k ít người phải ganh ghét. Trong đó, có 1 con ác quỷ.......

-Hừ, được lắm, mày dám giành giật các chàng hoàng tử với tao à? Tao sẽ ày biết tay vì dám cho tao nhập viện và cướp đi người tao yêu(xạoquá đi, ai yêu bà). Tao sẽ trả thù, lần này nhất định sẽ thành công vì k chỉ có tao mtrar thù bọn bay mà còn ....hà hà hà\_Con nhỏ đó nói giọngđầy nham hiểm.

Sau đó, nó rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm số

-A lô, chị ơi, em TRúc nè. Chị mau về đi nhé, chị đi du lịch có mấy ngày mà ở trường loạn hét cả rồi\_Con bé tỏ vẻ ngây thơ

-Cại gì?Loạn thế nào?\_Nguwoif bên kia trả lời

-Chị à, có 1 con nhỏ nhà nghèo mới nhập học vào trường mình nhờ họcbổng. Nó dám giành mất anh Kiệt của em rồi chị à. Mấy con nhỏ kia cũngcó vẻ thân thiết với mấy ảnh hơn đó chị à\_Trúc bắt đầu kể lễ

-Hừ, được rồi. Mai chị sẽ về\_Người đó nói rồi cúp máy còn con Trúc thì nở 1 nụ cười gian ơi là gian

## 8. Chương 7 : Ác Quỷ Hành Động

Sáng sớm hôm sau, nó cất bước đi tới trường

Vừa bước tới cổng, nó đã gặp ngay 1 chiếc xe limo màu đen bóng đỗ ngay trước cổng. Cái trường hàng ngày vốn đã rất ồn ào, nay lại càng ồn àohơn khi người trong xe xuất hiện

Nhìn người con gái vừa mới bước ra, ánh mắt nó trở nên khó chịu vôcùng. Lướt nhanh qua mặt người con gái đó, nó khẽ hừ 1 tiếng đầy khóchịu

-Con bé kia, mày đứng lại\_Con nhỏ đó nói, giọng hách dịch

-Có gì k?\_Nó đáp cộc lốc

-Sao mày nhìn thấy tao mà k chào? Còn dám nói giọng đó với tao à? Thật là vô giáo dục mà\_Con nhỏ đó nói vẻ mỉa mai

-Vô giáo dục làm sao bằng cô được chứ. Tôi chỉ vô giáo dục thôi còn côthì vừa vô giáo dục, vừa mất nết lại còn k có tính lịch sử nữa. Đúng làđò hách dịch\_Nó phán 1 câu đầy vẻ khó chịu

-Mày...mày....có biết tao là ai k hả?\_Con nhỏ hét lên

-Là là con nhỏ mặt dày, có đúng k? Dạo này toàn những đứa có cái đầu rỗng tuếch hỏi tôi câu đó\_Nó thản nhiên trả lời

-Mày được lắm. Anh em đâu, lên dạy cho nó 1 trận đi\_Con nhỏ đó hùng hổ nói

Nhưnng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của tụi học sinh

-Ơ kìa, hôm nay tụi bay bị làm sao vậy?\_con nhỏ hỏi mấy đứa ở đằng sau

Rồi ở từ đâu 1 con nhỏ chạy tới mà nếu như nó k nhầm thì đó là Trúcvới đôi tay còn phải bó bột vì bị nó đánh đang chậy tới thì thầm to nhỏvào tai con nhỏ hách dịch

-Hừ, sao k nói sớm.\_ Con bé cáu nhìn nhìn Rúc rồi quay sang nhìn nó\_Màyđược lắm, lần sau thì đừng hòng tao tha. Chuẩn bị tinh thần đi

Lời cảnh cấo của Tiểu thư đã được đưa ra, mọi người đều e ngại nhìn nó vì cả trường này ai chẳng biết cô ta là 1 kẻ ngang tàng và độc ác cơchứ, cũng phải thôi, con nhà giàu mà

-Ngọc nè, mình nghe mọi người bàn tán cậu vừa mới gây sự với Linh, có phải k?\_Phương từ đâu chạy vào

-Cô ta tên là Linh à?\_Ngọc hỏi lại

-Trời ơi, cậu k biết cô ta sao? Cô ta tuy là con riêng của bà Lâm nhưng được ông Lâm yêu thương lắm đó\_Trinh nói

-Bà Lâm? Ông Lâm?\_nó hỏi lại, vẻ đầy khinh thường

-Cậu k biết tập đoàn Lâm Tuyết sao?\_Vũ hỏi lại

-Biết để làm gì chứ? Rác rưởi\_Ngọc nói rồi cười nhếch mép

-Trời ơi, tập đoàn đó lớn lắm đó, đứng thứ 2 Châu Á mà. Ngay cả tớ cũng phải nể cô ta 1 phần\_Phong

-Cậu gây sự với cô ta xem như là đụng tới quỷ rồi. Đã vậy cậu còn bị cô ta cảnh cáo nữa. Nguy hiểm quá\_Kiệt nói đầy lo lắng

-Cần gì phải lo chứ. Mẹ mcon nhà họ đều giống nhau cả thôi. Yêu quái\_Nó nói rồi bỏ đi

-Các cậu có thấy k? Ngọc có vẻ rất ghết nhà họ Lâm\_Phong nói

-Nhưng mà bác Lâm rất tốt mà\_Trinh nói

-Nhưng bà vợ thì k tốt 1 chút nào\_Phương nói thêm

-Cậu phải nói là vợ sau chứ\_Vũ nói lại

-Đúng vậy. Là vợ sau. Nghe nói người vợ trước đây của bác ấy rất tốt\_Trinh nói

-Kể cả Linh cũng vậy. Giống hệt mẹ\_Kiệt thêm vào

-Ừ, giống về ngoại hình lẫn tính cách\_Vũ bon chen

-Xem ra, chúng ta phải thay nhu bảo vệ Ngọc thôi\_Kiệt góp ý

-Ừ\_All

Những ngày sau đó, liên tiếp có những tai nạn xảy ra với nó. Nào làchậu hoa thừ trên cao rơi xuống ngay chỗ nó đứng, rồi xe moto từ đâu lao về phía nó, rồi bị ai đó nhốt trong phòng kín đầy khói bụi . Nếu k nhờcó phản xạ tốt và mọi người bảo vệ thì giờ đây nó đã khó lòng mà sốngxót

iờ họ hôm đó kết thúc 1 cách suôn sẻ, k còn những cái nhìn đầy gai góc nữa

Ra về, Phương và Vũ vẫn tiếp tục cãi nhau theo cách thân mật, TRinh vàPhong vẫn vậy, vẫn phải ngăn cản chiến tranh xảy ra (giống sứ giả hòabình quá). Nhưng có điều đặc biệt hơn là Kiệt cứ đi theo Ngọc mà chọc phá mãikhiến cô nàng tức điên, nhăn mặt và ném cho Kiệt 1 cái nhìn gai góc còncậu chàng thấy vậy thì lại càng khoái trí hơn và tiếp tục trêu đùa. Nhìn bọn nó bây giờ thật giống như những cặp đôi nổi bật của trường khiếncho k ít người phải ganh ghét. Trong đó, có 1 con ác quỷ.......

-Hừ, được lắm, mày dám giành giật các chàng hoàng tử với tao à? Tao sẽ ày biết tay vì dám cho tao nhập viện và cướp đi người tao yêu(xạoquá đi, ai yêu bà). Tao sẽ trả thù, lần này nhất định sẽ thành công vì k chỉ có tao mtrar thù bọn bay mà còn ....hà hà hà\_Con nhỏ đó nói giọngđầy nham hiểm.

Sau đó, nó rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm số

-A lô, chị ơi, em TRúc nè. Chị mau về đi nhé, chị đi du lịch có mấy ngày mà ở trường loạn hét cả rồi\_Con bé tỏ vẻ ngây thơ

-Cại gì?Loạn thế nào?\_Nguwoif bên kia trả lời

-Chị à, có 1 con nhỏ nhà nghèo mới nhập học vào trường mình nhờ họcbổng. Nó dám giành mất anh Kiệt của em rồi chị à. Mấy con nhỏ kia cũngcó vẻ thân thiết với mấy ảnh hơn đó chị à\_Trúc bắt đầu kể lễ

-Hừ, được rồi. Mai chị sẽ về\_Người đó nói rồi cúp máy còn con Trúc thì nở 1 nụ cười gian ơi là gian

## 9. Chương 8 : Âm Mưu Thất Bại\_thân Phận Bại Lộ

Tại một căn nhà trống, có những tiếng nói chuyện đầy vẻ cay cú vang lên

-Hừ, thật là tức chết mà\_Trúc lên tiếng

-Bao nhiêu làn mình cố tình \*\*\* hại nó rồi, vậy mà nó vẫn cứ sống nhăn răng\_Linh tức tối

-Bây giờ phải làm sao hả chị?Bọn trong trường k đứa nào dám dây vào nó nữa rồi\_Trúc hỏi Linh

-Hừ, tao k xử được nó thì tao sẽ nhờ người xử nó. Mày cứ chờ đi\_Linh nói rồi cười nham hiểm. Rút điện thoại ra và bấm vào 1 số nào đó

Chiều hôm đó, khi bọn nó đang đi trên đường vừa cười nói rất vui vẻ, k hiểu sao hôm nay tụi nó lại nổi hứng đi bộ mới chết chứ. Khi đi qua 1 con đường vắng, bỗng có 1 đám chặn tụi nó lại

-Trong số bọn bây, đứa nào là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc? Mau ra đây. Cả conPhương và cái con gì nhỉ? À, Trinh nữa\_Thằng cầm đầu cất tiếng

-Mày nghĩ rằng tao sẽ cho bọn bây gặp họ sao?\_kiệt đứng chắn cho nó và dưa tay ra thủ thế

-Khoan đã Kiệt. Nguy hiểm lắm\_Ngọc nói

-Cậu yên tâm, bọn chống lại được mà\_Kiệt nói với nó

-K được, thằng đó k phải đơn giản như những thằng khác đâu\_Ngọc cãi ại

-Vậy nó nguy hiểm tới mức nào?\_Vũ hỏi lại

-Nó đã từng là phó tướng của thủ lĩnh bang Bạch Ngọc. Võ công cũng khá, còn biết dùng ám khí nữa\_Ngọc lên tiếng

-Sao cậu biết rõ thế?\_Phong hỏi lại nó

-Cái đo thì từ từ các cậu sẽ biết, nhưng các cậu đừng đánh nhau với tênđó. Nếu có chuyện gì thì sao? Phương và Trinh sẽ như thế nào?\_Ngọc nổinóng

-Các cậu yên tâm, bọn mình sẽ k sao đâu\_Kiệt chốt lại 1 câu rồi quay sang nói với tên cầm đầu\_ Nào, bắt đầu thôi

-OK. Xung phong\_Tên đó ra hiệu cho bọn đàn em

Thế là 3 chàng trai lao vào đánh nhau với khoảng 50 tên

-Làm...làm sao bây giờ hả Ngọc?\_Phương hỏi, giọng đầy lo lắng

-Tất cả cũng tại chúng ta\_Trinh nói và bắt đầu khóc

-Nè, 2 cậu bình tĩnh đi. Dến nước này thì chỉ còn ..\_Ngọc nói rồi mở cặp mình ra

-Dừng lại!\_Tiếng nói của ai đó vang lên cùng lúc với 1 chiếc phi tiêu bay sượt qua mái tóc tổ quạ của thằng cầm đầu

-Đứa náo vậy hả?\_Tên cầm đầu tức tối hét lên

-Hỗn xược! Mày k còn nhận ra tao nữa à?\_Tiếng nói đó lại cất lên

Từ trong đám đông, 1 người con gái mái tóc xõa dài, mang 1 chiếc mặt nạ màu trắng có hình hoa tuyết và lông vũ ở phía đuôi mắt, 1 tay cầm cầmthanh kiếm gỗ có miếng ngọc hình hoa tuyết ở phía đuôi, tay kia cầmchiếc phi tiêu cũng hình hoa tuyết nôt

-Chị..chị 2\_Tên kia lắp bắp đáp

-Câm miệng! Cho bọn đàn em của mày rút hết đi\_Ngừoi con gái đó ra lệnh

-Dạ thưa chị 2\_tên đó đáp rồi quay sang bọn đàn em|\_Tụi mày làm gì mà k chịu chào chị 2 rồi lui đi

-Em chào chị 2\_đám côn đồ đồng thanh và chạy mất dép

-Chị 2, sao..\_Thằng đó nhìn người con gái trước mặt và lắp bắp

-Câm miệng cho tao! Mày còn coi tao là chị 2 vậy có nghĩa trong tâm màyBạch Ngọc bang vẫn còn tồn tại. Vậy chẳng lẽ mày k nhớ 3 điều cấm kịcủa bang sao?\_Người đó cáu

-Dạ em vẫn nhớ ạ\_Tên đó nói

-Vậy tại sao mày còn làm như vậy? Đọc lại 3 điều cấm kị đó cho tao\_Người con gái đó quát lên

-Dạ, điều 1: K đánh người nếu như k có lí do

điều 2:K vì tình cảm hay tiền bạc mà đánh người

điều 3:K dùng ám khí, k chơi bẩn, k đánh hội đồng\_ Thằng đó nói

-Vậy mày có biết mày đã vi phạm cả 3 k hả?\_Người con gái đó quát lên

Trong khi đó..........

-Phương, cậu k sao chứ?\_Vũ chậy tới

-Cậu có bị thương ở đâu k?\_Phong hỏi han Trinh

-bọn mình k sao đâu\_Cả 2 đáp

-Thế Ngọc thì đâu rồi?\_Kiệt tỏ ra lo lắng khi k thấy Ngọc

-Ở..ở kia\_Phương lắp bắp chỉ về phía người con gái đeo mặt nạ

Chẳng lẽ người con gái đó là Ngọc?\_Kiệt hốt hoảng

-K phải chứ?\_Vũ nhăn mặt

-Nhưng có lẽ là đúng rồi. Nhìn bộ đồng phục kia xem\_Phong nói và chỉ vào bộ đồ người con gái đang mặc

-Là đồng phục trường mình? Xem ra đúng rồi\_Vũ nói

-Nhưng tại sao tên đó lại sợ Ngọc như thế nhỉ?\_kiệt nói

-Hồi nãy thằng đó gọi Ngọc là gì? Các cậu có nhớ k?\_Phong nói

-Là chị 2\_Phương nhớ lại

-Rồi cái gì mà Bạch Ngọc bang nữa

-Ngọc biết dùng phi tiêu sao? Lại còn là phi tiêu hình bông tuyết\_Vũ nói

-Cả thanh kiếm nữa, nó là kiếm gỗ và có ngọc bội hình hoa tuyết\_Phong nhận xét

-Chiếc mặt nạ kia cũng có hình bông tuyết ở đôi mắt, còn có cả lông vũ nữa\_Kiệt nói thêm

-Nè, nhìn cậu ấy các cậu có liên tưởng tới ai k?\_Phong hỏi

-Chẳng lẽ Ngọc là....\_2 chàng đồng thanh, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng

Vừa lúc đó, Ngọc Bước lại gần tụi nó, theo sau là thằng hồi nãy

-Mau xin lỗi mọi người đi\_Ngọc ra lệnh

-Tôi...tôi xin lỗi\_Thằng đó đáp

-Um, k sao đâu\_Trinh xua tay

-Các cậu có sao k?\_Ngọc hỏi

-Bọn mình k sao đâu\_Phương và Trinh mỉm cười đáp

-Ngọc, chẳng lẽ cậu là......Snow?\_Kiệt nói, gương mặt k dấu nổi sự ngạc nhiên

-Là bang chủ bang Bạch ngọc?\_Vuc thêm vào

-Thủ lĩnh bộ 3 S ?\_Phong hỏi thêm

-Um, các cậu đã biết thì tôi k dấu là gì nữa. Phải, tôi là Snow, bangchủ bang Bạch Ngọc, đồng thời là thủ lĩnh của bộ 3 S\_Ngọc nói

-Chị 2, chị biết họ à? Cả bộ quần áo chị mặc nữa?\_Thằng đó hỏi

-K những là biết mà họ còn là bạn của tao. Còn bộ quần áo này sao? Taocòn đi học mà. Tao là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, 1 trong 3 người mày muốn đánh đây\_Ngọc nói rồi gỡ mặt nạ ra

-Em xin lỗi, em k biết chị là...\_Thằng đó quì xuống vang xin

-Thôi được rồi, đứng lên đi. Mà cũng đừnggoij tôi là chị 2 nữa, Snow vàbạch Ngọc bang đã biến mất nửa năm nay rồi mà\_Ngọc nói rồi đỡ thằng đodậy

Ngọc ơi, ình hỏi 1 câu được k?\_Kiệt vỗ vai nó

-Có chuyện gì? Cậu cứ hỏi đi\_Ngọc nói

-Tại sau nửa năm trước khi bang hội của cậu đang lớn mạnh thì cậu lại giải tán nó?\_Kiệt hỏi

-Um, mục đích khi lập bang hội của tôi là muốn bênh vực những người yếuớt và đào tạo ra những người tài đức ven toàn để cai quản thế giới đêm.Dể trong mắt mọi người thế giớii đêm k còn nguy hiểm hay thậm chí là ktồn tại để xã hội này được bình yên hơn\_Ngọc nói lên ước muốn của mình

-Cậu quả là 1 người hay giúp đõ người khác. Tôi rất khâm phục cậu\_Vũ nói khi nghe ước muốn của nó

-Cảm ơn nhưng có lẽ tôi k xúng đâu. \_Ngọc nói rồi nhìn thằng đàn em\_ Bây giờ thì nói cho tôi biết tại sao bây giờ cậu lại như vậy? Cậu có biếttôi đã đặt rất nhiều hi vọng vào cậu k? Cậu có biết cậu có biết cậu là 1 trong số ít những người mà tôi tin tưởng k? Nhìn cậu như vậy, tôi thậtsự thất vọng\_Ngọc nói nhẹ nhàng nhưng đầy răng đe

-Chị 2, à k, chị Ngọc, em xin lỗi chị. Em thật là kẻ vô dụng mà\_Thằng đó tự tát vào mặt mình

-Bình tĩnh, kể lại từ đầu nào\_Ngọc an ủi

-Từ khi bang giải tán, chị cũng chảng thấy đâu nên uy danh của bang ngày càng gỉm sút. Em k biết phải làm sao để có tiền mà sinh sống, mẹ em lại bệnh nặng, k có tiền để chữa nên em mới phải đi làm những công việc thế . Em có lỗi với chị\_Thằng đó cúi đầu nói

-Thôi được rồi, xem ra người có lỗi là tôi.Tôi đã bỏ mọi người đi quásớm, chưa kịp dạy cho các cậu biết cách tồn tại trên giang hồ. Tôi xinlỗi cậu, tôi sẽ cố tìm cho cậu 1 công việc, được chứ?\_Ngọc vỗ về

-Như thề thì tốt quá\_Thằng nhóc vui mừng đáp

-Kiệt này, trong bang của các cậu còn chỗ trống nào k? Cho Leon gia nhập vào được k? Nó do hoàn cảnh nên mới làm như vậy chứ thật ra nó là người rất có thực tài đó\_Ngọc nói với Kiệt

-Um,mình thì k sao nhưng họ thì k biết thế nào\_Kiệt nói rồi nhìn Vũ và Phong

-Mình đồng ý\_Vũ nhanh nhảu

-Tôi k có ý kiến\_Phong nói

-OK. Vậy là được rồi.Kể từ ngày hôm nay cậu là người của bang Thiên Long\_Kiệt mỉm cười

-Tốt quá rồi, cậu mau tới chào những tân thủ lĩnh mới của mình đi nào\_Ngọc nhẹ cười nói với Leon

-Em...em chào các anh. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ em. Từ nay em sẽ hếtlòng phụng sự cho các anh\_Leon nói và cúi đầu trước 3 chàng trai

-Ok, được rồi, địa bàn xy hiện nay đang k có người tiếp quản, cậu tới đó quản lí đi\_Phong nói

-Vâng, em cảm ơn anh\_Leon cười

-À mà Leon này, ai đã thuê cậu vậy?\_Ngọc sực nhớ ra

-Dạ, 1 người tên Linh nào đó chị à\_Leon đáp

-Linh?\_Phương ngạc nhiên

-Chẳng lẽ......\_Trinh ngập ngừng

-Chắc là đúng rồi, cậu ta có lẽ sẽ k được yên\_Ngọc nói lạnh băng

-Bây giờ cậu cùng chúng tôi tới ra mắt anh em nào-Vũ nói sang chuyện khác cho k khí bớt căng thẳng

-Ngọc, cậu có muốn tới tham quan k?\_Kiệt hỏi Ngọc

-Um, nghe cũng hay đó nhỉ. Tiện thể tới thăm người quen luôn\_Ngọc nói rồi nhẹ cười

-Vậy thì chúng ta đi thôi\_Vũ tươi cười

-Khoan đã, quên tụi tui luôn rồi hả?\_Phương kéo áo Vũ lại

-Oh, sorry.ém nữa là quên mất\_Vũ gãi đầu

-Bọn mình cũng muốn đi\_Trinh nói

-Thôi được, chúng ta đi thôi. Cũng gần đây thôi mà\_Phong nói rồi kéo mọi người đi

## 10. Chương 9 : Người Quen Cũ\_bộ 3 S

Tại doanh trại của bang Thiên Long

-Đây là căn cứ của bang, ở đây cũng k nhiều người lắm, chỉ có nhữngngười được bọn mình tin tưởng mới được vào. Các cậu là những trường hợpngoại lệ đó\_Phong giới thiệu

-Ở đâu cũng tốt nhỉ, chắc tôi cũng phải vào bang của các cậu thôi\_Ngọc nhìn xung quanh và nói đùa

-Thật chứ, cậu sẽ nhập bang với chúng tôi chứ. Nếu là cậu thì cánh cửa này sẽ luôn luôn rộng mở\_Kiệt nói vẻ vui mừng

-Nè, cậu tưởng thiệt sao? Tôi chỉ nói đừa thôi mà\_Ngọc nhăn mặt

-Ha ha, thằng ngố. Bị người ta lừa\_Vũ chọc quê Kiệt

-Im coi, quá đáng\_Kiệt đỏ mặt vì quê độ

Cả bọn nhìn Kiệt rồi bụm miệng cười

-Chị Ngọc, hình như dạo này chị hay cười nhỉ? Trước đây em có bao giờ thấy chị cười đâu\_Leon nhìn Ngọc rồi nói

-Cái gì? K bao giờ cười á?\_Phương hỏi lại

-Vâng, k bao giờ, dù anh em trong bang đã tìm đủ mọi cách. Nào là...\_Leon chuẩn bị kể thì...

-Thôi đi Leon, muốn chị cho 1 chưởng k?\_Ngọc ngăn lại

-Trời, chị chẳng k xưa là mấy. Mỗi lần bị chọc là chị lại tỏ ra hung dữ\_Leon nói và cười

- Bụp! Hậu quả của việc chọc chị đó\_Ngọc nói và cho Leon 1 cú

-Chị thật là...\_Leon lắc đầu ngán ngẩm nhìn Ngọc

Vừa lúc đó có 1 chàng trai trạc tuổi tụi nó đí tới

-Mấy đứa sao lại tới đây? Chẳng phải đi chơi với bạn sao?\_Người đó hỏi bằng giọng nói trầm ấm

-Dạ, đáng lí ra là vậy nhưng có việc nên phải quay lại đây ạ\_Kiệt nói

-Có chuyện gì vậy?\_Người đó hỏi lại

-Có 1 thành viên mới nhập bang nên bọn em đưa đi tham quan ạ\_Vũ nói

-Ai thế? Có vẻ k phải đơn giản nhỉ?\_Người đó cười đáp

-Anh ơi, là em. Leon nè\_Leon chạy về phía người đó

-Ủa Leon? Là nhóc à?\_Người đó ngạc nhiên

-Anh, em lớn rồi mà sao lúc nào anh cũng gọi em là nhóc thế\_Leon trách

-Hà, anh xin lỗi. Tại quen rồi nên......\_Người đó cười trừ

-Honey à, làm gì ngoài đó thế?\_1 người con gái xinh đẹp bước ra

-À, gặp lại người quen cũ ấy mà. Là Leon đó em\_Người đó cười

-Leon! đúng là cậu rồi. Ôi, cái mặt thấy ghét ghê\_người con gái nói rồi chạy lại nhéo má Leon

-Chị ơi, ....au (đau) em\_Leon nhăn nhó

-E hèm, ox của em đang ở đây đó nghe chưa?\_Người con trai đó nói khi thấy bạn gái mình thân thiện quá mức với người khác

-Trùi ui, xin lỗi honey\_Người con gái đó chạy lại

-Hừm, vẫn như xưa nhỉ? Vẫn là 1 ông anh nghiêm nghị, 1 bà chị mê trai...\_Ai đó vừa cất tiếng

-Anh à, tiếng nói này nghe sao quen quá\_Người con gái nói

-Ừa, giống như là......\_Người con trai đồng tình

-Là Ngọc?\_Cả đồng thanh

-Bingo! 2 anh chị đoán đúng rồi\_Ngọc lên tiếng

-Trời ơi cái con nhỏ này, đi đâu suốt 1 năm qua vậy hả?\_Người con gái chạy tới ôm Ngọc

-Em làm mọi người lo lắm đó có biết k?\_Người con trai chạy theo nói

-Em xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng\_Ngäc nói rồi vỗ vai bà chị

Trong lúc đó

-Nè, họ là ai vậy? Sao lại quen Leon và Ngọc\_ Phuơng hỏi

-À, đó là anh Shin và chị Sa \_Vũ trả lời

-Trước đây họ là những người đứng đầu bang Bạch Ngọc, và cũng là 2 trong 3 người của bộ 3 S\_Phong nói thêm

-Vậy có nghĩa là Ngọc và hä rất thân với nhau rồi\_Trinh nói

-Um, chắc là vậy\_Phong gật đầu

-Nè, mấy người nói xấu gì bọn tôi đó\_Chị Sa chạy tới hỏi

-Đâu có gì đâu chị, em chỉ giới thiệu chị với bạn em thôi mà\_Vũ cười

-Bạn à? Trông xinh quá, quen nhau lâu chưa?\_Chị Sa hỏi

-Lâu rồi chị à. Từ khi còn trong bụng mẹ cơ\_Vũ cười và nói

­- what? Như vậy là thanh mai trúc mã rồi\_Anh Shin thêm vào

-K có đâu anh ơi. Mẹ em kể lúc còn trong bụng mẹ, mỗi lần mẹ em và mẹhắn nói chuyện với nhau là y như rằng em và hắn đạp dữ dội khiến họ rấtđau đớn nên mọi người đều bảo bọn em ghét nhau từ trong bụng mẹđó\_Phuơng kể và chỉ vào Vũ

-Ô hô, hay quá ta. Mà bé tên gì vậy?\_Chị Sa cười

-Em là Phuơng ạ\_Phuơng mỉm cười đáp

-Tên em đẹp nhỉ\_Chị Sa nói rồi quay sang Trinh\_Còn bé con tên gì?

-Dạ, em là Trinh\_Trinh vui vẻ đáp

-Khoan đã, nhìn em rất giống Kiệt\_anh Shin nói

-Đơn nhiên rồi vì đó là em song sinh của em mà\_Kiệt nói

-Hả? Em song sinh?\_anh Shin và chị Sa ngạc nhiên

-Trước đây em chưa nói với mọi người sao?\_Kiệt hỏi lại

-Đây quả là 1 tin đặc biệt đó nha\_chÞ Sa näi

-Có ai còn nhớ đến tôi k vậy?\_Ngọc nói

-Tất nhiên rồi, làm sao anh quên đứa em gái đáng yêu này được\_anh Shin chạy tới nịnh Ngọc

-Thôi được rồi, hay chúng ta đi Bar ăn mừng đi\_chị Sa lên tiếng

-Cũng được đó\_Leon nói

-Nhưng còn Phuơng và Trinh thì sao?\_Kiệt ngập ngừng

-ủA, chẳng lẽ mấy đứa chưa ­ từng đi Bar sao?\_anh Shin hỏi

-Dạ chưa\_Trinh và Phuơng lắc đầu

-Vậy thì hôm nay đi thử cho biết\_chị Sa nói rồi lôi tụi nó vào trong

-Nè, đi đâu vậy?\_Phong hét lên

-Thay quần áo, chẳng lẽ lại mặc đồ học sinh?\_Chị Sa nói vọng lại

-Ừ ha, mà tụi mình cũng phải thay đồ thôi\_Vuc nhìn lại bộ đồng phục của mình

-Vậy nhanh lên nha, anh đợi mấy đứa trong phòng\_anh Shin nói rôi bước đi

3 chàng trai mỗi người 1 ngã, bước về phòng riêng

## 11. Chương 10 : Bar\_thế Giới Đêm

15

sau, Phong, Vũ, Kiệt bước ra với vẻ hoàn toàn khác. K phải là nhữngchàng thư sinh ngoan ngoãn như thường ngày, k phải là những anh chànghandsome cña những buổi đi chơi mà là những quí ông, nhũng tay playboychính hiệu, những ông chủ quyền lực của thế giới đêm đầy cạm bẫy

-Chà, bộ đồ này hợp với mấy em hơn đấy\_anh Shin cười

-Em thấy am mặc gì cũng hợp hết, đẹp trai mà\_Vũ vuốt ngược tóc ra sau

-Oẹ, nghe phát ói à\_Kiệt giả vờ nôn

-Thôi, đừng có làm mấy cái trò mất mặt đó nữa. Mấy đứa con gái đâu rồi anh?\_Phong hỏi

-Nãy giờ chưa thấy ra anh à\_Leon cười đáp

-Trời ơi, mấy bà đó làm cái gì mà lâu quá vậy ta?\_Vũ nhăn nhó

-Thôi mà em, làm đẹp là quyền lợi cña phụ nữ mà\_anh Shin cười

Vừa lúc đó cánh cửa bật mở

-Nãy giờ mấy người nói xấu gì chúng tôi đó?\_Chị Sa lên tiếng

-Mấy ảnh cằn nhằng vì phải đợi lâu đó chị\_Leon cười đáp

-Her, 1 người đàn ông lịch thiệp thì k bao giờ phàn nàn vì phụ nữ tới trễ do làm đẹp đâu\_chị Sa nói

-Nhưng em thấy cái này k phải làm đẹp mà là làm mất thể diện của bản thân đó\_Ngọc nói

-Nè, chị làm cho các em xinh đẹp thế kia rồi còn gì?\_chị Sa nói

-Làm đẹp? Bằng đám lông thú này ư? Thật nhố nhăng\_Ngọc đáp và chỉ vào bộ đồ mình đang mặc

Lúc này mọi người mới chú ý thấy 3 nàng công chúa mặc gì. Phải nói thế nào nhỉ? OMG!

Chỉ có thể thốt lên được như vậy. Trông bọn nó chẳng khác nào những nữtắc giăng cả. Bộ đồ na ná giống như của Thu Minh trong Bước nhảy hoàn vũ khi hoa thân thành con chim nhưng điều quan trọng là người ta mặc đểkhiêu vũ còn bà này thì mặc để đi Bar

-Ngọc à, cậu nói có hơi quá k?\_Trinh nhăn mặt

-Mình chỉ nói đúng sự thật thôi\_Ngọc đáp tỉnh bơ

-Nhưng như vậy thì chị ấy sẽ bị tổn thuơng đó\_Phuơng nói

-Nếu vậy thì các cậu yên tâm đi. Chị ấy bị mắc chứng khùng kinh niên đó, k sao đâu\_Ngọc nói\_ Em cho chị 10

để biến họ trở thành những con người bình thường. Thời gian được tính khi em kết thúc câu nói này\_Ngọc ralệnh, rồi quay sang anh Shin|\_anh trai, cho em mượn 1 bộ nhá

Nói xong Ngọc bỏ đi đâu đó, để lại 3 chàng trai và 2 cô gái 1 dấu chấm hỏi, 2 chàng trai lắc đầu, 1 cô gái ôm mặt khóc

-Hu hu hu, anh ơi, sao lúc nào nó cũng thế vậy? K bao giờ chịu mặc đồ em thiết kế đặc biệt cho nó hết, hu hu hu\_Chị Sa chạy tới khóc lóc với anh Shin

-Chị còn ngồi đó mà khóc sao? hết 1

30s rồi đó\_Ngọc từ đâu nói vọng lại

-Á, chết mất. 2 đứa theo chị nhanh lên\_Chị Sa cầm tay Trinh và Phuơng kéo đi

10

sau........

-Phù, cuối cùng cũng xong. Con Ngọc lúc nào cũng muốn khủng bố mình\_chị Sa vừa nói vừa quẹt mồ hôi trên trán

-Chị có mệt k? Khăn giấy nè chị\_Trinh ân cần hỏi

-Nước mát nữa nè|\_Phuơng rót 1 cốc nước đưa cho chị Sa

-Cảm ơn các em, ước gì con bé Ngọc cũng 1 lần quan tâm tới chị như mấy đứa nhỉ? Nó quá vô tâm\_Ngọc nói, đôi mắt mơ màng

-Nè bà chị, nói ai vô tâm vậy hả?\_Ngọc đứng dựa lưng vào tường hỏi

-Ủa, Kiệt, ai vậy?\_Vũ hỏi Kiệt

-K biết, nhìn lạ hoắc hà\_Kiệt lắc đầu nhìn chằm chắm vào Ngọc

-Hình như k phải bang mình\_Phong nói thêm

-Mấy anh này kì ghê, người quen mà\_Leon cừoi

-Ủa, có quen sao?\_Vũ hỏi

-Sao tui k nhớ gì vậy ta?\_Kiệt gãi đầu

-Khoan đã, nhìn người này quen quá à\_Trinh nói

-Um, quen nhưng k biết là ai\_Phương nhăn mặt

-Trời ơi, mấy đứa này kì ghê\_Chị Sa cười

-Là con Ngọc đó\_Anh Shin cừoi

-Hả? Ngọc?\_All ( Trừ anh Shin, Chị Sa, Leon)

-Um, con nhỏ này chuyên môn giả trai mà\_Chị SA cừoi

-Trời ơi, nhìn đẹp trai ghê\_Phuơng và Trinh ngất ngây con gà tây

-Ha ha ha, ngạc nhiên chưa? Vui đấy chứ\_anh Shin cười

-Thôi, đi nào. Trễ rồi đó\_Kiệt nhăn mặt

-Ừ, đi thôi, bực mình quá\_Vũ nói thêm

-Chí lí, đi thôi anh em\_Phong cáu kỉnh k kém

-Nè, mấy anh sao vậy? K vui ạ?\_Leon hỏi

-Vui làm sao được chứ.......\_kiệt nói

-Khi có người...\_Phong tiếp lời

-Dành chức hot boy của tụi này chứ\_Vũ kết thúc

-Ha ha ha, trời ơi là trời\_Phuơng đập bàn

-Tụi này thật là, Ngọc là con gái mà. Lâu lâu nó mới vậy thôi\_chị SA nói

-Vậy thì còn tạm được, đi thôi\_Kiệt nói như bình thường

-Ok, đợi tụi này lấy xe đã, hẹn gặp ở đại sảnh

5

sau, tại đại sảnh bang Thiên Long.......

Phía Phuơng

-Her, lên xe đi\_Vũ nói

-Ông làm gì mà lâu vậy?\_Phuơng cằn nhằn

-Nè, tui ra sớm nhất rồi còn gì? Thấy họ ở đằng sau k?\_Vũ chỉ ra sau

-Xì, tui mệt ông quá\_Phuơng nói rồi bước lên xe

Phía Trinh

-Cậu đợi mình có lâu lắm k?\_Phong hỏi

-Um, cũng k lâu lắm đâu\_Trinh nhẹ cười

-Cậu lên xe đi, chúng ta đi\_Phong nói rồi mở cửa xe

-Cảm ơn cậu\_Trinh cười

Phía Ngọc

-Her, cậu đợi mình có lâu k?\_Kiệt hỏi

-K lâu lắm, đủ để uống xong 1 chén trà thôi\_Ngọc nói rồi bước lên xe

-Mà nè, nhìn tôi với cậu bây giờ chẳng khác gay là mấy đâu\_Kiệt cười

-what? Gay?\_Ngọc ngạc nhiên

-Um, chứ còn gì nữa, 2 thằng con trai đi cùng xe với nhau như tình nhân thế này k phải gay thì là gì?\_Kiệt trả lời

-Vậy sao? Thế thì tôi xuống đây, làm tình nhân với cậu mất mặt lắm\_Ngọc nói rồi định mở cửa xe đi xuống

-Ấy ấy, mình đùa 1 chút thôi mà. K đến nỗi nghiêm trọng như thế đâu\_Kiệt ngăn lại

-Đùa ư? Cậu to gan đấy. Trước giờ k ai dám đùa với tôi đâu\_Ngọc quay sang liếc Kiệt

-Vậy sao? Ôi, em sợ quá\_Kiệt ôm mặt

-Xem ra khuôn mặt của cậu phải vào thăm trung tâm thẩm mĩ viện rôi\_Ngọc nói và dơ nắm đấm

-Thôi thôi, k giỡn nữa\_Kiệt cầu hoà

-Thôi, lái xe đi. Người ta đi hết rồi\_Ngọc nói

-Ok, tuân lệnh bang chủ\_Kiệt nói đùa rồi lái xe đi

Trên đường đi, k aiu nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình

" Cậu đúng là 1 cô gái thú vị, là người đặc biệt nhất trong số nhữngngười đặc biệt. Cậu k hề lạnh lùng như những gì cậu đang cố tỏ ra.Mìnhnhất định sẽ làm cậu cười, ít nhất là đối với mình

"\_Kiệt suy nghĩ

"Tại sao mình lại như thế? Tại sao mình lại k thể tỏ ra lạnh lùng trước ngừoi con trai kia. Tại sao mình lại có cái cảm giác kì lạ khi người đó cười. Tại sao??????????

"\_Ngọc đắm mình trong suy nghĩ

Trước quán ăn Thiên Đường, tức Bar lớn nhất thành phố, sau khí nhờ người phục vụ đưa xe vào Gara, 5 chàng trai bước về phía tụi nó

-Nào, vào trong thôi\_Kiệt nói

-Các cậu phải cẩn thận đó, phải luôn theo sát tụi mình. Nhớ chưa\_Vũ dặn dò

-biết rồi mà, k cần lo tới mức đó đâu\_Phuơng nhăn mặt

-K thừa đâu, tụi mình vào trong thôi\_Phong nói

-Khoan đã, các cậu mang cái này vào đi\_Ngọc nói và đưa cho Phương và Trinh 1 vài thứ

-Cái gì vậy? Mặt nạ à?\_Trinh nhìn thứ Ngọc vừa đưa cho

-Nhìn nó đẹp nhỉ? Trông k giống những cái mình đã từng thấy\_Phuơng săm soi chiếc mặt nạ

-Đơn nhiên rồi, nó là mặt nạ của bang Bạch Ngọc mà\_chị Sa cười

-Hả? Bang Bạch Ngọc?\_Trinh và Phương đồng thanh

-Um, chỉ có những người thân cận của Snow mới có nó thôi\_anh Shin giải thích

-Đeo nó vào sẽ k ai dám làm gì các chị đâu, ngay cả nhìn cũng k dám nữa mà\_Leon nói thêm

-Vậy sao? Cũng hay quá ta\_Phuơng mỉm cười

-Nè, mình đeo nhìn đẹp k?\_Trinh đeo mặt nạ và hỏi Ngọc

-Nhìn ngầu lắm\_Ngọc nói đùa

-Như vậy là an tâm phần nào rồi, vào trong thôi\_Vũ đã bớt căng thẳng

-Nè, sao cậu k đeo?\_Kiệt nói nhỏ với Ngọc

-Cậu khùng hả? Tôi đã biến mất 1 năm nay rồi, giờ xuất hiện thì có khác nào để mọi người chú ý đâu\_Ngọc nói

-Vậy sao cậu còn để họ đeo chiếc mặt nạ đó? \_Kiệt hỏi lại

-Mặt nạ đó là của những người thân tín của Snow, chỉ có 2 cái thôi. Cònmặt nạ của Snow thì khác hẳn mà. Nhìn là nhận ra ngay\_Ngọc giải thích

-Um, thì ra là vậy. Thôi, vào trong đi, đứng ngoài này kì lắm\_Kiệt nói rồi kéo nó đi mà k hề để ý rằng bây giờ nó đang giả trai.

Trong quán Bar Thiên Đường.............

K khí ở đây cực kì náo nhiệt, những ánh đèn nhiều màu rực rỡ chiếu khắp gian phòng. Tiếng hò hét, cổ vũ bỗng dưng vụt tắt khi 3 chàng trai bứcvào\_ Những ông chủ của thế giới đêm. Dường như k ai dám nhúc nhích trước mặt họ cả, có thể nói họ là những người uy quyền nhất ở đây. Điều đặcbiệt hơn cả khiến người ta phải chú ý đó là những cô gái đi cùng họ hômnay( Là Phương và Trinh đó, k tính Ngọc nha vì Ngọc đang giả trai, cònchị Sa thì mọi người ở đây đã quá quen rồi) đều đeo mặt nạ, mà chiếc mặt nạ đó k phải là thứ bình thường mà nó là của Snow. Hôm nay lại có Leonđi cùng, chắc ở đây cũng k ít người biết cậu nhóc và hơn nữa lại có thêm 1 cậu nhóc nhìn rất lạ đi theo, k ai biết cậu là ai nhưng tất cả đềuphải công nhận 1 điều rằng cậu ta rất đẹp trai. Tất cả đều như góp phầnlàm tăng sự chú ý của mọi người về phía họ. Tuy thế nhưng mọi người cũng chả dám nhìn lâu, vì như vậy thì chẳng khác gì là tự chuốc hoạ vàothân.

Khi đã yên vị trên chiếc ghế sô-fa dài ở vị trí bá chủ, Kiệt vẩy tayra hiệu ọi người cứ tiếp tôc. Lúc này mọi thứ mới trở về với tìnhtrạng ban đầu

-Ở đây cũng k xấu như người ta vẫn thường nghĩ nhỉ?\_Trinh khẽ mỉm cười nói

-Um, nhưng mà mình vẫn thấy xa lạ với chỗ này\_Phương nhăn mặt đáp

-Thấy chưa? Ở đây k hợp với bà đâu\_Vũ nói

-K hợp với tui? Vậy theo ông thì tui hợp với chỗ nào?\_Phương hỏi lại

-Trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm \_Vu noi

Nè, ông đang chọc tui đó hả?\_Phuơng gắt

3 chàng trai sau khi đuổi được 3 em chân dài thì ngồi ngẩn tò te nhìnanh Shin và chị Sa mặn nồng mà k hề hay biết rằng có 2 nàng công chúađang tức giận đùng đùng nhưng lại giả vờ k quan tâm. Còn về phía Ngọc và Leon thì.......chậc chậc chậc, hết nói nổi luôn. 1 em chạy tới ôm lấycổ của Leon, nói ngon nói ngọt làm Leon như muốn ói, đuổi thẳng cổ connhỏ đi, vì Leon cũng là 1 thằng khá có tiếng tăm trong giới giang hồ nên con nhỏ cũng chẳng dám hó hé gì mà bỏ đi. Khổ nhất là Ngọc, vì k aibiết nó là ai, lại càng k biết nó là gái giả trai nên con nhỏ đó cứ bámtheo nó mãi, nói thế nào cũng k chịu đi, cứ nói bao nhiêu lời ngọt ngàorồi còn choàng tay ôm cổ nó( con này k biết nhục là gì). Cuối cùng vì k thể chịu nổi nữa, nó gỡ tay con nhỏ ra và hất về phía sau làm con nhỏ ngã nhào rồi nói:

-Cút đi, đồ gái làm tiền\_Nó nói giọng lạnh tanh

-Mày...mày nhớ đó\_Con nhỏ tức giận, thay đổi ngay cách xưng hô

Sau khi con nhỏ đó đi, mọi người đều quay sang nhìn nó

-Nè, sao mọi người nhìn tui ghê dữ vậy?\_Ngọc hỏi

-Sao cậu có vẻ tức giận vậy?\_Kiệt hỏi

-Mấy con nhỏ đó thì có làm sao đâu?\_Vò hỏi thêm

-Các cậu bảo k có chuyện gì sao?\_Ngọc k trả lời mà hỏi lại

-Mình thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi\_Phong nói

-Sao? Bình thường ư? Với các cậu thì như vậy nhưng với bọn này thì k\_Phương cáu

-Chính xác, cô ta như vậy chả khác nào làm xấu mặt con gái tụi này\_Trinh nói thêm

-Chị ấy ghét nhất là hạng người như­ vậy mà\_Leon nói thêm

-Mà con nhỏ đó có vẻ k vừa đâu\_chị Sa nói

-Kệ xác nó. Em chấp hết\_Ngọc nói rồi nhấp 1 ngụm cook-tail nhẹ

-Ồ, cậu nhóc to gan nhỉ? Dám đụng tới honey của tao sao?\_1 giọng nói là vang lên

Nó quay lại phía sau thì thấy có 1 thằng con trai khá đô con, mặt mày bặm trợn, theo sau là con nhỏ bị nó xô ngã lúc nãy

-Anh ơi, thằng đó giở trò xàm xỡ với em đó\_Con nhỏ chỉ vào Ngọc, giả vờ khóc lóc

-Thôi được rồi. Để anh xử nó cho\_Thằng đó nói rồi xông về phía nó. Còn con nhỏ kia nở nụ cười đắc thắng

Bộp\_ nó túm lấy nắm đấm của thằng kia

-Này ông bạn, tôi k thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm đâu\_Ngọcnói rồi xiết chặt tay làm thằng kia như muốn khóc, có thể nghe thấytiếng xuơng trong bàn tay hắn đang vỡ vụn\_ Tôi nói cho ông bạn biết tôi k hề giở trò gì với cô ta cả, tự cô ta tới thôi, điều đó những người ởđây có thể làm chứng\_Ngọc nói và chỉ vào mọi người\_ Hơn nữa, tôilà..\_Ngọc nói rồi gỡ mái tóc giả ra

-Con...con gái?\_Tên đó ngạc nhiên

-Đúng vậy. Bây giờ thì cậu biết ai mới là kẻ k ra gì rồi đó\_Ngọc nói rồi buông tay thằng đó ra\_Các cậu, chúng ta về thôi, mình k muốn ở đâynữa\_Ngọc thở dài

-Um, cũng được, về thôi\_Trinh nói

Sau khi để lại tiền, bọn nó bước đi, để lại thằng đó vẩn đang còn ngẩn người

-Anh à, sao lại để con nhỏ đó đi dễ dàng vậy chứ?\_Con đó nhăn nhó

-Mày im đi, thật bực mình mà\_Thằng đó quát lên và tặng cho con đó 1 cái tát miễn phí

-Con nhỏ kia, mày hãy nhớ đó. Nếu để tao thấy mày lần thứ 2 tao nhất định sẽ k tha ày đâu\_Con nhỏ vừa ôm mặt vừa nói

-Đâu có, tui chỉ nói đúng sự thật thôi\_Vũ ngây thơ trả lời

-Ông chết với tui\_Phuơng nói rồi chồm lên phía Vũ

-Thôi thôi, đây k phải ở nhà đâu mà 2 người như vậy.\_Trinh ngăn

-Đúng đó, các cậu làm như vậy dễ gây sự chú ý của mọi người lắm\_Ngọc nói

-Phuơng à, lần đầu cậu tới chỗ này, nên cẩn thẩn thì hơn\_Kiệt thêm vào

-Thôi được, lẫn này tui tạm tha cho ông đó\_Phuơng bình tĩnh lại và nói

Vừa lúc đó, có 1 nhóm khoảng 5,6 đứa con gái gì đó đi tới, ăn mặc vôcùng sexy, để lộ ra những đường cong cơ thể chỉ được coi là tạm được chứ thể nói là hoàn hảo

-Anh Kiệt, sao lâu rồi anh k tơi đây vậy? Em nhớ anh lắm đó\_1 đứa õng ẹo nói

-Vậy sao? Em nhớ anh hay nhớ cái túi tiền của anh?\_Kiệt ôm con nhỏ đó và hỏi

-Anh..anh.\_Con nhỏ đó cứng họng

-Sao nào? Hay em còn muốn anh cho em 1 khoản tiền gọi là phí chia tay?\_Kiệt hỏi

-Anh...anh quá đáng lắm!\_Con nhỏ đó tức giận bỏ đi

-Trùi ui, hôm nay trời có mưa k mà đại thiếu nhà ta lại chê phụ nữ nhỉ?\_Vũ đùa

-Hình như có mưa lất phất đó\_Phong trả lời

-Tụi bay thôi đi,tụi mày cũng có khác gì tao?\_Kiệt nói và chỉ vào Vũ và Phong( Chẳng là 2 anh này cũng vừa mới đá 2 em)

-Hazzzz,đùa giỡn với phụ nữ như thế là k được đâu. Là đàn ông chúng taphải dùng những lời nói đường mật để làm họ vui lòng chứ. Phụ nữ lúc nào cũng thích được người khác khen mà\_anh Shin cười

-Anh đang nói cái gì thế hả?\_chị Sa gằn từng chữ và nhéo tai anh Shin

-Ấy ấy, honey à, anh k có ý đó. Đúng là anh có nịnh thật nhưng anh chỉ nịnh 1 mình em thôi, thật đó\_anh Shin chắp tay cầu xin

-Tạm tha cho anh lần này đó\_chị Sa nói

Còn 3 chàng thì khỏi phải nói, ngẩn tò te nhìn ông anh quân sư hàngngày trầm lặng và nghiêm túc như vậy mà đứng người yêu thì miệng lưỡicũng chẳng kém gì tụi nó, có khi còn hơn đó chứ

## 12. Chương 11 : Con Ma Say Rượu

Khi nó và mọi người đều đã bước ra khỏi Bar.............

-Ngọc nè, sao hồi nãy em lại để yên cho tụi nó vậy?\_chị Sa hỏi

-Cái đó mà nhẹ hả chị? Làm người ta gãy xuơng rồi còn gì?\_Trinh nói

-Trời, tại mọi người k biết thôi chứ chị ấy mà tức lên thì thằng đó có nguy cơ bị tàn phế là rất cap\_Leon nói

-Chẳng lẽ cậu k tức giận vì chuyện đó?\_Kiệt hỏi

-K phải là k giận, nếu k giận thì mình đã chẳng bỏ đi\_Ngọc trả lời

-woaaa, bữa nay em gái anh sao mà nhân từ với người khác quá. Lần đầutiên trong lịch sử có người chọc giận Snow mà k chết\_anh Shin quảng cáo

-Em k có giỡn à nha, chẳng qua em thấy thằng đó cũng chả có tội tình gì, tại con nhỏ kia thôi. Với lại tên đó k phải người đầu tiên chọc giận em mà k chết đâu\_Ngọc nói rồi liếc Kiệt

-Sao cơ? Chẳng lẽ còn có người thứ 2 sao? Ai vậy?\_Vũ ngạc nhiên

-À, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt\_Ngọc để lại câu nói khó hiểu rồi đi về phía quầy bán nước giải khát ven đường

-Xa tận trân trời, gần ngay trước mắt?\_Phuơng lặp lại

-K lẽ........\_all sau 1 lúc xem xét đã dồn toàn bộ ánh mắt vào Kiệt

-Hì hì. Có gì k?\_Kiệt giả nai

-Dám chọc Ngọc, có lẽ gan cậu cũng lớn lắm\_Phong gật gù với cái phát kiến vĩ đại của mình

-Thôi mà, giỡn chút cho vui thôi\_Kiệt cầu hòa

-Mọi người tha cho cậu ấy đi. Dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả\_Ngọc nói và uống chai trà xanh

-ôi, Ngọc cũng bênh Kiệt sao?\_Trinh hỏi đầy gian xảo

-K, chỉ thấy nếu như cậu ta bị làm sao thì k có ai đưa về thôi\_Ngọc nói rồi đưa túi đồ uống ọi người

-Sao cậu còn mua nước làm gì? Mới uống trong kia rồi mà?\_Kiệt hỏi

-Cái trong kia là rượu còn cái này là trà, khác nhau hoàn toàn\_Ngọc phân tích

-Ha ha ha, xem ra vẫn chẳng thay đổi nhỉ?\_anh Shin cười

-Honey nói đúng 100% luôn\_chị Sa đồng tình

-Cái gì vậy ạ?\_Vũ hỏi

-À, tại mấy anh chị mới quen chị Ngọc nên k biết chứ thật ra tửu lượngcủa chị ấy thấp lắm. Chỉ cần 1 ml đồ uống có cồn thôi cũng đủ làm chị ấy say rồi, nên chỉ ấy chẳng bao giời uống bia rượu cả. Lúc nãy có lẽ dobực quá nên mới uống li cook-tail đó thôi\_Leon giải thích

-Cũng chính vì thế mà nó mới mua nước trà xanh uống để k bị say đây nè\_chị SA cười

-Ồ, thì ra là vậy, k ngờ đại ca khét tiếng mà cũng có điểm yếu cơ đấy\_Phong gật gù

-Nhưng nếu như mấy đứa thấy nó có dấu hiệu xay xỉn thì tốt nhất là hãytránh xa nó ra vì lúc đó chính là lúc con người quậy phá trong nó trỗidậy\_anh Shin cảnh báo

-Anh đang nói cái gì đó?\_Ngọc nói giọng nhè nhè

-Oh noooooooooo\_anh Shin, chị Sa và Leon hét lên

-Chẳng lẽ con người ấy đã xuất hiện sao?\_Trinh hỏi

-Um, chạy nhanh đi, nếu k sẽ bị nó ềm xuơng đó\_chị Sa vừa chạy vừa nói

Nghe tới đó ai cũng hoảng loạn bỏ chạy, để lại nó 1 mình giữa bãi đất trống

-Nè, sao k ai chơi với tui hết vậy?\_Ngọc hét lên rồi đá chân vào gốc cây đại thụ gần đó

Rầm! \_Âm thanh đó vang lên cùng lúc với cây đại thụ và nó chạm xuốngmặt đất. Thấy vậy tất cả mọi người rời chỗ ẩn nấp chạy về phía nó

-Ngọc ơi, có sao k ? Tỉnh dậy đi\_Kiệt hốt hoảng đỡ nó dậy

-Phù, may quá, con bé bất tỉnh rồi\_anh Shin vuốt mồ hôi trên trán

-May cái gì chứ? Tại sao cậu như vậy mà chẳng ai thèm lo thế?\_Kiệt gắtlên, nổi giận đùng đùng. Có lẽ từ trước tới nay đây là lần đầu tiênngười ta thấy Kiệt nổi giận nh­ư vậy, Ngay cả Kiệt cũng k biết vì saomình như vậy nữa, chỉ biết là nhìn Ngọc như vậy Kiệt k đành lòng

-Anh à.......\_Trinh ngẩn người k nói nên lời

-Kiệt ơi, mày bình tĩnh lại đi\_Phong nói

-Phải đó Kiệt à, em nhìn lại mà xem, con bé đâu có bị gì\_chị Sa nói

Lúc này Kiệt mới nhìn lại người con gái trên tay mình, chợt nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra

-Chẳng lẽ là đang .....ngủ?\_Kiệt shock

-Um, mỗi lần uôngs say chị ấy phải 1 cái gì đó. Khi cái đó hư và phátra 1 âm thanh thật lớn thì chị ấy sẽ ngất đi hay nói đúng hơn là ngủ.Anh yên tâm đi\_Leon cười

-Hi hi hi, vậy mà nãy giờ có người lo sốt vó lên\_Phuơng cười

-Um, còn nổi giận nữa\_Vũ hùa theo

-Tui k có giỡn nữa. Tui đưa cậu ấy ra xe cái đã\_Kiệt ngượng ngùng bèn kiếm cớ chuồn

-Hi hi ha ha he he eh\_1 tràng cười vang lên

- Á à, tụi bay dám phá cây của bà có phải k?\_1 bà mập chừng ......8 tấn bước ra, trên tay cẫm 1 thanh gỗ dài cả thước, mặt hầm hầm sát khí

-Á! Chạy thôi!\_Anh Shin hét lên

-Tụi bay dám chạy à? Đứng lại\_bà chằn hét lên và rượt theo tụi nó

-Trời ơi là trời. Ngọc gây ra mà mình phải chịu\_Trinh miệng nói chân chạy

-Con nhỏ này, lúc nào cũng thích gây ra rắc rối cho người khác cả\_Chị Sa hét lên

Thế là cả đám được buẫ tập thể dục miễn phí

## 13. Chương 12 : Binh Đoàn Bão Đêm

Kiệt ẵm nó ra xe, đặt nó nằm ở hàng ghế đằng sau và ngồi ngắm nó,

"Nhìn cậu ngủ thật đẹp, giống như 1 thiên thần bị mất đi đôi cánh vậy. TRên khuôn mặt tỏ thấy có sự mệt mỏi, lạnh lùng và băng giá mọi khi. Có lẽ người ta nói đúng, con người nhìn hiền hậu nhất chính là khi ngủnhưng đẹp nhất vẫn là khi ­ cười. Tại sao chưa bao giờ cậu nở 1 nụ cườithất tuơi nhỉ? Nụ cười k u buồn, k vướng bận. Thật sự nỗi đau mà mìnhthấy trong mắt cậu là gì? Chẳng lẽ vì nó mà cậu k thể nở nụ ­ cười nhưmình vẫn luôn mong đợi sao? Hay cậu cho rằng mình vẫn k xứng để cậu nởnụ cười như vậy? Bất luận như thế nào, 1 ngầy nào đó mình cũng sẽ khiếncậu cười, nụ cười của thiên thần, và người đón nhận nụ cười đó, k aikhác chính là mình

"\_Kiệt vừa nhìn ngắm Ngọc vừa suy nghĩ, bất giác trênmôi nở 1 nụ cười

Ngọc cựa mình thức giấc. Mở mắt ra, người đầu tiên mà Ngọc nhìn thấy là Kiệt

-Ư, đau đầu quá\_Ngọc nhăn mặt bóp trán

-Cậu k sao chứ?\_Kiệt lo lắng hỏi

-Chắc k sao, ngủ 1 chút thấy khỏe hơn rồi. Chắc tại lâu rồi k uống nên như vậy\_Ngọc nói

-Um, thế là mình yên tâm rồi\_Kiệt khẽ mỉm cười

-Ơ, thế mọi người đâu?\_Ngọc nhìn quanh và hỏi

-Mình cũng k biết nữa\_Kiệt gãi đầu cười gượng

-Hay quá ha? Bỏ rơi tụi này\_Phuơng lù lù ở phía sau

-Để ở đây mà m­ặn nồng hạnh phúc\_Vũ thêm vào

-Ơ, nãy giờ mọi người ở đâu vậy?\_Ngọc hỏi

-Cái con nhỏ kia, mày còn hỏi nữa sao?\_chị Sa nói như sắp khóc

-Ơ, em k biết thì tất nhiên phải hỏi rồi. Mà sao mọi người tơi tả vậy?\_Ngọc cãi lại

-Cậu làm ngã cây cổ thụ của 1 bà chằn béo nào đó. Bà ta rượt tụi này nhưng vì quá ...ốm nên rượt k được, vì thế đã thả chó ra rượt tụi này\_Trinh thuật lại

-Ơ, thế hả? Chờ em 1 chút\_Ngọc nói rồi hồi tưởng lại tất cả

-Sao? Nghĩ ra chưa em gái?\_anh Shin hỏi

-Hì, xin lỗi tất cả. Đừng chấp kẻ say xỉn này nha\_Ngọc nhẹ mỉm cười

-K được, tha dễ dàng như vậy sao? Phải có cái gì bù đắp chứ\_Phong nói

-Bù đắp?\_Ngọc nhăn mặt

-Đúng rồi. Hay là đãi mọi người 1 bữa ăn khuya đi\_Leon nói

-Tui làm gì đem theo tiền đâu, lúc tới bang tui còn mặc đồ học sinh mà\_Ngọc cười khổ

-Ứ ừ, k biết đâu, em phải đãi bọn chị 1 chầu\_chị Sa nũng nịu

-Chị thôi đi, lớn rồi đó. Em k phải là anh Shin đâu nên chị đừng có làmnũng. Thôi được nhưng phải tới 1 chỗ lấy tiền đã\_Ngọc thở dài

-Đi đâu?\_Kiệt hỏi

-Đường OL\_Ngọc đáp

-Đường Ol?\_All ngạc nhiên

-Sao cậu lại tới đó?\_Phong hỏi

-Mình nghe nói đó là trường đua mà?\_Trinh nói

-Chẳng lẽ cậu...\_Phương nhăn mặt

-Um\_Ngọc gật đầu

-K được, nguy hiểm lắm\_Kiệt nói

-mnh k sao đâu mà\_Ngọc nói

-Em có chắc k đó?\_anh shin nhăn mặt

-Lâu rồi em k đua mà\_chị Sa nói

-Phải đó, dù trước đây chị có như thế nào nhưng bây giờ........\_Leon bỏ dở câu

-Đax nói là k sao mà, mọi người cứ tin tôi đi\_Ngọc trấn an

- Thôi được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận\_Phong nói

-Um\_Ngọc cười nhẹ

Tại trường đua đường OL..............

-Cậu cẩn thận nha\_Trinh nói

-Mình k sao mà, nhiều kinh nghiệm lắm\_Ngọc tự tin

- K được, để mình đi với cậu\_Kiệt nói

-Cả tụi này nữa\_Vũ nói

-Chà, có vẻ vui nhỉ. Vậy đua k. Cuộc chiến giữa cô gái dễ thương và 5 chàng trai, à k, 5 con vịt\_Ngọc trêu

-Nè, đừng có chọc tụi này nh\_Phong nói

-Rồi xem, k thua đâu\_Leon nghiến răng

-Ok, đua nào\_Ngọc thách thức

Thế là 5 chàng trai thi nhau đi ghi danh

-Cái này có còn được gọi là lo lắng k ta?\_Phuơng nhăn mặt

-Ha ha ha, có kịch hay để xem rồi\_chị Sa cười

- Nào, bây giờ thì bắt đầu chứ?\_Ngọc nói đầy thách thức

-Tất nhiên rồi, em gái\_anh Shin nói

Vừa lúc đó tiếng còi ra hiệu vang lên, mọi chiếc xe đồng loạt lao thẳng về phía trước, để lại sau lưng khói bụi và những tiếng hò reo. Nhữngchiếc xe lao đi với tốc độ kinh người nhưng người ta có thể thấy hiện có 6 chiếc xe moto đang dẫn đầu đoàn đua mà k cần nói người ta cũng biếtđó là ai

-Nhìn kìa, họ đang dẫn đầu đó\_chị Sa chỉ tay vào 6 chiếc xe đầu tiên và nói

-Nhưng đi nhanh quá, liệu có sao k ạ?\_Trinh lo lắng

-K khéo thì ngã mất\_Phương lo lắng

-Tại 2 em chưa thấy đua xe lần nào nên mới thấy nhanh chứ thật ra đó mơis chỉ là vận tốc trung bình thôi\_chị Sa giải thích

-Dạ, vận tốc trung bình?\_Trinh ngạc nhiên

-Um, rồi mấy đứa sẽ thấy\_chị Sa cười

Tong lúc đó, tại đường đua........

-Cậu cũng khá lắm\_Kiệt nhìn Ngọc

-Ô hô, bình thường thôi. Cậu cũng đâu có kém\_Ngọc đáp lại

-Này em gái, 1 năm rồi mà kĩ thuật đua của em vẫn còn tốt quá nhỉ?\_anh Shin nói

-Tất nhiên rôi, em mà\_Ngọc nói

Ngay lúc đó có 1 vài chiếc xe lao lên, vượt qua xe của tụi nó

-Đúng là ngựa non háu đá mà\_Phong nói và lắc đầu

-Trẻ thế mà đã..........\_Vũ phụ họa thêm

Sau câu nói đó là 1 loạt những âm thanh vang lên đầy man rợ. Nhữngchiếc xe vừa mới vượt lên tụi nó giờ đã ngã, nằm sóng soài nơi mặt đấtlạnh lẽo, những chủ nhân\_Những người lái chiếc xe đó cũng chẳng kém gìhơn khi chỉ vừa vài phút, à k, chỉ vài giây trước đây còn đang hả hêtrong niềm vui chiến thắng thì giờ đây phải vật vả với cơn đau, vớimáu, với tử thần, với ranh giới giữa cái sống và cái chết. Quang cảnhnày khiến cho người ta k khỏi xót xa, đau lòng, nhưng những người ở đâydường như đã quá quen với chuyện đó, thậm chí k ai hoảng hốt hay tỏ ralo lắng, quan tâm tới các nạn nhân. Đơn giản luật lệ ở đây là tự làm tựchịu

Đường ở đây có những khóc quanh ngoằn ngoeo, uốn khúc, lại vô cùngtrơn trợt, nếu đi vơi tốc đọo của tụi kia lúc nãy thì hậu quả sẽ như mọi người thấy rồi. Bọn nó lách qua những con người đang còn hấp hối kia và đi tiếp. Kiệt dùng chân mình làm chân trụ để điều khiển xe chạy quanhững khúc quanh, Ngọc thì Nghiêng xe tới gần sát đất, có khi còn chạylên cả những vách núi hiểm trở, để làm được điều đó thật sự là k đơngiản. Anh Shin, Leon, Phong và Vũ thì áp dụng phuơng pháp...bay để láchqua những chướng ngại vật. Đây thật sự là 1 cuộc đua ngang tài ngangsức.

Thế nhưng khi về gần cuối đường đua người ta có thể nhận ra rằng tốcđộ của mọi người đã thay đỗi, lợi thế đang thiên về Ngọc và Kiệt, theosau đó là anh Shin

-Và kết quả cuối cùng là..........\_MC nói và hồi hộp chờ đợi

5s....2s....và........

-Thật đáng kinh ngạc, 2 xe cùng cán đích với nhau cùng 1 lúc, vậy giảiquán quân đường đua hôm nay sẽ có 2 người, đó là xe số 1 và 2, Á quân là xe số 4( anh Shin), giải 3 có 3 người, họ là chủ nhân của 3 xe 6, 8,10( Phong, Vũ, Leon)\_MC tuyên bố

-Cậu quả k bình thường, xem ra tôi k thể xem thường cậu được\_Ngọc nhìn Kiệt

-Tôi trước giờ cứ nghĩ mình k có đối thủ, có lẽ tôi đã nhầm\_Kiệt cười

-Tôi cũng từng nghĩ như cậu. Nào, bắt tay vì chúng ta đã tìm được đối thủ\_Ngọc nói và chìa tay ra

-|Rất hân hạnh\_Kiệt bắt tay Ngọc và nói

Vừa lúc đó, TRinh, Phương và chị Sa chạy tới

-NÈ, mọi người k sao chứ?\_Trinh lo lắng hỏi mà cặp mắt thì cứ dán chặt vào Phong

-Tụi này k sao, chỉ hơi bực thôi\_Phong trả lời lại

-Sao lại bực?\_Phuơng hỏi

-Vì đã để cho người kia về nhất\_Vũ nhìn Ngọc

-Thôi mà, chị Ngọc trước đây đã là cao thủ rồi\_Leon cười

-Dù sao cũng còn có Kiệt, nếu k chắc k biết dấu mặt vào đâu\_anh Shin cười

-Mọi người phải cẩn thận chứ, nhìn mọi người đi, nhất là 2 cái đứa kia,tui lo quá trời\_chị Sa nói và nhìn Kiệt và Ngọc vì 2 người này đi nhanhnhất nhưng cũng nguy hiểm nhất

-Nhìn cảnh kia tụi mình sợ quá trời\_Trinh nói và chỉ vào vũng máu có vài cái xác còn hấp hối khi nãy

-Tụi mình lo k biết các cậu có như vậy k\_Phuơng nhăn mặt

-Vẫn vậy, cái thế giới đêm này vẫn bạc bẽo và vô tình như vậy, vẫn thấyngười gặp nạn nhưng chẳng ai thèm qua tâm. Mình đi gọi xe cấp cứu chohọ\_Ngọc lắc đầu

-Cậu yên tâm đi, lúc nãy mình có gọi rồi\_Trinh nhẹ cười

-Um, thế thì được rồi. Kiệt, cậu lên nhâhj giải hộ mình nhé\_Ngọc nói

-Ờ, được, nhưng cậu đi đâu vậy?\_Kiệt hỏi khi thấy Ngọc bỏ đi

-Toilet\_Ngọc nói vọng lại rồi mất hút

10

sau..........

-Ủa, Ngọc đâu rồi, đi sao lâu dữ vậy?\_Kiệt sốt ruột hỏi

-Mới có 10

thôi mà, làm gì mà lo dữ vậy?\_Phong chọc

-Ha ah ah, kết người ta rồi chứ gì?\_Vũ hùa theo

-Trời ơi, có người yêu rồi quên luôn em gái,Phuơng ơi, mình tủi thân quá\_Trinh giả vờ khóc

-Ngoan, mình cũng buồn ghª, hoàng tử đẹp trai giờ thành hoa đã có chủ mất rồi\_Phuơng hùa vào

-Ồ, thì ra chú thích em gái anh, nhơ phải chăm sóc nó chu đáo nhé\_anh Shin chọc

-Mấy người thôi đi, tui k có giỡn à\_Kiệt đỏ mặt

-Mọi người đang nói xấu tui hả?\_Ngọc xuất hiện

-Đâu có đâu. Mà cái quần đó ở đâu ra vậy?\_chị Sa cười rồi phát hiện nó mang 1 chiếc quần short jean ngắn

-Của chị, em mới chôm nó lúc chiều đó.Em mặc nó bên trong rồi mặc quần anh Shin bên ngoài\_Ngọc nói

-Trời ạ, hèn gì chị thấy quen quen\_chị Sa nói

-Nè, em trả lại cho anh đó\_Ngọc nói rồi ném cho anh Shin cái quần bò mà mình mượn lúc chiều

-Cái con nhỏ này, mượn rồi trả như vậy đó hả? Tin anh dùng nó siết cổ em k? Trong truyện Conan cũng có 1 tập như vậy đó\_anh Shin hù dọa

-Ồ, vậy thì anh giết em đi. Rồi sẽ chẳng còn ai tư vấn cho anh mặc gì trong nhưngx buổi đi chơi đâu\_Ngọc thản nhiên nói

-ý, thôi mà em gái , cho anh xin lỗi nha\_anh Shin đầnh chịu thua

-Mà Ngọc nè, cậu mặc cái quần đó với chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ ca rô của con trai này nhìn buồn cười lắm\_Trinh nói

-Um, đúng đó\_Phuơng gật gù

-A, quên nhỉ\_Ngọc nói rồi cởi hàng khuy trên áo ra

-Nè, làm cái gì vậy? Cậu là con gái đó\_Kiệt nói rồi chen vào che cho Ngọc

-Cậu có cần phải rối lên như thế k? Bình thường thôi mà?\_Vũ hỏi

-Đúng đó anh, có gì to tát đâu?\_Leon nói thêm

-K to tát ư? Con gái sao lại như vậy?\_Kiệt nhăn nhó

-Tui sao nào, tui đâu có cởi áo ra đâu?\_Ngọc nói

-Cái gì?\_Nghe thÊy vậy Kiệt quay lại và chợt nhận ra Ngọc mang 1 chiếcáo thun ba lỗ bên trong, chỉ cởi hàng cúc cáo bên ngoài và cột lên ởngang eo,quê độ, Kiệt đỏ mặt

-Ha ha ha, trời ơi, có người lo tới mức đó kìa\_Phương chọc

Và sau đó là những tràng cười

-Thôi, đừng chọc cậu ấy nữa đi ăn kem thôi\_Ngọc giải vây cho Kiệt

-Ok, đi thôi\_All( trừ Kiệt và Ngọc)

-Sao cậu k đi? Còn đứng đó\_Ngọc nhăn mặt hỏi Kiệt

-Cảm ơn cậu đã giúp mình\_Kiệt nói

-K sao mà, dù sao cậu làm vậy cũng là để bảo vệ cho tôi, đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu mới đúng\_Ngọc nói rồi kéo tay Kiệt đi

## 14. Chương 13 : Sự Trả Thù Của Snow

Sáng hôm sau nó bước tới trường với dáng vẻ vẫn lạnh như tiền của hàngngày. Mọi người nhìn nó vẫn vô cùng sợ hãi, riêng có 2 người khi nhìnthấy nó như vậy thì vô cùng ngạc nhiên

-Tại sao lại như vậy? Tại sao con nhỏ đó vẫn bình an vô sự thế kia?\_Trúc nhăn mặt

-Sao lại thế nhỉ? Để chị gọi điện hỏi thằng kia xem sao?\_Linh nói và nhấn điện thoại

" -Alo, mày làm ăn kiểu gì thế hả?\_Linh hét lên

-........

-Mày nhận tiền của tao rồi cơ mà?\_Linh nói

-.......

-Được rồi, chiều nay 5 h, tại đường XY, tao với mày sẽ nói chuyện\_Linh nói rồi cúp máy

"

-Nó nói sao vậy chị?\_Trúc hỏi

-Nó nói nó k thể làm hại những con nhỏ đó nên nó sẽ trả tiền lại, bây giờ nó k cần tiền nữa\_Linh nói giọng ­ bực tức

-Giờ mình phải làm sao đây chị, chẳng lẽ chị chịu để yên ấy con nhỏ đó bên cạnh những chàng hoàng tử sao? Cả cái thằng kia nữa\_Trúc nhănnhó

-Em bĩnh tĩnh đã nào, mấy con nhỏ đó thì từ từ hãy xử, bây giờ chúng tasẽ xử cái thằng kia trước\_Linh nói và bóp chặt điện thoại

Chiều hôm đó.............

-Alo, có chuyện gì vậy?\_Kiệt nghe điện thoạ

-...................i

-Ok, anh tới liền\_\_Kiệt nói rồi cúp máy

-Có chuyện gì vậy?\_Ngọc ngồi bên cạnh hỏi

-Leon gọi điện, nó nói con Linh gọi điện hẹn nó lát nữa 5h gặp nhau nói chuyện\_Kiệt nói

-Chắc nó thấy chúng ta vẫn an toàn nên mới như vậy\_Trinh nói

-Nhưng con đó nếu hẹn Leo ra thì k có mục đích gì tốt đẹp đâu\_Phuơng nhăn mặt

-Vậy bây giờ chúng ta tới bang Thiên Long đi\_Vũ nói

-Nhưng còn giờ học?\_Ngọc hỏi

-Cậu yên tâm đi, dù sau cũng chỉ còn có 1 tiết nữa thôi mà. Cứ nói hộihọc sinh có công việc cần cậu giúp và phải đi ngay bây giờ là OK\_Phongnói

Thế rồi cả bọn trốn tiết ra ga-ra của hội học sinh lấy xe phóng như bay tới lãnh địa của bang Thiên Long

Tại bang Thiên Long...........

-Em chào đại ca\_bọn đàn em xếp thành 1 hàng thẳng tắp, nghênh đón 3 vị đại ca

-Được rồi, quay về làm việc đi\_Kiệt phẩy tay giọng nghiêm nghị

-Hi, nhìn mấy ổng ngầu ghê\_Phuơng nói nhỏ với Trinh và Ngọc

-Um, nhìn giống như xã hội đen vậy đó\_Trinh đồng tình

-Vậy sao? Nhìn cũng có tới nỗi nào đâu\_Ngọc nhăn mặt

-Nè, nói xấu tụi này vừa thôi\_Phong nói

-Phải đó, tụi này k có ngầu, cũng k có giống xã hội đen, tụi này là những chàng trai ga-lăng và quyến rũ\_Vũ tự sướng

-Thôi đí cha nội, nghe thấy mà ghê à\_Phuơng nói

-Mọi người nghiêm túc đi, chuyện này k phải đùa đâu\_Kiệt nói rồi mở cửa phòng anh Shin

-Mấy đứa tới rồi đó hả? Ngồi đi\_anh Shin nói

-Chuyện này là sao hả anh?\_Phong nói

-Leon, kể lại cho chị nghe xem nào\_Ngọc nói

-Dạ, chuyện là như thế này: Sáng nay con Linh đó có gọi điện cho em, nóhỏi tại sao chị vẫn bình an vô sự. Em có nói là em k thể làm gì chịđược, nên nó đòi tiền lại. Nó hẹn 5h chiều nay tới đường XY nóichuyện\_Leon kể

-Hẹn nói chuyện, mà lại tới con đường vắng người đó sao? Chắc chắn là tới để xử rồi\_Vũ nhăn mặt

-Chuyện này cũng k có gì lớn lắm. Em sẽ cùng bọn đàn em tới chỗ hẹn là được rồi\_Leon nói và cười nhẹ

-K được, con đó nhất định sẽ thuê người tới xử cậu, mà có thể bọn này đông và mạnh hơn cậu rất nhiều\_Ngọc nói

-Vậy hay để bọn mình xử nó cho\_Kiệt nói

-Chuyện này k hề liên quan tới bang Thiên Long, nếu để bang Thiên Longgiải quyết e rằng k tiện. Mọi người sẽ nói bang Thiên Long vì phụ nữ màđánh nhau với bang khác thì k hay\_anh Shin nói

-Anh Shin nói đúng, với lại người mà tụi nó muốn xử lần này là chúngmình nên chuyện này hãy để bọn con gái tụi tui giải quyết\_Ngọc nói

-Ngọc, ý cậu là chúng ta sẽ xử bọn nó sao?\_Trinh ngạc nhiên

-K, k phải là chúng ta mà là mình, các cậu k cần phải làm gì cả\_Ngọc nói

-Nhưng như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm\_Phương nhăn mặt

-Các cậu quên mình là ai rồi sao? Chuyện này cứ để mình giải quyết\_Ngọc nói

-Thôi rồi, bọn nó xem như xong\_chị Sa cười

-Em đi chuẩn bị đồ nha chị, lát nữa chúng ta sẽ cùng đi\_Ngọc nói rồi chạy mất

16h30

tại đường XY..........

-Mọi người đi xe máy nên tìm chỗ cất cũng dễ, bây giờ, Leon chờ tụi nó ở đây, mọi người lên khu chung cư đã bỏ hoang kia quan sát. Khi thấy bọnkia hành động thì sẽ giúp, OK?\_anh shin chỉ huy

-Ok\_all

một lúc sau thì tụi kia tới, mang theo cả 1 binh đoàn khoảng chừng 50 tên

-Ồ, cậu nhóc, tới sớm quá nhỉ?\_Con Linh nói giọng mỉa mai

-Tất nhiên rồi, đâu thể thất lễ với bà chị được kia chứ\_Leon đáp lại đầy khinh bỉ

-wa, đâu là thằng nhóc mấy ngày trước đây sao? Thật là khác xa 1 trời 1 vực\_Linh nói

-Tất nhiên rồi.Trước đây tôi giống như 1 con chó k nhà k cửa nhưng bây giờ tôi đã khác rồi, bà chị ạ\_Leon nói

-Sao cũng được nhưng mày đã nhận tiền của tao rồi thì phải làm cho xongnhiệm vụ, nếu k thì......\_Linh nói và phẩy tay, bọn côn đồ lập tức xôngvào

-Ồ, chơi hội đồng sao? Nhục thế?\_Leon nói rồi xông vào

Cùng lúc đó, tại tầng 2 của khu chung cư bị bỏ hoang...............

-Chết rồi, tụi nó xông vào tấn công Leon kìa\_Phuơng nói

-Tụi nó đông quá, lại còn đánh hội đồng nữa\_Trinh nhăn mặt

-Kiểu này Leon k thể địch lại đâu, chắc là.....\_anh Shin nói

-Ngọc, Ngọc đâu? Tới lúc Leon cần em rồi đó Ngọc\_chị Sa nói và nhìn xung quanh như tìm kiếm

-Em đây, chị yên tâm đi. Em ngay bây giờ mà\_Ngọc nói

1s chết sững..... Mọi người trừ chị Sa và anh Shin đều rất đỗi ngạcnhiên khi Ngọc xuất hiện. Ngọc xuất hiện k phải trong cái dáng vẻ yếuđuối thường này mà là trong 1 bộ trang phục màu trắng của Trung Hoa. Bộtrang phục k nhìn thấy rõ lắm ở bên trong, chỉ nhìn thấy cái cổ áo củangười Hoa nên mọi người đoán vậy vì bộ quần áo đã bị che lấp bởi 1 chiếc áo khoác ngoài màu trắng, được buộc 1 chiếc nơ thắt bằng dây lụa quấnquanh eo. Vẫn mang chiếc mặt nạ màu trắng, thanh kiếm gỗ có miếng ngọcbội, tất cả đều có hình hoa tuyết và đêuf có màu trắng khiến nó trông vô cùng thanh cao.

-wa, nhìn cậu thật là đẹp đó Ngọc à\_Trinh ngẩn ngơ

-Nhìn cậu mặc bộ váy màu trằng đó thật cự rất đẹp, nhìn cậu giống như 1 nàng tiên vậy\_Phuơng nói

-Vậy sao? Nhưng lát nữa, khi vướng máu tanh nó sẽ trở thành ác quỷ\_Ngọc nói rồi bước đi

-Khoan đã, sao em lại mang đôi giày đó? Chị có tặng cho em 1 đôi mới rồi còn gì?\_chị Sa nói và chỉ xuống chân Ngọc

-Em k thích mang giày cao gót nên bán rồi\_Ngọc bình thản đáp

-Trời ơi, sao lại bán? Mắc lắm đó\_chị Sa hét lên

-Thì em biết nó mắc nên mới bán, nếu k, em vứt đi từ lâu rồi\_Ngọc nói rồi ­ bước về phía cửa sổ

-Này, đó là cửa sổ mà\_Vũ nói

-Các cậu cũng biết mà, những kẻ chuyên nghiệp thì k bao giờ đi bằng cầu thang\_Ngọc để lại câu nói rồi mở cửa và nhau xuống

Mọi người thấy vậy thì đều dồn mọi ánh mắt về phía Ngọc, kể cả con Linh, con Trúc và cả bọn tay sai

-Ờ, ai thế kia? Chú em cũng có người trợ giúp cơ à?\_Linh nói

-Tất nhiên. Đáng lẽ ra thì k có nhưng vì bà chị chơi nhục quá nên quí nhân của thằng em này mới xuất hiện\_Leon nói giọng mỉa mai

-Yooo, quí nhân cơ à? Xem ra chú em cũng tôn sùng con nhỏ đó ghê nhỉ?Nhưng mà cho dù có là quí nhân gì đi chăng nữa thì kết cục vẫn giống như chú em mà thôi\_Linh lắc đầu giễu cợt

-Leon, nói chi với cái hạng người đó. Mất thời gian và nước bọt lắm\_Ngọc nói

-Vâng ạ, vậy chúng ta bắt đầu nhé\_Leon nói

-K, cậu vào kia nghỉ đi. Chỗ này cứ để tôi. Cậu cũng khá mệt rồi còn gì\_Ngọc nói

-Nhưng......\_Leon phản đối

-K nhưng nhị gì cả. Đó là lệnh\_Ngọc kiên quyết

-Vâng thưa chị 2\_Leon chào thua và bước về phía khu chung cư bỏ hoang\_nơi nhóm của Kiệt đang theo dõi trận đấu

-Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?\_Ngọc nói với tụi con Linh

-OK, rất sẵn lòng\_Linh nói rồi ra hiều cho bọn người kia tiếp tục

Vậy là trận đấu bắt đầu hiệp 2

15

trôi qua, bọn kia xem chừng đã thấm mệt vì cứ phải xông vào tấn công nó, còn nó thì chứ thản nhiên né đòn như k. Trong 15

, bọn kia thì tấncông như điên như dại còn nó thì chỉ né đòn chứ tuyệt đối k hề xuấtchiêu

Tại khu chung cư bỏ hoang

-Đã hơn 15

rồi, sao Ngọc vẫn cứ như vậy nhỉ? K tấn công lấy 1 đòn\_Phong nhăn mặt

-Mình có cảm tưởng đây k phải là 1 trận đánh nhau mà là trò chơi mèo vờn chuột\_Kiệt nói

-Mấy đứa cứ bình tĩnh đi, nếu như mấy thằng kia k làm gì thì nó sẽ như vậy cho tới khi bọn kia mệt lả mà xỉu đó\_chị Sa nói

-Đúng vậy đó, mà như vậy thì thật là buồn tẻ\_anh Shin nói

-Cầu trời cầu phật...\_chị Sa chắp tay và lại 4 phương 8 hướng

Vừa lúc đó. có 1 thằng trong đám côn đồ túm được sợi dây lục thắt nơ quấn quanh eo nó và kéo làm nó tuột ra

-Ô hô, bắt đầu rồi nè anh yêu\_chị Sa reo lên

-Như vậy là sao hả chị?\_Trinh hỏi

-Nếu như sợi dây trên người Ngọc bị tuột thì lúc đó nó sẽ đánh nhau thật sự chứ k phải né đòn như nãy giờ đâu\_anh Shin giải thích

Cùng lúc đó , ở dưới sân

-Oho, trò chơi mèo vờn chuột xin được kết thúc, thay vào đó thợ săn xinđược phép bắt đầu cuộc đi săn của mình\_Ngọc nói rồi lao vào

Bây giờ, tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn. Ngọc mặc trên mình 1 chiếcquần bó ngắn màu trắng, đi cùng với áo Trung Hoa cộc tay, có tà áo dàigần tới đầu gối. Ngọc di chuyển thật nhanh, nhanh tới nỗi bọn kia k hịpnhìn thấy mặt, chỉ thấy 1 bóng trắng xoẹt qua phía sau lưng và sau đócảm thấy lưng mình đau buốt và khụy xuống. Ngọc dùng rất nhiều loại võkhác nhau thật thuần thục khiến người ta cảm thấy nó đã nguy hiểm giờlại còn nguy hiểm hơn. K đầy 10

, nó đã hạ hết phân nửa bọn côn đồ, chỉcòn khoảng 10 còn sót lại nhưng khả năng chống cự thì đã k còn. Bỗng 1trong số những đứa còn lại rút từ trong người ra 1 con dao khá dài vàbén ngọt. Thằng đó lao về phía Ngọc với con dao để ở ngay hống.

-Bốp!\_ Con dao của thằng đó đã bị thanh kiếm của Ngọc cản lại. Do tácdụng 1 lực khá lớn lên con dao nên khi con dao bay ra xa, thằng đó mấtđà, ngã chúi về phía trước.

-Mày dám đánh lén tao sao? Gan mày cũng lớn lắm\_Ngọc nói rồi tặng chothằng đó 1 chưởng làm nó ngã sóng soài ngay khi lồm cồm bò dậy

Còn lúc đó, tại khu chung cư bị bỏ hoang.........

-Thật k thể tin được, Ngọc thật là lợi hại\_Trinh ngất ngây

-tại sao thanh kiếm đó cản con dao sắc bén kia mà lại k bị làm sao vậy? Đáng lẽ nó phải gãy rồi chứ?\_Phong thắc mắc

-Ha ha ha, chắc mấy đứa tưởng nó là thanh kiếm bình thường nhưng thật ra lõi của thanh kiếm đó được làm bằng thép tốt đó\_anh Shin giải thích

-Nhưng sao nãy giờ con bé k sử dụng tơi tuyệt kĩ của nó nhỉ?\_chị Sa nhăn mặt

-Chắc con bé k muốn dùng tới đâu\_anh Shin cười

-Vậy soa? Thế thì chán quá, em muốn xem cơ\_chị Sa phụng phịu

-Kìa, mọi người trật tự đi. Hình như có chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó\_Kiệt nói và chỉ xuống sân

Trong lúc đó, ở dưới sân..........

-Còn mày, đây là hình phạt cho kẻ cầm đầu\_Ngọc nói và thưởng cho thằngđầu sỏ một liên hoàn cước. Nếu như nói như vậy thì có lẽ mọi người sẽ khình dung ra nó lợi hại tới mức nào nên mình sẽ miêu tả kĩ chỗ này chocác bạn. Ngọc dùng sức bật của đôi chân bật lên cao và nhân lúc thằng đó k để ý thì hạ mình xuống 2 bả vai của thằng đó và đạp liên hồi. Có thểnói, thằng đó nếu như sau này k chết hay bại liệt thì cũng để lại dichứng về sau. Vì quá đau, thằng đó ngã xuống đất và ngất lịm

Trước khi ngất, thằng đó cố gắng thốt ra 1 câu

-Rốt cuộc mày là ai?\_Thằng đó hỏi

-Tao ư? Snow\_Ngọc nói giọng lạnh băng

-Snow?\_Bọn đàn em còn sãt lại hét lên và chạy mất dép, bọn bị nó đánhngất đang dần tỉnh dậy khi nghe thấy cái tên Snow thì sợ quá mà ngất điluông. Linh và Trúc tuy k phải là loại giang hồ gì nhưng cũng biết Snow k phải loại đơn giản. Tụi nó định chạy nhưng đã k còn kịp nữa rồi. Snow đã ởtrước mặt tụi nó. Ngọc tặng ỗi đứa 1 cái bạt tai và nói

-Tao cảnh cáo tụi mày, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tao cấm mày đụng tới Trinh, Phuơng,, Leon hay bất kì ai . Nếu k, mày sẽ kcòn được sống yên đâu. Rõ chưa? Bây giờ thì cút đi\_Ngọc nói

Linh và TRúc sợ xanh mặt, chạy mất dép. Lúc này Phương, Trinh, Kiệt, Phong, Vũ, Leon, anh Shin và chị Sa mới ­ bước ra

-Ngọc ơi, cậu k sao chứ?\_Trinh lo lắng hỏi

-Mình thì làm sao được chứ\_Ngọc nói và cười nhẹ

-Trời ơi, sao cậu để máu dính đầy người thế? Máu của ai? Cậu hay bọn Nó?\_Phuơng hỏi và xoay Ngọc như chong chóng

-Mình đâu sao, máu của tụi nhaix ranh này k à\_Ngọc vừa nói vừa lau vết máu dính trên mặt

-Ngọc ơi, cậu lợi hại thật, ngưỡng mộ cậu quá\_Vũ nói, mắt long lanh

-Đúng đó, nhất là cú liên hoàn cước vừa rồi, lâu rồi chị mới được xem\_chị Sa nói giọng mơ màng

Bổng, có 1 chiếc áo khoác ngoài được ném về phía nó. Trên đó còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng

-Con gái ai lại mặc đồ trắng rồi để máu me dính đầy người như thế baogiờ. Mặc vào đi\_Kiệt nãy giờ im lặng cuối cùng cũng cất tiếng nói. Thìra chủ nhân chiếc áo đó là Kiệt

Kiệt sau khi đưa cho Ngọc chiếc áo thì lặng lẽ bước ra xe. Mọi người k ai hiểu hôm nay Kiệt làm sao nhưng cũng bước ra xe đí về, để lại 1 bãichiến trường hỗn loạn

## 15. Chương 14 : Quan Tâm Và Lời Hứa

Sau khi dẹp dọn xong bọn tay sai của con Linh và con Trúc, tụi nó bướcra xe để về bang Thiên Long. Mọi người đều cười nói vui vẻ, trầm trồtrước tài năng của Ngọc, riêng chỉ có Kiệt là im lặng suốt quãng đườngđi khiến cho k khí trên xe Ngọc và Kiệt vô cùng ngột ngạt. Nhiều lầnNgọc cố gắng mở miệng để xua tan đi cái bầu k khí này nhưng lời nói vừađi tới cổ họng thì như bị nghẹn lại, biết bao nhiêu quyết tâm cứ như làtan vào k khí. Nó đành chịu sự im lặng đó mặc dù nó chẳng hề muốn 1 chút nào . Trên đường nó cứ cố trói mình trong cái suy nghĩ vu vơ của riêngmình

" Mình làm sao vậy nhỉ? Tại sao trước giờ mình luôn luôn im lặng vớingười khác nhưng sao khi thấy cậu ấy im lặng như vậy mình lại k muốn 1chút nào. Cậu ấy sao vậy? Sao cứ im lặng mãi như thế? Mình có làm gìkhiÕn cho cậu ấy giận đâu? Thật là khó hiểu

"\_Ngọc ngồi suy nghĩ với hàng tá suy nghĩ trong đầu

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay trước cửa bang Thiên Long, mọi ngườilái xe thẳng về nhà, riêng nó thì phải vào trong để thay bộ đồ khác vàngồi lại chơi với anh Shin và chị Sa 1 lát rồi về. Riêng Kiệt thì đi đâu k ai biết, chỉ biết cậu ta đi bộ vì xe vẫn còn đỗ ở trước cổng. Nhìnđồng hồ đã gần 18h 30

nên nó đành phải đi bộ về

Trên đường đi, Ngọc thả hồn mình theo mây gió, từng cơn gió nhẹ mátrượi luồn vào khe tóc khiến nó như lim dim chìm vào giấc ngủ. Bất giácnó cảm thấy hơi lạnh, cô đơn và trống trãi, đưa bàn tay xoa nhẹ lên 2cánh tay để ấm hơn nó chợt cảm thấy hơi rát rát nơi cánh tay trái. Nhìnlại thì thấy có 1 vết thương tuy k sâu nhưng cũng khá dài. Nhìn về những tiệm thuốc ở ven đường, nó thấy tất cả đều đã đóng cửa. Tự hỏi k biếthôm nay là ngày gì mà xui xẻo như vậy, nó đành bước đi tiếp. Nó hi vọnghiệu thuốc của bà Ba gần nhà vẫn còn mở cửa

Bỗng, có bàn tay của ai đó lôi nó đi thật nhanh về phía ghề đá vắngngười ở gần đó. Sau khi định thần lại, nó mới nhìn lên xem người đó làai và ngạc nhiên tột cùng khi thấy người con trai đó là Kiệt

-Sao mà đi nhanh vậy? Chờ mình về k được sao?\_Kiệt vừa nói vừa băng bó vết thưong trên cánh tay của Ngọc

-Cậu bỏ đi nãy giờ là để mua những thứ đó sao? Cậu biết tôi bị thuơng à?\_Ngọc hỏi và chỉ vào đống bông băng trước mặt.

-Tất nhiên rồi, mình k vô tình với vết thuơng như chủ nhân của nó đâu\_Kiệt nói rồi cười nhẹ

-Phù, may quá\_Ngọc thơi phù nhẹ nhõm

-Cậu sao vậy?\_Kiệt hỏi

-Cuối cùng cậu cũng cười, lúc nãy cậu cứ im lặng làm tôi tưởng cậu giận tôi\_Ngọc nói

-Mình k giận cậu, chỉ cảm thấy lo lắng thôi\_Kiệt vừa nói vừa sát trùng vết thương cho Ngọc

-Lo lắng ư? Nhưng mình k sao mà\_Ngọc nói

-K sao mà thế này hả? Nếu cậu bị nặng hơn thế này nữa thì sao?\_Kiệt nhăn mặt đáp

-K sao đâu. Mình quen rồi, cũng chả thấy đau nữa\_NGọc nói

-K đau ư? Rõ ràng lúc sát trùng vết thuơng cho cậu mình thấy cậu rất đau nhưng chỉ chịu đựng 1 mình. Tại sao cậu cứ phải cố gắng tỏ ra cứng cỏivà mạnh mẽ trước người khác để rồi khi quay đi thì lại ngồi khóc 1 mình. Sao cậu k giống như Trinh và Phương, tỏ ra yếu đuối và sống thật vui vẻ để người ta che chở. Tại sao cậu k thử sống thật với bản thân mình xem, vui thì cười, buồn thì khóc, có gì k vui thì cứ nói ra. Sao cậu cứ phải che dấu chúng, cậu k cảm thấy mệt mỏi sao?\_Kiệt nói rất chân thành, từ 1 chuyện nhỏ nhặt mà cuối cùng nó lại thành ra như vậy đây

-Nhưng liệu có ai chịu nghe tôi nói, nghe tôi chia sẻ những gì tôi nghĩ k hay họ sẽ bỏ đi khi tôi còn chưa kịp mở miệng\_Ngọc nói giọng rất buồnchất chứa sự cô đơn

-Có chứ, chẳng phải có mình sao? Chẳng phải nãy giờ mình đã nghe cậu nói sao? Cậu ình làm người chia sẽ chúng với cậu nhé\_Kiệt nói

-Um\_Nó khẽ gật đầu

Nếu như đối với những người đã từng yêu hay có trái tim nhạy cảm thìcâu nói của Kiệt có thể xem như 1 lời tỏ tình kín đáo nhưng vớ Ngọc\_kẻchưa từng biết yêu và Kiệt\_kẻ chưa yêu ai thật lòng thì có lẽ lời nói đó cũng chỉ đuowcj coi như 1 lời đề nghị làm bạn thân bình thường

-Nhưng mà tại sao cậu lại tốt với tôi như thế?\_Ngọc quay sang hỏi

-À...à thì...\_Kiệt ấp úng vì chính cậu cũng chẳng biết là vì sao

" Chết rồi, giờ nói sao đây? Chẳng lẽ lại nói là mình cos cảm giác kì lạ khi ở bên cậu và muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. K được, như vậy thì kìquá

"\_Kiệt suy nghĩ

-Tại sao?\_Ngọc lại hỏi dồn

-À, bởi vì....cậu giống em gái mình\_1 ý nghĩ xoẹt qua đầu Kiệt

-Vậy sao? Cũng hay đấy nhỉ?\_Ngọc nói và nhẹ cười

-Hì hì, chắc vậy\_Kiệt cười trừ

-Vậy thì đi thôi. Mình khao cậu, coi như là cảm ơn cậu, ông anh trai\_Ngọc cười rồi đứng dậy

Kiệt chỉ biết nhăn mặt cười trừ nhìn theo bóng Ngọc, tuy k biết cảm xúc trong người là gì nhưng Kiệt có thể chắc chắn rằng đó k phải là tìnhanh em vì dù sao Kiệt cũng có 2 đứa em mà( Trinh và Ngọc đó mí bạn)

Tại quán phở ven đường, sau khi cô phục vụ đem ra 2 tô phở bò, nó thì cứ hì hục ăn còn Kiệt thì ngồi im như phỗng

-Nè, sao k ăn đi?\_Ngọc hỏi

-Ăn? Cái này á?\_Kiệt hỏi ngược lại

-Chứ chẳng lẽ ăn tôi?\_Hỏi gì kì vậy?\_Ngọc nhăn mặt

-Nhưng mình chưa ăn cái này bao giờ. K biết có ăn được k?\_Kiệt nhìn lại tô phở đang tỏa khói nghi ngút

-Chưa ăn thì bây giờ ăn. Ăn đí, ở đây nấu ngon lắm\_Ngọc nói như mời mọc

-Thôi được\_Kiệt đành chào thua và ăn thử 1 miếng

-Sao? Thế nào?\_Ngọc hỏi

-NGon\_Kiệt trả lời trong vô thức

-Vậy ăn nhiều vào\_Ngọc nói và sao đó thì 2 đứa cắm đầu ăn nhưng bị ai bỏ đói suốt 3 năm rồi.

Sau khi xử lí xong ....4 tô phở, 2 đứa nó đi dạo ngoài đường

-No thật, mà sao lúc nảy bà chủ quán nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên vậy?\_Kiệt hỏi

-À, chắc bác ấy ngạc nhiên vì tại sao hôm nay mình lại đi cùng 1 đứa con trai hay tại sao hôm nay mình lại ăn tới 2 tô mì, nói chung là đại loại như thế, chẳng có gì quan trọng đâu\_Ngọc nói

-Vậy cậu là khách quen ở đó à?\_Kiệt hỏi

-Um, cũng k thường lắm, chỉ khoảng 1 tuần 1 lần mình tới đó thôi\_Ngọc nói

-Như vậy mà cậu còn bảo k thường xuyên sao?\_Kiệt hỏi

-Tại mình có bao giờ nấu cơm ở nhà đâu\_Ngọc cười nhẹ

-Cái gì? K bao giờ nấu cơm ở nhà á? Cậu k quan tâm gì tới sức khỏe của mình sao?\_Kiệt nhăm mặt hỏi

-Mình rất khỏe mà, bệnh tật gì đâu. Đi ăm kem đí, mình còn đói\_Ngọc nói rồi chạy về phía xe bán kem ven đường

Một lúc sau Ngọc quay ra với 2 cây kem đủ màu trên tay

-Nè, ăn đi\_Ngọc đưa Kiệt 1 cây, cây kia thì cầm mà nhấm nháp

-Cậu k thấy no sao? Lúc nãy cậu ăn tới 2 tô phở cơ mà\_Kiệt nhăn nhó nhìn NGocj

-Như thế thì nhằm nhò gì, mình tuy vụng về trong việc bếp núc nhưngtrong việc thưởng thức món ăn thì mình đây được gọi là trùm đấy. Vì hômnay vui nên mình chỉ ăn có 2 tô còn bình thường 3 tô với mình vẫn làít\_Ngọc vỗ ngực tự hào

-Cậu nói thật đó hả?\_Kiệt nghe Ngọc nói mà chảy mồ hôi hột

-Chứ cậu tưởng mình đùa sao? Mà hôm nay thấy khỏe ghê, chắc là lâu rồimới được thư giản gân cốt nên vậy. Hôm sau kiếm thêm vài thằng chơi\_NGọc nói và vuơn vai

-Nè, tôi cấm cậu đó\_Khi nghe Ngọc nói như vậy Kiệt bỗng dưng thay đổi hẳn

-Cậu sao vậy?\_Nghe thấy giọng nói kinh khủng của Kiệt, Ngọc k dám đùa nữa

-Tôi cấm cậu từ nay k được đánh nhau nữa, cậu nhớ chưa?\_Kiệt nói, thậtra cậu cũng k muốn nặng lời như thế nhưng cứ nghĩ tới cảnh Ngọc bịthương là cậu ta lại k chịu nổi

-Nhớ....nhớ rồi\_NGọc xị mặt như 1 chú cún con

-Được rồi, đi thôi\_Nhìn thấy bộ mặt đó của Ngọc, Kiệt lại k nhịn được cười

-Nhưng mà..........\_NGọc nói tiếp

-SAo?\_Kiệt dừng lại khi nghe thấy chữ nhưng

-Trong trường hợp bị người khác tấn công mình có được quyền tự vệ k?\_Ngọc hỏi với vẻ rụt rè

-Ummm, được\_Kiệt suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu nhưng trong suy nghĩ thì còn có 1 vế ở phía sau mà anh bạn k nói ( nếu như cậu ấy k chịu nói thì t/g nói dùm vậy, nhưng chỉ với các bạn thôi, còn Ngọc thì phải giữ bí mật,nếu Kiệt mà biết là coi như t/g k được quyền đi theo để theo dõi tìnhtiết của câu chuyện nữa, thứ mà Kiệt nghĩ trong đầu là vầy nè:

" Nhưng nhất định cậu sẽ k phải tự vệ đâu vì mình sẽ luoon bảo vệ cậu

")

Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi về tận nhà NGọc, dù muốn dù k, tụi nó cũng phải về chuẩn bị đề mai còn tới trường

## 16. Chương 15 : Thêm 1 Ác Quỷ

Hôm nay sân trường rộn ràng hơn những ngày trước rất nhiều, nhìn nét mặt của ai cũng hiện lên 1 sự lo lắng khó tả, nhưng xen lẫn đâu đó cũng cócả sự vui mừng và háo hức, dường như họ đang mong ngóng 1 thứ gì đó. Nóbước qua mặt mọi người mà k quan tâm hay liếc nhìn ai tới 1 lần nhưngcũng k vì thế mà nói nó k tò mò vì những gì đang xảy ra. Bằng chứng lànó đang đắm mình trong cái suy nghĩ vẩn vơ :

" Quái, cái trường này saohôm nay lại huyên náo như vậy nhỉ? Bình thường tuy ồn ào nhưng cũng tớimức này đâu. Nhìn cái cảnh này sao giống với cái hôm con Linh đí học lại thế nhỉ? Phiền phức thật

"

Bỗng, có 1 chiếc xe đậu ngay trước cửa ra vào của trường học, bướcxuống xe là 1 người con gái xinh đẹp, trên người toát lên vẻ quyến rũ,yêu kiều nhưng đó chỉ là cảm nhận của những ai mới gặp cô nàng lần đầutiên và chưa từng nghe cô ta nói chuyện hay giao tiếp với mọi người vìtrái tim của cô ta đã nhuốm màu đen tối bởi những âm mưu thâm độc. CẢcái trường này ai ai cũng biết cô ta tuy đẹp nhưng học hành thì..be bét, chỉ được cái kiêu căng, hạch sách, ra lệnh ọi người. Vừa rồi những khuôn mặt lo lắng là so biết rằng mình sẽ k được sống yên khi cô ta vềnước, vui mừng vì từ nay chị 2 của mình đã trở về, chúng sẽ lại như hổthêm cánh( K biết là hổ hay là quỷ nữa), mà trong đó có 2 đứa là Trúc và Linh, háo hức là vì sẽ được ngắm nhung nhan xinh đẹp của cô nàng. Tuynói là xinh, là đẹp thế thôi nhưng nếu dêm so với các ss nhà ta thì khác xa 1 trời 1 vực mà nều như nói cụ thể hơn thì các ss nhà ta là trời còn người con gái này chỉ có thể là vực thẳm. Nhân tiện đây mình cũng xingiới thiệu lí lịch của cô nàng luốn, cố ta tên là Ngô Thanh Trà (nghetên có vẻ hiền ha nhưng thật ra thì chẳng phải vậy, đáng ghét), là chịgái của TRúc tức em họ của Linh, lớn hơn tụi nó 1 tuổi, năm nay đáng lẽhọc lớp 11 nhưng vì k đủ điểm nên phải học lại lớp 10. Thích Vũ nhưng bị từ chối, cũng đúng thôi, làm bạn gái của Vũ k cần có IQ cao nhưng ít ra cũng phải có chút chút gì đó gọi là tàm tạm, còn chị này nói thật thìchỉ toàn xơi trứng ngỗng.

Bươcs vào lớp với 1 đống thắc mắc, Ngọc kéo ghế và ngồi vào bàn. Lúc này, Kiệt, Phong, Vũ, Phuơng,Trinh đã tới từ lâu

-Cậu hôm nay đến trễ hơn mọi ngày thì phải\_Trinh cười nhìn Ngọc

-À, chắc tại lúc nãy dưới sân đông quá nên mình lên trễ\_Ngọc nói

-Cậu thấy con nhỏ đó thế nào? Siêu rắc rối phải k?\_Vũ ngán ngẩm khi nhắc tới Trà

-Hahahha, cả đời Vũ thiếu gia k ngán 1 mĩ nhân nào thế mà hôm nay lại sợ 1 đứa con gái sao?\_Phong cười

-Cô ta đâu phải mĩ nhân gì đâu, học hành thì dốt nát, chỉ được cái ăn no đi thẩm mĩ viện là giỏi. K biết trên người cô ta còn có cái gì mà chưaqua dao kéo k nữa\_Vũ lắc đầu nói

-Cậu cũng quan sát kĩ quá ha\_Phuơng cười

-Nhìn là biết ngay. Cô ta hay nghĩ học vài ba tháng, khi đi học thì chắc chắn phải có cái gì trên cơ thể thay đổi nên biết thôi. K biết chừngPhi Thanh Vân còn phải nhường cái biệt danh Nữ hoàng Dao kéo cho cô tanữa đó\_Vũ nói

-Vinh hạnh cho cô ta rồi còn gì\_Kiệt cười

-Mà ình hỏi, cô ta là ai vậy?\_Ngọc hỏi

-À, cô ta là !@%'\*'(\_Trinh kể về lai lịch của TRà

-Vậy à, nhưng sao mình nhìn cô ta có nét gì đó quen quen nhỉ?\_Ngọc nhăn nhó hỏi

-Thế à, bọn mình chưa thấy mặt cô ta, chỉ nghe nói là đi học lại thôi.Phẫu thuật thẩm mĩ thì có ai nhận ra cô ta nữa đâu\_Phong nói

-Để mình hỏi tụi trong lớp xem, biết đâu họ có chụp hình lại thì sao\_Kiệt nói rồi chạy mất tăm

5

sau Kiệt chạy lại, trên tay cầm theo 1 chiếc điện thoại màu đen của ai đó

-Nhìn nè, hình như Ngọc nói đúng đó\_Kiệt nói và đưa ọi người xem tấm hình được lưu trong máy

-Ừ, đúng đó, nhưng k tài nào nhớ ra được đã gặp ở đâu\_Trinh nói

-Nhưng biết đâu cô ta phẫu thuật ít nên mọi người thấy quen thì sao?\_Vũ nói

-K đúng, lần này ai cũng nói cô ta hoàn toàn khác trước mà\_Phuơng cãi lại

-Hơn nữa nếu cô ta nhìn giống trước đây thì làm sao Ngọc cũng thấy qênđược? Cậu ấy chỉ mới nhập học được nữa tháng thôi mà\_Phong suy luận

-Um, có lí. Mà nghe nói cô ta cũng chỉ mới về nước được gần 1 tuần naythôi\_Kiệt nói vì lúc đi mượn điện thoại cậu chàng cũng hóng hớt được 1chút mà

-Vậy bây giờ chúng ta cùng liên tưởng xem chúng ta đã cùng đi đâu trong suốt 1 tuần qua\_Ngọc nói

-Ngày hômqua là cùng nhau đi xử con Trúc và con Linh\_Vũ nhớ lại

-Hôm trước nữa thì đi đua xe ở trường đua\_Phong nói

-Nhưng trước khi đua xe thì chúng ta đã cùng nhau đi Bar\_Phuơng nói

-Bar? Đúng rồi, chính là Bar\_Ngọc hét lên

-Đúng rồi, đây chính là con nhỏ lẳng lơ đã bị cậu tát đúng k?\_Kiệt nói

-Thì ra như vậy, hèn gì thấy quen dẽ sợ\_Trinh ngộ ra

-Nhưng nếu như vậy thì thật sự nguy hiểm đó vì dù sao cậu cũng đã tát nó mà\_Phuơng nói

-Nhưng liệu nó có nhận ra Ngọc k?\_Vũ nói

-Cũng có thể lắm, vì dù sao lúc đó nó cũng đã thù Ngọc rất nhiều. Chắc chắn nó sẽ nhớ như in khuôn mặt của nGọc\_Kiệt nhăn mặt

-Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta chưa thể biết trước được chuyện gì vìdù sao Trà vẫn chưa nhìn thấy Ngọc. Nhưng mà cậu phải cẩn thận nha\_Phong nói

-Um\_Ngọc gật đầu

Rồi tụi nó bước vào giờ học

2 tiết học trôi qua, cuối cùng chiếc đồng hồ cũng điểm tới giờ ra chơi,tụi nhó cùng nhau bước xuống căn-tin. Và cũng như thường lệ cặp đôi siêu quậy của trường vẫn cãi nhau nãy lửa, Trinh và Phong thì vẫn phải đóng vai sứ giả hòa bình, Kiệt mọi hôm thì lặng lẽ đi, k quên nở nụ cười sát gái của mình nhưng từ 2 tuần nay thì cứ tìm cách chọc phá Ngọc để rồikhi nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của Ngọc thì nở 1 nụ cười thật tuơi, nụ cười thật sự chứ k phải sát gái thường ngày

Khi xuống tới căn-tin, tụi nó chän ình 1 bàn ở góc khuất để dễ nói chuyện và chọc phá nhau vì nếu ngồi ở chỗ dễ thấy thì hay bị mọi ngườisoi mói và như vậy thì sẽ k thể chơi tự nhiên được

Bỗng từ đâu có 1 con nhỏ nhảy ra ôm chầm lấy Vũ, nói những lời nhớnhung ngọt ngào đến là sến. Nếu k nhìn qua hình của con nhỏ sáng nay thì có lẽ k chỉ Vũ mà Tất cả mọi người ngồi đây đều k thể biết cô ta là ai. Nhưng tiếc thay, cái hình ảnh giải phẫu của con nhỏ đó đã được quảng bá cực kì rộng rãi.Và cái kết quả mà nó k hề mong muốn đã xảy ra, nó đã bị Vũ đẩy ra 1 cách cực kì phủ phàng

-Anh, sao anh.......\_Trà mếu máo

-Xin chị làm ơn chú ý cách xưng hô thưa chị)\_Vũ cố tình nhấn mạnh chữ chị

-Anh, cậu...cậu thật quá đáng, tại sao cậu lại có thể đối xử với mìnhnhư thế chứ? Cậu biết nình nhớ và yêu cậu tới chừng nào k?\_Trà bắt đầukể lể, nước mắt đã ướt đẫm khóe mi

-Thôi đi, làm ơn cút khỏi đây cho tôi còn ăn uống, nhìn là ăn mất ngon rồi\_Vũ nói rồi quay mặt đi chỗ khác

-Em...em....\_Trà nói rồi chạy mất biệt

-Chà, hot boy hay kool boy đây ta?\_Ngọc đùa

-Thật là, quá phủ phàng đó bạn thân à\_Phong lắc đầu

-Với hạng con gái đó thì thà phũ phàng còn hơn\_Vũ nói rồi uống li nước trên bàn

-Thôi, con nhỏ đó cũng đi rồi, chúng ta ăn thôi\_Trinh nói rồi cắm cúi ăn

Và tụi nó cắm cúi ăn mà k hề hay biết rằng ở 1 nơi nào đó đang có 1 mối nguy hiểm rình rập

Tại 1 nơi nào đó..............

-Huhuhu, tại sao...tại sao...\_Trà khóc lóc

-Chị à, bình tĩnh đi\_Trúc ngán ngẩm nhìn chị mình

-Đúng đó, em bình tĩnh lại đi. Ở đây k có ai đâu, k cần phải giả vờ chung tình như thế\_Linh nói

-Sao nãy giờ chị k nói, làm em khóc sưng cả mắt, thật là.....\_Trà trách móc, vẻ mặt thảm thiết lúc nãy k còn

-Nãy giờ chị khóc bù lu bù loa lên, có cho ai kịp nói câu nào đâu. Aichả biết chị tới với Vũ chỉ vì cậu ta đẹp trai và nhà giàu\_TRúc nói

-Thế 2 người k vậy à? Có chung tình gì với người ta cho cam, mục đíchchẳng phải cũng chỉ là cái túi tiền k đáy của các hoàng tử sao?\_Trà trềmôi đáp

-Thế đấy, vậy mà mồi chài mãi chẳng có con cá nào cắn câu\_Linh nói

-Mà sao hôm nay lại có con nhỏ nào lạ hoắc vậy?\_Trà hỏi

-À, con đó tên là Ngọc, nó hình như được Kiệt để ý hay sao đó. Thật tức mà\_Trúc nói giọng cực kì cay cú

-Sao nhìn nó quen thế nhỉ? Để xem.....\_Trà suy nghĩ\_A, con nhỏ trong quán Bar\_Trà reo lên

-Hả? Nó là mấy đứa con gái trong quán Bar sao?\_Trúc ngạc nhiên

-K phải, mà vậy nè !!%$^\*\*)(\_TRà bắt đầu kể lại những chuyện trong quán Bar

-Cũng là cái tật mê trai đẹp cơ\_Linh nhăn nhó đáp

-Làm sao mà em biết nó là gái giả trai được, nhìn manly và handsome thế cơ mà\_Trà nhăn nhó

-Thật chứ? Đẹp lắm sao?\_TRúc mắt chớp chớp

-Con kia, mê trai vừa thôi. Mà nè, con nhỏ Snow hôm qua sao nhìn quen quen vậy ta?\_Linh nói

-Đúng đó chị. Nhìn nó lạnh giống như cái con NGọc vậy đó\_TRúc nhăn mặt

-Mà lúc nó cảnh cáo tụi mình sao lại k nhắc gì tới Ngọc nhỉ? Hay là.........\_Linh nói

-Con nhỏ đó là NGọc?\_TRúc hét

-Chắc chắn là vậy rồi. Nếu thế thì con nhỏ đó có thù với 3 chị em chúng ta rồi\_Trà nói

-Đúng đó, nó dám tát 3 chị em mình, phải trà thù thôi\_Linh nói

-Nhưng nó là Snow đó. Dù gì chúng ta cũng nên cẩn thận\_TRúc nói

-Được rồi. Bây giờ chúng ta tạm áng binh bất động để bọn chúng mất cảnhgiác, và sau đó thì ra tay tóm gọn mẻ cá\_Trà cười nham hiểm

-Trời, con này giỏi. Học hành thì...mà sao mấy cái vụ này thì giỏi thế k biết\_Linh cười

-Chị 2 muôn năm!\_Trúc nói

Và 3 con rắn độc cũng cười vang điệu cười man rợ

## 17. Chương 16 : Biển

Thấm thoát 1 tuần nữa lại trôi qua, ngày mai đã là ngày cuối tuần. Tụinó quây quần bên nhau tại quán nước My life của của anh Tuấn\_Nơi Ngọcđang làm việc. Đừng ai ngạc nhiên vì tại sao Ngọc k chịu làm việc nha,vì Ngọc tuy nói là nhân viên nhưng thật ra cũng chẳng khác gì em gái của anh Tuấn, bình thường chẳng phải làm gì, nhiệm vụ chính của nó là chơiđàn cho CLB ngày thứ tư và phục vụ khi nào quán đông khách, hôm nay lạikhá vắng khách vì giờ k phải giờ tan tầm, mặt trời cũng chưa xuống núi

-Nè, mai đi chơi k? Cuối tuần rồi mà\_Trinh hỏi khi mọi người đang nhấm nháp li cà-phê

-Cũng hay đó, bây giờ đang hè, bài vở đang ít, đi chơi nhiều nhiều vào, vô năm k biết có đi được hay k\_Phương nói

-Vậy đi đâu đây? Nhà Ngọc ta tới rồi, công viên nước cũng đi luôn\_ Kiệt nói

-Vậy đi biển có được k?\_NGọc hỏi

-Được đó. Mùa hè thì phải nói tới biển chứ ha\_Vũ tán thành

-Vậy chúng ta tổ chức ăn uống và vui chơi ở đó tới chiều luôn ha?\_Phong hỏi mọi người

-Như vậy cũng được đó. Nhưng nếu như vậy thì hôm nay đành phiền các cậu làm tài xé k công rồi\_Trinh cười

-Là sao?\_Vũ nhăn mặt hỏi

-Thì tất nhiên là nhờ mấy ông chở đi mua sắm rồi\_Phuơng nói

-Sao k tự đi mà lôi tụi này theo?\_Kiệt hỏi

-Được, nh­ng tụi này k thích\_Phuơng chống nạnh, ra dáng chị 2

-Đành vậy chứ biết làm sao. Mà 2 cậu cho Bảo theo nữa nha. Lâu rồi k gặp thằng bé\_Phong nói và hỏi Trinh, Kiệt

-Cũng được, để thằng bé ở nhà suốt cũng k hay\_Trinh nói

-Ủa, Bảo là ai vậy?\_NGọc hỏi

-À, Bảo là con của cô mình, vì ba mẹ nó phải đi công tác ở nước ngoài nên đem nó gởi cho nhà mình\_Kiệt giải thích

-Vậy sao? Chắc dễ thương lắm\_Ngọc nói và cười nhẹ

-Vậy bây giờ chúng ta đi liền đi\_Phuơng nói rồi đứng lên

-Các cậu ra trước đi. Mình vào báo cho anh Tuấn biết, nếu k anh ấy lạicáu lên rồi trừ luơng mình mất\_Ngọc đùa rồi chạy vào phòng quản lí

-Nhanh lên nha\_Vũ vọng theo và đi ra cửa( Đơn nhiên là đã tính tiền rồi cha)

Tại Siêu thị Trung tâm thành phố............

-Nè, mua cái này k?\_Ngọc nói và chỉ vào 1 bị rau xanh

-No, mình k thích ẩnu đó. Mua rau này đi\_Trinh lắc đầu và chỉ loại rau khác

-Cái này thì sao? Nhìn nó cũng ngon mà\_Phuơng chỉ tay về phía túi rau mình đang cầm trên tay

-um, cái đó cũng được. Rau xà-lách tốt cho sức khỏe mà\_Ngọc gật đầu

-Nè, mấy người còn lựa tới khi nào nữa vậy?\_Vũ nói vẻ mệt nhọc vì nãy giờ phải đẩy xe hàng

-Còn lâu lắm, ráng chờ 1 tí đi\_Trinh nói

-Nè em gái, em k thương nó thì cũng phải thương anh chứ?\_Kiệt nói như sắp khóc

-Đâu có, em thương tất cả mọi người mà\_Trinh quay lại làm mặt cún con

-Các cậu có muốn có 1 bữa ăn ngon k? Hay là muốn nhịn đói?\_Ngọc nói

-Đành phải chịu khổ để có được 1 bữa đi chơi vui vẻ thôi\_Phong nhún vai

Thế là công việc mua sắm cao cả của các nàng lại tiếp tục. 1 tiếng sau.................

-Phù, cuối cùng cũng xong\_Kiệt thở phào

-Chưa xong đâu, còn phải vác chúng về nữa\_Vũ cãi lại

-Ráng thêm 1 chút đi, sắp ra nhà xe rồi còn gì\_Phong nói

-Các cậu đem mấy túi đồ đó cho Vũ đi\_Trinh nói

-Hả? Sao lại đưa ình?\_Vũ ngạc nhiên

-Cậu đem về nhà mình dùm nhé. Bọn mình phải tới chỗ này 1 lát\_Phuơng năn nỉ

-Các cậu đi đâu?\_Phong hỏi

-Các cậu k bết thì hơn\_Ngọc nói

-Nhưng cũng phải nói là đi đâu cho bọn mình khỏi lo chứ?\_Kiệt nói

-Bọn mình đi mua sắm ở cửa hàng bên kia đường kìa\_NGọc nói và chỉ sang bên kia đường

-Vậy sao k cho bọn này đi cùng\_Kiệt hỏi ngây thơ

-Cái ông kia, con gái đi mua sắm. Ông là nam nhi, đi theo làm gì? Hay là ông....\_Phuơng nói

-Nè, k có. Tui k phải loại đó nha\_Kiệt chối lia lại

-Vậy anh 2 và mọi người về trước nha. Lát bọn mình đi taxi về cũng được\_Trinh cười rồi đuôi 3 chàng hoàng tử đi

Thế là 3 nàng nắm tay nhau đi thăm cửa hàng đối diện để lại 3 chàng bơ vơ. Kiệt và Phong thì khỏe rồi, leo lên xe phóng cá vèo. Chỉ tội choVũ, phải xách 1 đống đồ. Thật là tội nghiệp

Tại cửa hàng quần áo bên kia đường..............

-Nè, mua cái nào dễ nhìn 1 chút nha\_NGọc nói

-Mình sẽ lựa cho cậu 1 bộ bikini thật là sexy để anh nào nhìn cũng phải đắm đuối\_Phuơng chọc

-Cái đó mình k cần đâu, nhường lại cho TRinh đi\_Ngọc cười rồi nhìn Trinh

-Cái gì? Mình mà cần tới mấy bộ đồ đó sao?\_Trinh giãy nãy lên

-Chư còn gì nữa? Cậu phải gây được ấn tượng mạnh với Phong để tình yêu 2 người thêm tiến triển chứ\_Phuơng nói

-Gì? Mình với Phong có gì đâu\_Trinh đỏ mặt

-Thôi đi cô nuơng, ai chẳng biết 2 người mết nhau mà k dám nói chứ. Mình còn nhiều lần thấy 2 người nhìn trộm nhau nữa kia mà\_NGọc nói vẻ cực kì hiểu biết

-Vậy cậu với anh 2 mình thì sao?\_Trinh hỏi ngược lại

-Mình với Kiệt thì có gì đâu. Chỉ là bạn thôi mà\_NGọc lúng túng lạ th­êng khi nghe người ta nói về chuyện của mình

-Chỉ là bạn thôi mà\_Trinh và Phương nhắc lại lời nói của Ngọc như để chọc quê

-Thôi, k giỡn nữa.Sang bên kia xem thử đi\_Ngọc lảng sang chuyện khác vàkéo mọi người đi. Còn 2 nàng nhà ta thì cứ cười khúc khích

Sau khi chọn ình những bộ đồ ưng ý dưới sự góp ý của nhà thiết kế trẻ( là Ngọc đó ạ) và các chị bán hàng, tụi nó bước ra khỏi cửa hàng.Trinh và Phuơng bắt taxi về nhà, Ngọc thì k chịu đi theo với lí do hếtsức dễ thương\_ muốn đi bộ để hít thở khí trời

Nó 1 mình lặng lẽ bước đi trên con phố đông người. Chợt nó cảm thấychạnh lòng, có lẽ từ lâu lắm rồi, nó k còn để ý xem xung quanh ra sao và thay đổi thế nào. Từ rất lâu rồi, nó đã k còn quan tâm ai hay bất cứthứ gì, nó sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng và xa cách, hàng ngày cũngchỉ biết học, học và học, nếu k thì cũng chỉ đi làm thêm và về nhà. Nóithì k ai tin chứ 4 năm về trước nó là 1 con nhóc cực kì tò mò, hay soimói và tìm hiểu xung quanh. Nhưng từ ngày mẹ nó mất, nó như người khác,hoàn toàn thay đổi. Nó thờ ơ với thế giới xung quanh, thứ duy nhất mà nó quan tâm chính là Kappi\_chú chó mà nó nuôi. May mắn cho nó là vẫn đượcông trời thương nên mới gặp được nhóm của Kiệt, lúc đó nó mới có thể lấy lại được nụ cười đã mất 4 năm qua. Mà nhắc tới Kiệt nó lại thấy lạlùng. Mỗi lần nghĩ tới Kiệt là cái cảm giác lạ lùng trong người nó lạibộc phát, thứ cảm giác mà cho dù đã cố kiềm chế nhưng nó vẫn k thể dừnglại. Dường như khi ở cạnh Kiệt là lúc mà người ta thấy nó rạng ngời vàtỏa sáng nhất. Nếu đem ra để so sánh, ví von thì có thể nói nó như 1bông hoa bị lớp tuyết dày bao phủ còn Kiệt là ánh nắng mặt trời ấm ápsưởi ấm cho bông hoa nhỏ.

Nó cứ miên man suy nghĩ cho tới khí về tới nhà. Nó thầm nhủ với lòngmình rằng k nên suy nghĩ nhiều làm gì ệt. Chuyện gì đến ắt sẽ đến,cứ để thời gian làm sáng tỏ mọi điều. Nó leo lên giường và nhắm mắt ngủ, kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi

zzzzz.................

Sáng hôm sau,nó dậy sớm, hoàn thành công việc giao thường ngày. Đi trênchiếc xe đạp nhỏ, nó ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Công việc này nó đãlàm được hơn 2 năm nay, còn đường này nó cũng đi tới mức dấu bánh xe inhằn trên đường nhưng chưa bao giờ nó liếc mắt nhìn xung quanh. Chỉ biếttới công việc là công việc, giờ nhìn quang cảnh xung quanh nó thật sựchoáng ngợp. Chỉ có thể nói là rất đẹp. Nó đẹp k phải vì nơi đây toànnhững căn biệt thự, cũng k phải vì nơi đây là nơi dành cho người giàu mà nó đẹp bởi nơi này có rất nhiều cây xanh, chim chít đua nhau hót chào,muôn hoa như khoe sắc. Tất cả tạo cho nơi đây 1 khung cảnh như khu rừngthần tiên. Có lẽ nơi đây hoàn toàn tách biệt với sự vồn vã, xa hoa nơiphố phường đông đúc. Dừng xe vào bên lề 1 ngồi nhà, nó ôm chồng báo trên tay và đi tới từng cách cổng, chọn 1 chỗ vừa dễ nhìn và sạch sẽ. nóđặt tờ báo xuống và bước đi.

Chợt có 1 bóng đen từ đâu đi tới, đứng phía sau nó và bịt mắt nó lại.

" Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là bọn lưu manh? K, k phải, cảm giác này quenlắm, rất ấm áp và an toàn. Chẳng lẽ là.......

"\_Ngọc suy nghĩ rồi nói\_Kiệt, là cậu phải k?

-Bingo, cậu giỏi thật đó. Sao biết mình hay dữ vậy?\_Kiệt vừa nói vừa cười

-Vì.....\_Ngọc suy nghĩ đôi chút vì k biết phải trả lời thế nào\_Vì chỉ có cậu mới dám giỡn kiểu đó với mình thôi\_NGọc nói

-Hi hi hi hi\_Kiệt cười vui vẻ

-Mà sao cậu lại ở đây?\_Ngọc hỏi

-Đây là khu mình ở mà, hôm nay cuối tuần nên mình dậy sớm tập thể dục\_Kiệt cười

-Vậy à. Mình cũng có 1 người bạn ở đây\_Ngọc nói và nhìn xung quanh

-Thật sao?Ở đây á?\_Kiệt ngạc nhiên

-Um, 1 người bạn nhỏ vô cùng dễ thương\_Ngọc nói và mỉm cười cực kì hiền dịu

-Vậy à? Có vẻ hay nhỉ? Mà cậu lại đi giao báo à?\_Kiệt hỏi khi nhìn thấy chồng báo trên tay Ngọc

-Lại? Có nghĩa là cậu đã thấy tôi đi giao báo rồi sao?\_Ngọc hỏi

-Um, ngày đầu tiên cậu đi học, sáng hôm đó mình đã thấy cậu\_Kiệt kể lại

-Vậy à? Xem ra mình và cậu có duyên quá nhỉ. Mà bây giờ cũng khá muộnrồi. Cậu về và chuẩn bị đi. Mình cũng về đây\_Ngọc nhìn đồng hồ và nói

-Um, vậy pp cậu nha. Lát nữa mình sẽ qua đón cậu\_Kiệt nói và chạy theo hướng ngược lại

-pp\_Ngọc vẫy tay chào Kiệt rồi dất xe ra về

8:00 A.M

-Píp..píp\_Tiếng còi xe kêu inh ỏi

- Các cậu tới rồi à?\_Ngọc mỉm cười rồi bước ra, tay thì đóng cổng

-Chị Ngọc!\_Tiếng một đứa con nít vang lên đầy vui mừng

mọi người quay về nơi phát ra tiếng nói, là xe của Kiệt

-Ơ Bảo. Là nhóc sao?\_Ngọc vui mừng chạy về phía xe Kiệt

-Chị Ngọc, em nhớ chị quá. Sao lâu rồi chị k tới chơi với em?\_Bảo ôm Ngọc nũng nịu

-Chị xin lỗi. Tại dạo này chị bận quá\_Ngọc nói đầy yêu thương và xoa đầu Bảo

-Nè, 2 người biết nhau hả?\_Kiệt ngạc nhiên hỏi

-K phải quen mà là rất thân đó anh à\_Bảo vui vẻ trả lời

-Nè nhóc, sao em biết chị Ngọc vậy?\_Phuơng hỏi

-Hồi em mới về nhà anh Kiệt, k có ai chơi cùng vì hôm đó anh Kiệt và chị Trinh đều đi vắng nên en buồn quá, lẻn ra ngoài chơi. Do k biết đườngnên em bị lạc, trời lúc đó cũng tối rồi nên em k biết phải làm sao, chỉđưngs khóc ở góc đường. May mà chị Ngọc đi ngang qua, mua đồ cho em ăncòn đưa em về tận nhà nữa\_Bảo kể

-Vậy ra cậu là cô gái ân nhân hôm đó rồi\_Trinh nói

-K có đâu, mình chỉ giúp thăngf bé thôi mà. Ai mình cũng làm vậy thồi\_Ngọc cười rồi mở cửa xe sau

-K được! Em muốn chị ngồi đằng trước với em cơ\_Bảo làm nũng

-Nhưng đằng trước chỉ có 2 ghế thôi\_Ngọc giải thích

-Vậy chỉ ngồi với em đi. Đi mà chị\_Bảo mè nheo

-Được rồi, được rồi\_Ngọc cười và mở cửa ghế trước bước vào và cho bảo ngồi trên đùi mình

-Ổn định chưa? Ta đi nhé! \_Kiệt cười và tất cả mọi người cùng lái xe thẳng tiến về phía biển

Trên đường đi, Bảo cứ dính lấy Ngọc, hễ Kiệt mở miệng nói với Ngọc câunào là thằng nhỏ lại nhảy vô trả lời thay. Hệt như nó đang muốn chia rẽNgọc và Kiệt vậy. Kiệt tức lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết lườm xéo thằng nhỏ,thằng nhỏ biết nhưng chỉ làm lơ khiến anh chàng tức ói máu. Mang tiếnglà anh em họ cho oai thế thôi chứ 2 người này cứ như nước với lửa, toàncãi cọ và thi đua xem ai hơn ai. Thằng Bảo còn nhỏ, hiếu thắng đã đànhnhưng đằng này Kiệt đã lớn, 16 rồi chứ có ít ỏi gì, lại còn là hộitrưởng hội học sinh mà lại đi hơn thua với 1 thằng nhóc chỉ mới tầm 6,7tuôi thì quả là k bình thường. Nhìn thằng nhóc thân thiết với Ngọc nhưvậy tự nhiên trong lòng Kiệt dấy lên 1 cảm xúc khó tả mà nếu như tác giả k lầm thì đó là....(thôi, tác giả k nói đâu. Để mình trích dẫn suy nghĩ của Kiệt luôn ọi người hiểu)

" Trời ơi là trời, tức quá đi. Bảo, nhóc được lắm, xem ra lần này anh thua mất rồi. Mà sao nhìn họ thân mật thế nhỉ, mình giống như bị bỏrơi vậy. Sao cứ thấy trong người khó chịu vậy ta? Thật là....Mà sao cáicảm giác này giống cái cảm giác khi ghen tuông mà mình hay thấy trên mấy bộ phim sướt mứot của Hàn quốc mà con Trinh hay xem quá dị ta? K phải,tuyệt đối k phải. Phim ảnh chỉ là phim ảnh mà thôi. K áp dụng vào thựctế được

"\_Kiệt tự độc thoại rồi gõ vào đầu mình mấy cái

-Cậu bị làm sao vậy? K khỏe à?\_Ngọc hỏi đầy quan tâm khi thấy những hành động kì lạ vừa rồi của Kiệt

-Ảnh k sao đâu chị. Bị chập dây 1 chút hà\_Bảo xen vô trả lời thay (Thằng nhỏ này giống kì đà cản mũi quá ha bà con)

-Ờ, vậy sao? Nếu vậy thì Bảo tránh xa ra nha, coi chừng bị lây đó\_NGọc nói rồi bẹo má Bảo

Kiệt thì như tức muốn ói máu trước những gì mà 2 con người bên cạnhmình vừa nói,

"ao nó cứ thân mật như vợ chồng vậy nhỉ?

"\_Đó là những gìanh chàng nghĩ trong đầu và lại thêm 1 lần nữa cái đầu iu dấu của anh bị hành hạ (ông này tức cười ghê, ghen với 1 đứa con nít)

Cuối cùng thì cũng tới biển nếu k cái đầu tội nghiệp sẽ còn khổ dài dài với chủ nhân của nó. Ngọc, Bảo, Trinh và Phuơng thì chạy ù ra biển, vừa đi vừa gọi:

" Biểnơi, biển ơi

" nghe ngây thơ thấy sợ. 3 đứa con gái và 1 thằng nhóc connhư làm náo động cả 1 vùng biển khi cùng nhau nghịch nước, chơi đuaf vàcười nói cực kì vui vẻ. Những thiên thần k chỉ làm mê hoặc những ngườidân ở đây mà còn làm tim của các hoàng tử dao động

-Nè, vô thay đồ đi, mặc đồ này kẻo ướt hết bây giờ\_Ngọc nói

-Ừ ha. Phải cho người ta thấy công sức nguyên 1 buổi chiều hôm qua của chị em mình chứ\_Phuơng cười

-Phải làm ọi người lé mắt luôn\_Trinh hùa theo

-Vậy vào phòng thay đồ đằng kia đi. Ở đó khá vắng người mà\_NGọc chỉ tay về khu w.c phía đằng x­a

Chợt, tay Ngọc như bị ai đó níu lại. Nhìn ngang tầm mắt k thấy ai nó tưởng là mà thì nghe thây tiếng nói:

-Ở dưới này nè

-Ủa? Sao vậy Bảo?\_Ngọc nhìn xưống thì thấy Bảo đang nắm tay mình

-Chị cho em theo với được k?\_Bảo làm nũng

-Hả?\_Ngọc ngạc nhiên và k biết phải trả lời thằng nhóc như thế nào

-K được. Nam tử hán đại trượng phu ở đây thay quần áo được rồi. Vào chỗcủa chị em phụ nữ làm chi?\_Kiệt kéo áo thằng nhóc lại và lôi về phíamình

-Thả em ra! Thả ra!\_Bảo vùng vằng

-Cậu yên tâm đi. Thằng nhỏ này hay vậy lắm\_Kiệt bề thốc Bảo trên vai và quay sang nói với Ngọc

-Um, vậy cậu chịu khó trông nó 1 chút nhé\_NGọc nhăn mặt cười và chạy theo chạy theo Trinh và Phuơng đã đi khá xa và gọi nó ý ới

Khi Ngọc đã đi rồi, Bảo mới hết quậy phá

-Anh thật quá đáng. Tại sao k cho em đi với chị ấy?\_Bảo hỏi Kiệt

-Vô duyên. Hỏi làm gì? Đi lại đằng kia thay đồ đi\_Kiệt nói và bước về phía phòng thay đồ danh cho nam

-Ủa? Hồi nãy anh nói thay ngoài kia mà?\_Bảo ngạc nhiên hỏi Kiệt

-Thay ngoài đó hả? Để các nàng thấy Nice body của anh sao? Đừng có mơ\_Kiệt lấy ngón tay trỏ lắc lắc ra vẻ k đồng tình

-Vậy anh k phải nam tử hán, đại trượng phu rồi. Nhỉ?\_Bảo quay sang hỏi Phong và Vũ và nhận được cái gật đầu của 2 chàng

-Nhiều chuyện!\_Kiệt đỏ mặt quát rồi ­.c thẳng tiến.

5

sau các chàng trai của chúng ta bước ra với 1 chiếc quần short ngắnvà để ngực trần khoe nice body. Chỉ tội cho Bảo, len lõi giữa 1 hànghotboy cao ráo, manly làm cho thằng nhóc càng thêm nổi bật. Nhưng k phải là trung tâm của sự chú ý để ngừoi ta trầm trồ khen ngợi mà là để người ta so sánh, trêu chọc. Thằng bé với khuôn mặt cáu kỉnh như sắp khóc, ngồi xuống chơi cát mà nói đúng hơn là nó đang phá tan đống cát mịn trước mặt.

-Bảo ơi, lại đây với chị nào\_Ngọc gọi

-Chị Ngọc!\_Thằng nhóc vui mừng chạy về phía phát ra tiếng nói

Các chàng đang nhìn ngắm các cô em ăn mặc sexy, quyến rũ khi nghe thấy tiếng nói của Ngọc cũng quay lại thật sự là bất ngờ. Các nàng công chúa ăn mặt k sexy, hở hang như các cô nàng trên bãi tắm nhưng lại toát ra 1 vẻ cuốn hút lạ thường khiến họ bước tới đâu thì nơi đó dường như bấtđộng. Ngọc mặc trên mình 1 bộ đồ bơi màu trắng, k dây cùng 1 chiếc váyngắn. Trinh mặc 1 bộ màu hồng phấn nhẹ nhàng, áo lệch vai cùng chiếcquần bó ngắn. Phuơng thì mặc 1 bộ màu vàng chanh cực nổi bật, áo cột dây phía sau, bên dưới quấn 1 chiếc khăn nhỏ cùng màu. 3 nàng mặc những bộđồ đơn giản nhưng cũng đủ để khoe đôi chân dài vô tận, vồng eo quyến rũvà làn da trắng nõn.

-Nè, mấy người bị làm sao vậy?\_Phuơng nói và dơ tay vẫy vẫy trước mặt Vũ

-Bộ khó nhìn lắm hả?\_Trinh nhăn nhó hỏi

-K, k phải. Đẹp lắm\_Phong nói trong vô thức

-E hèm, vậy mà có ai kia nói là k có gì đó nha\_Ngọc cười

-Đúng đó\_Phuơng cười

-Tui k có giỡn nha. Giận mấy bà luôn\_Trinh nói và quay mặt đi chỗ khác

-Ý, sorry mà. Thôi nha....\_Ngọc năn nỉ

-Tạm tha cho lần này\_Trinh nói và búng lên trán Ngọc

-Mà thôi, xuống biển tăm đi, đứng đây làm gì\_Phuơng nói rồi kéo tay Vũ xưống biển

-Nè, tui có nói là muốn tắm đâu?\_vũ chợt tỉnh khi làn nước trong xanh và mát rượi chạm vào da thịt

-Nhưng tui muốn. Ông có dám thi với tui k?\_Phuơng kênh kiệu

-Dám chứ sao k? Bà tưởng tui sợ bà hả?\_Vũ nói đầy thách thức

-Vậy thì bơi từ đây tới cây cột màu xanh ở ngoài kia nha\_Phuơng nói và chỉ tay về phía cây cột xanh

Thế là 2 người lon ton dắt nhau ra phía rìa nước và bơi nhanh hết mức có thể

Phía Trinh

nhìn 2 người thi thố với nhau mà trinh buồn cười.

" Thật là trẻ connhưng cũng thật ngưỡng mộ. Còn mình thì có muốn nhuw họ cũng chẳng được. Bao năm nay mình cố gắng học bơi biết bao nhiêu, bị anh 2 mắng k ítlần, thế mà k tài nào bơi được. Có lẽ suốt đời này mình đành làm chú cábị mắc cạn thôi. Dù muốn vũng vẫy với đồng loại nơi dòng nước mặn tángxanh kia cũng k được

"\_Trinh suy nghĩ rồi thở dài

-Cậu có cần mình giúp cậu học bơi k? Nhìn người ta bơi mà mình thì k bơi được chắc là buồn lắm\_Phong đứng cạnh Trinh và nói

Sau vài giây hoàn hồn, Trinh mới có thể bình tĩnh trở lại. Tự nhắc nhở mình rằng Phong có khả năng nhìn thấu tâm can người khác qua ánh mắtcủa họ, Trinh nói

-Nhưng mà.....mình....\_Trinh ấp úng

-K sao đâu. Họ k dạy cậu được nhưng mình thì có thể. Mình có phuơng pháp riêng mà\_Phong cười, nụ cười hiếm hoi

-Cảm ơn cậu\_Trinh nói đầy cảm kích

-K cần phải vậy đâu. Khi nào bơi được rồi hãy cảm ơn mình. Đi thôi\_Phong nói và vuốt nhẹ mái tóc mềm của Trinh, rồi kéo Trinh xưống biển

Phía Kiệt và Bảo

-Này nhóc, chúng ta cũng thi đua cái gì nhé\_Kiệt nói với Bảo

-Đơn nhiên rồi. Nhưng thi cái gì đây?\_Bảo hỏi

-Thi bơi nhé\_Kiệt đề nghị

-Mơ à? Anh khỏe như thế thì đơn nhiên người thắng sẽ là anh rồi\_Bảo k đồng tình

-Ha ha ha, xem ra nhóc cũng biết lượng sức mình quá ha\_Kiệt nói và nhìn Bảo chỉ với nửa con mắt\_Vậy thì thi cái gì?

-um..........Xây lâu đài cát\_Bảo suy nghĩ 1 lúc rồi nói

-Ok thôi. Nhưng phần thưởng cho người chiến thắng là gì đây?\_Kiệt hỏi

-Nói nhỏ thôi\_ Bảo nói rồi vẫy Kiệt như muốn bảo anh chàng này cuối xưống\_ Thì thầm, xì xào....

-Nè, có được k vậy?\_Kiệt hỏi lại đầy nghi ngờ

-Được mà\_Bảo chắc chắn

-Oh, thử xem\_Kiệt nói và 2 người bắt đầu hì hục làm lâu đài của riêng mình

Ai đi qua cũng đều nhìn họ với đủ mọi ánh mắt. Chắc họ nghĩ anh chàngnày lớn rồi mà còn chơi mấy trò này sao? Hay: 2 cha con nhà này có vẻthật hạnh phúc

Chắc mọi người thắc mắc nhân vật chính đi đâu mất rồi phải k? Nói cho nghe...........

Ngọc 1 mình lang thang khắp bãi biển dài, bàn chân trần nhẹ đi trêncát để lại những dấu chân và sóng biển vỗ vào xóa nó đi. Cũng khá lâurồi nó k tới biển, khá lâu rồi nó k vuơn vai để cảm nhận gió biển có ẩn 1 vị mặn nồng. Chọn 1 phiến đá ở khá xa bờ, nó ngồi xuống. Nhìn ngắm mọivật ở đây trông nó chẳng khác nào 1 nàng tiên cá ngày ngày ngồi trôngmong hoàng tử. Nó thẩn thờ nhìn xung quanh bằng đôi mắt rất buồn

Đứng lên phía mốm đá, nó dang 2 tay ra và nhắm mắt lại. Gió biển lồnglộng, mát rượi và mang theo cía hơi mặn của ăn. Nó chợt nhớ về nhữngchuyện từ ngày xưa, từ rất lâu rồi\_ những câu chuyện mà trước đây nó đãtừng quên hay nói đúng hơn là k muốn nhớ.

( -Tiểu Ngọc à, xưống đây đi con. Coi cừng té đó\_1 người phụ nữ xinh đẹp đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên phía mỗm đá gần bờ

-Nhưng trên này vui lắm mẹ ơi. Có gió mát nè, lại còn có vị mặn nhưmuối bà Năm hay dùng để nấu ăn nữa mẹ à. Hay lắm\_Đứa bé vừa nói vừa dang 2 tay ra như muốn bay

- Nào con gái, xuống thôi. Đừng để thiên thần phải lo lắng chứ\_1 người đàn ông nói và ẵm đứa bé xuống

- Con k muốn mẹ lo lắng đâu, vì thiên thần lo lắng thì sẽ k còn đẹp nữa. Nhưng mà con muốn bay\_Đứa bé nói

-Vậy thì ba sẽ làm máy bay cho con\_Người cha nói và xoay đứa bé

-woaaaa........ha ha ha.......vui quá!!!\_đứa bé hét lên và cười thậttuơi)\_ đó là những gì NGọc đang hồi tưởng lại mà k hề hay biết nước mắtđã đẫm ướt khóe mi từ lúc nào

Chợt có 1 bàn tay nắm lấy chân nó và kéo xuống làn nước mặn trong xanh

-Khụ khụ khụ\_Nó sặc nước, ho liên hồi

-Ha ha ha\_Kiệt ôm bụng cười

-Cậu làm gì vậy hả?\_Ngọc lấy tay vuốt nước trên mặt vaf đánh vào ngực Kiệt

-Khoan đã, cậu làm sao vậy? Sao giọng cậu lạ thế? Mắt cậu nữa, sao đỏ vậy?\_Kiệt hỏi và nắm chặt lấy 2 cánh tay Ngọc

-K sao, chắc bụi bay vào mắt thôi mà\_Ngọc nói và lấy tay lau nhẹ mắt

-K phải, nãy giờ cậu nhắm mắt thì lấy đâu ra bụi bay vào cơ chứ. Cậu nói thật ình biết đi\_Kiệt nói

-Mình...mình...\_Ngọc ấp úng

-Cậu đã đồng ý làm bạn mình thì cậu nói thật ình biết đi. Đừng dấu mình\_Kiệt nói rất nhẹ nhàng

1 giọt...2 giọt...3 giọt....và sau đó là rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống biển hòa tan với vị mặn nơi đây

Kiệt k nói gì nữa, chỉ im lặng kéo Ngọc vào lòng và an ủi

-Được rồi, cậu cứ khóc đi, khóc nhiều vào\_Kiệt nói

1 lúc sau, Kiệt dìu NGọc lên bờ và đưa cho Ngọc 1 chiếc khăn lạnh

-Sao? Đỡ rồi chứ?\_Kiệt hỏi và ngồi xuống bên cạnh Ngọc

-Cảm ơnn cậu\_Ngọc nói nhẹ nhàng

-Cậu buồn chuyện gì à?\_Kiệt hỏi

-K, chỉ là mình nhớ tới quãng thời gian trước đây, quãng thời gian mìnhcó được 1 gia đình hạnh phúc\_Ngọc nói, ánh mắt nhìn về 1 phía vô định

-Mình k biết phải khuyên cậu thế nào vì mình k phải người từng trải,mình sinh ra trong gia đình quá đầy đủ. Nhưng mình nghĩ cậu nên quên hết tất cả đi, quên hết tất cả những gì mà cậu cho rằng nó làm cậu đau khổ. Cậu hãy giống như bờ cát này, khi có người đi qua sẽ để lại dấu chântrên ấy, nhưng khi sóng biển ập vào thì tất cả sẽ trôi đi. cậu hãy quênđi nỗi đau của mình như cách mà sóng biển và bờ cát đã làm\_ Kiệt nói

-Mình sẽ cố gắng nhưng mình k chắc là có thể làm được hay k. Cậu biếtđấy, con người k bao giờ chiến thắng được thiên nhiên mà\_Ngọc nói

-Mính sẽ giúp cậu dù mình biết mình chẳng có tài cán gì\_Kiệt cười

-hì, nãy giờ cậu nói giống giáo sư ghê\_Ngọc chọc

-Đâu có, mình vốn dĩ là 1 giáo sư mà\_Kiệt đùa

-Vâng, giáo sư quái dị\_Ngọc nói và cả 2 cùng cười.

Vừa lúc đó, Bảo chạy lại...........

-Chị Ngọc, đi chơi với em đi\_Bảo nói và kéo tay NGọc

-được rồi, chị đi!\_Ngọc cười

-Chị sao vậy, mắt đỏ hoe mà sưng húp hà. Chị khóc hả?\_Bảo hỏi

-Đâu có, bụi bay vào mắt chị thôi\_Ngọc chối

-Vậy ạ. Mà sao chị lại ngồi đây với anh Kiệt ạ?\_Bảo hét lên khi thấy Kiệt ở bên cạnh

-Ờ thì....thì...\_Kiệt lắp bắp

-Anh phải giữ lời hứa của mình chứ\_Bảo lườm

-Ừ, thì giữ. Gớm, đi là được chứ gì\_Kiệt nói và đứng dậy

-Khoan đã. Lời hứa gì vậy?\_Ngọc hỏi

-Là như vầy nè chị: Em và anh Kiệt thì xây lâu đài cát với nhau, nếu aithua thì k được tới gần chị trong ngày hôm nay, nếu ai thắng thì được đi chơi suốt ngày hôm nay với chị. Và người thắng là em nên đơ­­n nhiênanh ấy k được ở đây rồi\_Bảo cười nói

-Vậy sao? Hay nhỉ?\_Ngọc cười

-Vâng! Vui ha chị\_Bảo cười toe toét

-Mấy người dám lấy tôi ra làm thứ để cá cược sao?\_Ngọc hét lên rồi quay mặt đi chỗ khác

Bảo và Kiệt hết hồn khi thấy thái độ của Ngọc thay đổ

-Chị à, em...em k cố ý đâu\_Bảo nói

-Đúng đó, chỉ là vô tình thôi. Bọn mình k ngờ là cậu giận như vậy\_Kiệt hùa theo

-Hứ!\_Ngọc

-Chị ơi....chị ơi, em xin lỗi chị. Em k cố ý đâu..hu hu hu\_Bảo nói rồi mếu máo

Nghe thấy tiếng khóc của Bảo, Ngọc vội quay lại

-Nè Bảo, em nín đi, nín đi nào. Đừng khóc, trông xấu lắm\_Ngọc nói và lau nước mắt cho Bảo

-Nhưng chị phải hứa tha lỗi cho em nha\_Bảo nói trong nước mắt

-Được rồi, chị tha, tha hết\_Ngọc nói rồi ôm Bảo

Còn Kiệt thì đứng đơ người vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảu ra . Mọichuyện xảy ra quá nhanh và theo như Kiệt biết thì Bảo\_em trai cậu k phải là 1 đứa mít ướt như vậy. Nhìn thằng nhỏ bằng đôi măt ngạc nhiên, Kiệtnhận được cái nháy mắt và đôi tay dơ lên kí hiệu chiến thắng của nhócBảo. Lúc này, Kiệt mới chợt nhận ra tất cả

" Thằng nhỏ này láo thật, diễn cứ như thật khiến mình cũng phải tin.Tuơng lai chắc sẽ trở thành 1 diễn viên đóng phim truyền hình nổi tiềng. Bây giờ mình mà xin chữ kí và những đồ dùng của nó thì tuơng lai bánđược bội tiền

"\_Kiệt suy nghĩ và tự gõ đầu mình vì những suy nghĩ vớ vẩnvừa rồi

-Nhưng mà 2 người phải bỏ ngay cái điều kiện ngớ ngẩn vừa rồi, được chứ?\_Ngọc hỏi và nhìn Bảo

-Dạ, được ạ\_Bảo tuy k muốn đồng ý nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu

-Ok, vậy là tốt rồi\_Ngọc nói và nhìn Kiệt

Khỏi phải nói, Kiệt vui tới mức nào khi cái điều kiện ngớ ngẩn vừa rồi được xóa bỏ. Nếu phải tránh xa Ngọc trong ngày hôm nay thì buổi đi chơi sẽ chẳng còn nghĩa và thú vị gì đối với Kiệt.

-Mà thôi, cũng khá trưa rồi, gọi mọi người vào ăn thôi\_NGọc nói và nhìn đồng hồ

-Để em đi tìm anh Vũ với chị Phuơng cho. 2 người đó mỗi lần cãi nha vuilắm, bao nhiêu tật xấu đều lòi ra hết\_Bảo nói và bước đi. Trước khi đi,nhóc con còn để lại 1 câu hay nói đúng hơn là 1 lời cảnh cáo:

" Anh màlàm gì chị Ngọc là coi chừng với em đó

"

-Trời ơi, nó coi mình là loại người gì cơ chứ?\_Kiệt lầm bầm

-cậu đang nói gì thế?\_Ngọc hỏi

-À k, có gì đâu. Mình đi thôi\_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi

Tại nơi Phong đang dạy Trinh tập bơi...........

-Kìa, 2 người đó kìa. Ê.....\_Kiệt chỉ tay vào 2 người trước mặt và định hét lên

-suỵt, im lặng nào\_Ngọc bịt miệng Kiệt, kéo vào 1 hòn đá to và nói

-Sao...sao vậy?\_Kiệt hỏi

-Cậu ngồi im giùm tôi 1 lát đi. Nhìn xem họ kìa\_Ngọc nói với Kiệt ló mặt ra ngoài

-Sao đâu? Bình thường mà?\_Kiệt ngây thơ

-Đồ ngốc! Chịu khó ngồi im 1 lúc đi, rồi cậu sẽ biết\_Ngọc nói và cả 2cùng nhìn vào 2 con người đang vùng vẫy dưới nước kia. Trông họ bây giờchẳng khác gì ăn trộm, nhưng ăn trộm được cái gì nhỉ? Trang sức ư? Hayquần áo?\_K phải, vì họ đang mặc đồ bơi. Thứ duy nhất họ muốn trộm chính là thông tin

Quay trở về với cặp đôi đang được nói tới nha......

-1,2... 1,2...Đúng rồi, như thế, như thế. Đạp chân mạnh lên, tay phảiđều, tốt, tôt lắm\_Phong hướng dẫn trong khi Trinh thì đang thực hiệnnhưng động tác đó 1 cách vụng về và cuối cùng thì cô nàng cũng bơi được 1 đoàn ngắn

-Sao...sao lại như thế được? Tại sao mình tốn hơn 1 tuần để dạy con béhọc bơi mà k được, còn thằng Phong sao mới có mấy tiếng mà đã ok làsao?\_Kiệt nói khuôn mặt k dấu khỏi sự ngạc nhiên

-Đó là do còn tùy vào người dạy\_Ngọc cười

-Là sao? Ý cậu mình k có tài cán để dạy con bé sao?\_Kiệt quay sang hỏi

-Đó là do cậu tự nghĩ thế thôi còn ý mình là về phuơng diện tình cảm.Đôi khi tình yêu có thể chiến thắng tất cả đấy\_Ngọc giải thích

-Phương diện tình cảm? Tình yêu? Là sao?\_Kiệt ngu ngơ

-Chẳng lẽ cậu k biết gì sao?\_Ngọc hỏi

-Biết gì là biết gì?\_Kiệt vẫn như vậy

-Thật uổng cho cậu, mang tiếng là là cao thủ sát gái thế mà chả tinh ý 1 tí nào. haizzz\_Ngọc nói và lắc đầu

-quá đáng, tại chưa yêu bao giờ chớ bộ\_Kiệt cãi lại

-Vâng, chưa yêu nhưng bạn gái thì còn nhiều hơn kiến cỏ\_Ngọc đá đểu

-Đâu? Đâu? Có con kiến nào đâu?\_Kiệt giả ngô nhìn xung quanh

-Thôi đi, mệt cậu quá. Xem thếm 1 chút đi\_Ngọc nói và hướng mắt về phía 2 người kia

bổng, 2 người thấy 1 cảnh cực thú vị, tuy k có gì đặc sắc nhưng cũngrất đáng công nãy giờ ngồi rình mò dưới trời nắng chang chang và gaygắt. Có lẽ vì quá vui nên Trinh đã làm 1 hành động hơi vượt quá mức bạnbè đó là ôm chầm lấy Phong và hôn nhẹ lên má trái của anh chàng. Khiđịnh thần lại thì đã k còn kịp nữa rồi. Có lẽ cũng vì ngại nên ngay sau đó, Trinh vội buông Phong ra và cúi gằm mặt xuống. K gian bỗng rơi vào im lặng

-Cái gì thế kia? Tại sao lại như vậy?\_Kiệt nói và như có ý định nhảy xổng ra

-Từ từ nào, tôi sẽ cho cậu ra nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh, thật sựbình tĩnh. Chuyện này cậu phải suy nghĩ thật kĩ vì em gái cậu và cảPhong đều quí mến nhau\_Ngọc nói

-Nhưng tại sao mình k biết?\_Kiệt hỏi

-Tại cậu vô tâm quá thôi. Nghe này, Phong là bạn thân của cậu, cậu ấycũng là 1 người rất tốt,đàng hoàng và điềm đạm. Nếu giao em cậu cho cậuấy thì chẳng phải cậu cũng yên tâm sao?\_Ngọc phân tích

-Um...cũng đúng. Vậy bây giờ mình phải làm sao để giúp họ đây?\_Kiệt hỏi

-Tạm thời thì k cần làm gì cả. Bây giờ tôi và cậu tới đó để họ khỏi ngại ngùng về chuyện vừa rồi. cố tỏ ra vô tư như k biết gì đấy nhé\_Ngọc nói

-Ok\_Kiệt nói và cả 2 đi về phía bãi biển, nơi 2 con người đang đứng nh­ư trời trồng và k biết làm sao

-Nè, trưa rồi. Vào trong ăn trưa thôi\_Kiệt tới vỗ vai Phong

-Hả? À...ừ\_Phong ú ớ

Và 2 chàng trai vào trong trước

-May nhé, có tụi này tới gỡ rối. Nếu k, k biết 2 người phải làm sao nữa\_Ngọc nói nhỏ vào tai Trinh

-Cậu...cậu thấy rồi à?\_Trinh hỏi

-Ừ, nhưng yên tâm đi, mình chỉ nói cho Phuơng nghe thôi\_Ngọc cười nhẹ

-Cậu nhớ đừng nói cho ai biết nhé? Nhất là anh mình\_Trinh năn nỉ

-Ừ, mình biết rồi\_NGọc nói nhưng trong đầu thì lại nghĩ:

" Chẳng cần mình nói cậu ta cũng biết rồi còn đâu

"

-Vậy ta vào trong thôi, trời bắt đầu nắng rồi\_Trinh nói rồi kéo Ngọc vào trong

Tại nơi tụi nó đang ngồi............

-Ủa? Sao nhóc Bảo và 2 con người ồn ào kia giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết vậy?\_Kiệt càu nhàu

-Em đây nè\_Bảo chạy lại

-Em về rồi hả? Thế 2 người kia đâu rồi?\_Ngọc hỏi

-Đằng sau em kìa. Lại cãi nhau rồi chị ạ\_Bảo nói và chỉ ra sau

-Sao cứ cãi nhau hoài vậy trời?\_Kiệt nói như muốn khóc

-Tại 2 người đó thi bơi với nhau nhưng khi sắp về tới đích vẫn bất phânthắng bại. Thấy thế nên chị Phuơng dùng chân đá vào người Vũ làm ảnh mất đà, chìm xuống nước. Vậy là chị Phuơng thắng. Anh Vũ tức quá, k chịuthua nên 2 người mới thành như vậy đó\_Bảo kể

-Thật hết biết 2 người này mà\_Ngọc lắc đầu ngán ngẩm

-Mấy người đang nói xấu gì tụi tui đó?\_Phuơng hỏi

-Có nói gì đâu? Tại mấy người suy diễn thôi\_Kiệt nói

-Ủa mà lạ nha. Sao bữa nay 2 người kia im dữ vậy?\_Vũ hỏi khi thấy Trinh và Phong im lặng

-Đâu có gì đâu. Ra đây tui nói cái này nè\_Ngọc nói rồi kéo Phuơng đi, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu cho Kiệt

Thấy Ngọc ra dấu, Kiệt cũng hiểu ý, bèn tìm cách kéo Vũ và nhóc Bảo đi chỗ khác, để lại Phong vàTrinh ở đó. Thấy k khí có vẻ u ám và ngộtngạt, Trinh đành lên tiếng trước

-Chuyện.... chuyện lúc nãy ình xin...lỗi...mình...\_Trinh nói mặt cúi gằm xuống

-K sao đâu, chắc tại cậu vui quá nên mới vậy. Mình k để bụng đâu\_Phong nói

-Vây...vậy sao? Cảm ơn cậu\_Trinh nói rồi cười nhẹ với Phong. Trong lòngcảm thấy nhẹ nhõm vì 2 đứa đã có thể trở lại bình thuơng nhưng cũng cóchút hụt hẫng vì cho rằng Phong chỉ coi mình là bạn mà thôi

Cùng lúc đó, ở chỗ Phuơng và Ngọc.....

-Sao vậy? 2 người đó có chuyên gì à?\_Phuơng hỏi đầy tò mò

-Như vầy nè: !!$^\*'(\_Ngọc ghé sát vào tai Phuơng và kể

-woaa! Bất ngờ ghê ta\_Phuơng nói, mắt sáng long lanh

-Um, nhưng lát nữa cậu đừng nhắc gì về chuyện này trước mặt mọi người nhé, kẻo họ lại ngại...\_Ngọc nói

-mình biết rồi mà. Vậy bây giờ vào táng được chưa? Ngoài này nắng quá\_Phuơng nhăn mặt

-Ừ, vào thôi\_Ngọc cười

Còn ở chỗ 3 chàng trai ( phải hông ta? Hay là 2 chàng trai và 1 đứa con nít? T/g cũng hông biết nữa)

-Nè, ông bị khìn hả? Sao kéo tụi tui ra đây đứng nắng làm gì?\_Vũ nhăn nhó

-À...ờ..thì...thì...\_Kiệt ấp úng vì k biết phải nói làm sao nữa

-Anh bị sao vậy? Tự nhiên bữa nay cà lăm hà?\_Bảo hỏi

-A! Ăn kem! Tui muốn ăn kem. Kem ơi!\_Kiệt nãy ra được 1 lí do rất chi là củ chuối rồi chạy tới ông bán kem

-Thằng này bữa nay sao mà quái dị vậy ta?\_Vũ nhìn theo rồi lắc đầu

-Kem hả? Em cũng muốn ăn\_Bảo nghe tới kem liền chạy theo Kiệt

5

sau mọi người tập trung tại nơi tụ họp.....

-Các cậu về rồi à?\_Ngọc hỏi

-Ừ, về rồi\_Kiệt cười khổ, trên tay còn cầm theo cây kem

-thằng khùng đó tự nhiên nói muốn ăn kem, đúng là phiền phức\_Vũ cáu

-Ơ hay, được ăn kem rồi còn càu nhàu nữa là sao?\_Phuơng nói

-Nè, bà ăn đi. Tôi k thích cái thứ ngọt sợt nhiều màu này\_Vũ nói rồi đưa cây kem trước mặt Phuơng

-Cái này là ông nói nha. K được hối hận đó\_Phuơng chộp lấy cây kem và ăn

-Mấy người này hay nhỉ? Giờ ăn trưa mà lại đi ăn kem là sao?\_Sau 1 hồi im lặng, Trinh cũng cất tiếng nói

-Đúng đó, ăn trưa thôi. Mình đói rồi\_Phong nói

Thế là tụi nó ăn trưa với nhau thật vui vẻ

## 18. Chương 17 : Karaoke

sau 1 buổi đi chơi đầy thú vị nhưng cũng k kém phần mệt mỏi, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía đông để trở về với căn nhà nhỏ của mình. Có lẽ cácboy nhà ta đã thấm mệt, trên mặt ai cũng hiện rõ ý muốn ra về nhưng các girl thì k như vậy, họ muốn nán lại đây lâu hơn chút nữa để ngắm cảnhhoàng hôn vì như vậy sẽ rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Các nàng thì nhìnngắm say xưa trong khi các chàng thì khuôn mặt nhăn nhúm lại. Họ chorằng cảnh biển lúc chiều tà chả có gì đẹp sấc, đơn giản vì họ thấy trênTV và tranh ảnh nhiều rồi( Mấy ông này đúng là k có tâm hồn nghệ thuật gì cả, hèn gì người ta vẫn thường nói con trai vô tình ^\_^)

Sau khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc đồng hồ chỉ 6h, mọi người đãthấm mệt, k còn sức để nói chuyện và chọc phá nhau như lúc trưa. Họ đành ghé vào 1 nhà hàng đồ biển gần đó để ăn tối và cung cấp năng lượng.

Tại phòng vip của nhà hàng......................

-woaaa! Ngon quá! Em ăn k nổi nữa rồi\_Bảo nói và ôm cái bụng tròn xoe như hòn bi ve của mình

-Bây giờ mấy giờ rồi?\_Ngọc hỏi Kiệt

-Um...7h kém 15\_Kiệt xem đồng hồ rồi nói

-Vậy là còn sớm nhỉ. Về bây giờ thì uổng quá\_Vũ nói

-Vậy chúng ta đi đâu chơi đây?\_Trinh hỏi mọi người

-A! Đi hát karaoke đi!\_Phuơng reo lên

-Karaoke?\_Ngọc ngạc nhiên

-Um, cũng có 1 quán ở gần đây đó, nghe nói cũng được lắm\_Phuơng nói

-Vậy cũng được, tới đó thử xem sao\_Phong đồng ý

-Ok, đi nào\_Kiệt nói rồi kéo mọi người đi, tất nhiên là sau khi đã thanh toán tiền

Tại phòng số 5 của quán karaoke dành cho tuổi teen có tên là Sweet...................

-tình tan vỡ....la la la\_Phuơng hát

-Trời ơi!!!!!!! Bà làm ơn tắt ngay cái đài dởm, hỏng hóc 3 năm k sửacủa bà giùm tui, bà đang hành hạ lỗ tai của mọi người đó\_Vũ bịt tai lạivà nói

-Ông hay lắm! Tui nói cho ông biết ít ra tui cũng là 1 nhân tài nở muộnđó. Giọng hát của tui k biết đã cướp đi trái tim của biết bao nhiêu hâmmộ rồi đó\_Phuơng tự sướng

-Ọeeee.......Mấy người đó chắc lỗ tai có vấn đề hay sao ý? Cũng có khilà họ bị thủng màng nhĩ, k nghe thấy gì nên mới khen đại là hay chứ thật ra bà hát chả khác vịt bầu là mấy. K tin bà cứ hỏi mọi người đi. Đưacho nhóc Bảo hát còn hay hơn\_Vũ nói đầy mỉa mai

-Ông được lắm, bộ ông tưởng ông ngon lắm hả?\_Phuơng chống nạnh\_Bảo, hátcho chị nghe đi. Chị k tin giọng ca đầy tài năng này lại thua 1 thằngnhóc lớp 1\_Phuơng đưa mic cho Bảo

-Thôi, chị tự hát đi. Em k muốn làm mất mặt chị đâu. Kẻo người ta lạinói chị lớn to đầu rồi mà còn thua em\_1 đứa con nít còn 2 tháng 17 ngàynữa là tròn 17..ý nhầm, 7 tuổi. Với lại, em k thích xen vào trò chơi con nít của 2 người\_Bảo nói và ra vẻ cực kì người...

"nhớn

"

-xì, k hát thì thôi. Có cần phải làm hách như vậy k?\_Phuơng nói rồi lelưỡi lêu lêu Bảo( đúng là đồ trẻ con rồi còn gì?)\_cậu có dám thi với tui k?\_Rồi quay sang nhìn Vũ đầy thách thức

-Ok, tui sợ gì bà cơ chứ?\_Vũ nói rồi giật lấy mic và chọn bài

Thế là 2 người tranh nhau hát, thậm chí là đánh nhau nữa

-Trời, sao 2 người đó lúc nào cũng như vậy kia chứ?K khác gì 2 đứa con nít 5 tuổi\_Trinh lắc đầu

-K biết bao giờ họ mới người lớn được đây hả trời?\_Kiệt kêu khổ

-Chắc sẽ chẳng bao giờ đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường mà\_Ngọc nói và nhấp 1 ngụm nước ngọt

-Mà thôi, chắc nhìn họ như vậy thì còn lâu chúng ta mới hát được. Thôi, sang phòng khác đi\_Phong lắc đầu nói

-Um, đi thôi\_Trinh gật đầu rồi đứng dậy

-Ờ...đ...\_Kiệt định nói sẽ đi nhưng bị Ngọc chặn họng lại

-Các cậu sang bên đó trước đi. Tụi này có chuyện cần nói 1 chút\_Ngọc bịa bừa 1 lí do

-vậy sang nhanh lên nhé\_Trinh nói rồi bước qua phòng bên cạnh cùng với Phong

Tất nhiên là 2 con người kia k hề biết gì vì còn mãi mê hát

-Cậu làm sao thế?\_Kiệt hỏi

-Cậu phải tạo cơ hội cho 2 người gần nhau chứ?\_Ngọc nói

-Ừ ha! Cậu đúng là chuyên gia trong chuyện tình cảm \_kiệt nói rồi giơ ngón cái lên ra hiệu number one

-Cậu k cần phải khen mình đâu bởi vì mình thật ra cũng chả biết gì\_Ngọc lắc đầu

-Là Sao?\_Kiệt ngu ngơ

-Tất cả là của Phuơng đó. Hôm trước mình đã phải nghe cậu ấy ca cẩm cách nào để làm hâm nóng tình cảm, cách nào để người đó tỏ tình, cách nào để có được 1 cậu bạn trai lí tưởng, vv và vv\_Ngọc nói

-Ể? Thật á? Nhưng tại sao Phuơng lại dạy cậu những thứ đó?\_Kiệt hỏi

-Đơn giản vì mình quá khô cứng và k hề lãng mạn mà như vậy thì rất khóđể có người yêu. Phuơng nói vậy đó\_Ngọc thuật lại nguyên văn lời nói của Phuơng hôm đó

-Ha ha ha. Vậy cậu có đang áp dụng nó để có được chồng chưa?\_Kiệt ôm bụng cười

-Rồi, nhưng k phải ình mà là cho em gái của cậu\_Ngọc nói rồi đánh Kiệt vì cái tội giám cười

-Ý ý, đừng đánh nữa. Coi chừng lòi phèo mình bây giờ\_Kiệt lấy tay đỡ

-Tạm tha cho lần này đó. Mà tôi với cậu cũng ra ngoài đi, ngồi đây nghe 2 giọng ca oanh vàng này hát chắc tối nay về vỡ mộng mất\_Ngọc nói

-Ờ ha, nghe thấy rợn da gà. K biết sức đâu mà 2 người đó hát dữ vậy, giọng khàn rồi mà vẫn cứ hát\_Kiệt nói đầy nể phục

-Um\_Ngọc gật đầu rồi quay sang Bảo\_Bảo à, em có ra ngoài k? Hay là ởđây?\_Ngọc hỏi mà cứ như hét vì nếu k như vậy chắc k nghe thấy gì luônquá

-Em k đi đâu, ở đây nghe hát hay hơn\_Bảo cười

-Hay á? Hát còn thua cái băng cát-xét 2000 1 cái bị hư ở ngoài chợ nữamà hay cái gì?\_Kiệt nhăn nhó và ngay lập tức bị ăn 2 cái dép vào mặt

Nhìn về phía thủ phạm thì ra đó là Phuơng và Vũ nhưng họ thì k thèmnhìn Kiệt lấy 1 cái nếu k thì đã được ánh mắt giận dữ của Kiệt xuyênthủng rồi. Vì sao họ k thèm nhìn Kiệt ư? Đơn giản vì mắt họ đang mảimiết gián chặt vào màn hình TV

-Nè, ông ăn nói cho cẩn thận nha, đừng có vơ đũa cả nắm như vậy. chỉ cótên này hát khó nghe thôi\_Phuơng nói, trên tay vẫn cầm mic và chỉ vào Vũ

-Nè cái bà chằng kia, bà vừa nói cái gì đó? Xin lỗi nha nhưng người đang tra tấn lỗ tai của người khác là bà đó\_Vũ nói cưc đểu

-Cái gì? Ông thì có\_Phuơng cãi lại

-Là bà\_Vũ

-Là ông\_Phuơng

-Bà!

-Ông!

............

-Đồ con nhím\_Phuơng

-Đồ con gái hung dữ\_Vũ

-!#@$^'(\*

-(^'\*$E%#$

Và sau đó là tùm lum tà la những lời cãi cọ khiến người khác phải điếc tai, nhức đầu

-Há há, đây mới chính là phần em luôn mong đợi nè\_Bão nói và cười tít mắt

-Thôi, vậy em cứ ở đây mà nghe nhưng nhớ đừng học theo đó nhé. Con traimà cãi nhau với con gái là k ga-lăng và quân tử đâu\_Ngọc xoa đầu Bảo nói

-Nè, bà nói vậy có khác nào là \*\*\*\* tui đâu?\_Vũ quay lại nhăn nhó

-Ngọc, yêu bà vì câu nói hay nhất trong ngày. Thật là chí lí\_Phuơng cười tít mắt

-Xì, còn con gái mà đi cãi nhau với con trai là k thùy mị, nết na\_Vũ phản công

( cái ông này nói vậy có khác nào \*\*\*\* xéo t/g đâu. tặng cho ông vài cái đấm)

-Đồ......\_Phuơng

-đồ....\_Vũ

- Rồi xong, lịch sử lại tái diễn, chúng ta ra ngoài thôi. Ở đây nhức đầu quá\_Kiệt lắc đầu rồi kéo NGọc ra ngoài. Để lại nhóc Bảo đang cười toecười toét vì 2 người sinh k đúng tuổi này( 16t mà cứ như mới lên 5)

Tại phòng của Phong và Trinh...........

-Sao họ lâu tới thế nhỉ?\_Trinh nóng ruột nhìn đồng hồ

-Chắc có chuyện gì đó hơi rắc rối nên họ tới muộn thôi, cậu đừng lo\_Phong điềm tĩnh đáp

5

sau..........

-Sao lâu vậy? Nói chuyện cũng đâu cần lâu đến thế\_Trinh nhăn nhó

-Um....thế này thì đúng là lâu thật. Thôi, khỏi chờ nữa, chúng ta hát thôi\_Phong nói rồi kéo Trinh đứng dậy

Và 2 người cùng hòa vào những điệu nhạc nhẹ nhàng cùng giọng ca caovút mà đâu hay bên ngoài đang có 2 kẻ thập thò, rình mò như ăn trộm. Và 2 tên trộm nghiệp dư đó k ai khác chính là Ngọc và Kiệt

-Nè, đứng sát vào đây, đứng ngoài đó người ta thấy bây giờ\_Ngọc nói rồi kéo Kiệt vào sát người mình

Cô nhóc đâu hay chính cái hành động ngô nghê tưởng chừng vô hại đó đãkhiến cho tim ai đó k còn năm yên mà đập liên hồi khiến chủ nhân của nótưởng chừng như ngạt thở, 2 má đỏ bừng.

" Trời ơi, sao vầy nè, tim mình sao lại đập nhanh dữ vậy? Còn cái má kia nữa, sao mà dễ thương quá! Ước gì mình được đặt lên đó 1 cái kiss nhỉ.Ý, mày tỉnh lại đi Kiệt ơi. Mày làm sao vậy? Chẳng lẽ đầu óc mày có vấnđề rồi sao? Tự nhiên lại muốn hôn người ta. Trước giờ mày có muốn hôn ai bao giờ đâu? Toàn lũ con gái muốn kiss mày thôi mà. Aaaaa, kìthật!

"\_Kiệt ôm lồng ngực đang đập rộn ràng cảu mình và bóp chặt

-Kiệt ơi, cậu sao vậy?\_Ngọc đang chăm chú theo dõi cặp đôi trong phòng thấy sự im lặng bất thường của Kiệt bèn quay lại

-Hả?..A..ừ, k sao đâu\_Kiệt như vừa rớt xuống từ 9 tầng mây(thì đúng rồi còn gì nữa)

-Cậu lạ quá. Mệt ở đâu à?\_Ngọc nhăn nhó

-K, mình khỏe lắm, có bị sao đâu\_Kiệt chối trong lòng thì thầm nghĩ:

" Đúng là có vấn đề nhưng mà là ở tim kìa

"

-Vậy à. Cậu cẩn thẩn đó, mùa hè người ta dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm lắm đó\_Ngọc nhăn nhó

-Ừ, cảm ơn cậu\_Kiệt cười

Rồi Ngọc lại chăm chú nhìn cặp đôi trong kia, thỉnh thoảng đôi môi lại vẽ lên 1 nụ cười nhẹ nhàng như thầm chúc cho cô bạn được hạnh phúc. Còn Kiệt bây giờ đã k còn nhìn vào trong căn phòng kia nữa, cũng chẳng thèm để ý xung quanh mà ánh mắt bây giờ chỉ còn hướng về Ngọc, Kiệt đangnhìn Ngọc say đắm

Nè Ngọc!\_Kiệt sau 1 hồi ngơ ngẩn cũng đã bừng tĩnh và khẽ lay Ngọc

-Gì vậy?\_Ngọc hơi khó chịu vì đang xem phim tình cảm mà bị người khác quấy rầy

-Cậu k mọi người đang nhìn chúng ta bằng đôi mắt soi mói à?\_Kiệt hỏi và chỉ vào những người qua lại

-À...có..có lẽ cậu nói đúng\_Ngọc nói khi nhìn thấy xung quanh

-Vậy thì đi thôi, đừng đứng ở đây nữa\_Kiệt kéo tay Ngọc đi

-Ơ...nhưng đi đâu mới được chứ?\_Ngọc hỏi

-Sang phòng Khác\_Kiệt nói gọn rồi kéo Ngọc về bàn tiếp tân lấy phòng

Tại 1 căn phòng cách khá xa phòng của Trinh và Phuơng hay nói rõ hơn đây là phòng sô 10

-Chà, trong này cũng đẹp đó chứ\_Kiệt mở cửa bước vào trong

-Ờ, nhưng biết làm gì đây?\_Ngọc

-Ơ hay, vào đây thì hát chứ làm gì?\_Kiệt hỏi lại

-Vậy thì cậu hát đi, tôi k thích hát\_Ngọc nói và ngồi bịch xuống ghế

-Cậu k hát, 1 mình mình hát thì còn gì vui nữa. Thôi được, nếu cậu k hát thì.....\_Kiệt nói và nhìn xung quanh\_A! Kia rồi!\_Kiệt reo lên rồi chạyvề phía vách tường đang treo cây đàn ghi-ta

-Cậu biết chơi à?\_Ngọc hỏi

-À, cũng có 1 chút. Để mình chơi cho cậu nghe nhé\_Kiệt nói và đặt cây đàn lên đùi

Tiếng đàn ghi-ta bắt đầu vang lên thật nhẹ nhàng, âm vang khắp gianphòng trống như làm nó ấm áp hơn. Ngọc ngồi nghe tiếng đàn văng vẳng bên tai và chợt quay sang nhìn Kiệt. Cô cảm thấy thật bất ngờ với hình ảnhcủa Kiệt bây giờ. K còn là 1 hot boy náo nhiệt với nụ cười tuơi tắn trên môi làm say mê biết bao cô em xinh đẹp mà là 1 chàng trai đúng nghĩavới vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, vô cùng lãng tử và say mê với âm nhạc.Trong đầu Ngọc chợt nghĩ

" Đẹp thật, mình thích nhìn cậu thế này hơn cái vẻ hời hợt hàng ngày.Trông thế này nhìn cũng được đó chứ?

"\_ Ngọc khẽ mỉm cười với cái suynghĩ đó nhưng sau đó thì\_

"Ý, k được. Mày đang nghĩ gì vậy Ngọc. Sao bữanay mày lại sinh ra thêm cái bản tính mê trai vậy. tỉnh lại đi!

"\_Ngọclấy tay gõ lên trán mình\_

"Nhưng sao nhìn cái dáng vẻ đó lại quen thế kia nhỉ? Rất giống với ....người đó..........

"\_Ngọc thẩn thờ khi nghĩ tới 1 người nào đó

-Ngọc à, cậu sao thế? Thấy mình đẹp trai quá nên thừ người ra ngắm hả?\_Kiệt đùa và kết quả là.....

Bốp!\_Cho chừa cái tật nói bậy\_Ngọc nói và phủi tay, quay mặt về phíakhác như đang giận nhưng thật ra lại là để che đi khuôn mặt đang ửnghồng

-Ây daaaaaa, cậu có cần phải mạnh tay với mình như vậy k? Giỡn 1 chút thôi mà\_Kiệt vừa nói vừa ôm cục u trên đầu

-Hừ, ai bảo........\_Ngọc đang định nói thì có 1 âm thanh lớn ngăn cản Ngọc nói ra

Nghe thấy tiếng động, mọi người đều chạy ra xem và Ngọc, Kiệt cũng kphải là ngoại lệ. Chạy theo mọi người tới căn phòng có tiếng động, cànglúc tụi nó càng nhận ra đó là phòng của ai và nghe rõ mồn một tiếng cãivã. Vâng, căn phòng đó là của cặp đôi ồn ào: Phuơng và Vũ

Tại hiện trường xảy ra vụ án.........(giống phim trinh thám quá ha)

Phát hiện ra 1 xác chết k còn nguyên vẹn (là cái màn hình TV), xungquanh có rất nhiều máu me(là đồ ăn, trái cây, nước ngọt), nguyên nhân tử vong là do bị 1 à k, 2 vật nặng đập vào, hung khí được xác định là 2chiếc miccro. Hung thủ là 1 chàng trai handsome và 1 cô nhóc cute đangnhìn nhau bằng cặp mắt nảy lửa. Nhân chứng duy nhất của vụ án là 1 cậunhóc khoảng chừng 5, 6 tuổi, đang giuơng đôi mắt thích thú nhìn về phíathủ phạm. Nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong là do 2 hung thủđang cãi nhau mà nạn nhân thì vẫn cứ nói ( phát ra nhạc ấy ông bàđó hát), ồn ào nên bị giết hại.

-Ôi trời ơi, có chuyện gì thế này?\_Bà chủ quán chạy vào

-Cô ơi, thông cảm tí đi cô. Cho cháu xem nốt phần cuối của bộ phim hài đã\_Bảo nói với bà chủ rồi quay lại nhìn Phuơng và Vũ

-Cái gì mà cô chứ? Tui mới có 29,9999 tuổi à. Chưa tới 30 sao lại gọi là cô? Gọi chị thôi\_Bà chủ quán nhăn nhó hét lên

-Cô...à k, chị thông cảm đi chị\_Ngọc định gọi cô nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như giao của bà chủ quán nên phải sửa thành chị

-Đúng đó c..chị, họ là bạn em để em bồi thường cho chị\_Kiệt nói vàkhuyến mãi thêm 1 nụ cười khiến bà chủ cứ gọi là ngất ngây con gà tây,còn cậu nhóc thì có vẻ khó lắm mới rặn được chữ chị

-Được mà, k sao đâu. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chư? Số điện thoại của anh là số mấy?\_Bà chủ quán thay đổi thái độ nhanh như chớp,lấy trong túi ra 1 cuốn sổ nhỏ màu hồng và 1 cây bút, ghi ghi chép chép( cái bà này già rồi mà còn màu mè, chơi luôn màu hồng, còn gọi 1 nhỏ hơn mình hơn 1 giáp là anh, pó tay cái bệnh mai trê)

-Chị ơi, bao nhiêu vậy ạ?để tụi em còn trả tiền rồi về. Giờ này cũng trễ rồi\_Trinh từ đâu xuất hiện , theo sau còn có Phong với vẻ mặt lạnh nhưtiền

Sau khi thanh toán tiền cho bà chủ quán, mọi người ra về. Bà chủ tiễn ra tới tận cửa, ánh mắt lưu luyến nhìn các chàng. Nếu như k phải 3 chànglà những cậu ấm, handsome, đẹp trai thì có lẽ đã phơi thây nơi đồng kmông quạnh cho thú hoang tới cấu xé rồi vì bà chủ quán tuy cố tỏ ra hiền lành nhưng ai cũng biết đụng tới bà ta thì chả khác nào đụng tới ... mẹ mìn, hơn nữa hôm nay lại là ngày khai truơng của quán

Tại bãi giữ xe..........

-Các cậu nãy giờ ở đâu thế?\_Trinh hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ

-À, bọn anh ở phòng 10\_Kiệt nhanh nhảu

-Sao cơ? Tụi này đợi các cậu ở phòng 1 cơ mà?\_Phong nói

-À, tụi mình nghe nhầm thành phòng 10 nên tới đó đợi, k thấy các cậu nên tụi này ngồi đó chơi luôn. Phải k?\_Ngọc quay sang hỏi Kiệt, ánh mắt sắc lẻm

-À..ừ...đúng\_Kiệt lắp bắp, người vẫn còn run vì cái lườm vừa rồi

-Vậy sao? Vậy thì tạm tha cho lần này vậy\_Trinh sau 1 hồi dò xét cuối cùng cũng chịu buông tha

Còn cặp đôi ồn ào nay lại cực kì im lặng vì đang mãi lườm nhau, nhócBảo thì đã quá mệt nên cũng chẳng nói gì. Tụi nó lên xe và trở về nhà.

## 19. Chương 18 : Quan Tâm

Trên đường Kiệt chở Ngọc về nhà, nhóc Bảo đã ngủ say vì mệt mỏi nhưngtrên môi vẫn nở 1 nụ cười, k biết là do nó đang mơ 1 giấc mơ đẹp, nhớlại những kỉ niệm đí chơi của ngày nay hay nghĩ về những trận cãi nhaucủa Phuơng và Vũ nữa

-Nè, cậu dừng lại đây 1 chút đi\_Ngọc nói với Kiệt, giọng rất nhỏ nhẹ vì sợ đánh thức Bảo đang say giấc nồng ở hàng ghế sau

-Cậu đi đâu vậy?\_Kiệt hỏi khi thấy Ngọc mở cửa xe

-Chờ mình 1 lát đi\_Ngọc nói rồi chạy đi

Một lát sau Ngọc trở lại, trên tay cầm theo 1 túi màu trắng có hình chữ thập đỏ

-Cậu làm gì vậy?\_Kiệt hỏi khi thấy Ngọc đổ thuốc sát trùng vào bông gòn

-Ngồi im\_Ngọc ra lệnh rồi bôi thuốc lên trán Kiệt

-A!\_Kiệt khẽ kêu khi thuốc chạm vào da thịt

-Xong rồi đó\_Ngọc nói khi dán miếng băng cá nhân nho nhỏ lên trán Kiệt

Nhìn vào guơng chiếu hậu gắn trên xe, Kiệt thấy trên trán mình có 1miếng băng nhỏ, thì ra Ngọc đã phát hiện ra vết thương hồi sáng do nhócBảo cào phải. Nhìn nó nhỏ thế, hơn nữa Kiệt đã lấy ít tóc để che lại thế mà Ngọc vẫn thấy, hay thật

-Cậu làm sao biết mình bị thương vậy?\_kiệt hỏi

-Có gì lạ đâu.Mình thấy lúc xuống biển, mỗi lần nước bắn vào mặt là cậulại nhăn mặt, tỉnh thoảng lại sờ tay lên trán, hôm nay lại cậu lại đểtóc xõa che hết phần trán nên tớ nghĩ cậu bị thương. Vậy thôi\_Ngọc phântích

-Sao cậu lại k đi làm thám tử nhỉ? Cậu mà làm là hốt bạc đấy\_Kiệt đùa

-Nè, mình k giỡn à nha. Thôi, lái xe về đi. Mình cũng mệt lắm rồi\_Ngọc nói

-Ok, tuân lệnh người đẹp\_Kiệt giơ tay để lên trán như kiểu trong quân đội

-Lại giỡn, công nhận cậu muốn ăn đòn ghê\_Ngọc nói và giơ nắm đấm lên hù dọa

-Thôi, mình k giỡn nữa\_Kiệt né rồi lái xe đi

## 20. Chương 19 : Mùa Thu

Thấm thoát 1 mùa hè nữa lại trôi qua. Sự nóng bức tới ngột ngạt đànhphải nhường chỗ cho cái k khí se se lạnh, mát mẻ của mùa thu. Mọi ngườibắt đầu mặc những chiếc áo dài và ấm hơn, những cô nàng dù muốn dù kcũng k thể mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn đã bị cắt xén đi rất nhiều.Tuy vậy, ỏ 1 nơi nào đó vẫn có 1 cô nàng mình đồng da sắt, mặc những bộquần áo như mùa hè( k phải là hở hang mà như vậy nè: k mang thêm áo ấm,cũng chẳng chịu mang tất dài). cứ phơi phới như kiểu chả quan tâm tớithời tiết

-Nè Ngọc, sao mùa thu tới rồi mà cậu chẳng chịu mang thêm áo gìvậy?\_Phuơng nhăn nhó hỏi cô nhóc có khuôn mặt xinh đẹp nhưng k khác gìtảng băng di động , đang cắm đầu vào cuốn sách

-Mùa thu rồi sao? Hèn gì mấy bữa giờ thấy mát mát\_Ngọc ngước mặt lên trời và nói

-Trời ơi là trời, sang tháng 8 được hơn 1 tuần rồi cậu có biết k?\_Trinh nghe câu nói của Ngọc thì chịu k nổi

-Hả? Sang tháng 8 được 1 tuần rồi sao?\_Ngọc hét lên

-Ờ, cậu làm sao vậy?\_Kiệt hỏi

-Sang tháng 8 1 tuần rồi mà lương tháng 7 vừa rồi anh Tuấn vẫn chưa đưa ình. Chẳng lẽ ảnh định quỵt luôn hả?\_Ngọc nhăn nhó nói

(nhắc lại 1 chút: anh Tuấn là ông chủ tiệm cà-phê Ngọc đang làm thêm)

-Trời, mình lạy cậu. Ảnh k tới nỗi quỵt tiền cậu đâu mà lo. K trả cậu cho ăn đấm, ai mà dám\_Vũ trêu

-Ờ ha, cũng hay đó\_Ngọc nói và mỉm cười. Gần đây, Ngọc càng ngày càngvui vẻ, thỉnh thoảng cũng biết cảm ơn và mỉm cười nhẹ với các bạn cùnglớp, tuy cười k tuơi bằng lúc ở với tụi nó nhưng cũng xóa đí phần nàocái hình ảnh công chúa lạnh lùng trong mắt mọi người

-Nhưng trước khi đòi nợ, cậu làm ơn mặc áo ấm giùm tụi này đi\_Kiệt nói

-Nhưng mình chưa thấy lạnh. Để thêm vài tháng nữa rồi mặc luôn\_Ngọc đùa

-Vài tháng nữa? Vậy là sang màu đông rồi còn gì?\_Phong hỏi lại

-k, khoảng chừng 6 tháng nữa cơ\_Ngọc lại đùa

-5 tháng nữa? Vậy là sang mùa xuân rồi còn gì? Lúc đó thì còn cần gì áo ấm nữa?\_Kiệt hét lên

-K cần biết cậu có lạnh hay k, ngay ngày mai phải mặc thêm áo khoác đi học. Nếu k.....\_Phuơng ra lệnh và bẻ cổ tay

-Thì...thì sao?\_Ngọc thấy hơi ớn lạnh

-Thì cậu sẽ được nếm trải cù léc chửng của tụi này\_Trinh hùa theo

-Á! Vậy thì thôi. Mai mình mặc\_Ngọc nói rồi lấy cuốn sách che mặt lại

-Vậy có phải tốt hơn k\_kiệt nói và cả bọn cùng cười

Tiếng cười giòn tan, âm vang mãi trên nền trời cao vút. Và cũng chínhcái tiếng cười đó đã làm cho sào huyệt của bọn rắn độc rung động, báohiệu những sóng gió mới lại bắt đầu

## 21. Chương 20 : Thi Tài

Sáng hôm sau, Ngọc bước tới trường. dù k cảm thấy lạnh là mấy nhưng Ngọc cũng đành khoác thêm 1 chiếc áo nho nhỏ bên ngoài nếu k muốn phải cườiđau bụng vì

"võ công thâm hậu

" của Phuơng và Trinh

-Hi bé yêu! Cuối cùng cũng chịu mang thêm áo à?\_Phuơng từ đâu chạy tới và quàng cọc

-Tại mình k muốn chết thôi\_Ngọc cười nhẹ

-Cậu biết thế là tốt đó\_Trinh cũng chạy lại

-Nhưng mà bữa nay là thứ tư đó. Trinh, cậu có muốn tới hát ở CLB trong quán anh Tuấnk?\_Ngọc hỏi

-Như vậy có được k?\_Trinh nhăn mặt hỏi

-Được chứ sao k. Mọi người ở đó đều nói rất muốn nghe giọng hát của cậu\_Ngọc nói

-Vậy thì bọn mình tới 1 chuyến vậy, nhưng từ tuần sau thì có lẽ là k được nữa rồi\_Phuơng

-Tại sao vậy?\_Ngọc hỏi

-Vì từ tuần sau là bắt đầu ôn tập để kiểm tra khảo sát, ở trường mình, cứ 2 tháng là lại có 1 cuộc sát hạch diễn ra\_Kiệt nói

-Mà cậu cũng mới vào trường được 2 tháng, k biết có phải thi k nhỉ?\_Vũ hỏi

-Chắc là có, thầy hiệu trưởng nghiêm khắc lắm nên chắc cũng k đồng ý cho Ngọc miễn cuộc khảo sát này đâu\_Phong nói

-Ông mình có vẽ rất quí Ngọc mà, chỉ cần năn nỉ 1 chút là xong\_Trinh nói

-K cần đâu, 2 tháng kiểm tra 1 lân thì có nghĩa là kiến thức chỉ tập trung vào 2 tháng đó, mình nghĩ là ổn thôi\_Ngọc cười

-Um, cũng đúng, Ngọc đạt học bổng mà vào đây thì sức học cũng k phảiloại thường. Chí ít thì cũng phải nằm trong top 10 của trường\_Phuơngphân tích

-Vậy tuần sau bọn mình cùng nhau ôn tập nhé?\_Vũ đề nghị

-Ok, k vấn đề gì\_Phuơng nói rồi cả bọn cùng nhau bước vào trường

Trước khi đi, Kiệt có nói nhỏ với Ngọc

-Nè, nhân kì thi này, mình và cậu thi với nhau đi, xem ai hơn ai. Lần đua xe trước chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà\_Kiệt nói

-Được thôi\_Ngọc nhún vai và cười nói

17h tại quán My life..............

-Anh Tuấn, tiền của em..........\_Ngọc nói, giọng trầm trầm như hồn ma

-À...à...cái đó...đây nè\_Anh Tuấn đưa 1 chiếc phong bì cho Ngọc mà tay run run

-Cảm ơn anh 2!\_Ngọc đổi liền thái độ, cầm lấy phong bì hôn cái chụt lên đó

-Sao mà thay đổi thái độ nhanh dữ vậy ta?\_Kiệt há hốc mồm nhìn Ngọc

-Con bé đó cái gì cũng hơn người trừ cái tật mê tiền là k bao giờ bỏ được\_anh Tuấn lắc đầu

-Kiểu này chắc người ta lấy tiền ra dụ là theo luôn quá, có ngày bị người ta bán sang Trung Quốc mà k hay\_Vũ nói

-Nè, tui k ngốc tới mức đó đâu nghe\_Ngọc quay lại nhăn nhó

-Trời ơi, mới chơi với Phuơng được 2 tháng mà đã lây cái tính hung hăng bà chằng của bả rồi\_Vũ nói

-Ông nói gì đó hả?\_Phuơng từ đằng sau túm tóc Vũ giật ngược

-Ông bảo tôi hung dữ sao?\_Ngọc nhéo tai Vũ

-Ông nói Ngọc mới chơi với Phuơng 2 tháng mà đã giống Phuơng. Vậy tuichơi với cậu ấy được 16 năm nay thì sẽ ra sao hả?\_Trinh cũng nhéo cáitai còn lại của anh chàng

Tôi nghiệp cho ảnh, bị 3 đứa con gái kéo khuôn mặt ra thành 3 hướng nhưng cũng đáng lắm, ai bảo cứ thích chọc con gái cơ

-Phong,Kiệt! cứu tao!\_Vũ la oai oái vì đau

-Thôi mà Trinh, tha cho cậu ấy đi. Chẳng qua thằng đó k biết ăn nói 1chút thôi mà\_Phong nói rồi Kéo Trinh ra chỗ khác nếu k, tai của Vũ đãbay đi đằng nào rồi

-Ngọc à, cậu k cần tới mức đó đâu, cậu ta tội lắm rồi. Với lại, 1 mìnhPhuơng cũng đủ làm cậu ấy te tua rồi mà\_Kiệt nói, đơn nhiên câu sau chỉnói nhỏ đủ cho Ngọc nghe nếu k chắc anh cũng thành con mồi của

"Phuơngbà bà

" mất ^\_^

Kiệt và Phong kéo 2 cô nàng nóng tính đi nơi khác và để lại cho Vũ 1 ánh mắt cảm thương như muốn nói

" Xin lỗi Vũ, bọn tao đã cố gắng hết sức rồi. Mày với Phuơng tự xử nhá. Bọn tao cũng muốn cứu mày lắm nhưng biết làm sao được, bọn tao...cũngsợ Phuơng lắm

"

Và sau đó là 1 tràng dài các cú đấm, đá, đạp mang tên Make in Phuơng mà chỉ dành cho 1 người duy nhất\_Vũ. Và xen kẽ đó cũng la 1 tràng các tiến la hét, xin lỗi, rên rỉ do Vũ

"sản xuất

" mà chỉ có 1 người mới làm cậu

"sản xuất

" được, đó là Phuơng

Suốt cả buổi tối, Trinh hát Ngọc đánh đàn tạo cho những người nghe cáccảm xúc khó tả. Sau đó, tụi nó cùng nhau nói chuyện và cười nói vui vẻ.Ngọc phát hiện ánh mắt hôm nay của anh Tuấn hơi lạ, nó cứ hướng về 1phía và chứa đầy xúc cảm.

" K lẽ ảnh có ý với cậu ấy sao? Sao cứ nhìn về phía đó hoài vậy? Nhưngcũng mới gặp được hơn 1 tháng thôi mà, chẳng lẽ có tình cảm nhanh dữvậy? K, chắc là mình nghĩ quá xa rồi, mình chỉ giỏi nhìn tội phạm thôicòn mấy chuyện này thì mù tịt. cứ để thêm vài hôm nữa xem sao, tới lúcđó rồi tính

"\_Ngọc suy nghĩ trong đầu mà 2 trán nhăn lại. Trước đây Ngọclà 1 đứa hay lo xa và luôn cho rằng như vậy chẳng có gì xấu cả, mà ngược lại còn rất tốt nhưng từ khi quen Kiệt, hình như nó cũng học theo luôncái tính nước tới chân rồi mới nhảy của anh chàng

-Ngọc à, cậu có bị gì k vậy? Sao nhìn cậu bơ phờ quá vậy?\_Kiệt hỏi

-Khỏe như trâu chứ có bị sao đâu. Chẳng qua đang nghĩ chuyện đại sự thôi\_NGọc đùa

-Bữa nay cũng biết nói đùa nữa ha?\_Kiệt chọc

-Kệ mình, k được như mình nên ghen hả?\_Ngọc nói và chu mỏ

-Ha ha ha, nhìn cậu như vậy mới giống con gái chứ\_Kiệt cười rồi nhéo mũi Ngọc

-Chứ hồi giờ k giống hả?\_Ngọc nhăn nhó

-K, nhìn giống như bà la sát hơn con gái\_Kiệt đùa

-Ơ hay, bà la sát thì cũng là con gái, nói chuyện gì mà có duyên quá\_Ngọc nói là xúc 1 muỗng kem cho vào miệng

Phía Trinh

-Cậu coi bộ tích cà-phê quá ha\_Trinh nhìn Phong hỏi

-Um, k hẳn. Nhưng uống thấy cũng hay hay\_Phong nói

-Hay hay là sao?\_Trinh k hiểu

-Nó có cảm giác rất lạ. Vừa có vị đắng, vừa có vị ngọt, lại có cả vị béo nữa. Giống như tình yêu\_Phong nói

-Um, nhắc tới tình yêu thì phải nhắc tới sô-cô-la chứ nhỉ? Đây là lầnđầu mình nghe thấy tình yêu giống li cà-phê đó\_Trinh nói rồi cười

-Đó là với con gái các cậu thôi, còn với con trai thì khác mà. cũng cónhiều cuộc tình đến được với nhau cũng nhờ cà-phê đó\_Phong cười

-Nghe cũng hay quá ta! Vậy mình cũng gọi 1 li cà-phê uống thử xem có đúng như vậy k\_Trinh hí hửng gọi phụ vụ

-Khoan đã, con gái thì ăn kem cà-phê được rồi, k cần phải uống cà-phê đâu. Như vậy k tốt cho da cũng như sức khỏe\_Phong triết lí

-Thế thì tại sao cậu còn uống?\_Trinh hỏi ngược lại

-Mình khác, con gái với con trai đâu có giống nhau\_Phong

-Nhưng cũng đều là con người mà\_Trinh nhăn mặt cãi bướng

-Trời ạ! Thôi được rồi, nhưng gọi cà phê sữa ấy, mà phải bỏ sữa nhiều hơn cà phê đó\_Phong đành chịu thua

-Cảm ơn cậu nhiều\_Trinh cười tươi và nhéo mà Phong

Trong khi đó, cặp đôi của Phuơng và Vũ cũng đang tận hưởng những giây phút..

"êm đềm

" (k nói thì ai cũng hiêu)

-Nè, ai cho ông lấn sang bên phần bàn của tui?\_Phuơng nhăn mặt

-chứ ai ăn trộm kem của tui?\_Vũ cũng chẳng vừa

-Tui..tui k biết đâu\_Phuơng hết lí để cãi nên làm mặt giận

-Bà giận ai chứ đừng có giận tui, trái tim người đẹp hóa đá rồi\_Vũ nhăn mặt nói

-Phì, ông bảo ông là người đẹp hả?\_Phuơng nhịn cười k nổi

-Chứ sao? 1 trong Tam đại mĩ nam của Green Dream mà lị\_Vũ vuốt tóc

-Hi, thế thì tui Cũng 1 trong Tam đại mĩ nữ của Trường chớ bộ. Có kém gì ông đâu\_Phuơng tự tin

-Vậy tui hỏi bà, trong trường, con trai hay con gái đông hơn?\_Vũ hỏi

-Um....hình như là con trai\_Phuơng nói

-Thì đó! Trường mình nhiều con trai mà tui lọt được vào top 3, còn congái ít nên bà mới may mắn lọt vào => Tui hơn bà\_Vũ phân tích theo cái lí lẽ cùn

-Vậy chứ ông k biết dạo này con gái đắt giá hơn con trai sao? => tui hơn ông\_Phuơng cũng chẳng kém

-Tui hơn\_Vũ

-Tui hơn\_Phuơng

-Tui

-Tui

-Vũ

-Phuơng

-Phuơng là đồ ngốc

-Vũ là con bò

-Đồ....

-Đồ....

Haizzz, lúc nào cũng vậy rồi mà nhưng chính những cuộc cãi vã đó lạilàm họ xích lại gần nhau hơn và trở thành đôi bạn thân từ những ngày bèthơRa về, cuộc cãi nhau giữa Phuơng và vũ dường như vẫn chưa có hồi kết.Mọi người cũng chẳng còn ai muốn ngăn cản họ nữa vì có cản thì cũnggiống như

"nước đổ đầu vịt

"(sorry vì ví các bạn như vịt) thôi

-Cậu hôm nay sao thế? Thấy cậu cứ nhìn anh Tuấn hoài. Thích ảnh hả?\_Kiệt hỏi Ngọc nhưng trong lòng thì mong câu trả lời là k

-Cậu bị điên à? Chẳng qua thấy ảnh hôm nay là lạ nên như vậy thôi\_Ngọc nói

-Lạ chỗ nào?\_Kiệt hỏi

-Thì hôm nay ảnh cứ nhìn...à mà thôi, k có gì\_Biết mình bị hố nên Ngọc cũng cho qua

-Nhìn ai?\_Kiệt hỏi

-Tạm thời vẫn chưa chắc chắn. Cũng có thể do mình quá đa nghi. K sao đâu\_Ngọc

-Vậy à. Thế thì thôi\_Kiệt cũng đành cho qua

Sáng hôm sau............

-Hello, đi học sớm quá ha\_Kiệt chạy lại chào Ngọc

-Thì phải quyết chí học tập để hơn cậu chứ\_Ngọc nói

-Ui cha, tự tin quá. Nói cho cậu biết, Đệ nhất Mĩ nam này k chỉ đẹp mà còn thông minh nhất trường nữa đó\_Kiệt vuốt tóc ra oai

-Cậu tin mình cho cậu thành Đệ nhất Mĩ heo k?\_Ngọc nói và lăm lăm nắm đấm

-Ây da, quân tử động khẩu k động thủ nha. Cá gì nói miệng thôi, con gái dịu dàng thì người ta mới thích\_Kiệt nói

-Nhưng mình đâu có cần người ta thích. Con trai là chúa rắc rối mà\_Ngọc nói

-Nhớ à nha. Sau này

ống chề

" thì đừng trách Kiệt đây k báo trước\_Kiệt cảnh báo

-Cậu...\_Ngọc nói rồi cầm cục đá ở dưới đất lên ném Kiệt

-Xí hụt. Ha ha ha\_Kiệt né được, cười quá trời

-Đứng lại đó!\_Ngọc nói rồi rượt Kiệt

-Ui, ngu gì chứ\_Kiệt nói rồi chạy

Thế là sân trường hôm nay lại náo loạn nhưng k phải bởi cặp đôi siêuquậy hàng ngày(Phuơng và Vũ) mà bởi Công chúa Tuyết và Hoàng tử mặt trời (k biết nếu Phuơng và Vũ biết được có kẻ dám thay mình làm náo loạn cái trường thì sẽ thế nào ta?)

Thấm thoát mùa thi cũng đã tới, mọi người đều tất bật, đí đâu cũng mangtheo cuốn sách bên mình nhưng điều đó cũng k hoàn toàn đúng vì có 1 sốngười vẫn nhởn nhơ như k. dơn giản vì kẻ đó biết cho dù có học thì mìnhvẫn đội sổ, đó k ai khác chính là Trà

-Chị ơi, sao sắp thi rồi mà chị k có vẻ lo lắng gì cả vậy?\_Trúc hỏi

-Phải đó, ít ra cũng phảit xem qua 1 chút chứ. Nếu k lại đội sổ nữa bây giờ\_Linh

-Mặc kệ đi, học làm chi ệt. Để dành thời gian đi chơi, kiếm chomình 1 chàng người yêu ga-lăng, giàu có có phải hơn k?\_TRà hỏi lại

-Thế chị đã tìm được ai chưa?\_Trúc hỏi

-Hiaz, nhìn cái mặt nó là biết k tìm được anh nào rồi, mà có tìm ra thì cũng chưa chắc nó đă cắn câu\_Linh nói đầy hiểu biết

-Sao chị biết hay vậy?\_Trúc hỏi

-Nếu nó mà tìm được anh nào như thế thì bây giờ nó đã tí ta tí tởn đi chơi rồi chứ ngồi đây làm chi nữa\_Linh nói

-Thôi đi, 2 người đừng có mà trêu chọc tui\_Trà nhăn nhó

-Thế tụi này nói đúng k?\_Linh hỏi

-Thì đúng\_Trà đành miễn cưỡng gật đầu

-Nhưng nói gì thì nói, cả cái nước này chắc k ai có thể vừa đẹp trai,vừa tài giỏi lại giàu có như anh Phong, anh Kiệt và anh Vũ đâu\_Trúc nói

-Um, nhưng mấy ảnh lúc nào cũng

"bơ

" mình, cứ coi mình là k khí vậy. Thật là tức chết mà\_Trà nói

-Vậy đó nhưng lúc nào cũng kè kè theo 3 con nhỏ kia. Con Trinh với conPhương chơi với mấy ảnh từ bé nên k nói làm gì, nhưng cái con Ngọc gì đó mới tới đây được hơn 1 tháng mà lại có thể làm Đệ nhất mĩ nam của emnghiêng ngả thì thật sự em k tài nào hiểu được\_Trúc cay cú

-Phải đó. Con nhỏ đó đúng là đứa khó ưa nhất mà\_Linh nói

-Um, nhưng k biết phải làm cách gì để con nhỏ đó biến đi mãi mãi nữa\_Trà bực tức

-Thôi, cho nó tự do thêm 1 tuần nữa, tuần sau thi xong nó sẽ biết tay chị em mình\_Linh nói và xổ 1 tràng cười cực kì khả ố

Và sau đó là tràng cười của 2 con nhỏ kia.

Tuần thi kết thúc, hôm nay là ngày công bố điểm thi của cả trường. mọingười cứ đinh ninh rằng kết quả sẽ chẳng có gì thay đổi, vẫn là kiệtđứng nhất, phong đứng nhì, Trinh đứng 3 và 2 ông bà thích cãi nhau kiathì đứng 4. Nhưng kết quả hôm nay thì khác, vị trí và thứ hạng k có gìthay đôi nhưng vị trí nhất trường k chỉ có 1 mà là 2 người, đó là Kiệtvà Ngọc. Mọi người đều há hốc mồm nhìn cô bạn mới tới nhưng nghĩ kĩ lạithì chuyện đó cũng k có gì là lạ vì dù sao Ngọc vào được trường này cũng là nhờ học bổng

-Chùi ui, tui có đối thủ rùi hả trùi?\_Kiệt giỡn

-Xem ra lần này tôi với cậu vẫn bất phân thắng bại. Chán thật\_Ngọc lắc đầu

-Nhưng mình thì lại thấy rất vui và thú vị vì cuối cùng mình cũng có đối thủ\_Kiệt cười

-Cậu chính là đối thủ duy nhất của mình đó. K biết bao giờ mình mớithắng cậu đây. Hay là mình giết cậu nhỉ? Như vậy mình sẽ chẳng còn đốithủ nữa. Hi hi hi\_Ngọc đùa và giả vờ bóp cổ Kiệt

-ây d, cậu mà giết mình là có biết bao cô gái khóc than, bỏ ăn bỏ uốngvà tự vẫn đó. Tới lúc đó thì cậu k chỉ giết 1 mạng người đâu mà là hàngtrăm, hàng vạn người đó. Đó là còn chưa kể nếu cậu giết mình, mình sẽ kđầu thai mà đi theo cậu suốt đời, hại cậu k bao giờ lấy chồng được\_Kiệtxổ ra 1 tràng những câu đe dọa

-Mình k sợ. Cậu chết đi\_Ngọc nói vaf lắc lắc cái cổ của Kiệt như cổ con búp bê

-Vậy thif mình xin cậu vậy. Cậu làm ơn tha ình, mình còn iu cuộcdời này lắm. Mình còn chưa đi chới nhiều nơi, chưa ăn nhiều mónngon,v.v..và đặc biệt là mình còn chưa trêu chọc cậu đã mà\_Kiệt nói rồibỏ chạy

Ngọc định đuổi theo nhưng lại thôi, chậm rãi bước lên lớp

## 22. Chương 21 : Thành Viên Mới Của Hội Học Sinh

-Hello bạn iu dấu, sao bạn chạy chậm vậy? Lụt nghề rồi hả?\_Kiệt ngồi trên ghế huênh hoang

-Xì, mình k thèm giỡn với cậu. Người lớn k bao giờ chấp trẻ con\_Ngọc chống hông nói

-Á, cậu dám coi mình là trẻ con hả? K có cái vụ đó đâu à nha\_Kiệt nói

-Ừ thì thôi , cậu nhiều chuyện quá\_Ngọc nói rồi ngồi xuống ghế

-Nè, mình...\_Kiệt định nói gì đó

-Ngọc ơi, cậu giỏi quá. Tụi này thật khâm phục\_Phuơng nói và chạy tới ôm Ngọc

-Trùi ui, sao mấy người toàn chúc mừng Ngọc k vậy? còn tui thì sao? Tui cũng được hạng nhất mà?\_Kiệt nhăn nhó

-Xì, tại mày lúc nào cũng kiêu căng, hống hách, hôm nay có người trịđược mày thì tụi tao phải qua tâm tới Ngọc chứ\_Vũ nói đày hả hê

-Lần này thì mày gặp đối thủ rồi\_Phong lắc đầu

-Cũng chưa chắc, biết đau sau này sẽ thành chị dâu của mình thì sao?\_Trinh nói nhỏ đủ để ọi người nghe, trừ Ngọc

-Nói tầm bậy\_Kiệt cãi mà mặt đỏ bừng

-Mọi người nói cái gì vậy? Cái gì dâu? Mùa này cũng có dâu hả?\_Ngọc hỏi ngu ngơ

-K phải, cậu nghe nhầm rồi, nhưng k biết có khi còn tốt hơn\_Phuơng cười cười nhìn Kiệt

-Vhans các cậu quá, mình xuống căn-tin đây, sáng nay đi học với cái bụng rỗng giờ thấy khó chịu quá\_Ngọc xoa xoa cái bụng rồi cầm lấy cuốn sáchđí về phía cửa phòng học

-Í, ình theo với\_Kiệt lật đật chạy theo

-Haizzz, thế đấy. Vậy mà bảo k có gì, rồi chúng ta nói tầm bậy. Toàn là nói xạo thôi\_Trinh lắc đầu nhìn ông anh trai

-Vậy có đi theo họ k?\_Vũ hỏi

-Đí chứ! Dù biết có thể sẽ ngăn cản giây phút riêng tư của 2 người nhưng biết làm sao được, tui đói quá rồi\_Phuơng ôm cái bụng xẹp lép như contép của mình cười khổ

-Vậy thì đi thôi\_Phong nói và rồi cả bọn cùng nhau xuống căn-tin

Nhưng hình như ông trời k thuơng xót cho chúng nó, khi vừa bước ra khỏicửa lớp thì ôi thôi.1 thằng con trai chạy lên lớp tụi nó với vẻ mặt vộivàng và lấm tấm mồ hôi

-Thầy Hiệu trưởng gọi các cậu xuống văn phòng gặp thầy\_Thằng đó nói k ra hơi

-Gặp ai?\_Kiệt hỏi lại

-Hội..hội học sinh và Ngọc\_Thằng đó nói

-Được rồi, bọn mình sẽ xuống, cậu đi đi\_Phong nói

Thằng đó nghe vậy chạy mất hút

-Chà, chuyện này coi bộ có vấn đề nha. Gặp tụi mình thì đúng rồi nhưng gặp Ngọc thì thật lạ\_Trinh nhăn mặt

-Ngọc, mấy hôm giờ cậu có gây sự với ai k vậy?\_Phuơng quay sang hỏi Ngọc

-Làm gì có. Mấy hôm nay mình chỉ tập trung ôn bài thôi, với lại hôm qua là chủ nhật mà, mình có đi đâu đâu\_Ngọc nói

-Thôi kệ, chuyện gì cũng được. Xuống đó là biết liền\_Vũ phẩy tay nói (ông này đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản)

-Ờ, thôi xuống đi. Mình nghĩ chẳng có chuyện gì đâu\_Kiệt nói rồi kéo mọi người xuống văn phòng.

Tại văn phòng của Thầy Hiệu trưởng

Cốc...cốc...cốc

-Vào đi\_Tiếng nói trầm ấm vang lên

-Ông à, có chuyện gì k ông?\_Kiệt nói

-Sao k để lát nữa về rồi nói ạ? Báo hại bọn cháu mất luôn giờ ăn trưa\_Trinh nhăn mặt

-Ta xin lỗi, tại ta sợ đợi lát nữa về các cháu lại lặn đi chơi mất tăm\_Thầy HT cười nói

-Ái chà, bữa nay ông cũng biết dùng ngôn ngữ teen nữa ạ?\_Phuơng chọc

-Ha ha ha, chứ sao? Đôi khi cũng cần phải dùng tới để theo kịp thời đại chứ, nếu k mình thành thứ cổ lỗ sĩ thì sao\_Thầy HT nói

-Trùi ui, người ta càng ngày thì càng già còn ông càng ngày thì càng trẻ\_Vũ bó tay

-Chứ sao. Ta có cảm giác bây giờ mới đúng là tuổi thanh xuân của ta nêntừ nay các cháu cứ gọi ta là

"ông nội tuổi teen

" nhé\_Thầy HT tự sướng 1mình

-Lúc nào ông cũng vậy. Cháu có cảm giác mỗi lần gặp ông đều là để tán dóc chứ công việc thì chả thấy đâu\_Phong ngán ngẩm nói

Còn Ngọc thì sao? Nãy giờ cô nàng im lặng, k phải vì cô nhóc sợ, lolắng hay trở về cái vẻ lạnh lùng trước đay đau mà bới vì cô nàng đangsôc, rất sốc vì cô k thể tin được rằng trước mặt mình là 1 ông thầy Hiệu trưởng của 1 trường cấp 3 danh giá mà trong mắt học sinh luôn luônnghiêm khắc và uy quyền

-Ha ha ha, xém tí nữa là quên mất chuyện chính, nói chuyện với cái cháu vui quá làm ta quên hết trơn, đúng là bệnh tuôi già mà. Xem ra ta phảithôi cái chức Hiệu trưởng để vào viện dưỡng lão thôi\_Thầy HT nói

-Ông ơi, làm ơn đừng vòng vo nữa. Muốn tự sướng thì để về nhà đi, sắp hết giờ giải lao rồi\_Kiệt nhăn nhó nói và nhìn đồng hồ

-Đó, ta lại bắt đầu lạc chủ đề rôi\_thầy Ht vỗ trán nói\_Ngọc à, ta có chuyện muốn nói với cháu

1s...2s......3s....bất động

-Ngọc ơi, ông gọi cậu kìa\_Phuơng lay nhẹ tay Ngọc

-Hả? À..ừ..thầy gọi em ạ?\_Ngọc bây giờ mới sực tỉnh

-Ở đây k có ai xa lạ nên cháu cứ gọi ta là ông là được rồi\_Thầy HT nói đầy vẻ dịu dàng

-Dạ vâng, thưa ông\_Ngọc gật đầu nói

-Có chuyện gì k ông?\_Trinh hỏi ông mình

-Vì Ngọc đã có 1 thành tích xuất săc trong đợt kiểm tra vừa rồi nên ta muốn dàng cho cháu 1 bất ngờ\_thầy HT nói

-Món quà gì ạ?\_Ngọc hỏi

-Ta muốn cháu tham gia vào Hội học sinh để góp sức xây dựng trường học tốt đẹp hơn. Cháu thấy thế nào?\_Thầy HT nói

-Um...cháu...cháu....\_nj ấp úng vì k biết trả lời sao

-Cháu yên tâm đi, ở đó k có ai xa lạ đâu. Cháu sẽ là thành viên thứ 6của Hội học sinh sau 5 đứa này. Bọn cháu thân nhau nên cũng k có gì phải lo nghĩ cả\_thầy Ht nói

-Được mà ông, cậu ấy đồng ý mà\_Phuơng nói

-Ơ hay cái con bé này, ta hỏi Ngọc chứ có hỏi cháu đâu?\_thầy Ht nhăn mặt chọc Phuơng

-Nhưng những gì cháu nói đều đúng mà, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi\_Phuơng nói

-Um..cháu đồng ý\_Ngọc sau 1 hồi suy nghĩ cuối cùng cũng gật đầu

-Ok, vậy là tốt rồi. Thôi mấy đứa về lớp đi\_Ông cười

-Thưa ông cháu về\_all

-Haizzzzzz, vậy là toi luôn bữa trưa rồi\_Trinh ôm bụng

-Ráng chịu 1 bữa vậy chứ biết làm sao. Còn có 2 phút nữ là hết giờ rôi mà\_Kiệt nói

-Chuyện đó thì đừng lo, ta sẽ cho giờ giải lao kéo dài thêm 15

nữa. Nhớ ăn nhanh nhanh vào nhé, đừng có ngồi mà tấm kẻo k kịp giờ rồi than\_ôngnói nhưng cũng k quên trêu chọc

-Bọn cháu biết rồi mà\_Vũ cười rồi cả bọn dắt nhau xuống căn-tin

## 23. Chương 22 : Ngày Hội Khai Trường

Những ngày sau đó trôi qua trong niềm vui và tiếng cười, dường nhưmọi chuyện đều có vẻ suôn sẻ, sóng yên biển lặng .Nhưng có ai biết trước được tuơng lai khi người xưa vẫn thường nói :

" Trước cơn bão, mặt biểnthường lặng sóng. Ai biết được ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra?

Tháng 8 thấm thoát cũng đã qua, chỉu còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đãtới ngày 5/9 nên Hội học sinh luôn luôn tất bật với công việc chuẩn bị.Vì đây là trường dạy cấp 2 và cấp 3 nên mọi người sẽ đón các em nhỏ lớp 6 vào năm học. Cấp 3 thì tháng 7 đã phải lê thân tới trường nhưng cấp 2thì khác, cứ việc ở nhà mà ăn no ngủ kĩ hay đi du lịch với gia đình, tới tháng 9 mới phải đi học.

Mọi kế hoạch đều do 3 chàng trai sức dài vai rộng chỉ đạo, còn cácnàng thì 1 người cắm đầu vào cuốn sách, 2 nàng kia cũng chả hơn kém gìkhi luôn bàn tán về trung tâm thuơng mại hay các đợt safe-of làm các chàng cứ gọi là phát điên nhưng chẳng làm gì được vì có ngu mới đụng vào ổ kiến lửa. Thế nhưng hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được lâukhi các nàng phải lãnh phần trang trí và chuẩn bị vật liệu, ngoài ra còn phải thay phiên nhau hối thúc mọi người làm việc cho kịp ngày.

-Woaa, mệt chết đi được! mấy cái ông đó thật k biết thuơng hoa tiếc ngọc là gì mà, tự nhiên bắt người ta ra đứng đây làm cảnh\_Phuơng nhăn nhóngồi lên ghế đá

-Biết làm sao được, bọn mình cũng là thành viên của Hội học sinh. Phải làm gì đó để góp sức chứ\_Trinh nói

-Nếu biết vậy mình đã chẳng thèm tham gia vào cái Hội học sinh gì đó,toàn đi làm tay sai ấy ổng chứ chả có gì hay ho. Trừ việc được sởhữu ình 1 khu vương đẹp như mơ để ăn uống\_Phuơng nói

Nhắc đến khu vườn Ngọc mới nhớ, mình đã từng tới đó 2,3 lần. Từ khibiết chỉ có Hội học sinh mới được vào, Ngọc k về lại nơi đó. Nhưng bâygiờ chẳng phải Ngọc đã trở thành 1 thành viên của Hội rồi sao? Vậy thìchắc có lẽ vào cũng chẳng ai cấm. Ngọc nhớ cái khu vườn cây cỏ xanh tốtđó quá, nên muốn tới đó ngay bây giờ

-Các cậu cầm lấy mà uống nhé. Mình có chuyện phải đi 1 lát\_Ngọc nói và đưa cho Trinh túi đồ uống. Sau đó thì chạy mất hút

-Ơ này...\_Trinh gọi với theo nhưng vô ích

-Thôi kệ cậu ấy đi. Chắc nhớ anh Kiệt của cậu quá nên chạy mất rồi\_Phuơng cười

-Nói gì vậy hả?\_1 giọng nói vang

2 nàng công chúa quay lại thì thấy 3 tràng trai đứng đó trong dáng vẻcực kì cool. Đơn giản chỉ là áo cộc tay và quần short đơn giản nhưngcựa kì cá tính và năng động

-Có nói gì đâu?\_Phuơng chối

-Sao mấy bà k đi xem người ta làm việc mà ngồi đây?\_Vũ hỏi

-Xem rồi, mọi người làm việc tốt lắm. Bọn mình cũng mới nghỉ thôi, chưakịp uống nước nữa mà\_Trinh nói và đưa chai nước trà xanh chưa khui nắpra làm bằng chứng

-Mấy ông sướng quá ha? Để tụi này làm việc dưới ngắng còn mình thì đi chơi\_Phuơng càu nhàu

-Tầm bậy à nha, tụi này cũng phải đi lo nhiều khác chớ bộ, phải chuẩn bị nguyên vật liệu, bản kế hoạch, còn phải liên lạc với với bên âm nhạcnữa\_Phong kể công

-Thôi thôi, tui biết mấy ông vất vả rồi rồi. Gớm, làm như báu lắm\_Phuơng trề môi

-Chứ bà tưởng bà quí lắm hả?\_Vũ đáp lại

-Ừ, tui k quí nhưng vẫn được người ta coi trọng hơn đồ đầu con nhím như ông\_Phuơng chả vừa

-Bà nói ai đầu nhím? Đồ Phuơng heo\_Vũ nói

-tui k có giỡn à nha. Tui nói cho ông biết tuy tên ở nhà của tui có liên quan tới heo thật nhưng nó k phải heo mà là ỉn con\_Phuơng chống hôngchỉ thẳng vào mặt Vũ nói

-Nè, nói chuyện đàng hoàng nha. Tui ghét nhất là ai lấy tay chỉ thẳng vào mặt tui đó\_Vũ nhăn mặt

Và rồi sau đó trận chiến lại bắt đầu. Có lẽ cặp này 1ngayf k cãi nhau thì ăn k ngon mà ngủ cũng chẳng yên

Trinh và Phong thì ngán ngẩm nhìn 2 con người đang cãi nhau kịch liệt,bao nhiêu thật xấu đều được khoe ra mà k hề hay biết. Nào là đi ngủ chảy nước miếng, nói mớ gọi tên thức ăn trong khi ngủ, rồi sáng mai nướngcho khét lẹt và lăn đùng xuống đất, rồi cả tới cái đầu tóc tổ quạ khisáng dậy chưa chải đầu nữa... Tất cả, tất cả đều được vạch trần trướcbàn dân thiên hạ

-Thôi kệ 2 người bọn họ đí. Lúc nào cũng vậy, có cản cũng như k\_Trinhnói rồi đău nước cho Kiệt và Phong\_NÈ, uống đi, chắc 2 người ai cũngkhát hết rồi

-Cảm ơn cậu\_Phong nói và cười nhẹ khi nhận được chai nước từ tay Trinh

-A, sao k mở được vậy nè?\_Trinh nói khi dùng hết sức mở chai nước nhưng k được. K biết là tại chai nước cứng đầu hay là do Trinh quá yếu nữa,nhưng có vẻ cái giả thuyết thứ 2 nghe có vẻ hơi vô lí vì cho dù có làtiểu thư nhưng Trinh cũng k mềm yếu tới mức k mở được nắp chai nước, nếu nói là tại tay trơn thì có lí và giàu sức tuyết phục hơn

-Đưa đây ình\_Phong nói rồi cầm lấy chai nước\_Nè, lần sau thì nênchọn chai nào cho dễ mở nắp í, đừng có lấy mấy chai có mấy cái nắp cứngđầu này\_Phong nói và cười nhẹ, nhưng hình như trong câu nói có gì đó hơi trêu chọc thì phải

( Cái nắp chai: Sao lại nói tui cứng đầu? Tui chỉ muốn ở lại đẻ 8 vớicái chai thêm 1 chút thôi mà? Nhớ đó. tui sẽ xui khiến mọi cái nắp chaitrên đời này chứng đối ông, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Nắpchai vua chứ có phải nắp chai lính đâu mà dễ bị bắt nạt?\_cái nắp chaisuy nghĩ)

-Làm sao mà mình biết được cái nào là nắp chai lì lợm chứ?\_Trinh ngây thơ hỏi lại

-Thì nói chuyện với nó. Này nhé, vd như thế này: Nắp chai ơi, em cho chị biết ở xưởng sản xuất em được mấy cái phiếu bé ngoan? Đó, như vậyđó\_Phong nói

-Là sao? Tự nhiên hỏi nó, nó có trả lời được đâu?\_Trinh vẫn ngu ngơ k hiểu

( cía nắp chai: Trời ơi là trời, 1 ông thì khùng hết sức. Tự nhiên hỏita ở xưởng được mấy cái phiếu bé ngoan, xưởng sản xuất đồ uống chứ cóphải là trường mầm non ấy đứ con nít thò lò mũi xanh học đâu. Còncái bà kia sao mà khờ thế? Bị người ta lừa mà k biết là sao?)

-Thì đó. Nếu cậu nói chuyện được với nó thì cậu đã k phải là con người\_Phong nói

-Cậu...cậu lừa tớ?\_Trinh sau 1 hồi suy nghĩ cũng chợt hiểu ra\_Đứng lại!

Thế là Trinh rượt Phong chạy lòng vòng trong sân

Còn Kiệt thì sao? Nãy giờ anh chàng này khá im lặng nếu như k muốn nóirằng từ nãy giờ anh chàng chả nói 1 tiếng nào. Vì sao ư? Vì chàng tađang mãi nhìn xung quanh, quay tới quay lui như để tìm 1 vật gì đó rấtquan trọng. Tìm gì ư? Tất nhiên là tìm...Ngọc rồi.

"Quái lạ. Sao nãy giờ tìm hoài mà k thấy cô ấy nhỉ? K biết hôm nay cótới hay k nữa? Nhưng chắc là có vì lúc nãy mình ngoài cổng mình nghe các chú nhạc công nói giám sát là 3 cô gái xinh đẹp mà. Đi đâu rồi kbiết

"\_Kiệt suy nghĩ, mắt vẫn k ngừng theo dõi xung quanh

-Nè Phuơng\_Kiệt vỗ nhẹ vai Phuơng

-Gì thế?\_cô nàng có vẻ hơi cáu, có lẽ là do sự tức giận khi cãi nhau vàcả sự làm phiền của Kiệt đã làm cắt đứt nguồn suy nghĩ của Phuơng

-Cậu có thấy Ngọc ở đâu k?\_Kiệt hỏi

-K biết. Lúc nãy nghe mình nói về khu vườn của Hội học sinh thì cậu ấyliền chạy về phía đó\_Phuơng nói và chỉ về phía bên tay trái

-Cảm ơn cậu\_Kiệt nói rồi quay gót

-K có gì\_Phuơng nói rồi tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình

Tại khu vườn của Hội học sinh..............

Ngọc đi dạo 1 vòng quanh khu vườn, nhìn ngắm mọi vật xung quanh bằng đôi mắt thích thú và thanh thản

" Đẹp thật. Giá mà nhà mình cũng có 1 nơi tuyệt vời như thế này. Nếunhư là trước đây thì có lẽ mình đã có nhưng giờ đây thì khác rồi. Quákhứ thì vẫn luôn luôn là quá khứ, chỉ có hiện tại mới là nơi mà người ta đang sống thôi. Có nhung nhớ hay quên đi cái dĩ vãng xa xưa thì cũngchả ảnh hưởng gì. Đành phải chọn cách quên để hình ảnh của những ngàytrong quá khứ phai nhạt, kết thúc những kỉ niệm tuơi đẹp xa xưa nhưngcũng đầy đau thuơng và buồn khổ. có lẽ, đây cũng chính là ý trời và chắc đây cũng là ý của mẹ. Nhưng liệu rằng mình có thể quên đí đựoc k khicái mong muốn này quá nhỏ bé so với lòng thù hận của mình. Có lẽ mình klàm được, k thể quên đi mà chỉ có thể làm giảm bớt thôi. Mẹ ơi, nếu conlàm mẹ thất vọng thì cho con xin lỗi. Nhưng cong xin mẹ hãy luôn ở bêncon và che chở cho đứa con gái trong lòng chứa nhiều đau thuơngnày

"\_Ngọc thẩn thờ suy nghĩ khi ngồi dựa mình vào cái cây to có bóngmát, sắc thái biểu cảm trên guơng mặt cũng thay đổi khiến người ta khóđoán biết được Ngọc đang nghĩ gì (t/g: vậy mà t/g đoán được mới hay. Chú cún: Xạo ke, có mà người ta kể lại cho nghe thì có)

Kiệt chạy 1 mạch tới khu vườn của hội học sinh, k hiểu sao cậu chắc chắn rằng Ngọc đang ở đó. Mà Kiệt thì biết thừa rằng cô nàng lạnh lùng nàynếu như ở 1 mình giữa thiên nhiên vô tận thì thể nào cũng lại nghĩ vềnhững chuyện đau buồn ngày xưa và có khi còn trở nên yếu đuối và rơinước mắt. Dù k biết cái quá khứ đã ám ảnh Ngọc là gì nhưng Kiệt k muốnthấy Ngọc nhớ về nó, vì đơn giản là Kiệt k muốn thấy Ngọc buồn. Còn lído vì sao thì ngay cả Kiệt cũng k biết

Tại khu vườn đẹp như tranh vẽ.....................

Kiệt cứ đinh ninh là Ngọc đang rất buồn và sẽ khóc nhưng khi nhìnthấy Ngọc thì Kiệt biết cái suy nghĩ của mình chỉ đúng có 1 nửa vì Ngọcbuồn như k khóc

-Sao lại ngồi đây 1 mình vậy?\_Kiệt ngồi xuống bên Ngọc và hỏi

-Thì mình nhớ nới này nên đến thôi\_Ngọc nói và mỉm cười, nụ cười còn vuơng 1 chất buồn khó tả

-Lạ htaatj đấy\_Kiệt nói

-Lạ gì?\_Ngọc hỏi lại

-Mình cứ nghĩ là cậu lại ngồi đây khóc chứ?\_Kiệt chọc

-Đôi khi cũng cần phải mạnh mẽ để chống chọi lại với quá khứ đau thuơng. Có lẽ mình k đủ dũng khí để có thể coi vết thuơng đó như chưa hề cosnhưng mình sẽ học cách làm cho vết thuơng đó đỡ đau hơn và k còn pháttriển\_Ngọc nói

-Um, cậu nói vậy thì mình cũng yên tâm được phần nào rồi\_Kiệt cười

-Mà cậu làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?\_NGọc hỏi khi nhìn thấy trán Kiệt lấm tấm mồ hôi và lưng áo thì ướt đẫm

-À, vì vội chạy tới đây nên mới thế\_Kiệt lau mồ hôi vừa cười trừ nói.Biết làm được, đường đi từ phía đại sảnh tới đây cũng khá xa mà( trườngquí tộc mà lị)

-Cậu cẩn thận đó, lỡ té thì sao? Nè, lau đi\_Ngọc nói và rút trong chiếctúi nhỏ mang theo người 1 vật nhỏ. Đó là 1 chiếc khăn màu trắng

-Cho mình?\_Kiệt hỏi lại

-Um....coi như là quà cảm ơn vì chiếc khăn cậu đưa ình lúc mình mới tới\_Ngọc nói

-À, cái lần đầu tiên mình thấy cậu khóc đó hả?\_Kiệt sau 1 hồi suy nghĩ thì cũng nhớ ra

-Nè, đừng có nói vậy chứ, khó nghe lắm\_Ngọc nhăn mặt

-Nhưng mà mình thích, mình sẽ kể ọi người nghe\_Kiệt trêu

-Cậu dám k?\_Ngọc đe dọa

-Sao lại k dám. Lêu lêu\_Kiệt chọc tức Ngọc rồi chạy

-Đứng lại nếu k muốn bị ăn chưởng\_Ngọc cảnh cáo

-Đứng lại cũng bị ăn đám thôi\_Kiệt nói rồi chạy tiếp

Thế là 2 người rượt nhau chạy khắp khu vườn thần tiên

Một ngày làm việc vất vả lại trôi qua, ai ai cũng đều mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy vui vì được ở bên những nguời mình yêu quí. Nhưng có lẽ ngườivui nhất chính là Kiệt vì cậu ta lần đầu tiên nhận được quà của côngchúa lạnh lùng mà. Tối hôm đó Kiệt k ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, rồilại lôi chiếc khăn ngọc tặng ra ngắm nghía.nó 1 mùi thơm nhè nhẹ, phảngphất lamg người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Bất giác, Kiệtphát hiện ra 1 dòng chữ nhỏ xíu ở góc khăn

" Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm ình

"\_Đó là nhưng gì trên chiếc khăn

Kiệt đọc xong thì mỉm cười nhẹ, cất chiếc khăn vào hộc trên cùng của chiếc tủ đầu giường, nơi Kiệt để những vật quan trọng

Có lẽ Kiệt và Ngọc k hề hay biết rằng có 1 người đã vô tình hay cố tìnhnhìn thấy tất cả. Nếu như đó chỉ là 1 người bình thường, 1 người k quenbiết hay 1 trong số những đứa bạn thân thì có lẽ đã k sao. Nhưng nhữngngười k nên biết nhất lại biết tất cả, đánh dấu 1 sóng gió chuẩn bị sẽxảy ra. Đó là Trà

Mới sáng sớm, nới tụ tập của Hội rắn độc đã náo loạn bởi những tiếng lahét kinh hoàng của Trà, khiến cho Trúc và Linh dù muốn yên cũng chẳngđược.............

-K hay rồi, k hay rồi. Có chuyện lớn rồi\_Trà đạp tung cửa, la lối om sòm

-Có chuyện gì mà chị hớt hải vậy? Lại đây mà xem, chị Linh mới mua cáivòng tay đẹp lắm. Chiều chị em mình cũng....\_Trúc tươi cười rạng rỡ nói

-Dẹp! Dẹp hết! Giờ này mà còn tâm trí để mua sắm sao?\_Trà cắt ngàng lời Trúc và đập tay xuống bàn

-Làm gì mà ghê thế? Con nhỏ xuống ngày mở miệng ra chỉ biết có shopping, mua sắm, đi bar và cua trai như mày thì có chuyện gì mà gay với chả go? Chắc lại tăng thêm kí lô nào rồi phải k?\_Linh tỏ ra hiểu biết

-Trời ơi, chị nói sao mà chuẩn ghê\_Trúc đồng tình

-Sai bét hết cả rồi, k biết thì đừng có đoán bừa vậy chứ? Chị lúc nàocũng vậy, em k tới nỗi như chị nói đâu. Còn mày nữa, k biết bênh vực màcòn hùa vào nói xấu chị mày là sao? Hoàng tử của mày sắp bị cướp đí rồi kìa\_Trà mắng từ Linh sang Trúc

-Hoàng tử của em? Kiệt?\_Truíc hỏi lại

-Chứ còn ai nữa? ảnh sắp bị con cáo gian xảo đó cướp đi mất rôi\_Trà nói

-Là con nào mà gan quá vậy? Chẳng lẽ k biết nếu để ý 1 trong 3 hoàng tửthì sẽ bị như thế nào sao? Chẳng lẽ nó k sợ chị 2 của trường này\_Linhnhăn nhó

-Con Ngọc. Nó thì sợ gì chị cơ chứ\_Trà nói

-Rốt cuộc chuyện này là sao?\_Trúc hỏi mặt nhăn nhó

-nó có ý với Kiệt rồi, hôm qua nó còn tặng quà cho Kiệt đó\_Trà nói

-Cái gì? con nhỏ đó dám như vậy sao? Kể rõ hơn xem nào?\_Linh nói

-Hôm qua, em thấy con Ngọc hớt hải chạy đi đâu đó. Tò mò nên em đi theo, ai dè nó vào phía khu vườn của hội học sinh. Em thấy nó cứ đi qua đilại, nhìn từ cái này sang cái khác, khuôn mặt thay dổi liên tục. Mà nóithiệt nha, lúc đó nhìn nó đẹp ghê cơ, k khác gì minh tinh hollywood\_Tràkể

-Chị tập trung vào chuyện chính đi. Có ai đời chị lại đi khen tình địch của em gái mình cơ chứ?\_Trúc nói

-Ừ thì kể tiếp: Thấy k có gì đặc biệt nên em định quay về, ai dè vừa mới quay đi thì anh Kiệt tới làm em hết hồn. Em thấy ảnh tới gần Ngọc, 2người nói với nhau cái gì đó em k nghe rõ vì ở quá xa. Lát nữa thì emthấy nó tặng khăn tay cho Kiệt\_Trà kể

-2 người đó nói với nhau những gì?\_Linh hỏi

-Làm sao em biết. Em đã nói là ở xa rồi mà\_Trà nói

-Sao k lại gần đó mà nghe?\_Linh nhăn mặt

-Làm sao mà em dám. Lỡ họ thấy thì sao? Như vậy thì em sẽ bị kĩ luật nặng lắm đó\_Trà nói

-2 người im lặng đi. Sao k ai an ủi gì em hết vậy? Chỉ lo cãi nhau thôi\_Trúc nói, rơm rớm nước mắt

-Xì, tao biết mày có đau lòng gì đâu mà an ủi. Chỉ có tức giận thôi\_Trà nói

-Lọ thước nhỏ mắt còn chưa kịp dấu kia kìa\_Linh nói

-Hì, thì phải làm cho ra vẻ nghiêm trọng chứ? Mà 2 chị giúp em nghĩ cách đi, nếu k con Ngopcj cướp ảnh đi mất. Ráng giúp em đi, tuơng lai hạnhphúc của em sao này đó\_Trúc năn nỉ

-Thôi được rồi, vì mày năn nỉ và vì tao cũng chẳng ưa gì cái con nhỏ xấc xược đó nên tao bày ày cách này. Lại đây.....\_Linh nói và bắt đầulên kế hoạch

Và sau đó là hàng loạt những nụ cười đầy vẻ nham hiểm của 3 con rắn độc

3 ngày sau chính là 5/9\_ngày hội khai trường, hội học sinh là nhữngngười tất bật nhất vì phải lo phần sân khấu, văn nghệ và hội trưởng hộihọc sinh sẽ lên đọc lời tuyên thệ. Buổi lễ có lẽ sẽ kết thúc trong êmđẹp nếu như sự việc đó k xảy ra trong lễ hội mừng ngày khai trường vàđón các em học sinh mới.........

-Ngọc ơi!\_Kiệt từ xa chạy lại nói

-Có chuyện gì thế?\_Ngọc hỏi

-Mọi người đâu hết rồi? sao chỉ có 1 mình cậu ở đây?\_Kiệt nhìn xung quanh hỏi

-Đi chơi hết rồi, Trinh với Phing thì đi coi ca nhạc ở trên kia, còn Phuơng và Vũ thì k nói cũng biết mà\_Ngọc nói

-Vậy sao cậu đứng đây? K đi đâu chơi à?\_Kiệt cười hỏi

-Nếu ở đây có chỗ nào bán sách từ 50 năm trước thì mình sẽ tới đó\_Ngọc trả lời bình thản

-Trời! Sao lại là sách từ 50 năm trước?\_Kiệt hỏi

-Vì sách bây giờ mình đọc hết rồi, có nhiều sách hay mà giờ k xuất bản lại lắm\_Ngọc nói

-Thôi, ở đây là lễ hội ăn uống, làm gì có mấy thứ đó. Thôi, đi chơi với mình vậy\_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi

Nếu là trước đây chắc nó đã cho tên nào dám làm vậy 1 cú trời giáng để có thể vào bệnh viện ngắm mấy cô y tá nhưng bây giờ nó đã quá quen vớiviệc bị lôi tới lôi lui như thế này rồi. Hình như tên này k sợ nó thìphải?

-Nè qua bên kia đi\_kiệt kéo Ngọc đi trong khi Ngọc thì có vẻ k muốn,nhìn mặt cô nàng méo xẹo thấy mà thuơng nhưng ai biết đâu trong lòng cônhóc đang có gì đó xôn xang, vui vui đén khó tả

-Làm ơn đi, mỏi chân lắm rồi\_Ngọc nhăn nhó ngồi xuống ghế đá

-Mới đi có chút xíu thôi mà, làm gì mà mỏi chân chứ?\_Kiệt hỏi

-Phải, nếu như là bình thường thì có đi 10 lần quãng đường đó cũng k sao nhưng đi với cậu thì khác. Cậu có biết nãy giờ mấy em yêu của cậu cứđướng chắn đường, chen lấn để nhìn cậu, hơn nữa họ còn

"tặng

" ìnhnhững ánh mắt rất thiện cảm. Năng lượng của mình tiêu hao hết rồi\_Ngọcnói

-Trùi ui, xin lỗi mà. Với lại đâu phải có mình cậu mệt đâu, mình cũngkhổ lắm chớ bộ. Cậu nhìn lại đằng sau đi, đâu phải chỉ có con gái? Contrai cũng đầy ra chứ bộ?\_Kiệt nhăn nhó nói

-Thôi, k nhắc tới nữa. Mình muốn ăn kem\_Ngọc nói rồi mỉm cười

-Ok, cậu đợi 5

nhé\_Kiệt nói rồi chạy đi

Ngọc ngồi 1 mình và nhìn trời nhìn đất, chợt nó suy nghĩ

" Kì lạ thật, k ngờ mình giờ đây lại có người quan tâm và chăm sócnhiều như vậy. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thuơng mình nữachứ. Mình quyết định vào đây học quả là k sai. Nới đây đã giúp mình lấylại được niềm vui và tìm thấy được giá trị của cuộc sống. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ ở trên đó liệu có vui k? Mẹ đã từng nói mẹ trên thiên đường sẽ k bao giờ cô đơn và buồn bã bởi vì mẹ có những người thân yêu, được gặplại ông, lại bà. Con thật ngốc khi có ý định sẽ theo mọi người lên đó,con thật là ích kỉ. Từ giờ con sẽ k như vậy nữa, con sẽ cố gắng để sốngthật tốt vì ở đây vẫn còn nhiều người cần có con

"\_Ngọc miên man suynghĩ, dạo này nó thường hay nghĩ tới mẹ nhưng k phải với khuôn mặt đẫmnước mắt với những nỗi nhớ thuơng, cô đơn và lặng lẽ mà là 1 khuôn mặtrạng rỡ, với nụ cười trên môi. Dù nụ cười k tuơi tăn như lúc trước nhưng nó cũng đủ để xoa bớt đi phần nào nỗi bất an trong lòng người mẹ quá cố

Có lẽ ở 1 nơi nào đó, người mẹ đang khẽ mỉm cười

Còn Kiệt thì sao? Vì là 1 hoàng tử thân thiện có nụ cười làm mê mẩn cácgirl nên bây giờ Kiệt đang thật sự rất khổ vì bị các em girl vậy kín.Nếu Kiệt tỏ ra lạnh lùng như Phong thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác, nhưng Kiệt thì lại k làm được.

"Lí do vì sao ư? Đơn giản là Kiệt k muốn làm các em gái dễ thuơng phải buồn. 1 Phong là đủ lắm rồi!

"\_đó là câutrả lời của Kiệt (bó tay cái ông này). Mãi 1 lúc sau Kiệt mới mua được 2 cậy kem mát lạnh và bắt mắt. Đang trên đường đi, bỗng Kiệt va phải vàoai đó. Đó là 1 cô nhóc năm nay lên lớp 6, có lẽ ai đó đã chen lấn và xôngã cô bé va vào người Kiệt. Dìu cô bé đứng dậy và hỏi thăm, Kiệt mớichú ý tới quần áo của mình, 2 cây kem bây giờ đang dính trọn trên ngườicậu. Thôi rồi, thế là toi công nãy giờ đứng chờ mua kem. Kiệt vào nhà vệ sinh và cởi áo ngoài của bộ vest. Cũng còn may là hôm nay Kiệt phảiphất biểu nên mặc lễ phục, lúc nãy kem dính trên áo ngoài thôi nên ksao. Kiệt bỏ nó ở ngoài bồn rửa tay và vào nhà vệ sinh. Bỗng, ở ngoài có tiếng động.........

-Nè, chắc chứ?\_Trà hỏi nhỏ

-Chắc chắn mà. Lúc nãy em thấy ảnh lôi 1 chiếc khăn ra ngắm rồi bỏ vào túi trái của áo vest để lên phát biểu\_Trúc nói

-Nhưng mà sao em thấy sợ sợ thế nào ấy, đây lại là phòng wc nam\_Trà nói

-sợ cái gì, tao đuổi hết tụi con trai đi rồi, với lại nãy giờ mình cótới gần ảnh bao giờ đâu? Chắc chắn ảnh sẽ k nghi ngờ mình\_Linh nói đầyhiểu biết

-Đúng đó, nếu có nghi thì cũng chỉ nghi cía con nhỏ lớp 6 lúc nãy thôi. Có ai ngờ mình cố tình đẩy nó đâu\_Trúc nói

-Nhưng mà con nhỏ đó cũng sướng quá ha? Được ôm thần tượng 1 lần rồi còn gì? Như vậy chắc có bị sao nó cũng cam lòng\_Trà nói

-Um, em cũng muốn được như nó ghê\_Trúc mơ mộng

-Vậy sao hồi nãy k chịu để tao xô? Giờ thì ngồi đó mà mong với chả ước.Thôi, vào lấy cái khăn mau lên\_linh nói rồi kéo Trúc ra ngoài

-Ơ? Sao lại là em?\_Trúc hỏi

-Vậy cái này là làm vì lợi ích của ai?\_Trà hỏi ngược lại

-Thôi được, vì tuơng lai của shopping và làm đẹp. Cố lên!\_Trúc tự an ủi và vào nhè vệ sinh nam

1 lúc sau Trúc chạy ra, mặt đỏ lựng..............

-Mày làm sao đó?\_Trà hỏi

-Ngại quá chị ơi, hình như có đứa thấy em mất rồi\_Trúc nói

-Là sao? Ai thấy? Trong đó có ai à?\_Linh hỏi

-Dạ, có tên nào đó hình như học lớp 11, tự nhiên ở đâu chui ra làm emquê muốn chết, k biết gã đã kịp nhìn thấy mặt em chưa nữa\_Trúc nói

-Chết thật. K biết là ai? Thôi, chắc thằng đó k nói ra làm gì đâu. Từ từ rồi tính. Thế khăn đâu?\_Linh hỏi

-Đây nè\_Trúc nói rồi đưa cho 2 người 1 chiếc khăn nhỏ

-Ok, vậy là bước 1 đã thành công dù k được tốt đẹp cho lắm. Bước 2 chuẩn bị thôi\_TRà nói

-Được rồi. Trúc, lần này diễn cho tốt vào. Đừng có làm cho nó nghi ngờ đó. Mày luôn là đứa phá hỏng tất cả\_Linh nói và nhăn mặt

-Em biết rồi mà\_Trúc nói

Thế là 3 cô nàng đanh đá với những âm mưu hiểm độc quay bước đi mà khề hay biết phía sau đang có 1 bóng đen đã quan sát hết tất cả, trên môi khẽ nở 1 nụ cười

khi Kiệt bước ra, vì quá vội nên Kiệt cũng chưa kịp kiểm tra lại mình đã mất thứ gì. Lật đật chạy ra quầy kem và dùng

"mĩ nam kế

", năn nỉ cácbạn nhường chỗ để mình mua truơc. Kiệt sợ nếu đi quá 5

thể nào cũng bịNgọc xử đẹp

-Cậu chờ mình có lâu k? Xin lỗi, mình về hơi trễ\_Kiệt chạy lại nói

-Trễ mất 35s 24\_Ngọc nói

-Úi trời, tính gì mà kĩ thế?\_Kiệt gãi đầu nói

-Cậu vừa mới tán em nào à? Sao về trễ quá vậy? Mà áo vest của cậu đâu?Hay là tặng cho em ấy luôn rồi?\_Ngọc quan sát Kiệt rồi hỏi mà cứ nhưtrêu ghẹo

-Tầm bậy. Tự nhiên đi tặng áo khoác của mình cho con gái. Hơi kì\_Kiệt cười và đưa cho Ngọc cậy kem

-Ai biết được. Nhỡ đâu cậu tặng em ấy áo khoác với cái lí do ngốc xítnhư thế này thì sao :

" Hôm nay trời lạnh, 1 cô gái xinh đẹp như cậu màbị cảm thì mình và các chàng trai sẽ buồn lắm đấy. Cậu khoác áo của mình vào đi. Đây là tấm chân tình của mình đấy

"\_Ngọc nhái theo giọng củaKiệt

-Úi trời, cậu làm gì mà kinh thế. mình cua gái có hạng đó nha, k cần dùng tới những cái cách cũ xì đó đâu\_Kiệt nói

-Thế có nghĩa là cậu tự nhận mình mới đi cua gái về đấy nhé\_Ngọc nói

-Ý, làm gì có. Mình có đi cua gái nhưng từ 2 tháng trước kia, bữa nay là tại mình bị dính kem lên áo nên thay ra rồi, mình còn để nó trên phònghọp của Hội học sinh kìa\_Kiệt nói

-Vậy là cậu phải đi mua cậy khác sao? Vậy là mình sai rồi, xin lỗi cậu\_Ngọc ăn kem nói

-Trùi ui, lâu lâu mới nhận được lời xin lỗi từ công chúa lạnh lùng. Vui ghê\_Kiệt nói

-Thôi, mình k giỡn à nha. Cậu coi chừng bị ăn 1 đấm đó. Qua bên kia đi,mình thấy bên đó có mùi gì thơm lắm\_Ngọc nói và kéo Kiệt đi.

Cậu tự về nhà được k?\_Kiệt hỏi khi Ngọc ra về

-Mình về được chứ sao k? Mình đâu phải là trẻ con mẫu giáo?\_Ngọc hỏi lại và cười

-Ừ ha, dù sao thì cũng chả ai dám đụng vào cậu\_Kiệt nói rồi lấy tay rađỡ trước mặt, dường như cậu chàng cũng đủ biết sau câu nói đó, kết quảsẽ như thế nào

-Cậu coi chừng đó. Thôi, mình về đây\_Ngọc chào tạm biệt Kiệt rồi đi thẳng

...........

-Nè, nãy giờ 2nguoiwf đi đâu đó?\_Phong hỏi

-Thì đi chới chớ đi đâu? Hỏi thừa \_Kiệt nói lại

-Trời ơi, học cái tính tiết kiệm lời đó của ai vậy? Ngọc hả?\_Phong chọc

-cũng chưa chắc đâu, có khi là từ cậu\_Trinh cười nói

-Thế còn 2 con vịt ồn ào kia đâu rồi?\_Kiệt hỏi và nhìn ngó xung quanh

-Đi ăn rồi, nhà hàng bên kia kìa. Cãi nhau cãi buổi trời nên giờ nàythan đói bụng, qua bên đó thi xem ai ăn nhiều hơn rồi\_phong nói và chỉsang phía bên kia đường, nới có 1 nhà hàng 5 sao sang trọng

-Thế 2 cậu k đi à?\_Kiệt hỏi

-Mình no quá trời rồi, cả buổi Trinh lôi mình đi ăn hết cái này tới cái kia, bụng hết chỗ chứa\_Phong nói và ôm bụng cười

-Mình cũng vậy, công nhận con gái là chúa ăn hàng. Mình thì no căng bụng mà Ngọc thì ăn từ món này sang món khác, hỏi no chưa thì lúc nào cũnglắc đầu\_Liệt tưởng tượng mà mặt thì méo xẹo

-Nhè, làm ơn đừng nói xấu con gái nghe chưa? Nếu k thì đừng trách sao đây vô tình\_Trinh nói rồi lườm 2 chàng

-Thôi, thôi. Giỡn chút ý mà. Phong, hôm nay phiền câu đưa Trinh về, mình để quên đồ trên phòng họp rồi. Với lại hôm nay mình cũng k đi xe\_kiệtnói

-Trời, bữa nay đại công tử nhà họ Hoàng k đi xe? Đúng là chuyện lạ à nha, chắc bữa nay trời mưa quá\_Phong chọc

-Đừng có chọc quê mình à nha. Chẳng qua là muốn đi bộ nên vậy thôi\_Kiệt nói

-Chớ k phải là muốn đi cùng Ngọc sao? Giả vờ thấy gớm\_Trinh hùa theo chọc

-Được lắm, 2 người cứ thi nhau mà chọc tui đi. Cười người hôm trước, hôsau người cười đo\_Kiệt nói rồi quay lưng đi về phía dãy nhà phía Đôngcủa trường, nới có phòng họp của Hội học sinh

-Thôi, để mình đưa cậu về\_Phong nói rồi lôi Trinh vào nhà xe

Kiệt 1 mình lên phòng họp của Hội học sinh, bật đèn và lấy chiếc áokhoác lúc chiều vứt trên bàn. Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái...mùi huơng nhènhẹ trên chiếc khăn tay của Ngọc (Kiệt: Hix, nghe giống biến thái đi) nên lục túi áo của mình

" Sao bên này lại k có, lúc chiều mình bỏ ở đây mà? Hay là túi bên kia nhỉ? K phải, ở đây cũng chẳng có, đây cũng k. Rốt cuộc là ở đâu rồinhỉ?

" Kiệt thật sự hoảng, mất đi 1 vật quan trọng như vậy khiến cậu kthể giữ nổi được bình tĩnh.

Gần như lục tung cả căn phòng, Kiệt thật sự lo lắng, cảm giác như vừamác phải 1 lỗi gì rất trầm trọng. Sợ rằng đã làm rơi mất ở đâu rồi nhưng Kiệt vẫn tìm như 1 động vật hoang dã

Còn ở phía Ngọc thì sao? Xem thử nha...........

-Hello! Lậu quá k gặp\_Linh bước tới đứng trước mặt Ngọc, theo sau là Trúc và Trà

-đúng, nhưng tôi cũng chả muốn gặp các người tí nào. Xem ra tối nay tối k thể nuốt nổi cơm rồi\_Ngọc đáp trả lại

-Nè, đây cũng chả muốn gặp đằng ấy đâu. Tại đằng ấy cứa kè kè lấy anh Kiệt nên tụi này mới phải vậy\_Trà nói

-Vô duyên, hơn tuổi người ta mà gọi anh xưng em ngọt sớt, đúng là thẩmmĩ nhiều nên mặt dày, k biết ngượng\_Ngọc trả đòn cực kì ngoạn mục, xemra đi theo Phuơng lâu nên miệng lưỡi cũng được tôi luyện tới đỉnh cao,level nói móc cũng tăng cấp

-Mày...mày...\_Trà tức nói k ra tiếng

-Sao thế, hồi nãy con đanh đá lắm mà? Sao giờ lại như vậy? Trong miệngcó cái gì à? Hay là nói trúng tim đen nên k cãi được?\_Ngọc lại tiếp tụctấn công

-Nè, mày đừng có chọc khóe người khác như thế nữa. Tụi tao cảnh cáo mày, còn léng phéng, lại gần anh Kiệt là k xong đâu\_Trúc bây giờ mới lêntiếng

-Tôi nói đúng sự thật mà, nghĩ gì thì nói nấy thôi,. Như thế cũng có lỗi à? còn cái chuyện cảnh cáo già đó thì đừng có mơ. Tôi có gặp gỡ hay có ý đồ gì với Kiệt các người cũng k có quyền ý kiến hay cảnh cáo. Các người càng nói tôi lại càng thân với cậu ấy hơn đó\_Ngọc nói ra những lời k hề thật lòng, dù đó k phải những gì nó nghĩ nhưng vì muốn chọc tức mấy con nhỏ này nên Ngọc mới nói vậy

-Thôi, k nói với con này nữa. Trúc cho nó thấy đi\_Linh nói rồi phẩy tay ra hiệu

-Này, mày xem, đây là cái gì?\_Trúc nói rồi giơ 1 vật lên tước mặt Ngọc

-Sao mày lại có nó? Đưa đây!\_Ngọc nói rồi giơ tay chụp

-Khoan đã, mày tưởng mày có thể lấy lại dễ dàng như vậy sao? Xem rachiếc khăn này quan trọng với mày lắm\_Trúc rụt tay lại và nói

-Anh Kiệt đã tặng nó lại cho em tao rồi.Mày làm gì có quyền lấy lại chứ?\_Trà nói

-Rốt cuộc chuyện này là sao?\_Ngọc hỏi

-Lúc nãy Trúc mệt nên ra mồ hôi hơi nhiều, anh Kiệt đã dùng nó để lau mồ hôi cho Trúc. thấy Trúc có vẻ thích nên ảnh cho luôn, ảnh nói cái nàycũng chả phải cái gì quan trọng. K bằng 1 giọt mồ hôi của Trúc. Màytưởng lúc nãy ảnh mua kem về trể là do va phải con nhóc nào đó thật sao? Mày nhầm rồi, đó là do ảnh ngồi chơi và nói chuyện với Trúc đó. Nhìncái cảnh đó, thậy lãng mạn dễ sợ luôn\_Linh bắt đầu bịa ra 1 cậu chuyệndo mình tự tạo

-Sao? Mày k còn cơ hội đâu. Bỏ cuộc đi\_Trà nói

-Kệ tụi mày, thích thì cứ giữ, tao k cấm. Dù sao thứ đó cũng chả đáng gì\_Ngọc cười nhếch mép và quay đầu bỏ đi

-Giờ sao đây chị? Sao nhìn nó có vẻ bình tĩnh quá vậy? Hay là mình thất bại rồi?\_Trúc ái ngại hỏi

-Tầm bậy, thành công rồi. nó nói vậy có nghĩa nó đã tin vào câu chuyệncủa chúng ta. Còn nó bình tĩnh ư? Chỉ là giả vờ thôi chứ thật ra nó đang sốc lắm. Nhìn cái dáng đi của nó đi, đầu cúi xuống đât, nhìn dáng vẻyếu đuối thế kia mà. Bình thường nó có bao giờ thế đâu\_Linh phân tích vô cùng tỉ mỉ

-Vậy là thành công rồi. Đi bar ăn mừng thôi\_Trà cười tuơi rói

-Mày lúc nào cũng vậy. Thôi, đi bar nào. Tranh thủ mày kiếm giùm tao 1 thắng nào đó giàu có đẹp trai đi\_Linh nhăn mặt nói

-Thôi, kiếm làm chi? em chấm anh Vũ rồi\_Trà nói

-Vậy là lần sau chúng ta củng đóng kịch rồi làm những chuyện như thế này nữa ạ?\_Trúc hỏi

-Chắc thế. Mà mày k muốn làm à?\_Linh hỏi

-k có, lúc đầu em cũng thấy sợ sợ nhưng giờ em lại thấy thích thú\_Trúc cười toe toét

-OK, vậy giờ đi bar. Ngày mai đón chờ tin vui ha\_Linh cười rồi cả bọn lên taxi đi tới bar

Còn Ngọc thì sao? Công chúa của chúng ta đang rất sốc, Ngọc k tin vàcũng k muốn tin là Kiệt lại làm như vậy. Ngoài trời, mưa đang rới. Mưarơi hay nước mắt nó rơi? Phải chăng mưa đang cố an ủi nó?

" Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậulại đối xử như thế với mình? Mình luôn tin rằng cậu k làm thế nhưng giờbiết làm sao được khi bọn họ có trong tay chiếc khăn ấy. Tất cả, tất cảđều chứng minh rằng niềm tin của mình sai lầm, cậu bảo làm sao mình cóthể tin cậu được nữa đây. Cậu bảo làm sao mình có thể tin vào người bạntốt, người đã kéo mình ra khỏi bão tuyết để đón nhận ánh nắng ấm áp,người đã đem lại niềm tin và nụ cười ình được nữa đây?

"\_Ngọc suynghĩ mặc cho đôi chân cứ bước đi mà k biết đi về đâu. Mặc cho nước mắtđang nhạt nhòa trên má. Có lẽ mưa rơi là để che đi những giọt nước mắtđó, để k ai nhận ra rằng Công chúa tuyết đang khóc, những giọt nước mắtđau lòng, cảm giác như bị phản bội và làm tổn thuơng

Sáng sớm hôm sau, Ngọc vẫn đi tới lớp như hàng ngày cùng với cái vẻ lạnh như tảng băng trôi, chỉ có điều hôm nay có vẻ lạnh hơn hàng ngày nhưngcũng có vẻ gì đó buồn rầu và ảm đạm. Đôi mắt sù đã được make-up rất kĩnhưng vẫn có thể thấy nó đàn sưng húp cùng với những quầng thâm xungquanh

-Ngọc ơi, cậu bị làm sao thế?\_Phuơng hỏi với vẻ đầy lo lắng

-K sao, mình thì có chuyện gì cơ chứ\_Ngọc cố gượng cười

-Sao mắt cậu sưng húp lên vậy? chẳng lẽ cậu khóc hả?\_Trinh hỏi nhỏ, đủđể ình, Phuơng và Ngọc nghe, còn 2 chàng kia thì miễn bàn

-Làm gì có, tối qua mình đọc tiểu thuyết tới khuya, vì cuốn tiểu thuyếtđó hay quá, vừa lãng mạn lại đầy những bi kịch nên mình có khóc đôichút. Chắc vì vậy nên mắt mới sưng lên thôi\_Ngọc bịa 1 câu chuyện

-Vậy bây giờ cậu về bàn nằm nghĩ 1 chút đi, nhìn cậu xanh xao lắm\_Trinh dìu Ngọc về bàn và quay lại phía Phương

-Nè, cậu có tin câu chuyện lúc nãy của Ngọc k?\_Phuơng hỏi nhỏ vì dù sao bên cạnh mình cứ luôn kè kè 1 tên gián điệp

-Mình k tin lắm, Ngọc đâu phải là 1 người như vậy\_Trinh nói

-Mình cũng thấy thế. Ngay cả chuyện tình giữa Romeo và Juliet còn chưalấy được 1 giọt nước mắt của cậu ấy kia mà. Với lại có cuốn tiểu thuyết tình yêu nào mình chưa đọc chứ\_Phuơng phân tích

-Mà hôm nay anh Kiệt cũng chưa tới. Mọi hôm tới sớm lắm mà ta? Hay là họ có chuyện gì?\_Trinh nhăn mặt hỏi

-Hay là gì nữa, chắc chắn rồi\_Phuơng nói

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ diều tra chứ? Đội điều tra đặc nhiệm bắt đầu\_Phuơng nói và liên minh với Trinh

-Ok\_Trinh đáp lại

-Chuyện gì mà nghe hay quá vậy? Cho tui tham gia với có được k?\_Vũ từ đâu xen vào

-Ra chỗ khác!\_Phuơng quát và tặng cho Vũ 1 quả mít nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu

Phong và Trinh thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu và thở dài ngao ngán

Một lát sau, Kiệt cũng bước tới trường. Khuôn mặt có vẻ k được bìnhthường và có phần tiều tụy vì lo lắng và mất ngủ, nụ cười k còn là củamặt trời nữa rôi. Kiệt vào lớp cũng là lúc chuông reo, buổi học bắt đầutrong k khí vô cùng phức tạp làm cả lớp k ai tập trung nổi, kể cả thầygiáo, mà nguyên nhân thì k gì khác ngoài 3 bàn cuối của lớp, nơi ngự trị của những nam thanh nữ tú trường Green Dream. 1 k khí lạnh như băngtảng, buồn phiền, đa nghi với 1 đống cậu hỏi len lỏi trong cái đầu nhỏbé nhưng có bộ não vĩ đại. 1 k khí lo lắng, thỉnh thoảng lại len lénnhìn Ngọc, rồi lại thở dài nghĩ về chuyện gì đó. 1 k khí đa nghi, soimói được tạo ra bởi 2 cô ngàng và 1 k khó hiểu, tò mò và ngao ngán của 3 chàng hoàng tử. Tất cả những bầu k khí đó mà trộn lẫn vầo nhau thì congì là lớp học nữa.

Cuối cùng 2 tiết học cũng trôi qua trong sự ngột ngạt, khó chịu tớinỗi thầy giáo cũng chả muốn giảng bài mà học sinh cũng chả thèm nghegiảng. Đúng 1h 30

, cả cái lớp như ngồi trên ddongs lửa hay nói có vẻnghiêm trọng hơn là vùng cài bom nổ chậm. Được thoát khổi cái lớp đó,ông giáo già và cả những con người tội nghiệp kia mới hiểu được giá trịcủa cuộc sống, mới biết tính mạng quan trọng tới nhường nào và mới biếtcảm giác khi thoát chết trong gang tấc ra sao. Ngọc lặng lẽ bước rangoài, nó muốn được yên tĩnh để suy nghĩ tất cả và đuơng nhiên nơi nóchọn chính là khu vường đẹp như mơ của Hội học sinh

Tại khu vườn của Hội học sinh............

Nó ngồi dưới 1 bóng cậy cao, ngắm nhìn mọi vật xung quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nếu như ngày thường, màu xanh của cây cỏ giúp nó thấy thưthả và mạnh mẽ hơn thì hôm nay nó lại thấy màu xanh đó cực kì u tối vànó ghét, rất ghét sự mạnh mẽ của nó. Nó k muốn mạnh mẽ vào lúc này vìthật ra nó rất yếu đuối, nó cảm thấy mệt mỏi vì sự mạnh mẽ hàng ngày của mình. Bỗng, Kiệt xuất hiện trước mặt nó . Bây giờ nó vừa muốn gặp nhưng cũng k muốn thấy Kiệt. Nó muốn hỏi Kiệt có thật là đã làm vậy k nhưngcũng sợ cậu trả lời sẽ có. kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên nó và im lặngbởi vì chính cậu cũng chả biết nói gì. Ngọc đã quyết định sẽ hỏi Kiệt dù cho cậu trả lời có ra sao, dù sự thật có nghiệt ngã tới mức nào. Thàbiết rõ còn hơn trong lòng cứ k yên.

-Kiệt này, mình hỏi cậu 1 câu. Chiếc khăn hôm trước mình tặng cậu đâu rồi\_Ngọc nói giọng chứa đầy sự mệt mỏi và khó khăn

-mình...mình...mình...thật ra...mình...làm...làm mất nó rồi\_Kiệt lắp bắp thú nhận

-Cậu làm mất?\_Ngọc hỏi lại

-.....Um\_Sau 1 hồi im lặng, Kiệt gật đầu

-Hay là cậu tặng cho ai đó rồi?\_Ngọc hỏi lại

-Tặng? Tặng cho ai?\_Kiệt hỏi

-Cậu đừng vờ vịt nữa, mình biết hết cả rồi. Cậu lấy nó để tặng cho Trúc, cậu bảo nó k đáng giá gì. Cậu coi nó như 1 thứ đồ chơi, 1 mốn hàng rẻmạt. Cậu có biết cậu làm như vậy cũng có ngiax là cậu đang chà đạp lênmình k? Cậu có biết mình tin tưởng ở cậu nhiều như thế nào k? Tại saocậu lại đối xử với mình như vậy? tại sao cậu có thể coi thường mình nhưthế? Tại sao? Dù minhg xuất thân thấp hèn hơn cậu nhưng mình cũng cóđáng để cậu đối xử thế k? Hả??\_Ngọc tuôn 1 lèo và chạy đi, nếu tinh mắtcó thể thấy 1 vài giọt long lanh nơi khóe mắt

Kiệt 1 mình lặng thinh suy nghĩ về những gì cậu nói, trong đầu đangrắp ráp lại các chuỗi sự kiện vừa rồi. Cậu thật k hiểu Ngọc đang nói gìnhưng Ngọc có nhắc tới Trúc nên cậu quyết định tới gặp họ 1 lần xem sao. Dù gì bọn họ cũng là người có khả năng làm ra những chuyện này nhất

Tại địa bàn hoạt động của 3 con răn độc hay nói đúng hơn là sân thượngcủa trường, 3 con rắn đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, bàn luận vềchiến thắng ngoạn mục vừa rồi mà công đầu là của Linh\_chị cả của nhóm

-Trời ơi, k ngờ lại thành công vang dội như thế. Nhìn bộ dạng của nósáng nay mà em muốn sướng con mắt\_Trúc nói và uống ngụm nước trái cây

-Chứ còn gì nữa? Chị hai mày mà đã ra tay thì gạo xay ra cám\_Linh tự hào

-Lần sau mình chơi thêm 1 vố nữa ha? k ngờ cái khăn bè tí thế mà có ích dễ sợ\_Trà nói

-Tại họ dễ tin người thôi, chứ nếu như với những đứa như chị em mình thì chắc còn khuya\_linh nói

-Dô nào! Ăn mừng chiến thắng\_Trúc nói là giơ lon nước ngọt lên

-Dô!\_Linh và Trà đồng thanh

-Uống cái này chẳng đã tí tẹo nào, tối mình đi bar đi\_Trà đề nghị (con này lúc nào cũng thế)

-Cô nghĩ cô có thể đi được k?\_Kiệt đi tới, mặt lạnh tanh, nhìn còn kinhhơn cả Phong hằng ngày. Tụi nó đâu ngờ rằng nãy giờ Kiệt đang đứng ở cửa và nghe thấy tất cả

-Anh...anh nói gì? Em k hiểu?\_Trúc giả nai

-Đừng có vờ vịt nữa, tôi nghe thấy hết cả rồi. Chiếc khăn đâu?\_Kiệt quát lên, guơng mặt lộ rõ vẻ tức giận, từng đường gân xanh hiện lên trênguơng mặt đẹp trai và handsome hàng ngày. Kiệt nắm lấy tay Trúc và siếtchắt, tưởng như có thể bẻ gãy nó

-Á!\_Trúc chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi nước mắt chảy ra ròng ròng

-Kiệt! anh bỏ tay con bé ra đi, nó có biết gì đâu?\_Trà năn nỉ

-K cần phải ngụy biện, nói cho tôi biết, có phải các người đã lấy chiếc khăn của tôi k?\_Kiệt lặp lại câu hỏi

-Chiếc khăn...chiếc khăn...\_Trúc dường như k chịu nổi nữa nên định nói ra

-A! Anh nói tới chiếc khăn này ạ? Lúc nãy tụi em có đưa nó khoe với lũbạn, nói dối là của 1 ngôi sao tặng cho, tụi nó tin sái cổ nên tụi em ăn mừng thôi mà\_Linh cứu bồ, móc trong túi ra 1 chiếc khăn mằu tím và bịara 1 câu chuyện

-thật chứ?\_kiệt nói, giọng đầy vẻ răn đe

-Th...thật\_Linh phải khó khăn lắm mới có thể nói ra 1 từ

-Hừ! Lần này tôi tha cho các người nhưng k có nghĩa là lần sau cũng vậyđâu. Chắc chắn nó sẽ k đơn giản như thế này\_Kiệt buông tay Trúc ra làmcô ả ngã dúi, để lại 1 lời cảnh cáo rồi bỏ đi

-Nè, k sao chứ?\_|Trà đỡ Trúc dậy hỏi

-Đau...đau quá chị ơi\_Trúc nhăn mặt nói

-Thôi, đưa con bè xuống phòng y tế đi\_Linh nói

Sau khi băng bó vết thuơng, tụi rắn độc bắt đầu nói chuyện

-ũng may chỉ bị bong gân, chừng 10 ngày là sẽ khỏi. Nếu bị gãy xuơng thì chắc mày ôm cục bột dài dài đấy con ạ\_Linh nói

-Sao lúc đó nhìn ảnh ghê quá à. Xém nữa là em khai hết rồi\_Trúc nói

-Cũng may nhờ chị Linh. Ủa! Mà cái khăn hồi nãy ở đâu ra vậy?\_Trà hỏi

-Hồi sáng, có thằng nào là hoắc lạ huơ, hình như ở trường khác đưa chotao. Thấy đẹp đẹp nên tao giữ lại, ai dè có ích ghê\_Linh nói

-Bó tay chị luôn. Thằng đó đúng là vị cứu tinh của tụi mình\_Trúc nói

-Thôi, Trà, mày đưa nó về đi, dù sao ở đây cũng chả làm được gì\_Linh nói

-Vâng ạ\_Trà gật đầu

Sau khi Kiệt nếm cho bạn rắn độc 1 lời đe dọa, Kiệt bỏ về lớp. Tới lớpthì chẳng thấy Ngọc đâu, hỏi Phuơng mới biết rằng Ngọc k được khỏe nênxin về sớm. NGhe thấy thế, Kiệt cũng chả muốn học nữa. Nhờ Phong xin hộ ình về sớm, Kiệt chẳng thèm cầm sách vở gì, cứ tay k mà đi ra gẩ.Lái xe trên đường với vận tốc chóng mặt. Kiệt suy nghĩ

"Bệnh ư? Cậu đang giận mình thì có. chắc giờ này cậu k muốn nhìn thấymình đâu phải k? K biết cậu đang làm gì? Ở đâu? Nếu cậu ở đâu đó nguyềnrủa mình cũng chảng sao nhưng xin cậu đừng khóc. Nếu cậu khóc thì mìnhbuồn lắm. Tất cả cũng chỉ tại mình, tại mình k giữ chiếc khăn cẩn thận.Bọn con Linh khốn kiếp, dám bày mưu sao? Chỉ tiếc là tao k có bằngchứng nếu k chắc tụi mày toi hết rồi. Đồ con gái k ra gi

"\_Kiệt sau những suy nghĩ đó thì phóng xe chạy như bay

Dừng lại ở 1 quán bar k lớn lắm, nới đúng hơn là k lớn trong mắt củaKiệt, cậu xuống xe và bước vào trong. Cũng lâu rồi Kiệt tới nơi này, nói đúng hơn là gần 2 tháng nay chư tói. Từ sau cái lần đầu tiên đi bar vàđua xe với Ngọc, cậu k còn tới những nơi này nữa. Hầu như mọi thời gianrảnh cậu đều dành để đi chơi với Ngọc. Ở bên Ngọc, Kiệt cảm thấy vui,cảm thấy mình như chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều. Cứ thế, Kiệtuống rượu mà cứ như uống nước lã, uống hết li này tới li kia, càng uốngthì càng tỉnh. Bỗng, có 1 đám thanh niên tóc xanh tốc đỏ tới trước mặtKiệt gây sự. Cũng đúng thôi, ở đây k phải là bar Thiên đường, ở đây toàn những đứa công tử ăn chơi thích thể hiện mình, thích làm ra vẻ ta đây.Ăn chơi là chính chứ có phải đại ca gì. Thấy Kiệt uống loại rượu mạnh và đắt tiền mà tới tụi nó cũng phải bó tay nên tới sinh sự. tụi nó chỉtoàn là lũ gà công nghiệp, biết gì về đại ca này đâu.

-Kìa chú em, sao ngồi uống rượu 1 mình thế này\_1 thằng trong đó cất tiếng

-Dám uống cả loại này sao? Chú em k biết qui định ở đâu là gì à? K aiđược uống thứ này vì tụi anh k biết uống\_thằng khác chen vô

-Là lính mới sao? Nhìn cũng được ra phết đấy. Tới chào tụi anh đi, rồitụi anh cho cưng vào đội\_1 thằng khác nói, giọng \*\* \*\* có vẻ như bị..gay

-Cái thằng kia! Sao nãy giờ tụi tao nói nhiều thể mà mày nói thiếng nào vậy hả?\_1 thằng có vẻ k chịu nổi nữa nên quát

Cạch!\_Kiệt đứng dậy, thanh toán tiền cho phục vụ rồi quay về phía tụi nó\_Cút đi, bọn nhãi ranh

-Á à, thằng này láo!\_tên đầu đàn nói rồi cả bọn xông vào

Binh! Bốp! Hự!\_các âm thanh chói tai vang lên, mọi người xung quanh thì la hét

-Tao đã nói rồi. Tụi bay k xứng để tao cho ăn đám đấy\_Kiệt nói rồi vừađưa tay lên miệng liếm vết máu do lúc nãy va phải vật nhọn vừa đưa cặpmắt của loài thú hoang nhìn 1 đám đang nằm quằn quoại giữa sàn

-Có chuyện gì thế?\_Ông chủ nghe thấy tiếng la hét thì chạy ra hỏi

-Ông chủ, anh ta đánh các thiếu gia bị thuơng\_1 cô phục vụ nói

-Ơ, Cậu Kiệt? Sao cậu lại ở đây?\_Ông chủ ngạc nhiên hỏi

-Chú Hoàng đó à? Quán này là của chú sao? \_Kiệt hỏi

-Dạ vâng\_Ông Hoàng lễ phép nới

-Chú! Sao chú lại khép nép trước mặt thằng đó như vậy?\_Tên đầu đàn nói

-Thì ra tên này là cháu của ông sao? Ông nên về dạy dỗ lại cháu của mình đi. Ông biết đấy, tôi k bao giờ đánh người vô tội cả\_Kiệt nói bằnggiọng lạnh lùng nhưng đanh thép

-Thằng kia! Mau xin lỗi cậu Kiệt đi\_ông Hoàng quay sang quát thaqngf cháu của mình

-Chú! Sao chú lại bắt cháu xin lỗi tên khốn đó? Cháu k phục, cháu sẽ về nói với ba\_thằng đầu đàn nói

-Cha mày là chú Huơng phải k? Tao k ngờ đấy! Chú ấy có nghĩa khí nhưvậy, k ngờ lại sinh ra 1 thằng con bất tài, vô dụng, lại kiêu căng vàhống hách như mày\_Kiệt nói

-Mày là ai? Sao lại biết?\_Thằng đó hỏi

-Trời ơi, cháu ơi là cháu. Mau xin lỗi cậu Kiệt đi. Cậu ấy là bang chủbang Thiên Long đó\_ông Hoàng nói với thằng cháu ương bướng của mình

-Hảt? Bang chủ bang Thiên Long?\_Thằng đó ngạc nhiên

-Phải, ngay cả bố con cũng phải nể cậu ấy 1 phần\_ông Hoàng nói

-Tôi xin lỗi\_thằng đó dù k muốn nhưng cũng phải xin lỗi

-Tôi đi đây\_Kiệt nói rồi quay bước điKiệt để xe của mình ở Gara quán Bar lúc nãy, bây giờ bọn họ đã biết Kiệt là ai thì còn tên nào dám gây hấn nữa chứ. Đi bộ trên con đường vắng,Kiệt bỗng thấy thiếu đi thứ gì đó. Nếu như là hàng ngày thì con đườngnày sẽ k trống vắng như vậy mà sẽ tràn ngập tiếng cười. Mưa, trời lạimưa, dẫu biết tháng 8 là tháng mùa mưa, tháng của những cơn bão nhưngsao 2 ngày hôm nay những cơn mưa có vẻ rất lạ, nó mang 1 vị buồn. ở 1nơi nào đó cũng có 1 người đang dầm mưa. 2 con người dù ở 2 nơi khácnhau nhưng lại có tâm trạng giống nhau, 2 tâm hồn đơn điệu mang nỗi hẫng hụt lớn lao. Kiệt đi trong màn mưa dày mà k biết mình đang đâu, 1 lúcsau mới thấy mình đang đứng trước nhà Ngọc. Cổng khóa, ngôi nhà vẫn chưa sáng đèn mặc dù bây giờ đã là 5h chiều và ngoài trời thì mây đen mùmịt. Đoán là Ngọc vẫn chưa về, Kiệt ngồi xuống trước cánh cổng và khẽnhắm mắt lại.

"Mình sẽ đợi, đợi tới khi cậu về. Mình sẽ giải thích tất cả với cậu dù cho cậu có tin hay k. Mình sẽ đợi, nhất định sẽ đợi cậu về

"\_Kiệt suynghĩ

NGọc 1 mình lặng lẽ bước đi, sao giờ đây c« chẳng muốn về nhà 1 chútnào, chỉ muốn ở đây cùng với mưa mà thôi. Chợt nhớ Kappi ( chú cún củaNGọc) vẫn còn ở nhà mà k có ai trông. Nó giống Ngọc, sợ bóng tối, sợ sựcô đơn. Mỗi khi mưa to gió lớn, Ngọc và nó luôn luôn làm bạn, ôm nhaungủ cho qua khỏi cơn giông. Bây giờ Ngọc ở đây, để lại nó 1 mình thật sự Ngọc k thể an tâm, đành bước chân về nhà.

Về tới nhà, Ngọc thấy trước cửa dường như có hình bóng của ai đó rấtquen thuộc, và Ngọc đã nhận ra đó là Kiệt. Chợt đôi chân Ngọc k muốnbước đi nữa, nó như muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng vì Kappi Ngọc kcòn sự lựa chọn nào khác. Hít 1 hơi thật sâu, Ngọc bước về phía trước,để mặc kiệt. Nhìn thấy Ngọc, kiệt vội vàng đứng lên và nắm lấy tay Ngọc

-Ngọc, Ngọc à...\_Kiệt nói

-Cậu buông tay ra đi, mình muốn vào nhà\_Ngọc nói rồi rút tay mình ra

Bỗng, Kiệt thấy đầu mình choáng váng lạ, sau đó trước mặt Kiệt là 1 màu đen u uất.

Nghe thấy có tiếng động phía sau, Ngọc quay lại và thấy Kiệt ngã xuốngđất. Vội chạy lại và gäi tên Kiệt nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, Ngọclấy tay sờ lên trán Kiệt và hoảng hồn khi thấy nó chẳng khác nàu là chảo dầu sôi sùng sùng. Đỡ kiệt vào trong nhà và lấy nước nóng lau mặt choKiệt, Ngọc nghe thấy Kiệt nói trong cơn mê

-Ngọc....ngọc...mình xin lỗi. Mình k cố ý làm mất nó đâu. Mình k đưa nã cho ai cả, mình làm mất nó rồi. Mình xin lỗi. Ngọc, mình xin lỗi\_Kiệtthều thào

Bây giờ thì Ngọc đã hiểu, hiểu ra rằng kiệt k phải là người k biếttrân trọng tình bạn, k phải là người coi thường những kẻ hèn kém, k nhưnhững gì tụi con trúc đã nói. Lau khô tóc cho Kiệt, Ngọc mới phát hiệnra là quần áo của cậu ướt sũng. Làm sao đây? Ngọc là con gái, cũng chẳng có đồ con trai trong nhà. Mặc đồ ướt như thế thì bệnh có mà nặng thêmchứ làm sao mà khỏe nỗi. K còn cách nào khác, Ngọc đành gọi cho Leon

-Alo, Leon à? Tôi là Ngọc đây. Cậu tới nhà tôi ngay bây giờ được k?\_Ngọc nói

-Dạ được. nhưng để làm gì vậy ạ?\_Leon hỏi

-Cậu mang giúp tôi 1 bộ đồ của cậu nhé, Tôi cần gấp. Địa chỉ là XYO\_Ngọc nói

-Chẳng lẽ chị định giả trai ạ? Bây giờ đang mưa mà?\_Leon hỏi

-K, tôi bỏ thế giới đêm rồi. Có việc gấp, tới đây cậu sẽ biết\_Ngọc nói

-Vâng, em biết rồi. Trời mưa nên khoảng 20

nữa em mới tới. Chị chờ em nhé\_Leon nói rồi cúp máy

Em thay đồ cho anh ấy rồi đó, chị cho ảnh uống thuốc đi. Em có mua rồinè, em biết chắc trong nhà chị chẳng có viên thuốc nào mà\_Leon nói vàđưa cho Ngọc 1 chiếc túi màu trắng

-Cảm ơn cậu, cậu biết rõ về tôi quá nhỉ?\_Ngọc nói

-Trời, chị thuộc dạng con gái vô tâm mà, ai mà trúng tiếng sét ái tình của chị thì khổ, thế mà vẫn có hàng tá anh theo\_Leon nói

-Làm sao cậu biết tôi là dạng con gái vô tình?\_Ngọc hỏi lại

-Đó là những gì mà anh em trong bang hội đúc kết được đó\_Leon nói

-Thôi, k nói chuyện tầm phào nữa\_Ngọc hơi cáu

-Em giỡn tí mà. Em về nha, chị chăm ảnh cho cẩn thận đó. Em k muốn sáng mai tới hốt xác ảnh đâu\_Leon chọc rồi chạy mất

Ngọc tuy tức nhưng cũng chẳng làm gì được, hình như bọn con trai lúcnào cũng thích chọc phá con gái thì phải? Ngọc nói vọng ra 1 câu rồi mởcửa vào phòng

-Nhớ khóa cửa cổng đấy\_Ngọc nói vọng ra

-Em biết rồi\_Leon nói vọng lại

Ngọc cho Kiệt uống thuốc, lấy khăn ấm đặt lên trán Kiệt. Thấy Kiệt kcòn nói mớ nữa, Ngọc cũng đỡ lo hơn. Nhìn lại thấy mình cũng chẳng khácgì con chuột lột Ngọc mới chợt hiểu ra vì sao ánh mắt Leon nhìn mình cógì đó là lạ. Vào trong thay ra 1 bộ đồ, Ngọc mở cửa đi ra thì thấy Kappi đang run lên vì lạnh và sợ, duơng đôi mắt long lanh lên nhìn NGọc. Ngọc chạy tới ôm Kappi vào lòng và có thể cảm nhận thấy rằng nó đang runlên, nhưng vì có được hơi ấm thân quên nên nó k còn sợ nữa, dụi đầu vàongười Ngọc và ngủ ngon lành. Sao lúc này Ngọc muốn khóc quá, Kappi giống Ngọc, cô đơn như nhau. Nhìn thấy Kappi lúc này k hiểu sao Ngọc lại thấy giống mình 4 năm về trước, ngày mà mẹ mãi mãi rời xa Ngọc

Sáng sớm mai, Kiệt thức dậy. Nhìn ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng khẽ chiếuqua khung cửa sổ Kiệt có thể đoán bây giờ đã hơn 7h sáng. Cũng may hômnay là chủ nhật nên Kiệt k phải tới trường.

" Quái lạ! Mình ở đâu vậy ta? Tại sao hôm nay cửa sổ phòng mình lại ởhướng đó? Lại có bóng ai đang ngồi bên khung cửa sổ nữa? Mà căn phòngnày hình như mình cũng đã tới rồi. Hôm qua mình đã làm gì nhỉ? Hômqua....đúng rồi! Nhà Ngọc! Đây là nhà ngọc. Vậy người ngồi kia chắc chắn là cô ấy rồi

"\_Kiệt suy nghĩ và xuống gi­ường

Nghe thấy tiếng động, Ngọc quay lại thì thấy Kiệt đang bước xuống giường, Ngọc vội chạy tới

-Nè! Ngồi yên trên giường đi. Cậu chưa hết bệnh đâu\_Ngọc nói đầy răn đe

-Mình xin lỗi cậu, mình...\_Kiệt nói

-Thôi thôi, mình biết rồi. Chuyện đó coi như bỏ qua\_Ngọc ngắt lời Kiệt

-Vậy có nghĩa là cậu tha thứ ình?\_Kiệt vui mừng hỏi

-Đừng có mơ! Mình nói bỏ qua chứ tha lỗi hồi nào?\_Ngọc nói

-Thì bỏ qua với tha lỗi cũng là 1 mà\_Kiệt cãi

-Nhưng với mình thì nó là 2. Con gái giận dai lắm\_Ngọc nói

-Thế mình phải làm sao để cậu hết giận đây?\_Kiệt xị mặt hỏi

-Ngồi yên trên đó là được rồi. Hôm qua cậu làm mình lo muốn chết, ngườigì đâu mà nặng dữ. Đúng là k thể trông mặt mà bắt hình dong mà\_Ngọc nói

-Nè nè, làm gì tới mức đó\_kiệt cãi\_ Mà sao mình lại mang đồ này? Hôm qua mình mặc đồ học sinh mà\_Kiệt nhìn lại mình và hỏi

-À, hôm qua quần áo cậu ướt sũng, mặc đồ ướt đi ngủ thì bệnh chết nên......\_Ngọc kể

-Cái gì? Cậu thay đồ ình hả?\_Kiệt cắt ngang lời Ngọc và lấy tay che người\_Trời ơi, còn gì là đời trai của tui\_Kiệt giả vờ mếu máo

-Im! Mình đã nói hết đâu mà cậu làm nổi khùng như vậy? Leon thay đồ chocậu, đồ này cũng là của nó luôn. Mình k có biến thái tới mức đó đâu\_Ngọc gắt

-Vậy hả? Làm hết hồn\_Kiệt thở phào

-Mà thôi, để mình đi nấu cháo cho cậu\_Ngọc nói rồi đi ra phía cửa

-Nấu được k đó?\_Kiệt hỏi đầy nghi ngờ

-Hên xui\_Ngọc trả lời 1 câu rồi biến mất

1 lát sau, Ngọc trở lại, trên tay cầm 1 tô cháo nóng hổi đang còn ỏa khói nghi ngút

-Giờ ăn tới rồi...giờ ăn tới rồi\_Ngọc hát

-Làm gì mà nhìn cậu vui quá vậy?\_Kiệt hỏi

-Tất nhiên là phải vui rồi, lần đầu tiên nấu cháo thành công mà\_Ngọc nói rồi mỉm cười, đặt tô cháo lên bàn

-Trời đất, nếu vâykj thì mình k dám ăn đâu\_Kiệt nói đầy e sợ

-Ăn đi, mình làm cẩn thận lắm. Nếu có sao thì chắc cũng bị nhẹ thôi, k tới nỗi nào đâu\_Ngọc nói

-Vậy hả? Vậy thì ăn\_Kiệt nói

-Nè, cậu ăn đi\_Ngọc đưa cho Kiệt tô cháo

-Cậu đút ình ăn đi\_Kiệt làm nũng

-Cái gì?Đút á?Cậu tự ăn k được sao?\_Ngọc nhăn mặt

-Đi mà , năn nỉ đó. Dù sao mình cũng là người bệnh mà\_Kiệt kì kèo năn nỉ Ngọc

-Thôi được rồi, mình sẽ đút cho cậu. Dù sao thì tay cậu cũng bị thương, chắc k cầm tô được\_Ngọc nói

-Ủa? Tay mình bị thương hồi nào vậy?\_Kiệt bây giờ mới để ý tới bàn tay trái đang băng bó của mình

-Làm sao mình biết được? hôm qua mình thấy tay cậu như thế nên băng lại đó\_Ngọc nói

-Cảm ơn cậu\_Kiệt cười

-k có gì. Mà ăn cháo đi, nguội bây giờ\_Ngọc nói rồi xúc 1 muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, sau đó thì đút cho Kiệt. Nhìn cô nhóc lúcnày dễ thương cực, trông vừa hiền lành lại đảm đang làm tim ai rối bời.

Nhưng cái khung cảnh lãng mạn đó k tồn tại đư

## 24. Chương 23 : Điều Tôi Sợ..........

Sáng nay là ngày thứ 2 đầu tuần, Ngọc tới lớp sớm hơn 1 tí để có thể tám nhìu hơn. Tới lớp thì chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị 2 bóng ma lôiđi xềnh xệch. Đó k ai khác là Trinh và Phuơng

-Ngọc nè, cậu và anh mình có chuyện gì vậy?\_Trinh hỏi

-Chuyện gì là chuyện gì?\_Ngọc hỏi lại

-Đừng có giả vờ, ình chắc chắn 2 người có chuyện gì đó giấu bọn này mà\_Phuơng làm mặt hình sự

Vừa lúc đó, Kiệt bước vào. Nhìn thấy Ngọc, Kiệt mỉm cười rồi về chỗ chơi với Phong và Vũ

-Thấy chưa. Có chuyện gì đâu?\_Ngọc nói

-Xem ra lần này bọn tớ k lật tẩy được cậu nhưng lần sau thì đừng hòng. Sự thật luôn luôn chỉ có 1\_Trinh phán 1 cậu đe dọa

-Nè, câu này nghe quen quen à nha. Giống như trong Conan vậy đó\_Phương nói

-Ê, mình có phải là tội phạm đâu?\_Ngọc bàn cãi nhưng 2 nàng kia chạy mất tiu rồi

Chuông reo vào lớp, tụi nó bắt đầu những giờ học như ­ thường lệ. Giờ ra chơi tụi nó lại cùng nhau nô đùa và vui chơi như mọi ngày khiến cho 3 bóng ma như muốn ói máu mà chết

-Hừ, sao lại như vậy chứ? Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi mà?\_Trúc nhăn mặt nói

-Con nhỏ đó nguy hiểm thật! Đúng là k phải loại dễ xơi\_Trà cũng tức k kém

-nó đã làm cho tao tức nay lại càng tức thêm. được lắm Ngọc à, tao sẽ ày nếm mùi lợi hại\_linh nói, ánh mắt đầy thâm độc

-Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây chị?\_Trúc hỏi

-Tạm thời k làm gì cả. Để tao nghĩ cách\_Linh nói rồi bước đi

-Hừ, thế thì chiếc khăn này còn giữ lại làm gì cơ chứ? Vứt đi cho rảnh nợ\_Trà nói rồi quảng chiếc khăn của Ngọc vào thùng rác

Trong lúc đó, Kiệt lại đang đi ra phía sau trường để xem xét xem việcsửa sang lại hàng rào đã tiến hành tới đâu thì đi thấy phía sọt rác cócái gì đó rất lạ. Linh tính machs bảo với Kiệt rằng đó là thứ mà mìnhđang tìm kiếm. Quả đúng vậy, Kiệt đã nhìn thấy chiếc khăn. Tuy bị lấmlem bùn đát vì mấy ngày nay trời ướt nhưng cũng có thể dẽ dàng nhận ranhờ hàng chữ nhỏ phía cuổi khăn. Kiệt vui mừng khôn xiết, vội chạy đikhoe với Ngọc mà quên luôn mình đang phải đi giám sát.

-Ngọc ơi, ngọc! Nhìn xem, nhìn xem! Mình tìm được rồi này\_Kiệt chạy vềphía Ngọc, khuôn mặt vui mừng như đứa trÓ lên 3 được cho kẹo

-Um, vậy thì tốt\_Ngọc chỉ nói như vậy rồi quay đi nhưng đâu ai biết được phía sau cái quay gót lạnh lùng đó là 1 khuôn mặt đang cười thật tươi

\*

\* \*

Cuối giờ thầy hiệu trưởng thông báo rằng vì các thấy cô phải đi tậphuấn để nâng cáo trình độ dạy và học nên các học sinh toàn trường đượcnghỉ 1 tuần. Cả trường vui mừng la hét, trông quang cảnh chẳng khác nàophiên chợ đêm 30 tết

-Nè, đượcnghirr tụi mình đi đâu chơi k?\_Trinh hỏi

-Được đó! Nhưng đi đâu|?\_Vũ hỏi

-Um...lần trước tụi mình đi biển rồi nên lần này nên đi nơi nào có đồi núi và k khí mát mẻ 1 chút\_Phuơng góp ý

-Vậy thì đi Đà Lạt đi\_Phong nói

-Đuọc đó! mọi người thấy sao?\_Kiệt hỏi

-K có ý kiến\_Ngọc nún vai

-Ok\_Phuơng, Trinh, vũ

-Vậy chúng ta quyết đinh sẽ đi Đà Lạt chơi 3 ngày ha? Từ đây đi lên ĐàLạt cũng hơi xa, chắc cũng phải mất 1 ngày đi đường nên mai cúng ta điha\_Kiệt chỉ đạo

-Được đó. Nhưng mà chiều nay mình đi xem phim nha anh 2\_Trinh nói

-phim gì nữa?\_Kiệt hỏi

-Phim nay hiện nay đang hot lắm. Bọn em tìm mãi mới mua được 6 vé đó\_Trinh nói

-Thôi, được. Kiệt à. đi 1 chút cũng k sao đâu\_Phong nói

-Thôi đành vậy\_Kiệt đành gật đầu

-Cảm ơn anh 2\_Trinh cười.

Buổi chiều.....

-woaa! Rạp chiếu phim! I miss you!!!\_Phuơng và Trinh vui mừng

-Trời ơi, làm gì mà dữ vậy?\_Vũ cằn nhằn

-Kệ tui à nghe, cho đi ké là may lắm rồi đó\_Phuơng nói

-Vậy thì thôi. đây có cần đằng đó cho đi nhờ đâu? Đây sẽ tự đi tìm phim coi, k thèm cái phim của mấy người\_vũ làm mặt giận

-Ờ, vậy thì đằng đó đi đi! Đây k cản!\_Phuơng cũng cáu

-Thì đây đi đây\_Vũ nói rồi quay gót đi

-Nè, thôi thôi. Tui xin 2 người! Đừng có làm mặt giận với nhau như vậy nữa\_Trinh đứng ra làm hòa

-Hứ!\_cả 2 đồng thanh

-Đồ bắt chước!\_ tập 2

-Đồ lanh chanh!\_tập 3

-quá đáng! Im đi!\_tập 4 và sau đó là những cú lườm nguýt

-Thôi má 2 người cứ như vậy là ở đây sẽ biến thành phim trường quay phim kinh dị mất. Thôi đi\_Phong nói

-Đúng đó! 2 người k có cái gì cũng cãi nhau, thật là quá quắt. Vũ, cậunhường Phuơng 1 bữa đi. Cậu ấy đã phải vất vả lắm mới kiếm được vémà\_Ngọc nói khó

-Đúng rồi. Phương tuy có ăn nói hơi thô lỗ 1 chút nhưng có ý tốt mà. Bỏ qua đi\_Kiệt cũng hùa vào

-Nhưng cậu ấy cũng có lỗi mà\_Vũ nhăn mặt

-Đồng ý là Phuơng cũng sai nên 2 người xin lỗi nhau đi . Mình chán 2 câu lắm rồi\_Trinh ra mặt nghiêm nghị

-Xin....xin lỗi\_Phuơng nói trước, mặt cúi xuống vì ngượng

-Đây cũng xin lỗi đằng ấy, đằng ấy tính tình trước giờ vốn đã vậy rồimà. Đáng lẽ đây k nên giận làm gì cho tiu hao năng lượng\_Vũ xin lỗi màquên chọc ngoáy

-Nè, k giỡn à nha\_Phuơng chu mỏ

-Thôi được rồi, giao cho 2 người nhiệm vụ đi mua bắp rang và nước\_Phong cười

-Vậy thì chờ xíu nghen\_Phuơng nói và cùng Vũ đi mua đồ ăn

-Trời ơi.....Phim gì mà mới vô đã toàn là mấy cảnh khóc lóc k vậy?\_Ngọc than thở

-Công nhận\_Kiệt đồng tình

-Thì phim Hàn mà lị, lúc nào cũng có nhiêu đó thôi\_Vũ nói thêm

-Suỵt! Im lặng đi, sắp chiếu phim rồi đó, đừng có làm ồn. Phim hay thế cơ mà\_Phuơng quay xuống giáo huấn

-Dạ!\_Kiệt, Vũ, Ngọc

-Giỏi\_Trinh chọc rồi quay lên xem phim

Trong suốt buổi chiếu phim, k hiếm để nghe thấy những tiếng thút thítkhe khẽ hay những tiếng nấc nghẹn ngào. Còn ở chỗ Kiệt thì.......

Kiệt đang ngồi xem chăn chú, tuy đây k phải là thể loại ưa thích củaKiệt nhưng Kiệt cũng k thể phủ nhận rằng nó rất hay. Dù k khóc nhưnhiều người khác (tất nhiên, con trai mà) nhưng kiệt cũng k thể làm lơđược. Bỗng, Kiệt thấy vai mình nằng nặng, nhìn sang thì thấy cô bé lạnhlùng bên cạnh mình đã ngủ. công nhận là lúc ngủ trông dễ thương thậtnhưng Kiệt cũng thể vì thế mà bỏ qua. Bộ phim hay thế mà lại có ngườinằm ngủ ngon lành, k biết nếu các fan cuồng của bộ phim này biết thì sẽra sao. Chắc lúc đó, cho dù Ngọc có bay lên sao hỏa họ cũng đi theo đểmà khủng bố và xử tội. Kéo đầu Ngọc vào vai mình, Kiệt quay lên xem tiếp

Lúc xem xong và ngồi uống nước ở tiệm cafe gần rạp.............

-Hu hu hu\_Trinh và Phuơng vẫn chưa hết khóc

-Thôi mà, lau nước mắt giùm tui đi, coi chừng lụt bây giờ\_Vũ đưa tờ khăn giấy cho Phuơng mà vẫn k quên xiên xỏ

-Nè, an ủi hay chọc ngoáy vậy?\_Phuơng giật lấy tờ khăn giấy

-Trinh à, uống nước đi. Phim hay thì phải cười chứ sao lại khóc? Biết trước như vậy thà k xem còn hơn\_Phong nói

-Tại phim hay nên mới vậy chớ bộ\_Trinh nói

-Đúng đó, mà đâu phải chỉ có 1 mình tụi này khóc đâu? Ngọc cũng khóc sưng cả mắt kìa\_Phuơng nói

-Hả?\_Ngọc ngạc nhiên

-Haizzz, k phải khóc sưng cả mắt mà là ngủ nhiều nên mắt mới sưng\_Kiệt bình luận

-Ngủ nhiều nên mắt mới sưng?\_Vũ lặp lại lời Kiệt

-Chẳng lẽ...\_Phong nhăn mặt

-Ngọc! Cậu ngủ suốt buổi chiếu phim sao?\_Trinh và Phuơng hét lên

-Hi hi hi! Tha lỗi. tha lỗi. Tại bùn ngủ quá mà\_Ngọc cười tr­ừ

-Hứ! K thèm tha! Giận rồi!\_2 nàng đồng thanh

-Thôi mà.....\_Ngọc năn nỉ

-K là k!\_tập 2, k hiểu sao 2 nàng này giận lại nói giống nhau thế nhỉ?

-Thôi, tha lỗi ình đi. Phuơng dễ thương, Trinh đẹp gái\_Ngọc nịnh

-Chỉ lần này thôi đo\_Tập 3, Phuơng và Trinh được nịnh nên bỏ qua (con gái mà, thích nhất là được người ta khen, dù k ít những lời khen đều là giả dối)

Lúc Kiệt đưa Ngọc về, Đứng trước cửa nhà Ngọc, Kiệt chọc...........

-về nhà ngủ cho nhiều đó, ngày mai đi chơi mà ngủ gật là k xong đâu\_Kiệt cười

-Cậu nghĩ lúc đó mình ngủ gật thật sao? Là giả vờ đấy\_Ngọc nói, mặt quay về phía khác

-Giả vờ?\_Kiệt ngạc nhiên

-Đúng vậy. Nếu xem 1 bộ phim mà biết trước nó đau lòng thì thà mình kxem còn hơn. Nếu xem xong mà ngồi khóc và đau lòng vì kết cục bi thảmthì mình thà k biết để có thể sống vui vẻ. hơn nữa mình k muốn khóctrước mặt mọi người, mình muốn luôn là người mạnh mẽ trong mắt họ. Thôi, mình vào nhà đây, cậu về nhé\_Ngọc nói rồi đẩy cửa bước vào nhà

Kiệt 1 mình đứng ngoài cổng suy nghĩ về những gì Ngọc nói

"Vẫn vậy! Thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nhưng như vậy mớidễ thương

"\_Kiệt cười với suy nghĩ của mình nhưng chợt nhớ ra

" Khoan đã,Ngọc k ngủ? Vậy có nghĩa là lúc mình kéo đầu cậu ấy vào vai mình cậu ấyđã biết? Trời ạ!

"\_kiệt gãi đầu nhăn mặt rồi bước đi

Cánh cổng nhà NGọc chợt mở, Ngọc ló đầu ra. Thấy Kiệt k còn ơpr đónữa, Ngọc thở phào. Thật ra lúc nãy cô nhóc quay mặt đi chỗ khác là đểtranh ánh mắt của Kiệt, tránh để Kiệt trông thấy 2 gò má ửng hồng củamình. Sự việc lúc trong rạp chiếu phim là như thế này..........

Ngọc đang chống cằm và nhắm mắt lại để k nhìn thấy màn hình chiếuphim. Dè đâu, bị trượt tay, thế là đầu nằm gọn lên vai Kiệt. Vì đang giả vờ ngủ mà ngồi dậy thì lộ hết nên Ngọc cứ để yên như vậy. Kiệt quaysang nhìn 1 hồi rồi kéo đầu Ngọc vào vai mình khiến Ngọc đỏ mặt, tim đập liên hồi

Hôm sau, mọi người cùng nhau đi chơi. Lúc đầu, Kiệt và Ngọc cũng có hơingượng ngùng nhưng thấy k khí xung quanh vui vẻ như vậy mà mình lại nhưvậy thì k được nên cả 2 cũng coi như chưa có gì. Tới nơi, thì mọi ngườicũng đã thấm mệt, chia phòng xong thì ai về về phòng nấy. Mong muốn duynhất của họ lúc này là ngâm mình trong bồin nước nóng ngát mùi hoa vàsau đó là cuộn mình trong chăn ấm để ngủ

Sáng hôm sau................

-Cộc cộc cộc!\_Ngọc ơi, dậy đi, 7h rùi mà\_Phuơng gõ cửa phòng Ngọc

-...........

-Sao kì vậy ta?\_Trinh nhăn mặt

-có chuyện gì vậy?\_Kiệt từ đâu chạy lại

-Ngọc chưa chịu dậy, gọi rồi mà chẳng thấy trả lời\_Phuơng nói

-Vậy sao? Chắc mệt quá đó mà! Thôi, để mình gọi cho, 2 người qua kia gọi 2 tên lười kia dậy giïm. mình hết cách rồi\_Kiệt cười

-Lại thế, tên đó ngủ thì đúng là vua heo mà\_Phuơng cằn nhằn

-Còn cậu là heo hoàng hậu\_Trinh chọc vì tên ở nhà của Phuơng là ỉn mà

-Nè, nói cái gì vậy hả? Tên đó k xứng đâu\_Phuơng kẹp cổ Trinh nói rồi lôi đi

..............

-Ngọc ơi,Ngọc! Dậy đi nào! Sáng rồi đó.Chúng ta còn phải đi chơi mà\_Kiệt gõ cửa phòng Ngọc nói

-Cạch!\_Tiếng kóa phòng bật mở

-Ư...biết rồi.....oaaaaa\_Ngọc nói rồi đóng cửa lại cái rầm

Còn Kiệt ở ngoài này thì đứng đơ người.......

chẳng là thế này: Ngọc mặc trên mình bộ đồ ngủ của khách sạn, có màuhống và những chú vịt con trông cực kì đáng yêu và nhí nhảnh. Hơn thếnữa, Ngọc mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối bù nhìn cứ như 1 đứa con nít.Buồn cười cũng có buồn cười nhưng dễ th­ương thì cũng vô cùng dễ thuơngkhiến Kiệt cảm thấy mặt đỏ bừng

" Chết thật! Kiểu này chắc chết mất. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc là mặt lạinóng bừng, chắc bị bệnh nan y khó chữa mất tiêu rồi. Haizzzzzz, nếu đúng như vậy thì bây giờ phải ăn chơi cho thật đã kẻo sau này Die lại hốitiếc

"\_Kiệt suy nghĩ, bó tay cái ông này, suy nghĩ gì đâu mà cũng knghiêm túc được chút xíu, toàn là nghĩ ra ba cái tào lao k à

Tại phòng ăn của khách sạn............

-Hiiiiii\_Ngọc chào đầy mệt mỏi

-Sao vậy? Nhìn cậu k được khỏe cho lắm\_Trinh lo lắng

-K sao đâu, chỉ buồn ngủ thôi. Lâu rồi k đi đâu xa nên khả năng đề kháng cũng giảm. Chán thật\_Ngọc ngồi xuống ghế

-Vậy ăn sáng đi. Ăn vào là đảm bảo hết mệt liền, như mình nè\_Phuơng nói

-Xì....người ta đây có giống con heo như bà, suốt ngày chỉ biết có ăn ăn ăn. Sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, đêm cũngăn, lúc vui cũng ăn, lúc buồn cũng ăn...Haizzzzzz, hình như cuộc đời bàgắn liền với sự nghiệp ăn uống thì phải\_Vũ chọc ngoáy vì vẫn còn cay cúvụ bị đập dậy 1 cách k thể thô bạo và phủ phàng hơn ( bật mí nha: 1 cúđã trời giáng và 1 gáo nước lạnh vào người)

-Hứ. ông cua gái nhiều thế mà tâm lí con gái cũng k hiểu, đúng là chỉđược tài nịnh hoys các cô em nhẹ dạ ngoài ra chả được cái gì.Mà k hểusao mấy con nhỏ đó lại theo ông ha? Chắc nhà nghèo nên k có tiền muakính chứ tui thì đánh giá ông chỉ là 1 con số 0 k hơn k kém\_Phuơng cũngxổ 1 tràng

-Nè bà kia, sao bà giám xúc phạm tui? Bà có biết khắp cái đất Sài thànhnày k ai cua gái giỏi hơn tui k? Kể cả thằng Kiệt tui cũng chấp\_Vũ vênhmặt

-Ông nghĩ việc cua gái là đáng tự hào sao? Đò con trai k biết xấu hổ!Tui ghét nhất là loại con trai xấu xa đó\_Phuơng nói rồi buông đũa bướcđi

-Ơ kìa! Phuơng! Phuơng!\_Ngọc gọi nhưng mặc cho ai muốn gọi gì thì gọi, Phuơng vẫn lạnh lùng bước đi

-Sao kì vậy? mình làm gì sai à?\_Vũ vẫn ngây thơ ra vẻ ta đây là vô tội

-Hừ....cậu k sai......\_Trinh nói giọng nhẹ nhàng\_mà là QUÁ SAI!!\_Trinhhét lên khiến ấy em bồ câu ở bên ngoài giật mình bay toán loạn, rồi Trinh cũng bỏ đi

-Mình phải làm gì bây giờ? K chỉ 1 mà 2 người giận rồi\_vŨ nói

-Cậu sai rồi, k phải 2 mà là 3. Mình cũng k khác gì 2 người họ đâu.Nhưng mình nói cho cậu biết, chỉ cần cậu làm cho Phuơng hết giận thìmình và Trinh cũng sẽ bor qua thôi\_Ngọc nói rồi bước đi

-Haiz, mày đi lamf lành với Phuơng đi, tao đi năn nỉ Trinh giùm cho\_Phong vỗ vai an ủi Vũ rồi bước đi theo hướng Trinh đã đi

-Tao sẽ năn nỉ Ngọc\_Kiệt nói rồi cũng đi

Bàn ăn lúc này chỉ còn lại 1 mình Vũ, chỉ vì vì 1 câu nói vô tình mà làm cho buổi đi chơi mất vui, bàn ăn đầy ắp thức ăn k ai dùng. Vũ gãiđầu sau nghĩ cách gì có thể làm cho Phuơng nguôi giận

bõm bõm.....Trinh ngồi gần bờ hồ, nhặt đá ném xuống mặt nước tạo ranhững âm thanh thật hay nhưng tâm trạng của Trinh lúc này thì k hề nhưvậy mà hoàn toàn ngược lại. Vì thế, Trinh rất ghét âm thanh này, Trinhcó cảm giác như nó đang trêu nguơi mình vậy nhưng càng ghét thì Trinhlại càng ném đá xuống nước nhiều hơn và dĩ nhiên nỗi bực tức trong lòngcàng dâng cao. Bây giờ, Trinh rất muốn làm tổn th­uơng 1 ai đo nhưng kthể, k muốn và cũng k dám, chỉ có thể làm tổn th­uơng tới mặt nước đangsóng yên biển lặng này thôi. Trinh buồn k phải chỉ vì Phuơng giận, kphải chỉ vì những lời nói dẫu biết là vô ý nhưng thể bỏ qua của Vũ màcòn vì Trinh sợ. Trinh sợ rằng Phong cũng giống Vũ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì Phong vốn là công tử nhà giàu, học giỏi, hào hoa lại đẹptrai, có biết bao người nguyện suốt đời nâng khăn rửa túi. Còn Trinh thì sao? Trinh tự cho rằng mình k xứng với 1 chàng trai như vậy (t/g: chịơi, cố lên! Chị tuyệt lắm mà). Trước giờ lúc nào Phong cũng tỏ ra lạnhnhạt với các cô gái, điều này khiến Trinh vừa mừng nhưng cũng vừa lo vìnhư vậy Trinh sẽ yên tâm phần nào vì mình sẽ k phải lo lắng Phong đã cóngười con gái khác nhưng cũng rất lo vì biết đâu Phong đã có người mìnhyêu nên mới cự tuyệt các cô gái, còn nếu k thì biết đâu Phong cũng sẽlạnh nhạt với mình như mọi người. Điều đó làm Trinh luôn k dám thổ lộvới Phong vì Trinh sợ, sợ rắng mình sẽ phải đối mặt với 1 sự thật khốcliệt

thẩn thờ 1 mình suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm vô định, Trinh k biết là Phong đã đứng đằ­ng sau mình từ lúc nào

-Ngồi nghịch đất 1 mình như thế thích lắm à?\_Phong hỏi

-Hả!?\_Trinh giật mình rồi chợt đỏ mặt vì nãy giờ toàn nghĩ về Phong

-Giận Vũ kinh vậy sao?\_Phong ngồi xuống bên cạnh

-Rất kinh Giận rất nhiều\_Trinh nói

-Thôi mà, bỏ qua cho cậu ấy đi. Cậu ấy cũng đâu cố ý đâu\_Phong nói

-Biết là thế nhưng vẫn giận. Hình như con trai ai cũng thế thì phải\_Trinh thở dài

-Thế nào?\_Phong hỏi

-Lúc nào cũng thích đùa giỡn với tình cảm của mọi người, thích làm người khác đau lòng. Có lẽ đó là đặc thù của con trai handsome. Thích đùagiỡn và vô tâm, k bao giờ hiểu tình cảm của người khác\_Trinh nói rồiđứng dậy đi dọc theo bờ hồ

Phong ngẩn người với câu nói khó hiểu vừa rồi của Trinh, k hiểu ý câuđó có nghĩa là gì nhưng sao Phong có cảm giác cậu nói đó là giành chomình thế nhỉ?

K khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở sài gòn nhiều, k quen với cái khí lạnh nơiđây lại chẳng đem theo áo khoác khiến Trinh nhanh chóng bị màn suơng sớm bao quanh và thấy lạnh

-Khoác vào đi, k thì lại cảm đấy\_Phong đưa áo khoác của mình choàng vào người Trinh

-Cảm ơn cậu\_Trinh nói nhỏ

-K có gì\_Phong cười

2 người im lặng đi dọc bờ hồ mang theo những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau

-Trinh này, sao lúc nãy cậu nổi giận thế?\_Phong chợt cất tiếng

-K có gì, chỉ hơi giận vì Vũ quá vô tâm. chẳng lẽ lại k biết.......\_Trinh thấy mình nói hớ nên im luôn

-Biết gì?\_Phong hỏi

-À , k có gì\_Trinh chối

-Vậyt hì thôi nhưng cậu có thể bỏ qua cho Vũ được k? cậu ấy đâu cố ý\_Phong nói

-Cũng được nhưng cậu ấy phải làm Phuơng hết giận đã. Con gái bênh bạn lắm, chẳng giống con trai đâu\_Trinh nói

-Sao lại nói thế? Mình cũng bênh bạn chứ bộ\_Phong nói

-Cũng đúng! Thế nên nãy giờ cậu mới cô gắng bào chữa cho kẻ phạm tội phải k?\_Trinh hỏi

-Thì....Cũng đại khái là thế\_Phong cười

-Chờ xem cậu ta sẽ làm gì để làm núi lửa k phun trào đã\_Trinh nói

......................

Còn ở phía Ngọc và Kiệt.............

Kiệt đang đi tìm Ngọc. Mà lạ thật, nãy giờ Kiệt đi tới đi lui chỗ này mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng Ngọc đâu

" Trời ạ, đi đâu vậy trời! Sao nãy giờ chỉ toàn thấy mấy bà hơn mìnhmấy tuổi cứ anh anh em em vậy ta? Ngọc ơi, cậu đem rắc rối về ình,để xem khi tìm ra cậu mình sẽ xử như thế nào. Mà sao tìm hoài chẳng thấy vậy? Cậu ấy đâu phải bóng bóng? Họa may có trên cây mình chưa tìm thôi. Khoan đã! Trên cậy? Đúng råi! Là trên cây

"\_Kiệth nghĩ rồi ngước mặt lên ngó nghiêng trên các vòm cây.

Đi qua vài cái cây Kiệt thấy thấp thoáng trên cành cổ thụ có bóng dáng của 1 người con gái, tuy nhỏ nhắn nhưng ngoan cường và mạnh mẽ.

-Nè, cậu trốn kĩ quá đó\_Kiệt ở dưới nói vọng lên

Ngọc quay xuống thấy kiệt lên mỉm cười và nói

-Lên đây đi

chưa mất đầy 2

, kiệt đã tới nơi

-Trốn như thế này thì có trời mới tìm ra\_Kiệt cười

-Vậy mà cậu tìm ra mới hay chứ\_Ngọc chọc

-chắc trên đời này chỉ có mình mình tìm được thôi, phải k?\_Kiệt hỏi

K ngờ câu nói đó của Kiệt lại làm Ngọc nhớ tới 1 người nào đó cũng đãtừng nói với Ngọc 1 cậu tương tự như vậy, 1 người vừa quen lại vừa lạ

-Cậu sao thế?\_Kiệt thấy Ngọc im lặng nên hỏi

-À, k sao\_Ngọc giật mình

-Nhìn cậu lạ lắm đó. Suy nghĩ chuyện gì hả?\_Kiệt hỏi

-K có gì đặc biệt đâu, chỉ toàn chuyện vớ vẩn thôi\_Ngọc mỉm cười

-Mà cậu giận Vũ lắm hả?\_Kiệt hỏi vào chủ đề chính

-Um, những lời đó k nên thốt ra vì nó sẽ khiến cho 1 người đau lòng\_Ngọc nói

-Ai vậy?\_kiệt hỏi lại

-Bí mật\_Ngọc đưa tay lên miệng

-Nói đi\_Kiệt năn nỉ

-K\_Ngọc từ chối

-Sao cậu kín tiếng thế? Hay.....người đó là cậu?\_Kiệt hét lên

-Hả? Làm gì...\_Ngọc đinhj nói làm gì có nhưng nghĩ lại chọc tức Kiệt 1 chút cũng k sao nên nói lại\_ Um, cậu đoán đúng rồi

-Trời ơi! Thằng Vũ tốt số dễ sợ\_Kiệt nói

-Nhưng cậu nhớ giữ bí mật nha\_Ngọc năn nỉ, làm ra vẻ thật lắm

-Ok\_Kiệt nói, ngoài mặt thì tỏ ra k có gì nhưng trong lòng thì lại thấy hơi khó chịu

..............................

Còn Phuơng thì sau khi bỏ đi lòng vô cùng bực bội, vừa fiaaanj Vũ vừacảm thấy buồn. giờ này nếu tên nào mà ngu ngơ đụng tới Phuơng thì dù cho hàng ngày nàng hiền tới đâu đi chăng nữa ( xạo, chị mà hiền) thì cũngtơi bời hoa lá

do k chịu nhìn trước nhìn sau nên Phuơng bị vấp trúng hòn đá, tuy knặng nhưng đang tức nên nỗi đau đã tăng lên gấp bội. Đứng dậy, Phuơngphi 1 cước làm hòn đá bay trúng đầu ai đó. Đá xong thì cái chân của mình cũng xong luôn. Phuơng ngồi bệt xuống bãi cỏ

-Ui da!!! Ai mà ăn ở ác rứa vậy trời\_Triếng của 1 đứa con trai vang lên

.....

-Nè, bạn kai! Bạn ném cái này vào đầu tôi hả?\_Tên đó cáu

-K phải ném mà là đá\_Phuơng sửa lại

-Cái gì cũng như nhau cả thôi, sao cậu lại đá vào tôi?\_Tên đó hét

-Kệ! Tui thích!\_Phuơng vẫn đanh đá

Phuơng nhìn lên và bất ngờ trước nhan sắc của anh chàng. chỉ có thểnói đó là 1 hot boy thứ thiệt (nhưng mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi), đẹp,cao nhưng dường như vẫn k bằng được 1 người. Nhắc tới tên đó là thấybực, Phuơng cau có nhìn lên thì thấy cậu ta đang cúi xuống, mặt cách mặt mình chỉ khoảng 5cm

-Aa!!!\_Phuơng vì bất ngờ và bực tức nên cho anh chàng thêm 1 đấm vào mặt

-Trời ơi, sao số tui nó khổ vậyu nè trời?\_Tên con trai nhăn nhó than thở khi có 1 khuôn mặt điểm vết bầm ở mắt (giống mấy chú cún có đốm ghê),đã thế trên vai lại còn phải vác 1 vật nặng trịch, hơn thế nữa, chínhcái vật đó là nguyên nhân vết bầm nơi mắt anh chàng

-Nè đừng có càu nhàu nữa, tui đang bực đó\_Phuơng quát

-Cô bực vậy cô nghĩ tui vui hả?\_tên đó nói

-Tại tui đau chân thôi chứ nếu k thì tui k thềm nhờ cậu cõng về đâu\_Phuơng vẫn làm cao

-Tui đúng là khổ mà. Tự nhiên ra ngoài đó ngồi làm chi để bị của nợ nhưcô đánh chứ. Làm hỏng hết khuôn mặt trai của tui\_Tên đó nói

-Hừ, cậu mà đẹp trai ư? Bạn tui còn đẹp hơn nhiều\_Phuơng nói

-Thật chứ? Ai thế?\_Tên đó hỏi

-Um...Phong, Kiệt và...và...\_Phuơng úp úng

-Ai nữa?\_tên đó hỏi

-K ai hết! Tên đó k xứng\_Phuơng nói rồi đập cho tên đó 1 phát vào lưng

-Nè nè, k nói thì thôi nha, đừng có ám sát tui như vậy\_tên đó hét

-Biết rồi\_Phuơng xụ mặt

-Gờ đi đâu?\_Tên đó hỏi

-Đưa tui về khách sạn New Star. Bạn tui đang ở đó\_Phuơng nói

................

-Phuơng ơi! Cậu sao vậy?\_Trinh hạy tới

-Trậtc hân í mà, sao đâu?\_Phuơng cười

-Tụi này lo cho cậu lắm đó. Đi gì mà mất biệt luôn\_Trinh nói, mắt lomg lanh vài giọt thủy tinh

-Thôi mà, mình rồi nè\_Phuơng nói

-Cậu về là tốt rồi. Mà đây là ai vậy?\_Ngọc vẫn vẻ lạnh lùng hỏi (vì ở đây có kẻ lạ mặt mà)

-À, tên này thấy mình bị trật chân nên đưa về hộ\_Phuơng chỉ tên con trai và nói

-Thật ra thì là bắt buộc\_Tên đó sửa lại

-Nín!\_ Phuơng cốc đầu rồi ra lệnh

-Dạ\_Tên đó nhănn mặt

-Haizzz, xem ra dù bị bị sao thì tính đanh đá của cậu vẫn k đổi nhỉ?\_ Kiệt từ trong bước ra trêu, theo sau là Phong và Vũ

-Chính xác\_Phong góp ý

-Thôi, cậu để tui xuống đi, có bạn tui đỡ rồi\_Phuơng ra lệnh

-Từ thô, chân đau mà sao nhìn cậu cứ như là con nít thấy kẹo thế? Cứ xồng xộc k à\_Ngọc chọc

-Để mình đỡ cậu\_Vũ nói và đưa tay ra

-Thôi khỏi! tui đâu dám nhờ ai đó, mất thời gian của người đó lắm. Tốtnhất là ai kia nên để thời gian đó để cua gái đi\_Phuơng chanh chua

-Thôi mà\_Vũ cười trừ

-Buông ra\_Phuơng nói rồi kéo tay mình ra

-Đừng có bướng nữa, 16 năm nay mình nhịn cậu nhiều lắm rồi đó. Lần này k có vụ đó nữa đâu nha

-Bỏ mình xuống\_Phuơng hét lên rồi đánh vào lưng Vũ khi cậu bế xốc Phuơng lên

-K buông! Hôm nay mình phải dạy dỗ cậu mới được. Con gái kiểu đó k lấy đựoc chồng đâu\_Vũ nói

-Nói cái gì thế hả?\_Phuơng hét lên

Thế là Vũ bước đi mặc cho Phuơng la hét

-Lúc nào cũng thế. Cậu đừng để ý làm chi\_Kiệt quay sang nói với tên đó

-À, k sao\_Tên đó cười

-Tôi laf Kiệt, đây là Phong còn cậu con trai lúc nãy là Vũ\_Kiệt giới thiệu

-Còn tôi là Thiên\_Tên đó nói rồi bắt tay Kiệt

-Mình là Trinh, đây là NGọc còn cô gái đanh đá lúc nãy là Phuơng\_Trinh cũng giới thiệu

-Rất vui đã được gặp mọi người. Thôi, tôi việc, tôi đi đây. Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại

Tên đó nói rồi bước đi

-Nè,làm cái gì vậy? Bỏ xuống không thì bảo?\_Phuơng hét lên

-K bao giờ!\_Vũ gằn từng chữ 1

-K bỏ này!\_Phuơng nói rồi cắn vào bả vai của Vũ

-Á á á\_Vũ la lên

-Chịu bỏ ra chưa?\_Phuơng k cắn nữa, quay lại hỏi

-Gần tới phòng cậu rồi, chịu đau 1 tí cũng chẳng sao\_Vũ nói

-hừ\_Phuơng bực tức

-----------

-Bây giờ thì mình sẽ cho cậu nếm mùi lễ độ\_Vũ nói råi thả Phuơng xuống giường

-Nè, định làm gì vậy?\_Phuơng hét lên

-Làm cậu đau\_Vũ đáp tỉnh bơ rồi nắm lấy cổ chân Phuơng

Rắc! Aaaa!\_1 loạt những âm thanh vang lên

-Xong rồi đó, trật chân mà k chịu chỉnh lại và bó thuốc thì khó lành lắm\_Vũ nói

-Ông...ông quá đáng lắm. Bẻ chân tui nhè nhẹ thôi chớ, biết đau là gì k?\_Phuơng ném cái gối vào mặt Vũ

-Thì chẳng phải tui đã cảnh cáo trước là sẽ làm cho cậu đau rồi sao? Mình k có tội\_Vũ làm ra vẻ oan ức

-hừ, thôi được. Coi như lần này tui k trách ông nhưng vụ sáng nay thì sao? Tui chưa có bỏ qua đâu\_Phuơng chu mỏ giận dỗi

-Trời ơi, giận nữa rồi hả? Thôi mà, bỏ qua cho tui đi, giận nhìn xấu lắm đó, xấu ơi là xấu luôn\_Vũ nói

-Ý ông nói tui xấu chứ già?\_Phuơng quát lên rồi ném thêm cho Vũ 1 cái gối

-ý, ném luôn ái này là tối này bà k có cái gì nằm đâu à nha. Tới lúc đó sang phòng tui xin lại thì đừng hòng tui đưa nha\_Vũ nói

-ông còn giỡn nữa hả? Đi ra khỏi phòng tui mau! cùng lắm là lấy mền làmgối chớ gì\_Phuơng nói rồi tống Vũ cùng 2 chiếc gối ra ngoài

Nhưng lạ ghê, sao k đóng cửa được vậy ta? Nhìn lại thì thấy 1 bànchân đi đôi giày Nike hàng hiệu, và đặc biệt hơn là chiếc giày nàyPhương đã từng thấy, là của Vũ-kẻ khó ưa mà giờ Phuơng k hề muốn gặp

Thì ra, vì quá hiểu tính Phuơng nên Vũ đã nhanh chân chặn cửa lại.

" Chặn cửa lại à? Vô ích thôi. Tui sẽ cho ông bị đau chân giống tui

"\_Phuơng nghĩ rồi đạp cho Vũ 1 cái

Vì đau nên Vũ rụt chân lại, thế là cánh cửa phòng Phuơng đóng lại 1 cái rầm. Cũng may nhờ chiếc giày tốt nên chân Vũ k đau lắm

" Hix, con gái gì mà vừa hung dữ, vừa giận dai dế sợ, chắc ế quá. Nhưng k sao, mình quá quen rồi, chính vì cậu như thế nên mình mới thích chọccậu đó Phuơng à

"\_Vũ vừa xoa chân, vừa cười và nghĩ

" Phương ơi, xin lỗi mà

"\_1 tờ giấy được đưa vào phòng Phuơng qua khe cửa

-..........

" Giận dai ghê đó, cho Tui xin lỗi đi

"\_tờ giấy thứ 2

-...........

" Cậu mà k mở cửa là mình ngồi đây luôn đó

"\_tờ thứ 3 được đưa vào vàsau đó là hàng loạt những tiếng rên rỉ những của Vũ: Phuơi ơi, mở cửa,mở cửa đi, ngoài này muỗi lắm......

Phuơng ngồi trong phòng, mặc kệ những lời năn nỉ ỉ ôi của Vũ. Tự nhiên thấy bực bội nên đi tắm. Ngâm mình trong làm nước trong xanh với mùihuơng dịu nhẹ của hoa cỏ làm Phuơng cảm thấy nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Phải hơn 1 tiếng sau, Phuơng mới bước ra. Dù k bật máy lạnh nhưngPhuơng vẫn có thể thấy rằng k khí ở đây thật sự rất lạnh khi đêm xuống.Dù chỉ mới chập chờn tối nhưng ở đây cũng đã quá lạnh đối với những đứalớn lên ở Sài Gòn nóng bức như tụi nó. Nhắc tới vụ lạnh tự nhiªn Phuơngnhớ tới Vũ. K biết tên ngố đó có còn ở ngoài đo hay k nữa. Phuơng chầnchừ mãi rồi cuối cùng cũng mở cửaMở cửa ra thì đã thấy 1 vật thể rơi tự do xuống bàn chân mình, xém tínữa là cái chân còn lại của Phuơng cũng toi luôn. Nhìn lại thì thấy 1con mèo, à k, nói đúng hơn là 1 tên con trai ngủ say trông chẳng khắc gì 1 con mèo lười nhát. Và tất nhiên tên con trai đó k ai khác ngoài Vũ.Phuơng lấy tay đập đập vào lưng Vũ, gọi Vũ dậy nhằm mong muốn cậu tabuông tha cho cái chân còn sót lại của mình nhưng vô ích. Cậu ta chẳngnhững k chịu dậy mà sau đấy là tiếng nói mớ: Cho tui ngủ đi mà, trờichưa sáng đâu, bữa nay bà Phuơng heo cũng giận tui rùi, ai làm phiềnhết... Rồi lại ôm chân Phuơng nằm ngủ ngon lành, giống hệt như chânPhuơng là cái gối bông mềm mại vậy. Đứng trước tình huống giở khóc giở cười này, Phuơng k biết phải làm sao nữa. Mặt méo xệt, Phuơng cố lê chân vào phòng, kéo theo cả 1 con mèomướp

- Thế mà còn mạnh miệng nói là sẽ ngồi đợi cho tới khi nào mình mở cửa, đúng là dóc tổ mà\_Phuơng vừa đi vừa \*\*\*\*

-...............

-Người đâu mà nặng thế k biết, nặng thế mà còn dám bảo mình là heo. Đúng là đồ đáng ghét\_Phuơng lại rủa tiếp

-............

-Dậy...dậy mau....... Cậu ngủ nãy giờ đã rồi thì đi ra nhanh đi, tui còn phải ngủ nữa. Chẳng phải tui cho cậu 2 cái gối rồi còn gì? Ra ngoài kia mà nằm đi. Buông cái chân tui ra\_Phuơng quát lênrồi đấm bình bịch vàongười Vũ nhưng vô ích, chỉ có sự im lặng đáp trả

-haizzzz, mặc xác cậu, tui ngủ đây. Đồ đáng ghét\_Phuơng cuối cùng cũngchịu thua, để lại 1 câu rồi leo lên giường ngủ, để lại 1 tên con traiđang nằm dưới đất, tay vẫn còn ôm chân của đứa con gái nằm trên giường

1 lúc sau, khi Phương đã ngủ say, con mèo lười từ từ mở mắt và cườiđầy gian tà. Thật ra thì lúc nãy Vũ đâu có ngủ, nghe tiếng mở cửa nêngiả vờ thế thôi. Cậu thừa biết tuy vẻ ngoài chanh chua nhưng Phuơng rấttốt, chẳnghại ai bao giờ nên chắc chắn rằng thể nào Phuơng cũng ra mởcửa, chinhvì thế nên mới lập ra cái kế hoạch này. Nhìn Phuơng ngủ yêughê cơ, Vũ cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn. Đột nhiên, Vũ thấy Phuơng congười lại, bụng thì kêu lên từng tiếng dài. Bật cười trước cô nhóc đanhđá này, Vũ lấy gối kê lên đầu và đắp mền lại cho cô nhóc. Sau đó thì gọi người phục vụ đem những món ăn mà Phuơng thích lên phòng.

Viết 1 mảnh giấy để lại trên khay thức ăn, Vũ đi ngủ. Phuơng 1 lát sauthì tỉnh giấc, dù buồn ngủ nhưng vì đói quá nên đành phải dậy. Đang nhấc điện thoại lên định gọi thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ỏa ra từphòng mình. Nhìn lại thì thấy 1 khay toàn món ăn mình thích, trên còn có 1 mảnh giấy ghi: Chúc ngon miệng, coi như đây là quà xin lỗi của tuinha\_ Kí tên: Vũ

Bây giờ Phuơng mới biết mình bị lừa,định đậpj cho Vũ 1 trận nhưng lại thôi, ngồi vào bàn ăn hết mọi thứ rồi đi ngủ.

Sáng ngày mai............

-Dậy đi con heo lười\_Phuơng quát

-Cái gì vậy? Giäng ai nghe quen quá vậy trời? Cái giọng luôn ám ảnh mình trong những giấc mơ, nghe quen dễ sợ. Chẳng lẽ.......\_Vũ than rồi bậtdậy

-Tui nè, dậy mau đi\_Phuơng nói

-Tui...tui..\_vũ đang định giải thích

-Thôi khỏi nói nhiều, về phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng

-Vậy là bà tha cho tui rồi hả?\_Vũ mừng rỡ

-Uk, nhưng chỉ này nữa thôi đó\_Phuơng nói

-Uh\_Vũ vui mừng

-Hello! Chúc buổi sáng tốt lành\_Vũ vẫy tay chào

-Uh. Có lẽ tình trạng đã trở về lúc ban đầu rồi\_Kiệt cười khi nhìn thấy sau Vũ là Phuơng, mặt tuơi roi rói

-Vậy thì tụi này còng xphairr bỏ qua co ai đó thôi. Nhỉ?\_Ngọc nói với Trinh

-Um\_Trinh cười

-Thôi, ngồi xuống ăn đi. Tụi này chờ 2 người mà bụng đói meo rồi\_Phong nói

-OK\_Vũ hào hứng vì tối qua có ăn gì đâu, gọi đồ ăn cho Phuơng xong là đi ngủ, sợ Phuơng dậy thì nguy

Nhoàm nhoàm

-Phuơng ơi, ình miếng thịt này nha\_vũ ăn xong phần mình thì quaysang xin Phuơng nhưng mói nói dứt câu thì k khí chợt trở nên im lặng. Ai cũng mong chờ câu trả lời của Phuơng hay nói đúng hơn là chuẩn bị nhận 1 cơn thịnh nộ của Phuơng vì k dưng mà Vũ gán cho Phuơng cái biệt danh

"Phuơng heo

" . K chỉ vì tên cúng cơm của Phuơng là ỉn con mà vì Phuơngkhi đã ăn thì đừng hòng ai xâm phạm vào phần ăn của Phuơng, đừng nói làăn mà chỉ mới xin thôi cũng đã bị Phuơng cho tơi tả rồi. Chẳng lẽ vừamới làm lành mà 2 người này lại chiến tranh nữa sao???

-Đây nè\_Phuơng cười rồi gắp cho Vũ miếng thịt làm ai cũng há hốc mồm

-Ế, lạ ghê ta\_Kiệt phát ra 1 cậu nói lên tâm lí của mọi người

-Lạ gì? Tại tối qua ăn nhiều rồi nên bây giờ k muốn ăn thôi\_Phuơng nói

-Aaaa\_Mọi người gật gù, thở phào nhẹ nhỗm nhưng biết đâu sau miếng thịt đó lại là 1 sự qua tâm thầm kín.

Ê, ăn no rồi thì đi đâu chơi đi. Hôm qua bỏ mất 1 ngày vô ích rồi còn gì?\_Phong nói

-Um, đúng đó. Đi đâu chơi đây? Hay là đi ngắm cảnh thành phố còn ngày mai thì cắm trại\_Phuơng nói

-Nhưng cắm trại thì phải tới buổi tối đốt lửa lên mới đẹp mà tối mai thì tụi mình phải lên xe ra rồi\_Trinh nói

-Um. Hay là hôm nay cắm trại, ngày mai đi chơi?\_Ngọc góp ý

-Ý đó nghe hay đó\_Vũ đồng tình

-Mình cũng thấy vậy. Còn mọi người?\_Kiệt hỏi

-Ok\_All

-Vậy bây giờ đi mua thực phẩm thôi\_Phuơng nhắc tới nấu nướng thì mắt sáng như đèn pha ô tô

-Cần gì phải mua? Gọi đồ ăn tới là đựoc rồi\_Vũ nói

-Ngốc thế! Như vậy thì còn gì vui nữa?\_Phuơng cười rồi bẹo má Vũ, trông cute hết sức

Vũ ngẩn ngơ nhìn Phuơng quên luôn cả cái má đang ửng đỏ của mình

-Vũ nè, tỉnh dậy đi, đừng có ngơ ngơ như người cõi trên thế nữa. Mê Phuơng rùi phải k?\_Ngọc lay Vũ và ghé tai nói nhỏ

-Làm...làm gì có\_Vũ sực tỉnh, chối đây đẩy mà mặt đỏ ửng rồi bước đi

Ngọc thấy Vũ như vậy thì bụm miệng cười tủm tỉm, rõ ràng là thế mà lúc nào cũng chỉ biết chối

Kiệt thấy Ngọc như vậy thì chợt thấy buồn vì Kiệt vốn từ hôm qua tới giờ vẫn nghĩ Ngọc thích Vũ.

"Mày làm sao vậy nè? Ngọc thích Vũ thì mày phải mừng chứ? Mày phảimừng cho bạn mày chứ? Sao lại khó chịu như thế? Sao mày lại cảm thấybuồn và có gì đó tức tức vậy? Sao vậy?

"\_Kiệt tự hỏi bản thân mình rồilại nhìn về phía Ngọc

-Sao vậy? Nhìn cậu k được khỏe\_Ngọc hỏi

-Làm gì có! Mình khỏe mà. Đi thôi\_Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi

Sau khi đi mua đủ thứ đồ lỉnh kỉnh mà Phuơng cho là cần thiết, cả bọnquay về khách sạn thuê lều trại và mượn bãi đất trống trên ngọn đồi làmnơi ngắm cảnh. Bọn con trai thì cùng nhau dựng lều, Phuơng và Trinh thìnhóm lửa và chuẩn bị nấu ăn. Riếng Ngọc thì được đặc cách k phải nấu ănhay nói đúng hơn là bị đuổi ra ngoài vì sau nhiều buổi huấn luyện đổ mồhôi, sôi nước mắt mà chỉ nhận lại sự thất vọng tràn trề thì Phuơng vàTrinh cũng đành chịu thua sự vụng về trong nấu ăn của Ngọc. Cuối cùngthọc được phân công làm...tạp vụ

-Ngọc ơi, lấy hộ mình bó rau đằng kia đi, mình đang dở tay\_Phuơng gọi

-Chờ 1 chút! Đây nè!\_Ngọc đưa cho Trinh

-Cảm.........Á!\_Phuơng la lên

-Phuơng ơi, cậu sao thế?\_Trinh chạy lại\_ Á!\_Trinh chạy lại rồi cũng hét lên

-Các cậu sao vậy?\_Ngọc hỏi rồi nhìn theo hướng chỉ tay của 2 nàng

1 con sâu màu xanh lá đang ngoe ngẩy ở rổ rau xanh. Có lẽ thấy nhữngbó rau này ngon quá nên em ấy tranh thủ vào măm măm 1 tí ấy mà

-Có chuyện gì vậy?\_3 chàng chạy đến

-à, k có gì đâu. Có lẽ là vì cái này\_Ngọc nói rồi giơ con sâu lên

-Ê, cậu dám cầm nó hả?\_Phuơng run run nói

-Uk, có gì đâu mà sợ? Nhìn nó cũng dễ thuơng lắm mà\_Ngọc nói

- woa! Ngưỡng mộ cậu ghê! Tụi này còn hết hồn khi nhìn thấy nó đó\_Vũ tròn xoe mắt

-Có sao đâu\_Ngọc nún vai

-Thôi, cậu bỏ nó lên cây đi\_Kiệt nói

-Cậu quả là Supper girl đó\_Phong nói

-chán các cậu ghê. Thôi, mình lấy nó đi rồi, các cậu nấu ăn tiếp đi\_Ngọc chu mỏ

-Haizz, k biết cậu sợ gì nữa?\_Trinh thở dài

-Hì, có lẽ là k có gì đâu\_Ngọc cười

Buổi tối, tụi nó cùng nhau hát hò, đốt lửa trại và ăn uống thật vui vẻ.

-Ê! Chơi pháo bông k?\_Vũ nói

-Có k?\_Phuơng hỏi

-Có chứ sao k? Tui mua hồi sáng đó\_Vũ đem ra 1 túi màu trắng

- woa! Nhiều quá ta. Như vậy thì tha hồ mà chơi\_Trinh thích thú

-Nào, đưa đây mình đốt cho\_Phong nói

-Cảm ơn cậu\_Trinh cười råi đưa pháo bông cho Phong

-Cậu có chơi k?\_Kiệt hỏi Ngọc

-Tất nhiên rồi\_Ngọc cười

-Đây nè\_Kiệt đưa cho Ngọc

-Đẹp thật! Lâu rồi mình k chơi nữa\_Ngọc nói

-Đã lâu? Bao lâu vậy?\_Kiệt hỏi

-Um, có lẽ là hơ 4 năm. Pháo hoa ngày trước cũng chẳng còn giống như bây giờ\_Ngọc nói khi nhìn từng tia pháo nhỏ nhắn bắn ra

-Mình thấy cũng giống vậy mà?\_Kiệt hỏi

-Um...có lẽ vì pháo hoa ở Đài Bắc k giống như ở đây\_Ngọc nói

-Đài Bắc?\_Kiệt hỏi

-Hả?\_Ngọc chợt giật mình\_Um.thật ra trước kia mình ở Đài Bắc, chỉ mới chuyển về nơ đây khoảng hơn 4 năm thôi\_Ngọc đành thú nhận

-Vậy sao? Thế mà mình k biết. Quả là 1 thông tin cực kì thú vị\_Kiệt cười

-Nhưng cậu cũng đừng nói với ai nha. mình k muốn ai biết cả\_Ngọc nói

-Cậu càng ngày càng khiến ình tò mò vì những gì liên qua tới cậu\_Kiệt nhún vai

-Hì\_Ngọc cười råi quay sang nhìn những chùn pháo bông thi nhau ỏa sáng.Tự nhiên trong lòng Ngọc cũng có cái gì cũng đang thi nhau nổ làm lòngchợt vui xốn xang

-Nè lại đây kể chuyện ma đi\_vũ gọi

-Ừ, chờ chút\_kiệt nói rồi đỡ Ngọc đứng dậy

-Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé nghèo sống trong 1 túp lều nhỏ trong 1 khu rừng hoang vắng......\_Vũ bắt đầu kể

-Hi hi, nghe giống chuyện cổ tích ghê\_Trinh cười

-Chính xác\_Phuơng đồng tình

-Nè, tui đang kể chuyện mà\_Vũ nhăn mặt

-Thôi, cậu kể tiếp đi\_Phong cười trừ

-1 hôm, có 1 bà lão tới gõ cửa nhà cô bé xin được ở nhờ 1 đêm. Vốn tính thuơng người nên cô bé vui vẻ nhận lời. Nhưng nào ngờ đâu đêm hôm đó........\_Vũ nói rồi dưng lại như để tạo cảm giác rờn rợn đặctrưng của truyện ma

-Bà ta gọi cô bé vào và tặng cho cô bé 1 túi vàng. Cô bénhận lấy túi vàng mà trong lòng thầm nghĩ:

" He he he, với số tiền nàymình tha hồ mua những bộ cánh đẹp và k phải sống trong túp lều cũ kĩ này nữa mà sẽ dọn về 1 căn biệt thự lớn ở phố mĩ Hưng

"\_Ngọc xen vô

-Ha ha ha, hi hi hi\_Cả bọn cười trừ Vũ

-Nè, quá đáng lắm rồi nha. Tại sao lúc nào tui đang kểmấy người cũng xen vô kể mấy cái chuyện k đâu vậy? Hả????\_Vũ hét lên đầy tức giận

-Thôi, cậu kể tiếp đi. Chuyện cậu nghe hấp dẫn lắm\_Kiệt nói trong khi đang bịt miệng Ngọc lại để cô nàng k nói gì thêm

-Thôi được. nhưng lần này là lần cuói cùng đấy nhé\_Vũ hạ hỏa rồi kể tiếp câu chuyện của mình

-Kiệt ngồi nghe Vũ kể Chuyện thì thấy vai mình chợt nằngnặng. Nhìn lại thì có người ngủ gục trên vai mình mất tiêu rồi. Lay layvài cái nhưng chỉ nhận được những cái đẩy tay và khuôn mặt phụng phịucực dễ thuơng của NGọc. Kiệt chợt cảm thấy Ngọc dễ thuơng lạ thường. Dùhàng ngày Ngọc vẫn rất đẹp nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác. Ánhlửa chập chờn như làm mơ hồ đi khuôn mặt của NGọc, thỉnh thoảng lại ánhlên như làm cho người ta có cảm giác đây là 1 cô bé bí ẩn nhưng khi ngủtrong cô nhóc lại lại cực kì dễ thuơng. Dường như trên khuôn mặt k hềvuơng vấn sự phiền muộn, sầu tư. Dặt đầu Ngọc xuồng đầu gối mình để côbạn có thể ngủ thoải mái hơn, Kiệt quay sang tám chuyện với Phong và Vũnhưng nói cực nhỏ như sợ làm cho công chúa nhỏ bé thức giấc

1 lát sau thì Phuơng và Trinh cũng chẳng thể trụ được nữa mà cũng lănđùng ra ngủ. 3 chàng nhìn 3 nàng maf lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc con gái vẫn cứ là con gái, thể lực làm sao bằng nam nhi được? Thế mà lúc nãy 3nàng còn mạnh miệng tuyên bố rằng :

" Rồi tụi này sẽ thắng cho xem. Tụinày sẽ còn thức khi các ấy đã k chịu nổi mà ngủ gục

"

Bế 3 nàng vào trong túp lều, 3 chàng quay ra và tám chuyện đàn ông.chủ yếu là bàn bạc về chuyện cảu bang Thiên Long, sau đó là những tìnhcảm của mình dành cho 1 đứa con gái nhưng tuyệt nhiên, trong 3 chàng kai biết đó là thứ tình cảm gì. Có lẽ Phong biết nhưng chỉ mập mờ thôi,chứ chẳng biết rõ

Sáng ngày mai, 3 nàng công chúa thức giấc nhưng chẳng aitrong 3 nàng biết tại sao mình lại có thể vào đây để ngủ??? Đi ra ngoàithì thấy 3 chàng đã dậy rồi và đang dọn dẹp đống rác thải ngày hôm qua ( có ý thức bảo vệ môi trường ghê)

-Nè, tối qua sao tụi này vào được đó vậy?\_Phuơng hỏi kiểu côn đồ

-Tụi này

"vác

" vào đó\_Vũ nhún vai đáp lại

-Vác?\_3 nàng

-Uk, chứ còn gì nữa? Khiêng con gái thì người ta gọi là ẵm, còn khiêng bao tải thì người ta gọi là vác\_Vũ giải thích

-Bao tải?\_Ngọc nói rồi bẻ tay

-Uk! Ha ha ha\_Vũ cười rồi hồn nhiên chạy đi

-Cậu định chạy sao?\_Ngọc chặn đường Vũ, có lẽ Vũ quên mất rằng Ngọc là Vua tốc độ, chẳng kém gì Kiệt

-He he he\_Vũ cười mà mặt méo xệt

-Chết cậu rồi\_Phuơng và Trinh bước tới với guơng mặt sát khi lên cao

Binh bốp chát

-Hu hu hu\_Vũ khóc vì guơng mặt tơi tả

-Phù...\_3 nàng phủi tay rồi bỏ đi chỉ có Phuơng còn nhân từ 1 xíu, trước khi đi còn để lại cho Vũ 1 cái băng cá nhân

2 chàng còn lại chỉ biết cười trừ, tới giúp Vũ băng bó vết thuơng mà trong lòng cũng đành công nhận :

" Các cậu ra tay ác thật

"

Rồi sau đó cả bọn lên xe ra về

Thấm thoát tháng 10 cũng đã gần trôi qua. Cả bọn suốt gần 1 tháng nay k ai có thể tìm ra điểm yếu của Ngọc, k ai có thể tìm raNgọc sợ thứ gì. Nhìn mọi người với vẻ mặt thất vọng, Ngọc chỉ tủm tỉmcười. Có lẽ cô bạn nghĩ mình đang là người chiến thắng.

Hôm nay là tuần cuối cùng của tháng 10, tụi nó tất bật chuẩn bị chongày lễ halloween đang cận kề. Sân khấu sẽ do 3 chàng lo. 3 nàng nhàmình thì lo về phần thức ăn trong bữa tiệc Buffe và trang phục cho người dẫn chuơng trình\_ tức là tụi nó đó mà. Phuơng thì nghiên cứu món ăn nào phù hợp và cùng Trinh nêm nếm thức ăn. Ngọc được giao cho trọng tráchthiết kế trang phục và lấy số đó ọi người. Thiết kế đồ ọingười thì ok rùi, phải nói là đẹp ngất ngây con gà tây luôn nhưng trangphục của Ngọc thì khỏi nói. Đơn giản tới mức đơn điệu, chả có gì làm nổi bật lên cái sắc đẹp thuần khiết mà sắc sảo của NGọc cả. Đơn giản là vìcô nhóc có bao giờ lo ình đâu ? Thế nên Phuơng và Trinh quyết địnhnhờ tới nhà thiết kế khá nổi tiếng của hiện nay. Ngọc thì lúc nào cũngnói k cần nên việc lấy số đo cho Ngọc gặp rất nhiều khó khăn. Tới khiPhuơng dọa nếu k chịu nghe lời thì sẽ bắt học nấu ăn cô nhóc mới miễncưỡng đồng ý. Cũng tại Phuơng thôi, ai bảo hù dọa rằng sẽ may cho Ngọc 1 bộ váy thật sexy làm chi, khiến con nhỏ sợ.

Phuơng mua thêm thật nhiều các loại thực phẩm cùng vài cuốn sách nấuăn, ngoài ra còn gọi thêm ài món ở nhà hàng 5 sao tới để nếm thử. Aicũng đóng góp ý kiến của mình, trừ Ngọc. Hỏi cái gì Ngọc cũng nói :

"Cũng được, nhưng nó có gì đó vẫn chưa được hoàn thiện. Có cảm giác thiếu thiếu 1 thứ gì đó

" Đó cũng chính là lí do vì sao mà cả chiều hôm nay,Phuơng dùi đầu vào nhà bếp để xào xào, nấu nấu. Cũng đúng thôi, Ngọc tui nấu ăn dở ẹc nhưng lại có vị giác cực nhạy, có thể sánh ngang 1 ẩm thực gia. Vì thế, nếu Ngọc thấy món đó ngon thì ai cũng đều cảm thấy ngon.Đang hăng say nấu ăn thì có tiếng chuông gọi cửa.......

-Phuơng ơi! Mẹ về rồi đây\_Mẹ Phuơng gọi

-Mẹ!!!!\_Phuơng vui mừng chạy ra ôm chầm lấy mẹ vì sau bao ngày xa cách Phuơng cũng được gặp lại bà

-E hèm! Con gái đúng là con gái, chỉ biết có mẹ thôi còn người cha giànày thì xen như đồ thừa vậy\_Ba Phuơng xị mặt nhìn như con nít

-Be! Con cũng nhớ ba lắm đó. Ba mẹ đi London 3 tháng nay làm con ở nhà buồn muốn chết\_+Phuơng ôm ba nhõng nhẽo

-Ba cũng vậy, nhớ con gái chết đi được. Nhưng ba biết chắc rằng con kbuồn đâu vì lúc nào con với thằng Vũ chẳng.....\_Ba Phuơng chọc

-Ba này kì ghê! Tên đó chẳng được tích sự gì. Toàn gây lộn với con thôi, cãi mỏi cả miệng\_Phuơng chu mỏ

-Thôi, 2 cha con vào nhà đi. Chúng ta còn phải giới thiệu 1 người cho Phuơng mà\_Mẹ Phuơng nói

-Ai vậy mẹ?\_Phuơng hỏi

-Rồi con sẽ biết ngay thôi\_Mẹ Phuơng nói rồi gọi người đó vào

-Là cô?/ Là anh?\_cả 2

-2 đứa biết nhau à?\_Ba Phuơng hỏi

-K ạ! Oan gia ngõ hẹp thôi\_Phuơng nói

-Hay nhỉ, con bé này\_Mẹ Phuơng mắng yêu

-Sao 2 đứa biết nhau được thế?\_Ba Phuơng hỏi

-Hôm trước lúc lên Đà Lạt thăm vài người bạn cũ, cháu có gặp cô bé ạ\_Tên đó nói

-Là sao? Cháu nói rõ hơn xem?\_Mẹ Phuơng hỏi

-Là vầy nè mẹ!\_Phuơng nói rồi đưa cái chân đang bó băng trắng

-Chân con bị sao vậy?\_Mẹ Phuơng lo lắng

-Hôm trước trường cho nghỉ vài hôm, tụi con lên Đà Lạt choi. Hôm đó conhơi bực nên ra bờ hồ chơi, ai dè gặp trúng tên này nè mẹ. Nhờ tên xuixẻo đó mà chân con mới bị bong gân nè\_Phuơng kể

-Haiz, con lại cãi nhau với Vũ hả?\_Ba Phuơng thở dài

-Chứ còn ai vào đây nữa ạ! Tên đó lúc nào cũng thế\_Phuơng xị mặt

-2 đứa tụi con lúc nào cugnx thế cả, mẹ quen rồi\_Mẹ Phuơng xoa đâu Phuơng nói

-À, quên mất! Cháu ngồi xuống đi. Ta sẽ giới thiệu 2 đứa với nhau\_Ba Phuơng nó

-Đây là Phuơng, con gái của cô chú\_Mẹ Phuơng nói

-Còn đây là Thiên, con của bác Thanh đó\_Ba Phuơng nói

-Con bác Thanh? Vậy sao con k biết?\_Phuơng ngạc nhiên

-Vì mấy năm nay cậu ấy đi du học, lại ít khi về nên con k biết đấy thôi\_Mẹ Phuơng cười

-Vậy có nghĩa tên đó là anh họ con?\_Phuơng nhăn mặt

-Uk\_Pama Phuơng

-Con k chịu đâu. Con méc bác Thanh cho coi, con giận bác Thanh cho coi.Tại sao tên khùng này lại là anh họ của con chứ? K chịu đâu!!!\_Phuơnghét lên

-Phuơng!\_Ba Phuơng quát

-Thôi nào Phuơng\_Mẹ Phuơng nói\_Khoan đã! Mùi gì vậy ta?\_mẹ Phuơng khịt mũi

-Um.....đúng rồi. Phuơng, con có nấu cái gì k?\_ba Phuơng hỏi

-Nấu cái gì?\_Phuơng đơ người\_Thôi chết con rồi, nồi súp của con!\_Phuơng hét lên rồi chạy thẳng vào bếp

-Ha ha ha, con bé lúc nào cũng vậy, cháu đừng để ý làm gì\_ba Phương cười

-Vâng\_Tên đó cười

Chết rồi chết rồi! Nồi súp coi như đi tong rồi. Thật là bực mình quá đi\_Phuơng mở nắp vung ra than vãn

-Trời ơi Phuơng, con làm gì thế này? Mẹ biết căn bếp này vốn xây ra làđể dành cho con nhưng con cũng k cần phải quậy lung tung lên như thế này chứ?\_Mẹ Phuơng vào đã gặp ngay 1 đống rác chặn ở cửa

-Con xin lỗi\_Phuơng cười nói rồi quay sang nhìn nồi súp

-Con nấu món gì nữa vậy? Cho ai ăn thế?\_ba Phuơng hỏi

-Buổi tiệc buffe nhân ngày halloween của trường ba à. Con cần phải tạora 1 món gì đó mới lạ chứ mấy món kia cũ cả rồi\_Phuơng nói

-Thế con đã nấu được chưa?\_mẹ Phuơng hỏi

-Chưa ạ. Có người nói rằng những món ăn này vẫn chưa thật sự đặc biệt,vẫn còn thiếu 1 thứ gì đó nên con đang cố gắng đây\_Phuơng nhăn mặt nói

-Hay con thử nhờ bác Long xem. Dù sao bác ấy cũng là ông chủ của 1 chuỗi các nhà hàng khách sạn 5 sao mà. Bác ấy cũng l;à 1 đầu bếp tài bađấy\_ba Phuơng nói

-Nhưng con sợ làm phiền bác ý lắm. Bác ý bận nhièu việc lắm mà. Với lạihình như hôm nay bác ấy đã bay sang singapo từ sáng sơm rồi\_Phuơng xụmặt

-Người đó nói đúng đấy\_Thiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

-Hả?\_Phuơng quay lại và thấy Thiên đang nhấp nháp những món ăn mình nấu

-Người góp ý ón ăn của cô nói đúng đấy. Theo tôi cô nên làm thế này thì tốt hơn\_Thiên nói rồi bắt tay vào công việc nấu nướng

-Nè, ai cho anh đụng vào bếp của tôi vậy?\_Phuơng cáu

-Con bình tĩnh đi. Cậu ấy cũng là 1 đầu bếp nổi tiếng ở Pháp đấy, cứ để cậu ấy làm xem sao\_mẹ Phuơng nói

-Dạ? Đầu bếp? Nổi tiếng?\_Phuơng ngạc nhiên

-Um\_pama Phuơng gật đầu

|Phuơng có vẻ k tin nhưng Cũng phải tin khi nhìn thấy thao tác nấunướng của Thiên. Nhanh nhẹn, gọn gàng và rất chuyên nghiệp. Phuơng tiếnlại gần và nhìn quá trình nấu ăn của Thiên....................

"Thì ra là vậy. Thế mà mình k nghĩ ra. Tên này đúng là k thể khinh thường được

"\_Phuơng nghĩ thầm

............

-Xong rồi! Cô nếm thử đi\_Tên đó, à k, bây giờ thì phải gọi là Thiên

-Um......trời ơi, ngon quá\_Phuơn gnois rồi nhìn chằm chằm vào Thiên

-Cô nhìn gì mà dữ vậy?\_thiên hơi sợ cái ánh nhìn đó

-Tới giờ tôi vẫn k tin anh là đầu bếp. Lại càng k tin anh nấu những món này\_Phuơng nói

-Ủa? Nhìn tôi k giống đầu bếp sao? À, chắc tại tôi đẹp trai quá chứ giwf?\_Thiên cười

-Đừng có mơ! Tại nhìn mặt anh khả ố lắm, có ai nghĩ lại có thể nấu ranhững món này? Nhìn anh người ta toàn nghĩ anh sẽ nấu ra những món ănmất vệ sinh thôi\_Phuơng chơi nguyên 1 dây làm Thiên quê độ

-Phuơng, con nói gì vậy?\_mẹ Phuơng nói

-Con chỉ nói ra những gì con nghĩ thôi\_Phuơng nhún vai\_Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh về những món này\_Phuơng cuối cùng cũng nói được 1 câu dễnghe

-Vũ hả? Tới nhà chở tui lên trường nha\_Phuơng gọi điện thoại

-.........

-Nhanh lên, tui chờ đó\_Phuơng nói rồi cúp máy

-Con gọi cho Vũ à?\_mẹ Phuơng hỏi

-Dạ vâng, nhờ tên khùng đó làm tài xế vài hôm ạ\_Phuơng cười

--Con lớn rồi mà lúc nào cũng vậy. Chỉ có thằng Vũ chịu được thôi\_ba Phuơng lắc đầu

-Ba này kì ghê. Có mà chỉ có con chịu nổi tên hâm đó ý\_Phuơng chu mà

-Mình thấy ba cậu nói đúng hơn. Mình mới chính là kẻ khổ mà\_Vũ đứng ngay cửa

-Ủa? Tới khi nào vậy?\_Phuơng giật mình

-Mới tới thôi, nhưng cũng lâu, đủ để nghe cậu nói gì\_Vũ nhăn mặt

-Hi hi, nghe rồi hả? Thấy đúng k?\_Phuơng cười

-Đúng cái con khỉ!\_Vũ nói rồi bước vào

-Ý, món gì vậy?\_Vũ nhìn thấy chiếc hộp trên bàn thì mắt sáng rỡ

-Đừng có đụng vào. Lát nữa tui cho ăn\_Phuơng nói

-Hix, chán chết\_Vũ nói\_Mà chân bớt đau chưa?\_Vũ hỏi

-Chưa\_Phuơng trả lời

-Biết ngay mà. Chạy nhảy cho lắm vào\_Vũ than thở rồi ngòi xuống, quay lưng về phí Phương

-Chi vậy?\_Phuơng hỏi 1 cách ngây thơ

-Cỗng chớ chi? Chân vậy định đi bộ hả?\_Vũ nói

-Hì, bạn tốt ghê\_Phuơng nói rồi trèo lên

-Thưa bà mẹ con đi. Đi nhé ông anh khùng\_Phuơng le lưỡi

-Ai thế? Chả phải cậu bạn đã đưa cậu về hộ hôm trước ở Đà Lạt sao?\_Vũ bây giờ mới để ý

-À! 1 người tự kiêu về bản thân và từ bé tới giờ chưa soi guơng nên k biết trông mình tệ thế nào\_Phuơng nói đầy châm chọc

-Phuơng à, đừng có nói tầm bậy\_mẹ Phuơng nói

-Thôi, cháu xin phép 2 bác, cháu đi. Chào anh!\_Vũ chào mọi người rồi đi ra cổng

Khi đi vẫn còn nghe vọng lại

-Trời ơi! Ăn gì mà nặng dữ vậy?\_Vũ

-Nói cái gì đó?\_Phuơng

-K có gì\_Vũ cười

"Đúng là nặng thật!

"\_Thiên nghĩ thầm rồi cười vì dù sao cậu cũng đã được vinh hạnh cõng Phuơng mà

-Cháu đừng đê ý những gì con bé nói nhé. Nó lúc nào cũng vậy đấy\_ba Phuơng nói

-Vâng, cháu biết mà\_Thiên lại cười

-Phuơng ơi, món này có ai giúp cậu sao?\_Ngọc hỏi sau khi ăn thử món mới xủa Phuơng

-Um, tên khùng hôm trước cõng mình về hộ ở Đà Lạt đó. Thấy sao?\_Phuơng hỏi

-Thật sự là rất ngon! K phải ai cũng có thể nấu ra 1 món ăn ngon như thế này, trong nước, à k, phải nói là trong toàn khu vực đông nam á, k phải ai cũng có thể nấu được thế này đâu\_Ngọc nhận xét

-Chà, cậu ta lợi hại ghê\_Vũ nói

-Vậy chắc là nhất rồi?\_Phong nói

-K, k hẳn vậy. Có 1 người vẫn nấu ngon hơn thế này nhiều nhưng người đó...........\_Ngọc ngập ngừng

-Người đó làm sao?\_cả bọn

-K, k sao cả. Chắc bây giờ có ăn mình cũng k còn cảm nhận được thứ quantrọng nhất của những món ăn đó nữa rồi\_Ngọc nói rồi lại cúi xuônga ănnhư để che dấu đi 1 nổi buồn hiện lên trên khuôn mặt\_Xin lỗi, mình đitoilet 1 lát\_Ngọc đứng dậy và quay lung đi

Nhưng cái quay lưng nhanh chóng đó k tài nào qua được mắt của Phong, 1 người vốn nổi tiếng với đôi mắt sâu khinh người mà nếu ai vô tình lọtvào thì khó lòng thoát nổi

-Cậu ấy đang buồn. Dáng người đó làm người ta cảm thấy cậu ấy yếu đuốivà cần 1 bờ vai để che chở\_Phong nói như 1 bác sĩ tâm lí có lâu năm kinh nghiệm

"Nếu mình có thể làm bờ vai cho cậu dựa vào thì hay biết mấy

"\_Bất chợt cái suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Kiệt làm Kiệt thoáng bối rối, k biết mình bị sao

...............................

-Nè, trang phục đồ các cậu lo tới đâu rồ?i\_Phong hỏi khi tất cả duyệt chuơng trình lần cuối cho buổi lễ halloween ngày mai

-Ok hết rồi. Mình và các chị trong nhóm thiết kế làm sắp xong rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là xong\_Ngọc nói rồi cười nhẹ

-Phiền cậu thật, chỉ trong 1 tuần mà phải may tới 6 bộ lễ phục, chắc cậu mệt lắm\_Vũ nói (lâu lâu mới thấy ông này nói được 1 cậu nghe có lí)

-Có sao đâu, chẳng phải mình còn có sự giúp sức của các chị trong phòngmay vá sao? Hơn nữa còn có Trinh và Phuơng giúp mà\_Ngọc nói rồi lại mỉmcười

Những câu nói dường như vô hại đó lại làm cho 2 người cảm thấy naolòng. Biết đâu nó sẽ làm sáng tỏ hơn cảm xúc trong lòng họ????????

Thời gian trôi qua k phải chậm nhưng đối với những họcsinh ở đây thì thật sự rất lâu. Họ đang háo hức, chờ đợi từng giây, từng phút, từng giờ trối qua để đồng hồ điểm 18h\_Thời gian chính thức buổidạ vũ halloween được mong chờ hàng năm bắt đầu. Tuy thế nhưng chỉ mới 5h chiều, sân trừong đã bắt đầu đông nghẹt, mọi người xuất hiện với nhữnghình tượng ma quỷ, trông vừa ghê rợn, sờ sợ nhưng cũng có gì đó rấtđáng yêu của tuổi học trò sớm nắng chiều mưa

-Các cậu chuẩn bị tới đâu rồi?\_Kiệt hỏi

-Gần xong cả rồi. Chỉ có điều cần phải sắp xếp thêm 1 vài việc nữa thì mới xong\_Ngọc nói

-Vậy thì các cậu làm nhanh lên nhé. Có lẽ buổi tiệc sẽ phải bắt đầu sớm hơn dự kiến vì mọi người đã tới đông đủ rồi\_Kiệt nói

-Uk.....Khoan đã!\_Ngọc gật đầu rồi bỗng dưng gọi giật lại

-Sao thế?\_Kiệt hỏi

-Chờ mình 1 lát, áo cậu bị sút chỉ rồi. Chịu khó tí nha\_Ngọc cười rồi lấy kim chỉ khâu khâu vá vá phần hông áo Kiệt

Nhìn guơng mặt chăm chú của Ngọc khi làm được công việc mình thíchtrông thật dễ thuơng, khiến người ta cứ gọi là muốn bẹo lên đó 1 cái cho hả dạ (ác qué). Và Kiệt cũng k phải là ngoại lệ. Đôi tay từ từ đưa lên và khi nó gầnchạm vào đôi má hồng hồng, phúng phính của Ngọc thì chợt có tiếng gọi

-Ngọc ơi! Sao cậu còn chưa thay đồ đi? Cậu thật là bướng bỉnh, mình dạncậu từ nãy rồi cơ mà\_Phuơng nhăn mặt,

## 25. Chương 24 : Mery Christmas

-Ê, sắp tới no-en rồi, đi đâu chơi k?\_Vũ nói

-Ông lúc nào cũng chỉ biết chơi với bời thôi\_Phuơng nói

-Thế bà k vậy à? Tui thấy bà ghi trong nhật kí là mong tới ngày Giáng sinh lắm mà\_Vũ nói

-Á! ông lục nhật kí của tui? Tui cất kĩ lắm mà\_Phuơng hét lên

-Trời, bà cất chỗ nào tui cũng biết. Tui rành bà quá mà\_Vũ tự tin

-Ông là đồ vô duyên. Nhật kí của tui mà ông dám xem trộm. Giận ông luôn\_Phuơng quay mặt đi chỗ khác

-Tui k biết là giữa 2 chúng ta ai nên giận ai đâu. tui thấy trong đó bàtoàn \*\*\*\* rủa tui k à. Nào là Vũ ngốc, Vũ đáng ghét, Vũ là đồ conheo....\_Vũ nói

-Ý! Hi hi, xin lỗi bạn mà. Bạn tốt của tui, đừng giận nghe\_Phuơng quay sang năn nỉ

-Tha cho bà đó. Nhưng bà phải nấu đồ ăn cho tui nha, món bà nấu là ngon nhâtys đó\_Vũ nói

-Uk\_Phuơng gật đầu rồi cười

-Bó tay 2 người này. Giận nhau, cãi nhau cho đã rồi lại làm hòa. Đúng là k hiểu nổi\_Trinh lắc đầu

-Như vậy mới sống được với nhau chứ nếu như suốt ngày cãi nhau rồi rồi giận cho lâu thì còn gì là tình bạn nữa\_Phong nói

-Cũng k hẳn. Có thể mối quan hệ đó còn trên cả mức tình bạn nữa\_Ngọc nói

-Vậy là sao?\_Kiệt hỏi

-Đó là 1 bí mật\_Ngọc nhún vai

-Chán cậu thật. Lúc nào cũng bí mật\_Kiệt chu mỏ làm mặt giận

-Thôi mà, đừng có giận nữa. Cậu mà giận thì sẽ có rất nhiều các cô gáiđau lòng đó. Tới lúc đó thì mình k được yên đâu\_Ngọc vỗ vai Kiệt nói

-Thì k giận như phải có cái gì gọi là điều kiện chứ\_Kiệt nói

-Điều kiện gì nữa?\_Ngọc nói

-Um..bao mình 1 chầu đi\_Kiệt nói

-Trời, sao nhà giàu vậy mà còn bắt kẻ nghèo khó này bao vậy. Ác ghê\_Ngọc làm mặt mếu trông yêu cực

-Thôi mà, 1 chầu thôi. Ăn bình dân thôi, phở cũng được\_Kiệt năn nỉ

-Trời, theo ai mà giờ đòi ăn cả mấy món đó vậy công tử?\_Ngọc trêu

-Theo cậu chứ ai\_Kiệt hùa theo

-Ok! Chiều nay mình đưa cậu đi\_Ngọc nói

-Oh yeah! Được ăn miễn phí, đỡ tốn tiền\_Kiệt cười

K biết từ bao giờ Kiệt đã thay đổi. K còn là 1 tay chơi thứ thiệt, kcòn là 1 kẻ ngông cuồng, coi con gái như những món đồ chơi, k còn làngười thanh niên hằng đêm vẫn có mặt trong các quán bar, vũ trường màthay vào đó là 1 cậu thanh niên có trách nhiệm, thân thiện và hay cườinhiều hơn

Chiều hôm đó, 2 người rủ nhau đi ăn phở thật vui. Cả 2 thi xem ai ănđược nhiều hơn và kết quả là Kiệt thắng với tỉ số 2\_3. Kiệt đã phải cốăn lắm mới thắng được Ngọc. Ngọc tức lắm vid mình chỉ thua có 1 tô thôinhưng tới khi trả tiền thì mặt cô nàng méo xệt như sắp khóc vì phải trảtiền tới 5 tô còn Kiệt thì cười hè hè

Sáng hôm sau, cả bọn tụ tập và quyết địn sẽ đi Pari chơi nhân ngày lễGiáng sinh nhưng trước tiên cả bọn phải bay ra Hà Nội vì nhà Phong cóchút việc cần phải ra đó để giải quyết. Sẽ mất k lâu thời gian, cả bọnchỉ phải ở sso khoảng 2 ngày, tiện thể ngắm cảnh Hà Nội ngày cuối đôngluôn

\_Cốc cốc cốc!\_Tiếng gõ cửa phòng Ngọc

-Cạch

-Nè,đi chơi k?\_Kiệt hỏi

-Đi chơi? Đi đâu?\_Ngọc hỏi

-Thì cứ đi đi rồi biết\_Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi

-Ê nè, mình chưa thay đồ\_Ngọc nói

-K cần đâu, như vậy cũng được rồi\_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi mất hút

-Nè, biết đường k vậy? Lạc mình k chịu trách nhiệm à\_Ngọc đi theo kiệt đầy nghi ngờ

-Yên tâm, mình rành đường ở đây lắm. Để mình dắt cậu đi chơi Hồ Guơm\_Kiệt nói đầy chắc chắn

-Đành giao mạng sống cho cậu vậy\_Ngọc thở dài rồi đi theo Kiệt

----------

Tại Hồ Guơm

-Qua, đẹp ghê ta. Lần đầu tới đây đó\_Ngọc tỏ rõ sự vui thích

-Lần đầu tới hả? Mình cũng đoán vậy nên mới đưa cậu tới đây\_Kiệt cười

-Sao mà đoán được?\_Ngọc hỏi

-Thì cậu nói cậu từ Trung Quốc tới đây mà, k nhớ sao? mình nghĩ chắc cậu chưa tới Hà Nội\_Kiệt nói

-Um. Cậu đoán hay thật. mình chưa bao giờ tới đây. Ở đậy đẹp thật\_Ngọc nói

-Um, nơi đây là nơi mình cảm thấy đẹp nhất đó. Có cái gì đó cổ kính vàmờ ảo khiến tâm hồn thanh thản là thường. K nơi nào đẹp bằng quê huơngcủa mình\_Kiệt hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng k khí nơi đây

-K ngờ 1 người như cậu lại có thể nói ra những điều này, hay thật\_Ngọc cười thích thú rồi nhéo mũi Kiệt

-Ê, quá đáng rồi nha\_Kiệt k vừa, bẹo lấy đôi gò má phúng phính của Ngọc

-Thôi, giỡn đủ rồ. Ngồi đây đi, mình mua cà phê cho cậu\_Kiệt nói rồichạy đi khi thấy đôi gò má đỏ ửng và lạnh ngắt của Ngọc. cũng đúng thôi, lúc nãy Ngọc bị cậu lôi đi, đã kịp mặc áo ấm gì đâu. Ở Sài Gòn lâu nhưvậy, vào đây chắc chắn là sẽ thấy lạnh hơn người bình th­ường ở đây rồi

Trong lúc đó, Ngọc 1 mình ngồi ngắm cảnh hồ Guơm. Ở đâythật đẹp khiến Ngọc cảm thấy tâm hồn thật thanh thản.Chợt NGọc nghe thấy tiếng rao:

"Ai khoai lang nướng k!!!!!

"

-Cô ơi, cho cháu 1 gói\_Ngọc vẫy tay gọi

-Đây nè cháu\_Cô bán hàng thân thiện

-Cảm ơn cô. Tiền đây ạ\_Ngọc cười nhẹ đưa tiền cho bán hàng. Cũng may là lúc nãy còn kịp mang thao ví tiền

..........

-Nè, cà phê tới rồi đây\_Kiệt chạy lại

-Cảm ơn\_Ngọc đưa tay ra

-Khoan đã, mình mua có 1 li hà\_Kiệt nói

-1 li thì ai uống ai nhịn\_Ngọc nhăn mặt

-Thì uống chung. Như vậy cho đỡ tốn kém\_Kiệt cười

-Keo kiệt. Ngồi xuống đi\_Ngọc chu môi rồi bảo Kiệt ngồi xuống ghế đá

-Cái gì vậy?\_Kiệt hỏi khi nhìn thấy túi nilon trên tay NGọc

-Khoai lang nướng, ngon lắm đó. Nè\_Ngọc nói rồi lấy 1 củ, bóc vỏ đưa cho Kiệt

-Cái này mình thấy người ta ăn mà chưa ăn bao giờ. Ăn được k?\_Kiệt hỏi

-K ăn được thì mua làm gì? Yên tâm đi, ngon k kém gì phở bò đâu\_Ngọc nói

-Vậy hả?\_Kiệt cầm lấy và ăn

-Sao?\_Ngọc hỏi khi đang uống 1 ngụm cà phê

-Um......Cho hết luôn đi!!!\_Kiệt im lặng rồi bất ngờ la lên, giật lây túi khoai

-Nè, trả lại đây, mình chưa ăn mà\_Ngọc bỏ li cà phê xuống, giật lại

-K \_Kiệt đưa túi khoai lên cao

-Hừ\_Ngọc ngồi xuống cúi gầm mặt

-Ê, giận rồi hả? Nè, ăn đi, mình giỡn thôi mà\_Kiệt nói

-Tha cho lần này đó\_Ngọc nói rồi cầm lấy túi khoai

Rồi tụi nó 8 đủ chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên có 2 cụ già đi tới...........

-Hôm nay chắc chúng ta phải về thôi ông ạ. Ở đây hết chỗ ngồi rồi\_Cụ bà nói

-Bà nó nói phải, xem ra hôm nay chúng t6a k ngắm cảnh hồ Guơm được rồi.Tiếc nhỉ? Hôm nay là kỉ miệm 50 năm ngày cưới của chúng ta, nếu đượcngồi vào chiếc ghế đã lần đầu chúng ta gặp nhau thì còn tuyệt gì bằng\_Cụ ông nói

Và Kiệt, Ngọc đã nghe được những điều đó, cả 2 đồng loạt đứng dậy, chạy tới chỗ 2 cụ già

-Ông bà lại đấy ngồi đi ạ, bọn cháu đi bây giờ đây, 2 cụ cứ ngồi đi ạ\_Ngọc nói lễ phép

-Ta thấy 2 cháu đang nói chuyện vui vẻ mà, ta thấy đâu có vẻ gì là chuẩn bị đi đâu?\_Cụ ông tinh ý

-Dạ cô ấy nói đúng đây ông ạ, bọn cháu đi ngay bây giờ, ghế là của chung, đâu thể chiếm cho riêng mình mãi được?\_Kiệt nói

-Cảm ơn 2 cháu, 2 cháu tốt quá. Chắc chắn sau này 2 cháu sẽ được hạnhphúc, gắn bó bên nhau suốt đời. Ta chúc phúc cho 2 cháu\_Cụ bà vui vẻ

-Ơ, bà nhầm rồi ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi mà\_Ngọc rối rít

-Thôi đừng giấu bän ta, bọn ta tuy già nhưng mắt còn tinh lắm. Ông nhỉ?\_Cụ là nói

-Um\_Cụ ông gật đầu

-Ông bà à....bọn cháu...\_Ngọc cố gắng thanh minh

-Ông bà nói đúng rồi đấy ạ. Tại cô ấy xấu hổ nên mới thế thôi, ông bà thật là tinh mắt\_Kiệt nói và khoác vai Ngọc

-Ha ha ha, bọn ta biết mà\_2 ông bà......

-Nè, ;làm gì vậy? Sao lại nói vậy?\_Ngọc nói, mặt vẫn còn đỏ

-K nói thế thì 2 ông bà cũng k tin những gì cậu nói đâu\_Kiệt nói rồi dắt Ngọc đi tiếp

Thật ra thì lúc nãy Kiệt cố tình làm như vậy, cũng k hiểu vì sao. Lúc 2 ông bà nói Kiệt và Ngọc là người yêu, rồi chúc họ hạnh phúc bền lâu thì trông lòng Kiệt dâng lên 1 cảm xúc khó tả, vui lạ thường. Thậm chí cậu còn ước mình và Ngọc được như 2 ông bà khi nãy

Ngọc và Kiệt đi thì tất nhiên Phong và Trinh cũng đánh lẻ

-Nè, đi chơi k?\_Phong vỗ vai Trinh nói

-Đi chơi? Cũng hay đấy. Đi thôi\_Trinh hứng thú

---

-Hix! Trời lạnh dễ sợ\_Trinh buông 1 câu

-Cậu ngồi đây đi, mình qua đây 1 lát\_Phong nói rồi chạy mất

-Sao thế nhỉ? Người yêu gọi ư? Chắc đúng rồi\_Trinh thở dài nhìn ngắm mọi vật xung quanh

-------

-Nè, à phê đó, uống đi\_Phong trở lại, đưa li cà phê còn nóng cho Trinh,khuôn mặt vẫn có phần lạnh nhạt vì cậu thuộc típ con trai lạnh lùng, ítkhi tỏ rõ tình cảm

-Cảm ơn cậu\_Trinh đỏ mặt nhận lấy li cà phê

-Bộp\_1 tiếng động khẽ vang lên và trên đầu Trinh bậy giờ là 1 chiếc nónlen\_Đội vào đi. Thật, ở đây k phải Sài Gòn đâu mà cứ ăn mặc phong phanh như thế? Cậu mà bị sao thì mình k biết nói sao với bố mẹ cậu đâu\_Phongnói, vẻ trách cứ nhưng cũng đầy yêu thương

-Cảm ơn cậu\_Trinh mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, uống phê như uống nước\_A!\_Và hậu quả là bị bỏng do nóng

-Đó. Sao lúc nào cungx thế vậy? Thật là làm cho người ta lo lắng\_Phong lấy khăn lau miệng cho Trinh vừa mắng yêu

Rồi bất chợt 4 mắt nhìn nhau, trái tim đập liên hồi, mọi thứ dườngnh­­ư trở nên bất động. Khoảnh khắc này chỉ còn 2 trái tim cùng hoàchung 1 nhịp đập, hoà chung vào vòng quay của tình yêu.

15s sau, Trinh như bừng tỉnh, vội quay mặt sang hướng khác. Phong thấy vậy thì lí trí cũng quay về, thôi k nhìn Trinh nữa. Nhưng đôi tay thìchoàng qua vai Trinh, kéo Trinh vào sát người mình, ôm lại

-Để yên như thế này đi, nếu k cậu sẽ bị cảm lạnh đấy\_Phogn nói, khuôn mặt quay sang hướng khác nhưng đôi tai thì đỏ lựng.

Trinh im lặng ngồi im, uôgns nốt li cà phê của mình, Phong cũng vậy. Cả 2 đều im lặng nhưng trái tim thì đang đập liên hồi

-Trinh ơi, đi chơi k?\_Phuơng ch¹y sang mở cửa phòng Trinh nhưng trống trơn\_Quái, sao Ngọc k thấy đâu, đến Trinh cũng vậy

-Haizzz, bọn họ đi chơi rồi, Phong và Kiệt cũng chẳng thấy đâu\_Vũ nói

-Hừ, dám đánh lẻ à? Đi!\_)Phuơng nhăn mặt rồi kéo Vũ đi

-Đi đâu?\_Vũ hỏi

-Đi chơi. Họ đã đi chơi 1 mình thì tui cũng vậy. Tui k thua đâu\_Phuơng nói

"Cảm ơn tụi mày. Tao rủ Phuơng k đi mà nhờ tụi mày Phuơng lại là người rủ tao đi mới hay chứ. Tao cảm ơn tụi mày

"\_Vũ thầm nghĩ, mặt tười roirói đi theo Phuơng

.........

-Sao lại tới đây?\_Vũ hỏi khi Phuơng dừng lại ở 1 nơi bán hàng tự động

-Tui đang muốn ăn kem nhưng k muốn đi xa. Ngồi đây đi, có ghế đá nè\_Phuơng nói

-Giờ này mà ăn kem hả?\_Vũ nhăn mặt

-Thì sao? Lãng mạn mà?\_Phuơng cãi

-Ừ, lãng mạn. Hôm sau bị viêm họng thì đừng có khóc\_Vũ trề môi

-Tui k khóc đâu. Ông đừng có coi thường\_Phuơng nói

-Vậy chứ ai mà mới năm trước lúc bị bệnh, bác sĩ tới tiêm thuốc và bảouống thuốc thì khóc như mưa và doạ bỏ nhà đi vậy?\_Vũ kể lại

-Nè, tui k giỡn nữa đâu đó. Tui lớn rồi, k vậy nữa đâu\_Phuơng cãi, mặtđỏ lên vì ngượng. Rồi quay sang móc túi lấy tiền để mua kem

-Để đó tui mua cho, bà ngồi yên ở đó đi\_Vũ nói rồi nhấn nhấn mấy cái nút trên máy

....

-Nè, bà ăn đi\_Vũ đưa cho Phuơng li kem

-Cảm ơn\_Phuơng đưa tay ra lấy\_Ủa? Sao ông cũng ăn kem??

-Thì thử xem có gì hay k mà bà lại thích ăn kem vào mùa này\_Vũ đáp tỉnh bơ

-woa, ngon ghê. Ngon k?\_Phuơng hỏi vũ

-Hix\_Vũ nhăn mặt\_Lạnh quá

-Thiệt là. K ăn được mà cứ cố\_Phuơng nói rồi đứng lên

.........

-Nè, uống cà phê đi\_Phuơng nói rồi đưa cho Vũ li cà phê đang oả khói nghi ngút

-Um\_Vũ nhận lấy, cảm thấy hơi bị...quê

-Phù phù\_Phuơng úp 2 tay vaof nhau, thôi hơi vào và xoa xoa 2 cánh tayrồi....đặt lên má Vũ\_Phải biết giữ sức khoẻ chứ?\_Phuơng mắng đầy yêuthương

Nhận thấy sự ngạc nhiên của Vũ và cũng thấy như vậy hơi quá đà nênPhuơng chợt đỏ mặt, bỏ 2 tay ra và quay mặt đi chỗ khác. Ngồi quay lưngvới Vũ và ăn phần kem của mình

-Nè, ăn nữa k? Kem tui nè\_Vũ đưa cho Phuơng li kem mà k quay mặt lại

-Um\_Phuơng cầm lấy rồi cắm cúi ăn. NHìn 2 người bây giờ tông thật buồncười nhưg lại chẳng buồn cười. Giống như 1 cặp đôi mới yêu nhau đang còn lắm thẹn thùng

.......................

Tình yêu, sự quan tâm và những cảm giác bồi hồi xuất phát từ trái tim. Mùa đông và những li cà phê nóng hổi như gắn kết mọi người vớinhau.................

Ngày hôm sau, tụi nó lên máy bay đi chơi lễ noel

Tại Pari, sân bay Quốc tế.............

-Cuối cùng cũng tới nơi\_Phuơng vuơn vai

-Công nhận mới xuống mà đã thấy k khí của no-en rồi. Nhạc nổi lên khắp nơi\_Vũ nhìn mọi thứ rồi nói

-Lạnh thật\_Ngọc nói

-Sao cậu k mang áo khoác?\_Kiệt nhìn Ngọc

-Mang mà\_Ngọc cãi

-Trời ạ, cái đó chỉ mang ở Việt Nam được thôi còn ở đây mang vào mùa hè cũng chẳng đủ\_Kiệt nói

-Ai biết đâu. Mình để hết mấy cái áo trong vali rồi, giờ lấy ra thì bất tiện lắm\_Ngọc nói

-Thật là.......\_Kiệt lắc đầu rồi đưa áo mình cho Ngọc

-Nè, cậu mặc đi, coi chừng cảm đó\_Ngọc đẩy lại

-Mặc vào đi, nguoõi là cậu đó, con trai có sức khoẻ tôt hơn nhiều\_Kiệt nói

-Xem ra anh 2 mình sắp thuộc về ai đó rồi. Nhỉ?\_Trinh nói to với Phong như để cho ai đó nghe đựoc

-Cái con nhỏ này\_Kiệt cốc đầu Trinh

-Đau!\_Trinh nhăn mặt, lè lưỡi trông cực đáng yêu

-Haizz, mệt quá. Ngồi máy bay mỏi cả người\_Phuơng nhăn mặt

-Trời, mệt cái gì? Hồi nãy trên máy bay bà ăn hết luôn 2 phần cơm rồi còn gì? Làm tui phải mua hộp khác\_Vũ nhăn nhó

-Kệ tui. Ăn được ngủ được là tiên đó\_Phương nói

-Tiên hay heo?\_Vũ chọc

-Cái gì?\_Phương gằn từng tiếng rồi cốc cho Vũ 1 cái rõ đau

-Thôi, làm ơn lên taxi đi, tụi tui bỏ 2 người ở lại 1 mình bây giờ\_Ngọc nói

-Ê, đừng có giỡn nha\_Phuơng leo tọt lên xe

-Nè bà kia, sao bà lên ngồi ngon lành vậy? Rồi đống đồ này ai xách?\_Vũ nói

-thì ông chớ ai? Đi có chút xÝu hà. Ông chỉ cần bỏ nó ra cốp sau của xe là được rồi\_Phuơng dạy khôn

-Vậy sao bà k làm đi?\_Vũ nói

-K, ngu gì? Mấy cái vali đó nặng lắm\_Phuơng trả lời rồi cắm headphone vào tai như để chuẩn bị tinh thần cho việc la lối của Vũ

-Hừ, thật là tức chết\_Vũ nhăn mặt

-Thôi, đừng than nữa, tụi này cũng chả hơn đâu\_Kiệt nói

-Ủa? Tụi mày....\_Vũ nói

-Uk\_Phong gật đầu phủ phàng

-Chán thật\_Vũ thở dài cho số phận hẩm hiu của mình\_Ủa mà đi 2 xe hả?\_Vũ hỏi

-Chớ sao? Mấy người đó đi 1 xe rồi, tụi mình đi 1 xe\_Kiệt nói

-Sao tự nhiên tao thấy hơi bị hụt hẫng\_Phong nói

-Sao giống tao vậy?\_Vũ và Kiệt đồng thanh

-Haizzz\_Phong nhún vai ra vẻ k biết rồi 3 chàng chui vào trông xe. Nhằm hướng khách sạn thẳng tiến

18h00

-Ngọc ơi, xuôgns ăn cơm đi\_Kiệt gõ cửa gọi Ngọc

-Cậu vào đi\_Ngọc nói

Cạch

-Cậu sao vậy? Sao còn nằm đó?\_Kiệt đi lại khi thấy NGọc nằm bẹp dí

-Mình mệt quá. k ăn đâu\_Ngọc nói

-Trán cậu nóng quá. Chắc sốt rồi\_Kiệt nói

-K sao đâu\_Ngọc nói

-K được, như vậy mà cậu bảo k sao à?\_Kiệt lo lắng

-Ư ư ư.........mình muốn ngủ....mình mệt lắm\_Ngọc nói

-Nè, Ngọc! Ngọc!\_Kiệt lo lắng nhìn Ngọc chìm vào giấc ngủ

"K xong rồi, phải gọi người giúp thôi

"\_Kiệt lo lắng gọi phục vụ

-Chị thay đồ giúp cô ấy được k ạ? Sẵn tiện chị đem thuốc cho cô ấy luônnhé. Tôi nhờ chị đấy\_Kiệt nói với cô phục vụ, khuôn mặt cực lo lắng

-Cậu cứ yên tâm\_Cô phục vụ nói rồi đóng cửa lại

"Giờ làm gì đây? Sang phòng Trinh hỏi con bé xem tại sao Ngọc bị sốt

"\_Kiệt quyết định rồi quay gót đi

-Nè, Trinh đâu rồi?\_Kiệt hỏi Phong khi cậu đang đứng trước cửa

-Bên trong, bị sốt rồi\_Phong nói, ánh mắt hiện lên sự lo lắng

-Sao? Bị sốt? Sao cả nó cũng vậy?\_Kiệt nói

-Chẳng lẽ Ngọc cũng..........\_Phong nhìn Kiệt

-Uk\_Kiệt gật đầu

-K chỉ 2 cậu ấy đâu, Phuơng cũng y hệt\_Vũ nói

-Chắc chắn có chuyện gì 3 người họ giấu chúng ta\_Phong nói

-Đợi khi họ tỉnh phải hỏi cho ra lẽ\_Kiệt nói

-Cạch!\_Tiếng cửa phòng mở , cô phục vụ bước ra\_Cô ấy bớt nóng rồi, cậu vào đi

-Thôi, mình về xem NGọc thế nào rồi\_Kiệt nói rồi chạy biến

-Mình cũng vậy\_Vũ cũng k khác gì

-Chị ơi, cô ấy sao rồi ạ?\_Kiệt hỏi chị phục vụ

-Cô ấy ổn rồi, cậu vào đi. Lo cho bạn gái quá\_Chị phục vụ cười tủm tỉm rồi quay về với công việc của mình

-Bạn gái........\_Kiệt ngẩn tò te vị cậu nói của chị phục vụ

Kiệt khẽ mở cửa bước vào phòng, trước mặt cậu là 1 thiên thần đang ngủ say.

Ngọc nằm trên chiếc giường màu trắng muốt cùng bộ đồ ngủ màu trắng với nhưng chú gấu màu nâu cực kute. Đôi má ửng hồng vì vẫn còn sốt, hàng mi dài, cong vút đang nhắm nghiền tạo ra 1 thiên tần trong sáng. Chưa baogiờ kiệt được nhìn Ngọc gần và kĩ như thế này. K phải nói cũng biết Kiệt thấy Ngọc đẹp tới mức nào. Lúc ngủ trông Ngọc thật thoải mái và bìnhyên, k lo toan tới những chuyện trong cuộc sống, quên đi nỗi buồn màmình vẫn giấu và thầm giữ trong lòng.

Kiệt đưa tay khẽ chạm vào chiếc mũi cao của Ngọc, có 1 cái gì đó đang rộn lên trong lòng Kiệt. Nhẹ nhàng nhưng lắng đọng.....

Khẽ hôn lên trán Ngọc, Kiệt mỉm cười với chính mình

Vũ đi về phòng Phuơng thì nhìn thấy con heo lười đang ngủ say, k biết nên giận hay nên th­uơng nữa,

" K biết đi đâu mà để cho bịcảm như thế, làm cho người ta phải lo lắng tới nổi k kịp thở

"\_Vũ suiynghĩ rồi nhìn Phuơng. Chợt cơn tức giận nổi lên, Vũ thẳng tay ban tặngcho Phuơng 1 cái cốc đầu

-Ư ư\_ Phuơng nhăn mặt

-Thật là...............\_Vũ lắc đầu rồi lấy tay xoa lên trán Phuơng, chỗ vừa bị cậu cốc

"Sao lúc ngủ nhìn đáng yêu thê sk biết? Còn bình th­ường thì cứ hungdữ như bà chằn ống chề

"\_Vũ nghĩ\_

"NHưng vẫn yêu

"\_Vũ cười rồi chợt nhận ra cái suy nghĩ đó của mình k được bình th­ường

"Phải tránh xa bà heo ra mới được. Hình như bả có phép làm tâm tríngười khác lú lẫn hay sao ý

"\_Vũ đem cái suy nghĩ củ chuối của trẻ lên 5ra để tự trấn áp mình

(Bó tay)

............

Phòng Trinh

-K biết đi đâu mà để cho ra nông nỗi này, thật là k biết nghe lời gì cả, hư quá.Lần sao mà như vậy nữa thì phải phật mới được\_Phong nói cho 1mình mình nghe khi đang sửa lại chăn cho TRinh rồi nhéo yêu chiếc mũicao cao của cô nàng

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp vào từng khung cửasổ, đánh thức 3 nàng công chúa tỉnh giấc nồng, bên cạnh còn có 3 chànghoàng tử túc trực suốt cả đêm vì lo lắng

NGọc mở mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Chợt cô thấy taymình có gì đó ấm áp lạ thường. Quay lại nhìn thì thấy bàn tay nhỏ bé của mình đang được sưởi ấm bởi đôi tay to khoẻ của Kiệt. 1 cảm giác kì lạnhói lên trong tim. Dùng bàn tay còn lại của mình, Ngọc khẽ vuốt vàicọng tóc phủ trên khuôn mặt thanh tú của Kiệt. Ánh nắng ấm ấp xuyên qua ô cửa sổ bằng kính, thoát được sự ngăn cản của những sợi tóc, chúng chiếu vào hàng mi dài của Kiuetej làm cậu bừng tỉnh. Ngọc vợi rụt tay lại.

-Cậu dậy rồi à?\_Kiệt hỏi

-Uh, vừa mới dậy thôi\_Ngọc cúi mặt xuống che đi đôi gò mà ửng hồng của công chúa

-Cậu thấy trong người ra sao rồi?\_Kiệt hỏi

-Uk, ổn rồi. Chỉ hơi choáng 1 chút thôi\_Ngọc nói

-Vậy cậu thay đồ đi, mình về phòng 1 lát\_Kiệt cười

Ngọc vào nhà vệ sinh. nhìn mình trong guơng, Ngọc chợt giật mình. Trời ơi, bộ đòo gấu con này là quà giáng sinh Phương và Trinh mua để tặng cô (lưu ý là tặng trước, lúc đi mua sắm ở Hà Nội, hôm nay mới là ngÀYgiáng sinh) nhưng cô k mặc vì nó quá nhí nhảnh và trẻ con. Ai ngờ côphục vụ lại lấy nó trong vali để thay cho Ngọc. Kieuer này thì Ngọc kcòn mặt mũi nào mà nhìn Kiệt nữa. Hèn gì mà lúc nãy Kiệt cứ cười mãi

Thay 1 bộ đồ đủ ấm để k phải nằm liệt giường thêm 1 lần nữa, Ngọc sang Phòng Trinh, khuôn mặt trông chẳng thể nào tệ hơn

Nhưng k may cho Ngọc, Kiệt cũng đang ở đó.......

-Ngọc à, cậu sang đây làm gì thế?Cậu vẫn chưa khoir hẳn mà. Khụ khụ\_Trinh lo lắng cho Ngọc dù mình cũng chẳng khác là bao

-Mình ổn rồi mà. Cậu có sao k?\_Ngọc vẫn chưa biết có sự có mặt của Kiệt

-Con bé ổn rồi, cậu đừng lo\_Kiệt lấy cốc nước cho Trinh rồi cười với NGọc

Ngọc chợt giật mình và đỏ mặt vì nhớ lại hình ảnh của mình lúc nãy

-Thôi, xuống ăn sáng đi, tiện thể ghé qua xem 2 người kia sao rồi\_Phong nói

-Um\_Trinh và Ngọc gật đầu

Ngọc cúi mặt xuống đi phía sau Trinh và Phong, cảm thấy có 1 ánh mặtnhìn mình từ phía sau nhưng tuyệt nhiên k dám quay lại vì Ngọc biết ánhmắt đó là của ai

-Nè, lúc nãy trông cậu dễ thương lắm\_Kiệt thì thầm vào tai NGọc bước lên dẫn đầu, để lại NGọc với khuôn mặt đỏ như gấc

-Thôi, tui k uống, k uống đâu\_Phuơng nói

-Cậu phải uống nếu muốn hết bệnh\_Vũ cuơng quyết

-K, thà cứ bệnh còn hơn phải uống thứ đó. Đắng lắm lắm\_Phuơng nhăn mặt

-Haiz\_ Vũ thở dài rồi đooi mắt chợt sáng lên\_Thì ra cậu vẫn vậy\_Vũ lắc đầu

-Hả?\_Phuơng ngạc nhiên

-Thì ra cậu vẫn nhát gan như thế. Vậy mà hôm trước có người còn tuyên bố là k sợ uống thuốc, k còn là trẻ con\_Vũ nói như đánh thẳng vào tâm lícủa Phuơng

-Ai...ai nói tui sợ. Tui giỡn thôi, tui uống cho ông coi\_Phuơng đỏ mặt,lắp bắp rồi ấy viên thuốc vào miệng uống. Uống xong thì nhăn mặt

Vũ khẽ mỉm cười nửa miệng, Cậu đã đúng khi đánh vào tâm lí uơng ngạnh, đắc thắng và k muốn thua kém ai của Phuơng

-Phương giỏi ghê\_Trinh ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, đã chứng kiến tất cả, chạy vào ôm bạn mình

-Chớ sao? Phương mà\_Phương tự đắc\_Sao? Chịu thua tui chưa? Chịu công nhận tui người

"nhớn

" chưa?\_Phương quay mặt sang hỏi Vũ

-Ừ, tin rồi, cậu là người

"NHớn

"\_Vũ gật đầu cười xoà

-Thôi, ra ngoài ăn sáng đi, mình đói rồi\_Ngọc nói rồi quay đi, cô k muốn ở đây lâu thêm nữa vì nãy giờ Kiệt cứ đứng nhìn cô mà cười

-Nè, NGọc sao vậy?\_Phương hởi trinh

-Biết chết liền! Hình như bị anh 2 mình chọc\_Trinh cười

-Bó tay 2 người đó\_Phương nhún vai

-Nhưng cậu với Vũ còn mệt hơn nữa\_Trinh nói

-Coi chừng à\_Phương đưa tay hù doạ

-Thôi, mình thua\_Trinh cười

-Nè, mày làm gì Ngọc đó?\_Vũ bước tới gần Phong và hỏi Kiệt

-Hì, k có gì đâu\_Kiệt cười

Trong bữa ăn mợi người cười nói thật vui vẻ còn Ngọc thì cứ cắm cúi ăn, chẳng nói gì.

-Nè, ăn đi, đừng ăn mãi 1 món như thế, chán lắm\_Kiệt gắp thức ăn choNgọc, Ngọc k ngước lên, Lấy ăn như bình thường (cái này là ăn để mà chết nè)

-Hôm qua, các cậu đi đâu vậy?\_Phong hỏi

-Phụt\_Phuơng đang uống nước thì phun ra

-Ư ư\_Ngọc đang ăn thì mắc nghẹn

-Lách cách\_Trinh đang dùng muống múc súp thì đánh rơi muỗng

1 loạt những hành động đó càng làm cho 3 chàng thêm chú ý và nghi ngờ

-Um, mình ăn no rồi, mình đi đây\_Ngọc đứng dậy

-Mình cũng vậy\_Trinh cũng lủi theo

-Ây da, đau bụng ghê. Đi toilet chút\_Phuơng cũng chạy

-Đứng lại, định đánh bài chuồn hả?\_Vũ nói to

-Aaa, chạy thôi\_3 nàng chạy lên phòng

-Đứng lại\_3 chàng chạy theo

Rầm!\_Tiếng cửa phòng Trinh đóng lại

-Hừ, khoá cửa mất rồi\_Kiệt nói

-Chắc chắn có chuyện giấu mình nên mới thế

...........

-Chết rồi, sao đây?\_Trinh nói

-Đánh ở trong này thôi chứ biết làm sao\_Phuơng thở dài

-Mình có ý này, k biết 2 cậu dám k\_Ngọc nói

-nói thử đi\_Trinh nói

-Zay nè\_Ngọc nãi

s-Thôi, đành liều vậy\_Phuơng nói

-vậy kế hoạch bắt đầu\_Ngọc nói

-Ok

-Cố lên, còn xíu nữa thôi\_Ngọc nói thật khẽ khi đang đỡ Trinh

-Phù, cuối cùng cũng xong\_Trinh thở dài khi treof qua ô cửa sổ, tiếp đất an toàn

-Ngọc ơi, đỡ mình tí\_Phương nói

-Uk, cậu đưa tay đây\_Ngọc nói rồi đỡ lấy tay Phuơng để cô trèo xuống

Thì ra cái ý kiến của Ngọc chính ra trốn ra ngoài chơi, chờ tới khitrời tối thì thì quay về. 1 kế hoạch nghe có vẻ thiếu thực tế và diênrồ, bởi vì giờ đây, 3 nàng biết đi đâu???

-Giờ đi đâu đây?\_Phương hỏi

-Mình cũng chẳng biết nữa\_Trinh thở dài

-Mình cũng chẳng khá hơn\_Ngọc cũng thở dài

3 nàng đứng trước con đường lớn, ngắm nhìn mọi người ai ai cũng có đôi có cặp, còn 3 nàng thì lẻ loi. Gió khẽ luồn qua mái tóc làm 3 nàng chợt cảm thấy lạnh dù đã mặc ấm với nhiều lớp áo, 1 phần cũng để nguỵ trang

-Thôi, chúng ta vào 1 quán cà phê nào đó đi\_Ngọc nói

-Um\_Phương và Trinh gật đầu

-Cho tôi 3 li cà phê sữa nóng\_Ngọc gọi

......

-Haizzzzz, mình mệt quá. Tự nhiên bị ép cung, phải trốn ra đây\_Trinh thở dài ôm tách cà Phê

-Thật là hối hận, hôm trước tụi mình đáng lẽ k nên đi về trễ như vậy\_Phương nói

-Đúng thật, tại chị ấy nói hay quá nên mình cứ ngồi đó mà quên hết thời tiết lạnh giá và thời gian\_Ngọc nhấm nháp li cà phê

-Um , mà công nhận chuyện tình của chị ấy hay ghê. Được anh ấy tỏ tìnhtrong 1 ngày tiết rơi, trong k khí lãng mạn và rộn vang tiến cười ởPa-ri, thật tuyệt\_Trinh nhớ lại

-Đúng vậy, thật lãng mạn. Anh ấy thật tuyệt vời và chị ấy thật may mắnkhi có được 1 người con trai yêu mình tuyệt vời như vậy\_Phương nói

-Uk, nếu như mình cũng được vậy thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ chắc k bao giờ đâu\_Ngọc mơ mộng rồi lại trở về hiện tại thật chóng vánh

-Tại sao chứ? Mỗi người chúng ta ai cũng có quyền yêu và được yêu mà? Có thể chúng ta k may mắn như chị ấy, k có được chuyện thì và lời tỏ tìnhlãng mạn như chị ấy nhưng chúng ta có quyền được mơ mộng, được hi vọngvề 1 chuyện tình thật tuyệt. Chẳng phải chúng ta đã được chị ấy tặng cho thứ này sao?\_Phuơng nói rồi giơ lên 1 vật

Đó là 1 sợi dây được se lại từ nhiều sợi chỉ với 2 tông nàuchính là vàng và đỏ, bên dưới còn có 1 chú mèo trên tay cẫm 1 trái timđỏ thắm. Theo chị bán quán thì nó được gọi là Linh miu, vị thần tình yêu trong 1 câu truyện thần thoại cổ.Trên trái tim có ghi 1 hàng chữ nhỏbằng tiếng tàu mà Ngọc có thể đọc ra vì cô đã sống ở Trung hoa từ rấtnhiều năm về trước . Dòng chữ đó có nghĩa là:

" NHững ai có được thứ này trong tay sẽ được ta\_Linh miu phù hộ. Chắcchắn ngươi sẽ được hạnh phúc dù cho nó chỉ nhỏ nhoi. Ta mong người sẽhài lòng vì những gì ta ban tặng. Chúc người luôn vui vẻ và k bao giờđâu khổ vì những rắc rối trong tình yêu vì sau lớp suơng mù u tối là ánh hào quang sáng chói đang chờ nguơi

"

Nội dung thật đặc biệt, hơi khó hiểu và đối với nhiều người thì nó kcó gì là linh nghiêm lắm vì những gì Liinh miu nói chỉ mang tính chungchung chứ k chắc chắn rằng sẽ được hạnh phúc 100%, nhưng đối với NGọc,Phuơng, Trinh và chị chủ quán thì Linh miu thật sự linh nghiêm và như 1vị thần tối cao, dù hình dạng thật nhỏ bé

-Thôi, chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi, đi chơi đi \_Ngọc nãi

-Um, mình cũng muốn đi chơi xíu, ở đây mãi, người ta nhìn nãy giờ\_Trinhnói, mắt khẽ lia xung quanh. Cũng đúng thôi, vì 3 nàng vô cùng xinhđẹp\_1 vẻ đẹp Á Đông

-Để mình tính tiền cho\_Phuơng nói rồi mở ví

-------

Bây giờ thì đi đâu đây?\_Phuơng hỏi

-Vào trung tâm mua sắm nhỉ?\_Trinh gợi ý

-Cũng được phết\_Ngọc cười

Tại Trung tâm mua sắm.............

-Ấy da, cái này dễ th­uơng đên thế là cùng\_Phuơng nói khi nìn thấy 1 con gấu bông trông cute hết ý

-Thôi, lớn rồi, đừng có lại đó kẻo người ta lại cười cho\_Trinh nói rồi lôi Phuơng sang nơi khác

-Lên lầu đi, ở đây toàn thực phẩm k à\_Ngọc nói

-Leo thang bộ hả?\_Phuơng hỏi

-Trời ạ, thang máy sinh ra là để làm gi? Cậu bị sao vậy? Giống như người cõi trên mới xuống ấy\_Trinh nhăn mặt

-Mình cũng chẳng biết nữa, chắc tại tác dụng của liều thuốc sáng nay\_Phuơng cười xoà

-Lên đó đi, chúng ta phải xem xem còn phải mua quà cho ai k nữa\_Ngọc mỉm cười

-Mua quà cho ai...........Thôi chết!\_2 nàng hét lên

-3 ...3 cậu ấy....chưa có quà!\_3 nàng hét lên giữa trung tâm th­uơng mại

-Chết rồi, phải đi lựa quà thôi\_Nói rồi mỗi người 1 ngã

Ngọc đã lựa quà xong cho Phong và Vũ nhưng vẫn chưa tìm được quà choKiệt, Trinh cũng đã lựa xong cho Vũ và anh 2 nhưng còn Phong thì chưa,Phuơng thì xong phần Phong với Kiệt còn cái tên lúc nào cũng chọc phámình thì vẫn chưa

K hiểu sao 3 nàng lại có thể quên đi những viÖc quan trọng nhất vậy nhỉ? Thật là đoảng quá

Ngọc đi xung quanh các gian hàng bán đồ trang sức nhưngvẫn k kiếm được gì. Có lẽ những thứ ở đây k hợp với ý của cô. Tới gianbán vật dụng làm đồ trang sức, Ngọc chợt nảy ra 1 ý nghĩ

Trinh cũng chẳng khác gì, đi từ gian này sang gian khác nhưng chẳngcó gì làm cô nàng vừa mắt. Có lẽ nơi này k có gì khiến cô nàng cảm thấyhợp với Phong. Đi ngang qua 1 nơi mà th­êng thì chỉ có trẻ con mới tới,Trinh chợt dừng lại. Đó là..........tô tượng

Phuơng thì lang thang khắp nơi, nhìn đủ thứ nhưng chẳng chịu thứ gì.Đi ngang qua khu giới thiệu món ăn mới của 1 quán ăn, Phuơng chợt dừnglại

sau 1 hồi lang thang, 3 nàng tìm tới 1 quán cà phê có phòng riêng biệt và bắt đầu công việc của mình.........

-Mệt thật. Cuối cùng mình cũng xong\_Trinh đưa tay lên chùi những giọt mồ hôi trên trán, vô tình làm màu lấm lem trên mặt

-Mình gần xong rồi, còn tí nữa thôi\_Ngọc ngước lên nhìn

-Tặng anh mình hả? Dễ th­uơng quá ta, kiểu này lạ à, hiện nay đây cóđâu. Anh mình chắc thích lắm khi có người yêu tâm lí vậy\_Trinh ngồixuống cạnh Ngọc nói

-Nè, người yêu nào ở đây chứ? Kì quá!\_Ngọc đỏ mặt, đánh vào lưng Trinh 1 cái

-Hi, trúng tim đen nên mới thế chứ gì? Biết rồi nhá, nói anh 2 cho coi\_Trinh lại chọc tiếp

-K giỡn đâu\_Ngọc quay sang chỗ khác làm mặt giận, thực chất là để che đi khuôn mặt đang ửng hồng

-Thôi, thì k giỡn nữa. Nãy giờ mình nói đùa đấy, cậu đừng để bụng. Nhưng cái vòng tay này đẹp thì là sự thật 100%, bữa sau mượn anh hai mang thử mới được\_Trinh nói rồi lè lưỡi

-Lại chọc, thôi, xong rồi, cậu có vào toi let với mình k? Vào đó để cậuxem trông cậu bây giờ buồn cười như thế nào\_Ngọc nói, ánh mắt rất gian

-Mình làm sao?\_Trinh nhìn tổng thể mình và định mở túi lấy guơng ra soi

-Thôi, để vào phòng vệ sinh coi luôn, coi ở đây thì còn gì là bất ngờ\_Ngọc nói rồi kéo Trinh đi

-Nè, k chờ bạn bè là xấu đó\_Phuơng sau 1 hồi im lặng cũng cất tiếng

-hi, tưởng cậu chưa làm xong, định để cậu yên tĩnh mà hoàn thành khiệttác chứ bọn mình ở đây, lỡ như Phuơng phân tâm, làm món ăn bị Vũ chê dởthì tụi này biết làm sao? Hạnh phúc cả đời mà\_Ngọc chọc

-Quá chuẩn!\_Trinh đưa ngón cái ra dấu number one

-Nè, bộ tui đi lấy chồng hay sao mà có hạnh phúc cả đời trongnày?\_Phương chống hông, mặt nhăn lại ra vẻ cáu nhưng má lại phớt hồng

-Chứ còn gì nữa?\_Trinh và Ngọc đồng thanh rồi cũng cùng nhau chạy

-2 người chết với tui\_Phuơng hét lên trong lúc rượt theo

Bịch! Bịch! Bịch\_3 tiếng Bịch lần lượt vang lên

Trinh, Ngọc va vào 2 cậy cột to nào đó mọc giữa đường vàngã xuống. Phuơng đang trên đà xông tới và đương nhiên là cũng ngã sóngxoài

-Đi đứng cho đàng hoàng chứ, sao lại chạy xồng xộc như thế? Chẳng chịu nhìn trước ngó sau gì cả\_Kiệt đỡ Ngọc dậy, trách

-Ơ..\_Ngọc khẽ đỏ mặt khi thấy mình được nhấc bổng lên

-ơ cái gì? Chân cậu chảy máu rồi đó, đi k được đâu\_Kiệt nói rồi bế Ngọc vào phòng để băng bó vết thương

....

-Thật là, bà cứ chạy nhảy hoài mà k biết chán hả?\_Vũ ngán ngẩm nhìn Phuơng đang chụp ếch

-Hứ\_Phương quay mặt sang hướng khác

-Thôi, giỡn mà. Đừng có giận\_Vũ nói rồi đỡ Phuơng dậy, vuốt mấy lọn tócrối xoã trước mặt Phuơng ra sau\_K sao chứ?\_Vũ dịu dàng hỏi

-Um, k sao\_Phuơng lắc đầu

-Vậy vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm\_Vũ nói rồi đỡ Phuơng vào trong

............

-Cậu phải cẩn thận 1 chút chứ\_Phong nói rồi đỡ Trinh dậy

-K sao mà\_Trinh ngước mặt lên

-H...Ha..ha ha ha\_Phong ôm bụng cười

-Sao thế?\_Trinh ngây thơ

-K...k... có gì. Mặt cậu...\_Phong k nói nổi

Trinh lấy guơng ra xem thì ôi thôi....Mặt lấm lem màu, đủ cả, xanh đỏ tím vàng, chả thiếu màu chi

-Thôi, để mình đưa cậu đi rửa mặt. Nhìn cậu lúc này cũng dễ th­¬ng lắm. K phải ngại thế đâu\_Phong cười khi thấy cô bạn cúi gầm mặt

-Sao các cậu biết bọn mình ở đây?\_Ngọc hỏi sau khi đã được Kiệt băng bó cẩn thận

-À, chuyện dài lắm. Là thế này, tụi mình đứng chờ các cậu ở ngoài cửanhưng mãi k thấy các cậu ra nên nhờ phục vụ mở cửa hộ\_Kiệt kể

-Và đuơng nhiên, tụi này thấy 1 căn phòng trống trơn. Nhưng....\_Phong tiếp lời

-Phuơng à, cậu đã đánh rơi 1 thứ\_Vũ nói rồi móc túi lấy ra 1 cái vòng tay được lằm rất đẹp

-A, cái vòng mình thích nhất. Lúc nãy mình vẫn còn mang nó mà\_Phuơng nói

-Tụi này thấy nó ở cửa sổ, mở cửa ra thì thấy có dấu chân dẫn ra đường chính in trên lớp tuyết dày\_Kiệt cười

-Và các cậu đã lần theo dấu chân đó và tới đây?\_Ngọc nói

-Chính xác! Nhưng đơn nhiên là còn phải hỏi thăm mọi người ở đây nữa\_Phong nói

-Đi gì mà lắt léo. Tới giờ tụi này mới tìm ra, thật là mệt\_Vũ thở dài

-Mà các cậu vào đây làm gì vậy? Mình nghe mấy cô phục vụ nói các cậu ở đây mấy tiếng đoòng hồ rồi\_Kiệt hỏi

-À, bọn mình nói chuyện con gái thôi à\_Trinh cười

May cho bọn nó là trước khi ra khỏi phòng, cả 3 đã kịp gói quà và cất nó ở 1 nơi an toàn

-Mà tụi này có 1 món quà cho các cậu nè\_Vũ nói

-Cuối cùng cũng được vào, chờ các anh nhắc tới em ở ngoài chết cóng\_bảo bước vào trong

-Bảo, chị nhớ em quá, em đi đâu vậy?\_Ngọc chạy ra ôm lấy Bảo

-Em cũng nhớ chị quá. Hết hè em phải bay về Pa-ri nên k gặp chị được,nhớ chị ghê. Bây giờ nghe tin chị tới chơi nên em ra đón\_Bảo cười

-Hình như em cao hơn thì phải, đẹp trai hơn nữa\_Ngọc ngắm Bảo rồi nói

-Chuyện, em mà\_Bảo vuốt tóc\_chị thấy em với anh Kiệt ai đẹp hơn?\_Bảo quay lại hái

-Um......em đẹp hơn nhiều. em là số 1 còn ảnh chỉ là số.......10 thôi\_Ngọc nói mà làm cho con tim Kiệt tan nát

-Nè, mình đẹp hơn chứ. Làm sao mình có thể thua 1 đứa con nít thò lò mũi xanh như vậy được\_Kiệt ý kiến

-Kệ, đó là nhận xét của mình\_Ngọc vẫn cãi như cố tình chọc tức Kiệt

-Chị nói quả k sai tí nào, anh Kiệt k xứng để nói chuyện với em và càng k xứng để trở thành tình địch của em\_Bảo chống hông nói

-Tình địch?\_cả bọn

-Uk. Sau này em lớn em sẽ cưới chị Ngọc làm vợ, lúc đó anh Kiệt k được dành của em\_Bảo nói

-Cái thằng nhỏ này, mới nhỏ mà ma lanh quá\_Trinh nhéo má bảo

-Đau, người đàn ông k bao giờ để phụ nữ nhéo má. Đó là 1 nỗi nhục\_Bảo lại tuôn ra 1 leo toàn những câu...

-Thế chị nhéo có được k?\_Ngọc hỏi

-Chị thì được, chị là trường hợp ngoại lệ\_Bảo cười với Ngọc theo kiểu của người yêu

-Haizzz, thì ra đại trượng phu cũng k thoát khỏi lưới tình\_Phuơng chọc

-Kệ em\_Bảo nói\_Chị sẽ đợi em chứ? Đọi em lớn lên đưa kiệu hoa tới đón chị?\_Bảo quay sang hỏi Ngọc

-Uk, chị đợi\_Ngọc cười

-Mấy người quá đáng ghê\_Kiệt hét lên

-Anh làm ơn đừng làm chị Ngọc của em sợ. Em sẽ gọi người tới đưa anh đibệnh viện, vào khoa tâm thần và nằm phòng đặc biệt. Anh yên tâm\_Bảo nóivà móc túi lấy điện thoại

-Mày chết với tao\_Kiệt k giữ nổi bình tĩnh, chạy lại kẹp cổ Bảo và cuộc chiến tranh đã nổ ra

-Haizzzzz, 2 nah em nhà này xem ra còn ồn ào hơn cả Phương và Vũ\_Phong lắc đầu

-Chết nhé! Huynh đệ tuơng tàn là tại cậu đó Ngọc à\_Vũ hùa vào chọc Ngọc

-Hu hu hu, cậu làm mình khó xử quá. 1 bên là anh, 1 bên là em, biết bênh ai đây. Thôi, cậu nhanh nhanh kiếm 1 nơi để an phận đi, kẻo mình phảitổ chức những 2 cái đám ma, tốn tiền lắm\_Trinh vờ khóc, chọc Ngọc

-Chắc phải vậy thôi nhỉ\_Ngọc cười khổ

-K được!\_Kiệt và Bảo cùng hét lên, dừng công việc đánh nhau lại

Chị k được lấy người khác, chị có em rồi mà. Bây giờ em dẫn chị đi tham quan thành phố, pwr đây đẹp lắm\_Bảo dắt Ngọc đi

-Mình cũng sẽ đưa cậu đi. Mình rành đường hơn thằng nít ranh này nhiều\_Kiệt cũng chạy lại

-Hứ\_Bảo và Kiệt nhìn nhau rồi quay mặt đi chỗ khác

tụi nó đi tham quan thành phố mà cứ phải cảm nhận sát khí oả ra từ Bảo và Kiệt, nhưng dù sao vẫn rất vui

-Chị Ngọc, về nhà em chơi nha, em đãi chị món bánh mà nhà em làm ngon nhất\_Bảo nói

-Uk\_Ngọc cười

.............

-Chào cậu chủ, cậu đã về\_Ông quản gia ra đón

-Uk, ông chuẩn bị phòng ọi người đi, họ sẽ ở đây khoảng 2 ngày\_Bảo nói

-Vâng.....Ơ\_Lão quản gia ngươics mặt lên nhìn xem có những ai thì ânhs mắt chợt dừng lại ở Ngọc

-Đây là Ngọc, bạn mới của cháu ạ\_Kiệt cười

-Và bạn của em nữa, hay nói đúng hơn là vợ tương lai của em\_Bảo cãi

-Vâng ạ. Chào cô\_Lão quản gia quay sang cúi chào Ngọc

-Bác đừng thế ạ, cứ gọi cháu là cháu được rồi\_Ngọc nói

-Ừ, ta biết rồi. Trông cháu rất giống 1 người, cũng đã từng đến đây vàilần từ cách đây rất lâu rồi, cũng phải gần 20 năm rồi ấy\_Ông quản gianói

-Vậy ạ, cháu k biết người đó\_Ngọc chợt thay đổi sắc mặt

-Thôi, các anh chị vào trong đi, bão tuyết lại chuẩn bị nổi lên rồi\_Bảo nói

-uk\_all

--------

sau khi nhận phòng và tắm táp, cả bọn tập trung tại phòng khách

-Trời ơi, Ngọc ơi, mặc cái gì vậy?\_Vũ chọc

-Đừng có chọc mình, chẳng qua trong đó k còn bộ nào thôi\_Ngọc nói

Miêu tả 1 chút: Đơn giản là váy hồng cực điệu với những hình trái tim nhỏ li ti

-Trời ơi, sao lại chỉ có 1 bộ?\_Trinh hỏi

-Là do em sắp đặt đó. em muốn thấy vợ em dễ th­uơng tới chừng nào\_Bảo cười

-Thằng nhỏ, chơi ác ghê\_Phuơng cốc đầu BẢo

-Nè, em đa xnoiss là k được đụng vào đầu hay mặt em rồi mà. Em là đàn ô...\_Bảo đang nói thì bị Phuơng ngắt lời

-Ai chả biết nhóc là đàn.em, nói mãi\_Phuơng nói rồi lôi Ngọc vào phòng của mình, k kịp để thằng nhóc cãi lại 1 cậu nào

.........

-Thôi, đi ăn bánh\_Phuơng và Ngọc trở ra, làm lơ ánh mắt tức giận của Bảo

-Bánh gì vậy?\_Ngọc hỏi khi cầm dĩa bánh trên tay

-Bánh táo\_Kiệt cười

-Keng\_Chiếc nĩa trên tay Ngọc rơi xuống, khuôn mặt bần thần

"Bánh bánh bánh, bánh táo ngon tuyệt cú mèo, ngon nhất trên đời, iu bánh táo nhất

"

-Chị Ngọc, chị Ngọc\_Bảo lay tay Ngọc

-Hả? À, ừ, sao thế?\_Ngọc hỏi

-Em hỏi chị mới đúng, chị sao vậy?\_Bảo hỏi

-À, chị k sao. Xin lỗi, mình thấy k khoẻ, mình vào phòng trước\_Ngọc nói rồi bước đi

-Ngọc ơi, xuống ăn cơm đi, cậu ở trong phòng cả chiều rồi đây\_Phuơng gõ cửa phòng Ngọc

-Phương à? Cậu vào đi\_Ngọc nói

-Cậu có mệt lắm k? Cơn sốt hôm qua làm cậu thấy mệt hả?\_Trinh nói

-Mình k sao, chị là thấy k được khoẻ 1 chút thôi, bậy giờ thì hết rồi\_Ngọc cười

-Vậy xuống ăn tối đi, chắc cậu cũng đói rồi\_Phuơng nói rồi kéo tay Ngọc đứng dậy

-Chờ mình 1 chút, mình vào toilet rồi ra ngay\_Ngọc nói

-Nhanh lên nhá. Mọi người đang chờ cậu đấy\_Trinh nãi

-Um\_Ngọc cười

........

-Cậu khoẻ rồi chứ?\_Kiệt cười hỏi Ngọc

-Um, khoẻ hơn nhiều rồi, có thể ăn được 3 bát cơm đấy\_Ngọc cười đùa

-Ha, ghê nhỉ? Vậy thì mình ăn 4 bát, xem ai ăn nhiều hơn ai\_Kiệt cười

-Thế cơ đấy, nói dóc\_Ngọc búng trán Kiệt, bĩu môi

-Để rồi xem, ai mới là người nói dóc\_Kiệt nói

Và rồi tụi nó cắm cúi ăn thi với nhau thật vui vẻ

--------

-Aaaaa, no ghê\_Phuơng và Bảo ôm bụng

-Bây giờ tới phần quan trọng nhất của buổi lễ Giáng sinh, mọi người chuẩn bị đi, chỉ còn 15

nữa là giao thưaf tới rồi\_Bảo nói

-Vậy thì ta nói chuyện cho vui đi\_Trinh nói

-Nói chuyện gì? Hay kể chyện ngày bé đi\_Vũ đề nghị

-được à nha\_Kiệt tán thành

-Vậy ai xung phong kể trước?\_Phuơng hỏi

-Để em!\_Bảo giơ tay

-Vậy thì kể đi\_Phong nói

-Ngày bé, em được đi chơi rất nhiều nơi, có thể nói là gần hết châu lục rồi\_Bảo nói

-Thế em đã tới châu Phi chưa>\_Phong hái

r-Um,,,chưa\_Bảo lắc đầu

-ha ha ha, nhóc mà tới đó thì sẽ trở thành 1 thổ dân da đỏ, bôi trên mặt những vệt sơn đỏ như máu và nói tiếng mà chỉ có những người trong bộtộc mới hiểu\_Phuơng miêu tả, lấy nước sốt cà chua bôi lên mặt để minhhoạ

-Chị chọc em\_Bảo nói rồi lấy nước sốt ném Phương

-Á à, thằng nhóc này láo nhỉ? để xem chị đây xử nhóc như thế nào\_Phuơngnói và cầm miếng bánh kem ném Bảo nhưng lại chệch hướng, bay thẳng vàomặt Vũ

-Ê, bà heo kia, bà quá đáng lắm rồi nha\_Vũ nói và lấy bánh ném Phuơng nhưng lại bay sang Trinh

Rồi Trinh ném Vũ nhưng bay sang Kiệt, Kiệt ném Trinh lại bay sangPhong, Phong ném Kiệt lại bay sang Ngọc, Ngọc ném Phong lại nhầm sangBảo...và thế là cuộc chiến bánh kem bắt đầu

-Thôi, đầu hàng, k giỡn nữa\_Ngọc nói khi mặt đã be bét bánh kem

-Mình cũng vậy\_Trinh nói k ra hơi

-Ha ha ha, vậy là ta đã...thắng\_Phuơng nói rồi cũng gục

-Vậy là phe con trai thắng hả tụi mày?\_Vũ hỏi Phong và Kiệt, trên tay vẫn còn cầm bánh kem

-Hình như là vậy đo\_Phong nói

-Yeahh\_3 thằng la lên như khùng

-Ủa, sao tao k nghe thấy tiếng thằng Bảo? Bánh kem làm tai tao có vẫn đề hả?\_Kiệt hỏi, vuốt hết lớp bánh kem dày vài cm dính trên mặt

-Tao cũng có nghe đâu\_Vũ nói

3 thằng nhìn lại thì thấy thằng nhỏ đã nằm bẹp dí đưới đoóng bánh kem, k ngóc đầu lên được (nói hơi quá thì phải)

-Trời, zay là tụi mình thua chứ đâu phải phe con gái?\_Phong nói

-Ờ ha, luật là phe nào có người gục xuống trước thì phe đó thua mà nhìnthằng này thì tao thấy nó cũng đã gục được hơn 5 phút rồi\_Vũ nói

-Trời ơi, tại 1 thằng nít ranh mà tụi mình thua hả trời\_Kiệt hét lên và chạy lại túm lấy Bảo đang nằm xẹp lép như con tép

-Phải giết nó\_Phong và Vũ cũng xông vào, thi nhau cù lét Bảo

-Ha ha ha, vậy là ta thắng rồi\_3 nàng cố gắng dùng hơi thở cuối cùng của mình để cười (nghe giống sắp chết nhỉ?)

-Xí xí, em thua, em thua. Giao thừa tới rồi, hát bài ca giấng sinh đi nào\_Bảo la lên

-Tạm tha ày đó\_3 chàng phủi tay

giai điệu bài hát vang lên trong k khí tưng bừng của mọi nhà

Các chàng lần lượt tặng quà cho con gái nhưng của ai cũng thiếu mất 1món quà của 1 người quan trọng, tụi con gái cũng thế, vậy là k ai cóđược trọn vẹn những món quà. Chỉ có Bảo là đủ cả

-Tui mệt quá, đi ngủ trước đây\_Phuơng nói, giợng có phần hờn dỗi

-Tụi này cũng thế\_Trinh và Ngọc đi theo

Và thế là 3 chàng cùng nhóc Bảo cũng đi ngủ nhưng chẳng ai ngủ được,chỉ có 1 mình nhóc bảo là say giấc nồng. Đem đó, 1, à k, 3 việc quantrọng xảy ra nhưng đeeuf cùng 1 cốt truyện

Có tiếng mở cửa rất nhỏ khẽ nhưng k thể qua được đôi tai nhạy bén của Ngọc

-Ai đấy?\_Ngọc chồm dậy, hỏi đầy nghi hoặc

-Ta là ma đây\_Kiệt chạy tới, hù Ngọc và làm mặt quỷ

-Là thằng hề thì có\_Ngọc nói

-Là gì cũng được\_Kiệt

-Sang đây làm chi vậy? Sao k ngủ đi, mình muốn ngủ\_ Ngọc nói rồi kéo chăn

-Nè, đừng có xạo được k, cậu mà ngủ thì đã ngủ lâu rồi. Giận vụ mình k tặng quà cho cậu chứ gì?\_Kiệt giữ tấm chăn lại

-Ai thèm giận chi ệt\_Ngọc nói

-Nè, giận mà cứ chối\_Kiệt nhéo má Ngọc rồi dúi vào tay cô 1 túi quà được bọc bằng giấy gói hình gấu bông

-Gấu?\_Ngọc nhìn giấy gói và thốt lên

-Uk, tại mình thấy cậu thích gấu mà, tới áo ngủ cũng in toàn hình gấu\_Kiệt cười

-Nè, k phải, cái đó k phải mình mua\_Ngọc nói-Thì cứ coi như là k phải đi nhưng cậu k thích gấu bông hả?\_Kiệt hỏi

-K, rất thích\_Ngọc cúi mặt nói

-Vậy mở quà ra xem đi\_Kiệt nói

-Uk\_Ngọc gật đầu rồi mở lớp giấy gói ra

Khi lớp giấy gói được mở ra, Ngọc thấy trong đó có 1 chiếc kéo khá todùng để may đồ. Cán kéo được bọc bằng lớp vải lụa màu hồng phấn và trắng đan xen lẫn nhau và được đi vài viến đá màu trắng tinh khôi và trongsuốt. Trông thật đẹp và nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy phần mũi kéo được khắcdòng chứ : mong cậu luôn luôn vui vẻ

Ngọc thật sự rất thích, vui và xúc động, cô lấy tay che mặt lại, đôi mắt uơn ướt

-Nè , cậu sao vậy?\_Kiệt hỏi-Mình vui quá, cảm ơn cậu. Đã từ lâu mình k được ai tặng quà\_Ngọc ôm lấy Kiệt

3s đơ người vì bất ngờ nhưng rồi cậu cũng lấy được bình tĩnh, khẽ vuốt mái tóc mềm của Ngọc, Kiệt lau đi nước mắt trên má Ngọc

-Thôi, cậu ngủ đi, mình về phòng đây\_Kiệt nói rồi đứng dậy bước đi

-Chờ chút\_Ngọc nói rồi ném 1 vật về phía Kiệt

theo phản xạ, Kiệt đón lấy và đó là 1 món quá

-Mình ngủ đây\_Ngọc nói rồi chùm mềm kín người

Kiệt cười rồi cầm món quà trở về phòng, tất nhiên là sau khi chúc Ngọc ngủ ngon và đóng cửa phòng Ngọc

Vũ tung tăng nhảy chân sáo tới phòng Phuơng rồi vô tư mởcủa phòng cô mà k thèm gõ cửa hay lên tiếng (ông này tự nhiên quá hoá vô duyên). Cậu thấy Phuơng đang mở 1 hộp quà rất lạ (theo Vũ vì trong sốnhững hộp quà Phuơng được nhận lúc nãy, k có hộp nào như thế). Phuơng mở hộp quà những guơng mặt lạ k có vẻ gì là vui vẻ, hồi hộp hay mong chờmà ngược lại còn có phần giận dỗi.Rồi Phuơng cho vào miệng 1 thứ lấy ratừ hộp quà, có lẽ là đồ ăn. Nhận ra mùi thức ăn thoang thoảng, Vũ lao về phía Phuơng với vận tốc ánh sáng.

-Ê, ăn gì vậy? Cho ăn với\_Vũ nhay vọt lên giường Phuơng

-K, ông về phòng ngủ đi, tui k cho ông đâu\_Phuơng chu mỏ

-Làm gì mà dữ vậy? Cái này của ai.....\_Vũ chỉ tay vào hộp quà hỏi rồichợt đứng mình khi thấy tấm thiệp nhỏ trong hộp quà có dòng chứ :

"MerryChristmas nhím con

" với nét chứ nhỏ nhắn và đáng yêu của Phuơng\_Ế, cáinày của tui mà?

-Nó là của ông, nhưng chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ thì tui k cho nữa\_Phuơng nói

-K, nó là của tui thì mãi mãi nó là của tui\_Vũ nói

-Xì, đã ngox mà cứ thích làm văn, ông ăn vào thì nó tiêu hoá rồi thải ra ngoài chứ đâu có ở trong người ông mãi đâu mà nói thế?\_Phuơng cãi

-Sao cũng được nhưng nó là của tui\_Vũ nói rồi cướp hộp quà

-Của tui\_Phuơng giật lại

-Thôi mà phuơng, cho tui đi, nha\_Vũ giở giọng nài nỉ

-Hứ, ông đâu nhớ gì tới tui đâu mà bảo tui phải cho ông chứ?\_Phuơng nói, giờ thì lộ mất rồi

-Trời ạ, đâu phải tui quên đâu, chỉ là muốn chọc bà chút chút thôi\_Vũ nói rồi đưa quà cho Phuơng

-Nè\_Phuơng nhận lấy món quà rồi đưa hộp quà của mình cho Vũ

-Thôi, ngủ đi ha\_Vũ hớn hỏ, chúc Phuơng ngủ ngon rồi chạy biến về phòng

Phong nhẹ nhàng mở cửa phòng Trinh, thật khẽ đê k gây ratiếng động nào (người ta như vậy chứ ai như cái ông Vũ vô duyên kia?) .Phong thấy cô nhóc đang ngủ, vùi mình cuộn tròn trong lớp chăn bông ấmáp. Trông có vẻ như đang ngủ rất say. Phong thấy cô nhóc đã ngủ thì định quay lưng bước về nhưng vừa tới cửa đã nghe tiếng động lạ, quay lại thì vẫn thấy Trinh ngủ say. Đôi lông mày khẽ nhăn lại rồi giãn ra, môi khẽnở 1 nụ cười, cậu bước về phía Trinh

-Nè, cậu chưa ngủ, đúng k?\_Phong khẽ nói vào tai Trinh, nhẹ nhàng như kiểu

" lời thì thầm của gió

"

-.........\_đáp lại là sự im lặng

-Nè, đừng trách mình nha\_Phong nói rồi cù lét Trinh

-Ha ha ha, thôi thôi thôi, k giỡn, tha ình đi\_Trinh nói

-Thế có phải hơn k? Để ình phải dùng tới chiêu này \_Phong tha cho Trinh

-Kệ mình\_Trinh nói

Thì ra lúc Phong vào đây cô nàng đã giả vờ ngủ, nào ngờ lúc Phong đira Trinh trở người, vô tình tay cô va vào 1 thứ trên chiếc tủ đầugiường làm nó rơi xuống, gây ra tiếng động

-Thôi, cậu ngủ đi, con gái mà thức khuya thì sẽ bị nổi mụn đó. Cái nàycho cậu, đừng giận mình vì lúc nãy k tặng quà cho cậu nha, mình k quênđâu, chỉ là muốn tặng riếng cho cậu thôi\_Phong nói rồi nhéo má Trinh 1cái, sau đó thì quay về phòng

-Khoan đã, cái này cho cậu. Xin lỗi, vì mình tự làm nên chắc k được đẹplắm\_Trinh nói rồi đưa quà của mình cho Phong\_thôi, mình ngủ đây, mình kmuốn trở nên xấu xí đâu\_Trinh nói rồi nằm xuống ngủ

-Ừ, cậu ngủ đi\_Phong nói rồi quay về phòng

3 chàng trai về phòng với nụ cười toe toét trên môi, cả 3 đều cẩn thận nâng niu món quà mình được tặng.

Đi từng phòng coi sao nha.

Phòng Kiệt

Cậu cẩn thận mở lớp giấy gói, bên trong là 1 chiếc vòng tay cực chấtnam nhi và cá tính. Nó khác hẳn những chiếc vòng mà Kiệt đã thấy ở cửahàng. Nó hợp với sở thích và cả với Kiệt, nó là chiếc vòng đẹp nhất rong số tất cả những chiếc vòng tay mà Kiệt từng thấy. Đã mấy ngày nay cậulùng sục khắp nới để kiếm ình 1 chiếc vòng vừa ý mà k ra. Thế màgiờ đây Ngọc lại tặng cho cậu 1 chiếc vòng hơn cả sự mong đợi, khỏi nóicũng biết cậu vui tới mức nào, khẽ nở 1 nụ cười tuơi tắn trên môi cậuuowcs sau giờ có Ngọc ở đây, chắc chắn cậu sẽ ôm chầm lấy ngọc, thậm chí là hôn cô nữa.

" Nhưng mà khoan, ôm ư? Hôn ư? Là sao vậy? Sao trong đầumình lại co mấy ý nghĩ kì cục vậy? Chẳng lẽ hoạt động qua sức làm mìnhcó vấn đề về não bộ sao? Sao dạo này hay có những ý nghĩ và cảm giác lạlầm như vậy? Chắc mình phỉa đi ngủ thôi, nếu k, k biết mình còn suy nghĩ tới gì nữa

"\_Kiệt tự ngồi nói với bản thân rồi cố nhắm mắt đi ngủ mặc dù trong đầu, những suy nghĩ đó vẫn...hiện lên

Phòng Vũ

Khỏi nói ai cũng biết cậu vui tới mức nào vì có được đống đồ ăn ngonlành đó (đồ heo, đồ tham ăn). Cậu ăn hết đống đồ ăn với vẻ mặt thíchthú. Tới ki ăn được 1 nửa thì thất trong đó có 1 hộp nhỏ xíu, bên tronglà 1 sợi dây chuyền hình cánh dơi, đằng sau khắc dòng chữ :

" Dầu nhímngốc

". Cậu vừa vui vừa bực vì câu nói này (bó tay)

Phòng Phong

Phong mở quà và thấy trong đó có 1 bức tượng thật dễ thuơng với hình 1 teen boy có tính, đang trượt trên chiếc ván trượt, khoác balo 1 bên vai và trên tay cầm 1 ...cuốn sách (kiểu gì vậy trời) được tô rất khéo léo. Và tất nhiên cậu vui phải biết

Ngọc thì biết rồi, được Kiệt tặng cho cây kéo đẹp thêsthif cô vui phải biết, chợt thấy trong lòng ấm áp lạ thường, nỗi trống vắng trong trái tim cô suốt 4 năm qua giờ đã được bù đắp phần nào, tấtnhiên là k thể hết được

Phương mở hộp quà Vũ tặng ra. Đó là 1 đôi giày mày trắng, phía đế giày được đính đá thuỷ tinh trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn ban đêm. Phíagót giày được tô điểm bằng sợi ruy băng màu trắng sữa thắt hình nơ bướm, phía nút thát được che đi kín đáo bàng 1 viên ngọc trai được nâng đỡbởi 1 bông hoa 5 cánh như hình hoa mai được làm bằng đồng. Đôi giày làmPhuơng thật sự rất thích, khi đi vào thì thật êm ái và vừa khít với chân cô

(ước gì em có 1 dôi)

Còn Trinh

Khi mở hộp quà ra cô thấy trong đó là 1 chiếc dây nịch màu hồng phấn. Sợi dây nịch bản nhở, màu hồng đạm nổi bật, nút cài được thiết theohình những cánh hoa bằng ruy băng, chính giữa là 1 chú bướm nhỏ xinh màu hồng, bên trên đính đá màu hồng trong suốt. Phần dây dư được thả tựnhiên, tước nhỏ thành rua, phía trên màu hồng dậm, phía dưới nhạt dần và phía đuôi thì trở về màu trắng. Cô vui sướng, mở tủ ra, lấy ra 1 bộ váy màu hồng nhạt bàng vải voan bóng. Bộ đồ này đẹp nhưng khi mặc Trinh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì khi mặc, giờ thêm sợi dây nịch vào khiến cô trông thật xinh đẹp và nổi bật giữa đám đông bởi sự nổi bật của chiếcváy nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Thay bộ trang phục ra, cô lêngiường đi ngủ

Đêm hôm đó, có 3 nàng công chúa và 3 chàng hoàng tử đi ngủ muộn nhưng k hề lộ ra vẻ mệt mỏi mà ngược lại còn vuơng lại nụ cười tươi tắn trênmôi mang nét gì đó thật hạnh phúc

## 26. Chương 25 : Năm Mới

Ánh náng rọi vào phòng làm thức tỉnh 3 nàng công chúanhỏ. Vậy là năm mới đã tới rồi, năm mới đã tới đem theo nhiều điều mới,đem theo nhiều khó khăn thử thách và có thể sẽ đem lại cả tình yêu chohọ nữa. Khẽ dụi mắt, làn mi dài cong vút khẽ tách rời nhau ra, để lộ ranhững cặp mắt to tròn đang còn ngái ngủ nhưng tuyệt nhiên lại vô cùngtrong sáng và lung linh. Bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông mềm mạivà ấm áp, mở tủ quần áo, lựa chọn ình 1 bộ đồ thích hợp, 3 nàngcông chúa bước vào nhà vệ sinh

30

sau, 3 cánh cửa phòng nơi những nàng công chú nhỏ ngự trị bật mở, 3 nàng công chúa xinh đẹp xuất hiện mang theo mỗi người 1 vẻ đẹp. Trinhtrong bộ váy liền màu hồng đã thử hôm qua toát lên vẻ đẹp trong sáng vàđáng yêu. Trong bộ đàm xoè màu trắng có thát nơ to bên hông, Ngọc lạitoát lên sự dịu dàng, nữ tính và cũng k kém phần lạnh lùng nữ tính vớikhuôn mặt đẹp hút hồn người đối diện nhưng lại ít khi cười. Khác hẳn với 2 người bạn, phong cách mà Phuơng hướng tới lại sự sự trẻ trung, năngđộng và cá tính, đôi giày Vũ tặng tối qua nhìn qua có vẻ thật nữ tínhnhưng khi vào tay Phuơng thì nó lại là 1 sự kết hợp hoàn toàn khác. 1 bộ đầm k dây, xoè rộng màu xanh dương, bên ngoài là áo khoác lửng, tayphồng màu trắng, bộ váy được làm nổi bật bởi những đường viền màu trắngtheo phong cách thuỷ thủ, kết hợp cùng đôi giày trắng phong tặng, phảinói là đẹp vì tone/tone

-Hơi trễ đấy. Biết các ấy làm đẹp nhưng cũng nhanh nhanhlên 1 tí, để tụi này chờ dài cổ\_Kiệt nhìn đồng hỗ nói khi thấy 3 nàngbước xuống cầu thang

-Anh thật k biết ga-lăng gì cả, đợi chờ phụ nữ là cả 1 vinh hạnh đấy\_Bảo ra giọng người

"nhớn

"

-Tụi này là con gái, k phải phụ nữ, nghe chưa?\_Phuơng cốc đầu Bảo

-Dạ, em biết rồi. Chỉ có chị Trinh với chị Ngọc của em là con gái thôi,còn chị là sư tử Hà Đông đó\_Bảo nói, tất nhiên là câu thứ 2 chỉ nóitrong miệng

-Này nhóc, coi chừng anh mày đánh chết đấy\_Vũ nghe được, dùng tay khoá cổ Bảo và đưa ra 1 câu cảnh cáo

-Anh sao thế? K muốn em nói xấu bạn gái anh à?\_Bảo trả đòn

-Bạn..bạn gái nào? Chỉ là bạn bình thường thôi\_Vũ lắp bắp phủ nhận

-Bạn bình thường?\_Bảo nhắc lại

-Phải\_Vũ nói

-Em k tin. Bạn bình thường mà thế à, người ta chỉ nổi giận khi nghe thấy người khác nói xấu bạn gái mình thôi\_Bảo nhún vai

-Bạn gái?\_Vũ thẩn thờ, buông Bảo ra

-Đúng thế, ông anh ngốc à\_Bảo lợi dụng cơ hội, thoát ra và chỉnh đốn lại bộ vest của mình

-Nè nhóc, nới gì với Vũ mà cậu ta thẫn thờ thế?\_Trinh hỏi

-Chuyện đàn ông, chị hỏi làm gì?\_Bảo nói làm mợi người phì cười

-Đừng có mới nhỏ mà làm ra vẻ người lớn như thế, chả dễ thuơng chút nào\_Ngọc nói

-Thôi, vào trong ăn sáng thôi, hôm nay là 1 ngày bận rộn đấy\_Phong lên tiếng

-Bận rộn?\_Trinh hỏi

-Uk, vào trong đi, mình sẽ nói cho các cậu\_Phong nói rồi nở 1 nụ cười hiếm hoi, có lẽ nhìn thấy bộ quần áo của Trinh chăng?

Mọi người ăn uống vui vẻ, lúc đang ăn trái cậy, Phong nói

-Bây giờ bọn tớ nói được rồi chứ?\_Phong hỏi

-Uk, cậu nói đi\_Trinh gật đầu

-Là thế này, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi, sau đó sẽ tới nhà 1 ông chủ để dự tiệc mừng năm mới\_ Phong nói

-Ông chủ Trần phải k?\_Trinh hỏi

-Uk, ông ta mời tụi mình tới chơi\_Kiệt nói

-Haizz, mới mấy ông chứ dâu có mời tụi tui. tụi tui k được mời, tới đólàm chi? Thôi, mấy ông đi đi, tụi tui đi chơi riêng\_Phuơng nói

-Trời ạ, làm ơn để người khác nói hết có được k? Ông ấy mời mấy bà đó,tụi này chỉ có trách nhiệm hộ tống thôi, nói đúng hơn, tụi này đi ké mấy người đó\_Vũ nói

-Ha, vậy thì đi\_Phuơng cười

-Mình cũng vậy\_Trinh nói

-sao cũng được\_Ngọc nhún vai, khẽ cười

-Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát vào 30

nữa\_Kiệt nói

-Ok\_All

-Đi thôi\_Kiệt nói và mở sẵn cửa xe limo, 1 hành động ga-lăng

-Cảm ơn anh nha\_Bảo nhảy tọt vào xe\_Chị Ngọc, vào đây\_Rồi vẫy vẫy tay bảo Ngọc vào

-Uk, chờ chị 1 lát\_Ngọc cười, nói rất nhẹ nhàng rồi lên xe

Khi Kiệt định ngồi vào ghế cạnh Ngọc thì......

-Ai cho anh ngồi ở đây? Chỗ này chỉ có em và chị Ngọc ngồi thôi\_Bảo phồng mang trợn má

-Thôi mà Bảo, cho anh Kiệt vào ngồi đi, ha! Nha, Bảo ngon lắm mà\_Ngọc nói khó với Bảo

"Sao mà giọng Ngọc lại có thể ngọt thế được nhỉ? Tại sao lúc trướcmình k phát hiện ra? Taij cậu luôn lạnh lùng và mạnh mẽ? Hay vì mình quá vô tâm? Dù sao chăng nữa, mình vẫn muốn cậu nói chuyện với mình bằnggiọng nói đó vì hình như mình thích cậu mất rồi, ngọc ạ

"\_Kiệt suy nghĩ

-Cậu làm gì mà còn đứng đó? Ngồi xuống đi, Bảo đồng ý rồi\_Ngọc cười

-Uk, cảm ơn cậu\_Kiệt nói

-Cảm ơn mình làm gì? Cảm ơn Bảo ấy\_Ngọc mỉm cười, hình như hôm nay cô cười hơi nhiều thì phải

-Thằng nhóc đó sao?\_Kiệt nhăn mặt hỏi

-Nè, đừng có gọi em là nhóc. Em k cần anh cảm ơn đâu, tại chị Ngọc năn nỉ nên em mới đồng ý thôi\_Bảo nói

-2 người thật là.....\_Ngọc lắc đầu

..........

-Bảo! Vào đây chơi với tụi mình đi\_1 vài đứa nhóc trạc tuổi vẫy tay gọi Bảo từ ngôi biệt thự

-Uk, mình tới liền\_Bảo nói rồi chạy vụt vào trong

-Ai vậy?\_Ngọc hỏi

-à, cô bé đó là con chủ nhà, mấy đứa kia là con của khách, tụi nó học cùng lớp mà\_Kiệt nói

-À, thì ra là vậy, dễ thuơng thật\_Ngọc nói rồi lại khẽ nở 1 nụ cười

Thấy Ngọc cười nhiều như vậy Kiệt cảm thấy thật vui nhưng cũng rất lolắng vì khi Ngọc cười thật sự rất đẹp. Ở dây có biết bao tên công tử nhà giàu ăn chơi, nhỡ Ngọc bị làm phiền thì.....Nhưng k sao, Kiệt đã quyếtđịnh làm chàng vệ sĩ bảo vệ Ngọc rồi.(thành quả của 1 đêm thức trắng đó)

-Nào, đưa tay ình\_Kiệt lịch sự đưa bàn tay mình ra\_ Cậu sẽ vàotrong với tư cách là người đi dự tiệc cùng mình nhé\_Kiệt hơi khom ngườixuống, nở 1 nụ cười

-Um...uk\_Ngọc hơi lưỡng lự rồi gật đầu, đưa tay cho Kiệt

Thế là 2 người bước vào trong, Phuơng và Vũ, Trinh và Phong cũng vậy.Thông thường người ta hya đi dự tiệc cùng người yêu, vậy đây có được coi là 1 lời tỏ tình kín đáo hay k????

Quả như Kiệt dự đoán, vừa mới bước vào tiền sảnh Ngọc đãlàm cuốn hút mọi ánh nhìn. Trông cô k khác nào 1 nàng công chúa nhỏ bước ra trong truyện cổ tích, từ 1 đất nước xa xôi mà quanh năm được baopohur bằng tuyết tráng. Và sự lạnh lẽo của tuyết đã làm cho trái tim côtrở nên lạnh giá, đã làm cho cô trở thành 1 thiếu nữ tuy đẹp nhưng kiêukì và lãnh đạm.

Kiệt và Ngọc đứng chào hỏi chủ nhân của buổi tiệc. Khi nhìn thấy cô,ông ta có vẻ khá bất ngờ, ông nói cô thật đẹp, ngoài Phuơng và Trinh racô là cô gái đẹp nhất trong buổi tiệc này, 1 vẻ đẹp mà k phải ai cũng có được. Cúi chào cảm ơn và mỉm cười 1 cách lịch sự, cô xin phép được đitham quan kiến trúc của ngôi nhà. cô nói với ông rằng ngôi nhà này thậtđẹp, được thiết kễ thật độc đáo khiến cô cảm thấy tò mò và thích thúngay từ khi mới bước vào đây. Câu nói này của cô khiến ông cảm thấy hàilòng và vui vẻ mời cô cứa thàm quan thật tự nhiên. thế là cô xin phépđi, để lại Kiệt vàd ông Trần hỏi han sức khoẻ và công việc nhau. NhìnKiệt trong bộ đồ vest với cách nói chuyện chín chắn thật tuyệt, giốngnhư 1 người lớn thực thụ

Đang tham quan thì.............

-Chào cô bé, em có vẻ thích thú quá nhỉ? tôi có thể làm quen với em được k?\_1 tên con trài tiến lại gần và hỏi

Hắn cũng khá đẹp trai, nhưng k phải mẫu người Ngọc thích. Nhìn vào nụcười nửa miệng và đôi mắt thâm quần mệt mỏi kia cũng đủ cho Ngọc thấyđây là 1 tên công tử ăn chơi xa đoạ, thường xuyên chơi thuốc và hôm quamới đi nhảy nhót cả đêm và sau đó thì nhập hội bay. Ngọc ghét những conngười như vậy, ghét những kẻ vô trách nhiệm với bản thân, ngu ngốc đi sử dụng hàng trăng, thứ thuốc độc huỷ hoại cuộc đời mình. Ngọc muốn bỏ đinhưng bị tên công tử kia chắn đường. Ngăn cản phụ nữ là 1 hành động được cho là khiếm nhã nhưng với tên công tử này thì có nói cũng như k

-Xin anh hãy tránh đường\_Ngọc lạnh lùng

-Kìa cô bé, sao lại như thế? Nói chuyện với anh 1 lát nào\_Tên đó túm lấy tay Ngọc

Cô k thể làm gì hắn được. Trong 1 buổi tiệc có mặt của đông đảo những doanh nhân lớn, cô k thể có những hành động đi quá giới hạn của mình,cô k thể dùng võ để k chế tên công tử kèm nhèm này. cô cần 1 người giúpvà người mà cô đang nghĩ tới là Kiệt

-Này anh bạn, anh đang làm gì bạn gái của tôi đấy? Phiềnanh bỏ tay ra cho\_Kiệt bước lại, nói bằng giọng lạnh lùng và đe doạ,đồng thời kéo Ngọc áp sát vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của mình

-Người quen của em hả?\_Kiệt quay lại hỏi Ngọc

-Ơ, em... em k biết anh ta. Anh ta tự tiện nắm tay em đấy chứ\_Ngọc nói rồi nhìn tên đó

-Tôi nhắc lại, anh hãy bỏ tay cô ấy ra, anh làm gấu con của tôi sợ đấy\_Kiệt lườm tên đó

-Ơ..ơ..tôi xin lỗi\_Tên đó giật nảy người, vội buông tay Ngọc ra

-Cảm ơn anh. Mong anh hãy tìm ình 1 người bạn gái nhé. Gấu con củatôi tuy xinh đẹp thật đấy nhưng k phải người tầm thường đâu, cô ấy làcủa tôi mất rồi. \_Kiệt cười\_Ta đi thôi, gấu con\_Kiệt nắm tay Ngọc rồikéo đi

............

-Mình xin lỗi cậu\_Kiệt nói rồi buông tay Ngọc ra

-Ơ...sao...sao thế?\_Ngọc nói, guơng mặt vẫn còn ửng hồng

-Mình xin lỗi vì đã nói cậu là bạn gái của mình, lại còn ôm và nắm tay cậu nữa, mình xin lỗi\_Kiệt nói

-K sao đâu, đáng lẽ ra mình mới phải là người cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà mình thoát khỏi tay đó mà\_Ngọc cười nhẹ

-Vậy là cậu k giận mình phải k? Cẩm ơn cậu. Cậu ngồi đây 1 lát nhé., mình đi lấy nước cho cậu\_Kiệt cười rồi quay lưng bước đi

Nhìn theo bóng Kiệt đang khuất dần trong làn người đông đúc, khuôn mặt Ngọc chợt đỏ gay vì những gì vừa xảy a. Cô ghét ai gọi cô là em, cũngghét ai tự ý chạm vào người mình nhưng sao lúc nãy cô lại cảm thấy vui?Tại sao tim cô lại đạp loạn nhịp như thế? Tại sao cô lại thích được cậugọi là gấu con? Tại sao vậy nhỉ????

-Nước cam của cậu này\_Kiệt trở về, trên tay cầm theo 1 ly nước cam và 1 ly rượu vang đỏ

-Cảm ơn cậu\_Ngọc người rồi nhận lấy ly nước

-Cậu thấy ở đây thế nào?\_Kiệt ngồi xuống lên cạnh Ngọc và hỏi

-Um....đẹp. Mọi người có vẻ rất hứng thú với buổi tiệc này\_Ngọc nhìn xung quanh rồi nói

-Đúng thế, ngay cả Trinh và Phuơng cũng thế bởi vì ông Trần là 1 ông chủ rất thú vị, có khiếu hài hước và luôn luôn đem lại những sự bất ngờ đặc biệt ọi người vào buổi tiệc đầu năm\_Kiệt giải thích

-Vậy sao? Vậy hôm nay sự bất ngờ thú vị mà cậu nói là gì nhỉ? Mình tò mò quá\_Ngọc nói

-Cô gái, đừng nôn nóng như thế chứ? Rồi bí mật cũng sẽ được bật mí thôimà\_Ông Trần Từ đâu xuất hiện phía sau lưng Ngọc, nói và nháy mắt

Vì sự xuất hiện bất ngờ này đã làm cho Ngọc giật mình và suýt nữa thìlàm rơi cốc nước. Cô khá nhạy cảm nên chỉ cầm có ai đi theo mình là côcó thể nhận ra ngay. Nhưng ông Trần thì hoàn toàn khác, ông di chuyển 1cấch bí ẩn giống như những ...con mà k chân khiến Ngọc k thể phát hiệnđược

-Kìa cô gái, đừng giật mình tới như thế chứ? đầu năm mà làm vỡ ly cốc là k may mắn đâu, đặc biệt là với những người làm kinh doanh như lão giànày\_Ông Trần nói bằng điệu hóm hỉnh

-Nhưng.....\_Ngọc k thể nói nên lời

-Cậu đừng như thế chứ. Ông Trần cũng là 1 bậc thầy trong làng võ thuậtđấy, tổ tiên của ông là 1 võ sư nổi tiếng của Trung Quốc mà. Rất ít aicos thể phất hiện được ông khi ông di chuyển đấy. Về khoản này thì có lẽ chúng ta còn thua xa và phải học hỏi nhiều\_Kiệt nói

-Thôi, đừng tâng bốc tôi nhiều như thế chứ chàng trai trẻ. Mà theo nhưcậu nói thì chắc tiểu thư đây cũng là 1 người am hiểu võ thuật phảik?\_Ông Trần hỏi

-Vâng, dạo trước khi về Việt Nam chắc ông đã từng nghe tới bộ 3 S và Snow rồi chứ?\_Kiệt nói

-Ồ, ta có nghe. Đó là 1 bang phái khá nổi thời đó và là 1 trong số ít những bang hoạt động vì chính nghĩa\_Ông trần nói

-Đúng rồi, ồn quả là 1 người có trí nhớ tốt\_Kiệt cười

-Quá khen. Vậy chẳng lẽ...cô đây là.....\_Ông nói lấp lửng, ánh mắt đầy nghi ngờ

-Vâng, đúng vậy. cô ấy là Snow\_Kiệt gật đầu

-Ồ, vậy sao? Thật bất ngờ và hân hạnh. k ngờ Snow khét tiếng lạnh lùnglại là 1 cô bé có vẻ ngoài yếu ớt và xinh đẹp thế này.Thật là khác xavới sự liên tưởng của tôi\_ Ông Trần nói

-Vậy ông nghĩ tôi như thế nào? 1 người có sức khoẻ phí thường và cao như thnahs gióng?-Ngọc đùa

-Ồ, gần như là vậy đấy. cô bé làm tôi cảm thấy cô thật thú vị. nhất định hôm nào tôi phải nhờ cô và cậu Kiệt chỉ giáo mới được\_Ông Trần nói

-K giám ạ, bọn tôi mới là người cần phải nhờ ông chỉ giáo mới đúng\_Ngọc lễ phép nói nhưng bằng tiếng trung Quốc

-Cô bé là.....\_Ông tỏ ra khá ngạc nhiên

-Vâng, tôi k phải người Hoa nhưng lại sống ở đấy hơn 10 năm rồi\_Ngọc cười

-Cô bé thật sự làm tôi nhớ quê nhà và nhớ cả cô bé đấy. Thôi, tôi điđây, k làm phiền đôi bạn trẻ nói chuyện nữa kẻo người ta lại trách tôicản trở tình yêu của 2 người\_Ông lém lỉnh rồi vụt biến đi như k khí, kkịp để Ngọc nói gì

-Ông..ông ấy nói gì vậy?\_Ngọc lầm bầm mà khuôn mặt thì đỏ gay

-Thôi, để ý làm gì, ông ấy chỉ đùa thôi\_Kiệt cười xoà

-Alo alo...1234....aloalo...nghe rõ trả lời....\_Ông Trần bước lên bụctrải thảm đỏ và nói làm 1 vài người bên dưới khẽ cười\_ Như mọi người đãbiết, hàng năm vào này này, gia đình chúng tôi vẫn tổ chức tiệc mừng năm mới. Và mỗi lần như vậy, đều có 1 bất ngờ đặc biệt xảy ra. Và hôm naycũng vậy, tôi sẽ đem tới cho các bạn 1 vài những bất ngờ nho nhỏ, mongmọi người sẽ thích. Còn bây giờ, mời mọi người hãy cùng nhau khiêu vũ,cùng nhau hoà mình vào những giai điệu nhrj nhàng của những bản tình ca

Vừa dứt lời, tiếng nhạc đã được bật lên. những chàng trai khẽ cúingười, đưa tay về phía người con gái mình muốn mời làm bạn nhảy. Và Kiệt cũng vậy. Từ từ đặt tay lên bàn tay Kiệt thay cho cậu trả lời, cả 2cùng hoà mình vào những bản nhạc. Ngọc có thể nhảy được vì những điềunày cô đã được học trong những tháng ít ỏi học ở trường. cũng đúng thôivì đây là trường dành cho quí tộc mà. Hơn thế nữa, cô đã được học nóở......bí mật. Đang hoà mình vào từng giai điệu trầm bổng thì...........

-Kiệt, cái vụ này là sao?\_Vũ nói

-Làm sao tao biết. Mày cũng thừa biết tính ông Trần rồi mà. Có ai hiểu được đâu+\_Kiệt thờ dài

-Đừng nói xấu ông ấy khi đang ở trong lãnh thổ của ông ta. Ông ấy k khác gì 1 con ma đâu, thoắt ẩn thoát hiện làm người ta bị bệnh tim\_Phongnhắc nhỏ

-Ồ, cậu nhóc có vẻ hiểu tôi nhỉ? \_Ông trần xuất hiện

-Á\_Vũ hêt shoonf

-Vũ à, cậu k cần bộc lộ cảm xúc nhiều thế đâu\_ông Trần nói

-Haizzzzz, ông như thế thì người ta k muốn cũng hết hồn\_Phong lạnh lùng

-Cậu vẫn có vẻ lạnh lung nhỉ? Tôi vẫn chưa bao giờ chọc cho cậu cườiđược, chỉ duy nhất cô bé ấy là có thể thôi. Cậu hãy cô gắng tìm cô ấynhé, cô bé đang ở trong số những cô gái này đấy. Để tôi còn được nhìnthấy nụ cười của cậu đẹp tới nhường nào\_Ông Trần nói rồi biến mất nhưbọt xà phòng

Ánh đèn điện màu cam nhạt sang trọng và ấm áp được vụttắt, cửa sổ cũng đựoc đóng lại và thả rèm để ngăn k cho ánh nắng mặttrời chiếu vào. Từng ánh nến được thắp sáng, đẹp lung linh và huyền áo.Dưới ánh nến, mọi vật trở nên mở hồ và dường như làm mạn hơn. Bữa tiệchôm nay bỗng dưng có cảm trở thành 1 buổi càu hôn của hoàng tử dành chocông chúa trước sự chứng kiến của những người trong hoàng tộc

-Thưa mọi người, đặc biết là những người bạn trẻ, hôm nay tôi muốn dànhcho các bạn 1 bất ngờ. Các bạn có thấy k khí này thật lãng mạn k? Hỡinhững bạn trẻ có mặt tại đây, cấc bạn hãy cũng bước lên đây để cugnfnhau tham gia 1 phần chơi nho nhỏ. được chứ? Nào, mời các bạn lênđây\_Ông Trần nói

và sau câu nói đó của ông, tất cả những bạn trẻ có mặt trong buổi tiệc hôm nay đều bước lên bục và các nàng công chúa, hoàng tử cua rchungs ta cũng k ngoại lệ

-Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé\_Ông trần nháy mắt rồi nói

Và sau đó họ đựa tách ra làm 2 nhóm, 1 nên trai và 1 bên gái. Các côgái được đưa vào 1 căn phòng nhỏ và được make-up bởi bàn tay của nhữngchuyên viên trang điểm hàng đầu, sau đó thì được thay những bộ đồ khácgiống nhau và khuôn mặt thì được che mạng. Xong xuôi, họ được ngồi trênnhững chiếc ghế phủ khăn trắng sang trọng.Trong khi đó, các chàng ngồi ở 1 căn phòng khác, sau khi các nàng chuẩn bị xong thì các chàng được đưa tới nói các nàng đang ngồi. Nhiệm vụ của họ là phải tìm cho ra đượcngười bạn đi chung với mình. Nhưng khổ nỗi các nàng ai cũng mặc đồ giống nhau, khuôn mặt đã bị mạng che khuất lại được make-up 1 cách thật kĩlưỡng lại đều ngồi trên ghế nên k thể nhận ra được chiều cao cũng nhưdáng đứng của ai cả, thật sự là làm cho các chàng trai phải đau đầu

Nhưng dù có muốn than vãn hay k thì họ cũng phải chọn vìhọ đã trót đồng ý tham gia trò chơi này, hơn nữa, họ k thể ở ngoài màđứng nhìn người con gái họ yêu bị người khác cướp lấy được. Họ phải tìmcho ra được người con gái bấy lâu vẫn luôn ngự trị trong trái tim củahọ, ho chỉ có 1 cơ hội, 1 cơ hội duy nhất để có được tình yêu.

Kiệt là người mở màn cho cuộc chơi này. Cậu nhẹ nhàng lướt qua từnghàng ghế nhưng dường như cậu vẫn chưa tìm ra Ngọc. Tới hàng ghế cuốicùng, cậu chợt cảm thấy lo sợ, cậu sợ rằng trái tim mình đang lạc lối,cậu sợ rằng nó k còn niềm tin và sự bình tĩnh đễ chỉ đãn cho cậu biếtđâu là người con gái cậu yêu. Nhưng lí trí đã làm trái tim và bộ óc sáng suốt của cậu thức tỉnh, làm quyết tâm trong người cậu tưởng chừng đangvụt tắt lại bừng sáng. Hít vào và thở ra 1 hơi thật sâu, cậu đi 1 vòngqua dãy ghế cuối cùng. Rồi đôi chân cậu chợt dừng lại ở chiếc ghế cuốicùng, nơi con tim cậu xao xuyến và loạn nhịp, nơi cậu cảm thấy trái timmình ấm áp 1 cách là thường. Nhẹ nhàng nắm tay cô gái đó đứng dậy, cậucàng tin chắc rằng người con gái kia chính là NGọc, là cô Ngọc lạnh lùng đã làm con tim cậu nhớ hoài k nguôi. Về vị trí của mình, cậu nở 1 nụcười và dùng tay con lại vỗ lên vai cậu bạn Phong của mình như để truyền niềm tin cho cậu vì giờ đây, cậu cảm thấy Phong cũng đang như mình bannãy

Nhận được cái vỗ vai của người bạn lớn lên từ thouwr nhỏ, từ người anh em cong thân hơn ruột thịt cậu cảm thấy an tâm hơn. Đi men theo từng hàng ghế, cậu chợt nhận ra phía xa kia là 1 hình bóng thânthuơng, cậu chợt nhận ra nơi kia có hình bóng của 1 người vẫn hiện ratrong từng giấc mơ của cậu. Vụt chạy tới nới đó, cậu cảmthaays mất mátvà hụt hẫng trong lòng được bù đắp, cậu cảm thấy như người con gái cậuyêu đã quay trở lại. Phong k thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cậu ôm chầm lấy cô bé kia và giờ đây cậu lại muốn khóc, nhưng là 1 ngườimạnh mẽ, cậu k thể khóc được, cậu k muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt bao người. Bỗng, cánh tay nhỏ bé của cô bé kia chuyễn động và nhẹ nhàng đặt lên vai Phong. Và lúc này thì cậu k còn ngần ngại gì nữa, cậu chắcchắn đây là Trinh, người con gái cậu yêu.

Phong đưa cô bé và cậu chắc chắn là Trinh kia quay về, nở 1 nụ cườicảm ơn dàng cho Kiệt. Nụ cười thật hiếm hoi là ông Trần đứng đó phải bất ngờ, cuối cùng mong muốn của ông cũng được thực hiện. Các chàng taikhác cũng tiếp tục. Bây giờ, chỉ còn lại Vũ và cô gái ngồi kia. Cậu bước chân tới nơi cô gái ngồi nhưng thật lạ....................

Cậu bước về phía cô gá cuối cùng, bước về phía cô gái màtheo lí trí thì đó là Phương. Nhưng khi bước lại, cậu lại cảm thấy kphải. Cô gái ngồi trước mặt cậu kia k đem lại cái cảm giác ấm áp mà cậucó khi ở bên Phuơng, nó lạnh lẽo và bình thường giống như 1 người xa lạ. Cậu cảm thấy trái tim cậu đang lên tiếng, tình yêu của cậu đang lêntiếng rằng cô gái ngồi kia\_cô gái cuối cùng k phải là người con gái cậuchọn. Nhưng giờ ở đây đâu còn người con gái nào nữa? Mà có khi nào những chàng trai kia đã chọn nhầm người con gái của cậu k? K, k thể, cậu đãđứng ở đó, đã chứng kiến từng cặp bước qua mình. Nếu trong đó có Phuơng, chắc chắn cậu sẽ biết. Hay sự hồi hộp và run sợ của cậu đã làm cho tình yêu và con tim của cậu bị lu mờ, làm nó k còn đủ mình mẫn để tìm ratình yếu đích thực? K, k thể được. Cậu k thể dễ dàng xuôi tay để ngườicon gái cậu yêu xa rời cậu chỉ trong vài phút, vài giây ngắn ngủi. Nhắmmắt, cậu hay đúng hơn là con tim cậu cảm nhận xung quanh, cảm nhận xenơi nào làm cho nó rung động. Nhưng dường như, k nơi nào cả.

Điều đó lại làm cậu lo lắng hơn, nhưng giờ đây cậu chỉ con 2 sự chọnlựa. 1 là chọn cô gái kia, thử vận may rủi, biết đâu cô gái kia chính là Phuơng. 2 là ..........(lát rồi biết). Và cậu đã chọn cách......

Vũ tới gần cô gái 1 mình ngồi kia, nắm tay đỡ cô đứng dậy, trên môivẫn nở 1 nụ cười như khác lạ. Hành động này của cậu làm tim 1 người, ở 1 nơi nào đó nhói đau. Nhưng k.......

Vũ k đưa cô gái về phía những đôi khác đang đứng mà về phía ông Trầnđang nở 1 nụ cười bí ẩn và có phần đắc thắng. Vũ trao bàn tay nhỏ nhắncủa cô gái cho ông Trần. Điều này đã làm cho ông Trần và mọi người ở đây phải bất ngờ và sửng sốt.

-Sao thế chàng trai trẻ? Sao cậu lại đưa người con gái cậu chọn cho tôi?\_Ông Trần nói

-Phiền ông hãy đưa người con gái của tôi về đây. Cô ấy k phải là người mà tôi muốn tìm\_Vũ cuơng nghị

-oh, vậy sao? Vậy cậu hãy tìm 1 trong số những người con gái đã được các cậu trai kia chọn đi.\_Ông Trần nói

-K, k ai trong số ấy là người tôi muốn tìm. Phiền ông hãy đưa cô ấy ra đây\_Vũ nói

-Vậy à? Cậu chắc chứ? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem các cô gái mở mạngche mặt ra nhé. Các cô gái, hãy ọi người trông thấy nhung nhan củacác cô đi\_Ông Trần nói

Và rồi từng khuôn mặt của các cô được hiện ra dưới ánh đèn vàng nắng ấm

Dưới lớp mạng dày là hình ảnh của những cô gái hao haogiống nhau vì đã được make up kĩ. Sau khi được các nhân viên tẩy trenag, khuôn mặt thật của các cô gái đựoc hiện rõ. Kiệt và Phong đã tìm đượcTrinh và Ngọc, người con gái mà cậu muốn tìm. Các đôi còn lại có ngưitìm được nhau, có người thì k nhưng dù sao đi chằng nữa, tất cả cũng đều rất vui. Chỉ tội cho Vũ, hồi hộp chờ đợi, nhìn từng cô gái 1 sau khiđược tẩy tráng và thật may mắn rằng k ai trong số đó là Phuơng. Cậu càng tự tin hơn với quyết định của mình.

-Khá lám chàng trai, xem ra tôi thua cậu mất rồi\_Ông Trần thở dài\_cô Phuơng, cô ra đây đi, Vũ đnag đợi cô đây\_Ông Trần nói

Sau góc khuất của căn phòng rộng, Phuơng hiện ra với khuôn mặt nhoèlệ. Vụt chạy về phía vũ, cô k thể nào giữ được bình tĩnh, dường như baonhiêu cảm xúc chan chứa nãy giờ đều trào ra, k thể kìm nén được. Trongbộ váy trắng tinh khiết và guơng mặt nhèo đãm nước mắt, trông Phuơngthật dịu dàng và dễ thuơng, yếu đuối như 1 con cừu con bị lạc mẹ, như 1bông hoa nhỏ bé rung rinh trước cơn gió bão. Vũ nhẹ nhàng ôm Phuơng vàolòng, che chở cho hình hãi nhỏ bé đang run lên từng đợt tỏng tiếng khócnghẹn ngào.

Mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và chúc mừng.

Buổi tiệc đầu năm đánh dấu những cảm xúc chan chứa trong lòng mỗi người và góp phần làm sáng tỏ thêm tình cảm của họ

## 27. Chương 26 : Cái Tết Trong Tà Áo Dài Và Tình Yêu Thuơng

1 tuần vui chơi ở Pa-ri, cả bọn quay trở vè vớicuộc sống học sinh tất bật với bài vở của mình. Đây cũng là lúc mà mọingười bắt đàu náo nức đón mừng cái Tết quan trọng nhất trong năm. Ngọcsống 1 mình nên nên k cần sắm sửa gì nhiều, chỉ cần vài món đồ nho nhỏlà đủ cho cô ăn Tết rồi. Thay vào khoảng thời gian trống đó, cô thườnghay lui tới quán cà phê của anh Tuấn để đánh đàn ọi người vào mỗitôi thứ tư và làm thêm giờ. Tất nhiên là có cả tụi nó nữa. Những lúc cảbọn ngồi nói chuyện với anh Tuấn, đôi mắt của Ngọc trông rất lạ, nó luôn luôn hướng về Tuần k rời. Điều đó, tất nhiên, k qua được mắt Kiệt. Cậucảm thấy dường như cánh cửa tới con tim Ngọc của Ngọc đang dần dần khéplại. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn khi có 1 người khách quen nào đó đi tới hỏi thăm và vô tình hay cố tình nhìn Ngọc và Tuấnnói :

"Đẹp đôi nhỉ

". Tuấn cười, nhẹ đáp lại:

"Vâng, cảm ơn anh

" còn Ngọcchỉ cười rồi quay mặt sang nơi khác, nụ cười như có vẻ bẽn lẽn và ngạingùng. Điều đó lại càng làm cho Kiệt thấy mình như 1 người đến sau, 1 kẻ đáng ghét chen vào giữa tình yêu đẹp như mơ của đôi bạn trẻ. Gần đây,Kiệt k còn chịu được điều đó nữa, cậu hay xin phép về sớm hoặc viện cớtrong bang có việc bận mà k đi với mọi người. Tất nhiên, điều này k quađược mắt Phong và Vũ vì họ là những phó bang, trong bang có việc gìchẳng lẽ họ k biết?

Hôm nay, Sài Gòn đổ 1 cơn mưa bất chợt nhưng k to, haynói đúng hơn là 1 cơn mưa nắng mà trong sách vở người ta gọi là mưa bóng mây. Hôm nay, lớp Kiệt học thêm 1 buổi nâng cao vào buổi chiều nhưngthay vì đến lớp, cậu lại nghỉ. Cậu tắt để k ai có thể tìm ra được mình, 1 mình lang thang trên con phố đang rả rít bởi cơn mưa. Cậu lang thang,mặc ưa làm cậu ướt sũng. lang thang mặc cho đôi chân bước về đâu,mặc cho thời gian lẳng lặng trôi nhanh. Khi cơn mưa tạnh, cậu ngồi 1mình trên bãi cỏ trong công viên, sát bên hồ nước. Hôm nayk phải ngàycuối tuần, lại đang là buổi chiều nên công viên chả mấy người qua lại.Cậu ngồi đó, nhìn cảnh vật xung quanh. Thật yên tĩnh

-Giỏi nhỉ? Trốn ra đây cơ à? Để nhìn cầu vồng sao? Biết lựa chỗthật\_Ngọc từ đâu xuất hiện, nhẹ mỉm cười rồi ngồi xuống bên Kiệt, nhẹnhàng tựa như 1 làn khói

-Biết lựa chô?\_Kiệt hỏi

-Uk, nơi đây là bãi cỏ xanh mướt, trước mặt là hồ nước trong. k gianrộng lớn k bị bao trùm bởi những toà cao ốc, nhìn cầu vồng từ đây làtuyệt nhất rồi còn gì\_Ngọc nói

-cầu vồng sao?\_Kiệt vô thức nói rồi ngước mặt lên

Trước mặt cậu là 1 cây cầu bị khuyết nhưng vẫn rất đẹp

-Cậu có chuyện gì k vui à?\_Ngọc nhẹ nhàng hỏi

-K có gì, chỉ là chuyện của bang thôi\_Kiệt nói

-Đừng chối thế chứ. K qua được mắt mình đâu. Thật ra bang hội của cậu knhững k có việc gì rắc rối mà còn đang trên đà phát triển mạnh nữakìa\_Ngọc nói

-Sao cậu biết?\_Kiệt hỏi

-Thiếu gì cách. Cậu quên Phong và Vũ rồi sao? Cả Leon nữa?\_Ngọc cười

-Haizzz, k có gì. Chỉ là ngừoi con gái mình yêu k thích mình nên mìnhbuồn, vậy thôi\_Kiệt nói rồi quay mặt sang nơi khác khi vành tai đã ửngđỏ

-Ai thế? Chắc cô gái ấy ngốc lắm mới k thích cậu\_Ngọc nói

-Đúng, là đại đại đại ngốc\_Kiệt thêm vào

-Cô ấy thích người khác à?\_Ngọc hỏi

-Có lẽ thế. Cô ấy lúc nào cũng nhìn người đó k chớp mắt, cứ như người đó có sức hút lớn vậy\_Kiệt nói, khuôn mặt tỏ vẻ giận hờn đáng yêu

-Cậu chắc chứ? Có thể chỉ là hiều làm thôi. Cậu nhìn thấy vậy nhưng cokhi k phải vậy đâu. Như mình này, nhìn Tuấn 1 lát cũng bị cho là thíchTuấn, có thể cô gái ấy cũng thế thôi\_ngọc nói

-Cậu nhìn Tuấn lâu thế mà bảo là 1 chút à? Nhìn vào là biết cậu thích anh ta rồi\_Kiệt k giữ nổi bình tĩnh

-Ai nói với cậu thế? Mình nhìn anh ấy chỉ vì mình đang nghi ngờ 1 vàiviệc thôi. Thật ra những việc đó k liên quan tới mình nhưng vì nó liênquan tới bạn mình nên mình phải bận tâm\_Ngọc nói

-Việc gi?\_Kiệt hỏi

-Um....mình chưa chắc chắn nên cũng k tiện nói ra\_NGọc nói

-Vậy thì thôi\_Kiệt nói, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn

-Cậu làm mình mất 1 buổi học rồi đấy, đãi mình 1 chầu đi\_Ngọc quay sang nói

-Ok, k thành vấn đề\_Kiệt cười rồi cả 2 kéo nhau đi ăn uống, tới đâu thìquán đó cũng sạch sẽ đồ ăn khiến cho những người tới sau kêu gào thảmthiết khi nhìn vào những nồi thức ăn trở cả đáy

2 đứa vui vẻ đi chơi cho tới tôi. Đang đi ngoìa đường thì gặp Tuấn đang đi 1 mình. Ngọc chợt dùng lại.

-Kiệt à, cậu về trước đượck? Mình có việc muốn nói riêng với anh Tuấn\_Ngọc nói nhỏ

-À được\_Kiệt miễn cưỡng đồng ý

-Xin lỗi cậu nha\_Ngọc nhăn mặt

-K sao đâu\_Kiệt cười rồi ra về 1 mình

.........

-Sao cô bé, có chuyện gì em muốn nói với anh à?\_Tuấn nói

-Um.......thật ra thì chuyên này cũng hơi khó nói 1 chút....vì.....nó thật sự k liên quan đến em\_Ngọc ấp úng

-Em cứ nói đi, đừng ngại\_Tuấn cười

-Về chuyện anh thihcs Trinh ấy mà\_Ngọc nói

-Sao...sao em biết\_Tuấn ngạc nhiên

-Em đã linh cảm được từ lâu rồi, chỉ là chưa chắc chắn thôi. Gần đây,khi quan sát ánh mắt luôn nhìn về phía Trinh của anh thì em chắcchắn\_Ngọc nói

-Um....anh thích cô bé ngay từ lúc cô ấy mới tới lần đầu rồi, lúc mà cô ấy cất lên tiếng hát ấy\_Tuấn nói

-Nhưng......\_Ngọc nói

-Nhưng Trinh thích....à k, yêu Phong\_Tuấn cướp lời

-Anh biết ạ?\_Ngọc hỏi

-Tất nhiên là anh biết vì đôi mắt này của anh luôn nhìn về cô ấy nhưngđôi mắt to tròn kia thì chẳng bao giờ nhìn về phía này cả, lúc nào nócũng nhìn về phía cậu nhóc lạnh lùng kia, đôi mắt chna chứa tình cảm. Và anh cũng biết, Phong yêu Trinh\_Tuấn nói

-..........

-Em nhạy cảm nên dễ dàng nhận ra phải k? Nhưng chắc Vũ và Phuơng thì kđể ý đâu nhỉ? Em đừng nói gì với mọi người, kể cả Trinh về việc anh yêucô ấy nhé. Nếu là người con trai khác, nhất định anh sẽ cạnh tranh để có được trinh, nhưng với Phong thì k. K phải vì anh sợ thua cuộc mà vì anh cảm nhận được rằng cậu ấy sẽ đem lại cho Trinh được hạnh phúc\_Tuấn nói

-Anh....\_Ngọc k nói nên lời, ôm chầm lấy Tuấn\_Cảm ơn anh nhiều lắm.Người anh tốt bụng và ngốc nghếch. Mong anh tìm được hạnh phúc chomình\_Ngọc nói

-Cảm ơn bé con\_Tuấn nói

....... Kiệt vì k yên tâm nên đã đi theo Tuấn và Ngọc và đã vô tìnhnghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người. cuối cùng cậu cũng đã hiểu nhưng hành động của Ngọc lúc kết thúc cậu chuyện thật sự làm cho Kiệt cảmthấy buồn và hơi ghen nữa. Nhưng Kiệt k muốn được như Tuấn vì cái ôm đócủa Ngọc là dựa trên tình anh em, nếu Ngọc cũng ôm cậu như thế thì chảkhác nào Ngọc k coi mình như 1 người con trai cả mà chỉ đơn thuần là 1người anh

Sau bao ngày mong chờ của những người dân trên toàn đất nước, hôm nay là ngày mồng 1 Tết.

Ting ting\_Tiếng chuông cửa nhà Ngọc rung lên

-Hi! Happy new year!\_cả bọn hét lên chúc mừng Ngọc

-Eo ôi, mới mồng 1 à, đừng làm mình đâu tim chứ\_Ngọc đùa và giả vờ ôm ngực

-Ha ha, thôi, đứng ngoài đường chọc nhau thế này kì lắm, cậu định mời mọi người vào nhà sao?\_Kiệt nói

-Tất nhiên là có rồi, các cậu vào đi\_Ngọc cười

mọi người lần lượt vào nhà. Khi mọi người đã vào nhà, chỉ còn Kiệt thì.........

-Khoan, ai cho cậu vào?\_Ngọc chu mỏ, lấy tay ngăn cửa lại

-Ay da, cậu k ình vào sao?\_Kiệt nhăn mặt

-K\_Ngọc nói

-|Sao vậy?-Kiệt hỏi

-K thích thì k cho. Có sao đâu\_Ngọc nói rồi đóng cửa lại

-Ai cho đóng cửa hả? K được đâu\_Kiệt lấy tay ngăn lại rồi nhấc bổng Ngọc lên, bế vào trong

-Ái chà, hạnh phúc quá hen\_Vũ và Phuơng chọc

-K thế này thì nãy giờ mình phải ở ngoài đường rồi. Đúng là cứng đầu\_Kiệt nói

-Thôi, anh bỏ Ngọc xuống đi. Để cô ấy còn thay đồ nữa\_Trinh nói

-Thay đồ hả?\_Kiệt hỏi

-Uk, bọn em phải thay đồ để đi chơi, bọn em bàn bạc rồi, hôm nay đi chùa\_Trinh nói

-Đi chùa?\_3 chàng

-Uk, đi chùa cầu cho năm mới an lành, truyền thống đẹp của người Việt Nam đó\_Phương nói

-Ối dào, hôm nay mấy cô nhiều chuyện quá\_vũ nói

-Kệ tụi này\_Phuơng nói

3 nàng lên phòng chừng 15

rồi xuống nhà làm 3 chàng nhà ta nìn k chớp mắt. 3 cô thiếu nữ xinh đẹp trong tà áo dài màu trắng thướt tha cùngdáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển làm người ta nhìn k rời mắt. Mái tóc đượcxoã dài tự nhiên, trang điểm thật nhẹ nhàng, mang những đôi guốc gỗ ngày xưa, ...tạo ọi người những cảm xúc khó tả. Đây liệu có còn lànhững cô gái của ngày thường nữa k? 1 người luôn lạnh lùng và mang danhbang chủ 1 bang lớn, 1 cô nhóc dẽ thường, ngây ngô, nghịch ngợm như kmuốn lớn và 1 cô nàng đnah đá, chua ngoa? Có lẽ họ đã hoàn toàn lột xáctrong tà áo dài

-Nhìn gì vậy?\_Ngọc hỏi

-A,a k! K có gì. Đi thôi\_Kiệt nói trong khi 2 chàng kia vẫn đang còn chết lặng

"chà, mặc áo dài đẹp như vậy mà sao mình k biết nhỉ? Đã thế thì phảixin ông đổi đồng phục của trường thành áo dài mới được. Lúc đó mình mớico cơ hội được ngắm Ngọc dịu dnagf hàng ngày

"\_Những dòng suy nghĩ củaKiệt cứ quay đều theo từng vòng xoay của bnahs xe đạp. Hôm nay 3 nàngnổi hứng, dồi các chàng chở đi bằng xe đạp. Cũng đúng thôi, mặc áo dàimà đi xe SH thì ai coi cho được

"Sao Kiệt cứ quay lại phía sau nhìn mình mãi vậy. Mà nhìn xon thì cứcười hoài. Chẳng lẽ mình mặc áo dài trông xấu lắm hay sao?

"\_Ngọc nghĩngợi

Đén chùa.............

-Các cậu đi chơi đi nhé, bọn này co chuyện cần đi\_3 nàng nói rồi chạy đi nhanh như gió

-Họ sao vậy? Ma đuổi sao? mặc áo dài nhìn hiền hiền mà hoá ra cũng chạy nhanh khiếp\_Vũ nói

-Thôi kệ đi, giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó dời mà\_Kiệt nhún vai

Còn các nàng thì sao? Họ đang tới ngôi đền to trên ngọn đồi. Nơi đâyhàng năm thường mở 1 ngày hội ban phước vào đầu năm. Ai tới sớm mới cóthể nhận đựoc 1 trong số 100 lá thăm ban phước. 3 nàng thật sự may mắnkhi có được những lá thăm kia. Nhưng các nàng viết lên đó k phải lànhững lời cầu mong ình mà là cho những người khác. Cầu cho nhữngngười mà dù k muốn nhưng họ cũng k thể rồi mắt khỏi được. Mà những conngười đó là ai thì chắc mọi người biết hết rồi

Sau khi đi chùa, bọn nó lang thang trên vỉa hè mặc cho 3 chàng dắt xe đạp kè kè phía sau

Chợt bọn nó thấy có 1 chị khoảng tầm 20 ->24 tuổi đang đứng bán hoa. Chiếc xe của chị chứa đầy hao với nhiều loại khác nhau,mỗi loài 1 vẻ, thi nhau khoe sắc. La thật, mồng 1 tết mà vẫn còn bán hoa sao?

-Chị ơi, sao giờ này chị k nghỉ mà lại bán hoa ạ?\_Trinh hỏi

-Um....chị cũng muốn nghỉ lắm nhưng k được, nếu chị k bán thì sẽ k cótiền để đóng viện phí ẹ. Ba chị mất sớm nên chị chỉ còn1 mình mẹthôi\_chị nói, khuôn mặt thoáng buồn

-Nhưng giờ thì còn ai mua nữa đâu ạ? Hoa còn nhiều thế này cơ mà. Hay là đê bọn em bán giúp chị cho\_Phuơng nói

-bán giúp chị? bàng cách nào?\_chị ngạc nhiên

Phuơng k nói, chỉ khẽ cười và nháy mắt với Trinh và Ngọc

-Ai mau hoa đi. Mua hoa đi. Hoa ở đây tươi và đẹp lắm, mời mọi người vào mua. Mời mọi người vào mua về cắm trong nhà ạ.\_3 nàng rao

Tiếng rao trong trẻo và dễ thuơng thu hút ánh nhìn của mọi người.Trước mặt họ là những cô gái trong sáng, đáng yêu với nụ cười duyên dáng trong tà áo dài và những nhành hoa trắng muốt, nhỏ li ti. Nhìn họ thâtk giống với những lời bài hát trong Quê hương tôi của Khắc Việt

" Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi. Là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ.....

"

Và với hình ảnh đó thì k ai có thể cưỡng lai được. Rồi 1 vài ngườighé vào, 1 vài người nữa....rồi từng bó hoa cứ với dần, vơi dần.... . Và rồi sau 1 lúc( tụi nó k biết là bao lâu vì tụi nó k quan tâm tới thờigian và giờ giấc) những bó hoa trong xe đã hết sạch, chỉ còn lại 3 bó. 3 nàng đang định mau thì.......

-tụi này mua 3 bó đó\_Phong cất tiếng

-Hả?\_3 nàng

-Tụi này muốn mua 3 bó hoa lan màu tráng còn lại đó\_Kiệt nói

-Các cậu muốn mua? để làm gì?\_Phuơng hỏi

-Thì cứ kệ tụi này đi. Tụi này thích nên muốn mua, vậy thôi\_Vũ nói

Có vẻ 3 chàng khá bối rối, chắc là lần đầu đi mua hoa

-Nè, tiền đây\_Phuơng nói

-Tiền nè\_Vũ lấy hoa rồi đưa tiền cho Phuơng.

-Chị à, đây là tiền bán hoa còn đây là tiền bọn em góp vào, chị cứ giữ lấy mà lo tiền thuốc thang ẹ. Bọn em cũng chỉ có chừng nay thôi, k nhiều lắm, mong chị thông cảm\_Ngọc nói

-Các em...các em tốt quá\_chị bán hoa cảm động, k nói nên lời

Sau khi đã tiễn chị ra về, các nàng tiến về phía 3 chiếc xe đạp nói có 3 chàng hoàng tử đứng chờ

-Về thôi, muộn rồi\_Kiệt nói

-Ở, còn sớm lắm mà\_Ngọc nói

-Sớm này, 5 giờ chiều rồi\_Kiệt cốc nhẹ vào đầu Ngọc

-Ây da\_Ngọc ôm đâu\_muộn vậy rồi sao? \_Ngọc hỏi

-Chứ còn gì nữa? Tại các cậu hăng quá nên có biết giờ giấc gì đâu\_Vũ nói

-Vậy thì về thôi. k ngờ muộn vậy\_Phuơng nói rồi leo lên xe Vũ. 3 chiếc xe đạp lăn bánh. tới ngả ba thì mỗi chiếc rẽ về 1 ngả

Ở xe Vũ, tua lại lúc khởi hành nha

-Nè, cầm đi\_Vũ đưa bó hoa cho Phuơng rồi nói

-Mác mớ gì đưa tui\_Phuơng nói

-Giữ dùm tui, xe k có rổ, tui mà cầm thì làm sao lái xe? Giữ cho cẩn thận đó\_Vũ nói

-Gớm, tui biêt rồi, k thềm làm hư hoa của bạn gái ông đâu\_Phuơng chu mỏ rồi leo lên xe

Trên đường, bọn nó vẫn như vậy, cãi nhau chí choé

Lúc về thì...

-Kít\_tiếng thắng xe

-Tới nhà rồi đó. Bà xuống đi. Nhớ tắm rửa ăn uống cho đàng hoàng đó,người bà lấm lem hết rồi. Tui về đây\_Vũ dạn dò rồi quay xe đi

-Nè, bó hoa!\_Phuơng gọi với theo

-Tặng bà đó!\_Vũ hét rồi chạy mất, hình như là đnag vận hết công suất để chạy

Khi Vũ đi rồi, Phuơng khẽ mỉm cừoi. Đúng là ngốc xít, tnawgj quà cho người ta mà như vậy hả trời? nhưng mà cũng dễ thuơng thật

Xe Phong

-Tới nhà cậu rồi, cậu về nhé.\_Phong nói

-Uk, mình về đây\_Trinh cười nhưng guơng mặt hoi buồn thì phải, cô gay lung vào nhà

-Mà nè!\_Phong gọi rồi xuống xe, cầm theo bó hoa lan lúc nãy

-Gì thế?\_Trinh hỏi

-Cái này....cho cậu.\_Phong chìa trước mặt Trinh bó hoa lan, khuôn mặt quay sang nơi khác khi 2 vành tai đã đỏ ứng

-Cảm ơn cậu\_Trinh cười, khuôn mặt cũng đỏ k kém. Rồi cô

"mi

" nhẹ lên má Phong. Sau đó thì chạy thẳng vào nhà

Phong 1 mình đứng ngẩn ngơ. cậu đưa tay lên sờ má. Liệu đây có phải là sự thật k nhỉ? Cậu thật sự rất vui, đôi môi nở 1 nụ cười, đưa đôi mắtnhìn lên cửa sổ phòng Trinh, nơi cũng có 1 người đang len lén mở mànnhìn cậu. Cậu cười rồi lên xe ra về

còn Kiệt, sau khi chở Ngọc về nhà, cậu ra về nhưng chỉ vừa ra khỏi ngõ đã của lại.

-Nè ngọc\_Cậu gọi khi thấy Ngọc đang mở cửa

-Hả?\_Ngọc quay lại

-Chụp lấy, cho đó\_Kiệt ném bó hoa tới tay Ngọc. Khi thấy cô đã chụp được, cậu mỉm cười rồi ra về

Những ngày Tết đã qua, bọn nó lại cắp sách tới trườngnhững k phải với bộ đồng phục áo sơ mi trắng thắt nơ ở cổ và váy màucaramel kẻ caro dài tới đầu gối, đi với dày bata màu trắng mà là bộ áodài màu trắng tinh khôi. Đó là ý kiến của Kiệt và 2 chàng kia

Hôm nay, Ngọc tới lớp sớm hơn mọi ngày. Trong buổi sớm mai chứa chanánh nắng ấm áp, Ngọc đẹp lung linh. Nâng chồi non mơn mởn vừa hé rộ,Ngọc khẽ mỉm cười. Cô đi dạo trong khu vườn dành cho hội học sinh, đôimắt buồn nhìn xung quanh.

Kiệt vào lớp, thấy cặp của Ngọc trong lớp những chẳng thấy Ngọc đâu,cậu đoán cô đang ở trong vườn trường. Cậu chạy 1 mạch ra đó

-Này, mặc áo dài mà leo cây là sao? Mình chụp hình rồi đấy, cái này màtung lên mạng thì sao nhỉ? Phản cảm quá\_Kiệt trêu khi thấy Ngọc gội vắtvẻo trên cành cậy, tay đung đưa chiếc điện thoại

-Cậu đấy à? Lên đây đi\_Ngọc thấy Kiệt thì cười

-Sao? Muốn mình tung lên mạng k?\_Kiệt hỏi khi đã leo tót lên cậy như 1 con ...khỉ núi

-Coi chừng đấy nhá\_Ngọc nói

-Cậu yên tâm đi, điện thoại mình chụp đẹp lắm, k sợ xấu đâu. Cậu sẽ nổi tiếng à coi\_Kiệt cười

-Cậu...\_Ngọc k nói nổi nữa

-5,4,3,2,1,0 Ok. Mình gửi lên mạng mất rồi\_Kiệt cười ranh mãnh

-Cậu chết với mình\_Ngọc nói rồi vườn người về phía Kiệt, cho cậu mấy chưởng

-Ề ê ê, đùa thôi mà, mình chưa gửi đâu, con gái gì hung dữ quá\_Kiệt vùa đỡ đòn vừa nói

-Kệ mình\_Ngọc nói và tiếp tục đánh

Đánh nhau ở trên cây sao? Bạn nghĩ kết quả là gì? Theo tôi thì..............

-Á\_Kiệt mất thắng bằng, la lên rồi ngã nhào xuống

Ngọc đang túm tay Kiệt nên cũng ngã nhào theo

-Ui da\_Ngọc ngóc đầu lên nhưng lại bắt gặp khuôn mặt của kiệt

Lần đầu tiên cô nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. Trông cậu thật sựrất đẹp, là sự kết hợp hoàn hảo. Ngọc thoáng đỏ mặt. Và Kiệt cũng vậy. 4 mắt nhìn nhau k chớp. Tim ngừng đập, Thời gian cũng dừng như k trồi, 1khoảng lạng vô hình giữa 2 trai tim vốn từ lâu đã vang cùng nhịp đậpnhưng những chủ nhân của nó thì k hề nhận ra.

Chợt tiếng chuông reng vào lớp làm cho cả 2 thức tỉnh. 1 thoáng bối rối

-mình vào lớp thôi, chuông reo rồi\_Ngọc đứng dậy rồi bước đi

Kiệt 1 mình ngồi giữa bãi cỏ xanh, lòng mình chợt có cảm giác gì đó lạ thường. Cảm giác giống như bị mất 1 món đồ quan trọng. Ngọc bỏ đi, nỗi bở vơ còn lại với Kiệt. Cậu k còn tâm trí để học nữa, nằm dài ra bãicỏ, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ như để quên đi cảm giác khó chịu tronglòng

-Nè, cậu k định dậy nữa sao?\_Ngọc lay lay kiệt

-Ư...Ngọc hả?\_Kiệt nói trong mơ hồ khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo vang lên

-Uk, chư còn ai vào đây nữa? Dậydi, công gọi cậu lên phognf kìa\_Ngọc nói

-Ông mình á? Để làm gì?\_ Kiệt hỏi

-Mình làm sao mà biết được. Ông k thấy cậu nên nhờ mình gọi giúp. Chết cậu nhá, lớp trưởng mà trốn học\_Ngọc nói

-Kệ mình, cậu cũng khác gì đâu. Congais mặc áo dài mà trèo cây. Mình đi đây\_Kiệt nói, nhéo má Ngọc rồi bỏ đi

-Ây da, thật là độc ác. Ở đây mắt thật, thảo nào cậu k chịu học mà lạitrốn ở đây để ngủ.\_Ngọc nói rồi thả mình xuống đây, đầu óc mơ hồ nghĩ về chuyện ban sáng. Thật ra Ngọc ngồi trong lớp cũng có học được đâu? Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như người ở cõi trên. cô nhắc mấy lần mà chảnghe thì cả, chỉ khi bị Phuơng ở bàn dưới đánh nhẹ vào lưng Ngọc mớitỉnh. cô thấy Ngọc k giống bình thường, khuôn mặt lại ửng đỏ, tưởng bịsốt nên lo lắng cho lên phòng y tế mà nghỉ ngơi (học trò cưng có khác).Khẽ cốc nhẹ vào trán mình 1 cái, NGọc nhắm ămts, cô quên đi những hìnhảnh của Kiệt ban sáng cứ xuất hiện trong đầu Ngọc

Tại phong Hiệu trưởng

-Ông gọi cháu ạ?\_Kiệt hỏi ông khi đã vào Phòng

-Uk, ta muốn nói chuyện với cháu thôi mà. Cũng lâu rồi ông cháu ta chưa nói chyện với nhau nhỉ\_Ông mỉm cười nói

-Ơ, ông nói sao tthes ạ? Ông vừa nói chuyện với cháu ông qua mà?\_Kiệt ngạc nhiên

-K, k phải nói chuyện với nhau về công việc ở trường mà về tình cảm,những suy nghĩ cá nhân, những ước mơ...kia. Hình như từ lúc có cô béNgọc xuất hiện, cháu ít chia sẻ với ta hơn thì phải\_Ông nói, đồi mắt ưutư

-Kìa ông, cháu.......\_Kiệt định nói lại nhưng rồi đành im lặng vì dườngnhư ông nói đúng, dường như cậu đã quên mất ngưiof ông đã chăm sóc mìnhtừ bé, dường như cậu đã quên đi ông bạn già quái chiêu mà cho dù có làmgì vẫn luôn luôn đúng, dù cho đó là những việc làm bị người khác xem làkì lạ và lập dị\_Cháu xin lỗi\_Kiệt nói

-K cần phải xin lỗi thế đâu bởi vì nhờ cô bé đó mà ta mới thấy được cháu vui vẻ hơn, cười nhiều hơn và có vẻ như ngoan ngoãn hơn thì phải. Có lẽ cô bé đó đã cầm cuơng được con ngựa hoang suốt ngày rông chơi, k chịukhuất phục ai là cháu\_ông nói

-Ngoan hơn ạ?\_Kiệt hỏi

-Đúng vậy. Cháu đừng tưởng ta k biết, cháu là bang chủ bang Thiên long,hàng đêm cháu vẫn hay tới bar uống rượu, hay đánh nhau và thichr thoảngcòn đua xe nữa\_Ông nói

-Ơ, sao ông biết?\_Kiệt ngạc nhiên

-Ta biết, ta biết hết tất cả, chẳng qua là vì ta k nói ra mà thôi. Ta knói k có nghĩa là ta hài lòng với những việc cháu làm, ta im lặng vì tabiết cho dù có cản thì cháu\_thàng nhóc ngỗ nghịch và bất trị cũng k chịu ngaon ngoãn nghe lời ta. Thế là mỗi khi cháu đi đnahs nhau là ta lại bí mật cho người đi theo bảo vệ. Nhưng rồi cô bé đó xuất hiện. Cháu ít đibar, đua xe, đánh nhau rồi cuối cùng thì bỏ hẳn. Cháu dành mọi thời gian cho cô bé đó, để quan tâm cô bé đó. Điều đó phần nào làm ta yên tâm hơn vì cô bé đó đã đưa cháu về gần với cuộc sống xung quanh, đưa cháu đénnhững nơi hết sức bình thường để cháu nhận ra cuộc sống quanh mình k hềxa hoa như cháu nghĩ. Điều đó thật sự là rất cần thiết cho 1 ông chủtuơng lai của 1 tập đoàn lớn như cháu vì ta muốn cháu k phải chỉ có tàimà còn phải có đức, cháu phải có tình yêu thuơng mọi người để nhận đượcsự tin tưởng và kính trọng từ họ, những khách hàng bình dân nhưng quantrọng của ta. Trước đây, diều này cháu k hề có nhưng nhờ cô bé, cháu đãcó được tất cả. Và ta cũng nhận ra rằng, cháu đã yêu cô bé đó mất rồi.Phải k? Đứa cháu kia?\_Ông nói

-Ông...ông biết hết sao ạ? Những gì cháu làm thì ông còn biết được chứ tình cảm của cháu thì làm sao ông biết?\_Kiệt lắp bắp

-Ha ha ha, cháu nên nhớ, từ nhỏ người dạy dỗ cháu là ông. Ông là ngườiông, kiêm người thầy và cũng kiêm luôn cả nghĩa vụ làm cha, làm mẹ thaybố mẹ cháu phải đi làm bận rộn, ta hiểu cháu còn rõ hơn cả cháu hiểumình, đứa cháu ngốc ạ. Nào, bây giờ thì kể cho ta nghe đi\_Ông nói

-Vâng,.....s.2r.657672^%\*'%\*%$\_Kiệt bắt đầu tâm sự với ông

-Đúng là cháu biết yêu mất rồi. Cháu hãy cố gắng gìn giữ, cô bé là 1người tốt đây. Hơn nữa, lại còn là 1 người đặc biệt. Mà lúc nãy 2 đứa có chuyện gì vậy? Cháu thì trốn tiết còn cô bé thì học mà cứ như người cõi trên, thơ thơ thẩn thẩn đến nỗi cô phải cho lên phòng y tế nằm nghĩ làsao?\_Ông hỏi

-Ơ, vậy ạ? k có gì đâu ạ, chỉ 1 vài chuyện nhỏ vặt thôi mà\_Kiệt cười

-Vậy sao? nhỏ mà làm cháu khó xử thế à? Mà thôi, chaú đi đi. Cháu nônnóng muốn gặp nó lắm rồi phải k? Ta k cản đâu. nhưng mà thấy chúa tộiquá, ta bật mí nhé, con bé hình như cũng để ý cháu rồi đây\_Ông nháy mắt

-Vậy ạ?\_Kiệt vui mừng\_Cảm ơn ông, ông đứng là Lão gia gia tinh quái\_Kiệt đùa rồi chạy vụt đi

Đê lại 1 mình ông nơi này với nụ cười trên môi. Nhâm nhi chén trà mới pha còn nóng hỏi, ông khẽ nói :

"Trà ngon quá!

". Trong đầu tuôn ra 1dòng suy nghĩ :

" Vậy là thằng cháu nhỏ của ta lớn thật rồi, sắp bay mấtrồi. Bây giờ ta phải đi xác mình lại 1 vài chuyện mới đựoc. nếu đúng như vậy thì quả đúng là : hữu duyên thiên lí năng tuơng ngộ, ha ha ha.Nhưng như vậy thì có vẻ chuyện tình duyên của 2 đứa còn trắc trở lámđây, haizzzz

".

-Alo, tài xế Kim đấy à? qua trường đón tôi, tôi muốn tới chỗ này 1 lát\_Ông gọi điẹn rồi chuẩn bị lên đường

Tại 1 nơi nào đó, cách trường khaongr chừng 5 cây số.Trong nhà có 2 người nói chuyện với nhau.1 là ông Kiệt và người kia là 1 người phụ nữ tuổi độ 40

-Bác biết rổi ạ?\_Nguơi phụ nữ ngạc nhiên

-Phải, ta biết rồi. Ta bắt đâu fnghi ngờ từ khi con bé vào truơng cơ. Con bé thật sự càng lớn càng giống mẹ\_Ông nói

-Vâng, đúng vậy. Con bé càng lớn lại càng xinh, giốnghệt........haizz\_Người phụ nữ đang nói thì dừng lại rồi thở dài\_con bénhờ chúa giữ bí mật, thế mà lại bị bác phát hiện

-Con bé như thế thì ai chả nhận ra\_ông nói

-Thế bác đã nói cho...\_người phụ nữ chưa nói hết câu thì

-Ta chưa nói bởi ta cũng chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình mà.\_ông nói

-Vậy hôm nay bác dên đây là để xác mình?\_người phụ nữ hỏi

-Đúng vậy\_ông trả lời\_nhưng nếu vậy thì có vẻ rắc rối rồi

-Sao thế ạ?\_người phụ nữ hỏi

-Bởi vì .........\_ông giải thích

-Vâng, nếu thế thì có vẻ hơi rắc rối ạ. Mà nếu như con bé chấp nhận tha thứ thì chắc cũng dễ thôi. Nhưng......\_người phụ nữ nói

-Nhưng con bé lại rất cúng đầu\_ông nói

-Vâng\_bà thở dài

Liệu đoạn đối thoại mơ hồ này là sao? Nó có ảnh hưởng thế nào tới Kiệt và Ngọc ???????

Trong khi đó, ở vường trường hội học sinh..........

Kiệt chạy otiws bãi cỏ non, nơi có 1 thiên thần áo trắng đang nằm ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền trông thật bình yên. Khẽ nằm xuống cạnh Ngọc, Kiệtnhìn Ngọc và cười khi nhớ tới lời ông nói. Khẽ lấy tay gạt những lọn tóc xoã xuống trước mặt Ngọc sang 1 bên rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi má hồnghào, trắng nõn và mịm màng của Ngọc. Như cảm giác được điều đó, Ngọc khẽ nhăn mặt, gạt tay Kiệt ra rồi lăn sang bên cạnh,ôm lấy Kiệt mà ngủ nhưôm gấu bông.

kiệt vừa giận vì bị Ngọc hất tay nhưng lại vui ngày khi được cô nàngôm thế này. Gối đầu Ngọc lên tay mình, cậu cũng khẽ chìm vào giấc ngủmặc cho tiếng chuông hối thúc vào lớp học

đôi mi dài khẽ rung động, Kiệt thức giấc. Nhìn đồng hồtrên tay, Kiệt thấy kim dài đã chỉ vào số 4. Vậy là bây giờ đã là 4 giờchiều. Khẽ nhìn sang con gấu bông bên cạnh, cậu thấy cô vẫn say giấcnồng.

"Hôm qua làm gì mà giờ ngủ nhiều thế k biết. Haiz

"\_Kiệt suy nghĩrồi khẽ nhéo yêu chiếc mũi cao của Ngọc. Khẽ vuơn mình dậy, gỗi đầu Ngọc lên đùi mình, cậu vơ lấy cuốn sách bên cạnh. Cuốn sách này là của Ngọcbỏ lại lúc sáng, do vội qua nên k kịp cầm đi.

"Để coi, sách gì nào

"\_Kiệt suy nghĩ rồi lật từng trang sách đầu tiên

-Sách gì đây? Tiểu thuyết tình yêu à?\_Kiệt ngạc nhiên và thốt lên

"Ngọc mà cũng đọc mấy thứ này sao? Mình tưởng Ngọc k thích thể loạinày chứ? Thì ra có lạnh lùng đến đâu thì vẫn là con gái, vẫn luôn thíchnhững câu chuyện tình cảm phưu lưu với hình ảnh của hoàng tử và côngchúa

"\_Kiệt suy nghĩ rồi cười

-Ư ư\_Ngọc khẽ trở mình, dụi mắt và ngồi dậy

-Dậy rồi sao heo lười?\_Kiệt trêu

-Ai cho...Á! Sao cậu đọc sách của tớ?\_Ngoc định nói gì đó những lại hét lên

-Thì muộn tí thôi mà\_Kiệt nói

-Trả đây\_Ngọc ra lệnh

-K trả đó. Xin đi rồi mình trả\_Kiệt đứng dậy rồi nói

-Thì cậu cho tớ xin lại\_Ngọc nói

-Xin kiểu đó thì ai mà cho. Phải nói thế này : Anh Kiệt cho em xinh lại\_Kiệt nói

-Hứ!\_Ngọc phụng phịu, ngồi phịch xuống đất, trông đén dẽ thương. Đôi gòmá phồng lên, đôi mắt ngái ngủ, mái tóc thì rối xù và vuơn vài chiếc lákhô nhỏ xíu

-Sao? Có cần mình đọc lên 1 đọc k? Khi nàng công chúa bước xuống xe,hàng vạn người ngước nhìn bởi nhan sắc hơn người củ công chúa......\_Cậuđọc

-Á! Đừng, đừng mà. Mình nói\_Ngọc ngăn lại

-Tốt, nói đi\_Kiệt cười vẻ hài lòng

-Anh...anh...anh Kiệt...cho...cho...em ...xin lại..cuốn sách\_Ngọc lắp bắp

-Này, trả cho bé đó\_Kiệt nói rồi kiss nhẹ lên má Ngọc\_Ha ha ha

-Cậu...cậu quá đnags lắm. Đứng lại\_Ngọc hét lên rồi rượt Kiệt

-Nè, còn giận hả?\_Kiệt hỏi khi thấy Ngọc ngồi trên bãi cỏ cả tiếng đồng hồ mà k thèm nói chuyện

-Hứ!\_Ngọc k thèm trả lời

-Thôi, xin lỗi mà. Đi ăn k em k?\_Kiệt rủ rê

-K đi\_Ngọc nhát gừng

-Thôi mà, đi đi\_Kiệt nài nỉ

-K là k\_Ngọc vẫn thế

-Thôi à, giận gì mà dai thế. Biết lỗi rồi mà. dừng giận mình nữa\_Kiệt nói, mắt long trông đến tội

Ngọc quay sang nhìn thấy Kiệt như vậy thì phì cười

-Đi thôi\_Ngọc vỗ vai Kiệt rồi đứng dậy

-Như vậy là hết giận rồi phải k?\_Kiệt vui mừng

-Uk\_Ngọc cười

-yeahh. Vậy ình hun 1 cái nữa nha\_Kiệt nói

-Nè!\_Ngọc quát

-Thì thôi\_Kiệt bí xị

Khi tới quán kem, Kiệt mới thật sự hối hận khi nghĩ tới cái ví tiền iu dấu của mình. Hình như tất cả các loại kem ở đây đều đã được mang rahết rồi thì phải

"1, 2, 3, 4,....9,10,...15. Trời ơi, ăn vậy bệnh chết mất

"\_Kiệt đém rồi hét lên

-Nè, đừng có ăn nữa, 15 li rồi, ăn nữa là bệnh luôn đó\_Kiệt nắm tay Ngọc, đang cho nó k làm động tác xơi xơi múc múc

-Làm gì vậy, mình đang ăn mà\_Ngọc nói

-K ăn nữa, cậu k lo cho cậu nhưng mình lo\_Kiệt nói rồi kéo ngäc ra quầy tính tiền, thanh toán rồi dắt Ngọc ra ngoài

-Làm cái gì vậy? Mình chưa ăn xong mà\_Ngọc nhăn nhó

-Cậu muốn bệnh chết hả? Ngốc cũng vừa phải thôi\_Kiệt nói

-Kệ mình\_Ngọc nói rồi quay mặt đi nơi khác

-Đi theo mình\_ Kiệt nói rồi dắt Ngọc tới hiệu thuốc

-Tới đây làm gì?\_Ngọc hỏi

-Mua thuốc\_ Kiệt trả lời

-Cậu bệnh hả?\_Ngọc hỏi

-Mình k mua ình mà cho cậu. Ăn nhiều kem như thế lát nữa thể nàocũng ho lên ho xuống à xem. K biết lo cho bản thân gì hết. \_Kiệtmắng đầy vẻ quan tâm

-Cảm ơn cậu\_Ngọc nói, khuôn mặt đầy vẻ biết ơn

-Dẹp bộ mặt ấy đi. Nhìn xấu quá\_ Kiệt nói, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Vì Ngọc quá dễ thuơng nên cậu sợ sẽ k ngăn nổi tình cảm của mình

Kiệt đưa Ngọc về nhà rồi cũng rảo bộ về căn nhà của mình, lâu rồi cậu k đi chiếc xe mui trần của mình nữa

Tối hôm đó, quả là Ngọc bị ho thật. Nếu k nhờ số thuốc của Kiệt thì chắc sáng mai Ngọc k nói nổi mất

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp, sau khi chui ra từ cái thư viện khủng khủng lồ, Ngọc chợtnhận ra bây giờ đã muộn. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Kim ngắn đãchỉ vào số 6.

" Vậy là đã hơn 6 giờ rồi. Chết thật, phải về nhà ngay thôi, kappi đangđợi mình ở nhà

"\_Ngọc rảo bước về nhà, trên tay cầm theo 1 núi sách. (coi trong thư viện hơn 4 tiếng đồng hồ chưa đã sao trời?)

Đi ngang qua 1 con hẻm vắng, Ngọc thấy có tiếng đánh đập và tiếng rên rỉ từ trong góc tối phát ra. người đã từng hoạt động trong giới gianghồ một thời gian nên Ngọc quyết định tới xem thử

-Sao? Mày vẫn k chịu khuất phục à? Mày vẫn k chịu xin lỗi đại ca tao sao?\_1 thằng nãi

-Tại sao tao lại phải chịu thua tụi mày chứ? Tụi mày mới chính là ngườisai mà. Tao có chết cũng k xin lỗi tụi mày\_1 cậu con trai đầu bê bếtmáu, nằm dưới đất nói ra từng tiếng khó nhọc

-\*\*\*\*\*\*\*\*, mày vừa nói gì cơ? K bao giờ xin lỗi á? Được, vậy tao sẽ chomày biết hậu quả là thế nào. Đnahs nó cho tao, khi nào nó chịu xin lỗimới thôi\_1 thằng mặt mũi bặm trợn nói

-Dạ\_tên đàn em gật đầu

-Yahhhh

-Dừng lại\_Ngọc lên tiếng

-Ai đó?\_tên đầu đàn hỏi

-Là tôi đây\_Ngọc bước ra ánh sáng

-Ái dà, 1 cô em xinh đẹp, là 1 mĩ nhân đấy. Cô bé tới đây làm gì vậy? Thích anh sao? Làm bạn gái của anh nhé\_Thằng đầu đàn nói

-Ha, xin lỗi nhưng có lẽ mày đang mộng tưởng quá nhiều rồi, mắt tao chưa tới mức tệ hại để chọn mày làm người yêu\_Ngọc cười khỉnh

-Cô em sao mà đanh đá thế, ngoan nào\_Tên đại ca vẫn k tha, đưa đôi tay thô kệch của gã đặt lên vai Ngọc

-Bỏ cái tay thôi của mày ra t­rước khi tao nổi giận\_Ngọc nói

-Anh k bỏ đấy, em làm gì anh? Hả cô em mọt sách\_Tên đó nói, từ miệng toả ra mùi hơi men

-Vậy thì đừng trách tao t¹i sao lại huỷ hoại đôi bàn tay của mày\_NGọc nói rồi nắm chặt lấy tay tên đó

-Rắc! Á\_Tên đó la lên, Ngọc bỏ tay ra

-Mày...mày dám làm gãy tay ông mày à? Tao ày biết tay\_Tên đó nói rồi ra lệnh cho đàn em đánh Ngọc

Nhưng tất nhiên, dù có vũ khí hay hung hãn đến đâu bọn tép riu đócũng k phải là đối thủ của NGọc. Cô hạ từng tên, từng tên trước đôi mắtsợ hãi của thằng đại ca, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu con trai bịđánh. Cuối cùng thì k còn 1 tên đàn em nào còn khả năng chinh chiến nữa

-Rút...rút thôi tụi bay\_Tên đại ca hốt hoảng nói rồi bỏ chạy

-Cậu k sao chứ? Có vẻ bị th­uơng khá nghiêm trọng đấy. Để tôi cầm mấucho cậu\_Ngọc nói rồi rút chiếc khăn tay của mình ra bằng đầu cho cậu.Khi băng cô mới phát hiện đây cũng là 1 tên con trai thuộc dạng có nhansắc nhưng vẫn k đẹp bằng ai kia

-Cảm ơn cô, cô là ai? Cho tôi biết tên để sau này đền đáp\_tên con trai thì thào

-K cần cảm ơn hay đền đáp gì tôi đâu. Cậu đọc số điện thoại nhà cậu cho tôi đi\_Ngọc nói

-016.....\_Tên đó nói

-.........

-Tôi gọi cho nhà cậu rồi, họ sẽ tới ngay. Cậu cố gắng ngồi đợi nhé, tôiđi đây. Có vẻ vết thương cũng k ra máu nữa đâu. Tô đi nhé\_Ngọc nói rồinhặt chồng sách của mình lên\_may mà máu của tụi kia k bắn vào\_Ngọc nóirồi mỉm cười làm cậu nhóc ngất ngây

Cô bước đi nhưng lại để quên 1 thứ, đó là thẻ thư viện. Cậu nhóc thấy thì ráng vuơn tới để nhặt lên và cậu nhìn thấy các thông tin của Ngọc

-Lâm tuyết Tiểu Ngọc lớp 10A1 trường Green Dream sao?\_Tên đó nói thầm rồi cười

-Cậu chủ....cậu chủ k sao chứ?\_Lão quản gia lo lắng hỏi

-Tôi k sao. Đièu tra về cô gái này cho tôi\_Cậu ta nói

-Vâng\_lão quản gia nói

Råi Cậu theo bọn vệ sĩ tới bệnh viện kiểm tra

Cậu chủ, cậu k sao chứ ạ?\_Lão quản gia hỏi khi cậu chủ mình nằm trên giường bệnh

-Tôi k sao, chỉ bị th­uơng ngoài da thôi. Vết th­ương trên đầu cũng k ra máu nhiều nên k nghiêm trọng\_Cậu ta nói, tay lật lật tờ báo

- mấy tên đó thật quá quắt, dám to gan đánh cậu. Lão sẽ cho người xử bọn nó\_Lão quản gia nói, đôi mắt rực l­ửa

-Tuỳ ông, miễn sao đừng đánh chết là được, cho tụi nó vào thăm bệnh viện chừng 1 năm là đủ\_Tên đó lạnh lùng

-Vâng thưa cậu chủ. Lão xin lui\_Lão quản gia nói

-Khoan đã, việc tôi nhờ ông đến đâu rồi?\_tên đó ngước mặt lên, hỏi

-Ay da, xuýt nữa lão quên mất. Đây ạ\_Lão quản gia nói rồi rút trongchiếc cặp màu đen ra 1 xấp tài liệu kẹp trong 1 tấm bìa màu xanh duơng

-Được rồi, ông có thể lui\_tên đó nói, đặt tờ báo xuống rồi nhận lấy tập hồ sơ từ đôi bàn tay nhăn nheo của ông quản gia già

..........

-Lâm tuyết tiểu Ngọc, sinh ngày 12-4-199.........\_hàng loạt các thông tin được hiện lên

-Một cô gái đặc biệt nhỉ, bé hơn mình tuổi, thông minh, xinh đẹp, lạnhlùng, võ thuật cũng thuộc hạng đỉnh, bé ơi, em thật tuyệt, cô gái nhỏ ạ. Nhất định em sẽ là của tôi, Đinh Chí Lâm này\_tên đó nói rồi khẽ mỉmcười

Sau khi xem xong hồ sơ của Ngọc, Lâm gọi điện cho 1 người

-alo

-alo, ba hả? Con đây, con muốn nhờ ba 1 chuyện

-chuyện gì mà con phải nhờ tới ba vậy?

-Con muốn chuyển trưởng

-Chyển trường? Chuyển đi đâu?

-Trường Green Dream ạ

-Um....đó là trường do Cựu chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia mở à, nghe nóicũng là 1 trường danh tiếng, thôi được, ta đoòng ý. Nhưng trường đó muốn vào và học ở lớp A thì con phải thi đấy, k nể nang gì đâu

-Vâng, chuyện đó thì con sẽ lo, ba yên tâm ạ

-Vậy ta sẽ nhờ thư kí Dương làm thủ tục cho con

-Vâng, con cảm ơn ba, vậy thôi, ba làm việc tiếp đi ạ, con cúp máy đây

-Tút...tút...

"Bé ơi, vậy là anh sắp gặp bé rồi, cô bé đáng yêu ạ

"\_lâm mỉm cười

Một tuần sau, trường Green Dream cã thêm 1 học sinh lớp 11 mới chuyển trường với số điểm rất cao và đó không ai khác là Lâm. Vì là 1 học sinh ưu tú và có quan hệ hợp tác lâu dài với nhà Kiệt\_tập đoàn Hoàng Gia nên ông Kiệt muốn bọn nó ra đón cậu.

Để k gây ồn ào và mất trật tự, ông Kiệt đã cho bọn nó ra đón cậu saukhi chuông vào lớp đã reo lên. Mọi người dù rất muốn nhìn ngắm cậuhotboy mới nhưng cũng k còn cách nào

Một lúc sau, chiếc limo đen bóng đõ xịch trước cổngtrường. Từ trong xe bước ra 1 cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai với máitóc màu nâu hạt dẻ. Bộ trang phục học sinh như tôn lên vóc dáng của cậu

-Chào anh, em là Kiệt, hội trưởng hội học sinh, rất vui được gặp anh\_Kiệt nói rồi dơ tay ra bắt tay lâm

-Chào cậu, rất vui được gặp cậu\_Laam nói rồi dơ tay ra đáp trả. Trướckhi tới đây lâm cũng đã được biết Kiệt\_Hội trưởng hội học sinh chính làcháu trai duy nhất của nhà họ Hoàng

-Còn tụi em là hội phó, chào mừng anh đến với nơi này\_Phong nói

-Anh thật là đpej trai, chắc chắn ngôi vị mĩ nam khối 11 là của anh rồi. cũng may mà Thầy hiệu trưởng sắp xếp cho anh tới sau giờ vào lớp chứnếu tới sớm như Ngọc hồi đó chắc cái trường này ô nhiễm tiếng ồn mất\_Vũnói, nửa đùa nửa thật

"Ngọc sao? chắc chỉ là cùng tên thôi

"\_Lâm suy nghĩ

-Nói gì tới Ngọc đấy\_Phương xuất hiện, trên tay cầm 1 bó hoa\_Em tặng anh\_Rồi đưa bó hoa đó cho Lâm

-Cảm ơn em\_Lâm cười, thầm nghĩ Phương cũng là 1 hotgirl xinh đẹp

-Hehehehe, có gì đâu, chỉ là nói về ngày Ngọc mới tới thôi. Mà Ngọc đâu?\_Vũ cười hỏi

-Cậu ấy đi thư viện trả sách rồi. Tuần trước mượn 1 chồng sách ở đấy,giờ đem trả rồi mượn tiếp rồi\_Trinh theo sau Phương, thở dài

-Trời ơi, mọt sách y chang thằng Kiệt. Mà hình như 2 người hay đi mua sách hcung lắm phải k?\_Vũ hỏi

-ờ thì.....chỉ là giúp nhau lựa chọn những cuốn sách hay thôi\_Kiệt lấp liếm

-Cậu ấy nói đúng đó, tụi này có gì đâu\_Ngọc xuất hiện

"Ngọc. là am thật sao? Là cô bé mà anh đã gặp sao? Đúng là em rồi.Khuôn mặt xinh đẹp khó ai sánh bằng nhưng lại lạnh lùng băng giá. Nhưng sao trong tà áo dài, trôn em thật đáng yêu

"\_Lâm ngơ ngác

-anh sao thế ạ? Tụi em sẽ dẫn anh đi tham quan trường\_Kiệt hỏi

-A, k sao. Tôi hơi chóng mặt í mà, chúng ta đi thôi\_Lâm nói

Và rồi tụi nó dắt Kiệt đi tham quan khắp trường nhưng suốt quảng đường đó, Lâm chỉ nhìn Ngọc đang đùa giỡn với Kiệt

Việc xuất hiện thêm 1 hot boy đã làm cho cảtrường xôn xao. Giờ ra chơi, dù đã

"trốn

" rất kĩ nhưng Lâm vẫn bị

"tóm

". Cả sân trường như bầy ong vỡ tổ, ồn ào, náo loạn như chợ Tết. Lâm 1mình đứng giữa 1 bầy con gái mà k biết phải làm sao, chợt có 1 tiếng nói của ai đó vang lên

" Trên trời có cái gì kìa

"cùng lúc có đôi tay nhỏnhắn nào đó nắm lấy tay cậu và kéo đi. Vào tới khu vườn của hội học sinh thì coi như đã an toàn, k bị ai ám sát, cô gái kia mới dừng lại

-Anh k sao chứ?\_Cô gái quay đầu lại

-Ngọc?\_Lâm ngạc nhiên

-Sao anh biết tên em?\_Ngọc hỏi

-Em thật sự k nhớ anh sao?\_Lâm hỏi

-Em...thật sự là k nhớ dù nhìn mặt anh em cũng thấy quen quen\_Ngọc cười trừ

-Em bị mất thứ này, phải k?\_Lâm đưa cho Ngọc tấm thẻ thư viện của cô

-Thẻ...thẻ thư viện của em! Tại sao anh lại có?\_Ngọc ngạc nhiên

-Em k nhớ hôm trước, em đã cứu ai sao?\_Lâm nói

-Cứu ai ư?...chẳng lẽ... người con trai hôm trước là....\_Ngọc e ngại

-Đúng, là anh đây. Hôm đó anh vẫn chưa kịp cảm ơn em, may mà có tấm thẻ đó, anh mới tìm được em\_Lâm cười

-Còn em thì lại lo sốt vó. K có tấm thẻ này làm sao em trả sách và mượn sách ở thư viện được chứ\_Ngọc cười

-Vậy thì anh phải xin lỗi em rồi\_Lâm nói

-K sao đâu ạ, dù sao cũng tìm thấy rồi mà. Thôi, vào trong đi anh, nơi này ngoài hội học sinh ra, k ai vào được đâu\_Ngọc nói

-Uk

-Sao đi lâu quá vậy? Hành trình giải cứu hoàng tử của cậu gặp trắc trở gì sao?\_Kiệt trêu nhưng thực chất nãy giờ đang ngồi lolắng+ghen tuông

-K có gì, chỉ là tìm thấy thẻ thư viện nên mừng quá thôi\_Ngọc nói

-Tìm thấy rồi à? Ở đâu thế?\_Kiệt hái

-Anh lâm nhặt được đó\_Ngäc nói rồi ngồi xuống cạnh Kiệt

-Ờ...vậy sao?\_Kiệt hỏi cho có lệ

-Nè, chiều nay đi chơi hông? Đi ăn bánh tráng trộn, ngồi cafe bệt\_Ngọc nói

-Đi, nhưng mà mình muốn vào thư viện 1 lát, cậu đi chứ?\_Kiệt hỏi

-Uk, tất nhiên rồi. Mấy ngày nay k được vào nh­í k khí ở đó quá. Ghé qua 1 lát rồi đi cũng được\_Ngọc nói

-Thôi đi 2 người. Hễ 2 ông bà mà vào đó thì đừng có mơ mà ra trước...3 tiếng đông hồ\_Vũ nói

-Sao cậu biết?\_Ngọc và Kiệt

-Thì hôm bữa mấy người rủ cả nhóm đi chơi đó nhưng rồi cuối cùng mấyngười để tụi này leo cây, gọi điện k ai bắt máy. Cuối cùng điều tra thìmới biết hôm đó 2 ông bà rủ nhau đi thư viện, đọc sách say sưa quá nênquên cả giờ giấc, cũng chẳng còn nghe thấy chuông điện thoại reonữa\_Phương kể

-đúng đó, 2 người mà cứ như vậy chắc chuông báo cháy kêu cũng chả biết đâu\_Trinh nói

-Được chết chung với sách là 1 niềm hạnh phúc lớn lao\_kiệt và Ngọc nói

-Ở đâu ra vậy?\_Phong nhăn mặt

-Của 2 vị giáo sư trẻ tuổi chư thành danh đó\_Kiệt cười

-Là ai?\_all

-Là tui với Kiệt đó\_Ngọc đùa

-Giỡn mặt tụi này hả? Cầm lấy\_Phương nói rồi ném miếng bánh mì sănich vào Ngọc

-Chà, công nhận cậu nấu ăn càng ngày càng ngon à nha\_Ngọc chuppj lấy và cho vào miệng

-Chỉ được cái giỏi nịnh\_Phương nói mặt cười toe toét

-Nè, sao cho Ngọc mà k ình vậy?\_Kiệt hỏi

-Ai biểu, nãy tới giờ người ta ăn thì mình k chịu ăn, cứ nhìn ra cổngchờ ai đó. Giuờ người ta ăn hết rồi thì lại đòi, còn đâu nữa mà ăn\_Trinh nói mãc

-Cái con nhỏ này, nói anh 2 thế hả?\_Kiệt đỏ mặt

-Ủa, em có nói anh hông? Tự nhiên vô duyên nhận à\_Trinh cười ra vẻ ngấy thơ

-k...k giỡn với mất người nữa\_Kiệt cãi k lại, chào thua, quay mặt sang chỗ khác

Ngọc thấy vậy thì khẽ mỉm cười, lấy trong hộp ra 1 miếng bánh đưa cho Kiệt

-Nè

-Gì?\_Kiệt k quay mặt lại

-Ăn đi, coi chừng đói bây giờ\_Ngọc cười

-Cảm ơn\_Kiệt ngượng ngùng

-Ghê nha, ở đây có người đóng phim Hàn Quốc kìa\_Phương chọc

-Cũng hay phết ha\_Vũ hùa theo

-Hay hơn mấy phim trên truyền hình nữa\_Phong cũng nói

-K giỡn à\_Ngọc và Kiệt đỏ mặt, đồng thanh

-Ồ

-....\_Kiệt và Ngọc im lặng, cặm cụi ăn vì biết chắc k cãi lại nổi bọn này

Nãy giờ có 1 người k nói gì, chỉ im lặng quan sát và dường như trongánh mắt tinh anh kia đang lóe sáng lên 1 ngọn lửa ghen tuông. Tuy nhỏthôi nhưng nó cũng có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.............

Buổi chiều......

-Ngọc, đợi lâu k?\_Kiệt chạy tới khi thấy Ngọc đứng trước cổng thư viện

-Um, mới tới thôi\_Ngọc cười

-Vào trong thôi\_Kiệt kéo Ngọc vào trong

.........

-Ủa? Trùng hợp thật, 2 người đi đâu đây?\_Lâm nói khi thấy Kiệt và Ngọc

-Anh cũng thích vào đây ạ?\_Ngọc hỏi

-Um, anh hay vào đây lắm\_Lâm nói

-Vậy anh đi chung với bọn em luôn đi. Được chứ Kiệt?\_Ngọc rủ lâm rồi hỏi ý kiến của Kiệt

-um...cũng được\_Kiệt tuy k mấy vui nhưng cũng đồng ý

Thật ra, nhờ câu chuyện lúc sáng, lâm đã biết được dự định hôm naycủa 2 người. Vì k muốn Kiệt và Ngọc ngày càng thân thiết nên Lâm đãtới đây từ 1 tiếng trước để canh me, cờ 2 người tới thì thực hiện kếhoạch phá hoại của mình. Nhưng cũng thật may cho Lâm khi k cần đụng tớikế hoạch của mình mà vẫn được ở bên Ngọc. khi vào trong được chừng 5

thì Kiệt nhận được điện thoại báo nhà có việc nên phải về trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Lâm tha hồ ở bên Ngọc mà k ai ngáng đường

-Tiếc thật, Kiệt k thể ở đây đuơc\_Lâm giả vờ tiếc nuối

-Vâng, chán thật. Thôi, anh em mình đi chọn sách đi\_Ngọc thở dài rồi nói

-Uk

............

-Em cũng thích thể loại này à?\_Lâm ngạc nhiên

-Vâng. Thì sao ạ?\_Ngọc hỏi

-Thường thì rất ít người thích Triết học, nhất là con gái\_Lâm nhún vai

-Thế anh thì thấy thế nào?\_Ngọc hỏi lại

-Anh thích Triết nhưng hàu như k mấy ai cùng sở thích với anh\_Lâm cười

-Mỗi ngành học đều có 1 điểm thú vị riêng, k có ngành nào hay hoặc dở cả. Mỗi người 1 sở thích mà\_Ngọc cười

-Câu đó hay thật\_Lâm nói

-Kiệt đã nói với em thế đấy\_Ngọc vui vẻ khi nhắc tới Kiệt

-Um\_Lâm có vẻ k vui

-----

-Mình ngồi đây đi anh. Chỗ này ở cạnh cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa nênmát mẻ lắm, em với Kiệt vào đây cũng chỉ thích ngồi chỗ này\_Ngọc nói rồi ngồi xuống

Hai người nói chuyện và đọc sách thật lấu, cùng chia sẻ những sởthích và hiểu biết của mình. Lâm thấy vui vì mình và Ngọc có nhiềuđieemr chung, nói chung hôm đó là 1 ngày khá vui vẻ. Nhưng chỉ khá thôivì hầu như trong câu nói nào của Ngọc cùng đều có 1 cái tên mà cậu kmuôn nghe: Kiệt

Sáng hôm sau, Kiệt tới lớp nhưng thay vào cái vẻ rạng rỡngày thường là 1 khuôn mặt u ám tới đáng sợ. Cậu bước vào lớp khiến chocái lớp vốn đang ồn ào, tấm nhiệt tình, nào là:quần áo, giày dép, trangsức, mĩ phâmr,...bỗng dưng im bặt. K 1 tiếng động phát ra, k 1 thân hình nào dám ngọ nguậy. Cậu dùng đôi mắt hờ hửng của mình lướt 1 lượt quanhlớp học. Đôi đồng tử đen láy và đẹp sắc xảo kia di chuyển tới đâu, nớiđó lập tức đóng băng. Cậu bước về chỗ ngồi, bỏ cặp xuống bàn, lấy ra 1cuốn sách rồi bỏ đi. lúc này, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm

ắt xì! lạnh....lạnh quá\_Vũ run cầm cập

-Vừa mới có bão cấp 3 càn quét qua lớp mình hả mọi người?\_Phương nhăn mặt hỏi

-Ảnh như vậy từ hôm qua tới giờ đó. Mọi người trong nhà muốn chết rét luôn\_Trinh nói

-thật, k biết thằng này bị làm sao nữa\_Phong lắc đầu

-heloo! chúc 1 buổi sáng tốt lành\_Ngọc tới, khuôn mặt thật rạng rỡ

-Uk, chào cậu\_Vũ nói

-Lời chúc của cậu tới muộn rồi\_Phương thở dài

-Sao thế?\_Ngọc hỏi

-Cậu đi xem anh Kiệt thế nào đi, ảnh bị sao ấy\_Trinh nói

-Bị sao?\_Ngọc hỏi lại

-Nó mới tới nè, cái mặt như khỉ ăn ớt ấy. Chắc là mất năm ngàn ăn sáng đó\_Phong nói, nửa đùa nửa thật

-Cậu nói gì kì vậy? Ảnh mà chỉ ăn sáng có năm ngàn á? Giỡn vừathôi\_Trinh nhăn mặt nói với phong rồi quay sang Ngọc\_Tối hôm qua tới giờ ảnh cứ xụ mặt ra 1 đống đó. Cậu đi xem thử đi. Tring này chỉ có cậu làđủ dũng khí để chiến đấu với ảnh thôi\_Trinh nói

-Uk, để mình đi xem sao\_Ngọc nói, cất cặp xuống hộc bàn rồi vụt chạy ra khỏi lớp

-Bảo trọng...\_Phương và Vũ làm ra vẻ nhân từ

Ra đến khu vườn quen thuộc mà ngày nào mình cũng tới,Ngọc thấy Kiệt đang ngồi dưới gốc của thân cậy to nhất. Ngọc tiếng lạigần

-Nè, sao vậy?\_Ngọc vỗ vai Kiệt, hỏi

-Sao là sao?\_Kiệt cộc lốc

-Sao lại vậy. Tự nhiên nổi nóng là sao?\_Ngọc hỏi

-Kệ mình, mình hoàn toàn bình thường, chả sao hết\_Kiệt nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách

-thế này mà gọi là bình thường à? Ngẩng mặt lên xem nào\_Ngọc nghiêm nghị

-Thì ngẩng, cậu phiền quá!\_Kiệt nói rồi ngẳng mặt lên

1 thoáng ngỡ ngàng khi Kiệt nhìn thấy Ngọc. Rạng rỡ hơn ngày thường,xinh hơn ngày thường và...điệu hơn ngày thường. Ngọc thắt 2 bím tóc dài, để 2 bên vai và được buộc bằng chun đỏ, mái được kẹp gàng bằng 1 chiếc kẹp nơ xinh xắn

-Sao thế?\_Ngọc hỏi khi thấy Kiệt im lặng

-Chả sao hết!\_Kiêt nói\_Mà...hôm nay làm gì mà điệu thế?\_kiệt hỏi

-Điệu á?\_Ngọc nhăn mặt

-Chứ còn k à? Chắc hôm nay hẹn ai đi chơi chứ gì?\_Kiệt nói

-Ai?\_Ngọc hỏi

-Ai thì cậu tự biết, hỏi mình làm chi\_Kiệt nói

s-Ý cậu là anh Lâm á\_Ngọc hỏi

-uk\_Kiệt gật đầu

-Tầm bậy. Bộ cậu k nhớ hôm nay là ngày gì thật á\_Ngọc hỏi

-K\_Kiệt lắc đầu\_Ngày gì?

-K nói, lát nữa rồi biết\_Ngọc nhún vai

-Hôm qua đi chơi vui k?\_Kiệt bỗng hỏi

-Uk, cũng vui\_Ngọc nói

-Đúng rồi. Chắc lại ngồi đó tới khi bà thủ thư cầm cây chổi lông gà đuổi mới chịu về chứ gì?\_Kiệt nói, mắt nhìn về phía khác

-Đâu có, hôm qua mình về trước giờ thư viện đóng cửa tới 30

cơ mà\_Ngọc nói

-vậy rồi 2 người đi chơi hả?\_Kiệt hỏi tiếp

-Tầm bậy. Mình về thẳng nhà luôn. Tự nhiên hôm qua thấy chán, k có cậutự nhiên thấy thời gian trôi qua chậm quá, k muốn đọc sách nữa nên vềluôn, chả muốn đi chơi đâu nữa\_Ngọc nói

-Vậy sao

tối qua mình gọi cậu k trả lời\_Kiệt quay mặt về phía Ngọc, hỏi bằng giọng có Phần gay gắt

-Máy mình hết pin\_Ngọc nói với khuôn mặt cún con

-Sao mình tới nhà cậu kiếm mà k có ai ở nhà?\_Kiệt hỏi tiếp

-Mình đưa Kappi đi dạo, tới tối muộn mới về\_Ngọc nói

-Con gái gì mà đi chơi tới khuya mới chịu về, đúng thật là......nhỡ gặp kẻ gian thì sao?\_Kiệt nói, gương mặt trở nên lo lắng

-Kẻ gian nào thắng nổi mình? Cậu k nhớ mình là ai sao?\_Ngọc cười

-Dù là ai cũng phải đề phòng chứ? Cậu vẫn chỉ là con gái, kẻ gian có đủ chiêu trò để hại cậu.......thôi, bỏ đi, cậu k sao là tốtrồi\_Kiệt nói rồi ngả lưng ra bãi cỏ

-Nè, cậu lo ình hả?\_Ngọc hỏi

-Đâu có\_Kiệt chối

-Vậy chứ sao hôm qua lại tới nhà mình?\_Ngọc hỏi tiếp

-Cái đó là đi ngang qua nên định ghé vào ăn trựcthôi\_Kiệt nói (thật ra hôm qua k gọi được cho Ngọc, Kiệt đã rất lo lắng. Tới nhà Ngọc k thấy ai, cậu đã nhấn chuông cho tới k cái chuông die mới chịu buông tha. Vừa lo lại vừa giận nên Kiệt mới có khuôn mặt như thếtừ tối qua tới sáng nay)

-May quá, mình đi nếu k thì tốn tiền mua mì gói rồi\_Ngọc nói rồi thở phào

-Mình mới phải nói câu đó mới đúng. May cậu đi nếu k mình sẽ phải ăn mì gói rồi. cũng đúng thôi, Ngọc magf, có biết cái gì gọi là nấu ăn đâu\_Kiệt cười

-Cậu mới nói gì? Nói lại nghe xem\_Ngọc nói bằng ánh mắt đe dọa

-100 lần mình cũng nói. Ngọc nấu ăn tệ nhất thế gian, món duy nhất nấu được là mì gói\_Kiệt nói rồi hét lớn

-Cậu chết với mình\_Ngọc nói rồi bóp cổ Kiệt\_Cậu tưởng nấu ăn dễ lắm à, làm như ai cũng nấu được chắc. Có ngon thì cậu nấu thửxem, để mình coi cậu giỏi giang cỡ nào\_Ngọc nói

-Thật chứ? Vậy thì hôm nay mình sẽ cho cậu thấy tài năngvà nghệ thuật nấu ăn của mình. Mình sẽ cho cậu thấy điều gì đã làm nênthương hiệu của hot boy Hoàng Gia Bảo Kiệt này\_Kiệt nói rồi kéo Ngọc vềphòng nấu ăn của trường

-Nè, đi đâu vậy?\_ngọc hỏi

-Thì chẳng phải cậu thách mình nấu ăn sao? Mình nấu cho cậu ăn 1 bữa ra trò\_Kiệt nói rồi nháy mắt

-Nhưng còn giờ học?\_Ngọc hỏi

-Bỏ đi, chả có gì đâu. Bữa nay là tiết ngoại kóa mà k được ra ngoài thì thôi, ngồi trong lớp làm gì cho chán\_Kiệt nói

-bó tay với cậu\_Ngọc nói rồi cứ để mặc cho Kiết nắm tay mình kéo đi

.......

--Nè, có chắc làm được k đó?\_Ngọc nói

-Yên tâm, k đâu bụng đâu, đảm bảo 100% là ngon hơn đồ ăn cậu làm\_Kiệt cười

-Cậu dám....\_Ngọc dơ nắm đấm

-Thôi, k giỡn nữa\_Kiệt nắm tay Ngọc lại, mặt nghiêm nghị\_Ngồi xuống đây để mình làm việc\_rồi Kiệt đưa Ngọc tới 1 cái ghế gần bếp

Rồi Kiệt đeo tạp dề vào, rửa sạch tay và bắt đầu chế biến. Lúc đầu,Ngọc bật cười vì hình ảnh ngố k thể tả của Kiệt nhưng rồi sao đó cô phải ngỡ ngàng bởi sự chuyên nghiệp k kém gì 1 đầu bếp tài ba của Kiệt, thật đnags khấm phục. Ngọc k thể tin vào mắt mình đây là tên Kiệt khù khờhàng ngày, cô cứ nghĩ cậu vụng về lắm cơ. 1 tiếng sau..........

-1,2,3,4..6...6 món????\_Ngọc hét lên nghi hoặc

-Thì sao?Tại k có đủ nguyên liệu thôi, nếu k thì mình đã nấu nhiều hơn rồi. Sao? Phục chưa?\_kiệt nói bằng giọng đắc thắng

-Chất lượng hơn số lượng.Phải thử mới biết\_Ngọc cố vớt vát

-Vậy thử đi. Nè, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nha\_Kiệt nói kèm theo lời nhắc nhở đầy ngụ ý

-Hư. Để coi...\_Ngọc nói rồi rồi gắp thử 1 món, rồi 2 món...và tất cả\_K...k thể...nào\_Ngọc ngỡ ngàng

-Ha ha ha, bây giờ thì phục rồi chứ gì? Vậy là về khoản nấu ăn mình ăn đứt cậu\_Kiệt nói và búng vào trán Ngọc

-Cậu.....cậu.....k thể thế được đây chỉ là mơ thôi...tỉnh lại đi\_Ngọc tự nói với mình rồi nhéo 1 cái thật mạnh vào tay.\_Á!Đau,vậy là k phải mở nhưng.................

-Thôi, hãy chấp nhận sự thật đi\_Kiệt cười, xoa đầu Ngọc như xoa đầu 1 đứa trẻ

-Chán thật, cuối cùng thì cho dù là ai, nấu ăn tệ thế nào vẫn thắng mình\_Ngọc nói rồi ngồi thụp xuống đất

-Thôi, đứng dậy đi, mình dạy cậu nấu ăn\_Kiệt cười

-Có dạy hay k cũng thế thôi, cậu đừng phí thời gian làm gì\_Ngọc nói

-Chưa thử làm sao biết. Nào!\_Kiệt kéo Ngọc dậy

-Phuơng dạy mình, cô giáo cũng dạy mình, những người đó đều nấu ăn lâunăm, nhiều kinh nghiệm mà còn k dạy nổi mình, liệu cậu có làm đượck?\_ngọc nói

-Có nhiều kinh nghiệm chưa chắc đã dạy hay. Với lại mình có phuơng phápgiảng dạy riêng\_Kiệt nháy mắt rồi kéo Ngọc về phía bếp, lục trong tủlạnh ra những nguyên liệu còn sót lại, bày Ngọc nấu vài món đơn giản

..........

-Trước hết, 1 món ăn ngon k chỉ cần phải ngon miệng, hợp khẩu vị màcòn cần phải đẹp mắt và hợp vệ sinh, đảm bảo cho sức khỏe có đầy đủ cácchât dinh dưỡng cần thiết. Muốn làm được đó, trước khi nấu ăn cần phảirửa sạch tay và dụng cụ làm bếp. Tiếp đó, khả năng nêm nếm, trang trícũng rất quan trọng. Hôm nay, mình sẽ bày cậu cách cắt tỉa rau quả saocho đẹp mắt vì khi đánh giá 1 món ăn ngon hay dở, điều mà họ đánh giátrước tiên là độ thẩm mĩ của món ăn. Cắt tỉa hoa quả k khó, chỉ cần 1chút khéo léo và tỉ mỉ là được, cậu xem nhé\_Kiệt vừa nói vừa làm

\_Bây giờ cậu thử làm ình xem

Ngọc bắt đầu cầm con dao nhỏ lên mà tay run run cắt từng khúc. Kiệtnhư 1 người thầy khó tính, hễ Ngọc làm sai là lại bÞ ăn cốc nhưng bùlại Kiệt lại giảng và làm lại cho Ngọc xem

Dù kiệt có vui vẻ tới đâu, có tận tình tới đâu đi chăngnữa thì với 1 cô học trò th­îc dạng khó đào tạo như Ngọc thì cũng phảicáu gắt, tỏ vẻ k hài lòng. Điều này cũng làm Ngọc cảm thấy áp lực và cáu gắt, cô quay lại phía sau, đinhj hét lên là :

" Tớ k làm nữa

" nhưngthật k may, con dao Ngọc đang cầm trên tay vô tình lướt qua tay cánh tay trái của Kiệt, tạo ra 1 đường cắtm thật ngọt, máu bắt đầu ứa ra

-Á\_Kiệt hét lên

-Xin...lỗi..cậu...k...sao...chứ? Mình...mình...mình xin lỗi\_Ngọc hoảngloảng,tay buông thõng làm con dao còn đang rướm múa rơi bịch xuống đất

-Chà\_Kiệt nhìn vết thương\_Cậu đang trả thù tớ đấy à? Ác thế?\_Kiệt vonsdĩ chỉ định chọc NGọc thôi, v

## 28. Chương 27 : Valentine

14-2, ngày lễ dành cho những người iu nhau, dành chonhững cặp tình nhân thể hiện tình yêu thương của mình và cũng là 1 sựlựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bày tỏ cho đối phương biết tình cảmcủa mình. Các hoàng tử cũng chẳng phải ngoại lệ

Hôm nay các chàng và các nàng đều nhận được rất nhiều quà. Các nàngthì đủ thứ quà, socolate, trang sức, dày dép.....từ đủ thứ người. Nhưngmón quà từ người mà các nàng mong muốn thì lại chẳng thấy đâu

-Phương!\_Vũ gọi Phương

-Gì vậy?\_Phương quay lại, hỏi. Hôm nay, trông cô nàng có phần dịu dàng hơn ngày thường

-Tối nay rảnh k?\_Vũ hỏi, hơi ngượng 1 chút

-Tối nay hả? Um....mình muốn ở nhà nấu ăn\_Phương suy nghĩ 1 chút rồi nói

-Thôi, để mai đi. Hôm nay đi với mình đi\_Vũ năn nỉ

-Quan trọng k?\_phương ngập ngừng

-Quan trọng, quan trọng lắm\_Vũ nói

-Um..vậy thì được\_Phương gật đầu

-Ha, vậy là đồng ý rồi nhá. Nhớ nhé, tối nay mình đến đón cậu\_Vũ nói rồi chạy đi

.............

-Hừ, con nhỏ đó thật là quá đáng. Đã vậy, tao ày biết tay, tối nayđừng hòng mày đi đâu được\_Trà thầm thì trong họng rồi rải vỏ chuối suốt quảng đường Phương đi. Phương thì cứ lơ đễnh, chả chịu nhìn ngó gìdưới đất mà cứ nhìn lên trời mãi. Thể nào cũng ngả cho xem

Nhưng................

-Phuơng! Qua bên kia đi. Hình như Vũ bị sao đầu đó đó\_Thiên kêu

-Sao? Ở đâu?\_Phương hốt hoảng

-Ở sân bóng ấy. Hình như đá banh bị té\_Thiên nói

Phương nghe vậy thì chạy 1 mạch về phía sân bóng, điều đặc biệt là sân bóng ở hướng ngược lại. Vậy là kế hoạch của Trà phá sản hoàn toàn

(Nhắc lại tí, Thiên là anh họ Phương đó mọi người, gặp Phuơng lúc đichơi Đà Lạt, bị Phương bắt cõng về khách sạn và cũng chính là người giúp Phương nấu ăn)

-\*\*\*\*\*\*\*\* thật\_Trà tức điên

-Sao? Ra đây đi chứ? Trốn làm gì?\_Thiên nói

-Cậu biết tôi định làm gì sao?\_Trà nhăn mặt

-Tất nhiên tôi biết. tôi đứng đây nãy giờ rồi. Đủ lâu để thấy những gì cô làm\_Thiên nói

-Anh là hotboy lớp 12 phải k? Người mới tới ấy? Liên quan gì tới anh đâu mà anh lại cản tôi\_Trà nhăn nó

-Phương là em họ tôi\_Thiên nói

-Em họ? Vậy cũng đây tới mức thế? Tôi thấy ánh mắt của anh rồi. Ánh mắtđó chỉ có những kẻ đơn phuơng mới cos thôi. Tràn ngập yêu thương nhưngcũng đầy chua xót khi thấy người mình yêu k yêu mình\_trà nói

-Đungs, tôi yêu Phương. Thì sao? Nhưng tôi biết mình và Phuơng, giữa cả 2 có khoảng cách của tình anh em và cũng chỉ mình tôi yêu cô bé. Chính vì thế, thay vì theo đuổi tôi đã quyết định bảo vệ cô bé từ phía sau,thoát khỏi những nguy hiểm mà những con con rắn độc như cô tạo ra\_Thiênnói

-Hừ! Anh..\_Trà k thể nói gì thêm

-tôi nói rồi. Đừng đụng vào cô bé, nếu k, cô sẽ k yên với Thiên này đâu\_Thiên cảnh cáo

-Quá đáng. Tôi thua anh lần này, nhưng chưa chắc lần sau tôi để yên đâu\_Trà bỏ đi sau khi đã đưa ra lời cảnh cáo

-Đúng là rắn độc\_Thiên lắc đầu nhìn theo cô nàng

Phong ngồi trong 1 quán cà phê thật lãng mạn với nhữngbản nhạc ngọt ngào của ngày lễ valentine cùng tách là phê nóng hỏi, bốckhói nghi ngút. không gian lãng mạn này phù hợp cho 1 buổi tỏ tình nhưng sao k khí ở đây lại cã phần ngột ngạt nhỉ? Phải chăng vì người ngồitrước mặt Phong đây là.....tuấn?

-Sao thế? Chẳng lẽ cậu hẹn tôi ra đây chỉ để uống cà phê thôi à? Trongcái ngày này mà 2 thằng con trai lại ngồi uôngs cà phê cùng nhau thì cóvẻ hơi kì cục đấy\_Tuấn lên tiếng trước

-Anh....Có phải anh có tình cảm đặc biệt với TRinh k?\_Phong nói

-Sao cậu nghĩ vậy?\_Tuấn hơi nghiêng đầu, hỏi

-K, em nhận ra là thế. Ánh mắt của anh luôn hướng về TRinh mà k phải ai khác\_Phong nói

-um..Xem ra k phải chỉ có Ngọc nhận ra nhỉ? Tôi đongs kịch dở quá chăng?\_Tuấn nói rồi mỉm cười

-Ý anh là Ngọc biết rôi?\_Phong nói

-Um, con bé biết rồi. Nó có gặp tôi hôm trước. Nó cũng nói giồng cậu vậy\_Tuấn nói

-Vậy anh đã nói gì?\_Phong hỏi

-Tôi đã nói với con bé, và bây giờ thì nói lại với cậu. Tôi thích Trinhnhưng tôi biết ánh mặt và trái tim cô bé k dành cho kẻ đa tình này. Tôithấy ghen tị với ng­uời con trai đó, tôi muốn giết người con trai đónhưng tôi k thể vì người con gái tôi yêu sẽ buồn và hận tôi mãi mãi. Vìthế, tôi chúc phúc cho họ rồi.\_Tuấn nói sau khi đã nhấp 1 ngụm cà phê

- Trnh thích ai? Anh biết chứ?\_Phong hỏi

-Chẳng lẽ cậu k biết sao?\_Tuấn ngạc nhiên

-K\_Phong lắc đầu

-Người ngoài nhìn vào cũng còn biết, vậy mà.....Haizzz, thôi, cậu cứ tỏtình đi, rồi Trinh sẽ trả lời cho cậu biết. Đúng là tình yêu làm lu mờlí trí\_Tuấn lắc đầu, khẽ cười rồi nhấp ngụm cà phê\_Thôi, cậu cứ ở đây đi nhé. Tôi phải đi thăm lại bạn cũ đây, biết đâu ở đó lại có 1 nửa đichsthực của tôi thì sao. Tiền cà phê hôm nay cậu chịu khó trả nhé. Coi nhưquà cảm ơn vì đã mất đi 1 đối thủ đi. Chào\_Tuấn lém lỉnh nói rồi ra về

Phong khẽ cười vì ông anh này cũng thú vị, tốt tính và dễ gần đấychứ. Thanh toán tiền cho phục vụ, Phong trở về trường để thực hiện kếhoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu

-Ngọc ơi, chiều nay đi chơi với mình nhé\_Kiệt nói

-Um......chiều nay thì e rằng k đươcj. Mình có hẹn mất rồi\_NGọc nói

-Với ai?\_Kiệt hỏi

-V­ới anh Lâm. Anh hẹn mình cùng đi mua sách\_Ngọc cười

-Vậy...tối nay được chứ?\_Năn nỉ đó\_Kiệt nói

-um..mình sẽ cố về sớm xem sao\_Ngọc nói

-Vậy cậu tới đường XYZ nhé, mình đượi cậu ở đó\_Kiệt cười

-Uk\_Ngọc gật đầu

Sau khi hẹn xong các nàng, các chàng, k 1 ai còn ở trường...........

-Ơ...anh Tuấn!\_Ngọc đang đi tới chỗ hẹn để gặp Lâm thì thấy Tuấn

-Ngọc đấy à? Đi đâu vậy?\_Tuấn quay lại, hỏi

-Em tớiu hiệu sách gặp bạn. Hiệu sách ABC đó anh\_Ngọc cười

-Vậy à? anh cũng đi tới nhà thằng bạn, gần đó thôi, đi cùng nhé\_Tuấn nói

-Vàng, tất nhiên rồi. Có người hộ tống, sướng phải biết\_Ngọc cười

-Nè!\_Đi được 1 đoạn thì Tuấn nói

-Gì anh?\_Ngọc ngước mặt lên, hỏi

-Lúc sáng anh mới gặp Phong đó\_Tuấn nói

-Phong?\_Ngọc ngạc nhiên

-Uk. Cậu ấy hẹn gặp anh. Thì ra k phải chỉ mình em mà Phong cũng biết chuyện anh thích Trinh mất rồi\_Tuấn nói

-Nhưng Phong.......\_Ngọc ấp úng

-Phong yêu Trinh, đúng k? Trinh cũng yêu Phong nhưng thằng nhóc lạichẳng biết Trinh thích mình. Ngốc thật. Anh tin cậu ta sẽ đem lại choTrinh hạnh phúc nên đã từ bỏ rồi, anh đã chúc ậu ta thành công trong lần tỏ tình này. Thấy anh vĩ đaij k?\_Tuấn đuaf

-Vâng. Anh vĩ đại. Tuấn number one! Ngọc đùa

-Giỡn vậy thôi chớ em biết bây giờ anh tới nhà bạn làm gì k?\_Tuấn nói

-Làm gì ạ?

-Anh có hẹn với hội bạn cũ đang còn độc thân. Nghe nói có cả cô bạn màanh đã từng cảm nắng năm 12 nữa. Biết đâu giờ đây, bọn anh lại thành 1cặp và cô bạn đó mới chính là người con gái đichs thực dành cho anh. Giờ nghĩ lại những kỉ niệm ngày ấy, tim anh vẫn còn đập rộn ràng này\_Tuấnnói

-Vậy em chúc anh thành công. Em muốn có chị dâu lắm rồi\_Ngọc đùa

-Con bé này\_Tuấn cốc đầu Ngọc, nói

-Thôi, tới hiệu sách rồi, tạm biệt anh. Nhớ mang chị dâu về cho em coimắt nhá. em duyệt anh mới đưocj lấy cơ. Nhớ bảo chị ấy mua quà cho em,em gắt lắm đấy. K đủ tiêu chuẩn là em k cho cưới đâu\_Ngọc tạm biệt anhkèm theo 1 câu nói nửa đùa nửa thật và cái nháy mắt lém lỉnh

-Uk\_Tuấn cười

-anh chờ em lâu k?\_Ngọc hỏi lâm

-Uk, k lâu lắm, chỉ mới tới thôi mà\_Lâm cười

-Anh muốn mua sách gì? Em tư vấn cho. Tất nhiên là bằng vốn hiểu biết hạn hẹp của mình\_Ngọc cười

-K, hôm nay anh k muốn mua sách\_Lâm nói

-Vậy sao anh hẹn em...\_Ngọc ngạc nhiên

-K nói thế liệu em có chịu đi k, hả nhóc?\_Lâm búng trán nGọc

-Vậy giờ mình đi đâu?\_Ngọc hỏi táng khi đang xoa xoa trán

-Đi với anh tới 1 nơi. anh muốn em đến đó với anh\_Lâm nói rồi kéo Ngọc đi

........

-AAaaaaaaaaaaaa, nơi này đẹp quá\_Ngọc dang 2 tay ra đón lấy ngọn gió mát rượi

Lâm đưa Ngọc tới 1 cánh đồng trồng đấy hoa hồng xanh, ở trung tâm là 1 khóm hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim. Kiệt cũng đã đưa Ngọc tới 1 cánh đồng tương tự thế này nhưng thay vì hoa hồng thì ở đó trồng đầy cỏ lau. Nói đúng hơn, k phải trồng mà do tự mọc lên. So với cánh đồng được chăm bón kĩ này thì cánh đồng cỏ lau kia chả là gì cả nhưng Ngọc thíchcánh đồng

"của Kiệt

" hơn. K biết tại sao nhưng có lẽ Ngọc thích vẻ hoang sơ ở đó

-Ngọc à, em có nhìn thấy khóm hoa hồng đỏ ở kia k?\_Lâm chỉ tay về phía khóm hoa hồng đỏ

-Vâng, em thấy\_Ngọc nói

-Vậy em có thấy nó có hình gì k?\_Lâm hỏi tếp

-Um...xa quá, em k thấy được\_Ngọc bị cận nên đành bó tay

-Vậy để anh đưa em lại đó\_Lâm nắm tay NGọc kéo về phía đó

-Là hình trái tim?\_Ngọc ngạc nhiên

-Đúng vậy. Là hình trái tim. Ngọc à, anh yêu em\_Lâm tỏ tình

-Dạ?\_Ngọc quay lại, hỏi

-Anh yêu em. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bị em thu hút rồi. em cũnglà người đã cứu anh khỏi bọn côn đồ, dường như định mệnh đã đưa em tớivới anh và sắp đặt cho em là của anh. Ngọc, làm bạn gái anh nhé\_Lâm nóirồi quỳ xuống chân Ngọc

-anh Lâm à, có lẽ.....em phải xin lỗi thôi\_Ngọc nói

-Tại sao?\_Lâm ngước mặt lên, hỏi

-Em k biết nhưng thật sự....em k yêu anh. Em thật sự k hèe có cảm giácgì với anh cả. Với em, anh chỉ là 1 người anh trai k hơn k kém. Em xinlỗi\_Ngọc nói, gương mặt có phần áy náy nhưng chân thật

-Em...yêu người khác phải k?\_Lâm hỏi

-Em...em...k biết\_Ngọc ấp úng

-Là Kiệt! Là Kiệt phải k? Kẻ đã cướp em khỏ anh là Kiệt phải k? Hả? Em nói đi\_Lâm đứng dậy, bám lấy vai Ngọc, lay mạnh

-em...em k biết\_Ngọc nói, gương mặt có phần hoảng sợ khi thấy Lâm như thế

-Nói đi! Em hãy nói đi!\_Lâm hét lên, gương mặt hằn rõ những đường gân xanh

-Em k biết!\_Ngọc hốt hoảng, hét lên, rồi bỏ chạy

Tiếng bước chân vang lên vồn vã, va quẹt vào những bông hoa mỏng manh kêu lạo xạo, khấy động bầu k gian đang yên tĩnh vừa bị tổn thương bởitiếng hét của Lâm

Lâm khụy xuống giữa cánh đồng hoa, ánh mắt hằn lên những tia lửa đỏli ti đầy thù hận.

"Kiệt, cậu đã cướp mất tình yêu của tôi. Nếu k cócậu, Ngọc đã thuộc về tôi rồi

"\_Lâm nghĩ rồi xiết chặt tay

Ngọc lang thang 1 mình trên những dãy phố sâm suất, nườmnượp người qua lại. Tiếng nh¹c du dương, trầm bổng với những ca từ cangợi về tình yêu vang lên, hòa quyện cùng mùi chocolate ngọt ngào từ đâu bay đến. Lang thang 1 mình giữa làn người đông đúc, nhận được vài lờimời mua hoa, Ngọc khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi bước đi. Đi ngang qua 1 cửahàng đồng hồ, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo gần cửa, Ngọc thấy cũnggần tới giờ hẹn nên rảo bước thật nhanh, bỏ qua lời mời gọi của phốphường đông đúc

Đường XYZ.......

-Kiệt, cậu đâu rồi?\_Ngọc hỏi

Trước mặt Ngọc bây giờ k phải là 1 con hẻm tối tăm u uất như trớckia cô đã từng đi mà lung linh, ấm áp với những ngọn nến nhỏ xếp thành 2 hàng dài thẳng tắp tạo thành 1 lối đi nhỏ thật ấm áp

-Mình đây\_Kiệt xuất hiện

-Làm gì mà thắp nhiều nến vậy? Cúp điện hả?\_Ngọc hỏi

-K, nếu tớ tắt điện rồi chờ cậu tới mới bật lên thì mình nghĩ cậu sẽ sợvì trời tối mà nếu cứ bật điện sẵn thì chả còn lãng mạn nữa nên mìnhchọn cách thắp nến. Những mà....cũng có 1 vài trục trặc\_Kiệt nói rồi gãi đầu, chỉ vào 1 vài ngọn nến đã bị gió thổi tắt

-Hì. Thế sao hôm nay lại ăn mặc bảnh bao thế kia?\_Ngọc chọc

-Tở tình với công chúa thì dù k phải hoàng tử cũng phải tuơm tất 1 chútchứ. Có thế thì mới được lòng công chúa chứ\_Kiệt cười, nhìn Ngọc

-Tỏ tình? Công chúa?\_Ngọc hỏi

-Um.....cậu là công chúa táng lòng mình. Cậu biết cậu ác thế nào k? Cậunỡ lòng nào mà cướp mất trái itm của mình vậy. Giờ mình chỉ còn là cáixác k hồn thôi. Chắc các cô gái buồn lắm. Cậu.....trao trái tim của cậu ình nhé! Hãy cứu sống mình đi. Ngọc, mình yêu cậu. Từ rất lâurồi\_Kiệt nói, gương mặt và ánh mắt hiện lên tình yêu thuơng vô hạn. trái tim đập nhanh liên hồi

-Mình...mình\_Ngọc đỏ mặt, chợt thấy trong lòng rạo rực, trào dâng 1 cảm xúc khó nói thành lời

-.....\_Kiệt im lặng

-mình.....mình......mình....k biết\_Ngọc nói, guơng mặt hoang mang và lúng túng

-Cậu.....k cần trả lời mình ngay đâu. cậu cứ suy nghĩ đi, mình sẽ đợi\_Kiệt nhận thấy điều đó nên nói

-Cảm ơn cậu\_Ngọc cúi đầu, k dám nhìn thẳng vào Kiệt

-Để mình đưa cậu về. Cũng khá muộn rồi. An ninh ở đây dạo này lại k được tốt\_Kiệt vẫn vậy, nhẹ nhàng nhưng đôi mắt thoáng buồn

Sau khi đưa Ngọc về nhà, Kiệt lang thang 1 mình trên dãy phố vắng tanh, Ngọc khụy xuống sau cánh cổng màu trắng sữa

Suy nghĩ của Kiệt

"Ngọc ơi, sao cậu lại như vậy? Sao cậu lại như thế? Sao cậu lại nỡ đối xử thế với mình? Mình biết cậu có tình cảm với mình, nhưng tạisao......Phải chăng tình cảm của mình k đủ lớn? K đủ lớn để chứng minhcho cậu thấy mình yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ ai, bất thứ điều gì trênđời này? Mình nhất định sẽ cho cậu thấy trái tim mình, mình nhất địnhphải để cậu mở cửa trái tim mình để của thấy tình cảm mà mình dành chocậu lớn đến đâu

"

Suy nghĩ của Ngọc

"Kiẹt à, mình xin lỗi. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Mình thíchcậu, mình cảm thấy vui khi ở bên cậu nhưng liệu đó có phải tình yêu hayk? Liệt tình cảm mà cậu dành ình là? Liệu có đúng như cậu nói? Liệu cậu có nhầm lẫn hay k? Liệu cậu có xác định sai hay k? Cũng có thể mình k phỉa là người đang nắm giữ trái tim cậu mà là 1 người con gái khác.Mình sợ lắm Kiệt à. mình k đủ tự tin để tin vào 1 tình yêu đích thực vìmẹ mình......thật sự cũng đã bị phản bội bởi chính người mà mẹ luôn tinlà 1 nửa của mình. Mình đã chứng kiến hình ảnh của mẹ lúc đó, đau khổtột cùng. Mình sợ. Phải, mình sợ, rất sợ. Mình sợ rằng mình sẽ giống mẹ, và mình k đủ tự tin để nói rằng mình có thể vượt qua. Xin lỗi cậu, kiệt à, xin lỗi cậu bì đã làm tổn thương trái tim cậu. Mình k muốn vậy đâunhưng chẳng còn cách nào khác. mình thật ích kỉ vì mình chỉ muốn mìnhđược an toàn mà thôi

"\_Ngọc ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang dấy lêntừng hồi đau đớn. Nhưng cô k khóc. Là do hoàn cảnh đã xô đẩy cô, đã rènluyện cô trở nên cứng rắn hay vì cô đã khóc cạn nước mắt mất rồi, khóccận nước mắt vì tình yêu của mẹ nên giờ đây cô không thể khóc thêm đượcnữa???????

còn ở 1 nới nào đó, cấch đấy k xa...........

-Nè, dắt mình đi đâu đấy? Mình muốn chơi tiếp cơ, mình muốn đi đu quay\_Phuơng nhăn nhó, nũng nịu

-Thôi, chơi thế đủ rồi. Cả chiều rồi chứ có phải ít đâu\_Vũ nói

-K, mình muốn đi nữa\_Phương bướng bỉnh, ngồi phịch xuống đất

-Cậu k đi phải k?\_Vũ thở dài

-K đi\_Phương nhất quyết k chịu thua

-Vậy mình bế cậu đi\_Vũ nói rồi nhấc bổng Phương lên

-Bỏ xuống, mua!\_Phương ra lệnh

-Never\_Vũ nhún vai rồi bước tiếp

-Cậu chết với mình\_Phương nói rồi cắn vào vai Vũ

-Aaaa, cậu làm cái gì thế? Thèm thịt người à?\_Vũ hét lên

-Ai bảo cậu k chịu bỏ mình xuống\_Phương chu mỏ

-Rồi rồi, mình bỏ. Chịu thua cậu luôn\_Vũ đanhf đầu hàng

-Vậy chơi tiếp ha\_Phương nói

-Rồi. Nhưng chỉ 1 trò nữa thôi đấy\_Vũ ra điều kiện

-Uk\_Phuơng ngoan ngoãn gật đầu nhưng xem ra Vũ đã nhấm to vì Phuơng cứnăn nỉ 1 trò, 1 trò nữa thôi thành ra tụi nó đã đi hết vòng quay khổnglồ rồi trò cưỡi ngựa của trẻ con, rồi trò máy bay, ấm trà...tùm lum thứmà toàn là trò của trẻ con mới khổ

Vũ nhìn Phuơng gặm bánh mình, tay lật lật tờ giấy quảng cáo trò chơi, tỉnh thoảng lại reo lên thích thú thì chỉ biết thở dài. Thậm chỉ mẩubánh mì dính trên mặt cũng chẳng hề hay biết

"Sao mà trẻ con thế k biết, kiểu này thì làm sao mình tỏ tình được đây?

"\_Vũ gạt mẩu bánh mì trên má Phuơng, thầm nghĩ

Khi trời đã về khuya, khu vui chơi chỉ còn thưa thớt người, Vũ mới lôi đươcj Phương về

-Nè vũ, hôm nay con Lan lớp mình~@#$%%^, con Thanh#!@$#!%6, con Hồng!#@$#%.....\_Phuơng làm 1 lèo, hết con này tới con khác

-Haizzzzz, nè Phương, cậu như ngày thường được k? Sao hôm nay cậu lại thế?\_Vũ nắm lấy tay Phương, khuôn mặt nghiêm nghị

-Ơ...uk\_Phương ngẩn ngơ rồi khẽ gật đầu

Cả 2 cùng nhau bước tiếp nhưng lại đang chìm vào khoảng k im lặng.Thật ra nãy giờ Phương cô tình như thế bởi cô sợ nếu mình như ngàythường thì cả 2 sẽ ngượng ngùng, 2 biết phải nói gì

-Phương à\_Vũ bất chợt dừng lại

-Hả?\_Phương quay lại

-Nhím yêu heo. Nhiều lắm. Làm bạn gái nhím nha\_Vũ nói, ngượng ngùng chìa ra trước mặt Phương 1 chú nhím nhồi bông trước ngực ôm 1 trái tim đỏchói thêu chữ I love you

-Um.......heo...heo cũng thích Nhím\_Phương ngượng ngùng nhận lấy chú nhím

Vậy là họ đã là cña rnhau, tay trong tay cùng nụ cười rạng rỡ trên con đường hạnh phúc đầy hoa hồng nhưng cũng lắm chông gai

Còn trên 1 ngọn đồi khá cao, cách thành phố k xa lại có 1 đôi tình nhân khác.........

-Ắt xì!

-Cậu lạnh à? \_Phong quay sang hỏi, rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người Trinh

-Thôi, cậu mặc đi kẻo lạnh. Cậu cũng chỉ mặc có 2 lớp áo thôi mà. Đưamình cái áo rồi cậu lấy gì mà mặc? Mặc mỗi cái áo cộc tay thế kia thìlạnh lắm \_Trinh nói

-K sao. Chỉ cần nhìn người con gái mình yêu khỏe mạnh là mình vui rồi\_Phong nói và nhìn Trinh với ánh mắt dịu dàng

-Hả?\_Trinh quay đầu lại

-Cậu k nghe rõ à? Mình yêu cậu, từ lâu lắm rồi nhưng mình thật ngốc nênchẳng hề nhận ra điều đó. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi lâu. Hãy thathứ cho sự chậm trễ đó. Mình yêu cậu nhiều\_Phong nói rồi đặt vào tayTrinh 1 sợi dây chuyền nhỏ

-Cậu để đây làm gì?\_Trinh nói

-Hả?

-Cậu định để mình tự đeo nó hả?\_Trinh ngước mặt lên, tươi cười

-K, nếu công chúa đồng ý, tất nhiên tiểu nhân sẽ đeo cho người\_Phong nói rồi nhẹ nhàng quàng tay ra phía sau cổ Trinh, đặt lên chiếc cổ thanhmảnh 1 sợi dây chuyền mỏng manh nhưng chắc chắn

-Cậu ác lắm, cậu có biết mình chờ ngày này lâu lắm rồi k? Sao cậu lạinhẫn tâm đễ mình chờ lâu vậy? Chết đi\_Trinh ứa nước mắt, đnahs nhẹ vàongực Phong

-K, mình k chết đâu, mình k muốn xa công chúa của mình đâu. Mình ích kỉlắm, k thể để công chúa đi theo 1 tên sở khanh được\_Phong nói rồi ômTrinh vào lòng

Ngày hôm sau, khi ông mặt trời ló dạng, mọi thứ lại trởvề với vẻ ngày thường, chỉ có đieuef trước cửa nhà của mỗi nàng côngchúa lại có thêm 1 cậy si cổ thụ mọc lên từ lúc nào

Nhà Trinh...........

-Là la la la............\_Trinh vừa hát vừa đóng cổng, chuẩn bị ra bến xe bus bắt xe đi học

-Hù!\_Phong từ đâu nhảy ra trước mặt Trinh và làm mặt cực ngố

-A!\_Trinh hét lên

-Làm gì mà nhát quá vậy bé con?\_Phong đùa, đưa tay lên nhéo má Trinh

-Câuk tới đây làm gì vậy?\_Trinh hỏi, tay đưa lên xoa xoa gò má, giọng có vẻ hơi khó chịu

-Thôi mà, làm gì mà nói khó nghe quá vậy? Dịu dàng đi, như mọi ngày đó. Nhớ cậu cho nên tới đây, được k?\_Phong cười

-Thì lát gặp cũng được mà, dù sao cũng phải đi học\_Trinh nói, mặt ửng đỏ

-Nhưng mình thihcss đi với cậu hơn, đi 1 mình dễ nói chuyện, có nhiềungười, tụi nó tranh nói hết, làm sao mình nói chuyện với cậu được\_Phongnói rồi nắm tay Trinh, đôi mắt nhìn Trinh tràn đầy yêu thương

-Nhưng àm đi bằng gì bây giờ? Xe bus chạy mất rồi, chờ tới tuyến sau thì còn lâu, với lại tuyến đó đồng người lắm. K lẽ đi bộ, xa thếmà........\_Trinh hỏi

-Xe đạp. Mình đi xe đạp mà, mình đèo cậu\_Phong cười rồi chỉ vào chiếc xe đạp đang dựa mình vào tường

Rồi Phong chở Trinh đi trên chiếc xe đạp nhỏ, xuyên qua từng con phốvẫn còn khá vắng vẻ, thưa thớt người. K gian sớm mai thật bình yên nhưcảm giác của họ lúc này. Phong đi thật chậm và cẩn thận nhưng vẫn chừara 1 cánh tay để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của Trinh..........

nhà Phương............

-Chết rồi,trễ mất rồi, chắc phải gọi bác Thanh tài xế tới chở mình đihọc thôi\_Phương mở cổng, hốt hoảng nhìn đồng hồ, tay bấm bấm chiếcI-phone

-Nè, gọi chỉ ệt? Ở đây có tài xế rồi còn gì? Miễn phí đây\_Vũ nói rồi giật lấy chiếc điện thoại của Phương

-Cậu ở đâu chui ra thế?\_Phương nói

-Nè, nói chuyện với bạn trai mà thế hả?\_Vũ nói rồi búng trán Phương\_Nóicho cậu biết, mình ở đây từ lâu rồi, ngoài trời lạnh vậy mà cậu k thương mình sao?

-Nhưng mà bình thường thấy cậu đi trễ lắm mà? Chẳng lẽ cậu chịu rời bỏ cái giường dấu yêu giờ này sao?\_Phương hoài nghi

-Tình yêu là sức mạnh mà. chứ ai như cậu, ngủ tới giờ này mới chịu dậy\_Vũ nói rồi nhìn Phương cười

-Kệ mình, k thèm cãi với cậu nữa. Trả điện thoại đây, mình phải gọi cho bác Thanh\_Phương khẽ đỏ mặt, nói sang chuyện khác

-Haizz, mình đã nói với cậu rồi mà. Mình chở cậu đi, cần gì gọi bác ấy?\_Vũ nói

-Nhưng bằng gì? Xe đạp á? Còn có 15

à\_Phươn nhìn đồng hồ

-15

với nhiều người là quá ngắn nhưng với mình thì là quá dài\_Vũ nói rồi kép Phương lên xe

....

-Á, đi chậm thôi, té bây giờ\_Phương cảm thấy thật hối hận khi đã lên xe Vũ

-Ơ hay.....chẳng phải cậu sợ muộn học sao? Nếu sợ thì ôm mình đi, đảmbảo hết sợ, k lo bị té\_Vũ nói trong khi chân vẫn hoạt động k ngừng, quay theo từng vòng bánh xe

-Cậu đang quảng cáo thương hiệu của mình đấy à?\_Phương bĩu môi nhưng cối cùng vẫn ôm Vũ, trong lòng thầm nghĩ:

"Ấm thật

"

tới trường....

-Mya quá, vừa kÞp, còn 5

nữa mới vào lớp\_Phương thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Vũ\_Cậu đi cất xe nha, mình lên lớp trước

-Nè, định đi luôn hả? Trả công ình chứ?\_Vũ tóm lấy tay Phương

-Sao lúc nãy cậu bảo miễn phí?\_Phuơng nhăn mặt

-thì có nói vậy cậu mới chịu lên xe chứ? Bây giờ thì trả công đây\_Vũ nói

-Trả bằng gì? Tiền?\_Phương nhăn mặt nhìn tên con trai trước mặt

-No no no\_Vũ nói rồi lấy ngón trỏ, chỉ vào mặt mình, khuôn mặt cực kì gian (sorry những ai yêu mến Vũ)

-Đồ gian xảo, ăn lời cắt cổ\_Phương mắng rồi khẽ nhón chân, kiss nhẹ lên má Vũ rồi chạy đi

Nhà Ngọc..............

Hôm nay Ngọc dậy sớm hơn ngày thường, phần vì hôm qua mất ngủ, phầnlà vì muốn hít thở k khí trong lành buổi sáng để bình tâm lại sau nhữnggì đã xảy ra

-......Cô đóng cổng lại, quay mặt ra đường, hít 1 hơi dài đầy k khí

-Cậu định đi học hay là tập thể dục đấy?\_Kiệt hỏi

-Um..cả 2\_Ngọc hơi ngạc nhiên và ngượng ngùng

-Hôm nay cậu có vẻ đi học sớm nhỉ?\_Kiệt nói

-Um, mình muốn đi học sớm 1 chút ấy mà. K khí buổi sáng rất tuyệt, nókhiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn\_Ngọc nhận ra rằng Kiệt đang cố gắng đểđưa mọi thứ về với vẻ tự nhiên hàng ngày nên cũng cố gắng diễn theo,nhưng rất tiếc, Ngọc là 1 diễn viên tối

-um

-...........

-.............

Tất cả rơi vào im lặng

-Kiệt này, chuyện hôm qua mình xin lỗi. Mình k muốn làm cậu buồn nhưngmình...mình........\_Ngọc muốn cứu vãn mọi thứ ra khỏi sự im lặng ngộtngạt đến kinh người này nhưng cuối cùng chính mình cũng k biết phải nóigì và càng khiến mọi thứ ngập sâu hơn vào im lặng

-K sao đâu, 1 phần cũng vì mình mà. Mình đã quá hấp tấp khi tỏ tình vớicậu. Mình đã k hiểu cho cậu, đã k đủ chín chắn để nghĩ được rằng cậu kgiống những người con gái khác, cậu mang trong mình 1 vết thương lòngrất lớn. Dù mình k biết đó là gì nhưng chắc chắn nó đã phá hủy toàn bộniềm tin của cậu vào tình yêu. 1 người như mình lại càng khó tin hơn khi trước đây mình là 1 thằng con trai ăn chơi có tiếng. Nhưng cậu hãy hiểu rằng từ khi có cậu xuất hiện, mình đã thay đổi rất nhiều, mình k cònnhư trước kia nứa. Và tình cảm mà mình dành cho cậu k phải là là cảm xúc nhất thời, là 1 phút ngông nổi bồng bột, nó là tình yêu chân thành từtận trái tim, là bức tường kiên cố và vững chãi mà mình đã dần xây dựngtừ nhưng ngày đầu gặp cậu. Mình nhất định sẽ k bỏ cuốc, ít nhất là chotới lúc 1 người con trai thật sự yêu cậu xuất hiện, làm cho cậu vui, làm lành vết thương trong trái tim cậu\_Kiệt nói đầy tự tin

-Um\_Những lời nói đó của Kiệt đã khiến Ngọc phần nào lay chuyển, cô bước đi nhanh hơn

-.......\_Kiệt vẫn đứng lại phía sau vì nghĩ rằng Ngọc đang muốn tránh mình

-Sao còn đứng đấy? Chứ ăn sáng nên k còn sức đi hả? Có cần mình mua cho bánh mì k?\_Ngọc quay lại, nói như hàng ngày

-Có có có, mua bánh mì ình đi\_Kiệtt lon ton chạy lại (giống con cún quá )

-um, để mình mua cho\_Ngọc nói rồi cười

-2 ổ nha\_Kiệt nói rồi giơ 2 ngón tay lên, tạo thành hình chữ v

-1 được rồi\_Ngọc nhăn mặt

-K, 2 ổ, 1 ổ k no\_Kiệt lắc đầu

-Haizzz, ok, 2 ổ thì 2 ổ\_Ngọc thở dài

Mọi thứ trở về với vẻ tự nhiên vốn có................

Nhưng tình cảm thì càng ngày đổi thay...............

## 29. Chương 28 : Nguy Hiểm Từ Tình Yêu Mù Quáng

hơn 1 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tìnhcảm của những cặp đôi dành cho nhau thì càng ngày càng lớn. Trinh vàPhong, Vũ và Phương giờ đây đã là 2 cặp đôi hot nhất trường, k phải chỉvì họ thông mình lại có nhan sắc trời à vì tình cảm học dành chonhau là chân thành, k vụ lợi. Mọi người khi mới biết chuyện cũng ồ lênkinh ngạc, rồi lại có nhưng tiếng nức nở vang lên, Trà vµ fLinh thì khỏi nói, 2 con rắn độc nguy hiểm trong 3 con rắn độc. Họ dùng đủ mọi cáchđể phá rối nhưng đều bị phát hiện ngay từ khi mới bắt đầu nhen nhóm cáikế hoạch ngu xuẩn và đen tối. Anh em trong bang hội của hộ rất nhiều,lại được sự trợ giúp của những người yêu mến và hi vọng họ hạnh phúc nên dù 2 con rắn đoọc có muốn làm gì cũng k thể. Trúc dù vẫn chưa có độngtĩnh gì vì Kiệt và Ngọc chưa chính thức quen nhau nhưng hàng ngày vẫntìm mọi cách để hại Ngọc, nhưng với người như Ngọc điều đó là k thể.Chợt, Trúc nhớ tới việc Ngọc rất sợ bóng tối nên trong đầu nảy sinh ra 1 kế hoạch..........

Hôm nay, khi Ngọc đang trên đường về nhà thì gặp phải 1 đám côn đồ

-Này nhóc, đi theo tụi này 1 chút\_Tên đó nói, giọng có phần nhẹ nhàng vì thương hoa tiếc ngọc

-Sao lại phải theo? Tôi k rảnh\_Ngọc nói rồi lách qua khe hở còn lại trên đường vì bọn du côn đã đứng dàn hàng

-Nè nhóc, nếu k muốn khuôn mặt hoàn mĩ của mình bị tổnhại thì hãy mau theo tụi này. Tụi này nễ tình cô em nhưng con dao nàythì....haizzz, vô tình lắm\_Tên đó cản Ngọc lại rồi rút ra 1 con dao, múa vài đường trước mặt Ngọc

-......\_Ngọc im lặng suy nghĩ rồi cất tiếng\_thôi được\_Ngọc cũng là con gái, mà con gái thì ai mà k sợ mình xấu xí chứ???

...........

-Mày tới rồi à? Tao tưởng phải vất vả lắm tụi kia mới đưa nổi mày tới đây chứ? Mày trở nên nghe lời thế từ bao giờ?\_1 giọng nóicất lên. Mà cái giọng này chính là 1 trong 3 cái giọng mà nó cảm thấykhó nghe nhất từ trước tới giờ. Cụ thể hơn là giọng của con nhỏ đã bị nó tát ngay tại căn tin của trường\_Trúc

-Thì ra là mày, tao còn tưởng là ai. Mày muốn gặp tao cóchuyển gì thế?\_Ngọc vẫn thế, lạnh lùng, ít nhất là với mấy con rắn nguyhiểm này

-Ấy, đừng nóng vội. Tao chỉ muốn ày tận hưởng cái kkhí của đem tiệc trong bống tối thôi, đừng lo. Bây giờ vẫn còn sớm, látnữa, khi mặt trời khuất bóng, màn tiệc mới bắt đầu\_Trúc nói rồi nhìn rangoài trời

-Mày nói vậy là sao?\_Giọng Ngọc hơi run khi nghe Trúc nhắc tới 2 từ: bóng tối

-À k, nói ra thì mất vui. Cứ chờ đi, đêm tiệc này là dành riêng ày mà\_Trúc cười đầy nguy hiểm

và rồi, mặt trời khuất bóng dần............

-Ái chà, tới lúc khai tiệc rồi nhỉ. Cô thấy thế nào? Chủ nhân của đêm hội?\_Trúc nói đầy giễu cợt

-Làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đểu giả đó đi, nó làm tao buồn nôn\_Ngọc nói

-Hừ, mày tưởng tao thihcss làm thế lắm à? Với 1 kẻ dám giành mất người yêu của tao, giọng nói đó thật sự chưa là gì đâu\_Trúc nói

-Cướp mất bạn trai của mày? Ai? kiệt á?\_Ngọc hỏi

-Ai ày dám gọi xổng tên ảnh thế hả? Phải gọi là anh Kiệt, anh Kiệt, biết chưa?\_Trúc rít lên

-Ừ, anh-Kiệt\_Ngọc nói, cố nhấn mạnh 2 từ sau như muốn chọc tức con rắn lên cơn

-Mày...mày...chẳng lẽ mày luôn dùng cái giọng đó để nóivới anh ấy sao? Hả? Con hồ ly tinh chuyên môn đi hút máu nguờ kia? Đồgái gọi\_Trúc nổi khùng thật sự

-Gì? Mày vừa nói gì? Nói lại tao xem? Mày nói tao là gì?\_Ngọc đứng phắt dậy sau khi nãy giờ ngồi an nhàn trên ghế

-Tao nói mày là đồ gái gọi. Mẹ chắc cũng thế nên cái ngữnhư mày mới đựoc sinh ra đúng k? Mà tao nói cũng đúng thôi, mày k chamà\_Trúc nói

-Mày!\_Ngọc hét lên rồi thẳng tay cho con nhỏ thêm 1 tát,khóe mắt hằn lên từng tia lửa đỏ li ti. Còn khóe môi của con rắn mangttrong mình chất độc kinh người kia đã bắt đầu ứa máu, 5 ngón tay inhằn, đỏ rực trên khuôn mặt trát lên k biết bao nhiêu mĩ phẩm\_Mày hạnhphúc k? Mày may mấn đấy. Trước giờ tao chưa tát đứa con gái nào nhưngmày được những 2 cái cơ. Vinh hạnh k?\_Ngọc quay sang nói, đôi mắt đẹp mê hồn xoáy sâu vào trái tim đen tối của con rắn độc

-Tụi bay đâu? Đánh nó cho tao\_Trúc sợ, rất sợ đôi mắt ấy,ra lệnh cho Bọn đàn em1 mình Ngọc phải chống đỡ với hơn chục thằng, cuối cùng,thằng nào cũng gục. Mồ hôi mẹ mồ môi con ứa ra, đầu óc Ngọc quay cuồng,đôi đồng tử mờ daanf, mờ dần đi. Ngọc muốn ngủ nhưng phải gắng gượng, cô phải tỉnh, cô cố bám trụ, đứng hiên ngang

-Chết tiệt, mày vẫn thế. Đứng là k nên đựng vào mày\_Trúc rủa rồi bảo bọn đàn em đang nằm dài dưới đất rút

Cánh cửa ra vào đóng sầm lại, 1 lúc sau thì Ngọc nghe thấy tiếng moto phúng vụt đi. Trong cơn mê man, NGọc mơ hồ nghe Trúc nói:

" Khóa cửalại, cứ để nó trong này đi. Mặc xác nó, cho nó ở đây 1 đêm, làm bạn vớilũ chuột chít, cái lạnh và bóng tối. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ

"

Ngọc k sợ chuột, Ngọc cũng k phải người yếu đuối và ốm yếu tới mức sợ cái lạnh. Nhưng..Ngọc sợ bóng tối, sợ sự cô đơn, sợ bị ng­êi khác bỏrới. Sợ, sợ lắm.....Nhưng giờ đây cô mặc kệ. Cô mặc kệ bống tối đang dần bao trùm lấy cô, lấy gian nhà kho cũ kĩ. Cô mệt quá rồi, cuộc chiến với hơn chục thằng con trai lúc nãy đã cướp hết của nó toàn bộ sức lực. nómuốn ngủ. Phải, muốn ngủ......Rồi nó gục xuống nền đất khô cứng và lạnhlẽo, đầy dơ bẩn. Mồ hôi vẫn k ngừng chảy trên đôi gò má thanh cao, môimắt nhắm nghiền, mơ màng chìm vào giấc ngủ, đôi môi trắng bết, khô khốc, thỉnh thoảng lại run lên bần bật

Đêm hôm đó...........

-Ư ư......\_Đôi mi dài nặng trĩu, khẽ lay động. Mí mắt quá nặng khiến Ngọc phải mất 1 lúc lâu mới mở ra được

1 màu đen bao trùm lấy tất cả, kể cả nó. Gió khẽ rít qua nhưng ôthông gió nhỏ ở trên cao cùng ánh trăng len lỏi hắt vào tạo nên 1 luồngánh sáng nhỏ và yêu ớt, giống như mạng sống của cô bây giờ. Lạnh, thậtsự rất lạnh, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiệt độ ở thành phố, cô lại mấthết toàn bộ sức lực, cơ thể trở nên yếu mềm, cô đã bị cảm lạnh. Cô co ro trong 1 góc của căn phòng, cơ thể run lên bần bật. Cô như 1 con mèo nhỏ mắc mưa bị bỏ rơi trông đến tội. Nhưng ­ giờ, có ai biết mà giúp côđây???

Cô khẽ cắn móng tay mình để bớt sợ nhưng dường như càng cắn ;lại càngthấy sợ hơn trong khi mặt trăng thì ngày càng xa vời và ánh sáng trongnhà kho ngày càng yếu hẳn. Cô bật khóc, như 1 đứa trẻ, cô chợt nhớ vềmẹ, nhớ về cái cảnh tưởng ngày mẹ ra đi, nó lại càng sợ hơn. Nó sợ, sợlắm. Nỗi sợ ấy, nỗi sợ của 4 năm về trước, nỗi sợ mà nó đã cố dùng lítrí để đóng băng nay lại chợt ùa về làm nó cảm thấy cô đơn hơn gấp bội.Nỗi sợ lấn áp tinh thần, nó k còn đủ sức để lấn áp, để suy nghĩ cáchgiải quyết tình hưống này

Nhưng rồi, trong 1 chốc ngắn ngủi, lí trí nó chợt ùa về, nó chợt nhớtới chiếc điện thoại. Nó lục lọi cặp 1 cách vô thức trong khi nước mắtvẫn cứ rơi. Những quyển sách mà trước giờ nó coi như vàng, như kho báuthì nay lại bị nó vứt sang 1 bên k t­ương tiếc, thứ mà nó cần lúc này là chiếc điện thoại

nó lục danh bạ, tay run run với chút sức lực cuối cùng, nó gọi cho Kiệt, người mà nó cần nhất lúc này

-Alo, Ngọc à? Cậu đang ở đâu thế? Hả? Mình tìm cậu nãy giờ, rốt cuộc cậu đang ở đâu?\_Kiệt hỏi tới tấp khi thấy màn hình của chiếc I-phone hiểnthị dòng chứ

"My love is calling

"

-Cứu...cứu mình với. Kiệt, cứu mình với. Tới đây ngay đi, ở đây tối lắm, tối lắm, mình k thấy được gì cả, mình sợ lắm, cậu tới đây đi, xin cậuđó\_Ngọc nói trong vô thức, giọng run run trong khi đôi đồng tử đẹp mêhồn nhìn mọi thứ đầy sợ hãi, dòng nước mặn chát vẫn rơi

-Cậu đang ở đâu? ả? Cậu đang ở đâu?\_Kiệt nghe giọng nói của ngọc thì càng lo hơn

mình k biết, k biết đây là đây, chỉ biết đây là 1 nhà kho thôi, từ nhàmình đi lên có 1 con hẻm nhỏ dẫn lên ngọn đồi này\_Ngọc nói

-Ai đưa cậu đến đấy?\_kiệt hỏi

-Trúc, cậu ta hẹn mình ra đây. Cậu tới nhanh đi, nhanh đi, mình sợ lắm,mệt lắm, khó thở lắm.......tút tút tút....\_Điện thoại vụt tắt. Nó đã hết pin cùng lúc với thời khắc mà chủ nhân của nó bất tỉnh

-Alo! alo! Ngọc! Ngọc....\_Kiệt lo sợ, hét vào điện thoại

Cậu đã tìm nó từ chiều tới giờ trong vô vọng. Phong, trinh, Phương,Vũ cũng lo lắng k kém. Khi Kiệt nhận được cuộc gọi và nói ọi người, cả bọn tới gặp Trúc, hiện giờ đang nhảy nhót ở quán bar cùng bọn đàn em trong khi Kiệt đi theo lời chỉ đãn mơ hồ của Ngọc

Ở bar..........Tràn ngập tiếng la hét

-Cô ta đâu rồi\_Phương là người nóng vội nhất

-K biết, tìm đi. Chỉ có vũ trường này thôi, cô ta hay đến đây cùng tụi chấy rận của mình lắm\_Vũ nói

-Cô...cô ta kìa\_Trinh hét lên

-Đâu? Kia rồi! Chính là ả, tới lôi ả ra thôi\_Phong nói rồi cùng Vũ tớikéo c« ta ra ngoài, hiện giờ vẫn còn nhảy múa điên loạn sau vài viênthuốc lắc

....

-Mày nhốt Ngọc ở đâu?\_Vũ nói

-Anh làm gì mà vội thế? Đi chơi với em đi, tụi mình cùng nhảy\_Trúc õng-ẹo

-Mày còn thế nữa à? Cợt nhã quá rồi đấy, đồ con gái mất nết, đồ...........\_Phương nổi khùng

-Phương, bình tĩnh\_Vũ cản lại khi thấy Phuơng chuẩn bị cho con nhỏ đang phê th­uốc kia vài bạt tai

-Tao thì sao? Hả? Tao thì sao? Mày có hơn gì tao đâu mà nói vậy?\_Con nhỏ vẫn cứ thế

-Này, nói ngay, cô nhốt Ngọc ở đâu? Tôi trước giờ chưa từng đánh con gái nhưng đừng tưởng vì thế mà tôi k dám đánh cô. Cô nhốt bạn tôi ở đâu?Thằng bạn chí cốt của tôi đang điên lên kia kìa, nói ngay!\_Phong k giữnổi bình tĩnh của 1 chàng trai điềm đạm, túm lấy bả vai Trúc, đẩy mạnhvào tường

-Á! Anh Phong!\_Con nhỏ đây đớn, kêu lên và chợt tỉnh

-Bây giờ thì cậu hết thuốc rồi chứ? Nói đi, cậu nhoót bạn tôi ởđâu?\_Trinh nãy giờ mới lên tiếng, vì là người yếu đuối nhất bọn, mắtTrinh đã ngân ngấn nước mắt từ lúc nào

-Trinh, bình itnhxx, bình tĩnh\_Phong dùng cánh tay còn lại kéo Trinh vào lòng, vỗ về, tay kia xiết nhẹ lấy bả vai Trúc\_Nếu k muốn vào viện đểghép lại xương bả vai thì hãy nói đi

-Á!Đừng...đường SFV\_Trúc đau đớn, đành phải nói\_Đi tới cuối đường, rẽlối thứ 3 từ phải qua, men theo đường đó sẽ tới dãy nhà kho bỏ hoang

-Hừm, được rồi\_Phong nói rồi thả tay ra, con nhỏ chạy mất hút

Vũ gọi điện cho kiệt, ní về địa điểm nhốt Ngọc

Kiệt men theo lời chỉ dẫn, tới 1 nhà kho nhỏ đã bị hoang, cửa khóa

Kiệt dùng hết sức, phá tan ổ khóa. Kiệt vào trong và nhận ra Ngọc đangnằm co ra ở 1 ngóc. Kiệt chạy tới, đỡ Ngọc dậy và nhận ra thân nhiệt của Ngọc đang ngày càng nóng hơn. Cơn mê sảng tiếp tục xuất hiện khiến Kiệt càng lo lắng hơn. Cậu lập tức đưa Ngọc tới bệnh viện

Vì k đi xe nên Kiệt đã phải cõng Ngọc chạy cả 1 quãngđường dài để ra được đường chính bắt tắc xi. Bậy giờ, trời đã bắt đầusáng, mặt trời lấp ló sau dãy núi cao bao phủ bởi lớp suơng mù dày đặc.Kiệt cõng Ngọc trên lưng, cảm nhận được hơi th­ở yếu của Ngọc, cảm nhậnđựoc thân nhiệt lên cao của cô, nghe được những lời Ngọc nói và hứngđựoc cả những giọt lệ tuôn rời nơi khóe mi.

Hiếm hoi mới có 1 chiếc taxi đi vào cái giờ gà mới gáy này, Kiệt nhờbác tài đưa 2 đứa tới bệnh viện lớn nhất thành phố, cách đó k xa.

-Mẹ...mẹ ơi...đừng...đừng bỏ tiểu Ngọc, đừng bỏ con. Tiểu Ngọc sợ lắm.Người ta cúp điện nhà mình rồi, tối quá mẹ ơi. Tối quá, Tiểu NGọc sợlắm, sợ lắm mẹ à. Mẹ tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và ôm Tiểu Ngọc đi, mẹ đừngngủ nữa, đừng dọa Tiểu Ngọc nữa. Tiểu Ngọc k chơi đâu...mẹ\_Ngọc mê sảnnước mắt vẫn rơi ngày càng nhiều, tay vung vẫy khắp nơi trong vô thức

-Ngọc, ngọc ơi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, cậu k được ngủ, Ngọc\_Kiệt lay lay Ngọc trong vô vọng, ôm NGọc vào lòng mà tim đau nhói, giục bác tài đinhanh hơn

Tại bệnh viện........

NGọc đã được đưa vào phòng cấp cứu. tiếp theo đó, vài vị bác sĩ giàcó tay nghề cũng chạy vào theo yêu cầu của Kiệt\_Thiếu gia nhà họ Hoàng

-Kiệt, Ngọc sao rồi?\_Phương chạy lại hỏi, theo sau là 3 người kia

-K biết, đang trong cơn nguy hiểm, bị cảm lạnh, nặng lắm\_Kiệt nói trongvô thức, đôi mắt đầy lo lắng k lúc nào rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu

-Hừ, con nhỏ đó quá đáng lắm rồi, k thể nào tha thứ được\_Vũ cũng nóngnảy chả kém gì Phương (2 người này chắc đốt nhà người ta quá)

-Thôi được rồi. Xử lí con nhỏ đó để sau, bây giờ việc quan trọng nhất là sức khỏe của Ngọc\_Phong bình tĩnh nói

-Ngọc k sao chứ? Sẽ k sao chứ? Ngọc sẽ khỏe mà, đúng k?\_Trinh nói, mắt nhòe lệ

-Um, Ngóc ẽ k sao đâu. Ngọc sẽ qua khỏi thôi mà, sẽ khỏe lại nhanh thôi\_Phong ôm Trinh, an ủi

.......

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, các bác sĩ đi ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, Kiệt laoi vào như 1 con mãnh thú

-Ngọc sao rồi? Cô ấy có bị sao k?\_Kiệt hỏi dồn dập

-Thiếu gia đừng quá lo lắng, cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi. Sẽ được đưa sang phòng hồi sức ngay thôi\_Vị bác sĩ già dặn nhất nói

-Vậy là cô ấy sẽ đựoc xuất viện sớm phải k ạ?\_Trinh hỏi vẻ vui mừng

-Um, chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại và theo dõi vài ngày ở viện là có thể vè nhà. Tuy nhiên.........\_1 vị bác sĩ khác nói

-Sao ạ?\_Phương hỏi

-Trong quá trình cấp cứu, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu bấnloạn tâm lí, cô bé thường xuyên mê sảng, nói mơ man về quá khứ. Có thể,trong quá khứ, cô ấy đã phải chịu 1 cú sốc rất lớn nê hôm nay mới nh­ưvậy. Mọi người nên chú ý quan tâm tới cô ấy, giúp cô ấy nói chuyện,tinh thần được ổn định, tránh để cô bé suy nghĩ nhiều hoặc chấn độngmạnh vèe tâm lí để chứng trầm cảm k tấn công\_Vị bác sĩ ấy nói

-Vâng,chúng tôi biết rồi\_Phong gật đầu nói\_Chừng nào chúng tôi có thể vào trong?

-Khi cô ấy đựoc đưa vào phòng hồi sức và được kiểm tra về nhiệt độ, mọingười có thể vào trong\_Vị bác sĩ ấy nói rồi cùng mọi người trở về phòng làm việc

Mọi người vào thăm NGọc, thấy khuôn mặt Ngọc đã hồng hào trở,lại, song, mồ hôi vẫn chảy ra đầm đìa

-á!\_Ngọc bừng tỉnh, ngồi phắt dậy

-Ngọc, cậu tỉnh rồi à? May quá\_Trinh vui mừng

-.....\_Ngọc nhìn mọi người rồi im lặng

-Ngọc, cậu sao thế?\_Phương lo lắng

-.........\_Vẫn là sự im lặng

-Ngọc, cậu sao thế? Nói gì đi, đừng im lặng nữa\_Kiệt nói, đôi mắt chan chứa sự quan tâm

-......\_Vẫn là sự im lặng nhưng thêm vào đó là những giọt nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn

Mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Ngọc và kiệt. Kiệt nhẹ nhàng ôm Ngọc vào lòng, vỗ về như đang dỗ 1 đứa trẻ

Ngọc từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng của mọi người

Sáng hôm sau, khi Ngọc vừa tỉnh giấc

-Ngọc, cậu tỉnh rồi à?\_Kiệt vui mừng\_Cậu có muốn ăn gì k?

-...\_Ngọc im lặng, chỉ khẽ lắc đầu

-K đươcj, cậu còn quá yếu, nếu k ăn thì sẽ k tốt cho sức khỏe\_kiệt nóirồi múc 1 tô cháo trong hộp cháo mà Trinh đã chuẩn bị(cái mà người tahay bỏ thức ăn vào rồi đem tới bệnh viện người ta gọi là cà mè đúng k ạ? Sorry, em k biết)

Ngọc đưa tay ra đón lấy tô cháo đang còn nóng hổi thì bị Kiệt ngăn lại

-Cháo còn nóng, để mình bón cho cậu\_Kiệt nói rồi cẩn thận xúc 1 muống cháo, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Ngọc

ngọc chỉ im lặng như vậy mặc cho Kiệt vừa múc cháo vừa kể biết baocậu chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên k 1 tiếng nói hay tiếngc­êi nào phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia

Lúc đó, mọi người bước vào. Nãy giờ họ ghé qua nhà Ngọc lấy cho Ngọc 1 số đồ dùng cá nhân và đem theo kappy vào viện(tất nhiên là k để mấy ông bảo vệ thây)

-Cậu dậy rồi à? Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?\_Trinh hỏi

-......\_Ngọc khẽ gật đầu

-anh để đó đi, em sẽ cho Ngọc ăn tiếp. Anh ra ngoài nghỉ 1 lát cho khỏe, hôm qua tới giờ có khi nào anh nghỉ ngơi hay ăn chút gì đâu\_Trinh nóivới Kiệt

-Uk\_Kiệt gật đầu Rồi bước ra ngoài

-Ngọc thế nào rồi?\_Phương hỏi

-Haizz\_Kiệt chỉ thở dài rồi lắc đầu, cùng Phong và Vũ ra ngoài lang can

Trinh đang định cầm tô cháo lên thì bị Ngọc ngăn lại

-Cậu k ăn nữa à?\_Trinh hỏi

-.....\_Ngọc gật đầu

-Haizzz, Sao cậu im lặng mãi vậy? Tụi mình ở ngoài kia cũng chỉ toànnghe thấy tiếng anh mình cười nói thôi, chẳng lẽ cậu định im lặng thếnày suốt đời sao? Từ hôm qua tới giờ, k 1 giây nào anh mình rời khỏichiếc ghế này, rời mắt khỏi cậu, chẳng lẽ.........\_Trinh khuyên bảo

-...........\_ngọc vãn chẳng nói năng gì

-Hư!Quá đáng lắm rồi đấy! Mình hết chụ nổi rồi. Cậu thích im lặng lắmsao? Hay là cậu cố tình như thế để làm mọi người lo lắng? Cậu muốn mọingười ăn k ngon ngủ k yên, chết dần chết mòn thì cậu mới hả dạ à? Cậucó biết đứng ở ngoài toàn nghe tiếng Kiệt cười nói k? Nếu ai nhìn vào kbiết lại tưởng Kiệt bị bệnh tâm thần đấy, cậu muốn biến Kiệt thành thằng ngốc à?Cậu đáng ghét và xấu xa đến thế sao?\_Phương gắt lên

-Thôi mà Phương\_Trinh ngăn lại

-........\_Ngọc vẫn im lặng

-Sao? Mình nói đúng à? Sao cậu cứ im lặng thế? Hay tại mình nói đúng nên cậu k thể cãi? Nếu mình nói sai thì cậu hãy lên tiếng đi, lên tiếng đểbiện mình cho những hành động của mình đi, nói đi, nói đi chứ?\_Phướngkhích

-.........\_Vẫn là sự im lặng

-Chẳng lẽ...chẳng lẽ cậu đúng là như thế sao? Hả? Đồ ích kỉ. Vậy mà aicũng lo cho cậu, ngay cả kappy cũng thế. Tụi này đã quan tâm, đặt tìnhyêu th­ương k đúng chỗ rồi. đồ xấu xa, ích kỉ\_Phương hét lên,mắt ứa ratừng giọt lệ long lanh, đặt kappy vào người NGọc råi vụt chạy

Nghe thấy tiếng hét, 3 chàng chạy vào cùng lúc với thời khắc Phuơng chạy ra

-Phương\_Vũ đuổi theo khi thấy khóe mi Phương long lanh

Còn trong phòng, khung cảnh thật u uất. Trinh chết lạng, đứng trântrân k nói nên lời. Ngọc khẽ thở dài, vuốt nhẹ lông kappy để xoa dịu ánh mắt lo lắng của nó, đôi mắt tựa như cặp thủy tinh đăm đăm nhìn rakhung cửa sổ

Phương chạy ra bờ hồ và ngồi khóc, trong lòng thầmtrách:

"Cậu là đồ ngốc, đồ ngốc độc ác và ích kỉ. Cậu nghĩ chỉ 1 mình cậu buồn sao? Cậu buốn thì tụi này còn buồn 10. Tại sao cậu cứ im lặng mãithế? Tại sao mình mắng cậut hậm tẹe thế mà cậu vẫn im lặng? Tại sao cậu k chịu nói? Chẳng lẽ cậu định im lặng mãi sao?

"

-k sao đâu. Đừng khóc nữa. Ngọc sẽ k sao đâu\_Vũ tới bên, ôm Phương vàolòng và an ủi\_Để mai mình đưa cậu vào thăm Ngọc, hôm nay thì ta về thôi

-Uk\_Phuơng gật đầu

Cùng lúc đó, trong phòng............

-Cậu k sao chứ Ngọc?\_Kiệt lo lắng hỏi trong khi Phong tới bên Trinh đỡ Trinh đứng dậy

-........\_Vẫn là sự im lặng. Ngọc chỉ lắc đầu

-Tụi mình ra ngoài để cậu nghỉ ngơi 1 lát nhé\_Phong đề nghị

-........\_Ngọc gật đầu

Mọi người đi ra ngoài. Trinh ker lại mọi chuyện cho 2 chàng nghe. cả 3 hiểu Phuơng k hề có ý gì xấu, chỉ muốn Ngọc nói chuyện thôi. Còn Ngọcthì chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ bằng đôi mắt buồn trầm lặng, đôitay khẽ vuốt ve bộ lông mêm mại của Kappy 1 cách vô thức

Ngọc nhìn ra khung cửa sổ, lòng buồn rười rượi. Ngọc nhớvề cơn ác mộng ngày xưa rồi nghĩ về những gì Phương nói. Sau 1 ngày suynghĩ, cuối cùng Ngọc đã có câu trả lời. Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩanếu mình lúc nào cũng giam mình trong 1 cái khung sắt do chính mình tạora mặc dù trong tay ta có chìa kóa và ta hoàn toàn có thể thoát ra được

Sáng hôm sau..........

-Ngọc à, ình xn lỗi chuyện hômqua nha. Mình....k cố ý\_Phương rụt rè nói, trên tay cầm 1 bó hoa

-um k sao đâu\_Ngọc cất tiếng nói. Cậu đầu tiên từ khi NGọc tỉnh dậy

-Hả? Cậu..cậu vừa nói sao?\_Tất cả mọi người ngạc nhiên

-Mình k nói vậy ai nói? Chẳng lẽ mình k được nói à?\_Ngọc nói, trên môi khẽ nở 1 nụ cười nhẹ

-Cậu nói rồi! cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi\_Kiệt vui mừng nói råi ômlấy Ngọc thật chặt mà k thèm để ý tới mọi người xung quanh

-e hèm!\_Phong khẽ hắng giọng

-Ở đây còn nhiều người lắm nha. Yêu cầu k được thể hiện tình cảm quá đà ở nơi công cộng, nhất là trước mặt trẻ con\_Trinh nói

-Trẻ ocn đâu?\_Kiệt hỏi

-Em\_Trinh nói

-Có người yêu rồi mà bày đặt nói là trẻ con\_Kiệt nói

-Anh\_Trinh làm nũng

-Thôi nào, Ngọc chịu nói chuyện là may lắm rồi. mọi người đừng cãi nhau nữa\_Vũ nói

mọi người đều cười, trừ 1 ng­êi nãy giờ vẫn im lặng từ lúc nói được 1 cậu đầu tiên

-Cậu sao vậy Phuơng?\_Ngọc hỏi

-Cậu...k giận mình chứ?\_Phương ngập ngừng

-tại sao lại giận?\_Ngọc hỏi lại

-Vì mình đã nói những lời k tốt với cậu\_Phương nói

-Mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà mình biết mình k cô đơn, xung quanh mình vẫn còn rất nhiều quan tama và chăm sóc. Cậu đã ìnhnhận ra mình ích kỉ tới múc nào khi chỉ nghĩ tới mình mà k quian tâm tới cảm xúc của người khác. Nếu k có những lời đó của cậu, mình e rằng mình sẽ im lặng nh­ư thế này mãi cho tới suốt đời\_Ngọc nói những điều mìnhnghĩ và nhận ra trong suốt 1 ngày suy nghĩ

-Cảm ơn cậu vì đã k giận mình\_Phương nói rồi ôm chầm lấy Ngọc

-Mà này, mấy hôm nay lo cho Ngọc, hình như tụi mình quên mất con trúc thì phải\_Vũ nói

-Uk, đúng rồi. Sao chúng ta lại quên mất con nhỏ đó cơ chứ. Nhất định phải cho nó 1 bài học\_Phương nóng nảy

-Uk, nó làm Ngọc suýt nữa thì bị trầm cảm còn gì, k thể tha được\_Trinh cũng thế

-Thôi, k sao đâu. Bỏ qua đi\_Ngọc nói khiến mọi người đều ngạc nhiên

Cậu vừa nói gì vậy Ngọc? cậu định bỏ qua cho nó 1 cách dễ dàng vậy sao?\_Phương hét lên

-Nhưng dù sao mình cũng ổn rồi còn gì?? Tha cho nó 1 lần đi\_Ngọc nói

-Thooi, cậu đã nói vậy thì tụi mình bỏ qua, nhưng lần sau nhất định mình k để nó yên đâu\_Kiệt nói

-Uk, cảm ơn cậu\_Ngọc cười

-Tại sao cậu phải cảm ơn chứ? Thôi, cậu đã chịu nói chuyện rồi, mình sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi đưa cậu đi chơi\_kiệt nói

-Uk, nhưng nếu mình k sao nữa thì ình suất viện nha, ở đây chánlắm. Mình k thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện lắm\_Ngọc nói

-Uk\_Kiệt gật đầu rồi cười

2 ngày sau Ngọc được suất viện và đi học lại bình thường. 1 tuầntrong bệnh viện là quá đủ với cô và cô thật sự k muốn phải quay trở lạiđó 1 lần nào đó nhưng số phận của con Người thì ai mà có thể biết trướcđược điều gì. Cô đâu hay rằng mai sau cô con phải quay lại đấynhiều........

Những tiết học trôi qua như những ngày bình thường khác.Mấy hôm nay, Ngọc nghỉ ốm, điều đó ai cũng biết nhưng k phải ai cũngbiết chuyện cô nằm viện và bị chứng trầm cảm tấn công nếu k nhờ cái connhỏ Trúc k biết điều kia. Ngọc đã nawn nỉ mọi người tha cho nó nhưng nóxem ra vẫn k biết điều, đi rêu rao khắp nơi và còn tỏ ra cực hả hê. Điều ức nhất là nó dám bóp méo sự thật, nói Ngọc giành Kiệt của nó nên bị nó đánh cho nằm viện. Ngọc biết nhưng xem ra chẳng hề quan tâm, hay nóiđúng hơn là cô đang cố nhịn.

Lâm mây hôm nay k đi học, chỉ đi ch­ơi, uống rượu giải sầu, hôm nay mới đi học lại. Lâm nghe mọi người nói Ngọc bị ốm, hôm nay mới đi học lại thì liền chạy tới gặp cô

-Ngọc à, em k sao chứ?\_Lâm hỏi khi gặp Ngọc trong vườn trường vào giờ ra chơi

-Vâng, em k sao ạ. Em khỏe nhiều rồi\_Ngọc nói

Bọn họ nói có thật k? vì thằng Kiệt mà em bị con nhỏ trúc đó đánh à?\_Lâm nói

-Anh nghe bọn họ nói rồi à? Tùy anh muốn nghĩ sao thìnghĩ thôi, mấy chuyện đó em k cần quan tâm. Mà anh đừng gọi Kiệt làthằng nữa, khó nghe lắm\_Ngọc tỏ ra bình thường

Sao em vẫn cứ bênh thằng nhóc đó? Em k thấy tức giận ư?Nó đã làm em ra nông nỗi này thì anh nhất định sẽ k tha cho nó đâu\_Lâmnói rồi bước đi

Ngọc chỉ nhìn theo rồi thở dài. Cô cứ nghĩ rằng lờicạnh cáo của lầm chỉ là 1 phút nông nổi mà thôi. Cô cứ nghĩ rằng Lâm chỉ là 1 tên con trai bình thường thôi. Mà cho dù có trả thù thật đi chăngnữa cũng k làm gì được Kiệt\_bang chủ của 1 bang lớn

Hôm sau, Lâm hẹn Kiệt ra ngoài, tại 1 căn nhà nhỏ đã bỏ hoang trên đường CDA

-Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì k?\_Kiệt hỏi

-Chẳng lẽ cậu k biết hay sao?\_Lâm quay lại, nói

-Tôi chả biết gì cả, ngoài chuyện anh thích Ngọc\_Kiệt nói

-Cậu cũng biết điều đó à? Vậy tôi cũng k ngại nói cho cậu biết tôi sẽ kbao giờ tha thứ cho kẻ nào đã làm tổn thương tới Ngọc và cướp mất Ngọccủa tôi\_Lâm nói rồi bắt đầu xuất chiêu

-Anh nói vậy tôi cũng chả biết phải làm sao. Nếu anh đánh tôi vì ôi đãlàm Ngọc phải nằm viện thì tôi chấp nhận nhưng tôi k hề cướp Ngọc khỏitay anh\_kiệt nói rồi lấy tay đỡ đòn

-K ư? Nếu k có cậu thì nhất định Ngọc sẽ là của tôi, sẽ là của riêng tôi. Vì thế, cậu nhất định phải chết\_Lâm nói

Anh có thật sự thích Ngọc k? Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Nếu anhthật sự yêu 1 người thì anh k bao giờ được độc chiếm người đó cho riêngmình. Tình yêu là sự cho đi mà k hề mong nhận lại. Anh chỉ muốn độcchiếm Ngọc liệu đó có phải là tình yêu k? Nếu thật sự yêu Ngọc, thì anhphải chúc phúc cho Ngọc chứ? Tại sao anh lại có cái suy nghĩ lệch lạcrằng chỉ cần giết hết những chàng trai thích Ngọc thì Ngọc sẽ là của anh vậy?\_Kiêt nói trong khi tay vẫn ra đòn

-Cậu im ngay đi. Cậu nói thế thì hay lắm, con làm thì sao? Cậu có làm được thế k?\_Lâm nói trong khi tay vẫn hoạt đọng

-Nếu Ngọc tìm được 1 nửa đích thực và người đó có thể đem lại đựoc hạnhphúc cho cô ấy thì nhất định tôi sẽ dừng lại và chúc phúc cho cô ấy.Nhưng tôi nghĩ người đó k phải là anh và tôi tin rằng người đó làtôi\_Kiệt nói

-Cậu im nngay cho tôi\_Lâm nói rồi rút táng túi ra 1 con dao, chém 1 nhát khá sâu và dài vào lừng kiệt

-A! Anh sợ tôi phải k? Anh sợ rằng sẽ k thắng được tôi nên mới phải dùng tới vũ khí phải k? Cũng giống như trong tình yêu vậy, anh sợ tôi cướpmất ngọc nên mới muốn giết chết tôi. 1 ng­êi thiếu tự tin, hèn nhát vàbỉ ổi như anh tôi k đời nào giao Ngọc cho đâu\_Kiệt dù đau, máu chảy đầmđìa nhưng vẫn gắng gượng nói, ánh mắt k khuất phục và kiên cường

Được lắm, vậy tối cho cậu xem\_Lâm nói rồi đánh Kiệt liên tục trong khi Kiệt k còn khả năng chống trả

Kiệt nằm dưới sàn nhà lạnh, nhìn thấy Lâm bấm điện thoại và gọi điện cho Ngọc

-Alo, Ngọc à, em tới ngay đây nhé, nhà số 13 đường CDA. Em tới nhanhnhé, anh muốn cho em xem cái này, tới đi, đừng bỏ lỡ\_Lâm nói rồi cúp máy

-anh....\_Kiệt tức giận nhưng k làm được gì

-hahaha, tôi sẽ cho nGọc thấy, cậu kém cỏi tới mực nào\_Lâm nói, nụ cười nham hiểm và độc ác

-Cộp cộp cộp\_Tiếng bước chân vang lên, ngày càng lớn và cuối cùng Ngọc đã xuất hiện ở cửa

-Ồ, Ngọc. Em đến rồi sao? Nhanh hơn anh nghĩ đấy\_Lâm nói rồi nhìn đồnghồ khi đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa và nhấm nháp rượu vang

-Anh gọi em tới đây có chuyện gì?\_Ngọc hỏi, ánh mắt có phần e dè

-À, anh mời em tới đây để chứng kiến xem anh làm gì thằng nhóc này ấymà\_Lâm nói rồi chỉ vào tên con trai đang nằm bẹp dí ở dưới đất cùng 1vũng máu to

-Ai đây?\_Ngọc nói, trong lòng bỗng dấy lên 1 nỗi lo khó tả

-Em k nhận ra ai sao? Là tên con trai k bao giờ vắng mặt trong những câu chuyện em kể với anh\_Lâm nói rồi bước tới, nắm lấy tóc và kéo ngược đầu Kiệt lên

-kiệt!\_Ngọc thấy Kiệt như thế thì hốt hoản chạy tới nhưng bị 1 nhóm người ngăn lại

-Ờ, em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em tới đựoc đây mà cứu nó sao? Nhầm rồi bé ạ. Anh sẽ bắt em phải đứng đó, sẽ bắt em chứng kiến quá trình anh giếtnó và sẽ cho em thấy nó chết đâu đớn và nhục nahx tới mức nào. Anh sẽcho em biết cái giá phải trả khi chối từ anh là gì\_Lâm nói và bắt đầuđánh túi bụi vào người Kiệt

-Đừng! Dừng lại đi. Làm ơn dừng tay lại đi, cậu ấy sẽ chết mất. Dừng lại đi\_Ngọc nói, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng

-Em xin tha cho nó sao? Vayaj thì anh sẽ đánh nó nhiều hơn\_Lâm nói rồidùng chân đạp vào người Kiệt, kiệt k chịu nổi, hộc máu miệng rồi bấttỉnh

-Kiệt!\_Ngọc hét lên rồi hất tay tên đang giữ mình ra, ánh mắt tràn đầylửa hận thù. Cô hạ nock out từng tên, từng tên 1. Chưa bao giờ, sức mạnh của cô bộc phất mạnh mẽ như lúc này, mạnh đến nổi Lâm cũng phải ngạcnhiên

Sau khi k còn tên nào cản đường nữa, Ngọc chạy tới bên Kiệt, nước mắt bắt đầu trào rra như 1 con suối tinh khiết

Lời kể của Ngọc

tôi k thê rtin vào mắt mình được nữa, Kiệt đây sao? 1 người con traibất tỉnh, nằm trên vũng nước màu đỏ tỏa ra mùi tanh đến kinh người. kthể đâu, k thể đâu phải k? Chắc chắn là k phải đâu.

Tôi cứ luôn suy nghĩ như vậy nhưng càng nghĩ thế tôi càng cảm thấyhoảng loạn hơn. Tôi sợ, phải, rất sợ. Tôi sợ mất Kiệt, tôi sợ thần chếtsẽ cướp Kiệt đi mãi mãi. Cướp Kiệt khỏi tay tôi 1 cách phủ phàng và vôtình như cách mà trước kia ông ấy đã cướp mẹ tôi đi. Có phải tôi là 1con bé luôn mang lại xui xẻo hay k mà trước gi­ê ai ở gần tôi cũng đềugặp xui xẻo. Trong giờ phút này tôi mới chợt nhận ra với tôi Kiệt quantrọng tới mức nào và tôi yêu Kiệt như thế nào. Phải, tôi yêu Kiệt mấtrồi, yêu từ lâu lắm rồi nhưng tôi k hề nhận ra. Tôi chợt thây rằng mình k thể sống thiếu Kiệt.

-Kiệt ơi, cậu tỉnh dậy đi, Kiêt\_Tôi vừa khóc, đỡ Kiệt nằm trên đùi vàgọi. Chiếc áo dài trắng­ của tôi giờ đang dần hóa thành màu đỏ bởi vếtthương trên lưng Kiệt

Lời kể của Kiệt

Tôi gnhe thấy tiếng nói của Ngọc cùng hơi ấm thân quen tỏa ra từ bàn tay cô. Tôi từ từ tỉnh giấc

-Mình k sao đâu\_Tôi khẽ nở 1 nụ cười dù trong thâm tâm tôi biết rằng mình đang dần yếu đi

-Cậu k sao chứ? Lưng cậu bị thương rồi, nặng lắm\_Ngọc hỏi tôi, khuôn mặt nhòe lệ

-Mình k sao, cậu đừng khóc. Đừng khóc vì mình. Mình đau lòng lắm. mình k muốn người con gái mình yêu khóc vì mình đâu.Nín đi nào\_Tôi cố gắng nói rồi vuơn tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Ngọc nhưng dường nhưtôi đang làm nó ngày càng trờ nên lem luốc vì đôi tay đầy máu của mình

-Cậu k được làm sao đâu đó, cậu k được bỏ mình mà đi đâu\_Ngọc nói rồi cúi xuống ôm tôi, cảm giác thật ấm áp

-Ngoan nào. mình k bỏ cậu đâu\_tôi cố gắng nói rồi hôn nhẹ lên mái tóccủa Ngọc. Sau đó thì tôi chìm vào giấc mơ của riêng mình. Tôi mệt quárồi, buồn ngủ quá rồi, mí mắt nặng trĩu khiến tôi k thể nhấc mắt lênnổi. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng NGọc gọi tôi thảm thiết cùngnhững tiếng nấc nghẹn ngào. tôi muốn tỉnh dậy để vỗ về Ngọc nhưng giờđây, tôi k thể.............

-em bảo anh dừng lại ư?Vậy thì k bao giờ\_Lâm nói rồi đánh Kiệt nhiều hơn

-Dừng lại đi. Tôi xin anh đấy, đừng đánh cậu ấy nữa mà. Cậu ấy sắp k trụ được nữa rôi\_Ngọc hét

-......\_Lâm dường như vẫn để ngoài tai những lời nói đó. Hắn đánh Kiệt dữ dội hơn và Kiệt k chịu nổi nữa nên hộc máu

-Kiệt!\_Ngọc hét lên rồi lao về phía Kiệt thì bị đám ô hợp kia ngăn lại

-buông tôi ra\_Ngọc hét lên rồi hất tay tên đang giữ tay Ngọc ra. Sau đóthì bắt đầu lao vào đánh trả bọn người đó. Cô đánh hạ từng tên từng tên1. Từng cú đám, ra đòn thật chuẩn sác và đầu nội lực khiến lâm vô cùngngạc nhiên với sức mạnh cña Ngọc. chỉ lúc sau, cả đám đã đo ván ở dướiđất. Ngọc lao về phía Kiệt

Lời kể của Ngọc........

Tôi lao về phía Kiệt 1 cách vô thức. Tôi k thèm quan tâm tới nhữngchướng ngại vật ở trước mặt mình. Tôi đã nhiều lần vấp ngã vì chân phảiđang đỏ tấy và đau đớn vì lúc nãy va phải cạnh bàn. Tới nơi, tôi ngồithụp xuống đất và bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia đangnhăn nhó và nằm trong 1 vũng nước màu đỏ bốc lên mùi tanh đến kinhng­uời

-Kiệt, Kiệt ơi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Mình này, Ngọc này, cậu dậyđi\_Tooi gọi kiệt trong vô thức, trong khi nước mắt rơi và đỡ đầu Kiệtgối lên đầu mình

Lời kể của Kiệt..........

-Cậu đấy à? Sao lại khóc thế? Mình đã chết đâu? Cậu mà khóc bây giờ thìsau này mình chết, nước mắt đâu mà cậu khóc nữa\_Tôi nói rồi gượng cười.Thật sự tôi k muốn ngäc nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh và bộ dạng này 1chút nào. Và tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ấy khóc

-Cậu k đựoc nói thế. Cậu sẽ k sao đâu\_Ngọc nói rồi khóc nhiều hơn

-Nào, đừng khóc nữa. K 1 chàng trai nào muốn nhìn thấy ng­uời mình yêukhóc vì mình đâu \_Tôi nói rồi cố vuơn tay lau đi nhưng giọt nước mắttrên khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Ngọc. Nhưng dường như, tôi càng lau lạicàng làm nó lấm lem hơn vì đôi bàn tay đãm máu của mình\_Xin lỗi nhé.Mình k làm khuôn mặt cậu trở nên đẹp hơn mà xem ra còn làm nó trở nênxấu xí nữa. Xin lỗi cậu\_Tôi nói rồi cố cười

-Huhuhu, cậu đừng nói thế. k sao đâu mà, đẹp lắm\_Ngọc nói rồii cúi xuống ôm lấy tôi khiên tôi vô cùng hạnh phúc

-Cậu đừng khóc nữa.ngoan, nghe lời mình,nín đi\_tooi nơis råi hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc. Sau đó thì mi mắt tôi nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi vàbuồn ngủ ập đến khiến tôi k thể nào cưỡng lại được. Tôi nhắm mắt và chìm vào cơn mê. Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng Ngọc gọi tên tôi thảmthiết và có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Ngọc đang rơi trên má mình. Tôi muốn thức dậy và nói NGọc an tâm, muốn dỗ Ngọcnín khóc nhưng dường như lại k thể. Vìu.....tôi đang rất mệt........

Lời kể của Ngọc

tôi nhìn thấy Kiệt lặng lẽ chìm vào giấc ngủ mà lòng lo lắng và hoảng loạn. K hiểu sao lúc đó tôi lại có cái suy nghĩ là Kiệt sẽ k bao giờtỉnh dậy nữa và tôi sẽ xa Kiệt mãi mãi. Tôi sợ rằng thần chết sẽ cướpKiệt đi, sẽ đem kiệt rời xa tôi như cách mà ông ấy đã đem mẹ tôi đi.Chẳng lẽ tôi là con bé độc ác luôn đem lại xui xẻo cho người khác haysao? Tôi k muốn, k muốn như thế đâu

Máu từ lưng Kiệt tuôn ra ngày càng nhiều, loang khắp chiếc áo dàitrắng của tôi khiến nó dần trở thành màu đỏ. Điều đó càng làm cho tôi lo lắng hơn và nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng lớn hơn. Ngay giây phút giờđây tôi mới chợt nhận ra tôi cần Kiệt và tôi yêu Kiệt biết bao. Tôi đãyêu Kiệt từ laau nhưng tôi lại k nhânnj ra hay cô tình ngu ngốc k nhậnra vì tôi sợ mình sẽ giống mẹ. Nhưng ngay giây phút này, tôi cảm nhậnđược tình cảm lớn lao mà Kiệt dành cho tôi và tôi tin rằng tình cảm đólà thật, tôi sẽ được hạnh phúc

Tôi khóc nấc lên, lay lay kiệt mặc dù Kiệt vẫn k hề tỉnh lại

-Kiệt! Mình đưa cậu đi bệnh viện. Cậu phải sống\_Tôi cô đỡ Kiệt dậy thì bị 1 cánh tay ngăn lại

-Em định đưa thằng khốn đó đi bệnh viện à? Đừng có mơ\_Lâm nói

-Anh buông tôi ra! Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó của anh đụng vào người tôi\_Tôi hất tay hắn ra

-Anh thả. em phải là của anh, phải là của anh! Em biết chưa? Anh sẽ k để kẻ nào lấy được em nếu anh cũng k có được em\_Lâm nói

-anh buông tôi ra. Đừng áp đặt cái tình cảm thối nát của anh lên người tôi. Đừng khiến tôi ghê tởm về anh hơn nữa\_Tôi nói

-Ghê tơm?\_Lâm hỏi

-Phải, tôi ghê tởm, ghê tởm tất cả về anh\_Tôi hét lên

-Nhưng anh yêu em\_Lâm nói rồi ôm tôi

-buông ra\_Tôi cố gắng đẩy Lâm ra rồi chạy tới chỗ kiệt

-Em đừng mong anh sẽ để em và nó ra khỏi chỗ này được dễ dàng\_Lâm nói

-Ý anh là sao?\_Tôi hỉ

-Nếu muốn ra khỏi chỗ này, trước hết em phải bước qua xác anh\_Lâm nói

-Đựoc! Vậy tôi sẽ cho anh toại nguyện

Tôi nói rồi bắt đầu ra đòn.

- Chưa bao gi­ờ từ ngày học võ tôi lại tức giận và ra đòn mạnh như thếnày. Tôi hận anh, phải, rất hận anh. Tôi trước giờ luôn coi anh như 1người anh nhưng hành động hôm nay của anh đã mọi thiện cảm và suy nghĩtốt đẹp của tôi vèe anh sụp đổ hoàn toàn\_tôi nói

-Em nói gì vậy Ngọc?\_Lâm nói trong khi chống đỡ những cú ra đòn củ tôi

-Tôi hận anh. Anh biết tôi hạn anh tới mức nào k? Tôi k yêu anh, phải,tôi yêu Kiệt. Tôi yêu Kiệt vì cậu ấy yêu tôi thật lòng, tôi yêu cậu ấyvì cậu ấy sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng chúc phúc cho tôi nếu tôi tìm đượchạnh phúc. Cậu ấy k giống anh, k tối tệ như anh, anh hiểu chứ?\_Tôi nóirồi ra 1 đòn quyết định làm Lâm ngã sóng xoài và k gượng dậy được nữa

Sau đó, tôi tới đỡ Kiệt dậy và đưa cậu ra ngoài, khi đi ngang qua Lâm, tôi nghe anh hỏi

-rốt cuộc em là ai?\_Lâm hoỉ

-Lâm tuyết tiểu Ngọc\_tôi trả lời

-K, nhất định ngoài cái tên đó, em còn là 1 ng­ười khác. Ngọc mà anh biết k có võ công cao cường đên vậy

-Anh đã từng nghe tới cái tên Snow của thế giới đêm chưa?\_Tôi hỏi lại

-Thì ra đó là em. Thảo nào em mạnh đến thế\_ Lâm nói rồi cười khan

-Đó chỉ là 1 phần thôi. Phần lớn là Vì tôi có tình yêu thật sự\_Tôi nóirồi nhanh chân bước đi vì giờ đây, Kiệt đang trong cơn nguy kịch

Tại bệnh viện....

Khi bác sĩ đẩy Kiệt vào phòng câp cứu thật sự Ngọc rất lo, cô k cònnhớ tới qui định của bệnh viện nữa, cô chạy theo các cô y tá vào phòngcấp cứu. Nhưng đã bị các cô y tá cản lại

-Xin chị, em xin chị đấy, chgo em vào đi\_Ngọc khóc

-Chúng tôi biết em lo cho cậu ấy như xin hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ cốgắng hết sức. Thiếu gia sẽ k sao khi có đội ngũ bác sĩ dày dặn kinhnghiệm cứu chữa\_chị y tá nói rồi đóng cánh cửa lại. Để 1 mình Ngọc ở lại trên dãy hàng lang trống

Thật sự lúc này Ngọc rất bối rối và k biết làm gì. Nỗi sợ đã lấm áplí trí và nó đã ngăn sự minh mẵn trở về với cô. Cô cứ ngồi đó cho tớikhi nhận được 1 cuộc điện thoại

-alo\_Ngọc lắp bắp nói

-mình, Trinh này. Cậu với anh Kiệt ở đâu vậy? Sao lúc nãy đang ngồi với tụi này thì bỏ chạy thế?\_Trinh nói

-Kiệt...Kiệt...\_Ngọc lắp bắp k nói thành lời

-Anh ấy làm sao?\_Trinh nói

-Cậu tới bệnh viện lần trước mình điều trị đi. Kiệt bị thương rồi. Hiện giờ đang cấp cứu\_Ngọc nói trong làn nước mắt

-Sao? Tại sao lại như vậy? Anh ấy có làm sao k?\_Trinh nói, giọng cũng chẳng còn bình tĩnh nữa

-mình k biết, đang cấp cứu nhưng nặng lắm, máu chảy ra nhiều lắm\_Ngọc nói

-Được rồi, tụi mình tới ngay đây\_Trinh nói rồi cúp máy

1 lát sau, cả bọn tới cùng ông của Kiệt

-Cháu có biết tại Sao Kiệt lại bị như vậy k?\_ông Kiệt hỏi

-Cháu xin lỗi ông, là tại cháu, tất cả là tại cháu\_Ngọc khóc

-Nào, bình tĩnh. Thằng nhóc đó sẽ k có gì đâu\_Ông dù rất lo lắng nhưng vẫn cô bình thản để an ủi Ngọc

-Mấy đứa ở đây, ta qua gặp viện trưởng Trương\_Ông nói råi bước đi

-Cháu đi cùng ông\_trinh nói

-Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy Ngọc?\_Phương hỏi khi 2 ông cháu Trinh đã đi

-gvhhhhhhhhhhhh\_Ngọc kể trong làn nước mắt

-Anh lâm mà lại đi làm vậy sao?\_Vũ nói

s-Hết con nhỏ Trúc giờ lại tới ông lâm. Thật là....\_Phong thở dài

Bỗng dưng, Phòng cấp cứu bật mở

-ở đây có ai là ng­êi nhà bệnh nhân k?\_Cô y tá hỏi

-Họ vừa mới rời khỏi đây, cố chuyện gì vậy ạ?\_Phong hỏi

-Bênh nhaan mất máu khá nhiều, cần phải truyền máu. Nhưng hiện giờ nhóm máu của nạn nhân bệnh viện đã dùng hết trong ca phẫu thuật lần trướcnên muôn tìm người nhà để lấy máu\_Cô y tá nói tiếp

-Vậy k dùng được nhóm máu o sao ạ?\_vũ hỏi

-Rất tiếc là nhóm máu đó bệnh viện cũng đã hết\_Cô ấy lắc đầu

-Làm sao đây? Chúng ta lại k cùng nhóm máu với Kiệt\_Phuơng nói

-Kiệt nhóm máu gì?\_Ngọc hỏi

-AB\_Phương trả lời

-Vậy để mình, mình cũng là nhóm máu AB, mình sẽ truyền máu cho cậuấy\_Ngọc nói rồi quay sang cô y tá\_Chị cứ lấy máu của em đi, bao nhiêucũng được

-Cô cứ bình tĩnh. Bây giờ cô theo chúng tôi đi xét nghiệm máu\_cô ý tá ấy nói rồi đưa Ngọc đi

-Liệt có sao k? Ngọc mới ốm dậy mà?\_Phương lo lắng

-Biết là thế nhưng cậu k thấy nét mặt kiên quyết đó của Ngọc à? Cho dù chúng ta có ngăn lại cũng k được đâu\_Phong nói

sau hàng gi­ê trong phòng phẫu thuật, cuối cùng, cuộc phẫu thuật đãthành công tốt đẹp. Tuy nhiên Kiệt vẫn còn rất yếu còn Ngọc thì vì mớiốm dậy àm truyền cho Kiệt quá nhiêu máu nên cũng ngất đi. Theo quyếtđinh của ông Kiệt tức là chủ tịch tập đoàn Hoàng gia, Kiệt và Ngọc đượcđưa vào cùng 1 phòng hồi sức đặc biệt (ý đồ gì đây?)

Sáng hôm sau Kiệt tỉnh giấc nhưng ánh sáng mặt trời chóichang cùng mi mắt nặng trĩu khiến Kiệt k thể mở mắt ngay được. Cậu cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh cùng những tiếng kêu píp píp đều đều của đám máy móc đnag nối vào người Kiệt. 1 lúc sau,cậu từ từ mở mắt. Hình ảnh mà cậu thấy đầu tiên là Ngọc với khuôn mặtvui mừng nhưng tiều tụy

-Kiệt, cậu tỉnh rồi sao?\_Ngọc thốt lên\_để mình đi tìm bác sĩ\_Ngọc nói rồi định chạy đi nhưng bị Kiệt giữ lại

-.....\_Kiệt muốn nói nhưng cổ họng khô khốc k cho phép cậu làm điều đó

-cậu uống nước đi\_Ngọc biết được điều đó bởi cô khi thức dậy cũng thế

-...\_Kiệt uống từng ngụm nước nhỏ. Quả nhiên, nước là 1 thần dược

-Cậu thấy đỡ hơn chưa?\_Ngọc hỏi

-Mình...khỏe nhiều rồi, cảm ơn cậu\_Kiệt cười

-Vậy cậu thấy có đâu chỗ nào k? Vết mổ chẳng hạn\_Ngọc hỏi

-k, chỉ hơi nhức 1 chút thôi\_Kiệt nói rồi nở 1 nụ cười

-um\_Ngọc nói rồi nhìn Kiệt

-Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?\_Kiệt nhận ra tận sâu trong mắt Ngọc có điều muốn nói

-um........\_Ngọc khẽ im lặng rồi nói\_tại sao cậu lại đến đó? Tại sao cậu lại đồng ý sẽ gặp mặt lâm?\_Ngọc hỏi

-Mình phải làm cho Lâm nể chứ. Nếu mình từ chối k đến thì chẳng phải anh ta sẽ nghĩ mình hèn nhát và sợ sệt sao? Nếu thế, làm saoanh ta có thể nhận ra anh ta thua kém mình cơ chứ?Mình phải chiếnđấu để giành được phần thắng chứ\_Kiệt nói

-Chiến đấu để được phần thắng? Thế bây giờ cậu thế nào? Thắng à? Thắng nên mới vào đây du lịch sao?\_Ngọc nói

-ừ thì...có thể mình thua anh ta ơpr đó nhưng bây giờ mình mới làngười thắng cuộc. Chẳng phải anh ta đã bị cậu đánh sao? Vậy àmcậu k tới thăm anh ta mà ngồi đây lo ình. Mình đã là ngườichiến thắng trong việc giành được sự quan tâm của cậu\_Kiệt nói

-ai thèm quan tâm cậu chứ? Chẳng qua vì mình nên cậu mới bị thế nên mình cảm thấy có lỗi thôi\_Ngọc nói

-Cái này là mình muốn mà. Đâu phải tại cậu. Có trách thìtrách mình thích nguy hiểm và làm bạn với tử thần thôi\_ Kiệtcười

-um, nhưng cậu phải hứa lần sau k được thế nữa nhé. k được bấtcẩn để người ta dùng chiêu thước xảo quyệt làm hại bản thânnha\_Ngọc nói

-uk\_Kiệt cười

-Mà sao cậu lại biết mình đánh lâm?\_Ngọc sực nhớ ra

-Ừ thì....lúc mà cậu đỡ mình ra ngoài ý, mình có tỉnh dậyđược 1 lúc nên thấy lâm nằm sóng xoài dưới đất và nghe đượccậu và anh ấy nói chuyện\_Kiệt nói

-Cậu nghe được những gì rồi?\_Ngọc hốt hoảng

-um....mình nghe cậu trả lời cậu là Ngọc khi lâm hỏi cậu làai. Lâm nói chắc chắc chắn ngoài cái tên Ngọc cậu còn 1 thânphận khác. Cậu nói cậu là snow của thế giới đêm. Lâm nghe vậythì nói:

"Thảo nào

". Rồi cậu nói..........\_Kiệt nói tới đó thì dừng lại

-Mình nói gì?\_Ngọc hét lên

-um...cậu nói......cậu nói.......\_Kiệt ấp úng

-Mình nói gì?\_Ngọc hét lên, khuôn mặt hơi ửng hồng

-hì! Mình k nghe được. Lúc đó mình buồn ngủ nên ngủ mất tiêu\_Kiệt cười

-Phù...may quá\_Ngọc thở dài, ngồi xuống góc giường

-may gì? Cậu có chuyện gì dấu mình sao?\_Kiệt hỏi rồi nhìn Ngọc với ánh mắt nghi ngờ

-k...k có gì\_Ngọc chối

-cậu k nói thì thôi vậy. Bây giờ mình chỉ cần........\_Kiệt nói

-Cần gì?\_Ngọc hỏi

-Cần cậu trả lời về lời đề nghị của mình. Cậu làm bạn gáimình chứ?\_Kiệtnắm lấy tay Ngọc, nhìn Ngọc bằng đôi mắt sâulắng đầy tình yêu cùng khuôn mặt nghiêm nghị rồi nói

-um..........mình.........\_Ngọc đỏ bừng mặt, cúi xuống sàn nhà, chuẩn bị nói ra 3 từ cần nói thì...........

-Kiệt! Cậu tỉnh rồi à?\_Cả đám lao ào vào, vì nghe thấy tiếngKiệt nói nên mọi người mừng rỡ chạy vào. Cũng may là chỉ gnhe tiếng chứ chẳng nghe thấy Kiệt nói gì

Ngọc thấy mọi người vào, liền giật bắn mình, quay phắt lại và vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay Kiệt

Bàn tay Ngọc giờ đây đã k còn trong bàn tay của kiệt nhưng hơi ấm thì vẫn còn vương vấn đâu đây....

-Uk, cậu ấy mới tỉnh đấy. Thôi, các cậu ở đây đi, mình đi gọi bác sĩ\_ngọc mỉm cười

-uk, phiền cậu\_Trinh nói mà k quay đầu lại, chỉ nhìn anh 2mình. Nhưng bồng nhiên, nhớ ra điều gì đó, Trinh quay phắtlại\_khoan đã! Ngọc! Sao cậu lại đứng ở đây? Chẳng phải mình đã dặn cậu phải nghĩ ngơi rồi sao?\_Trinh hét lên

-Cậu đang chuyền nước mà? Xong rồi sao? Đâu nhanh như vậy?\_Phương cũng hét lên

-Chưa, chưa xong, còn nửa chai lận nhưng mình thấy khỏe rồi nên rút ra\_Ngọc cười

-Trời à! cậu...thật là....Đi, đi theo mình sang phòng bác sĩ. Đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Kiệt, nhân tiện khám xem cậu cóbị sao k. Nếu cần, cho chuyền thêm vài chai nước nữa\_Phương nổicáu, kéo tay Ngọc sang phòng bác sĩ

Lúc này Kiệt mới để ý tới giường mình nằm ởphía bên trái của 1 căn phòng rộng còn bên trái là 1 chiếcgiường khác, bên trên có treo 1 chai nước đang chuyền dở. CònNgọc thì lại mặc bộ quần áo bệnh nhân giống của Kiệt (giốngđồ đôi ghê). Chẳng lẽ Ngọc bị thương?

-Ngọc bị so thế?\_Kiệt hỏi

-haizzz,mày phải cảm ơn Ngọc đấy. Vừa ốm dậy mà truyền chomày quá nhiều máu nên bị ngất xỉu đó. Mấy cô y tá có ngănlại nhưng có chịu nghe đâu? Cứ cố chấp đòi truyền máu ày.Mà nếu như k có Ngọc thì mày cũng chẳng có đủ máu để màsống đâu\_Vũ nói

-Ngọc truyền máu cho tao?\_Kiệt ngạc nhiên

-uk, tại lúc đó bệnh viện hết máu mà ông nội và Trinh thìlại k có đó, mà Ngọc thì lại cùng nhóm máu nên.......\_Phong nói

kiệt k nói gì nữa, chỉ lấy tay chạm vào ngực trai củamình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình tỏa ra, cảm nhận đượctrái tim đang đập khỏe mạnh và cảm nhận được dòng máu củaNgọc đang lưu thông trong cơ thể mình. 1 cảm giác khó tả dângtrào, chỉ có thể nói qua 2 từ:

"Hạnh phúc

"

..............

Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho kiệt xong và nở 1 nụcười hài lòng vì sức khỏe Kiệt tiến triển tốt hơn nhưng gìhọ nghĩ

Ông Kiệt vào thăm Kiệt, thấy thằng cháu nội của mình đãkhỏe nên cũng an tâm. Ông bảo Ngọc ra gặp ông 1 lát........

2 người nói chuyện với nhau 1 lúc rồi ông tạm biệt Ngọc vìcó công việ̀c đột xuất. Đoạn đối thoại cũng k có gì đặc biệt lắm, chỉ là hỏi han về cuộc sống và việc học tập của Ngọcthôi. Thật ra, ông muốn nói nhiều hơn nhưng vì cảm thấy giờ này là quá sớm để nói và cũng cảm nhận được việc đó sắp xảyra nên quyết định im lặng. Kiệt ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2tuần nữa rồi được xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng và vẫn đihọc.

Thoát cái, tháng 4 đã đến được 1 tuần rồi. Có lẽ đây cũnglà tháng quyết định số phận của Ngọc. Thân thế của Ngọc sẽđược vạch trần

## 30. Chương 29 : Lời Nói Mơ Hồ

có 1 chuyện mà mọi người k ai hay biết, chỉ đơngiản là vì Ngọc k kể cho ai. Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi,à k, cũng k lâu lắm, nói chung là trước khi Kiệt bị Lâm đánh 1vài ngày..........

Quay trở về quá khứ 1 lúc nha mọi người

Ngọc đang trên đường tới chỗ làm thêm, hôm nay những tiết học diễn ra trong sự im lặng và thỉnh thoảng là những trò cườicủa tụi bạn trong lớp. Nhưng tiết cuối cùng kéo dài thêmkhoảng 15

khiến ai cũng mệt mỏi. Ngọc rảo bước nhanh hơn đểđến quán cà phê đã gắn bó với mình từ lâu. Cô muốn nói chuyện với anh và cũng muốn gặp xem bạn gái mới mà anh mới quen nhưthế nào, đâu phải lúc nào cũng được làm cô em gái khó tínhkhiến chị dâu cũng phải toát mồ hôi đâu. Nhưng khi tới ngã ba thì..............

-Cô gái, có thể cho bà lão này 1 ít thức ăn được k? Đã 3 ngày rồi ta chưa có gì vào bụng\_1 bà cụ ăn xin nói, khuôn mặt xanhxao và tiều tụy như 1 lưỡi dao cứa sâu vào lòng người

-um........đồ ăn thì giờ cháu k có nhưng cháu còn ít tiền, bà cầm lấy mà mua đồ ăn nhé\_Ngọc nói rồi mở cặp ra

-Nhưng ta có còn sức để mà đi nữa đâu\_Bà ấy nói

-Vậy thì phải làm sao đâu? ở đây chỉ toàn bán bánh mì thôi màbà đã mấu ngày k ăn nên ăn cháo là tốt nhất. Hay là bà ngồiđây chờ cháu 1 lát, cháu đi mua cháo cho bà\_Ngọc nói rồi chạyđi

1 lát sau, cô trở lại, trên tay cầm theo 1 phần cháo còn nónghổi. Khuôn mặt lầm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thật rạng rỡ vàthân thiện

-Bà ăn đi ạ, cháo còn nóng đấy\_Ngọc đưa cho bà lão rồi nói

-Cảm ơn cháu\_Bà lão cười rồi ngồi ăn thật ngon miệng

sau khi bà lão đã ăn xong

-Bà cảm thấy khỏe chứ ạ?\_Ngọc cười

-Cảm ơn cháu, ta khỏe rồi\_Bà ấy cười

-vậy thì cháu xin phép, cháu còn có việc phải đi ạ\_NGọc nói rồi đứng dậy

-Khoan đã cô gái nhỏ Ta muốn nói với con điều này\_Bà lão nắm lấy tay cô

-Sao ạ?\_Ngọc quay lại hỏi

-Nới này k thuộc về con, cuộc sống vất vả hiện giờ k phải là của con. Cuộc sống đích thức của con là ở 1 nới khác, 1 nơiđầy gấm lục giàu snag. Con là 1 nàng công chúa, là báu vậtcủa 1 gia đình thế lực. Cuộc sống đó con đã từng hưởng, rồicon trôi dạt tới thế giới này. Nhưng con yên tâm, rồi cuộc sốngđó con sẽ lại có. Mọi khuất mắc trong lòng đều sẽ được giảitỏa nếu như con biết tha thứ. Ta tin con làm được vì con là 1đứa con gái tốt\_Bà ấy nhìn vào đường chỉ tay của Ngọc vànói, xong, bà buông tay cô ra

-ơ........\_Ngọc im lặng, thật sự những gì bà ấy nói là quá đúng

Đến khi NGọc bình tĩnh và tâm hồn quay về với thức tại, bàlão đã biến mất, cái bóng gầy nhỏ bé khuất dần trong ánhchiều tà

Ngọc thật sự sau khi nghe những lời đó, k còn tâm trí nàomà gặp anh tuấn nữa. Dẫu biết như thế là rất mất lị̣ch sự. Cô gọi điện và xin lỗi anh vì k đến được thì nghe anh bảo cũngđang định gọi cho cô vì hôm nay chị Lan(người yêu Tuấn) cũng bận đột xuất. Vậy cũng hay, k ai cảm thấy có lỗi hay áy náy

Ngọc mấy ngày sau đó cứ luôn suy nghĩ về những gì bà lãonói. Nhưng rồi, Kiệt bị tai nạn nên việc này tạm thời đượcgác lại và cho tới nay, Ngọc đã cho nó vào quên lãng

## 31. Chương 30 : Chiếc Bánh Bí Ẩn

Thoắt cái, hôm nay đã là sinh nhật NGọc, ngày 12-4 (thật ra là sinh nhật tác giả). Mọi người muốn dành cho Ngọc 1 sự bất ngờ nên đã bí mật làm tặng Ngọc 1 buổi sinh nhật thật ý nghĩa. Họ chọn địa điểmtổ chức là quán cà phê của Tuấn. Hôm nay, người yêu Tuấn cũngtới dự. Hôm trước, Ngọc đã có dịp gặp lan. Lúc mới vào, Ngọclàm mặt lạnh, hỏi han Lan mấy cậu về sở thích rồi lại hỏi có yêu Tuấn thật lòng k làm Lan vừa sợ lại vừa lo vì Tuấn nóivới cô Ngọc là đứa em gái quan trọng nhất của mình. Dò hỏiđược 1 lúc, Ngọc vẫn với khuôn mặt lạnh như tiền, gọi Tuấn ragặp riêng. Mặt tuấn cũng căng thẳng k kém. Nhưng lúc Ngọc vàtuấn quay lại, cả 2 lại cười rạng rỡ. Ngọc cười với lan rồixin phép về trước vì có hẹn với tụi nó, còn lan thì ngơ ngác k hiểu gì.Tuấn cừoi và bảo với cô nàng:

"Em ngốc quá! con béưng em từ lâu rồi. Chẳng qua nó muốn chọc chị dâu 1 chút nênmới làm mặt lạnh thôi

". Câu nói đó của Tuấn làm Phương thởphào và pó tay trước Ngọc.

16h30

-Nè, lôi mình đi đâu đó?\_Ngọc bị Kiệt kéo đi nên hỏi

-Thì tới nơi sẽ biết\_Kiệt nói

Và bây giờ thì tới trước 1 shop thời trang lớn

- Ê! cậu muốn mua quần áo hả?\_Ngọc cười

-um, muốn mau váy\_Kiệt nói

-hế, cậu mặc váy sao???\_Ngọc ngơ ngác

-Cậu nghĩ mình là gì mà bảo mình mặc vấy? Mình mua cho cậu\_Kiệt nói

-Mua ình? Chi?\_Ngọc hỏi

-Để đi chơi với mình\_Kiệt nói

-Ai nói mình đi chơi với cậu? Đi chỗ khác đi, mình k vào đâu\_Ngọc nói rồi lôi kiệt đi

-Nhưng mình đã hứa với mọi người là phải đưa cậu về với 1 hình ảnh khác\_Kiệt nói rồi kéo Ngọc vào trong

-Nè, bỏ ra, làm gì vậy? Lợi dụng ôm mình là sao?\_Ngọc đánh nhẹ vào tay Kiệt khi cậu vòng tay qua eo cô

-Nào, bây giờ thì im lặng đi. 1 khi còn ở trong shop này thìcậu còn là bạn gái mình\_Kiệt nói nhỏ rồi kéo Ngọc vào khuquần áo dành cho phái nữ

Kiệt lựa cho Ngọc nhưng bộ váy đẹp nhất và làm toát lênđược sự thuần khiết, thanh cao của cô. Ngọc nhìn đống quần áomà ngán ngẩm, cứ phải ra vào phòng thử đồ liên tục. Cuốicùng, Kiệt cũng ưng ý với chiếc đầm mà Ngọc mặc trên ngườihiện giờ.

-Haizz, biết vậy hồi anyx thử cái này trước có phải hơn k\_Ngọc xụ mặt

-Thôi mà\_Kiệt cười xoa xoa đầu Ngọc. Nhờ vậy mà nãy giờ cậumới được nhìn ngắm nàng công chúa nhỏ của cậu dưới nhiều bộcánh khác nhau trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ và ghen tị củacác cô nhân viên

Quả thật bộ cánh mà Ngọc đang khoác trên người thật sự rất đẹp. 1 màu trắng muốt được phủ lên bộ cánh. Bộ váy k quálộng lẫy nhưng cũng k quá mờ nhạt với những đường may thậttinh tế cùng điểm thân đặc biệt là chiếc nơ to bản ở phía saulưng. Phần lưng được khoét khá sâu nhưng được che đi 1 cách tinhtế bằng lớp vải ren. váy xếp li, xoè rộng mỗi khi Ngọc xoayvòng làm người ta có cảm giác Ngọc như 1 nàng công chúa nhỏ.Sau khi trang điểm và làm tóc cô giống như 1 tiểu tiên nữ hạphàm nới khuôn mặt thanh tú, bộ cánh trắng muốt cùng đôi giàycao gót cùng màu và mái tóc đen được uốn xoăn, bối lên nhẹnhàng và có 1 vài lọn thả tự nhiên, thêm 1 chiếc vươnng miệnnhỏ nhắn, cô đã trở nên hoàn hảo.

Kiệt ngơ ngác khi nhìn Ngọc, đứng đơ ra mất vài phút khiếnNgọc đỏ mặt, k dám nhìn. Đến khi 1 chị nhân viên đứng tuổitới, lay lay tay Kiệt thì cậu mới bừng tỉnh, cười 1 cách ngượng ngùng khi nhìn thấy mấy chị nhân viên đang che mặt cười khúckhích rồi tới nắm tay Ngọc, dẫn đi

Kiệt hôm nay cũng k thua kém gì khi sánh bước cùng Ngọc trong bộ vest màu xám khói, có cách điệu phần để phù hợp với lứatuổi vào tạo điểm nhấn đặc trưng cho trang phục. Mái tóc lãngtử hàng ngày được chải gọn gàng, vuốt ngược ra phía sau và

"cố định

" bằng gel, để lộ vầng trán cao thanh tú và góp phầnlàm nụ cười tỏa nắng hàng ngày thêm rạng rỡ

Không gian tỏng quán hôm nay ấm áp hơn ngày thường. K hề có ai xa lạ, chỉ có Ngọc cùng anh tuấn,

"chị dâu

", Kiệt,Phương, Trinh, Phong và vũ mà thôi. K gian lấp lánh và ấm ápdưới ngọn nến lung linh cùng những chùm bóng bay rực rỡ làmNgọc bất ngờ và cảm động đến suýt nữa thì trào cả nướcmắt.

ngọc dành tặng ọi người 1 bản nhạc êm dịu và đàmthắm, chất chứa bao ân tình bằng piano. Từng giai điệu vang lênđi sâu vào lòng người. Buổi tiệc nhỏ kết thúc trong không khívui vẻ. Ngoài những món quà của mọi người tặng, Ngọc cònđược nhận thêm 1 món quà khác của nhóc Bảo gửi về cho Ngọctừ Pari

Kiệt lãnh trách nhiệm đưa Ngọc về. Trên đường về, cả 2 nóiđủ thứ chuyện trên trời dưới đất, k khí vui vẻ tràn ngập quanhững con đường họ đi qua. Về tới nhà, Ngọc thấy có 1 món quàbọc trong hộp giấy màu hồng hình chữ nhật đặt trước cửa.Phía xa xa là 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng núp kĩ sau bụicậy mọc xum xuê tươi tốt nhưng vẫn có thể quan sát được nhàNgọc

-Cái gì đây nhỉ?\_Ngọc dùng 2 tay bưng chiếc hộp lên

-chắc ai đó muốn mừng sinh nhật cậu đấy. Có chữ happy birthday này\_Kiệt cười

-Um......Ai vậy nhỉ? Thôi kệ, cứ đem vào nhà trước đã\_Ngọc nói rồi mở cửa vào trong. Kiệt cũng theo vào vì cầm hộ Ngọc đống quà

Chiếc xe limo thấy Ngọc đã cầm hộp quà lên đem vào nhà mớichuyển bánh dời đi. Bên trong xe, ngoài 1 tay tài xế, ở hàngghế phía sau còn có 1 người đàn ông đứng tuổi mặc vest đenhàng hiệu k nhìn rõ mặt vì bóng tối bao trùm. Chỉ nghe ông tanói khe khẽ:

"Giống thật

"

Còn ngọc........

-Cảm ơn cậu đã đưa quà vào hộ mình\_Ngọc cười rồi tạm biệt Kiệt, đi vào nhà

Ngọc nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Màu hồng là màu mà nó đã từng thích. còn bây giờ, ngay cả nó cũng chẳng biết nó cònthích màu đó hay k....

- bánh...bánh táo\_Ngọc ngồi phịch xuống đất, dựa vào cạnh bàn, miệng lắp bắp, nước mắt trào ra k ngừng

món quà mà Ngọc nhận được là bánh kem. 1 chiếc bánh kemđược trang trí bằng vài lát táo, thoang thoảng mùi hương dịucủa táo xanh. Trên đó còn có 1 dòng chữ đỏ nổi bật:

"tuổi 17vui vẻ, con gái

"

Ngọc khóc tuôn trào, ăn 1 miếng bánh nhỏ. Vẫn là mùi vịđó, vẫn ngọt ngào và thanh thoát, béo ngậy nhưng k nhàm chán,là mùi vị mà nó đã từng yêu thích hơn tất cả. Và giờ cũngthế, vẫn thích mùi vì đó nhưng k đủ can đảm để thừa nhận àmlại chọn cách là tránh né. Sinh nhật 17 vui nhưng cũng thậtbuồn. Nụ cười trên môi giờ đây thay thế bằng những giọt nướcmắt. Giọt nước mắt mở đầu cho 1 biển nước mặn chát, mở đầucho quá khứ bị phơi bày

## 32. Chương 31 : Giỗ Mẹ Là Ngày Kí Ức Hồi Sinh

Chiếc bánh táo ngày sinh nhật ấy Ngoịc k kể vớiai. khi Kiệt hỏi ngọc chỉ nói vu vơ là 1 món quà nhỏ của 1người bạn dấu tên chứ chẳng nói thêm gì. Ngọc im lặng như thếđược 1 tháng thì mọi chuyện rắc rối lại bắt đầu.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ngọc. Vậy là cũng đã tròn 5 năm mẹ rời xa Ngọc rồi. Nhanh thật, mới đó mà Ngọc đã phải tựmình vượt qua thương đau và chịu đựng nỗi cô đơn trống trảitrong 5 năm dài. Khó khăn Ngọc đã trải đủ, vấp ngã Ngọc cũngđã vượt qua, hận Ngọc cũng đã hận và yêu........Ngọc cũng đãyêu. Với 1 con nhóc chỉ mới 17 tuổi như nó có lẽ cuộc sốngnày từ lâu đã chẳng còn là màu hồng, là thế giới mộng mơnữa.

Cả đám rủ hôm nay đi chơi 1 bữa vì dù sao kì thi cuối kìcũng đã xong, sắp tổng kết rồi còn gì. Nhưng NGọc từ chối vì hôm đó, mà nói đúng hơn chính là hôm nay, là ngày giỗ củaMẹ.

Trước đây ngày giỗ, Ngọc chỉ ra tiệm mua về ẹ nhữngmón ăn ngon nhất nhưng năm nay, Ngọc vẫn đi mua nhưng ít lại vàra chợ từ sớm mua thực phẩm. Chẳng là sau cái khóa học chuyênnghiệp chưa được kiểm chứng của Kiệt, Ngọc đã có thể nấu ăntốt hơn. Cô nài nỉ mãi, kiệt mới bày cô nấu xôi và luộc gà.Bây giờ thì cô đã có cơ hội ôn bài lại

Cô đâu hay rằng nãy giờ có tới 1,2,3,4,5 tên thám tử nghiệp dư theo dõi cô

-Nè, Ngọc mau đồ ăn chi vậy? Chẳng lẽ định nấu ăn hả?\_Vũ thì thầm

-K biết nhưng chắc là vậy rồi\_Phương nói trong khi mắt vẫn dán vào cái ống nhòm

-Vậy thì thật tội nhiệp cho ai ăn phải đó\_Trinh nói

-K đến nỗi thế đâu, Ngọc tiến bộ hơn nhiều rồi\_Kiệt nói, trong lòng thầm nghĩ:

"Anh mày muốn mà còn k có ăn đây này

"

-Mệt quá, sao k tới đó luôn đi. Nấp nấp núp núp ở đây là gì? Nắng quá\_Phong càu nhàu

-Thôi àm, rnags chịu xíu đi. Mình phải tìm hiểu để biết xemtại sao Ngọc k chịu nói cho tụi mình biết cậu ấy đi đâuchứ\_Trinh nói rồi cười, 1 nụ cừoi như để năn nỉ Phong

-Haizzz\_Phong thở dài rồi lấy chiếc nón mang phong cách hiphopmình đang đội đặt lên đầu Trinh\_Nắng lắm, coi chừng bệnh thìkhổ

Ngọc trở về nhà........

Sau 1 hồi vật lộn với căn bêp cho tới khi nó tanh bành khói lửa Ngọc mới chịu tha. Cuối cùng cũng xong xuôi. Ngọc lên phòngthay đồ, tắm rửa cho tươm tất rồi xuống nhà. Bước ra ngoài mởcửa. Lúc này cũng đã 4 giờ chiều. Cũng may đối diện nhà nócó 1 quán bán đồ ăn nhỏ chứ nếu k chắc tụi nó chết vị nắng, vì đói, vì khát và vì mệt mất rồi

-Vào nhà đi. Các cậu ở ngoài đó cả buổi rồi. Xin lỗi nhé\_Ngọc sang bên đường và nói

-Ơ, cậu biết rồi à?\_Kiệt đẩy bảng menu ra để lòi cái mặt rồi nói

-um, biết từ lúc sáng rồi. Mình biết chắc chắn các cậu sẽtheo dõi mà. Mình định gọi các cậu vào nhưng sợ các cậu sẽ k yên vì những tiếng động hay mùi hương trong khi mình nấu nướngnên lại thôi vì biết thể nào các cậu cũng vào quán này. Cáccậu vào đi, mình nấu cả phần các cậu rồi đó\_Ngọc nói rồicười nhẹ

-Nhưng.....hôm nay là ngày gì vậy? Chắc là đặc biệt lắm phải k?\_Phương hỏi

-um....cũng k có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là......hôm nay tròn 5 năm kể từ ngày mẹ mình mất\_Ngọc nói, nét mặt thoáng buồn

-mình......xin lỗi\_Phương ấp úng

-K có gì đâu. Cậu k biết mà\_Ngọc nói rồi giục mọi người vào nhà nhanh

Sau khi bày biện thức ăn lên bàn thờ mẹ, Ngọc thắp hương cho bà.

-Các cậu có muốn thắp hương ẹ mình k?\_Ngọc quay lại hỏi

-Được chứ?\_Trinh hỏi lại

-Tất nhiên rồi. Mẹ mình sẽ rất vui đấy\_Ngọc cười rồi đưa mỗingười 1 cây nhang (sorry mọi người, vì pama em ngừoi Bắc mà emlại sinh ra và lớn lên ở miền Nam nên em xài từ lộn xộn lắm,lúc bắc lúc nam nên mọi người thông cảm)

Tụi nó vui vẻ đón lấy rồi thắp hương cầu nguyện ẹNgọc, 1 người phụ nữ có nhan sắc hơn người mà theo Ngọc làtuyệt vời trong những người tuyệt vời

Sau đó thì cả đám xuống nhà bếp. Món ăn được bày ra hấp dẫn

-Ái chà, hấp dẫn quá ta. nhưnglieeuj có bị sao k đây? Lỡ đâu bụng thì chết\_Trinh đùa

-Nếu sợ thì cứ làm 1 viên đau bụng cho chắc\_Ngọc cười

.

-Ây da, cũng được lắm chớ bộ. Đâu tới nỗi nào đâu\_Vũ ăn rồi nói

-Um, đúng thật\_Phong cười

-Thật k uổng công tui đào tạo bấy lâu nay. Những ngày sươngmáu\_Kiệt nói khi liên tưởng tới những ngày dạy Ngọc nấu ăntrong khi tay vẫn gắp thức ăn lia lịa và miệng thì hoạt độnghết công suất

-Coi chừng nghẹn bây giờ\_Ngọc nói rồi rót cho Kiệt cốc nước

-Mà này, lát nữa các cậu có bận gì k?\_Ngọc hỏi

-K, hôm nay tụi mình hủy hết mọi kế hoạch để thực hiện cái kế hoạch theo dõi cậu đó\_Trinh nói

-Mà cậu hỏi chi vậy?\_Phương hỏi

-Ừ thì....mình muốn các cậu tới mộ thăm mẹ cùng mình ấy mà\_Ngọc nói

-Ok, được thôi\_Vũ đồng ý thay cho cả hội

-K biết người đó có biết hôm nay là ngày gì k nhỉ?\_Ngọc thẩnthờ nói nhỏ, nhỏ tới nỗi người (vô tình) nghe cứ ngỡ là làlời thì thầm của gió biển

-Hả? Cậu nói gì vậy?\_Phương ngước mặt lên

-à k, k có gì. Các cậu ăn đi, còn 1 nồi cơ. Giúp mình giải quyết tí\_Ngọc giật mình, trở về thực tại

-Um, cậu cũng ăn đi\_Kiệt nói và nhìn Ngọc với khuôn mặt lolắng khi thấy nét mặt Ngọc đượm buồn. Đôi mặt đẹp lung linhcủa cậu cũng buồn theo trong chốc lát

Tại nghĩa trang XYZ..............

-Mộ mẹ cậu đây à?\_Trinh hỏi

-Um,đây chính là ngôi nhà cuối cùng của mẹ mình đó. Chắc cáccậu thấy nó lạnh lẽo lắm phải k? Cũng đúng thôi vì ngoàimình và 1 ngừoi nữa, đâu ai thèm quan tâm tới mẹ con mình đâu.Đối với họ, 2 mẹ con mình có lẽ đã k còn tồn tại nữarồi\_Ngọc nói trong khi tay vẫn nhổ cỏ trên mộ mẹ, khuôn mặtbuồn man mác

-Chẳng phải có tụi mình hay sao?-Kiệt cúi xuống nói

-Phải đó. Cậu còn có tụi này mà. Để đấy tụi mình giúpcậu\_Phong nói và sau đó hì cả đám cúi xuống và phụ Ngọc nhổ những cọng cỏ mọn trên mộ mẹ cô

.

-Cảm ơn các cậu. Nhờ có các cậu mà mộ mẹ mình đã sạch hơn rất nhiều\_Ngọc nói rồi cười

Sau đó thì thắp hương và đặt lên mộ bà 1 bó hoa huệ tây trắng muốt tinh khôi. Rồi Ngọc đốt tiền giấy vàng mã cho bà. Côngồi trò chuyện với bà như thể k có ai ở đây

-Mẹ à, con thực hiện lời hứa rồi nhé, cuối cùng con cũng cóđược những người bạn thực sự rồi. Trước khi mẹ mất, con đãhứa sẽ đưa người bạn tốt tới gặp vào ngày giỗ của mẹ vậymà 4 năm rồi con đã luôn thất hứa. nhưng bây giờ con đã thựchiện được rồi đó. Mẹ tha lỗi cho con, mẹ nhé! Mà....người đóhình như biết mẹ con mình về Việt Nam rồi mẹ ạ. Hôm sinh nhật, con đã nhận được bánh táo từ người đó. Ngon lắm, vẫn ngon như ngày nào nhưng thật sự con k thể nào vui nổi. Ông ấy đã tìmra con thì chác cũng đã tìm ra mẹ. Vậy chắc ông ấy cũng biếthôm nay alf ngày giỗ của mẹ, mẹ nhỉ? Chắc ông ấy mà tới đâythì mẹ sẽ vui lắm. còn con thì k muốn 1 chút nào vì con chưasẵn sàng để đón nhận tất cả và vì con vẫn càn rất hận ôngấy. Thôi, con về đây. Tới với giấc mơ của con, mẹ nhé!\_Ngọcnói rồi đnưgs dậy bước đi để lại tụi nó đứng ngơ ngác

-Sao các cậu còn đứng đó? Trễ rồi đấy. Vì mùa hè nên trờitối muộn thôi chứ chắc cũng gần 6 giờ rồi\_Ngọc nói làm cảđám bừng tỉnh, bước đi theo Ngọc trên con đường ra cổng Nghĩatrang. Trong đầu ai cũng mang theo 1 dấu chấm hỏi to đùng.

Khi ra tới cổng, Ngọc và mọi người đã thấy 1chiếc xe limo màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa Nghĩa trang.Bước xuống xe có pama của Trinh, Phương, Kiệt, Vũ, Phong, ông nội của Kiệt và Trinh cùng 1 người đàn ông khác. Khi thấy pamamình, mọi người đã rất ngạc nhiên

-Ba! Mẹ! Sao mọi người lại ở đây? Cả ông và bác Khải cũng đến nữa?\_Trinh ngạc nhiên

-À, bọn ta tới đây để thăm 1 người bạn\_Ông nói

-Thôi, mình có việc phải đi trước. Các cậu ở lại nhé\_Ngọccất tiếng, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lùng và băng giácòn hơn ngày đầu họ gặp Ngọc

-Ngọc, cậu sao vậy?\_Kiệt hỏi

-Mình k sao cả\_Ngọc nói rồi quay bước đi

-Ngọc! Sao con lại như vậy?\_Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Người mà Trinh gọi bằng bác Khải

-......\_Ngọc k trả lời, vẫn đi thẳng

-Ngọc! Sao con lại thế? Trả lời ba đi chứ?\_Ông khải nói

-Ba? Chẳng lẽ....Ngọc là.......\_Phương lắp bắp

-um....nó là Ngọc, con bác\_ông khải quay mặt sang nói với Phương làm cả đám sốc hoàn toàn

-Ông im đi! Tôi k phải con ông\_Ngọc quay lại, hét lên

-Sao con lại nói thế? Ba là ba của con! Con là con gái của ba,là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, là con gái của Lâm thế Khải này\_Ôngkhải nói

-k! tôi k phải con ông! Con ông đã chết từ lâu rồi! Nó đã chếttừ cái ngày mà ông đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, từ cái ngàymà ông phá hủy cái thế giới màu hồng mơ mộng về tình yêuđích thực của nó khiến nó thất vọng về tình yêu, thất vọngvì ba mình. từ cái ngày đó, nó đã chết rồi\_Ngọc nói, giọngnói lạnh lùng, sắc bén nhưng cũng đang run run

-Con...ba xin lỗi.ba....\_Ông Khải nói

-Xin lỗ? Ông xin lỗi tôi thì có ích gì chứ?Bây giờ Ông xinlỗi thì mẹ tôi cũng có sống lại được đâu? Ông tưởng chỉ 1 lời xin lỗi của ông là có thể xóa nhòa đi tất cả lỗi lầm mà ông đã gây ra hả?\_Ngọc hét lên

-Ngọc ơi, ba xin lỗi. thật sự......ba k nghĩ là mẹ con sẽ bỏđi. thật sự ba k nghĩ rằng vì những lời nói lúc đó của mìnhmà con và mẹ lại thành ra thế này\_Ba Ngọc ngậm ngùi nói

-K nghĩ rằng Ư? Ông nói sao dễ nghe quá vậy? Ông k nghĩ rằng mà lại đi lấy bà ta về làm vợ kế ư? Lấy người đã hại mẹ tôi ra nông nỗi này ư?\_Ngọc nói, giọng giễu cợt

-Thật sự lúc đó ba k biết, ba k biết bà ta lại độc ác nhưvậy.trong suốt thời gian qua, k ngày nào mà ba k nhớ mẹ concon\_Ba Ngọc nói, đôi vai trùng xuống

-Nhớ mẹ con tôi? Nhớ mẹ con tôi mà tôi lại thấy ông vui vẻ vớingười phụ nữa ấy cùng đứa con riêng của bà ta đấy\_Ngọc nói

-.......\_ông khải k nói gì, ngẩng mặt lên nhìn Ngọc

Ngọc hít 1 hơi dài rồi nói

-Ngày này 5 năm trước, cái ngày mà mẹ vĩnh viến rời xa tôi,trước khi đi, bà đã bảo tôi tới Biệt thự của ông để tìm ôngvì bà nghe tin ông trở về Việt nam này. Nhưng....khi tới đó,những người vệ sĩ đã k cho tôi vào. Họ k tin khi tôi nói tôi là con gái của ông. Lúc đó, tôi đã van nài họ rất nhiều, khóccũng rất nhiều nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn đó của tôi làđôi mắt khinh thường xen lẫn thương hại của họ dành cho tôi.

....Họ đẩy ngã tôi khiến bàn tay tôi rướm máu.cũng phải tôi, vì tôi đi chân đất, quần áo lại lấm tấm bùn vì trời mưa, mặt mũi thì lấm lem nước mắt, ai tin tôi được cơchứ? Tôi đi về phía hàng rào và nhìn vào. Tôi thấy ông đang mở cửa cho bà ta và đứa con gái đó lên xe. Đứa con gái đó cònnói sẽ đi chơi công viên rồi đi ăn nhà hàng nữa chứ.Trơ trẽn hơn nữa, bà ta và cả đứa con gái đó lại dám ămcj cả quần áo mà mẹ con tôi đã để lại. Bà ta mặc bộ váy mà mẹ tôi đã từngmặc, đeo sợi dây chuyền mà mẹ tôi đã từng đi, đi đôi giày màmẹ tôi đã từng đi.....ông có hiểu được cảm giác của tôi lúcđó k hả? Ông còn cười nói thật vui vẻ và lên xe cơ mà? Ôngngồi trên xe, lướt ngang qua phía tôi mà k thèm quay lại nhìn,dù chỉ 1 giây. Ông biết lúc ông đi rồi, bọn vệ sĩ đó đã cườinhạo tôi như thế nào k? Ông có hiểu được cảm giác bị tổnthương và xúc phạm là như thế nào k? Đau lắm, nhưng trên cảcái nỗi đau đó là sự uất ức, xấu hổ và ê chề\_Ngọc nói,từng giọt lên tuôn ra

-Ngọc, con........\_Ông khải nhìn Ngọc xót xa

-Về tới nhà, ông biết tôi thấy mẹ tôi thế nào k? Bà nàm trênchiếc giường cũ kĩ, hơi thở thoi thóp mà k ai quan tâm. Ngườita cúp điện nhà tôi, cắt cả nước nữa. Vì sao ư? vì mẹ tôi kcó tiền. Người ta nhẫn tâm đến thế đấy. Tôi gọi hàng xóm sangnhưng lại chẳng ai thèm quan tâm. Người ta gọi tôi là đồ k cha,đồ con hoang. người ta nói mẹ tôi là gái gọi chuyên đi mỗi chài đàn ông. Tôi thật sự đau đớn vì những lời nói đó, ông biếtk?\_Ngọc nói, khóc nức nở khi nhắc đến cái quá khứ đau thương

-ngọc, con đã phải chịu đựng những điều đó sao?\_Ông khải nói, dường như ông k tin vào tai mình

-Phải, tôi đã phải chịu đựng những điều đó đấy. chịu đựng 1mình, khóc 1 mình,sống 1 mình, làm gì cũng 1 mình. Tôi k có ai để an ủi, k có ai để dựa dẫm, cũng chẳng có ai để tôi tựađầu vào khóc. Tôi đã sống như thế suốt thời gian qua đó\_Ngọchét lên\_Và người gây ra tất cả, gây ra mọi nỗi bất hạnh cho tôi chính là ông, là ông. Ông hiểu chưa? Tôi ghét ông, hận ông\_Ngọchét lên rồi bỏ chạy. Nước mắt ngăn nước mắt dài, Ngọc chạy ra đường. Trong khi...............1 chiếc xe tải đnag lao tới........

-Ngọc!\_mọi người ucngf hét lên và chạy ra cản Ngọc

Kiệt chạy ra nhưng ba Ngọc đã nhanh chân hơn, kéo Ngọc vào vàche chở cho Ngọc. Hành động thể hiện tình yêu thương đúng nghĩa của 1 người cha

Ngọc hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc xe tải to lớnđang tiến gần về phía mình. Hoảng loạn nhưng k biết phải làmsao, Ngọc chỉ biết đưa đôi mắt ngấn lệ trân trân nhìn về phíatrước. Chợt, 1 bàn tay to khỏe, ấm áp và quen thuộc chạm vàongười cô, kéo cô vào lòng rồi che chở cho cô. Đôi bàn tay ấytrước đây Ngọc đã từng nám, từng ôm, từng được nhấc bổng lêncao như đang bay. Hoi ấm đó thật quen thuộc, hơi ấm mà Ngọc luôhn cảm nhận được khi rúc vào người ai đó mỗi khi thấy lạnh.Nhiều, rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi Ngọc k thể nào đếmxuể và cũng k thể nào quên được. Rồi 1 dòng máu tươi trào racùng với tiếng thắng gấp của xe tải. Người mà nó vừa hậ̀nvừa thương ngã phịch xuống đất, cánh tay buông thõng làm hơi ấm trên người ngọc mất dần. Lạnh lẽo..........

-Này, ông sao vậy? Tỉnh dậy đi\_Ngọc hốt hoảng khi thấy ông Khảivới khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền

-Ngọc à....ba xin lỗi.....ba...hộc\_ông khải nắm lấy bàn tay Ngọc, nói nhưng máu từ trong miệng lại hộc ra

-Ông đừng nói nữa. Máu sẽ chảy ra nhiều hơn đó\_Ngọc hốt hoảng đỡ đầu ông lên đùi mình

-Ba...chỉ muốn...nói với...con rằng...ba luôn yêu thương 2...mẹcon con...ba luôn...nhớ...tới 2 người ttrong...suốt thời gian...qua. Ba...xin lỗi...nếu ba...k qua khỏi...con hãy về nhà nhé...ba đã hoàn tất...thủ tục li hôn...với bà ta. Hãy...về đó...nhé...ba xuống...tạ lỗi...với mẹ con...đây\_ong khải nói rồi bất tỉnh

-Nè, ông tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Đừng làm tôi sợ. Nè!\_Ngọc lay lay ông khải trong vô vọng, nước mắt trực trào

-Mau! mau đưa ông ấy lên xe. Phải đưa tới bệnh viện gấp\_ba kiệt nói

-Ta sẽ gọi cho Viện trưởng, yêu cầu ông ấy chuẩn bị sẵn\_ông Kiệt nói rồi lấy điện thoại ra

Mọi người cùng bác tài xế đưa ba Ngọc lên xe, đi tới bệnh viện

Trên đường đi, mọi người đều im lặng. Thi thoảng chỉ có vàitiếng an ủi Ngọc của mọi người. Còn pama tụi nó thì nhìnNgọc, trong đầu nghĩ :

"Giống Tuyết quá

". Ngọc thì im lặng, knói năng, những giọt nước mắt cũng thôi chảy, chỉ im lặngnhìn hơi thở gấp gáp của ba mình

Tới bệnh viện, các bác sĩ cùng đội ngũ chuyên khoa đã chuẩn bị sẵn, đưa ngay ông vào phòng cấp cứu

......

Lâm thế Khải: Ba của Ngọc, chủ nhân tập đoàn Lâm Tuyết, mộttập đoàn lớn thứ 2 Châu á,chỉ đứng sau tập đoàn Hoàng gia, sở hữu 1 chuỗi các nhà hàng khách sạn 5 sao trên cả nước vàtoàn khu vực. Như vậy có nghĩa là, ngọc chính là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm tuyết, trong tay nắm đầy quyền lực và sứcmạnh kinh tế

Sau khi ông khải được đưa vào phòng cấp cứu, mọingười ở ngoài chờ. Ngọc im lặng, k nói năng gì dù người hỏilà ai, chỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa kính phòng mổ. đôi mắtđó, giống hệt của mẹ Ngọc, điều đó, pama tụi nó, ai cũngbiết. Đôi mắt sâu, to tròn với màu trà kì lạ hiếm có, đem lại cho người 1 cảm giác lạ khi nhìn vào, như muốn cuốn người tavào vòng xoáy của con ngươi. Nhưng, đôi mắt của Ngọc có phầnsẫm hơn vì sự kết hợp giữa màu trà trong đôi mắt mẹ và đôiđồng tử màu đen của ba, và hơn thế nữa, nó rất buồn, buồn như số phận của cô bé.

Cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước ra. Vẫn là vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Kiệt và cứu Ngọc

-Ông ấy k sao chứ?\_Ngọc chạy tới, hỏi

-Ơ, cô gái? Tôi gặp cô lần này là lần thứ 3 rồi đấy\_Vị bác sĩ hay nói đúng hơn là viện trưởng

-Tôi k quan tâm chuyện đi. Ông ấy có làm sao k?\_Ngọc nói

-À...à...đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì đập đầu vào nền khámạnh nên não bị tổn thương, khiến nạn nhân lâm vào trạng tháihôn mê sâu, nếu nạn nhân k tỉnh có thể sẽ trở thành người thực vật\_viện trưởng nói

-Trời ơi....\_Ngọc nghe xong thì thẩn thờ, tay buông thõng, ngồi phịch xuống đất. Đôi vai trùng xuống, bất lực

-Kìa, cô đứng dậy đi. Tại sao cô lại thế? Ông Lâm có quan hệ gì với cô sao?\_Viện trưởng đỡ Ngọc dậy, hỏi

- Con bé là con của Khải đấy\_pa Kiệt nói

-Thì ra......cháu là đứa con gái mà ông ấy tìm bấy lâu nay. Kngờ trong khi ông ấy đnag mải mê tìm kiếm mẹ con cháu trong vôvọng ở Trung Quốc thì cháu lại ở Việt Nam này. Đúnglà.........đời người k ai ngờ được\_Viện trưởng nói. Ông làngười chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe gia đình cho nhà tụinó và ông khải

nê được ông tâm sự rất nhiều

-.............\_Ngọc k nói gì, chỉ im lặng, k phản kháng khi ai đó nhắc tới việc cô là con gái ông Khải

Chợt, 1 người xuất hiện, theo sau là 1 đứa con gái và 1 ônglão, buông giọng oanh vàng đến chói tai làm nào loạn k khítĩnh lặng ở bệnh viện

-Trời ơi, ông ấy có làm sao k?\_ người phụ nữ ấynói, cất lên giọng nói chói tai như những quan hoạn phục vụtrong cung vua ngày xưa. Bà ta vẫn chưa biết tới sự có mặt của Ngọc

-um....đã qua cơn nguy hiểm nhưng có thể sẽ trở thành ngườithực vật nếu k tỉnh lại\_ba Phong nói, tính ba phong cũng gầnnhư tính tình của Phong vậy, trầm lặng và yêu thích sự giảndị chân thật nên có phần dị ứng với khuôn mặt sau nhiều lầnthẩm mĩ, bộ quần áo bó sát hở hang cùng mùi nước hoa nồngnặc của bà ta

-cô đi đâu mà giờ này mới tới? Chẳng phải tôi đã gọi điện báo cho cô từ 1 tiếng trước rồi sao?\_mẹ kiệt khó chịu

-À, vì 2 mẹ con tôi đang đi shopping ấy mà, phảimua xong mới về được nên hơi lâu 1 chút. Mà ông ấy ở đây có mọingười lo rồi còn gì?\_Bà ta nói tỉnh bơ như k

- Mẹ à, nếu ông ấy k tỉnh dậy nữa thì sao? Gia tài sẽ thếnào? chúng ta sẽ được hưởng phải k?\_Con nhỏ đi cạnh nói, giọng nói chanh chua quen thuộc, là Linh

-Thưa cô chủ, xin cô đừng nói vậy, hãy giữ phép lịch sự\_ôngquản gia già nói, ông là người thân cận của ông Khải, là người đã theo ông Khải, gắn bó với ông Khải suốt mấy chục năm qua,từ khi nhà họ Lâm chưa có tiếng tăm gì

-Hừ, ông im đi. Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ sa thải ông ngayđấy. Dù sao cũng chỉ là đầy tớ mà cứ làm như ông chủ kbằng\_Linh chanh chua

-Ai cho cô sa thải ông ấy? Ông ấy đã gắn bó với nàh họ Lâm lâurồi, từ ngày con bé như cô chưa bước chân vào cổng nhà họ Lâmkìa, cô k được quyền xúc phạm ông ấy. Hơn nữa, 2 mẹ con cô sẽchẳng được hưởng tài sản gì đâu\_Ngọc nãy giờ ngồi im lặng ởghế, bây giờ đứng lên, bước ra trước mặt họ, nói bằng giọnglạnh lùng

-Bà chủ...à k, cháu...là Ngọc phải k?\_ông quản gia thấy Ngọc thì cứ ngỡ là bà Tuyết

-Vâng, là cháu đây.\_Ngọc nói với ông rồi quay sang 2 mẹ con nhàđó\_tôi định im lặng nhưng k được, 2 người đang làm mất trật tựở nơi công cộng đấy, xin hãy giữ im lặng cho nếu còn biết phép lịnh sự tôi thiểu

-Mày...mày...\_Linh sượng người, vừa tức lại vừa xấu hổ, conbé vẫn chẳng biết Ngọc là ai, đưa tay lên định tát Ngọcthì.....

-Cô linh, cô k được đánh cô chủ\_ông quản gia giữ lấy tay Linh, siết nhẹ như răn đe rồi nói

-cô chủ? Sao ông lại gọi con nhỏ k cha mất mẹ đó là cô chủ?\_Linh nói

-Cô k được nói thế, cô ấy k phải k có cha. Cha cô ấy chính làông chủ đấy. Mẹ cô ấy là phu nhân của ông chủ, cô ấy là đaiạtiểu thư của nhà họ Lâm và cũng là đứa con duy nhất của ôngchủ. Nếu xét theo vai vế và quyền hạn, cô còn phải gọi cô ấybằng chị và k được quyền sỉ nhục hay đánh đập cô ấy\_ông quảngia nói đôi mắt đnah thép\_huống hồ.....

-Huống hồ gì?\_Linh sốc nhưng vần hỏi

-ông chủ đã hoàn tất thủ tục li hôn với mẹ cô. Bây giờ là 23giợ̀

45

, tức là chỉ còn 15

nữa thôi, giữa cô, mẹ cô và nhàhọ Lâm k còn bất cứ quan hệ gì nữa\_ông quản gia nói

-mẹ...Vậy...vậy là sao?\_Linh quay sang nhìn mẹ, nãy giờ vẫn đang đứng hình khi thấy Ngọc

-Đừng hỏi vô ích. Bà ta k nói được gì đâu. Bà ta đang còn sốc khi nhìn thấy tôi mà\_Ngọc cười giễu cợt

-Tại sao mẹ tao lại phải sốc khi nhìn thấy cô chứ?\_linh hỏi, cô ta đã ăn nói lịch sự hơn 1 chút

-Vì cô và mẹ cô đều giống nhau. Cô muốn giết chết tôi còn mẹ cô thì muốn giết chết mẹ tôi. Cô vẫn chưa thực hiện được ướcmuốn của mình nhưng mẹ cô thì đã làm được rồi đấy. Chính bàta đã lập ra âm mưu để ám hại mẹ tôi và còn định giết chếttôi nữa kìa. May mắn là tôi đã chạy thoát khỏi sự truy đuổicủa bà ta. Chắc bà ta ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây vì bàta trước giờ vẫn nghĩ, tôi chết rồi\_Ngọc nói, ánh mắt lạnhlùng nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ mà suốt cuộc đời này có lẽ nó k bao giờ quên được

-Mày...mày...sao mày con sống? Tại sao? Rõ ràng mày...mày đã chết rồi mà\_bà ta nói

-bà chỉ mới nhìn thấy bộ quần áo cháy rụi của tôi trong vũng máu thì làm sao biết được tôi còn sống hay k? Phải, bộ quầnáo đó là của tôi, vũng máu đó cũng là máu của tôi nhưng tôiđã được 1 người cứu\_Ngọc nói

-Kẻ đó là ai? kẻ đó là ai mà dám phá hủy mọi kế hoạch hoàn hảo của ta?\_Bà ta nói

-Là tôi\_1 người nữa bước vào, là cô Lê, người phụ nữ trongtrại trẻ mồ côi mà trước đó ông Kiệt đã nói chuyện. Người phụ nữ này là em gái của mẹ Ngọc, là cô của Ngọc nhưng k xinhđẹp bằng mẹ Ngọc, thậm chí, có người còn bảo họ k phải là 2chị em

-Mày là em gái của cô ta?\_Bà ta nói

-Phải, là tôi. Tôi cũng chính là người đã cứu con bé và giúp đỡ con bé trong suốt thời gian qua\_Cô lê nói

-Mày...mày...tại mày mà tao mới bị thế này. tao giết mày\_bà ta nói rồi lao vào cô lê

-Đừng có thế nữa thưa bà Lâm\_ngọc nhấn mạnh 3 từ cuối\_bà điquá đà rồi đấy. Bà sẽ k bào giờ làm hại được ai nữa đâu.Cái kế hoạch bệnh hoạn và tàn ác của bà sẽ k bao giờ cóthể thành công vì tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội bà

-mày...mày để nó ở đâu?\_bà ta nói

-Tôi đâu ngu mà nói cho bà biết? Chỉ 1 mình tôi biết thôi\_Ngọc nói

-vậy thì tao sẽ giết chết mày, tao sẽ giết chết mày. chỉ cần mày chết, mọi thứ sẽ trở về như trước kia\_Bà ấy nói

-bà muốn giết tôi? Vậy thì tôi cũng nói luôn, tôi muốn giết bà để trả thù ẹ tôi. Vậy sáng mai, 6 giờ, ngọn đồi sau núi, tới đó gặp tối, 2 ta quyết đấu. Tôi và bà, 1 sống, 1 chết,nhất quyết k ở chúng 1 thế giới \_Ngọc nói rồi bước đi

## 33. Chương 32 : Quyết Đấu

Ngọc đứng trên ngọn đồi cao,nơi mà NGọc đã hẹn gặp thách đấuvới mụ phù thủy kia nhưng điều quan trọng là bây giờ k phải là buổi sáng mà là giữa đêm khuya trong cái lạnh thấu xương vàmưa bay lất phất. Ngọc đứng 1 mình, vòng 2 tay lại với nhau,đặt trước ngực, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy trầm tư nhìn vô thức vào khoảng k đen kịt đẫm hơi sương.

Ngọc cứ đứng đó, k quan tâm tới thời tiết ra sao, k quan tâm tới mọi người nghĩ về mình như thế nào. Trong đâuNgọc giờ đây chỉ luôn nghĩ về mẹ, về những kí ức buồn nhưngđẹp của nó và người mẹ bất hạnh.

Cái lạnh khiến mọi người bắt đầu run lên, có vài tiếng hắthơi. Mọi người nhìn Ngọc đang đứng nơi đầu gió trong bộ váymỏng manh màu trắng ban chiều đang lất phất bay trong gió và đôi chỗ còn dính những vết máu đã khô và chuyển sang màu đenthẫm

Ai ai cũng đều lo cho cô bé nhỏ nhắn, mỏng manh, đầy bấthanh nhưng lại mạnh mẽ hơn người kia. Và người đầu tiên bướctới khuyên bảo Ngọc đừng đứng đó nữa mà hãy vào xe ngồi choấm là mẹ Phương. Mẹ Phương và con gái có tính tình giống nhau, đều nóng nảy, có phần chanh chua nhưng cực tốt bụng và quantâm tới mọi người. Nhưng khi vừa bước đưuọc vài bước, bà đãbị 1 bàn tay cản lại. Bàn tay mền mại và nhỏ nhắn, là tay phụ nữ. Bà quay lại và thấy đó là cô Lê

-Chị vào xe ngồi đi, đừng lại đó làm gì ất công, con bésẽ k nghe . Con bé bướng bỉnh lắm. Lúc này chắc hẳn nó đangrất nhớ mẹ và cần có mẹ kề bên nên mới tới đây. Chắc lòng nó đang rất rối bời bở những chuyện vừa xảy ra. Nới đây là nơimà trước đây khi mẹ nó còn sống, 2 mẹ con thường tới đây đểvui đùa, để quên đi những tủi nhục của cuộc sống khi con bé bị mọi người trêu chọc là đồ k cha. Nên khi mẹ nó k còn trên cõiđời này nữa, nó hay tới đây lắm, nó nói rằng ở đây nó cócảm giác giống như mình đang được ở gần mẹ, được mẹ chở che,yêu thương và an ủi như ngày nào. lúc nó về ở với em, nó cũngthường hay trốn ra đây lắm. Mọi người cứ để yên cho nó đi, nómạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. có khi, nó còn mạnhmẽ hơn cả chúng ta ấy. Thôi, mọi người vào trong xe đi, ở đâylạnh lắm\_Cô lê nói

Mọi người nghe vậy thì quay lại nhìn Ngọc rồi vào trong xe.Riêng Kiệt chỉ lặng lẽ bước về phía Ngọc, cởi chiếc áo khoác bằng da dáng dài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Ngọc.Ngọc quay đầu lại nhìn Kiệt

-Mình k làm phiền cậu đâu, nhưng ở đây lạnh lắm, cậu mặc vàokẻo cảm lạnh bây giờ\_Kiệt nói rồi nhìn ngọc trong chốc lát,sau đó bước đi

Ngọc cảm nhận được sự qua tâm của Kiệt dành ình nhưnglại k dám đón nhận nó. Khẽ kéo chiếc áo vào người, ngọc lại nhìn vào khoảng k vô định

Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên và lấp ló saunhững rặng núi cao,k gian mờ ảo đãm hơi sương. Có lẽ cảm nhậnđược chỉ 1 lát nữa thôi, ở đây sẽ k còn được yên bình nên lũchim thôi k hót nữa mà bay mất tăm làm k gian bỗng trở nên u uất ,ảm đạm lạ thường. Nhưng, Ngọc vẫn đứng đó, ngay cái vị trímà tôi qua ngừoi ta nhìn thấy cô.

Chợt, 1 chiếc xe hơi màu trắng đõ phịch phía xa xa, gầnchỗ chiếc limo màu đen sang trọng của gia đình Kiệt. 2 chiếc xe, 2 nhãn hiệu, 2 màu đối nghịch nhau giống hệt như tâm hồn của 2 phe phái vậy. Nhưng điều qua trọng rằng chiếc xe màu trắng kiahoàn toàn đối lập với tâm hồn đen tối của bà ta, tâm hồn củabà ta, 1 tâm hồn thối mát đã làm àu trắng của chiếc xetrở nên hoàn toàn mất giá trị, đã làm cho nó giống như 1 tờgiấy trắng bị vấy bẩn, lỗ chỗ nấm mốc.

Ngọc và mọi người nghe tiếng động thì quay lại nhìn.Từ trong xe, bà ta bước ra, bên cạnh là 2 người đã vào tuổitrung niên, 1 nam 1 nữ cùng 3 con rắn độc. Nhìn cũng có thểđoán được 2 người đó là ba mẹ của Trà và Trúc

-Bà tới sớm nhỉ? Tôi còn tưởng bà k dám tới cơ đây\_Ngọc nói khi nhìn thấy bà ta

-Tất nhiên tao phải tới rồi. Dẹp yên 1 con nhãi ranh như mày đối với tao dễ như trở bàn tay\_Bà ta nói, đôi mắt xếch lên, trangđiểm đậm lại càng khiến người ta cảm nhận được mối nguy hiểmtừ người phụ nữ này

-Vậy sao? Vậy tại sao còn đem theo mấy người này vậy hả? Phảichăng là vì bàn tay của bà đang bị 1 hòn đó to đè bẹp nên 1mình bà k lật nổi mà phải nhờ tới cả 1 đội quân nhà yêu quái thế này\_Ngọc nói lại, sắc lẻm, đâm chọt

-Hừ! Ừ đấy, thì sao? Chỉ cần lật được hòn đá ấy lên thì tadù bị ai nói gì cũng được, dù dùng thủ đoạn hèn hạ tới mức nào cũng được\_Bà ta nói, nụ cười nửa miệng khiến người tarợn tóc gáy

-Nhưng tôi nghĩ hòn đá ấy k dễ lật đâu, mà ngược lại, nó cònđè chết cả nhà bà đấy\_Ngọc nói, khuôn mặt k bộc lộ cảm xúc, nở nụ cười nửa miệng như để trả lễ lại bà ta

-Cô bé à, cô bé có hơi tụ tin quá k vậy?\_Gã đàn ông nói rồi đặt bàn tay của mình lên vai Ngọc, giọng giễu cợt

-Buông bàn tay ấy ra trước khi tôi bóp nát nó\_Ngọc liếc mặtnhìn xuống bả vai mình rối nhìn lên nói với ông ta, đôi mắtđầy uy quyền của 1 người thủ lĩnh

-Ái chà, gai góc quá nhỉ?\_gã ta tỏ vẽ sợ hãi giễu cợt rồi đưa đôi bàn tay ấy lên mặt Ngọc

-Đủ rồi đấy!\_Ngọc quát rồi túm chặt lấy bàn tay của ông ta,bóp mạnh. ống xương trong đôi bàn tay to lớn kia kêu lên răng rắc, nứt rạn\_Đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt. Có thể ông k còn nhớtôi nhưng tôi thì nhớ mãi về ông cho tới chết.Tôi còn nhớ 5 nămtrước, khi tôi đang cố gắng thoát khỏi đám cháy do bà ta gây ra, tôi đã bị 1 bàn tay to khỏe tóm lại. Tôi đã cắn vào tay tênđó và tôi còn nhớ như in trên tay kẻ đó có 1 cái bớt màu đen.Phải, kẻ đó chính là ông. Chính là kẻ đã thông đồng với bàta để giết tôi. Nhưng cũng phải cảm ơn ông nhiều lắm vì ông đã k nói với bà ta rằng tôi đã chạy thoát để giờ đây tôi mới cócơ hội quay về trả thù các người\_Ngọc nói rồi buông bàn tayông ta ra

-Chuyện này là thế nào? Tại sao lúc đó amyf lại báo với taolà tận mắt mày đã thấy nó bị thiêu rụi trong đống lửa?\_Bà tahỏi bằng giọng quát tháo

-Em xin lỗi chị, em k cố ý. Tại lúc đó em đã để nó chạythoát, nếu em về nói thật với chị, chắc chắn chị sẽ k để yên cho em nên em phải nói dối. Em cứ nghĩ rồi nó cũng k sống sót nổi khi trên người đã bị thương, hoặc nếu có sống cũng k dámquay về đây. Em k ngờ.......\_Ông ta quỳ xuống dưới chân mụ phùthủy, cầu xin

-thằng ăn hại\_Bà ta quát rồi đá tên đó ngã lăn quay

-Chuyện nội bộ nhà bà thì bà về nhà mà xử, sao? Bây giờ còn muốn sống chết với tôi nữa k?\_Ngọc đứng khoanh tay, nói

-Tất nhiên rồi\_Bà ta nói, nhìn thẳng vào mặt Ngọc

-Vậy thì xin mời\_Ngọc nói rồi thủ thế

Cuộc chiến bắt đầu

Cuộc chiến bắt đầu trong sự chứng kiến của mọingười. Ngọc k tấn công, chỉ đứng yên 1 chỗ, thủ thế và chốngđỡ lại từng đòn tấn công của bà ta. K mấy ai biết được cáiquá khứ đầy chiến tích và đen tối của mụ. Trước khi về nhàhọ lâm, bà ta là thủ lĩnh của 1 băng nhóm khét tiếng chuyên đâm thuê chém mướn với mức thù lao cao ngất trời. Sau này, khi vềnhà họ Lâm, bà ta k làm thủ lĩnh nữa mà nhường lại cho emmình nhưng thực chất sau lưng vẫn luôn điều hành mọi hoạt động. Bà ta thấy Ngọc k ra đòn mà cứ đỡ mãi thì nghĩ rằng sứcmạnh của Ngọc cũng chỉ tới đó chứ k như những gì mà con mình và 2 đứa cháu đã nói, ta ta nghĩ rằng bọn nhỏ đã đnáh giáquá cao 1 con nhỏ nhãi nhép như Ngọc. 1 người như Ngọc k đángđể bà ta bận tâm nên ra đòn ngày càng hiểm

1 lúc sau....

-Bà tưởng tôi k hề nguy hiểm phải k? Bà tưởng tôi chỉ là 1 connhỏ yếu đuối thôi phải k? Bà nghĩ rằng tôi k hề nguy hiểm nhưmọi ngườ nói và tôi dễ dàng bị bà hạ gục phải k? vậy thìbà nhầm to rồi, nãy giờ chẳng qua là tôi đang nhịn bà thôi. Tôi để bà ra đòn cho Kiệt sức rồi mới tấn công. Bây giờ mới làlúc tôi thanh toán với bà, nợ cũ lần nợ mới đều k thiếu 1xu\_Ngọc nói rồi bắt đầu ra đòn

Trái ngược với hình ảnh ban nãy, người chiếm ưu thế lại là Ngọc. Ngời đang tấn công giờ đây là Ngọc và người thủ thếhiện giờ là bà ta. Ngọc ra đòn nhanh và chuẩn xác, nhiều đònđánh hiểm búa được tung ra, nguy hiểm tới độ có thể cướp đimạng sống của người khác bất cứ lúc nào. Những đòn đánhđược tung ra ngày càng nhiều, kĩ thuật k chê vào đâu được, Thậm chí có nhiều thế võ bà ta chưa từng thấy bao giờ. nhẹ nhàng, uyển chuyển, tưởng chừng như 1 vũ công điêu luyện đang nhảy múa nhưng lại nhắm tới những huyệt chí tử trên cơ thể khiến bà ta phải vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh để k bị quay vàotừng điều múa mê hoặc, để k dính phải những đòn đnáh giếtngười.

Hừ, tại sao...tại sao mày lại thể có được những chiêu thức võ công đó?\_bà ta hỏi

-Nhà họ lâm là 1 dòng họ tuy k lớn nhưng đã nổi tiếng lâu đờiở trung Hoa. k phải vì là dòng tộc giàu có mà là vì ông tổcủa dòng họ là 1 võ sư có tiếng ngày xưa. ông đã viết ra 1cuốn sách gia truyền có ghi những chiêu thức võ công do mìnhsáng chế để truyền lại cho đời sau để thành quả của mình kbị mai mọt. Tuy nhiên, laọi võ công này k chỉ khó luyện tập àm còn cực kì nghuy hiểm nên chỉ những người có tấm lòng trongsáng và thực tài mới được sở hữu. Vì thế, mỗi thế hệ chỉcó 1 người được chọn, người đó đã được chọn lọc cẩn thận quanhững màn thử thách khắt khe trong số rất nhiều ứng cửa viêncủa dòng họ. Và bây giờ, người đang nắm giữ nó là tôi-Ngọcnói

-Thì ra......suốt bao năm tao tìm kiếm nó, k ngờ nó lại ở trong tay mày. Được, vậy hôm nay tao nhất định phải giết mày, vừabịt được đầu mối vừa có được cuốn bí kíp võ công trứ danhthiên hạ\_Bà ta nói rồi lao vào tấn Ngọc như 1 con mãnh thú

Bà ta lại tiếp tục lao vào Ngọc và tấn công liênhồi. Ngọc tiếp chiêu, đỡ lấy từng đòn của bà ta. thi thoảng,vì 1 chút bất cẩn cô bị bà ta tấn công và xây xát nhẹ nhưngthay vào đó, những cước tấn công của Ngọc lại tới tấp lao vào bà ta. k hiểu sao lúc này, lửa thù hận trong người nó lạidâng trào tuột độ, hình ảnh mẹ nó nằm chết trên sàn nàh lạnh buốt, trong k gian tối mịt với mùi hơi đất tỏa lên lại hiệnvề, sống động hơn bất cứ lúc nào làm Ngọc càng trở nên lạnhlùng và mạnh mẽ.

1 lúc sau

-Hừ, tụi bay, ra giúp tao\_Bà ta nói với ba mẹ của Trà và Trúc rồi ngã quỵ

-Vâng\_cả 2 đồng thanh rồi lao vào tấn công Ngọc

Ngọc cảm nhận được sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi vì suốt đêm k ăn k ngủ cùng trận giao tranh vừa rồi với bà tanhưng vẫn cố gắng cầm cự. Gã đàn ông vì bị Ngọc đả thương nên mối lo ngại k còn lớn nhưng mụ vợ của ông ta cũng là 1 vấnđề. Bà ta k phải là kẻ vừa, cũng là 1 kẻ thuộc băng nhóm tàn bạo hơn nữa lại là 1 cao thủ dùng độc. Ngọc phải vừa thủthế để k trúng độc của mụ ta vừa tấn công gã chồng của mụấy. Điều đó lại càng làm sức khỏe Ngọc mau chóng yếu đi

-Kiệt à, ta nghĩ đã tới lúc con tới giúp con bé rồi\_Ba Kiệt nói

-Vâng\_kiệt nói, đôi mặt sáng lên như được toại nguyện. Đâu aibiết rằng, nãy giờ cậu rất nôn nóng, muốn chạy tới ngay đểgiúp Ngọc nhưng bị ba và ông cản lại vì chưa tới lúc

.

-Này, dùng độc khi đang giao tranh xem ra k được quân tử lắmđâu\_Kiệt nói rồi túm lấy tay của bà khi bà ta đang định đưabàn tay tẩm độc của mình tấn công Ngọc trong lúc cô đang mảiđối phó với gã chồng của bà ta

-Hừ, mày ..\_Bà ta đau đớn vì cái siết tay của cậu, cố vùng vẫy thoát ra

-Cậu tới rồi à?\_Ngọc hỏi

-Uk, mình phải tới để giúp cậu chứ. để mình xử bà này nhé.Giao cho cậu kẻ thương tích kia đấy, mình đánh hắn thì k đượcquân tử lắm\_Kiệt nói rôid tấn công bà ta

Ngọc giờ đây như hổ thêm cánh khi có thêm sự trở giúp củaKiệt. Cô chỉ phải giao tranh với 1 kẻ thương tật, điều k quákhó khăn

Một lát sau, cả 2 vợ chồng nhà tên đó đều nằm bất động trên mặt đất. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì..........

Trong khi Ngọc sơ ý, k thèm để ý đến xung quanh mà chỉ bước nhẹ tới chỗ 3 con người độc ác đã gây nên cái chếtthảm thương ẹ mình thì ở phía sau, 3 con rắng độc lại đang lao đến với những con dao nhọn hoắt trên tay.

Con dao lao thẳng về phía Ngọc, k thương tiếc. nhưng thật maymắn, khi những con dao chỉ còn cách Ngọc vài cm thì ánh nắngmặt trời đã phản chiếu với mặt dao, sáng lóa. Ngọc nhận thấy được ánh sáng đó và cũng nhận ra ánh sáng đó phát ra từđâu.Ngọc hơi hốt hoảng nhưng cái đầu nhạy bén và kinh nghiệmdày dặn khi giao đấu đã lấn át sự sợ hãi trong cô. Cô mauchóng lấy lại được bình tĩnh, khẽ nhún chân và bay lên khôngtrung. Sau đó thì nhẹ nhàng đáp xuống phía sau lưng 3 con nhỏ.

-đánh lén người khắc hình như k phải là 1 hành động quang minhchính đại nhỉ?\_Ngọc nói rồi túm lấy bả vai con Linh, bópmạnh. Rồi móc túi, lấy ra 1 viên thuốc nhỏ cho vào miệng connhóc

Sau đó, Ngọc Ngọc dùng tay phải túm lấy cánh tay đang cầmdao của trà rồi dùng tay trái đánh vào phần gân nơi khuỷu taycủa cô ta làm con dao rơi xuống đất. Sau đó thì cho 1 trỏ vàolưng con nhỏ làm nó ngã phịh xuống nêndf đất đã xộc mùi máutanh.

Cùng lúc đó, đôi chân Ngọc cũng chẳng chịu ngồi yên. Dùng 1 chân làm trụ, chân kia giơ lên cao, đá 1 lực đủ mạnh làm têliệt cánh tay của Trúc và con dao văng ra xa. Được đà, Ngọc đáthẳng vào bụng con nhóc làm nó cũng chả khá khẩm gì hơn 2 con chị của mình. Sau đó , ngọc cho 2 con nhỏ uống 2 viên thuốcgiống hệt như viên mà cô đã cho linh uống.

-Đó là kết thúc cho những kẻ dám đánh lén tôi\_Ngọc nói rồiđứng dậy, nhìn vào 3 cơ thể đang nằm bất động dưới đất, ngừng thở

-Mày...mày đã làm gì con gái tao?\_Bà ta nói (mẹ linh)

-Bà cứ tới mà xem. Tôi chỉ cho tụi nó vài liều thuốc độc thôi mà. Yên tâm đi, đúng loại mà các người đã ẹ tôi uốngấy\_Ngọc nói rồi nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lẻm, cóphần khoái chí

-Mày...mày...\_gả đàn ông nói rồi cả 3 cố trường về phía 3 con con rắn độc

Cả ba ôm lấy thi thể của con gái mình, lạnh ngắt và ngừngthở. Khuôn mặt trắng bệt, k còn 1 giọt máu hay sức sống. Rồi 3 con người độc ác ấy khóc, những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của 3 con người độc ác phạm đầy tội lỗi nhưng là nhữnggiọt nước mắt chân thành. Người ta vẫn thường nói:

"hổ dữ k ănthịt con

", quả đúng vậy. Bây giờ họ khóc như mưa khóc, khóc nhưNgọc khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên nền đất lạnh. Họnhìn Ngọc, thù hận có, ân hận cũng có nhưng chẳng làm đượcgì.

-Linh ơi, mẹ xin lỗi. tại mẹ, tại mẹ mà con mới ra nông nỗi này, mẹ xin lỗi|\_bà ta ôm lấy thi thể con, khóc

-hu hu hu.....giá như...giá như chúng ta không thâm lam tiềnbạc...không làm những điều tội lỗi ấy thì giờ đây tụi nó đâuthế này\_bà mẹ của Trúc và Trà khóc lóc chả kém gì mẹ Linh

-Đáng lí ra chúng ta nên cầu xin con bé tha thứ thay vì quyếtgiết chết bằng được nó. Đây đúng là sự trừng phạt của ôngtrời\_gả ta cũng vậy, k kìm được nước mắt

mọi người nhìn vào thảm cảnh trước mặt. Tuy đây cũng là 1kết thúc, 1 quả báo xứng đáng của ông chơi nhưng thật sự aicũng muốn khóc. Ngọc nhìn vào, khuôn mặt k hề hả hê mà ngượclại còn rất buồn và khóe mắt xuất hiện những giọt lệ

-Sao? Bây giờ thì mấy người thấy thế nào? Vuichứ? Bây giờ thì mấy người đã biết thế nào là cảm giác đaukhổ khi mất đi những người quan trọng nhất của mình chưa? Bâygiờ thì mấy người đã hiểu được cảm giác oán hận năm cưa củatôi nhưng bất lực k làm được gì chưa? Tất cả đều do mấy ngườichuốc lấy thôi\_Ngọc nói, khuôn mặt ngước lên nhìn trời như đểngăn cho dòng lệ trào ra

-.........\_3 cả đều im lặng, không nói được gì bởi những điều Ngọc nói là quá đúng

-Sao? Bây giờ xử xong mấy con nhỏ đó rồi........tôi giết luônmấy người nhé\_Ngọc nói rồi nhặt con dao dưới đất lên, tiến về phía họ

Câu nói đó của ngọc k chỉ làm 3 con người độc ắc kia màtất cả mọi người giật mình. Họ k tin Ngọc tàn nhẫn như vậynhưng sự thật vẫn là sự thật. họ k thể ngăn cản Ngọc vì tốiqua họ đã hứa với Ngọc rằng:

"dù cho bất cứ chuyện gì xảy ravào ngày mai, dù cho Ngọc làm gì, họ sẽ k cản

"

-Cô muốn giết thì cứ giết đi. Chúng tôi nợ cô mà\_mẹ linh nói, thái độ gờ đây k còn như trước nữa

-Cô cứ giết đi. tôi cũng k muốn sống nữa, hãy cho tôi đi theo bọn nó\_gã đó nói

-Được, vậy tôi cho các người toại nguyện\_Ngọc nối rồi vung daolên. Con dao từ trên cao lại lao xuống, ngọt lịm chém vào khônggian rồi 1 tiếng động vang lên. con dao đã đâm vào thứ gì đó

Không gian xào xạc tiếng gió và lá rơi. mọi người k aidám nhìn, nhắm mắt lại, chờ tiếng kêu của 1 ai đó và mùi máu tanh. nhưng thật lạ, im lìm. mọi người mở mắt ra, 3 con ngườiđộc ác vẫn còn đó. con dao đã k đám vào họ mà ghim vào mặtđất. Ngọc đã k thể ra tay.

- Tôi sẽ k giết các người. điều đó chỉ làm cho bàn tay tôi vấy bẩn mà thôi. Tôi sẽ để pháp luật xử tội, sẽ để các ngườingày ngày gặm nhấm nỗi đau trong nhà lao\_nGọc nói rồi bước đi. bước về phía mọi người

.

-Đây là toàn bộ bằng chứng phạm tội của bọn họ mà cháu đãtìm được trong 5 năm qua, xin ông hãy giữ lấy và nộp cho tòa án để xét xử\_ngọc nói

-Ta biết rồi\_ông Kiệt gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ

Ngọc sau khi đã trao tập hồ sơ quý báu cho ông Kiệt thì quay lại phía 3 con người độc ác như đã hối lỗi kia

-tôi k độc ác và tàn nhẫn như mấy người. tôi k đủ can đảm vànhẫn tâm để cướp đi người quan trọng của ai đó. 3 con nhỏ đóchưa chết đâu. Tôi chỉ cho bọn họ uống vài liều thuốc mê nhưngngăn chặn tim đập và hơi thở thôi. đây là thuốc giải, hãy chohọ uống. Các người đừng cảm ơn tôi, tôi k bao dung đến thế đâu.Các người vẫn sẽ ngồi tù, nhưng 3 đứa con của các người cô tôi sẽ nuối giúp. Các người yên tâm, trịa trẻ mồ côi của cô tôisẽ đón nhận chúng\_Ngọc nói

-Như vậy cũng được, dù sao chúng tôi cũng k đủ can đảm để đối mặt với dư luận\_Mẹ Trà và Trúc nói

Ngọc thấy mọi chuyện đã êm xuôi thì đi về phía vực thảm, lặng lẽ và âm thâm.

-Tạm biệt mọi người, cháu đi đây\_Ngọc nói

-Ngọc! khoan đã! Ý cháu là sao?\_ba Vũ nói

-Cháu đi gặp mẹ cháu đây, cháu trở về với bà đây. cháu xa bàquá lâu rồi, cháu nhớ bà ấy lắm. bây giờ thù cháu cũng đãtrả, cháu nghĩ đã tới lúc mình đi rồi\_Ngọc nói rồi cườinhẹ, nụ cừoi đẹp nhưng thật buồn và nhợt nhạt

-Ngọc, khoan đã. Cậu định bỏ mìn sao?\_Kiệt hét lên

-Xin lỗi và tạm biệt\_Ngọc nhìn kiệt, 1 giọt lệ rơi, giọt lệmà theo Ngọc là giọt lệ cuối cùng. Kiệt là mối bận tâm lớnnhất, là người níu kéo Ngọc ở lại với trần gian. Ngọc sợmình sẽ k thể nào về với mẹ chỉ vì Kiệt. Cô xin lỗi vì biết Kiệt sẽ rất khổ đau và mình là người tàn nhận. nhưng biếtlàm sao được......cô đã quyết định rồi

Ngọc sau khi nói dứt câu đã nhảy xuống bờ vực

-Ngọc!\_Mọi ngừoi kêu lên thảm thiết, chạy về phía Ngọc nhưng đã k kịp nữa rồi

kiệt chạy tới, nhanh hết mức có thể nhưng k kịpnữa rồi, Ngọc đã mất hút dưới vực sâu. Kiệt nhìn xuống dưới, bỗng thấy mình thật tệ, bỗng thấy mình bất lực làm sao.Kiệt bỗng thấy thế gian này như sụp đỗ và cậu k muốn sốngnữa. Cậu k thể sống thiếu Ngọc, Ngọc là nguồn sống của cậu,cậu k thể xa ngọc, và giờ đây, cậu muốn nhảy xuống đó, đi theo Ngọc vè với thế giới bên kia.

Cậu lao về phía vực thẳm, lí trí đã bị lu mờ.Mọi người thấy Kiệt có ý nghĩ quyên sinh liền chạy tới canngăn. Ai cũng biết Kiệt yêu Ngọc nhưng k ai muốn mất đi thêm 1người nào nữa. Tất cả mọi người nhìn Kiệt, rồi nhìn xuốngvực sâu, k kìm được nước mắt. Ngọc thật đáng thương.

Nhưng có lẽ số phận của mọi người k phải do họquyết định mà là do ông trời. Trong lúc con người đang tuyệtvọng nhất vẫn có thể có phép màu xảy ra dù rằng đây là thực tại.

Từ dưới đáy vực sâu tăm tối, 1 ánh hào quang sángrọi chiếu lên như làm bừng tỉnh k gian u uất. Dường như trongánh hào quang đó, có 1 con người thoát ẩn thoắt hiện. Rồibằng 1 động tác thật nhẹ nhàng vầng hoàng quang đó đáp xuốngtrước mặt mọi người. Trong thâm tâm ai cũng đều dâng lên 1 cảmgiác thân thuộc khó tả. Dường như ánh hào quang đó đã hút hết tất cả ánh sáng của mặt trời dành cho nơi đây. Khi ánh sángđó tan dần cũng là lúc k gian như bừng tỉnh. Nhưng tia sáng vẫn bám xung quanh con người đấy nhưng dịu dàng hơn khiến mọi người có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.

Người đó trên tay đang ẵm Ngọc, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang ẵm 1 báu vật của trần gian. Người đó khác hẳn mọingười xung quanh, có cái gì đó hư hư ảo ảo, vừa thật vừa mơ.Người phụ nữ đó khác trên mình bộ váy trắng với những đườngnét đơn giản nhưng thật tinh tế làm nổi bật lên mái tóc dàiđen óng. Người phụ nữ đó càng làm mọi người bất ngờ hơn khicó khuôn mặt giống hệt Ngọc nhưng đôi mắt lại k toát lên vẻtrầm buồn mà thánh thiện rạng rỡ

Phải, người đó là mẹ Ngọc

-Tuyết, là cậu sao?\_mẹ Trinh ngỡ ngàng

-là cậu phải k? Trời ơi, đây là sự thật sao?\_mẹ Kiệt vui mừng nhưng cũng ngỡ ngàng k kém gì mẹ Trinh

-Là mình đây. Các cậu vẫn khỏe chứ?\_Mẹ Ngọc nói rồi nở 1 nụ cười thánh thiện

-chị ơi, chị đã về rồi sao? em nhớ chị quá. Nhưng sao.........chị lại có đôi cánh?\_cô lê hỏi

-um, bây giờ chị k còn là người của trần thế nữa mà là người thượng cõi. Chị k thể về đây thường xuyên được. hôm nayNgocjđứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên mình với vềđây, sau này chắc có lẽ mình sẽ k về nữa\_mẹ Ngọc nói, đôimắt nhìn ngọc, tràn đầy yêu thương nhưng thoáng buồn

Cùng lúc đó, Ngọc tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn mọivật xung quanh, trong đầu thầm nghĩ:

"mình chưa chết sao? Hay đâylà thế giới mà mẹ đang sống?

". Chợt, cô cảm nhận được ai đóđang nhìn mình thật dịu dàng, cảm nhận được hơi ấm thân thươngtừ cơ thể ai đó tỏa ra.hơi ấm đó, hơi ấm mà Ngọc luôn mong nhớ và thèm muốn trong suốt 5 năm qua.

-Mẹ.......mẹ .....là mẹ sao?\_Ngọc hỏi

-um, mẹ đâu, con gái ngoan của mẹ\_mẹ Ngọc nói

-Con nhớ mẹ quá, sao mẹ k về với con?\_Ngọc hỏi

-Mẹ k thể, con gái à. Mẹ k thể ở đây được. Ở đây là nhân gian, là thế với mà mẹ đã từ bỏ 5 năm rồi. Bây giờ, thế giới của mẹ là ở trên kia\_Mẹ ngọc nói và chỉ tay lên trời

-Mẹ....mẹ à...vậy mẹ k thể sống với con được sao? Vậy tại sao mẹ lại k để con lên đó ở cùng mẹ? Mẹ cũng nhớ con mà, phảik?\_Ngọc hỏi trong hoảng loạn

-Um, mẹ nhớ con nhưng mẹ k thể để con lên đó được. Con khờ quá, con gái à. Con còn phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nơitrần gian này chứ? Ở đây còn rất nhiều người thương con mà\_MẹNgọc nói

-Nhưng con cần có mẹ. Con cần mẹ. con k còn ai để dựa dẫm ngoài mẹ cả, mẹ cho con theo đi\_Ngọc nói, đôi mắt giờ đã nhòe lệ

-chẳng phải con còn có ba sao?\_bà khẽ vuốt mái tóc đen của ngọc, nói

-K! con k cần ông ấy, con k cần người cha đã bỏ con, bỏ mẹ\_Ngọc lắc đầu, nói

-Thôi nào con gái. Mẹ đã dạy con những gì, con còn nhớ chứ?\_mẹ ngọc nói

-Hãy khóc khi nào mình muốn khóc nhưng đừng để những giọtnước mắt đó làm ình yếu mềm. Phải dùng những giọt nướcmắt đó làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. đừng quan tâm tới những lời mọi người nói, họ nói xấu mình chẳng qua chỉ làhọ chưa hiểu hết về mình mà thôi. Khi đó, phải dùng tấm lòngvà sự chân thành của mình để chứng mình cho họ hiểu mình kgiống như những gì họ nói. Là con người thì phải có lòng baodung, phải biết tha thứ cho những ai đã hối lỗi, k được để thù hận kéo dài ảnh hưởng tới đời sau\_Ngọc nói

-Con ngoan lắm, vẫn nhớ những gì mẹ dạy. Vậy tại sao con k thể tha thứ cho ba?\_Mẹ ngọc nhẹ nhàng nói

-Nhưng ......\_Ngọc k biết phải nói gì

-Ba con đã hối lỗi rồi, con hãy tha thứ cho ông ấy đi. Bây giờ, ông ấy đang rất cần con\_mẹ Ngọc nói

-Tại sao.......tại sao mẹ lại tha thứ cho ông ấy trong khi ông ấy đã gây ra nhiều tội lỗi với mẹ như vậy?\_Ngọc nỏi, mặt cúixuống

-vị mẹ yêu ông ấy, 1 tình yêu trong dáng k hề vụ lợi, 1 tìnhyêu mà dù cho bất cứ chuyện gì nó cũng k hề phai nhạt. conhiểu chứ? ông ấy đã hối hận rồi, con hãy tới thăm ông ấy đi.Thôi, ẹ phải đi đây\_Mẹ Ngọc nói rồi đứng dậy, k quên hôn nhẹlên gò má của Ngọc

-khoan đã! \_bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau

-.....\_mẹ ngọc qauy lại

-Cô k hận chúng tôi sao?\_mẹ linh nói

-Tất nhiên là có, cô đã cướp mất chồng tôi, cướp đi cuộc sốngcủa tôi để con gái tôi phải bơ vơ chịu khổ, tất nhiên tôi hận.nhưng thù hận k hề làm con người ta hạnh phúc nên tôi nghĩ mình nên tha thứ cho các người\_Mẹ Ngọc nói

-Cảm ơn cô\_mẹ linh cúi mặt, nói lời chân thành nhất có thể

-Thôi, tôi đi đây. các cậu ở lại mạnh khỏe nhé, hãy chăm sóccon bé giúp mình nhé. Ngọc, con hãy nhớ những gì mẹ nói. Mẹmong, vào ngày này năm sau, khi con tới đây, mẹ sẽ sẽ thấy khuôn mặt vui cười của con thay vì những giọt nước mắt thế này.\_Mẹ Ngọc nói rồi gạt những giọt nước mắt đang đọng trên máNgọc. Rồi quay sang Kiệt, nói nhỏ\_Bác hi vọng cháu sẽ đem lạihạnh phúc cho còn bé.hi vọng vào ngày này năm sau, con bé sẽtới đây cùng cháu. Thôi, tạm biệt, tôi đi đây. Ở trên đó, tôi sẽ cầu nguyện ọi người được hạnh phúc\_Mẹ Ngọc nói rồibiến mất trong ánh sáng mặt trời

-Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ\_Ngọc hét lên rồi hoảng loạn nhặtnhững sợi lông vũ rơi trên đất từ đôi cánh của mẹ\_K, k phải mơ, mẹ k thể đi được, nhưng sợi lông vũ còn đây cơ mà\_Ngọc ômnhững sợi lông vào lòng nhưng rồi những sợi lông vũ chợt biếnmất trong k trung. ngọc ngước lên trời, hình ảnh mẹ với nụcười rạng rỡ thấp thoáng trong mây rồi mất dạng\_Mẹ!\_Ngọc hét lên rồi ngất lịm

Ngọc ngã xuống, khuôn mặt trnagws bệt lộ rõ vẻmệt mỏi và tiều tụy. Mọi người liền đưa cô vào bệnh viện đểhồi sức

chiều hôm đó, Ngọc tỉnh dậy..........

-ư ư\_Ngọc khẽ nhăn trán rồi mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả thân hình nặng trĩu như k còn sức sống

Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng và trống trảiđược phủ 1 màu trắng xóa. ngọc thích màu trắng nhưng giờ đâybỗng cô thấy thật sợ nó, cô có cảm giác nó tang tóc và lạnhlẽo chứ k trong sáng và tinh khiết như trước đây. Căn phòng k 1bóng người, k tiếng nói chuyện, chỉ có mình cô thôi. Chợt, cônhìn xuống chân của mình, cô thấy có 1 người con trai đang nằmngủ, đầu gối lên thành giường. không thể nhìn thấy đượckhuônmawtj của người con trai đó, chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻánh lên nhưng tia nắng ấm áp. Ngọc k cần suy nghĩ lâu cũng biết đó là Kiệt. Lúc nào cũng vậy, lúc nào khi cô tỉnh dậy Kiệtcũng là người đầu tiên cô nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lênvuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên đầu Kiệt, đôi bàn tay khẽ chạmvào mái tóc mềm mại rồi vội buông ra thật nhanh. Có cảm giácnhư đôi bàn tay đó vừa muốn chạm vào vừa muốn rời xa. Dườngnhư đôi bàn tay đó đang đứng giữa 2 sự lựa chọn, giữa 2 conđường, 2 con đường dẫn tới 2 tương lai khác nhau.

Cảm thấy được có gì đó rất ấm áp và mềm mại chạm nhẹvào tóc mình, dù chỉ trong giây lát, Kiệt tỉnh dậy sau giấcngủ chóng vánh

-Cậu tỉnh rồi à?\_Kiệt mừng rỡ

-um\_Ngọc khẽ gật đầu

-Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? \_Kiệt hỏi

-cảm ơn cậu, mình khỏe hơn rồi\_Ngọc nhẹ cười, nụ cười thật gượng ép

-mình đi gọi mọi người nhé. Mình phải gọi bác sĩ tới kiểmtra sức khỏe cho cậu, trông cậu còn yếu lắm\_Kiệt nói rồi chạy ra ngoài

1 lát sau

Bác sĩ bước vào, khám sức khỏe cho Ngọc. ông nói Ngọc k sao nhưng cần phải nghĩ ngơi thêm

mọi người yên tâm được phần nào khi thấy Ngọc đã chịu nói chuyện.

-Cháu thấy sao? Đỡ hơn rồi chứ?\_mẹ Kiệt ân cần hỏi

-Vâng ạ, cháu khỏe rồi\_Ngọc nói

-dù vậy cháu vẫn phải cố nghỉ ngơi nhé. Cháu chưa khỏi hẳn đâu\_ba Vũ nói

-vâng, cháu biết rồi. Cháu đã từng thấy cô chú hồi còn trẻtrong album ảnh nhà cháu nhưng cháu thật k ngờ Kiệt, Trinh,Phong, Vũ, phương là con của các bác. chỉ khi trở thành bạncháu mới biết\_Ngọc nói

-Vậy sao cháu k tới gặp bọn ta?\_Mẹ Trinh hỏi

-vì.......cháu k muốn ông ấy biết tới sự tồn tại của cháu , cháu muốn ông ấy nghĩ cháu đã chết rồi\_Ngọc nói

-Con bé ngốc này. Ba cháu đã lo lắng tới chừng nào, cháu biết k?\_mẹ Phong ôm Ngọc rồi nói\_cháu làm ta nhơ tới Tuyết vì cháu thật sự quá giống mẹ cháu, người bạn thân của bọn ta

-Vâng, cháu biết mà. Nhiều lúc cháu còn giật mình khi nhìnthấy cháu trong gương, cháu cứ ngỡ mẹ trở về, vậymà..........\_Ngọc nói rồi thở dài

-Cháu thật là. Quên những gì mẹ cháu đã nói rồi sao? Ở đây cháu vẫn còn có bọn ta mà\_ông Kiệt nói

-Vâng, cháu cảm ơn mọi người\_Ngọc cười, nhẹ thôi, tưởng chừngnhư đôi môi k hề chuyển động, chỉ nhích lên chừng vài mm

-Vậy....cháu có thể kể cho bọn ta nghe về những gì cháu phải trải qua trong suốt thời gian qua k?\_ba kiệt hỏi

-Kìa ba, Ngọc đang còn yếu mà, sao ba lại.........\_Kiệt cản

-K sao đâu, mình khỏe rồi. Các bác cứ ngồi xuống đi, cả các cậu nữa, mình sẽ kể\_Ngọc nói

Mọi người ngồi xuống dãy ghế cạnh giường( đây là phòng vip)

-Sao cậu còn k ngồi?\_Ngọc hỏi khi thấy Kiệt vẫn đứng

-à thì....hết chỗ rồi\_Kiệt nói rồi gãi đâu. Quả thật mọi người đã ngồi hết chỗ mất rồi

-vậy thì ngồi xuống đây đi\_Ngọc nói rồi nhích sang bên cạnh 1 chút, chừa chỗ cho Kiệt

Ngọc bắt đầu vào câu chuyện.

-Chắc mọi người cũng biết lí do tại sao mẹ con cháu lại bỏ đi rồi phải k ạ?\_Ngọc hỏi

-um....bọn ta biết. Vì ba con nghi ngờ mẹ con có quan hệ mờ ámvới 1 người đàn ông nhưng thật ra lại k phải vậy. Tất cả chỉlà kế hoạch của mẹ Linh nhằm tống cổ mẹ con cháu ra khỏi nhà để mình được vào nhà họ lâm thôi.\_ba phong nói

-Nhưng lúc đó Khải lại quá mù quáng, lòng ghen tuông đã làm cho lí trí bị lu mờ. Cậu đã k còn còn đủ tỉnh táo để biết đâulà thật, đâu là giả tạo. Và trong lúc nóng giận, cậu ấy đãyêu cầu mẹ cháu kí giấy li hôn đã có sẵn chữ kí của cậuấy\_ba Phương nói

-Nhưng tại sao mẹ Ngọc lại k giải thích cho bác ấy hiểu ạ?\_Trinh hỏi

-k thể giải thích được vì càng giải thích thì lại càng chứng tỏ mình như vậy mà thôi. Với lại trong lúc ông ấy đang nónggiận thì có bao giờ chịu nghe ai đâu\_Ngọc nói

-Đúng là cậu ta nóng tính thật. Bây giờ vẫn vậy dù là ôngchủ của 1 chuỗi nhà hàng khách sạn, cái tính đó vẫn thế\_Bavũ lắc đầu.(mấy ông này hay đi nhậu với nhau nên cái gì cũngbiết)

"vậy thì hoàn toàn khác với Ngọc, lạnh như tảng băng trôi

"\_suy nghĩ của Kiệt, Trinh, Phong, Vũ, Phương

-Cháu kể tiếp đi\_mẹ Phương nói

-vâng. Vì quá buồn và thất vọng nên mẹ cháu đã kí vào đơn lihôn mà k đòi hỏi được chia bất cứ phần tài sản nào. Mẹ cháuđã ra đi trong đêm tối, lặng lẽ và âm thầm. Lúc đó cháu cảmthấy thật thất vọng vì ông ta, ông ta xây lên trong cháu 1 thếgiới với tình yêu màu hồng rồi cũng chính ông lại là ngườiphá vỡ tất cả. 1 con người nhẫn tâm như thế, cháu thật sự kcần. vì vậy cháu đã quyết định đi theo mẹ mặc dù cháu biếtquãng thời gian kế tiếp sẽ thật khó khăn cho cả 2 mẹ concháu.\_ngọc nói rồi im lặng 1 lát\_Mẹ cháu đi k mang theo bất cứ tài sản gì, chỉ mang 1 vài bộ quần áo mà thôi. Trong người 2mẹ con cháu lúc đó thật sự k còn gì quí giá. cũng may trongtài khoản ngân hàng mà mẹ tích lũy hồi chưa có chồng vẫn còn 1 ít tiền, cộng với tiền người ta trả ẹ khi mẹ làmkhách mời biểu diễn piano cho 1 sự kiện, 2 mẹ con cháu tớiViệt Nam. Số tiền đó của mẹ đủ để mua 1 căn nhà nhỏ, chính là căn nhà mà cháu đang sống bây giờ. vì cháu thích đàn và mẹcũng thế nên mẹ đã dùng số tiền còn lại để mua 1 cây đànpiano. cũng chính vì thế mà số tiền trong tài khoản của mẹcòn lại k bao nhiều, mẹ cháu phải đi làm thuê. Trước giờ mẹcháu chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc mà giờ lạiphải đi làm thuê để có tiền nuôi cháu ăn học nên bà ngày cànggầy gò và yếu đi trông thấy.

-Vậy có nghĩa là mẹ cháu mất do kiệt sức sao?\_mẹ Vũ hỏi

-k ạ. có lẽ mẹ cháu sẽ k ra đi sớm như vậy nếu k có bà ta.mẹ cháu đã chấp nhận ra đi, nhường vị trí đại phu nhân cho bàta mà k đòi bất cứ quyền lợi gì, bà chỉ muốn sống bình yênbên cháu àm thôi. Vậy mà bà ta lại nói:

"Diệt cỏ phải diệttận gốc

" rồi sai người tới nhà cháu, bỏ thuốc độc vào nướcrồi bắt ép mẹ cháu phải uống. Mẹ cháu đã yếu, lại trúngđộc nên k thể qua khỏi.Lúc đó cháu k có ở nhà nên mới thoátđược. lúc cháu về thì đã thấy mẹ nằm bất động rồi. tronglúc hấp hối mẹ đã bảo cháu đi tìm ông ấy, mọi chuyện sau đó thế nào thì mọi người biết rồi đấy. nhờ có hàng xóm giúpđỡ, cháu tổ chức 1 tang lễ đơn giản ẹ, k người thân, kbạn bè\_Ngọc nói

-vậy chứ lúc đó cô Lê đâu?\_mạ Phong hỏi

-Lúc đó em vẫn chưa biết chuyện chị em và anh rể li hôn, lạicàng k biết chuyện 2 mẹ con chị ấy về Việt Nam\_cô lê nói

-Vậy làm sao em gặp được con bé?\_mẹ Kiệt hỏi

-Bà ta k chỉ muốn giết chết mẹ cháu mà cả cháu nữa. hôm đó,cháu đang đi học về thì bị 1 đám người bắt cóc đưa tới 1 nhàkho bỏ hoang, họ đã đánh đập cháu cháu rất nhiều. sau đó, theo lệnh của bà ta, họ rất rơm xung quanh căn nhà và rưới dầu lênvà châm lửa. Cháu rất sợ, cháu đã cố vùng vẫy rất nhiều.Thật may mắn rằng cháu đã thoát được ra ngoài. Nhưng để bà tanghĩ rằng cháu đã chết, cháu đã cởi bỏ chiếc áo khoác dínhđầy máu của mình và để lại đó. Trong lúc chạy trốn, cháu đã bị em bà ta phát hiện nhưng thật may rằng vì sợ bị chị đánhnên ông ta đã k nói. Vì thế cháu mới sống yên ổn được cho tớingày hôm nay

-Vậy làm sao cháu gặp được cô lê?\_mẹ Phương hỏi

-Vì bị thương nặng nên cháu đã k thể chạy được xa. Sau khi băngqua cánh rừng, cháu k còn đủ sức để đi nữa và ngất lịm. Vừalúc đó, cô lê đi ngang qua, thấy có trẻ con bị bỏ rơi nên lạixem thử và nhận ra cháu nên đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Saukhi xuất viện, cháu về ở với cô ấy ở trại trẻ mồ côi. Trongkhi đó, vì muốn chắc chắn rằng cháu đã k còn tồn tại trênthế gian, bà ta đã cho người tới theo dõi căn nhà của mẹ concháu trong 1 thời gian. Cô lê biết vậy nên đã thuê người tới ởđó giống như chủ nhân mới của căn nhà trong vòng nửa năm.Bà tathấy mọi chuyện yên bình thì cứ nghĩ rằng cháu đã chết. Saukhi bà ta k còn nghi ngờ nữa, cháu đã dọn về ở đó cho tới bâygiờ\_Ngọc kể

-Vậy tại sao cuốn bí kíp võ công lại nằm tron tay cháu? Chẳngphải trước giờ, nhà họ lâm chỉ giao bí kíp võ công cho đàn ông thôi sao?\_ba vũ hỏi

-Vâng, đúng là cuốn bí kíp võ công nhà họ lâm theo phong tụcvốn là truyền cho nam nhân. Vào đời ông ta(ý nói ba ngọc) chỉcó duy nhất 1 mình ông ta là con trai trong dòng họ nên tất nhiên cuốn bí kíp sẽ được trao cho ông ấy nhưng ông nội cháu đã klàm vậy. Vì ông ta tuy có sức khỏe nhưng tính tình lại quánóng vội hấp tấp nên e rằng sẽ k đủ kiên nhẫn để học được môn võ công khó luyện này. Vào năm cháu lên 8, ông trở bệnh nặngvà qua đời. Trước khi mất, ông đã gặp riêng cháu và đưa chocháu cuôn bí kíp. Ông nói cháu phải cất kĩ vì có ngày sẽcần tới. Có lẽ ông đã đoán trước được trong tương lại cháu sẽ gặp nguy hiểm nên đã bất chấp tục lệ ngàn đời xưa, bất chấpcháu là nữ nhi, giao cuốn bí kíp cho cháu. ông nói cháu nhấtđịnh sẽ làm được và đây là bí mật của riêng chấu vào ông. Sau khi trở về nhà cháu mới nhận ra rằng mình quá yếu đuối vànếu muốn sống thì phải dẹp bỏ nó vì nó sẽ chị là lưỡi daogiết chết cháu. Cháu luôn nghĩ

"mình phải sống, phải mạnh mẽ, k thể đẻ phụ lòng mong mỏi của ông và mẹ

". Vì vậy cháu đãluyện tập võ công dù rằng rất khó khăn\_ngọc nói

-Thì ra vì thế nên giờ người nhà họ lâm k còn biết cuốn bí kíp đó ở đâu\_Ba Phương nói

-Tội nghiệp cháu tôi\_Mẹ Kiệt rơm rớm nước mắt, ôm Ngọc vào lòng như ôm đứa con thở dại

-Thưa cô chủ, cô đã khỏe chưa ạ?\_ông quản gia từ ngoài bước vào

-Vâng, cháu khỏe rồi\_Ngọc đáp

-Nhưng dù sao cô chủ cũng phải nghỉ ngơi thêm\_ông quan gia nói, đôi mắt ấm áp

-cháu khỏe rồi mà. Bây giờ cháu muốn đi thăm mộ mẹ\_Ngọc nói

-Thăm mộ? ngay bây giờ sao?\_ông kiệt hỏi

-Vâng, chẳng phải hôm trước mọi người cũng chưa kịp thăm mộ bàsao?Bây giờ cháu muốn đưa mọi người tới e đỡ buồn\_Ngọcnói

-Thôi được rồi, già sẽ đi chuẩn bị xe. nhưng có 1 nơi già vàông chủ rất muốn cô chủ tới\_ông quản gia nói, đôi mắt chânthành và ấm áp

-Vâng, cháu sẽ tới nhưng k phải vì ông ta mà vì bác đấy nhé\_Ngọc nói rồi bước chân xuống giường

chiếc limo bắt đầu lăn bánh

## 34. Chương 33 : Ngày Xưa Trở Về

Chiếc xe limo dừng trước cổng nghĩa trang. Mọingười bước vào trong cùng Ngọc. Họ đi 1 lát và cuối cùng dừng lại trước khu mộ hôm trước Ngọc và tụi nó đã tới. Hương đãtàn từ lâu, rơi xuống đất, bó hoa huệ cũng đã chẳng còn tươimà héo úa.

-Hoa héo hết rồi, hương cũng cháy hết rồi. Phải chăng nó cũnggiống như mẹ cháu, khi sống thì đẹp và tài năng nhưng khi mấtrồi thì cũng giống như bao người khác mà thôi, k ai quan tâm tới nữa\_Ngọc nói trong khi phủi đi những tàn hương và tay bó hoakia bằng bó hoa khác vừa mới mua

-Con người mà, ai cũng vậy cả thôi. Dù có tài giỏi tới đâu,dù có nổi tiếng tới đâu khi chết cũng chỉ là cát bụi màthôi, điều đó đâu ai tránh nổi đâu cháu. Nhưng điều quan trọnglà khi sống người ta sống thế nào thôi. Cháu thấy k, những câyhương này đã cháy hết mà k tắt giữa chừng, điều đó chứng tỏnó đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Bó hoa này cũngvậy, dù bây giờ héo úa nhưng chẳng phải hôm trước nó đã rấtđẹp và tỏa hương rất thơm sao? Nó luôn cố gắng làm đẹp cho đời cho tới khi nào có thể. Mẹ cháu cũng vậy. Nhưng k phải tấtcả đều bị lãng quên đâu cháu ạ. Có thể mọi người đã k cònnhớ tới mẹ cháu nhưng chẳng phải cháu, mọi người ở đây vàcả ba cháu nữa, luôn nhớ tới sao?\_ông Kiệt nói

-Vâng\_Ngọc khẽ cười

.

-Thôi, mọi người thắp hương ẹ cháu đi ạ\_Ngọc nói rồi đưa hương ọi người

-um\_mọi người gật đầu rồi nhận lấy hương

-Mẹ à, bây giờ thì mẹ hết cô đơn rồi nhé, mọi người đã tới rồi, bạn mẹ đã tới rồi đấy\_Ngọc nói với mẹ

-Tuyết à, tụi mình xin lỗi vì 5 năm qua k tới thăm cậu dù cậuở k xa bọn mình. Hôm trước cứ tưởng còn đến đúng hôm để vớtvát phần nào lỗi lầm vô tâm, vậy mà cũng trễ. Thôi, cậu thalỗi cho tụi mình nhé\_ba Kiệt nói, đại diện ọi người

-Bà chủ à, già xin lỗi bà nhiều lắm. Già hứa từ nay già sẽ thay bà chăm sóc cô chủ\_Ông quản gia nói

....

Sau khi đã nói hết tâm những điều muốn nói, mọingười quay trở về, đi tới nơi mà ông quản gia muốn Ngọc tới.Chiếc xe xe hướng khác, ra khỏi trung tâm thành phố, đi lên 1 condốc cao rồi dừng lại ở căn nhà mà nói đúng hơn là biệt thự,mọc lẻ loi trên ngọn đồi

Ngọc ngỡ ngàng khi nhìn mọi thứ xung quanh. Quangcảnh xung quanh thật quen thuộc khiến 1 cảm giác lạ dâng tràotrong lòng Ngọc.

-Sao...sao...\_Ngọc k nói nên lời

-Xin cô chủ và mọi người vào trong\_ông quản gia nói

.

Cánh cổng được mở ra, k gian bên trong thật tuyệt. Là 1khu vườn xanh tốt với những lùm cây được cát tỉa gọn gàngcùng 1 hồ phun nước ở chính giữa. Phía bên phải là 1 gò đấtkhá cao, bên trên trồng những khóm hoa đủ sắc màu làm nổi bậtlên chiếc xích đu nhỏ xinh màu trắng ở trung tâm.

Mọi người đều thích thú với k gian ở đây, nó gợi lên chongười ta cảm giác dễ chịu nhưng có vẻ là hợp với trẻ con hơnlà những người trưởng thành.

-Nơi đây tuần nào dù bận tới đâu ông chủ cũng đều tới. Cô chủcòn nhớ nó giống ngôi nhà nào k? Là ngôi nhà mà cô đã gắn bó suốt mười mấy năm ở Trung quốc đấy. ông chủ vì quá nhớ mẹcon cô nên đã cho người xây 1 căn nhà có lối kiến trúc giốnghệt ngôi nhà đó ở Việt nam. Rồi sau đó đem những vật dụng của cô chủ và bà tới đây. ông chủ rất thích nới này và nơi nàycũng k ai được tới ngoài tôi và ông chủ. mời cô vào\_ông quảngia nói rồi bước về cánh cửa lớn, rút chìa khóa ra đút vào

Ngọc bước vào bên trong ngôi nhà. cạnh tượng quáđỗi thân quen, là khung cảnh mà suốt bao năm qua Ngọc luôn nhớmặc dù rất muốn quên vì nơi đây chan chứa đầy tình yêu thườngvà hình bóng của mẹ và ông ta.

-Cô chủ có muốn xem qua căn phòng của mình k?\_Ông quản gia hỏi

-...........\_nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

-Vậy già sẽ đưa cô đi\_ông quản gia nói rồi bước lên lấu, mở cửa căn phòng duy nhất ở phía tay trái

Cánh cửa bật mở, để lộ ra bên trong là 1 căn phòng màuhồng đan xen trắng thật đẹp, mang đậm chất trẻ thơ. Toàn bộtường được sơn màu hồng phấn, điểm lên những bông hoa màu trắng được cắt tỉa thật bắt mắt và tinh tế. Trên tường treo 1 vàinhững bức tranh của 1 đứa bé từ lúc mới sinh ra cho tới khi độ chừng 11, 12 tuổi. Đứa bé thật dễ thương, trên môi lúc nàocũng nở 1 nụ cười trong sáng, k ưu tư, muộn phiền với đôi mắtlong lanh khác người. có thể nói nụ cười của cô bé đó thậtđẹp, đẹp tựa ánh ban mai. Đứa bé đó thật sự rất giống Ngọc.Ở gần phía cửa sổ nhỏ xinh sơn màu trắng là 1 chiếc giườngtuy k lớn nhưng với 1 đứa trẻ, nó là 1 thiên đường khi được sơnlên màu hồng đâm, làm dịu lại bằng bộ ga màu trắng với nhữngchú mèo kitty xinh xắn trong bộ đồ hồng. Bên cạnh là 1 chiếcbàn học nhỏ nhắn với những cuốn sách, cuốn vở được dánnhãn:

"Lâm tuyết tiểu Ngọc

" từ năm cô học lớp 6.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô thật sự k thể tin đây làsự thật, k thể tin mình lại có ngày được nhìn lại những thứnày.

-Cô chủ, cô có muốn xuống dưới nhà k ạ?\_ông quản gia hỏi

-Cháu xuống\_Ngọc trả lời rồi chạy ra ngoài thật nhanh, cô k muốn ở đây, cô sợ mình sẽ lại khóc

Khi bước vào phòng khách, là 1 căn phòng sang trọng vàhiện đại. Ngọc đi tới bên chiếc ghế sofa màu tím nhạt và ngồi xuống.Vẫn êm ái như ngày nào. Chợt, hình ảnh ngày xưa ùa về. Hình ảnh 1 đứa trẻ tay cầm cuốn truyện tranh ngủ gật trênchiếc ghế sofa khi đợi ba đi làm về tỏng 1 buổi chiều hàng hôn.Rồi có tiếng xe hơi đõ trước cửa, tiếng bước chân ngày cànglớn, đi ề phía đứa trẻ. rồi người đó khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé. Sau đó ẵm đứa trẻ lên, bế về phòng. Hìnhảnh đó hiện lên rõ mồn một trong đầu Ngọc làm cô cảm thấy đau trong tim.

Cô k muốn rơi nước mắt, cô cố nhịn để k khóc vì những kỉniệm đó. cô cầm lấy điều khiển Tv, bật lên. Màn hình vụtsáng, đầu đĩa hoạt động. Là 1 chiếc đĩa tổng hợp từ nhữngđoạn Video ngày xưa với những hình ảnh của đứa trẻ ấy, hồnnhiên vô tư chạy nhảy quanh khu vườn nhỏ phía trước, thỉnhthoảng bày trò nghịch phá mọi người, rồi cả những khi giậndỗi, khóc nhè. Khóe mắt cạy cay, cô đứng dậy, bước về phíagóc phòng. 1 chiếc đàn piano màu gỗ gụ được đặt thật trangtrọng ở đó. Đã lâu, chiếc đàn k ai dùng nhưng lại sạch bóng,điều đó chứng tỏ ngày ngày vẫn có người lau chùi nó như lauchùi 1 bào vậy. Trên cây đàn có 1 dòng chữ nhỏ, được khắcthật tỉ mỉ:

"Tặng thiên thần của ba mẹ. Cảm ơn con đã ở đâyvới ba mẹ trong suốt 10 năm qua

".

-Cô có thấy nó rất sạch sẽ k ạ?\_ông quản gia hỏi nhưng k yêucầu Ngọc phải trả lời\_Mọi thứ ở đây là già dọn, trừ phòngcô chủ và cây đàn đó, đích thân ông chủ đã lao chùi

Ngọc khong trả lời, nhẹ nhàng ngồi cuống, vặn nút điềuchỉnh ở dưới ghế để phù hợp với chiều cao của mình rồi bàntay bắt đầu đặt lên phím đàn. 1 giai điệu vang lên trong đầuNgọc và Ngọc bắt đầu đánh theo bản nhạc ấy, rồi cất giọnghát. Cùng lúc đó, đầu đĩa cũng vừa chạy tới đoạn có bàihát ấy. Trên màn hình là 1 người phụ nữ đnáh đàn và 1 đứatrẻ đang hát nhân ngày sinh nhật. Tiếng piano hòa vào nhau cùnggiọng hát của Ngọc và đứa trẻ tạo thành 1 hợp âm thật tuyệt. đây là bài hát ông Khải đã viết riếng tặng Ngọc nhân ngàysinh nhật của cô

1 giọt nước mắt đã rơi, khơi nguồn cho những giọt nước mắt khác. Ngọc vừa đnáh vừa hát hết bản nhạc. Khi bản nhạc vừakết thú cũng là lúc Ngọc buông tay khỏi những phím đàn, chạythẳng lên lầu, tìm nhà vệ sinh để rửa đi những giọt nước mắt. Đi ngang qua căn phòng phía bên phải cô thấy nó đnag mở nên bước vào. khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Là phòng của mẹ Ngọc vàông ta. Trên chiếc tủ đầu giường có 1 cuốn sổ màu nâu sẫm, dày cộm đã phai màu. Có lẽ nó được dùng rất nhiều lần, gắn bónhư k rời. Ngọc tò mò mở ra xem thủ

Là nhật kí của ông khải.

"Tuyết à, em đang ở đâu vậy? Em có biết anh lo cho em lắm k?Anh xin lỗi, anh đã quá nóng nảy. Giờ em đnag ở đâu?Anh nhớ emvà con lắm. Em về đây với anh có được k? Ngọc à, con gái củaba à, con có giận ba k? Con có giận khi ba làm vậy với mẹ conk? Chắc con giận lắm nhỉ? Chính ba cũng đang giận chính mìnhđây. Nhưng.........ba thật ích kỉ, ba vẫn muốn có mẹ và con. Bathật sự rất buồn, bây giờ ba chỉ muốn chết đi để chuộc lỗi.Nhưng ba vẫn chưa thể chết được, ba vẫn chưa gặp được con, chưagặp được mẹ con. Khi nào gặp được 2 người, ba sẵn sàng dùngcái chết để đền tội, con có biết k? Ba xin lỗi vì đã k che chở cho con, ba xin lỗi vì đã phá hủy cái thế giới màu hồng đầytình thương của con, ba thật sự xin lỗi. Có lẽ con còn quá nhỏ để biết thê snaof là cuộc đời. Ba xin lỗi vì ba đã để conchịu đnagứ cay quá sớm dù khi con sinh ra, khi ba lần đầu đượcchạm vào đôi tay nhỏ nhắn của con ba đã hứa sẽ k đê con phảichịu bất cứ đắng cay gì dù ba phải chết. Ba xin lỗi. Có controng cuộc đời là 1 điều quá tuyệt vời với ba, con là độnglực để giúp ba k gục ngã trên bàn làm việc, là động lực để ba vượt qua khó khắn, là báu vật mà ba k thể rời xa được. Nếucon đọc được những lời này con có tha thứ cho ba k hay con sẽnói ba giả tạo? Ba nghĩ con sẽ k tin đâu, phải k? Nhưng ba cóthể thề với trời đất rằng, ba nói thật

"

và sau đó là vô số những dòng chữ klhacs, chứa đầy yêu thương

".....Ngọc à, vậy là mai ba đã có thể gặp con rồi. cuối cùngthì cái hi vọng mòn mỏi bao năm nay của ba đã thành sự thậtrồi. Ba vui quá. nhưng có lẽ niềm vui của ba k được trọn vẹnkhi mẹ con đã k còn. Bà thật sự rất buồn. Ba thật sự quáthất vọng. Giá như ba k có những hành động thiếu suy nghĩ nhưvậy thì có lẽ giờ này mẹ con đã....Ba rất muốn chết, ba muốn đi theo mẹ con nhưng ba phải làm sao đây khi con vẫn còn ở đây.Ba phải lựa chọn 1 trong 2 sao? Hay ba đành thất hứa với mẹ conthêm lần nữa để chăm sóc cho con? Nhưng con có để cho ba chăm sóc k? Hôm sinh nhật con ba đã tới đợi con ở cổng. Con lớn quá,mạnh mẽ quá, ba k nghĩ con có thể mạnh mẽ tới như vậy. nhưngsao con buồn vậy. Ba nhớ nụ cười của con, nhớ đôi mắt biếtcười của con nhưng sao giờ đây ba k thấy? Nếu con nói là vì ba,chắc ba sẽ đau khổ chết mất. Nhưng có lẽ là vậy thật rồi. Balà kẻ có tội. Ba đã từng ước sẽ được ắm tay con dắt vào lễđường nhưng chắc bây giờ k được đâu nhỉ? con hận ba thế mà? Bâygiờ ba chỉ cầu mong nếu ba chết đi, con có thể tới thắp cho bacây nhang là ba đã mãn nguyện lắm rồi. Mai nếu ba gặp con thìsao nhỉ? ba rất muốn chạy tới ôm con nhưng con có đẩy ba ra knhỉ? Nghĩ tới điều đó, chợt bao can đảm của ba tan biến hết.con có biết hết. Ba ước sao con có thể chạy tới và nói:

"Ba,con nhớ ba nhiều lắm

" nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ xa với của ba mà thôi...............

"

Ngọc đã k còn cầm được nước mắt, Ngọc khóc như mưa rồi chạy ra cửa. Nãy giờ mọi người đã chứng kiến tất cả

-Cho cháu tới bệnh viện, cháu muốn tới bệnh viện\_Ngọc nó rồi túm lấy tay ông quản gia

-Đơợc rồi cô chủ, già sẽ lấy xe ngay\_ông quản gia nói rồi chạy xuống nhà

-Ngọc, bình tĩnh nào\_Kiệt nói rồi ôm Ngọc giờ đang khóc như 1 đứa trẻ

Chiếc xe lao thẳng tới bệnh viện

Chiếc xe limo dừng ngay trước cổng chính của bệnhviện, Mọi người bước xuống xe nhưng Ngọc lại là người nhanh hơn cả, cô hấp tấp chạy vào trong đến nỗi quên mất phải chú ýtới bậc tam cấp và ngã xuống. Đầu gối đập xuống đất, đỏ tấy lên và rướm máu. nhưng Ngọc không quan tâm, đứng dậy, lê từngbước nhanh nhất có thể về phía thang máy. kiệt thấy vậy phảichạy lại đỡ.

Tại phòng hồi sức

-ba.......ba ơi\_Ngọc lắp bắp khi nhìn thấy ông khải nằm trêngiường bệnh, khuôn mặt bình thản như đang ngủ\_Ba ơi, ba. Ba tỉnhdậy đi, ba\_Ngọc khóc

-...........\_Chỉ là sự im lặng

-ba à, ba. ba có nghe tiểu Ngọc nói gì k? ba, ba tỉnh dậy đi, ba đừng có ngủ nữa, ba đừng ngủ như mẹ có được k?\_Ngọc khuỵuxuống thành giường, lay lay người ông Khải trong vô vọng

-Ngọc à, bình tĩnh nào\_kiệt đỡ Ngọc dậy, nói

-Tại mình, tại mình, tất cả là tại mình. Tại mình là ngườixui xẻo, lúc nào cũng đem rắc rối cho người khác. hu hu hu\_Ngọc khóc

-k phải vậy đây mà\_Kiệt nói

-k, là sự thật, mình lúc nào cũng là kẻ đem lại xui xẻo chongười khác. Nếu không phải tại mình thì ba mình đã không bịnhư vậy, là tại mình. Mình là đồ bất hiếu\_Ngọc khóc

-Ngoan nào, cậu k phải vậy đâu. Đó không phải lỗi của cậu mà.Là do ông tài xế ấy thôi, không phải lỗi của cậu\_kiệt an ủi

-Tại mình mà, mình biết mà, mình biết là vì mình. Mìnhbướng bỉnh và xấu xa, mình đã k thể tha thứ cho ông ấy, mìnhquá hẹp hòi. mình ích kỉ, mình k thể quên đi những ngày tháng khổ cực của mình nên k thể tha thứ cho ba. mình muốn ba phảihối hận vì những lỗi lầm của mình, mình muốn ba phải dặnvặt suốt cả cuộc đời, Mình độc ác quá phải không? hu huhu\_Ngọc Khóc rồi ngất xỉu

Khi Ngọc tỉnh lại, cô không cần quan tâm tới tìnhtrạng sức khỏe mà nhảy ngay xuống giường. chợt nhận ra taymình có 1 sợi dây gắn liền với bình nước nên rút phăng nó ra,mặc kệ máu chảy rồi mở cửa chạy qua phòng ông khải. Mọingười khi đó ra ngoài ăn trưa, quay lại k thấy ai thì vô cũng lolắng.

-Con bé chạy đi đâu rồi?\_ba Kiệt nói khi mình là người đầu tiên vào phòng và k thấy ai

-Sao? nó k có trong phòng à?\_mẹ Kiệt hỏi

-Đúng là k có thật\_ba Phong ngước vào rồi nói

-Vậy chứ nó đi đâu được cơ chứ?\_mẹ Phương lo lắng

-khoan đã, sao trên sàn có màu vậy nè?\_ba Vũ nói

-Đâu?\_Mẹ Vũ nói

-đây nè\_Bà vũ nói rồi bước tới

-ừ ha, vậy là sao?\_mẹ Phong nói

-Hay là........bạn ấy bị bắt cóc?\_Phương đưa ra 1 suy nghĩ

-Cũng có thể lắm. Biết đâu có kẻ nào đã biết Ngọc là ai nênbắt Ngọc tống tiền?\_Vũ nói thêm (2 người này thật là.........)

-Vậy phải đi tìm nhanh lên, vết máu còn chưa khô mà\_phong nói

Thế là mọi người chạy đi tìm khắp nơi, hỏi khắp nơi có kẻ nào lạ mặt k làm bệnh viên náo loạn

Lúc đi ngang qua phòng ông khải, mọi ngườii có ngó vàoxem ông ấy làm sao, bất chợt thấy Ngọc ngồi trong đó

-Ngọc, cậu có bị ai bắt k?-Vũ hấp tấp

-ai bắt cơ?\_Ngọc hỏi

-thì kẻ xấ.....\_Vũ im lặng vì thấy trong phòng k có ai ngoài ông khải đnag nằm trên giường và Ngọc

-Sao cậu lại ở đây?\_Phương hỏi

-mình muốn thăm ba nên tới thôi\_Ngọc nói

-Vậy tại sao trên sàn nhà lại có vết máu?\_Phong hỏi

-à, các cậu nói tới cái này ấy à?\_Ngọc nói rồi đưa bàn bàn tay của mình lên\_mình thấy cái dây truyền nước đó phiền quánên rút ra, vậy là máu chảy thôi. Nhưng có 1 chút thôi mà\_Ngọcnói

-...........\_cả đám bất động

-Trời, vậy mà con bé làm bọn mình hết hồn\_ba ma tụi nó thở phào

-mọi người sao thế?\_Ngọc hỏi

-à thì......\_Vũ gãi đầu

-Cậu làm mọi người lo lắng chứ sao? cậu có biết cậu biến mất như vậy làm mọi người lo lắng k hả? cậu có biết vì tưởngcậu bị bắt cóc nên mọi người đã hốt hoảng đi tìm k hả?Cậu.........\_kiệt nói

-Mình xin lỗi\_Ngọc cúi mặt nói

-hứa với mình đi, hứa với mình dù đi đâu cũng phải nói vớimình 1 tiếng, mình lo lmaws, cậu biết k?\_Kiệt ôm Ngọc rồi nói

-um, mình hứa\_Ngọc khẽ đỏ mặt, thấy tim đạp nhanh, nói

-E hèm, phim tình cảm không được diễn ở đây nhá, có trẻ con đây nè\_Trinh đùa rồi che mặt lại

-Con nhỏ này\_mẹ kiệt cũng là mẹ Trinh nói rồi vỗ nhẹ vào vai Trinh

-á, mẹ bênh anh 2 nhá, không thèm bênh con\_Trinh nói

-Thôi, k đùa nữa.\_mẹ trinh nói\_Ngọc à, cháu còn yếu lắm, về phòng nghỉ đi\_rồi khuyên Ngọc

-Cháu muốn ở đây chăm sóc ba\_Ngọc nói

-nhưng cháu đang rất yếu, nghe lời ta, về phòng nghỉ đi. khi nào khỏe ta cho cháu snag thăm\_ông Kiệt nói

-Vâng\_Ngọc nói rồi đứng dậy

vài ngày sau, Ngọc khỏe hẳn. Ngày nào cô cũng ngồi ở phòng của ba, tỏng khi ông khải thì vẫn k có tiếng triển gì khảquan. Công ti thì giao cho thư kí lo

Buổi tổng kết năm học diễn ra, Ngọc dù k muốnnhưng cũng cô gắng tới. Con mắt mọi người nhìn Ngọc khác trướcrất nhiều, 1 phần cũng vì cái tin Ngọc là đại tiểu thư nhàhọ Lâm đã lan truyền khắp nơi. Ngọc k bận tâm vì những con mắttò mò đó, điều mà Ngọc quan tâm bây giờ là tình trạng sứckhỏe của ba khi theo kết quả khám của bác sĩ thì ông vẫn k có gì khả quan hơn

2 tháng sau

Phiên tòa xét xử mẹ linh và ba mẹ Trúc, trà đã bắt đầu. Sau vào phiên tòa, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc với 20năm tù ẹ Linh, 2 người còn lại 10 năm tù (cho lụi). Linh,Trúc và Trà được cô lê nhận vào trại trẻ mồ côi để làm lạicuộc đời. vì trước đây 3 người đã từng rất hách dịch, kiêucăng và ngạo mạn nên nếu bây giờ vân xhocj ở trường cũ có thểbị trả thù và mọi người dị nghị,chọc ghẹo nên cô Lê sau những tháng hè nhận nuôi đã gửi cả 3 ra Bắc, vào 1 cô nhi viện củabạn cô, nơi k ai biết trước đây họ là ai.

Công ti của ông Khải cũng k thể hoạt động mà k có ngườilãnh đạo vì đây là công ti gia đình nên Ngọc đã tới công ti vàthay ba điều hành công việc. Với trí thông mình và cái đầunhạy bén, Ngọc đã nhanh chóng khẳng định được mình trên thương trường với cái tên Lâm Tuyết tiểu Ngọc chứ k phải là đạitiểu thư của nhà họ Lâm. Doanh thu của nhà hàng vẫn tăng đềuvới thực đơn đặc biệt, thay đổi thường xuyên, cung cấp đầy đủchất dinh dưỡng. Nhưng cũng vì thế mà thời gian của Ngọc k còn nhiều. 1 phần dành cho công ti, đa số còn lại là vào bệnh viên nên k gặp mọi người thường xuyên được. 1 tuần, có khi là 2tuần mới gặp được Ngọc vài lần.

Kì nghỉ hè đã gần kết thúc

hôm nay ngọc thu xếp công việc, dành ình 1 ngày nghỉ để xả hơi. cô về căn biệt thự trên ngọn đồi, bước vào căn phòngmàu hồng, mở cửa sổ ra cho gió lùa vào rồi nằm phịch xuốnggiường. hôm qua cô phải thức trắng để hoàn thành đống hồ sơ.Mí mắt nặng trĩu, cô k thể cưỡng lại ma thuật của thần ngủnên thiếp đi. Trong cơn mơ, Ngọc có cảm giác ai đó đang ngồixuống cạnh mình rồi có 1 thứ gì đó mềm mại chạm vào mámình, cảm giác rất dễ chịu và tim đạp hơi nhanh. cô muốn mởmắt ra để xem thứ đó là gì nhưng k thể vì quá mệt.

"thôi, cứngủ vậy, cứ coi như cánh hoa chạm vào thôi

"\_Ngọc suy nghĩ rồivô tư ngủ. 1 lát sau, hơi ấm cạnh Ngọc đã k còn

Sau khi tỉnh dậy, Ngọc vào nhà tắm rồi tới bệnh viện

Ngọc ngồi trong bệnh viện, nhìn ba rồi nhìn kếtquả khám sức khỏe. Tình hình vẫn vậy, k gì thay đổi khiếnNgọc càng lo lắng.

Chợt, có tiếng vặn ổ khóa

-Ngọc, cậu cũng ở đây sao?\_Trinh ngạc nhiên

-Ơ, các cậu tới thăm ba mình à?\_Ngọc hỏi

-um, hôm nay cậu k đi làm sao?\_Phong hỏi

-uk, hôm nay mình tranh thủ nghỉ 1 ngày vào thăm ba\_Ngọc cườinhẹ nhưng nụ cười thậm chí còn k tươi tắn bằng lúc gặp mọingười

-Thế bác thế nào rồi?\_Phương hỏi

-um............vẫn vậy\_Ngọc thở dài

-hay ra ngoài kia nói chuyện đi. Để bác được yên tĩnh nghỉ ngơi\_Vũ nói

-um

.

-Nè, tuần sau nhập học rồi, cậu có đi học k?\_Kiệt hỏi

-um.....có lẽ là k. Công việc ở công ti vẫn còn nhiều mà\_Ngọc thở dài

-um, cũng đúng\_Trinh nói

-Vậy cậu định nghỉ học sao?\_Phương hỏi

-mình sẽ k học ở trường. Có lẽ sẽ học với gia sư tại nhà nhưng 1 tuần chỉ 1 buổi thôi\_Ngọc nói

-Buồn thật, cậu k tới tường cùng tụi này\_Vũ thở dài

Tụi nó ngồi 1 chút rồi tạm biệt nhau. Ngọc lại vào phòng ba ngồi

.......

Ở 1 nơi nào đó, vừa thực vừa ảo, có 2 người , 1 trai 1 gáiđang vui vẻ bên nhau. Họ đều là trai tài gái sắc nhưng cả 2đã đứng tuổi.

-anh à, có lẽ anh đã ở đây lâu lắm rồi đấy\_người phụ nữ nói

-Tuyết, sao em nói vậy? Anh mới chỉ ở đâu được 2 canh giờ thôi mà?\_người đàn ông nói

-Ở đây là 2 canh giờ nhưng ở thực tại đã là 2 tháng rồi, anhđã ngủ được 2 tháng rồi, anh biết k?\_người phụ nữ nói

-Ngủ sao? Chẳng phải anh đã chết rồi sao? chẳng phải anh đã về đây ở với em mãi mãi sao?\_người đàn ông nói

-um, anh chưa phải là người của thế giới này, anh đang sống ởranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng.........em k muốn anhtới thế giới của em vào lúc này. em giữ anh ở đây 2 canh giờđã là quá tham lam rồi. Có lẽ, anh phải về thôi, về với thếgiới thực tại. Nếu ở đây lâu,khi mặt trời bên kia cầu tắtnắng, anh sẽ k về được nữa\_người phụ nữ nói

-Nhưng anh không muốn, anh không muốn về. anh muốn ở đây với em\_người đàn ông nói

-Nhưng ở thế giới kia còn có Ngọc, con bé đang rất cần anh, anh phải về. anh hiểu k?\_người phụ nữ nói

-...........\_Người đàn ông im lặng

-Em k thể về với con bé, em k muốn bây giờ anh cũng vậy. con bé sẽ cô đơn và buồn lắm. Anh hãy về đi. Đi hết con đường này và băng qua câu cầu màu trắng, anh sẽ thấy được mặt tời. Đi theoanh sánh của mặt trời anh sẽ về được hiện tại. Bâygiờ...........anh đi đi\_người phụ nữ nói

-tuyết à, tạm biệt em\_người đàn ông nói rồi ôm hôn người phụ nữ. Sau đó thì quay lưng đi

............

Ngọc ngồi trong bệnh viện, nhìn ba rồi nhìn kếtquả khám sức khỏe. Tình hình vẫn vậy, k gì thay đổi khiếnNgọc càng lo lắng.

Chợt, có tiếng vặn ổ khóa

-Ngọc, cậu cũng ở đây sao?\_Trinh ngạc nhiên

-Ơ, các cậu tới thăm ba mình à?\_Ngọc hỏi

-um, hôm nay cậu k đi làm sao?\_Phong hỏi

-uk, hôm nay mình tranh thủ nghỉ 1 ngày vào thăm ba\_Ngọc cườinhẹ nhưng nụ cười thậm chí còn k tươi tắn bằng lúc gặp mọingười

-Thế bác thế nào rồi?\_Phương hỏi

-um............vẫn vậy\_Ngọc thở dài

-hay ra ngoài kia nói chuyện đi. Để bác được yên tĩnh nghỉ ngơi\_Vũ nói

-um

.

-Nè, tuần sau nhập học rồi, cậu có đi học k?\_Kiệt hỏi

-um.....có lẽ là k. Công việc ở công ti vẫn còn nhiều mà\_Ngọc thở dài

-um, cũng đúng\_Trinh nói

-Vậy cậu định nghỉ học sao?\_Phương hỏi

-mình sẽ k học ở trường. Có lẽ sẽ học với gia sư tại nhà nhưng 1 tuần chỉ 1 buổi thôi\_Ngọc nói

-Buồn thật, cậu k tới tường cùng tụi này\_Vũ thở dài

Tụi nó ngồi 1 chút rồi tạm biệt nhau. Ngọc lại vào phòng ba ngồi

.......

Ở 1 nơi nào đó, vừa thực vừa ảo, có 2 người , 1 trai 1 gái đang vui vẻ bên nhau. Họ đều là trai tài gá

............

Trở lại hiện tại

Ngọc bước về phòng của ba và ngồi vào ghế, nhìn ba chăm chú. Ba già đi nhiều quá rồi, mái tóc đã có vài cọngtóc bạc xen vào. Chợt, cô cảm nhận được mí mắt ba động đậyrồi mở ra

-Ba, ba ai\_ngọc ngạc nhiên

-Ngọc\_ông khải ngạc nhiên và vui sướng khi thấy con gái đã chịu nhận mình

-ba tỉnh rồi sao? ba, con vui quá. Ba cho con xin lỗi, con xin lỗivì đã nói những lời k phải với ba. con xin lỗi ba nhiềulắm\_Ngọc nói rồi ôm chầm lấy ba mình

-con gái, ba cũng nhớ con. con nói đúng mà, ba thật sự làngười như thế mà. Cảm ơn con vì con đã chịu tha thứ cho ba, chongười cha nhẫn tâm này\_ông khải nói rồi ôm lấy ngọc, khẽ cườihạnh phúc

-k đâu, ba k tàn nhẫn. ba là ngừoi ba tốt nhất trên thế gian này, là người luôn yêu thương con hết mực\_Ngọc lắc đầu rồi nói

-Vậy sao? Cảm ơn con. Thôi, con đừng khóc nữa, xấu quá. cười lên nào, ba muốn thấy nụ cười của con, nụ cừoi như thiên thầnấy\_ông Khải nói rồi lấy tay gạt nước mắt của Ngọc

-Xấu lắm ạ?\_Ngọc hỏi rồi lấy tay vội lau nước mắt

-uk, xấu lắm. Cười nào\_ông khải nói rồi cừoi

-uk\_Ngọc gật đầu rồi cười. nụ cười tỏng sáng và tuyệt đẹp,nụ cười thật tự nhiên nhưng quá hiếm hoi, có thể nói là lầnđầu tiên sau 5 năm đau khổ

-Vậy mới là con gái của ba chứ\_ông khải cười

Kiệt chợt nhớ là chưa báo với Ngọc tuần này mọingười tổ chức tiệc ngoài trời nên quay lên báo. Cậu định mởcửa thì thấy ông khải tỉnh dậy, 2 cha con ôm lấy nhau và Ngọccười rất đẹp. Lần đầu tiên kiệt thấy Ngọc cừoi đẹp thế. Nhưngcậu cũng hơi thất vọng vì trước giờ cậu quyết tâm mình phảilà người làm Ngọc cừoi như vậy chứ k phải ai khác. Khẽ cười,Kiệt quay về rồi gọi fifenej thoại báo Ngọc

Cuối tuần..................

-Khải à, cậu tới rồi sao?\_ba Kiệt hỏi

-Vâng, ba cháu khỏe rồi nên muốn tới đây với mọi người\_Ngọc nói rồi cười tươi. Hôm nay Ngọc mặc 1 bộ váy hồng phấn với máitóc xõa dài. Hiếm khi người ta thấy Ngọc mặc váy màu khácchứ k phải là trắng

-Ây da, hôm nay Ngọc k mang váy màu trắng à?\_ba Vũ đùa

-Vâng, lâu lâu cũng phải thay đổi chứ ạ?\_Ngọc cười

-Nhưng con gái tớ mặc màu nào chả đẹp, nhỉ?\_ông Khải cười

-uk, con bé giống mẹ mà, xinh đáo để đấy. Có con dâu như thếtốt thật, k biết thnagwf Kiệt nhà này có được phúc đó hay knữa\_mẹ Kiệt cười trong khi đang nướng thịt

-Kìa bác\_Ngọc nói rồi cúi đầu, úp mặt vào vai ba

-ha ha ha, em làm con bé xấu hổ đấy\_ba Kiệt cười

-Cháu vào trong xem có ai cần giúp k\_Ngọc nói rồi chạy vào trong

-nè, 2 vợ chồng làm con gái tớ xấu hổ rồi đấy\_ông khải cười rồi ngồi xuống cạnh 4 ông chiến hữu

-Nào, nâng cốc nào, tạm biệt mùa hè và mừng cậu quay về trong hạnh phúc\_ba Phong nói

-ok, 2..3...dô

-Nè, mấy ông làm ơn đừng có uống nhiều quá, say thì tụi tui k biết làm sao đâu\_Mẹ phương nói

-ối giời, lâu lâu mới vui 1 bữa mà\_ba Phương nói

-Ừ, cứ vui đi, tối cho ra hành lang ngủ hết\_mẹ Phương nói

-Bà xã dữ quá\_Ba Phương cười

...

Trong nhà bếp

-a, Ngọc tới rồi\_Trinh cười

-cần mình giúp gì k?Ngọc cười

-uk, đem khay thịt này ra ngoài ẹ mình nhé\_Trinh cười

-tất nhiên rồi\_Ngọc cười rồi mang ra ngoài

.

-Phiền cháu quá\_mẹ Kiệt đỡ lấy rồi nói

-k sao mà bác. Tới ăn ké thì cũng phải giúp chứ\_Ngọc cười

-ái chà, con của đầu bếp hàng đầu Châu Á k biết nấu ăn thế nào đây\_mẹ Phong cười

-à...........cái đó........\_Ngọc gãi đầu

-Con gái, làm thử đi, ba cũng chưa được con nấu cho ăn đó\_ông Khải nói

-đưa Ngọc làm e rằng............\_Kiệt nói

-Thì sao?\_ba Phong hỏi

-thì k ai ăn được đâu ạ\_kiệt cười

-đừng có chọc mình nhé. Mình sẽ làm\_Ngọc nói rồi bắt đầuđưa thịt lên vỉ nướng. Nhưng k may bàn tay lại chạm vào vỉ vàbị bỏng\_á

-chết. Bị bỏng rồi. Đi theo mình\_kiệt lo lắng

-k sao mà\_Ngọc nói rồi rút tay lại

-Cậu bảo thế này là k sao sao? K được, đi theo mình\_Kiệt lo lắng

-K sao thật mà, chỉ cần ngăm nước lạnh 1 chút thôi\_Ngọc nói

-Dù sao mình cũng k để cậu làm vậy\_Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi

1 lát sau.......

-tay cháu sao rồi?\_mẹ Kiệt hỏi

-k sao rồi ạ\_Ngọc cười

-Con gái ba đoảng đến thế à? như thế thì k được rồi, để ba làm cho\_ông khải nói rồi đứng dậy

-Thôi, cậu cứ ngồi đi. cả năm nấu cho người khác ăn thì bây giờ phải được ăn món người khác nấu chứ\_ba Phong nói rồi kéo baNgọc ngồi xuống

sau đó mọi người cùng nhau ăn thật vui vẻ

Tối đó, tại biệt thự nhà họ lâm

Tối hôm đó tại biệt thự nhà họ Lâm............

-Ba uống tách trà gừng cho tỉnh\_Ngọc nói rồi đặt tách trà xuống bàn

-cảm ơn con\_ông Khải cầm lấy rồi nhấp từng ngụm

ông Khải chợt cười

-Ba sao vậy?\_Ngọc hỏi

-à k, vì ta chợt nhớ tới thành tích nấu ăn của con mà tụinhỏ kể. Thật là.........mất mặt ba con quá\_ông Khải nói rồilắc đầu

-Con........\_Ngọc k nói được gì

-Vì con giống mẹ, rất vụng tỏng việc nấu ăn nhưng luôn cố nấuvì muốn tự tay nấu những món ăn cho người mình yêu thương\_ôngkhải nói

-ba à\_Ngọc nhẹ giọng vì biết ba đang buồn khi nhắc tới mẹ

-mà........Sao lúc chiều con lạnh nhạt với Kiệt vậy?\_ông Khải nói sang chuyện khác

-ba.......thấy vậy sao?\_Ngọc hỏi lại

-um, con tránh né sự quan tâm của Kiệt khi nó lo lắng cho con vì con bị bỏng. Tại sao vậy?\_ông khải nói

-con........con........\_Ngọc ấp úng

-ta biết thằng bé có tình cảm với con và con cũng vậy. Tacũng k ngăn cản gì chuyện đó vì ta thấy Kiệt yêu con thật lòng và nó cũng là 1 người con trai tốt. Vậy thì tại sao con lạihành động thế?\_Ông khải hỏi

-con......vì con sợ. Con k đủ can đảm để yêu cậu ấy. con sợmình sẽ đem xui xẻo tới cho Kiệt. ai ở gần con đều gặp xuixẻo, mẹ mất, ba gặp tai nạn, lần trước cũng tại con mà cậuấy bị thương. Con sợ nếu con yêu Kiệt, con sẽ khiến cậu ấygiống mẹ. Con là người xui xẻo mà\_Ngọc cúi đầu, nói thậtnhỏ, vài giọt nước mắt rơi

-con gái của ba, con thật khờ. Con nghĩ vậy thật sao? Con cóbiết con là báu vật của ba mẹ hay k? con có biết với ba mẹ con là món quà cô giá, là thiên sứ mà thượng đế ban tặng k? Conđừng nghĩ như vậy, đừng suy nghĩ lệch lạc nữa nhé. Con k phảilà người xui xẻo mà là thần may mắn, con hiểu k?\_ông khải xoađầu Ngọc và nói

-um, con biết rồi\_Ngọc gật đầu

-Mai con hãy tới tường đi. Hãy đi học như mọi người\_ông khải nói

-Nhưng.....còn công ti?\_NGọc hỏi

-Ba sẽ lo\_ông khải nói

-Ba còn yếu mà\_ngọc ngăn

-K sao, ba khỏe rồi. con cứ để be lo, con phải được hưởng cuộcsống như người bình thường chứ, phải được đến với tình yêuchứ? Phải k?\_ông khải nói

-con cảm ơn ba\_Ngọc cười trogn nước mắt, ôm chầm lấy ba

còn 1 chút nữa nha mọi người

Sáng hôm sau, buổi lễ khai giảng năm học mới bắt đầutrong nắng ấm. những tia nắng của mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá nhưng k gay gắt mà dịu nhẹ. Buổi lễ diễn ra đúng theo kế hoạch của hội với phần cuối cùng là phần đọc diễn văn của hội trưởng hội học sinh để kết thúcbuổi lễ. Kiệt bước lên sân khấu, thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong khiđang đọc từng dòng chữ trong 2 trang giấy a4, kiệt thấy xa xa, phía saunhững hàng cây già thấp thoáng bóng dáng của 1 người con gái trong tà áo dài trắng tinh khôi. Người con gái đó vẫn thật nổi bật trong số rấtnhiều người con gái khác bởi bóng dáng mảnh khảnh thân quen khiến timKiệt xao xuyến. Cậu muốn chạy lại đó thật nhanh để xác minh xem đó cóphải là Ngọc k nhưng k thể vì cậu đang đọc diễn văn. Cậu cố đọc thậtnhanh, nhanh nhất có thể. Khi cậu đọc xong những dòng kết của 2 tranggiấy cũng alf lúc học sinh tản ra khỏi những hàng ghế, bước vào lớp bắtđầu cho buổi học đầu tiên của năm quang cảnh lộn xộn như bầy ong vỡ tổđã che khuất tầm nhìn của Kiệt và ngăn cản cậu chạy về phía những hàngcây. Khi cậu tới được nơi mình muốn tới, bóng dáng người con gái kia đã k còn. thất vọng, cậu quyết định cúp tiết học đầu tiên, bước chân về phía vườn trường

Bước trên con đường quen thuộc đã lâu mình chưa tới,trong lòng Kiệt bỗng dâng lên 1 cảm giác là thường. Khu vườn đã hiện ratrước mắt, vẫn đẹp và có phần tuơi tốt hơn ngày xưa. Bước thêm vài bướcnữa, cạnh vật hiện ra trước mắt cậu rõ mồn một với huơng thơm phảng phất của hoa. Tới gần hơn với cây cổ thụ ơt trung tâm khu vườn, nơi cậu vẫnhay cũng Ngọc nói chuyện. Bỗng cậu thấy đằng sau những cành lá tốt tươixõa dài xuống đất thấp thonags hình bóng của 1 người con dái trong tà áo trắng mà cậu đã nhìn thấy ban nãy. Người con gái ấy đang đứng dướinhững tán cây, 2 tay dang rộng đón gió mặc cho nhưng cơn gió tinh nghịch nô đùa làm tung bay mái tóc và tà áo dài trắng của cô. Kiệt bước lạigần, mùi huơng thoang thoảng thật dễ chịu toát ra từ người cô gái. Mùahuơng thật quen thuộc. Càng lại gần, mùi huơng càng rõ, tim đạp càngnhanh, Kiệt đánh bào, cất giọng:

-Ngọc

-Ơ........Kiệt?\_Người con gái quay lại, tay vén những sợi tóc rối đangphất phơ trước mặt làm lộ ra khuôn mặt thanh tú mà hằng đêm cậu vẫn nhớvề

-Là cậu thật sao? Sao cậu bảo là sẽ k tới trường cơ mà?\_Kiệt hỏi

-Làm gì mà hỏi mình nhiều thế. Ngồi xuống đây đã\_Ngọc nói rồi cười nhẹ, ngồi xuống đất

-Bây giờ thì cậu trả lời đi\_Kiệt tới ngồi xuống cạnh Ngọc, hỏi

-um........ba mình nói mình nên tới trường, công ti để ba lo cũng được.nếu cần, ba sẽ gọi mình tới giúp vào cuối tuần.\_Ngọc nói trong khi tayvuốt nhẹ lên tóc để gỡ những lọn tóc rối\_ba nói mình phải sống đúng vớituổi của mình, phải được tới tường như bao người khác. Phải đựoc đùagiỡn vô tư, k muộn phiền và có được cái cảm rung động đầu đời khi thích 1 ai đó\_Ngọc nói

-um, cậu thì sướng rồi. thích 1 ai đó trong khi mình thì tuơng tư 1người mà bị người đó phớt lờ như k khí\_Kiệt dù rất vui khi biết Ngọc đihọc nhưng vẫn giận dỗi khi nhớ tới thái độ lạnh lùng của Ngọc tối qua

-Vậy sao? Người con gái đó tệ đến thế à? Sao lại nỡ bỏ qua hot boy thế?chắc k phải ngừoi bình thường rồi\_ngọc dù biết Kiệt đang nói tới ainhưng vẫn vờ như k biết

-uk, ngừoi đó k phải bình thường mà rất đặc biệt, đặc biệt hơn những đứa con gái khác, là người duy nhất khiến trái tim mình loạn nhịp\_Kiệt nói

-Lợi hại vậy sao? cô ấy là ai vậy?\_Ngọc hỏi

-Cậu biết rồi còn gì? là cậu đấy. Cậu......có thể ình 1 cơ hội để chăm sóc cậu được k?\_Kiệt hỏi

-mình.....xin lỗi\_Ngọc nói làm Kiệt thất vọng\_Vì...đã bắt cậu chờ đợi quá lâu. mình đồng ý\_Ngọc nói

-Cậu vừa nói gì? nói lại đi\_Kiệt hỏi lại

-Mình đồng ý. Người gì chưa già mà tai đã lãng à|?\_Ngọc nói

-Thật chứ? Cậu đồng ý thật chứ? cảm ơn cậu\_Kiệt nói rồi ôm chầm lấy Ngọc. sau đó thì hôn nhẹ lên má cô

Cảm giác thật nhẹ nhàng và chịu, lại lâng lâng như lang thang trên 9 tầng mây. Nhưng khoan.....

-Khoan đã, sao cảm giác này......Cậu, cậu là kẻ đã hôn mình hôm tước ở biệt thự phải k?\_Ngọc hét lên

-Ừ thì........hôm đó mình tới công ti tìm cậu mà k gặp, thư kí bảo cậu k đi làm nên mình tới đó tìm thử xem có cậu k. Thấy cửa k đóng nên mìnhlẻn vào xem, ai dè thấy con heo nằm ngủ ngon lành. Dễ thuơng quá, kìmlòng k được nên mới........\_Kiệt gãi đùa

-cậu.......ai cho cậu vô phép như thế hả?\_Ngọc nói

-Ai bảo cậu dễ thuơng quá làm gì?\_Kiệt nói rồi bẹo má Ngọc

-Đau! Bắt đền cậu đấy. ai cho cậu cả gan.......\_Ngọc chưa nói hết câu đã bị 1 thứ gì đó chạm vào môi. Cảm giác ngọt ngào đén khó tả.......

ít ngày sau.......

Ngọc đang đi bộ về nhà. Mấy hôm nay Kiệt cứ đi theo suốt, giámsát 24/24 khiến Ngọc muosn đi đâu cũng k được. hôm nay lén trốn về được 1 bữa. Dù biết là hôm sau thế nào cũng bị mắng nhưng thôi kệ, chuyện đóđể sau rồi tính, bây giờ phải hưởng cảm giác tự do

Đang đi tới gần khu công viên, Ngọc thấy có 1 người con trai đang đứng đó, Ngọc nghĩ:

"chắc đang chờ ngừoi yêu

" vì trên tay anh ta còn bó 1 bó hoa hồng đỏ rực

-Ngọc\_người con trai đó quay lại, là lâm

-Anh tìm tôi\_Ngọc hơi khó chịu

-Anh xin lỗi nhưng.......em đừng nói khó chịu vậy được k? Anh chỉ muốntới đây để xin lỗi em thôi. Anh đã sai khi nghĩ nếu yêu thì phải đượcem, anh sai rồi. Cảm ơn em đã cho anh thấy được sự mù quáng đó. Anh tớiđây để xin lỗi em, sau đó thì tạm biệt vì ngày mai anh đi Mĩ rồi. Anh sẽ sang đó lập nghiệp. Khi napf thành danh, anh nhất định tới mời em sangchơi. Tất nhiên, với tư cách 1 người anh trai\_Lâm cười

-Vậy thì.........em sẽ chờ\_Ngọc cười

-Tặng em làm kỉ niệm. Nhớ giữ cẩn thận đó, đừng vì nhận hoa của bạn tria mà quên mất hoa của ông anh này nhé, em gái\_lâm cười

-vâng, em biết rồi, vậy......anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào có chị dâu thì phải báo cho em nha\_Ngọc nói rồi nhận lấy bó hoa

-um, anh biết rồi. Tạm biệt em. Nếu đứng đây thêm tí nữa, anh sợ người yêu em k tha cho anh đâu\_lâm nói rồi lbuowcs đi

-nhưng cậu ấy.......\_Ngọc định nói là k có đây thì.......

-Thì sao? Lén trốn mình về 1 mình giữa trời nắng thế này à? hư lắm rồi đấy nhé\_Kiệt từ sau nói rồi bẹo má Ngọc

-đau, sao bẹo má người ta hoài vậy?\_Ngọc nhăn mặt

-Thích. Về thôi\_kiệt nói rồi kéo tay Ngọc đi, k quên gỡ chiếc mũ trên đầu mình đội cho Ngọc\_Đội lên đi, coi chừng cảm

-um\_Ngọc cười

...............

............................

.........................................

8 năm sau

Trong 1 căn phòng thuộc dạng vip của bệnh viện, 1 người con gái đang đau đớn, trán lấm tấm từng giọt mồ hôi. Bên ngoài, 1 người đàn ông cũng lo lắng k kém, bước đi từng bước căng thẳng, bên cạnh còn có nhiềungười khác

-Kiệt à, ngồi xuống đi con. con đi chóng mặt quá, con bé sẽ k sao đâu\_mẹ Kiệt nói

-Làm sao con ngồi yên được ạ\_kiệt nói

-Chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông thôi\_ba Ngọc nói

-Nhưng mà.....haizzz\_Kiệt đnahf ngồi xuống

Có tiếng cửa mở

-Xin chúc mừng ông chủ, phu nhân đã hạ sanh 1 bé gái thật kháu khỉnh và dễ thuơng. Mời ông xem thử\_1 người đàn bà đứng tuổi, nói

-......\_Kiệt ẵm đứa con của mình, cảm giác thật khó tả trào dâng, đôi mắt đỏ hoe hạnh phúc. Vậy là..........cậu đã được làm cha

-Trời ơi, cháu gái của tôi. Xem này, cái mũi nó giống thằng Kiệt quá\_mẹ Ngọc nói

-Còn cái miệng thì giống con Ngọc\_ba Ngọc nói

-Còn mắt nó thì sao nhỉ? Giống ai ta? Nó cứ nhắm mắt, làm sao biết được mắt nó màu gì?\_ông Kiệt tức ông cố của đứa trẻ nói

-con cũng chẳng biết nhưng nếu màu mắt giôgns Ngọc thì chắc chắn sẽ rất đẹp\_ba Kiệt nói

-Xin mọi người giao bé cho chúng tôi. chúng tôi cần phải tắm và tiêmphòng cho bé. 1 tiếng nữa sẽ xong\_người phụ nữ nói rồi ẵm bé đi

1 tiếng sau trong phòng hồi sức

-con chúng ta thật tuyệt\_Kiệt nói

-Đúng vậy\_ngọc nói

-Tự nhiên anh muốn gọi nó là công chúa mùa xuân\_kiệt nói

-Tại sao lại là mùa xuân? con bé sinh vào mùa đông mà?\_Ngọc hỏi

-Vì khi những tia nắng ấm áp chiếu vào từng tảng băng dày khiến nó tanchảy, lúc đó là lúc mà mùa xuân về. Em hiểu k?\_kiệt giải thích

-um, thật í nghĩa\_Ngọc nói

Cửa mở

-Ai da, cháu gái tui đâu rồi\_Phong bước vào, hỏi

-Đây này. thế.....cháu trai tui đâu?\_Kiệt hỏi

-à, Trinh với thằng bé ở nhà rồi. Cô ấy k khỏe. hôm sau vào thăm\_Phong nói

-Thế còn 2 đứa sinh đôi của cậu?\_Kiệt hỏi Vũ

-haizzzz, mẹ nó đang ở cữ mà cứ đòi đi. đúng là phuơng, 2 đứa nhỏ thìđang yếu, chờ hôm sau tui cho tới thăm. 1 trai, 1 gái, đủ\_Vũ cười

Cuộc nói chuyện diễn ra thật vui vẻ

-

Đứa bé là kết tinh của Kiệt và Ngọc, là đứa bé sinh ra vào mùa đông rétmướt. nhưng chắc chắn đứa bé sẽ k bao giờ cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽovì bên cạnh cô bé luôn có vòng tay yêu thuơng của mọi người

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chuyen-tinh-cong-chua-hoang-tu*