Anh Là Đồ Khốn Nhưng, Em Yêu Anh

Table of Contents

# Anh Là Đồ Khốn Nhưng, Em Yêu Anh

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Warning: có một số cảnh hơi hot, các bạn cân nhắc trước khi xem nha. . |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/anh-la-do-khon-nhung-em-yeu-anh*

## 1. Chương 1

Địa điểm: trường quí tộc Royal, lớp 11A1

- Này, hôm nay đi shopping nhé!!!!! – Nhỏ Giao Châu như vồ lấy nó mà nói.

- Này, tui vừa mới bước vào lớp đấy nhé, bà làm gì mà cứ như sắp chết đến nơi vậy?

- Hihi, thì tại tui muốn rủ bà đi mua sắm mà, đi không? Đi đi mà!!!!!! – Giao Châu giở bộ mặt puppy ra nhìn nó.

- Ax, hỏi người ta có đi không hay là năn nỉ vậy? Ừ, đi thì đi, dù gì hôm nay tui cũng rảnh mà. – Nó cười cười.

- Yeyeye! – Nhỏ Giao Châu nhảy tưng tưng, không hề quan tâm tới bao nhiêu ánh mắt tròn xoe đang chĩa thẳng vào nó.

Nó vội kéo Giao Châu lại, mặt đỏ bừng bừng,nói nhỏ:

- Này, bà điên sao? Đang ở trong lớp đó nha.

Giao Châu gãi gãi đầu, cười hì hì:

- Hihi, tại tui vui quá, thôi, thầy vào lớp rồi kìa, lát tan học mình đi nha.

- Ừ, biết rồi mà, à mà Giao Châu nè, tui khuyên bà một câu nha, tốt nhấtlà bà bỏ cái mặt cún con đó đi nhé, cún con người ta nhìn dễ thương lắm, còn mặt bà nhìn là muốn…….- Nói đến đó, nó cười ma mãnh.

- Muốn sao? – Giao Châu vô tư hỏi.

- Muốn ói á, hihi.

Nghe nó nói, mặt Giao Châu đỏ bừng:

- Bà dám ghẹo tui nha, tui cho bà biết tay nè.

Nói rồi, Giao Châu giơ tay ra định cốc lên đầu nó nhưng chẳng khó khăn gì,nó né cái một rồi còn nhăn răng ra cười chọc quê cô bạn của mình. NhỏGiao Châu tức xì khói nhưng đành phải nuốt xuống vì thầy đã vào lớp rồi. Nhỏ hậm hực ngồi xuống< hai="" chị="" này="" ngồi="" kế="" nhau="" ạ="">, thì thầm vào tai nó:

- Lát bà chết với tui nhé.

Nó cũng cười:

- Ừ, tui đợi bà giết tui, hihi.

Ông thầy dạy Toán chậm rãi bước vào lớp, xách theo một xấp giấy to đùng. Sau khi hắng giọng một cái, ông thầy chậm rãi nói:

- Hôm nay tôi trả lại bài kiểm tra cho các anh chị đây.

Khi thầy vừa dứt lời, bên dưới phát ra một vài tiếng rên rỉ, nào là “ Ôi,thảm rồi”, “ Hôm đó làm bài không được”,….., đại loại là như vậy. Ôngthầy phía trên như phớt lờ những tiếng nói đó, tiếp tục nói với giọngđều đều:

- Mời 2 em Bạch Nguyệt và Giao Châu đứng lên.

Nghe thầy gọi, nó và Giao Châu đứng lên, quay lại nhìn nhau, khó hiểu.”Mình có làm gì không nhỉ?” – hai đứa cùng nghĩ.

- Tôi muốn lớp cho 2 em này một tràng pháo tay vì đã đạt được số điểm cao nhất lớp.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, đâu đó vang lên tiếng nói, ghen tức có,ngưỡng mộ có nhưng nó chẳng quan tâm và Giao Châu cũng vậy. Từ trước đến giờ, lúc nào cũng vậy, trong học tập, nó lúc nào cũng nhỉnh hơn GiaoChâu một chút, nhưng trong thể thao, nhỏ lại chiếm thế thượng phong,chính vì vậy nên hai đứa đã là bạn thân cho tới bây giờ( một phần cũnglà do papa của hai đứa là bạn thân nữa).

Tan học, hai đứa tíu ta tíu tít nói đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đất rồi bay thẳng lên mặt trăng lúc nào không hay.

Nhỏ Giao Châu nhìn nó, chớp chớp mắt ra vẻ ngưỡng mộ:

- Được làm bạn với một tiểu thư vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp như nàngthật là niềm vinh hạnh của tại hạ, hahaha. – Nói xong, nó không nhịnđược mà phá lên cười khiến mọi người ai cũng nhìn nó.

- Haiz, bàthật là không biết ngượng là gì hết, thua bà thật, mà bà dẹp cái giọngđó đi nha, bà cũng kém cạnh gì? Có đúng không thưa tiểu thư Phùng GiaoChâu, con gái của Phùng Doãn Sơn, tổng giám đốc của tập đoàn Sun đứngthứ 3 thế giới? hihi – Nó cười ranh mãnh đáp lại.

- Hihi, còn bà thì sao nhỉ? Công chúa của tập đoàn Green đứng thứ hai trên thế giới phải không? – Giao Châu lè lưỡi trêu nó.

Và cứ thế, hai đứa cứ chọc ghẹo nhau và tung tăng tới tiệm quần áo thuộchàng sang trọng nhất, không hề để ý rằng nhỏ và nó khiến cho bao cặp mắt quay lại ngước nhìn vì vẻ đẹp không ai sánh được của hai đứa.

- Bạch Nguyệt, bà thấy cái váy này có hợp với tui không? – Nhỏ vừa nói, vừa lôi ra một vái áo voan mềm mại dài chấm gót.

- Cũng được đó, nhưng bà mặc cái áo này đi dự party thì hay hơn đó.

- Ừ, thì tui mặc để đi dự tiệc mà. Dự tiệc ở nhà bà chứ đâu

- Nhà tui hả? – Nó tròn mắt lên nhìn Giao Châu.

- Ừ, nhà bà, papa bà mời nhà tui đến dự mà, đừng nói bà không biết nhé?

- Ừ, tui không biết, haiz. Không biết papa giấu tui làm gì nữa, tối nay về phải tra hỏi mới được. Hihi –Nó cười tít mắt.

Giao Châu đứng nhìn nụ cười của nó, tặc lưỡi:

- Haiz, sao mà bà không đối xử với lũ con trai như với tui nhỉ? Bà lạnh lùng đến phát khiếp luôn đó.

- Chính vì vậy mà tui với bà mới là bạn thân đó thôi, ý là tui lạnh lùng mà bọn họ có để yên cho tui đâu.

Nhỏ cười hì hì, ôm chầm lấy nó:

- Ai kiu bà đẹp quá làm gì? Da thì trắng mịn, khuôn mặt đẹp như tiên,body thì quá ư là chuẩn nha, thử hỏi thằng con trai nào mà không mê chứ? – Nhỏ nháy mắt tinh nghịch.

Nó lườm nhỏ:

- Bà thì thua gì tui? Cũng được hâm mộ quá trời đó thôi, da cũng trắng có thua gì tuiđâu chứ? Mặt cũng đẹp lắm nè, chỉ tiếc là……. – Nó thở dài thườn thượt.

- Là sao? Là sao? Bà nói tiếp đi.

- Chỉ tiếc là bà không bình thường, hihihi. – Nói vừa dứt lời, nó phóngthẳng vào phòng thử đồ, đóng chặt cửa lại. Nhỏ đơ đúng 3s rồi cũng đùngđùng nổi giận nhưng thấy nó đã tót vào nơi an toàn thi đành ngậm ngùilết vào phòng thử áo, trong lòng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Nó và nhỏ bước ra cùng lúc, nhỏ liền tóm lấy nó nhưng chợt thấy một bộ váy trắng đính pha lê, nhỏ buông nó ra bay thẳng đến đó, mặc cho nó đangngơ ngác. Nhỏ lấy bộ váy đưa cho nó:

- Nãy giờ chưa chọn được cái váy nào phải không? Mặc cái này đi, tui thấy hợp với bà lắm đó.

Nó cũng giơ ra một cái váy hồng phấn, dài chấm gót được thiết kế theophong cách hiện đại. Cái váy không tay, bó ngang qua ngực, ở thắt lưngcó đính một viên ngọc, gấu váy đính cườm sáng lấp lánh. Nhìn thấy cáiváy, nhỏ hớn hở ra mặt:

- Wao, đẹp quá, tui thích lắm, nè, bà mau cầm lấy đi, tui phải thử mới được. – Nói rồi, nhỏ dúi cái váy vào taynó và phóng vào phòng thử đồ.

Cầm chiếc váy nhỏ đưa trên tay, nókhẽ mỉm cười, cái váy nhỏ chọn cực kì đúng ý nó và rất đẹp. Nó bước vàophòng thay đồ và nhanh chóng trở ra ngoài. Ở phòng bên cạnh, nhỏ cũngvừa thay xong. Lúc hai đứa bước ra, cả tiệm quần áo đều bị cuốn hút. Cái váy nó mặc bó sát vào cơ thể, từng đường nét tuyệt mĩ hiện ra, thiết kế tinh tế của cái váy càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của nó. Còn nhỏ toátlên vẻ đẹp hồn nhiên, ngây ngô của một đứa trẻ nhưng cũng rất quyến rũ.Rồi nhỏ và nó mau chóng thay ra và đến quầy thanh toán, nó không hề đểtâm đến ánh nhìn chằm chằm của mọi người nhưng nhỏ thì mặt hơi ửng đỏ,nép vào nó rồi nhanh chóng ra ngoài.

- Này, 6h30 rồi đó, nhanh nhanh về thôi. – Nó nói với nhỏ.

- Ừ, về thôi, mình gọi xe đi cho nhanh. – Nói xong, nhỏ lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Đúng 15 phút sau, một chiếc limousine dừng lại trước hai đứa, người vệ sĩ bước ra ngoài:

- Mời hai tiểu thư vào xe.

Hai nhỏ bước lên xe và chiếc xe lao vút đi.

Vừa về tới nhà, chưa kịp tháo giày, nó đã thấy papa nó đứng đợi trước cửa:

- Con vào phòng của ba một chút.

- Vâng ạ, con thay quần áo xong sẽ lên ngay.

- Ừ, thế cũng được.

Nó nhanh chóng về phòng, thay quần áo xong, nó đến phòng của papa nó, gõ cửa.

- Vào đi.

Nó đẩy cửa bước vào, papa nó chỉ vào ghế, ý bảo nó ngồi xuống, nó vào thẳng vấn đề khi vừa đặt mông xuống ghế:

- Ba muốn nói với con chuyện gì?

- 2 ngày nữa ba sẽ tổ chức một bữa tiệc và ta muốn giới thiệu với con một người bạn của ta, con hãy chuẩn bị thật chu đáo nhé.

- Chỉ vậy thôi ạ? – Nó hỏi.

- Ừ, chỉ vậy thôi. Còn bây giờ, ra ăn cơm, tắm rửa rồi vào phòng giúp ba giải quyết một số hồ sơ nhé.

< t/g="" giải="" thích:="" từ="" nhỏ="" nó="" đã="" được="" papa="" nó="" dạy="" về="" kinh="" doanh="" và="" vì="" nócũng="" rất="" thông="" minh="" nên="" mọi="" thứ="" papa="" nó="" dạy="" đều="" được="" tiếp="" thu="" một="" cáchtriệt="" để.="" bây="" giờ,="" nó="" trở="" thành="" một="" cộng="" sự="" đắc="" lực="" của="" papa="" nó="" và="" lànguồn="" cung="" cấp="" ý="" tưởng="" kinh="" doanh="" cho="" tập="" đoàn="" green="" (="" sau="" papa="" nó)="">

Sau khi ăn uống, tắm rửa xong, nó tót vào phòng papa nó, xáp vào chồng hồsơ và nét mặt nó thay đổi ngay lập tức < khi="" làm="" việc="" nó="" sẽ="" trở="" nênrất="" đáng="" sợ="" vì="" công="" việc="" bắt="" buộc="" phải="" như="" vậy="">

- Ba này, dự án của công ty này có vấn đề, không nên kí hợp đồng làm gì. –Nó vừa nói, vừa đưa cho ba nó xấp tài liệu.

- Con có thể đưa ra lí do được không? – Papa nó hỏi.

- Thứ nhất, công ty này đang thua lỗ. Thứ hai, những mặt hàng của công ty này chất lượng không tốt, nếu Green đầu tư vào, khả năng thua lỗ sẽ rất cao.

Nghe nó nói, papa nó rất vừa lòng, ông nói:

- Ba cũng nghĩ như vậy, giỏi lắm con gái, con ngày càng tiến bộ rồi đó.

- Con học từ ba mà, hihi

Giải quyết xong đống hồ sơ, nó về phòng và nằm ngủ, tối hôm đó, nó có một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, nó đến trường sớm hơn mọi ngày và là đứa đầu tiên bước vàolớp. Sau đó, nó thấy nhỏ lù lù bước vào, tay cầm theo hai cái hotdog vàhai ly trà sữa. Nó lên tiếng chọc ghẹo:

- Này, bà tính làm heo hay sao mà mua mỗi thứ hai phần vậy?

- Heo cái đầu bà á, tui mua cho bà chứ bộ. Nói kiểu đó thì miễn ăn, hehe.

Nó cười mếu máo, bay lại ôm chầm lấy nhỏ, nịnh nọt:

- Hihi, tui nói chơi thôi mà, bà đẹp như vầy, làm sao là heo được? Hihi

- Vậy sao? Thôi, tui là heo nên ăn nhiều, bà nên giữ dáng đi, ăn sẽ mập đó, hehe – Nhỏ cười gian manh.

- Thôi mà, cùng lắm thì hai đứa đều là heo. – Nó vừa nói, vừa lấy tay đẩy mũi lên.

Nhỏ phì cười, đưa cho nó cái hotdog và ly trà sữa:

- Nè, ăn đi, thua bà luôn.

Nó cười, đưa bánh lên gặm, vừa nhai, nó vừa hỏi:

- Mà làm gì hôm nay mua đồ cho tui ăn vậy?

Nhỏ giật thót, cười giả lả:

- Không có gì, không có gì.

Nó nhanh chóng thấy được điều đó, nó cười gian:

- Haizza, tưởng bà có chuyện gì nên định giúp, ai ngờ không có, vậy thì thôi vậy.

- Hihi, thật ra, tui muốn nhờ bà một chuyện đó mà, hihi. – Nó cười giả lả.

- Chuyện gì, bà cứ nói đi. – Nó vẫn tiếp tục là người tốt bụng với trái tim ác quỷ.

- Tui muốn rủ bà đi pub. – Nhỏ ngập ngừng nói.

- Hả? Đi pub? Bà bị điên à? – Nó tròn mắt lên, đối với nó, pub là nơi ăn chơi nên chẳng bao giờ nó bước vào đó vì nó rất ghét.

- Ừ, tụi mình cũng 18t rồi chứ bộ, tui muốn đi thử một lần cho biết. Hixhix – Nhỏ nói, giở chiêu nước mắt cá sấu ra với nó.

Nó nhìn nhỏ, giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. “ Sợ bà luôn đó”, nó nghĩ. Suy nghĩ một lát, nó nói:

- Ừ, đi thì đi, nhưng chỉ một lần thôi đó. – Nó thở dài.

- Yeeee, hoan hô Bạch Nguyệt, tui yêu bà lắm, hehe. – Nhỏ phóng lên ôm lấy nó.

- Lo mà ăn cho hết đi, sắp tới giờ học rồi đó.

Nói rồi, hai đứa cắm đầu ăn, bọn nam sinh nhìn vào, thầm ghen tị với GiaoChâu vì nhỏ là bạn thân của công chúa trong lòng họ< nó="" á="">

## 2. Chương 2

Tan học, hai đứa phi thẳng về nhà, chuẩn bị đồ đạc. Nó tắm rửa sạch sẽ,sấy khô tóc rồi cuốn mái tóc phồng lên trông xinh lạ. Băn khoăn mãi, nóchọn bộ váy màu đen bó sát người có đính pha lê< nó="" cực="" thích="" pha="" lêđó=""> trông cực kì phong cách nhưng cũng rất lạnh lùng. Nhỏ cột tóc lên và chọn bộ váy màu ghi, kết hợp với áo jacket trông rất đáng yêu.

8h, bar Fire…….

Hai đứa vừa bước vào bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó và nhỏ. Nó khóchịu, khẽ cau mày kéo nhỏ về phía người phục vụ, nó bảo nhỏ:

- Đặt phòng riêng đi, tui không thích ở ngoài này.

Nhỏ ậm ừ rồi đến đặt phòng, xong xuôi, nhỏ quay ra cười toe toét;

- Có rồi, là phòng 30….

- Hà? Cái gì? – Không hiểu sao nhạc trở nên lớn hơn khiến nó không nghe được số cuối cùng.

Nó quay lại tìm nhỏ thì nhỏ đã mất tiêu. Nó vội chạy đến dãy phòng V.I.P,“May mắn quá!!”, nó nghĩ. Chỉ có hai phòng là có khách thôi vì nó nhìnthấy hai tấm bảng “có người đặt” trên cửa. Nó đứng nhìn phòng 304 rồinhìn sang phòng 305:

- Phòng nào đây nhỉ?

Cứ đứng tần ngần mãi, cuối cùng, nó quyết định đẩy cửa phòng 305 ra và bước vào. Phòngtối om, ánh đèn trong phòng mập mờ khiến nó không nhìn thấy gì cả, nódừng lại, nghĩ thầm:” Chắc là phòng 304 mới đúng vì không thể nào connhỏ Giao Châu lại tắt đèn tối om như thế này được, nhỏ đó là chúa sợbóng tối mà.”, nghĩ vậy, nó toan bước ra ngoài, bỗng nhiên…………………..

Địa điểm: bar Fire, phòng 305

Nó toan bước ra ngoài, bỗng nhiên có người kéo giật nó lại, bất ngờ, nóngã xuống nhưng dường như có ai đó đang ôm lấy nó. Nó ngại ngùng đẩyngười đó ra, định cảm ơn thì nó cảm thấy bàn tay đó đang sờ khắp ngườinó. Nóng máu, nó quay lại cho kẻ đó một cái tát trời giáng, kẻ đó loạngchoạng nhưng vẫn nắm chặt lấy nó, cùng lúc đó thì đèn được bật lên, nónhìn thấy trước mặt mình là một mĩ nam. Nó nhìn hắn lạnh lùng, đôi mắtsắc đến rợn người:

- Buông tôi ra.

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, nở nụ cười sát gái ra và nhìn nó :

- Thôi nào, em còn ngại ngùng gì nữa chứ? Hay là em muốn tiền?

Nghe hắn nói, nó mới để ý rằng trong căn phòng này đang có 3 cô gái và mộtngười con trai nữa. Nó nhìn thẳng vào hắn, nói giọng mỉa mai:

- Xin lỗi nhé, tiền thì tôi không thiếu, hạng người như anh đừng hòng mà chạm vào tôi.

Nói rồi, nó bình thản đẩy tay hắn ra và bước ra ngoài, để lại hắn đang đứng như trời trồng, khuôn mặt đỏ lên vì giận.

- Hahahahaha. – Gia Long nhìn hắn cười phá lên – Không ngờ Lục Chấn Phong nổi tiếng sát gái mà lại bị cự tuyệt, không những vậy mà còn bị hạ nhục nữa, hahaha.

- Ông câm miệng lại cho tôi. – Hắn hằm hè – Con nhỏ đó, tôi thề sẽ trả thù.

Hắn vừa nó, vừa cầm ly rượu lên uống. Gia Long nhìn bộ dạng tức tối của hắn rồi nói:

- Mà cô gái lúc nãy đẹp thật đó nha, hàng cao cấp đó, dáng vóc cực kì luôn.

Hắn im lặng, không nói gì, trở về bộ dạng lạnh lùng thường ngày, tỏ vẻkhông quan tâm nhưng thực ra trong lòng hắn, lúc nãy, đúng là hắn đã bịsắc đẹp của nhỏ mê hoặc, dường như hắn vẫn cảm nhận được mùi hương củanhỏ cùng làn da mịn màng.

Nó vừa bước ra ngoài thì điện thoại reo lên inh ỏi, vừa áp điện thoại vào tay thì nghe tiếng nhỏ vang lên lanhlảnh như muốn chọc thủng tai nó:

- BÀ BIẾN ĐÂU MẤT RỒI HẢ? TUI NGỒI TRONG PHÒNG LẠNH MUỐN CHẾT ĐÂY NÀY, CÓ MAU MAU VÀO KHÔNG THÌ BẢO?

- Ax, bà nhỏ cái miệng xuống không được à? Tui vào ngay đây – Nó vừa nói, vừa đẩy cửa phòng 304 bước vào.

Nhỏ nhìn thấy nó thì mừng ra mặt, ôm lấy nó:

- Cứ tưởng bà đi lạc rồi chứ, hihi

- Dẹp cái bộ mặt người tốt đó đi nha, tui nổi hết da gà da vịt rồi nè. – Nó trêu nhỏ.

- Mà bà đi đâu vậy? Sao lâu thế?

Nó thở dài, kéo nhỏ ngồi xuống và bắt đầu kể:

- !@#%#$%%'^''''\*^$%#%=> \*-/!#$$^, rồi, sự việc là vậy đó. – Nó bình thản.

Nhỏ nghe nó kể xong, mắt nhỏ trở thành chữ A và miệng nhỏ biến thành chữ O nhìn nó chằm chằm rồi cười phá lên:

- Hahaha, tiểu thư Bạch Nguyệt của chúng ta thật là tàn bạo, tiểu nữ xin bái phục, hahaha

- Vậy chứ không lẽ tui để hắn làm bậy sao? – Nó hậm hực.

…………………………..

Thế là hai đứa cứ ngồi nói cho tới đúng 11h mới lết thây về nhà và bị la một trận te tua

Hôm nay là ngày papa nó mở tiệc, vừa tan trường, nó phóng như bay về nhà và phụ giúp mama nó dọn dẹp. Nó xông vào phòng khách và bắt đầu trang trí. Nhưng chỉ vừa làm xong một nửa, papa nó đã bắt nó lên phòng thay đồ, nó phản đối nhưng không thành công nên đành phải lết thây lên phòng.

Vừa mới bước vào phòng, nó hét toáng lên:

- Mấy người là ai vậy? Sao ở trong phòng của tôi?

- Thưa tiểu thư, lão gia dặn chúng tôi phải trang điểm thật đẹp cho cô, xin tiểu thư hãy ngồi xuống.

Nó lùi lại, toan bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tóm nên đành phải đi tắm rồi ngồi lên ghế, mặc cho bọn người kia tô tô trét trét. Trang điểm xong,họ chọn cho nó một cái váy voan trắng một bên vai và áo choàng màu hồng. Xong xuôi hết mọi việc cũng đã gần 8h tối. Khách cũng đã bắt đầu tới,nó định đi xuống lầu thì papa nó ngăn lại:

- Từ từ đã nào, lát nữa con hãy xuống, bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi trong phòng đi. – Papa nó cười – Hôm nay con gái ba đẹp lắm.

Mặt nó ửng hồng:

- Vâng ạ, nhưng tại sao lát con mới được xuống vậy?

- Rồi con sẽ biết. – Papa nó nháy mắt, ra vẻ bí mật.

8h10……8h15…….8h20…………..8h30…………..

Bực…..bực…..< tiếng="" dây="" thần="" kinh="" kiên="" nhẫn="" bị="" đứt="" đấy="" ạ="">

- Aaaaaa, không thể chịu nổi nữa rồi, chán quá đi. – Nó hét lên, vừa đủ để nó nghe.

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Cô giúp việc mời nó xuống lầu, nó phóngcái vù ra khỏi cửa, không hề quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của cô giúp việc.” Hay quá, được giải thoát rồi”, nó nghĩ. Tới cầu thag, nó nhẹnhàng bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, những tiếng xuýt xoa,trầm trồ khen ngợi bắt đầu rộ lên. Nó nhanh chóng nhập vào bữa tiệc vàngay lập tức bị bao vây bởi những lời tán tỉnh. Nó nở nụ cười xã giaorồi nhanh chóng lủi đi mất, nó thừa biết những tên con trai này chỉthích sắc đẹp và cái tập đoàn hùng mạnh của gia đình nó mà thôi chứ cũng chẳng yêu thương gì nó.

Nó thay papa nó tiếp khách, ai cũng than phục tài ăn nói, sự hiểu biết và cả sắc đẹp lộng lẫy của nó. Đâu đó nóvẫn nghe những lời ghen ghét nhưng nó mặc kệ, nó đã quá quen với chuyệnnày rồi nhưng cũng có lúc nó cảm thấy mệt mỏi.

Nhân lúc mọi người vây lấy papa nó, nó nép vào một góc, nhâm nhi ly nước trái cây, chợt nónhìn thấy nhỏ, nó liền ôm chầm lấy nhỏ, hờn dỗi:

- Làm gì mà đi muộn vậy? Tui giận bà luôn.

Nhỏ cười:

- Hihi, tại phải cùng ba đi đón bạn nên hơi muộn đó mà, hihi. Mà bà này,tui vừa gặp một anh chàng đẹp trai hết xảy luôn đó, anh ấy là con traicủa tập đoàn Blue đó, tên là Trịnh Gia Long, hihi, bạn anh ta cũng đẹptrai lắm, tui sẽ giới thiệu cho bà nha, hihi.

Nó nói như tạt một gáo nước lạnh lên đầu nhỏ:

- Không thích.

Nhỏ quê độ, im lặng không nói gì nhưng dùng sức kéo nó đến chỗ papa nhỏ mặc kệ cho nó đang phản kháng. Biết không thoát được, nó đành đi theo nhỏ.

- Ba ơi, con dẫn Bạch Nguyệt lại rồi nè. – Nhỏ hét toáng lên khi trông thấy papa.

Nó vội bịt miệng nhỏ lại, nói khẽ:

- Bà có biết ở đây có bao nhiêu người không mà dám la như vậy hả?

- Hihi, tại tui quen rồi mà, thôi, lại gặp ba tui đi, hihi. – Nhỏ cười trừ, gương mặt hơi ửng hồng.

Nó cùng nhỏ đến chỗ papa nhỏ, cúi chào:

- Chào bác ạ, bác có khỏe không? – Nó cười.

- Hahaha, cô con gái bé nhỏ của Lâm Minh đây rồi, con càng lớn càng xinh đẹp đấy. Nào, đi với bác, bác muốn giới thiệu

cho con một người. – Papa nhỏ vừa nói, vừa quay lại phía nhỏ – Con cũng đi theo đi, Gia Long cũng ở cùng cậu ta đấy.

- Vâng ạ! – Nó và nhỏ đồng thanh, chỉ khác là mặt nhỏ tươi rói, còn mặt nó lạnh lùng.

Gần đến chỗ papa nó, nó và nhỏ phải đi ngang qua một cô gái, bỗng nhiên, nó bị đẩy một phát, bất ngờ, nó chúi về phía trước, ngã xuống đất một cáirầm. “ Ơ, sao không đau nhỉ? Cái gì mềm mềm vậy nè?”, nó nghĩ.

Mở mắt ra, nó thấy nó đang nằm đè lên một người con trai, ngại ngùng, nó bật ngay dậy, cúi đầu xin lỗi.

- Đi thì phải cẩn thận chứ cô bé. – Người đó nói.

“ Khoan, cái giọng này quen quen, hình như là……”, nghĩ vậy, nó ngước đầu lên nhìn người vừa bị nó đè và hắn cũng nhìn nó.

- Là anh?(Là cô?) – Nó và hắn cùng đồng thanh.

- Sao cô( anh ) lại ở đây?

< gặp="" nhau="" rồi="" đấy,="" haiz,="" tội="" nghiệp="" chị="" iu,="" chị="" sắp="" gặp="" nạn="" rồi="">

Đứng nhìn nó và hắn, papa nó và papa nhỏ cười phá lên:

- Thì ra hai đứa quen biết nhau à? Tốt lắm, tốt lắm. Hahaha

Nó và hắn quay sang nói cùng một lúc:

- Không phải, ai mà quen cô ta (anh ta) chứ!!!!

Rồi cả hai quay lại nhìn vào mặt nhau:

- Đừng có mà bắt chước tôi. – Cà hai đồng thanh.

- Tôi mà thèm bắt chước anh (cô) à???

- …………………….

Và cứ thế, cả hai cãi nhau một trận um trời, không quan tâm tới ánh mắtthích thú của mọi người khi nhìn hắn và nó vì hắn thì vừa đẹp trai, vừatài giỏi. Còn nó thì xinh đẹp hơn người, thông minh và cũng tài giỏikhông kém gì hắn ta. Nhìn hai người ở cạnh nhau như một bức tranh tuyệtđẹp khiến các cô gái thầm ghen tị với nó còn các chàng trai thì ganh tịvới hắn < hai="" người="" này="" hợp="" nhau="" thấy="" sợ="" luôn="">.

Lúc này, papa nó mới lên tiếng:

- Thôi nào hai con, đừng như vậy, khách người ta cười cho đấy.

- Đúng đấy, mà sao hai con biết nhau thế? – Papa nhỏ hỏi.

Nghe papa nó nói vậy, hai người đành phải dừng cãi nhau. Nó hậm hực nhìn hắn còn hắn nở một nụ cười mà theo nó là cực-kì-đáng-ghét .

Papa nó lặp lại:

- Hai đứa biết nhau từ khi nào vậy?

Hắn nhếch mép, nhìn về phía nó:

- Chỉ tình cờ thôi ạ, nhưng đó là một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. – Hắn cười, giả vờ vẫy tay chào nó.

Dĩ nhiên là bậc phụ huynh nhìn hành động của hắn thì cảm thấy rất bìnhthường và chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng nó thì biết, mặt nó khẽ ửng hồng,nó lạnh lùng nói:

- Vâng thưa ba, con chỉ tình cờ biết anh ấythôi ạ, con nghĩ là vô cùng đáng nhớ đối với anh ta đấy ạ. – Nó cười,lấy tay xoa xoa mặt.

Nhìn nó, hắn khẽ rùng mình, không bao giờhắn quên được cái tát trời giáng của nó ngày hôm đó. Nhìn thấy vẻ mặtcủa hắn, nó cười khẩy:

- Mà con cũng chỉ biết mặt anh ta thôi chứ còn tên thì con không biết, người này là ai vậy ba?

Nghe câu nói đó của nó, hắn tức điên nhưng cũng cố gắng nuốt cục tức vào.Hắn đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Wing nổi tiếng lẫy lừng,không ai mà không biết, hơn nữa, con gái gặp hắn là mê như điếu đổ, chưa từng có ai dám nói hắn như vậy. Vậy mà nó dám sỉ nhục hắn.

Nhìnhắn đang hừng hực lửa giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nó hả hê lắm: “Ai bảo dám chọc tôi, hahaha”, nó nghĩ thầm, cười mỉm chi. Ba nó nhìn nóvà hắn thì chẳng hiểu gì cả, ông cũng không muốn nhúng tay vào chuyệncủa con nên cũng chẳng hỏi làm gì, ông trả lời nó:

- Đây là cậuLục Chấn Phong, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Wing, là con traicủa Lục Khiết, bạn thân của ba và chú Doãn Sơn đó, con tự giới thiệu với cậu ấy đi Nguyệt.

Nó nhìn hắn, nở nụ cười mê hoặc chết người mà nó hiếm khi sử dụng với ai:

- Hân hạnh gặp anh Chấn Phong, tôi là Lâm Bạch Nguyệt, nghe danh anh đãlâu, nay tôi mới được gặp mặt. – Vừa nói, nó vừa chìa tay về phía hắn.

Nhìn thấy nụ cười của nó, hắn như đông cứng lại và tim hắn bỗng loạn nhịp.Từ trước đến giờ chưa từng có cô gái nào khiến hắn rung động, vậy mà “con nhỏ tàn bạo” này chỉ cần cười một cái là hồn hắn lên mây, thật làbất hợp lí.

Thấy hắn đứng ngẩn ngơ, nó rút tay lại, khẽ nhón chân nói thầm vào tai hắn:

- Mê tôi rồi phải không? Không có cửa đâu nhé Chấn Phong thiếu gia. – Nó vừa nói, vừa cười ranh mãnh.

Nó đang rất thỏa mãn vì tưởng lại chọc hắn nổi điên thêm một lần nữa, nóđâu có ngờ hành động của nó không những không làm hắn tức tối mà ngượclại còn khiến hắn ngây ngất và cũng nhanh chóng nghĩ ra một chuyện gì đó < hixhix,="" chị="" iu="" tự="" hại="" mình="" rồi="">.

## 3. Chương 3

Hắn nhanh chóng lấy lại sự phong độ thường ngày, đến cúi chào papa nó:

- Thưa bác, cháu có một chuyện muốn hỏi bác ạ. – Hắn lễ phép.

Papa nó vẫn còn ngạc nhiên vì hành động lúc nãy của nó vì trước giờ, nó cógần gũi con trai bao giờ đâu, chỉ toàn chơi với con bé Giao Châu màthôi, vậy thì tại sao với cậu Phong, nó lại hành động như vậy nhỉ. Mảisuy nghĩ, ông không nghe thấy hắn, hắn ngước lên nhìn ông, mỉm cười:

- Thưa bác, cháu muốn hỏi bác một chuyện ạ! – Hắn lặp lại.

- À…..ờ…..gì hả cháu, cháu cứ nói đi.

- Ở đây không tiện, chúng ta có thể nói ở nơi khác được không ạ? – Hắnvừa nói, vừa nhìn nó đầy thích thú và cười gian khiến nó thấy khó hiểu.

- Chúng ta vào phòng của bác đi.

- Vâng ạ.

Nói rồi, papa nó và hắn nhanh chóng lên lầu và vào phòng làm việc của papa nó. Hắn đóng cửa lại, vào thẳng vấn đề:

- Có phải là ngày xưa bác có hứa với ba cháu là nếu ba cháu có con trai,bác có con gái thì hai người sẽ kết thông gia không ạ? – Hắn cười đầy ẩn ý.

Nghe hắn nói, Lâm Minh cười phá lên:

- Hahaha, ta cứ tưởng cháu muốn nói chuyện gì, thì ra là chuyện đó sao? Hahahaha

- Vâng ạ, cháu muốn nói chuyện đó đấy ạ!!!!

- Hôm nay ta mời cháu đến đây cũng vì chuyện đó đấy, coi bộ cháu đã thích con bé rồi phải không?

- Vâng ạ, cô ấy rất thú vị ạ.

- Ừ, nó là vậy, nhưng ta không thể ép nó làm chuyện nó không thích, nếunó đồng ý, hôn ước này sẽ được thực hiện, nếu không thì chắc ta phải xin lỗi cháu thôi. – Ông nghiêm mặt nói.

Nghe papa nó nói, hắn mỉm cười thú vị:

- Thưa bác, hãy cho cô ấy đến ở nhà cháu cho tới khi cô ấy tốt nghiệp ratrường, nếu tới lúc đó, cô ấy không đồng ý lấy cháu, hôn ước này sẽ bịhủy, cháu hứa sẽ không làm chuyện gì quá đáng với cô ấy, như vậy có được không ạ?

Nghe hắn nói cũng hợp lý, papa nó gật đầu cái rụp:

- Được, quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ đưa nó đến nhà cậu.

- Dạ không, không cần đâu ạ, chiều mai cháu sẽ đến đón cô ấy. – Hắn vội nói.

- Được, quyết định vậy đi. Bây giờ ta xuống dưới đi, mọi người đang đợi đó.

Hắn gật đầu, theo papa nó xuống dưới, trong lòng thì vui sướng vô cùng:”Lâm Bạch Nguyệt, cô sẽ chết với tôi, hahaha”, hắn hả hê trong bụng.

Còn về phần nó, lúc thấy hắn với papa nó thì thầm với nhau, nó tò mò lắm.Bình thường nó vốn không quan tâm tới chuyện của người khác nhưng khônghiểu vì sao hôm nay nó lại cảm thấy bất an.< haiz,="" trực="" giác="" của="" chịđúng="" đó="" ạ="">. Nhỏ Giao Châu thấy nó cứ lầm lầm lì lì bèn lay lay nó:

- Đi lại đây đi, tui giới thiệu cho bà người này, hihi, vui lên đi.

Không để nó kịp trả lời, nhỏ kéo nó lại cạnh một anh chàng vô cùng điển trai, giới thiệu:

- Nguyệt à, đây là Trịnh Gia Long, người mà tui đã nói với bà đó, hihi – Nhỏ nhìn nó, nháy mắt đầy ẩn ý.

- Chào anh, tôi là Lâm Bạch Nguyệt, hân hạnh được biết anh. – Nó cười xã giao.

- A, là cô? – Gia Long tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhỏ tỏ vẻ khó hiểu:

- Là tôi thì sao?

- À không! – Gia Long cười cười – Cô là con gái của bác Minh phải không? Hân hạnh được biết cô.

Anh làm sao có thể quên được cô gái đã cho vị công tử đào hoa Chấn Phongmột cái tát nhá lửa được chứ, không ngờ cô gái đó lại là con gái của tập đoàn Green, xem ra Chấn Phong đã gặp phải đối thủ rồi. Anh mỉm cười.Nhỏ nhìn nãy giờ cứ thấy Gia Long cười mãi, nhỏ bẹo vào má anh, cườitinh nghịch:

- Làm gì mà anh cứ cười hoài vậy? Đang nhớ tới cô nào phải không? – Nhỏ lè lưỡi.

- Đâu có đâu, anh làm gì có cô nào mà nghĩ tới? – Hắn cười, kéo hai má nhỏ ra.

- Ay da, đau. – Nhỏ đánh anh bôm bốp, dùng tay xoa xoa hai má – Cái đồbạo lực, tui méc ba anh à coi, nếu không phải ba anh nhờ tôi đicùng anh thì còn lâu nhé!!!!

- Hahahahaha….- Hắn cười – Anh thì lại nghĩ là em mê anh đấy cô nhóc ạ.

- Còn lâu nhá, anh nghĩ anh có cửa à? – Nhỏ cãi bướng nhưng mặt lại hơi ửng hồng.

Nó nhìn hai người một hồi lâu rồi kéo nhỏ lại một góc:

- Này, anh ta là gì của bà vậy? Sao thấy hai người thân thiết quá vậy?

- Ba anh ta nhờ tôi cùng dự tiệc với anh ta thì có cứ quan hệ gì đâu chứ? – Nhỏ liếng thoắng.

- Phải vậy không? Vậy ai đỏ mặt vậy ta? – Nó cười tinh nghịch.

Nghe nó nói, mặt nhỏ càng đỏ thêm:

- Cái bà này, tui không nói chuyện với bà nữa đâu. – Nó dỗi, toan quay mặt bỏ đi.

- Thôi mà, nói tui nghe đi, bà thích anh ta phải không?

- Cũng không hẳn là thích mà, tại tui chỉ thấy anh ấy……ưhm…..anh ấy tốt thôi mà. – Mặt nhỏ đỏ hồng lên trông rất đáng yêu.

Nhìn vẻ mặt nhỏ, nó phì cười:

- Ay da da, Giao Châu ngây thơ ngốc nghếch của chúng ta đã biết yêu rồi, hihi – Nhỏ chọc ghẹo.

- Cái bà này kì quá à, yêu đâu mà yêu chứ?

- Mà sao bà nói anh ta tốt?

- Không, tại vì hôm qua khi tui đến nhà anh ta, đi lòng vòng chơi thì bịngã, đau lắm á, tui khóc luôn. Lúc đó không hiểu anh ta từ đâu đi đến,đỡ tui dậy, rồi…….- Nhỏ im im.

- Rồi sao? – Nó hỏi.

- Rồi anh ta cầm một cây kẹo và đút vào miệng tui, tui hết khóc liền luôn. Mà cây kẹo đó ngon thiệt. – Nhỏ vô tư kể.

Nghe nhỏ kể, nó đứng hình. Thấy nó im ru, nhỏ quay sang hỏi nó:

- Này, bà bị cái gì dzạ? – Nhỏ ngây ngô chớp chớp mắt.

Đứng hình thêm 3 giây, nó nhìn nhỏ, gằn từng tiếng:

- P.H.Ù.N.G G.I.A.O C.H.Â.U!!!!! Bà có bị bệnh điên không hả????? Ngườita cho bà một cây kẹo thì bà nói người ta tốt, còn kết người ta nữa, vậy nếu người ta mua cho bà nguyên một tiệm bánh kẹo, chắc bà quỳ xuống tôn sùng người ta luôn quá. Ngây thơ vừa vừa thôi chứ!!!!!!

Nhỏ chớp chớp mắt, ngây thơ:

- Bộ làm vậy là không được hả?

- Trời ạ, thôi, tui thua bà rồi, sau này bị gạt đừng có mà tới tìm tuikhóc lóc nhé!!!!! – Nó thở dài, ngán ngẩm trước sự vô tư bất bình thường của con bạn thân.

- Ừ, hihi, thôi, đi kiếm gì ăn đi, tui đói.

- Ừ, đi thì đi. Tui cũng muốn ăn một cái gì đó.

Nó vừa dứt lời thì tiếng nhạc khiêu vũ êm dịu nổi lên, các chàng trai lịch thiệp mời các cô gái làm bạn nhảy của mình. Đứng cạnh nó, nhỏ Giao Châu reo lên khe khẽ:

- Ôi, thật là lãng mạng quá, hihi, tui cũng muốn nhảy nữa, hihi.

Nhỏ vừa dứt lời thì có một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng hai đứa:

- Nếu Giao Châu tiểu thư muốn nhảy, tôi có được vinh dự để làm bạn nhảy của tiểu thư không?

Hai đứa quay đầu lại thì thấy Gia Long đứng sau lưng hai đứa nó tự bao giờkhông biết, nhỏ ngại ngùng đứng nép sau nó, còn nó thì cười thầm rồi đẩy nhỏ ra, bất ngờ, nhỏ bổ nhào vào vòng tay Gia Long, mặt đỏ bừng bừng.Gia Long cười cười:

- Hahaha, em gan quá nhỉ? Vậy mà nói không thích anh cơ đấy, hahaha – Gia Long chọc ghẹo.

- Không thích, còn bây giờ thì bỏ tôi ra. – Nhỏ cãi bướng, đẩy anh rakhỏi mình, quay lại nhìn nó với ánh mắt tóe lửa như sẵn sàng xông vàogiết chết nó vậy.

Nhìn nhỏ, nó cười thách thức như muốn thử xemnhỏ sẽ làm gì nó. Sau lưng nhỏ, Gia Long vòng tay qua eo nhỏ và lôi đi,không để nhỏ có cơ hội phản kháng:

- Đi nào, chúng ta đi khiêu vũ nào, hahaha, cô ngốc đáng yêu.

- Ai ngốc chứ? Anh mới ngốc á!!!!! – Nhỏ cố gắng cãi lại nhưng mặt vẫn đỏ hồng.

Nhỏ đâu có biết dáng vẻ ngốc nghếch của mình đã khiến cho Trịnh thiếu giacảm thấy thích thú, trước giờ, những người con gái tiếp cận anh cũng chỉ vì vẻ ngoài và tiền bạc của hắn, giả vờ ngốc cũng có, giả vờ ngoan hiền cũng có, vâng vâng và vâng vâng. Còn ở nhỏ, anh tìm thấy sự ngây thơthuần khiết, chân thật, không giả tạo và anh thích nhỏ cũng là vì thế.

Nó đứng trong góc khuất, nhâm nhi một li kem bạc hà, nhìn nhỏ và Gia longkhiêu vũ. Thật ra trong lòng nó rất rất rất muốn được nhảy nhưng nó ghét những tên con trai cứ giả vờ như vô tình chạm vào người nó nên nó chọn ình giải pháp là chỉ đứng nhìn thôi chứ không tham gia.

Những giai điệu mềm mại khiến nó cảm thấy thoải mái, nó hoàn toàn thả hồn vào nhạc.Đột nhiên, một bản Waltz nhẹ nhàng cất lên, đây là vũ điệu mà nórất thích và bỗng nhiên từ trong đám đông, có một người con trai đangtiến về phía nó. “ Là hắn?”, nó nghĩ thầm, không giấu đi vẻ ngạc nhiên.

Hắn lịch lãm bước đến trước mặt nó, giơ tay ra:

- Tôi có vinh dự được mời Bạch Nguyệt tiểu thư nhảy với tôi bài này không?

Không hiểu sao nó lại nắm lấy tay hắn, tim nó lỗi mất một nhịp và gương mặthơi ửng hồng, nó mỉm cười tỏ ý chấp nhận. Hắn mỉm cười với nó, nắm chặttay nó và cả hai bắt đầu nhảy. Nó nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển và mềmmại. Hắn thì mạnh mẽ, phối hợp với nó một cách hoàn hảo. Nhìn hai ngườinhảy mà mọi người cứ trầm trồ khen ngợi: hai người cứ như là trời sinhmột cặp.

Bên cạnh Giao Châu, Gia Long mỉm cười nói với nhỏ:

- Bạn em nhảy cứ như người chuyên nghiệp vậy, đẹp không chỗ nào chê được, cô ấy và Chấn Phong thật là đẹp đôi phải không?

- Chuyên nghiệp chứ còn gì nữa, Nguyệt từng giành giải khiêu vũ của nướcngoài đó, không có ai nhảy đẹp hơn nó được đâu, động tác của nó khôngchỉ mềm mại mà còn rất hút hồn nữa.

- Thì ra là vậy – Gia Long cười cười – Chấn Phong cũng từng đánh bại cao thủ khiêu vũ đó, mặc dù không thông qua cuộc thi nào.

- Vậy hai người nó hợp ghê ha, hihi, ai cũng giỏi ý, hihi. – Nhỏ cười tinh nghịch.

- Ừ, em cũng giỏi mà!!! – Gia Long nhìn nhỏ trìu mến còn nhỏ thì mặt cứ hồng hồng, cúi gằm mặt xuống đất sau câu nói của anh.

- Anh cứ trêu em không à!!!!!! – Nhỏ ngại ngùng.

Gia Long chỉ cười và tiếp tục nhảy. Ở không xa bọn họ, Bạch Nguyệt cũngđang chìm đắm vào điệu nhảy. Đã lâu lắm rồi nó không được nhảy thỏathích như hôm nay, dù không thích nhưng nó cũng phải công nhận rằng hắnnhảy rất giỏi. Bàn tay dìu dắt mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai và cả nụcười “ đáng ghét” của hắn lại khiến tim nó lỗi nhịp nhưng nó một mựcnghĩ rằng là do nãy giờ nhảy nhiều mệt nên tim mới đập hơi nhanh mộtchút. < nản="" chị="" ghê="">

Và cứ thế, hai người nhảy một phát 5bài liền mà không biết mệt< hai="" người="" này="" trâu="" nàk="">, đến bài thứ6, một bản Slow nhẹ nhàng, hắn bắt đầu có những dấu hiệu bất bìnhthường. Bàn tay 5 phút trước còn đang yên vị trên eo nó giờ đã hạ xuốngdưới và vuốt vuốt. Hắn còn kéo nó áp sát vào cơ thể lực lưỡng của hắnnữa. Một phần vì giận và một phần cũng vì ngại nên nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn mỉm cười ranh mãnh, nhìn nó say đắm (mặc cho cô gáibé nhỏ trong vòng tay hắn đang dùng toàn lực để đẩy hắn ra) và hắn độtnhiên cúi xuống……………………………

Nhìn thấy dấu hiệu nguy hiểm, nó cốgắng đẩy hắn ra nhưng không còn kịp nữa. Hắn đang chiếm trọn đôi môi anh đào nhỏ xinh của nó. Nó chống cự không ngừng nghỉ, dùng răng cắn vàomôi hắn một phát khiến hắn nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn tiếp tục bá đạo trên đôi môi của nó, mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Nó không còn khả năngchống cự được hắn nên đành ngậm chặt miệng lại và quyết định buông xuôi, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dường như cũng biết nó không chống cự nữanên hắn cười một nụ cười quá ư là gian manh, tiếp tục hôn nó say đắm. Từ lúc nhảy với nó tới giờ, đã không ít lần hắn muốn hôn nó nhưng lại cốgắng kiềm chế, nhưng tới giờ phút này, trước đôi môi quyến rũ cùa nó,hắn hoàn toàn bị mê hoặc và hắn quyết định là: thà hôn một lần cho rồicòn hơn là không được lần nào.

5 phút trôi qua, hắn vẫn chưa rờimôi ra khỏi nó mà vẫn cứ tấn công, nó dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vẫnvô vọng. Nó đưa mắt tìm kiếm nhỏ, cố gắng gửi đi ánh mắt cầu cứu và rồinó ngất đi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Cảnh cuối cùng nócòn nhớ là nhỏ đang hớt hải chạy về phía nó và một vòng tay ấm áp.

Ngày hôm sau………..

- Nguyệt, con tỉnh rồi à? Sao rồi, con thấy trong người thế nào? – Mẹ nó dịu dàng hỏi.

- Sao con lại ở đây? – Nó ngạc nhiên.

- Con gái ngốc, không lẽ con quên hết mọi chuyện rồi sao? – Bà Như Huỳnh khẽ mỉm cười.

Nghe bà nói, nó ngồi dậy và bắt đầu lục lọi kí ức của mình. Nó nhớ hôm quanó và hắn đang nhảy, nhảy rất nhiều bài và rồi………..” Aaaaaaaaaaaaaa”, nó hét trong lòng. “ Trời đất ơi, nụ hôn đầu của tôi, trời ơi”, nó tiếptục hò hét trong câm lặng. Nhìn thấy nó ngẩn ngơ nhưng gương mặt đỏ ửng, mẹ nó cười cười:

- Ay da, nhớ rồi phải không? Thiệt là…..người ta hôn có một cái mà bất tỉnh nhân sự rồi, làm sao sau này lấy chồng hả con?

- MẸ – Nó đột nhiên hét toáng lên, tỏ ý không bằng lòng – Đó là nụ hônđầu của con mà, mà con không lấy chồng đâu, ở với mẹ thích hơn.

Đang sát khí hầm hầm, nó đột nhiên chuyển qua nịnh nọt mẹ nó, mẹ nó nghe nó nói chỉ “hừ” một tiếng rồi nói:

- Thôi đi cô, cô không lấy chồng, ở nhà bám lấy tôi à? Mai mốt tốt nghiệp thì lo mà lấy chồng cho sớm đi nhé, không tôi quẳng ra đường đấy.

- Hixhix, con gái thân yêu của mẹ mà mẹ nỡ nói vậy sao? – Nó nũng nịu.

- Không thân yêu gì hết ráo, ăn cái này đi cho đỡ đói. – Bà vừa nói, vừa bưng đến cho nó một tô cháo thập cẩm.

- Vâng ạ, hihi – Nó cười, vồ lấy tô cháo mà ăn như hổ – Con đói quá à.< còn="" đâu="" hình="" tượng="" thục="" nữ?????="">

Đang ăn, chợt nó sực nhớ:

- Aaaaaaaaa, chết rồi, đi học, mấy giờ rồi mẹ? – Nó hỏi, chộp lấy cái đồng hồ trên giường – 11h30 rồi hả? Huhuhu

- Lo ăn đi, con bé Giao Châu có xin phép cho con rồi, nó bảo lát nữa nó sẽ đến thăm con đấy.

Mẹ nó vừa dứt lời thì tiếng hét của nhỏ đã vang vọng, nhỏ khổ sở bước vàophòng nó cùng với một đống quà cao ngập mặt. Thấy nhỏ, mẹ nó ra ngoàicho hai đứa nói chuyện. Nó trêu nhỏ:

- Bộ hôm nay tính mở party hay gì mà mua gì mà lắm quà vậy bà?

- Party con khỉ á, tại bà mà tui ra nông nỗi này nè. – Nhỏ hét um lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Sao tại tui? – Nó ngây thơ hỏi.

- Tui nói với thầy là bà bị bệnh, không đi học được, thế là đám con trainhư nổi điên á, chúng nó tống cho tui một đống quà thăm bệnh đây nè. –Nhỏ vừa nói vừa quăng đống quà xuống sàn, thở hồng hộc như người sắpchết, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng nó.

Nó tót ra khỏi giường bay đến ngồi với nhỏ, cười hì hì:

- Thôi mà, bà là bạn tốt nhất của tui đó, hihi, thương bà lắm á.

Nhỏ “xí” một tiếng rồi quay qua nhìn nó, cười gian xảo:

- Mà hôm qua bà cũng ghê lắm nha, trước mặt mọi người mà bạo quá trời luôn, hehe

- Bạo cái đầu bà á, cái đó là ép hôn, là ép hôn đó. – Nó nổi đóa, mặt đỏ bừng bừng.

- Hihihi, mà sao bà biết Chấn Phong vậy? Nghe nói hai người đâu có gặp nhau bao giờ đâu.

- Bà còn nhớ cái tên biến thái siêu cấp tui kể cho bà hôm bữa không?

- Nhớ, rồi sao? Chẳng lẽ tên đó là…… – Nhỏ ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn rồi cười như điên.

- Ê, cười cái gì hả? Bà điên sao?

- Không phải, mà tại tui thấy sao hai người có duyên ghê á, hahaha – Nhỏ cười chảy cả nước mắt.

- Là nghiệt duyên, là nghiệt duyên thì có, huhu, nụ hôn đầu của tui. – Nó ấm ức.

- Tui thấy hai người đẹp đôi lắm mà. – Nhỏ nói nhỏ xíu. Vừa nói xong làphải lãnh trọn ánh mắt nhá lửa của nó khiến nhỏ im bặt, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ như vậy.

Ăn xong tô cháo, nó tót xuống nhà để dẹp thì gặp papa nó. Ông Minh nhìn thấy nó thì bảo nó ngồi xuống rồi từ tốn nói chuyện với nó:

- Hôm nay con phải ở nhà biết chưa? Không được ra ngoài đâu đó.

- Sao vậy ba? – Nó ngơ ngác hỏi.

- Rồi con sẽ biết. Nhớ là phải ở nhà đó. Thôi, ba đi làm việc đây – Nói rồi ông dứng dậy, đi khỏi nhà bếp, không đợi nó trả lời.

Nó rửa tô xong thì lên phòng, ngồi tám với nhỏ. Tíu ta tíu tít một hồi,nhỏ rủ nó đi mua sắm. Ban đầu nó còn từ chối nhưng ngồi nghe nhỏ thuyếtphục một hồi, đam mê mua sắm của nó nổi dậy và hai đứa nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà.

## 4. Chương 4

Thời gian: Buổi chiều

- Con bé đâu rồi? – Lâm Minh hỏi người quản gia.

- Dạ thưa ông chủ, tiểu thư đi chơi với tiểu thư Giao Châu rồi ạ.

- Ừ, ta biết rồi, con bé này thật là, đã dặn nó phải ở nhà rồi mà.

Ông vừa dứt lời thì hắn đến, chiếc Ferrari màu đen bóng lưỡng thắng “ Két” trước cổng nhà. Hắn bước vào, lễ phép chào ông:

- Cháu chào bác ạ, như lời hẹn, cháu đến rước Nguyệt ạ.

- À, chào cháu, con bé đi chơi với bạn rồi, cảm phiền cháu đợi một chút nhé.

- Dạ vâng ạ. – Hắn mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ông Minh.

Hôm qua tới giờ, mỗi lần nghĩ tới nó là hắn lại cười mãi, lần đầu tiên hắnthấy có người ngất xỉu khi hôn và bỗng nhiên hắn nghĩ: “ Nhỏ này thậtđáng yêu”. Hắn và papa nó ngồi một lát thì ông lôi bộ cờ ra bắt hắn cùng chơi, chơi hết ván này sang ván khác, tỉ số vẫn hòa, hắn lên tiếng thán phục:

- Bác chơi giỏi thật, nãy giờ chơi không biết bao nhiêu bàn mà cháu vẫn không thắng được bác, xin bái phục, bái phục.

- Không, cháu cũng giỏi lắm, con bé Nguyệt nhà bác nào có thèm đụng tớiđâu nên bác muốn chơi lắm mà vẫn không được, hôm nay có cháu bác mớiđược thỏa mãn cái thú vui này đấy, hahaha

Đang trò chuyện rôm rả thì ông nghe tiếng cười nói vui vẻ từ bên ngoài vọng vào, biết nó đã về, ông gọi quản gia đến:

- Ông cho người lên phòng thu dọn quần áo của con bé rồi mang xuống đây cho tôi, cả sách vở và đồ dùng cá nhân nữa.

Đúng lúc ấy, bà Như Huỳnh nghe thấy, bà ngạc nhiên hỏi ông:

- Sao ông lại sai người dọn đồ của con bé, ông tính cho nó đi đâu à?

- Phải, tôi cho nó đến nhà cậu Phong ở một thời gian, chắc bà vẫn còn nhớ hôn ước giữa con bé với con trai của Lục Khiết chứ?

- Ừ, tôi còn nhớ, chẳng lẽ cậu này là…..

- Vâng thưa bác, cháu là Lục Chấn Phong, hân hạnh được gặp bác. – Hắn đứng lên cúi chào.

- Ừ, rất vui được gặp cháu. Con bé nhà bác hơi khó bảo, cháu cố gắng nhé. – Bà cười tươi như hoa.

Hắn vừa định đáp lại thì nó và nhỏ bước vào nhà, nghe những lời bà nói, nó ngạc nhiên lắm:

- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao mẹ lại nói như thể sắp gả con cho cái tên nàyvậy? – Nó vừa nói, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm.< chứ="" còn="" gìnữa="">

- Đúng vậy, cô sẽ là vợ của tôi. – Hắn thản nhiên nói.

- CÁI GÌ? – Nó quay phắt sang bà Như Huỳnh – Có thật không hả mẹ? Chuyện này chỉ là đùa thôi phải không?

- Cậu ấy nói đúng đấy, con sẽ là vợ của cậu ấy. – Bà nhẹ nhàng nói.

- Không bao giờ, con không làm vợ cái tên này đâu, mẹ ơi, con không muốn, hắn là tên biến thái, là một tên háo sắc……..

– Nó như hét lên, mặc cho nhỏ Giao Châu còn đang đứng như trời trồng khi nghe mẹ nó nói nó sắp có chồng.

- ĐỦ RỒI ĐÓ! – Ông Minh lên tiếng – Con không có quyền quyết định trongchuyện này đâu Nguyệt, con sẽ đến nhà cậu ấy, ở cùng cậu ấy cho đến khicon tốt nghiệp, sau đó, con mới có quyền chọn lựa cưới hay là không.

- Vâng ạ! – Tuy không cam tâm nhưng nó cũng phải miễn cưỡng đồng ý vì nókhông thể cãi papa nó được. < papa="" chỉ="" đáng="" sợ="" lắm="">

Cùng lúc đó, người quản gia cho người xách một va li quần áo to đùng xuống, mồ hôi nhễ nhại, nói với ông Minh:

- Thưa ông chủ, chúng tôi đã dọn đồ đạc xong rồi ạ – Rồi ông quay sang nó – Tiểu thư đem theo cái va li này trước đi, những thứ cón lại chúng tôi sẽ chuyển đến sau.

- Vâng ạ, cảm ơn bác.< trong="" lòng="" chị="" nguyệt="" đang="" gào="" thét="" rằng="" chị="" ý="" không="" cam="" tâm="" ák="">

Nó nói, cúi xuống xách cái va li lên. “ Ặc, nặng quá, cố lên nào”, nónghĩ, cố hết sức nhấc cái va li lên khỏi sàn nhà nhưng không có tácdụng, cái va li chỉ cách được sàn nhà 3 cm rồi lại hạ xuống mặt đất.Nhìn bộ dạng của nó khiến hắn bật cười, hắn đến cạnh nó và nhấc cái vali lên nhẹ như không rồi rảo bước ra xe, không quên chào ba mẹ nó. Nóngẩn người một phút rồi cũng quay người đi theo hắn sau khi chào ba mẹvà ôm nhỏ Giao Châu thắm thiết, nói thầm với:

- Nhất định tui sẽ giết hắn cho bà xem.

Ngồi trên xe, nó không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đầy khó chịu:

- Này, cô ghét tôi đến vậy à?

Nó không đáp mà chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt hình viên đạn. Hắn như không quan tâm, vẫn nói tiếp:

- Hôm qua thật là một ngày đáng nhớ nhỉ?

Nó vẫn mặc cho hắn độc thoại, đôi mắt nó đằng đằng sát khí nhưng gương mặt lại ửng hồng. Nó lúc này chỉ hận không lao vào bóp cổ hắn chết được vìhắn đang lái xe, nếu nó làm vậy thì có khác gì tự giết mình đâu. Hắnkhông thấy nó trả lời thì thắng xe lại, áp sát mặt vào nó:

- Nếu cô không nói chuyện với tôi, tôi sẽ hôn cô vậy. – Hắn cười ranh mãnh.

Tỏ vẻ ngoan cố đến cùng, nó quyết không nói nhưng khi thấy hắn làm thật, nó vội hét lên khi mặt hắn chỉ còn cách nó đúng 1 cm:

- Tránh xa tôi ra, anh muốn nói chuyện gì cũng được hết á!!!!

- Phải vậy mới được chứ.

Hắn mỉm cười, tiếp tục lái xe và bắt đầu đặt câu hỏi với nó.

- Cô thích màu gì?

- Màu đen – Nó lạnh lùng đáp

- Thích loại đá quý nào?

- Pha lê

- ……………….

Hỏi tới câu thứ.….n, thấy nó không còn trả lời hắn nữa mà thay vào đó là sự im lặng, hắn cũng không buồn quan tâm, hắn cũng cảm thấy chán trò đùanày rồi nên chỉ tập trung chạy về nhà.

Chiếc xe dừng lại trướcmột căn biệt thự màu đen được xây dựng theo kiến trúc hoàng gia của Anh, bên ngoài khảm đá hoa cương màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuvườn được trang trí rất đẹp với đầy hoa hồng đỏ, ở giữa còn có bồn phunnước,….

- Này, chúng ta tới nơi rồi đấy. – Hắn nói với nó.

- ………………. – Im lặng.

- Này, cô có nghe tôi nói không đấy?

- ………………………………… – Vẫn im lặng.

Nói mãi không thấy nó trả lời, cũng không thấy nó nhúc nhích, hắn cảm thấylạ, hắn quay sang nó và ngay lập tức phì cười với cảnh hắn đang chứngkiến.

Hắn mỉm cười nhìn nó, hiểu ra lí do vì sao nó không trả lời hắn từ lúc nãy đến giờ: nó đã ngủ từ lúc nào không biết. Đứng lặng nhìn nó hồi lâu, nhìn khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng (mà hắn đã hônqua) và làn mi dài cong vút, hắn cảm thấy tim hắn đập mạnh.” Chết tiệt,không lẽ mình thích con nhỏ bạo lực này? Không thể nào? Thiếu gia ta đây chỉ muốn trả thù thôi chứ làm gì có chuyện kết nhỏ!!!! Đúng thế, chỉ vì ta muốn trả đũa thôi”, hắn tự nghĩ thầm.

Nhìn nó một hồi, hắn quyết định bế nó vào nhà

Sau khi chạy xe vào nhà, hắn bế nó ra và ẵm nó vào phòng hắn. Trong vòngtay hắn, thỉnh thoảng nó lại cựa quậy và khẽ mỉm cười. Hắn dừng lại, mỉm cười:

- Không ngờ con nhỏ bạo lực này lúc ngủ lại đáng yêu nhưvậy. – Nói rồi, hắn cúi xuống, đặt vào môi nó một nụ hôn< sam:bớngười="" ta,="" hôn="" lén…..cp(hai="" tay="" cầm="" dao):="" ngon="" thì="" ngươi="" la="" tiếpđi!……..sam:="" hihi(chạy="" với="" vận="" tốc="" 100="" cây="" số="" một="" giờ)="">

Sau khi đặt nó lên giường, đắp chăn xong xuôi, hắn cảm thấy nóng nên đi tắm.Một lúc sau, nó cũng tỉnh giấc, nhìn xung quanh một hồi < chị="" ấy="" chưa="" tỉnh="" hẳn="" ạ=""> nó mới biết nó đang nằm trên giường, trong một căn phòng xa lạ, nó vội lấy tay sờ khắp người rồi tự nói với bản thân:

- Không sao, không sao, vẫn còn quần áo.

Cùng lúc ấy, hắn từ phòng tắm bước ra và nói:

- Cô dậy rồi đó hả? Con gái gì mà ngủ say như chết ấy?

- Cái…… – Nó ngước lên, định cãi lại thì nguyên một cảnh tượng sexy hiệnra trước mắt nó: hắn chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm trên người, toàn bộphần trên của hắn hiện ra trước mắt nó khiến nó nhìn muốn xịt máu mũi.

Nó hét ầm lên < không="" gian="" rung="" chuyển="" vì="" tiếng="" hét="" đó="" đó="" ạ=""> và lấy tay che gương mặt đang đỏ bừng bừng lại:

- Mau mặc quần áo vào đi.

Nhìn phản ứng của nó, hắn cảm thấy nó thật đáng yêu và bỗng dưng hắn lạimuốn chọc ghẹo nó. Nghĩ đến đó, hắn tiến về phía nó và leo lên giường.Nhìn thấy hắn tiến đến mỗi lúc một gần, nó vớ đại lấy cái gối phangthẳng vào đầu hắn, hét lên:

- Tránh xa ta ra, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, bớ người ta.

Nhìn phản ứng của nó, hắn phải cố gắng lắm mới không bật cười, hắn nắm lấy tay nó, đè nó xuống giường, áp sát vào mặt nó:

- Em có biết là em càng chống cự thì anh càng thích thú không? – Hắn cười, cắn nhẹ vào tai nó.

Nghe hắn nói, nó thôi không chống cự nữa mà chuyển qua phương án….khóc. Thấy nó khóc, hắn vội thả nó ra. Không hiểu sao khi nó khóc, hắn chẳng biếtphải làm gì, cứ cuống cả lên:

- Này, tôi chỉ đùa thôi, cô…..cô….đừng khóc nữa.

Nó vẫn vờ khóc, thích thú vì kĩ thuật diễn xuất của chính mình. Nhanh nhưchớp, nó nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn mà tấn công. Dù đang bối rối nhưng hắn cũng không phải tay vừa, hắn né được nhưng mất đà, ngã đè lên người nó. Đâu đó có một cái khăn bay lên và hạ xuống sàn nhà. Nó lấy tay xoaxoa đầu, mắng hắn xối xả:

- Anh làm cái gì vậy hả? – Nó bực tức nói.

Vừa mới mở mắt, đập vào mắt nó là “em trai” của hắn. Thấy nó tròn mắt ranhìn, hắn cũng thấy lạ, nhìn theo nó hắn mới biết cái khăn đã bay mấttiêu. Bây giờ, cơ thể hắn không có lấy một mảnh vải che thân, hắn vộilấy tay che lại nhưng đã quá muộn, nó đứng hình đúng 5 giây nữa ngồi xỉu tập hai.

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

Thời gian: buổi tối

Nó choàng tỉnh, ngơngác nhìn xung quanh, nhanh như chớp, nó vớ lấy cái điện thoại gọi chonhỏ Giao Châu, mặc đại một cái váy và phóng như bay ra ngoài, không đếmxỉa tới ánh mắt ngạc nhiên của hắn.

Tại quán Rose, phòng riêng cho khách vip……..

- Huhuhu, cứu tui với. – Nó ôm lấy nhỏ, khóc bù lu bù loa lên.

- Sao vậy? Bà gặp chuyện gì? – Nhỏ lo lắng.

- Huhu, hắn cướp đi sự trong trắng của tui rồi, huhuhuhu – Nó tiếp tục khóc lóc.

- Hà???? – Nghe nó nói, mắt nhỏ muốn rớt ra ngoài qua quá ngạc nhiên – Chẳng lẽ bà với Chấn Phong làm chuyện đó rồi hả?

- Dĩ nhiên là không phải rồi, bà điên hả?

- Vậy chứ sao bà nói hắn lấy đi sự trong trắng của bà?

- Huhu, không phải ý đó, ý tui là đôi mắt tui đã bị hắn làm cho vấy bẩn, huhu, chuyện là vầy nè…….

Nó ngồi xả một hồi, nhỏ chỉ biết chịu đựng mà không dám xen vào. Nhưng khi nó nói được gần….30 phút, nhỏ không chịu được nữa, xen vào:

- Thôi, bây giờ mình gọi cái gì mạnh mạnh uống đi cho quên sự đời nha, vậy đi.

- Ừk, lẹ đi, gọi gì cũng được. – Nó đáp, không cần suy nghĩ, nếu có thể tống những “hình ảnh” đó ra khỏi đầu, nó sẽ làm mọi thứ.

Tuy hơi ngạc nhiên khi nó đồng ý nhưng nhỏ không nói gì, nhỏ gọi một chairượu cho nó. Khi nhỏ vừa uống được một ly thì nó đã xử hết nguyênchai< cầm="" nguyên="" chai="" nốc="" đó="" ạ="">, hai đứa lại gọi thêm một chai nữa và lần này nhỏ không hề uống mà ngồi nhìn cái cảnh nó uống rượu nhưnước lã. Đến chai thứ 4, nó không còn biết gì nữa, gục xuống bàn nằmngủ. Nhỏ thở dài và lấy điện thoại ra gọi xe đến rước.

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

Địa điểm: biệt thự nhà Chấn Phong

- Híc….bà đưa tui đi đâu vậy? – Nó say khướt, la ầm lên.

- Im coi, tui lấy đồ bịt miệng bà lại bây giờ, biết mấy giờ rồi không? – Nhỏ gắt.

Nghe nhỏ nói, nó thôi không nói nữa mà chuyển sang cười như điên. Bó tay + bực bội con bạn mình, nhỏ gõ như muốn phá cánh cửa:

- Lục Chấn Phong, mở cửa ra, anh chết trong đó rồi à.

- Lục Chấn Phong….híc…..hắn là cái thá gì? Hahaha, đúng, không là cái thá gì….. – Nó đứng không vững, quơ quào hai tay khiến nhỏ xém ngã.

Vừa lúc đó cánh cửa hé mở, anh nhìn bộ dạng của nó thì vô cùng ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy? Sao cô ấy lại say như vậy?

- Tại anh chứ ai? – Nhỏ cười bí hiểm.

- Sao lại tại tôi? – Hắn ngạc nhiên.

- Haiz, anh thử nghĩ đi, nó là một đứa trước giờ chưa biết gì về contrai, vậy mà đùng một cái, anh phơi bày thân thể ra trước mặt nó nên nóphát cuồng lên rồi nè. – Nhỏ mỉm cười, giải thích cho hắn – Thôi, trảcho anh, sáng mai nhắn với nó là trường cho nghỉ một tuần nhé, lo ở nhànghỉ ngơi đi.

Dứt lời, nhỏ giao nó cho hắn rồi ra về. Hắn bế nó vào phòng< phòng="" của="" anh="" phong="" đấy=""> và nhẹ nhàng đặt nó lên giường.

- Hay thật, vừa mới định đi tìm cô thì đã có người đưa cô về nhà. – Hắn mỉm cười.

Nằm cựa quậy một lát, nó ngồi bật dậy< say="" rượu="" 100%="" đấy="" ạ=""> và nhìnxung quanh. Nó ôm chầm lấy hắn, nhìn hắn bằng con mắt puppy long lanh:

- Cho tôi nước đi.

Nó vô tư không biết rằng hành động trẻ con đó khiến tim hắn đập thìnhthịch. Thấy hắn ngồi im, nó làm bộ mặt giận dỗi, hai má phồng lên:

- Cho tôi nước đi, tôi khát nước mà.

- Được rồi, đợi một lát.

Hắn đi lấy một ly nước rồi trở lại giường đưa cho nó:

- Nè, uống đi.

- Hihihi. – Nó cười tít mắt, nhận lấy ly nước.

Uống một phát hết sạch ly nước, cảm thấy vẫn còn khát, nó chìa ly ra cho hắn:

- Cho nước nữa đi.

- Haiz, thua cô thật, đợi tôi một lát.

Vì lí do hết nước, hắn phải xuống lầu lấy cho nó. Ở trong phòng hắn, dùđiều hoà đang là 18 độ nhưng do rượu khiến nó thấy nóng nên nó vô tư kéo dây kéo xuống và nằm xuống giường.

## 5. Chương 5

Vừa bước lên phòng, hắn muốn ngã ngửa trước cảnh tượng trước mắt: bộngực tròn trịa, trắng ngần của nó đang lấp ló, ẩn hiện sau lớp áo màuđỏ. Đôi chân trắng ngần, thẳng tắp của nó đang hiện ra trước mắt hắn< do="" chị="" ý="" vén="" váy="" lên="" ák="">, bờ môi đỏ mọng như đang mời gọi, nhìn nólúc này cực kì quyến rũ và gợi tình. Cố gắng kiềm chế ham muốn, hắn tiến đến gần no và lay nó dậy:

- Này, nước của cô đây.

- Cái gì vậy? – Nó vẫn còn say —-> vẫn còn cái tính trẻ con – Nước hả? Hihi, anh thật là tốt quá đi.

Nói rồi, nó uống hết ly nước. Uống xong, nó bỏ ly nước qua một bên và ôm chầm lấy hắn, dúi đầu vào ngực của hắn, nũng nịu:

- Tôi nóng quá, nóng quá à. – Vừa nói, nó vừa lấy tay mân mê cái cổ trắng ngần của mình, vừa nắm một bên áo vẫy vẫy < cho="" đỡ="" nóng="" ý="">.

Nhìn nó mà cả người hắn nóng ran, hắn cố đẩy nó ra nhưng nó vẫn cứ rúc đầuvào ngực hắn. Không còn kiềm chế được, hắn nhìn sâu vào mắt nó nói:

- Đây là cô quyến rũ tôi đấy nhé.

Nói rồi, hắn cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn nóng bỏng. Một phần do men rượu, một phần vì nó cảm thấy thoải mái vì nụ hôn của hắn< say="" rượulàm="" gì="" không="" biết=""> nên nó cũng đáp lại. Hắn thuần thục dùng lưỡi hémở khoang miệng nhỏ xinh của nó ra < rành="" quá="" còn="" gì=""> và quấn lấylưỡi nó. Nhiệt độ của hai người lúc này nóng hừng hực. Sau khi chơi đùavới lưỡi nó, hắn tiếp tục hôn xuống cổ, xuống ngực của nó và dùng tayvén bộ váy của nó lên, ném xuống đất, tiếp bước theo cái váy, nội y củanó cũng nhanh chóng nằm một đống dưới sàn. Trên giường, hai thân thểtrần trụi đang áp sát lại với nhau, tiếp tục mơn trớn với nhau. Hắn cúixuống dùng lưỡi mân mê cái vật hồng hồng trên ngực nó khiến nó không kềm được một tiếng rên nho nhỏ. Hắn dùng tay chơi đùa nơi mật thất của nó.Ban đầu, nó không ngừng hưởng ứng, sau đó hắn thấy nó im lặng một cáchbất thường.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn nhìn lên thì thấynó đã ngủ mất tiêu. Khóc không thành tiếng, hắn đành tiếc hùi hụi, tìmmột cái áo sơ mi mặc vào cho nó rồi cũng nhanh chóng mặc quần áo vào vàleo lên giường nằm ngủ, tự rút ra một bài học ình: Muốn làm gì thìlàm lẹ, chơi đùa làm gì để bây giờ phải tiếc.

Sáng hôm sau, nóthức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nó mệt mỏi trở mình, định sẽ ngủtiếp một giấc nữa. Vừa mới quay qua thì nguyên cái mặt của hắn đập vàomắt nó. Dùng tay bịt miệng lại để ngăn chặn tiếng hét đã lên tới cổ.Nhìn xuống sàn, nó thấy váy của nó nằm một đống dưới sàn còn thứ trênngười nó là một cái áo sơ mi và bộ underwear. Nó quay sang nhìn hắn rồinhìn quanh giường và tự nói với mình:

- Không sao, hắn vẫn cònmặc quần áo, với lại trên giường không có dấu tích gì, chắc chắn khôngcó chuyện gì xảy ra, đúng vậy, không có chuyện gì xảy ra.

“Tự kỉ” xong, nó quay sang định cho hắn bay khỏi giường nhưng khuôn mặt của hắn khiến nó bị mê hoặc. “ Tên này khi ngủ nhìn khác hẳn so với lúc bìnhthường nhỉ?”, nó nghĩ. Khuôn mặt hắn rất đẹp trai, nhìn hiền và….đángyêu không chịu nổi. Nghĩ tới đó, nó tự cốc đầu mình” không được để hắnmê hoặc, Lâm Bạch Nguyệt, bình tĩnh lại nào”. Tuy nói vậy nhưng nó vẫnngắm hắn thêm một lát nữa, bất giác nó đưa tay ra chạm vào mặt hắn vàmỉm cười.

Chợt nó nhìn thấy cái đồng hồ, “ mới có 6 giờ, mình đi tắmcái đã”, nghĩ vậy, nó bò khỏi giường, đến chỗ cái vali để lấy quần áo và bước vào phòng tắm.

< sam="" giải="" thích="" đây="" ạ:="" do="" hôm="" qua="" bn="" ngủ="" trên="" xe="" nên="" khi="" cp="" bế="" chị="" ý="" vào="" phòng="" thì="" cũng="" tiện="" tay="" xách="" theo="" đồđạc="" của="" chị="" ý="" nên="" đồ="" của="" chị="" nguyệt="" đang="" nằm="" trong="" phòng="" anh="" phong="">

Được một lúc sau, hắn cũng thức dậy, vươn vai một cái, hắn bước vào phòngtắm để đánh răng< chưa="" tỉnh="" ngủ="" ạ="">. Vừa mở cửa phòng tắm bước vàothì hắn đã được đánh thức một cách rất “nhẹ nhàng” bằng giọng hét oanhvàng của nó và cùng vô số vật thể không xác định đang bay về phía hắn.Hoảng hồn, hắn vọt ra ngoài, đóng cửa lại. Định thần lại, hắn mới biếtchuyện gì vừa xảy ra thì nó cũng bước ra, mặt đỏ bừng bừng khiến hắn bật cười.

- Cười cái gì hả? – Nó nghiến răng.

- Không có gì, hahaha. – Hắn cười như thằng điên.

- Đồ háo sắc, biến thái, hết chuyện làm hay sao mà đi rình người ta tắm hả? – Nó bừng bừng lửa hận.

- Ai rình cô chứ? Cô tưởng tôi thèm à? Mà hôm qua cô cũng thấy của tôi rồi đó thôi, hôm nay tôi thấy lại, vậy là huề.

– Hắn cười gian, dùng mắt nhìn nó từ trên xuống dưới.

Nó tức muốn trào máu nhưng cũng không cãi lại hắn nên đành ôm hận chờ ngày trả thù. Nó tiến đến cái va li quần áo và lôi đồng phục ra, định đithay thì hắn lên tiếng:

- Nè, bạn cô nói trường cô cho nghỉ một tuần đó, không cần đi học đâu.

- Sao tôi phải tin anh chứ? – Nó lạnh lùng.

- Không tin thì cô cứ đến trường đi, đừng trách sao tôi không nói nhé. – Hắn cười

Nó để bộ đồng phục lại vào vali và lấy ra bộ váy màu trắng, bước vào phòng tắm. 5 phút sau, nó bước ra, gom cái váy đỏ dưới sàn và đi ra khỏiphòng. Hắn cũng rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Một lúc sau, hắnbước xuống nhà thì ngửi thấy một mùi thơm cực kì quyến rũ, tò mò, hắnvào nhà bếp thì thấy nó đang nấu cái gì đó. Nhìn bộ dạng cặm cụi của nóhắn thấy thật đáng yêu và hắn lại muốn chọc ghẹo nó một chút . Hắn tiến tới sau nó và bất ngờ vòng tay qua eo nó. Giật mình, đôi đũatrên tay nó suýt bay xuống đất. Hắn mỉm cười, hôn vào tóc nó:

- Vợ yêu đang nấu cái gì vậy?

- Ai là vợ của anh chứ? Buông tôi ra. – Nó đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra.

- Em chứ ai? Không lẽ em quên hết mọi chuyện rồi sao? – Hắn ngọt ngào.

- Chuyện gì? – Mắt nó tròn xoe kèm chút khó chịu.

Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của nó, hắn phì cười, “ vậy là cô ta quên hết mọichuyện rồi thì phải”, hắn nghĩ. Nhìn hắn cười một mình, nó hơi khó chịunhưng cũng không quan tâm. Nó tiếp tục “ tập trung vào chuyên môn”. Nấuxong, nó vừa quay đi lấy tô, khi trở lại thì thấy hắn đang ăn ngon lành.

- Cái này ngon nè, xem ra cô cũng có tài nấu nướng đó chứ.

- Lục Chấn Phong, ai cho phép anh ăn hả? Muốn chết không? – Nó gầm lên,lửa hận từ người nó bốc lên, đôi mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- Vợ thì phải nấu ăn cho chồng chứ, đó là lẽ thường. – Hắn cười, tiếp tục ăn ngon lành.

- Ta trịnh trọng tuyên bố nhé, còn lâu ta mới là vợ ngươi đó tên khốnkia, chỉ cần ta đây tốt nghiệp thì ta sẽ lập tức phá bỏ hôn ước này,đừng có mơ nhé! – Nó lạnh lùng nói.

- Cô vừa gọi tôi là gì? – Hắn ngạc nhiên.

- Là đồ khốn đấy, bị điếc à? – Nó thản nhiên nói, đến bếp nấu một phần mì khác.

Hắn nghe nó nói như sét đánh ngang tai, ngay cả ba mẹ hắn còn chưa dám nóinặng với hắn, vậy mà nó lại dám mắng hắn là đồ khốn, “ được lắm, rồi côsẽ biết tay tôi”, hắn nghĩ thầm, miệng nở một nụ cười “hiền lành”.

Sau khi nó ăn xong, hắn kéo nó đến công ty với lí do: phụ giúp hắn làm việc, nếu không hắn sẽ máchpapa nó< cũng="" biết="" ép="" buộc="" người="" khác="" ghê="">. Ban đầu nó không thèmđi nhưng khi nghe tới papa nó, nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt, leo lên xeđi với hắn.

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

Địa điểm: công ty Wing

Vừa bước vào công ty cùng hắn, nó đã nghe tiếng xầm xì nhỏ to của nữ nhân viên.

- Ai vậy nhi? – Nhân viên 1

- Xấu thấy ớn, chắc cũng là cái thứ mặt dày thôi. – Nhân viên 2.

- Đúng đó, chắc cũng đeo bám lắm đấy. – Nhân viên 3.

- …………

Nghe những lời đó, nó chẳng bận tâm. Còn hắn thì tiến đến bên mấy nhỏ tiếptân, nở nụ cười sát gái trứ danh của hắn, ngọt ngào nói:

- Các cô có thể giúp tôi xử lí cô gái “ đeo bám” này được không?

Mấy nữ nhân viên thấy hắn cười thì té xỉu lộp độp, còn mấy nhỏ tiếp tân thì mắt hiện lên nguyên trái tim bự chảng, dịu dàng đáp:

- Vâng ạ thưa giám đốc.

Nói rồi, họ tiến về phía nó, thái độ thay đổi 100%,gương mặt như muốn bămvằm nó ra vậy. Nó đứng đó lạnh lùng nhìn bọn họ. Cô gái có vẻ là ngườicầm đầu bước ra trước mặt nó, chanh chua nói:

- Ai ày đeo bám giám đốc của bọn tao? – Nói dứt lời, cô ta giơ tay lên tính tát cho nó một cái.

Nhanh như cắt, nó nắm lấy tay cô ta, bóp chặt khiến gương mặt cao ngạo kialập tức nhăn lại. Nó cười mỉa mai nhưng gương mặt lạnh lùng tới mức ainhìn thấy cũng rùng mình:

- Đừng đánh đồng tôi với loại người thấp kém như cô.

- Cái gì? Mày dám nói vậy với tao hả? – Cô ta lồng lộn lên, lấy tay còn lại tát nó.

“ Bốp”, gương mặt cô ta hằn đỏ 5 dấu tay của nó. Mọi người trong phòng lúc đó ai cũng ngạc nhiên vì cái tát bất ngờ đó, thậm chí họ còn chẳng thấy nó giơ tay lên nữa. Cô ta vừa bị tát xong liền chạy đến bên hắn nhõngnhẽo:

- Giám đốc, xem cô ta làm gì em này? Đau quá đi.

## 6. Chương 6

Hắn không để ý gì tới cô ta, bước đến bên cạnh nó và nở nụ cười:

- Tôi xin giới thiệu với mội người, đây là tiểu thư Lâm Bạch Nguyệt, tiểu thư của tập đoàn Green, chắc mọi người cũng không xa lạ gì với cái tênđó phải không?

Vừa nghe hắn nói xong, mọi người ai cũng giậtmình. Tập đoàn Green là tập đoàn lớn không kém gì so với Wing, rồi cómột vài người liếc trộm về phía cô tiếp tân lúc nãy, thầm cầu nguyện cho cô ta có khả năng sống sót. Còn nói về cô gái lúc nãy, mặt cô ta lúcnày xanh như tàu là chuối, lắp bắp nói:

- Thưa…..thưa….giám đốc…..tôi…….

Hắn mỉm cười nhìn nó rồi nói:

- Cho em toàn quyền quyết định đó.

Nó nhìn thẳng vào mắt cô ta, nở một nụ cười lạnh lùng, lạnh tới nỗi khiếnmọi người ai cũng lạnh xương sống. Rồi nó ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàngnói:

- Tôi không muốn đuổi việc cô ta, cho xuống làm nhân viên vệ sinh được rồi.

Nó mỉm cười, quay sang hắn:

- Phòng anh ở đâu? Tôi lên trước, anh cứ ở đây giải quyết việc còn lại đi nhé.

- Ở tầng 10, cô cứ lên trên ấy sẽ thấy ngay thôi.

Nghe hắn nói xong, nó quay lưng bước đi, không đếm xỉa tới người đang khóclóc khi nhận quyết định của nó. Hắn tiến đến bên cạnh cô ta, nở nụ cườinhân từ:

- Cô mau chóng đi nhận nhiệm vụ mới đi nhé, đừng nghĩtới chuyện nghỉ việc, nếu không thì……< gương="" mặt="" nhân="" từ="" mà="" lời="" nóira="" thì="" ác="" ghê="">

Nói rồi, hắn bỏ đi, cảm thấy rất thú vị, sựviệc không ngoài dự đoán của hắn, quả thật nó đúng là một con người nguy hiểm(nhưng đáng yêu).

Hắn lên phòng thấy nó đang ngồi xem tàiliệu, ngoài chồng để bên cạnh, trên bàn hắn còn có hai chồng khác nữa.Ngạc nhiên, hắn hỏi nó:

- Cô đang làm gì vậy?

- Làm việc? Anh bị mù à?

- Cô…….. – Hắn nổi đoá

- Cô cái gì? Không phải sao? – Nó hờ hững đáp

- Sao cô lại chia tài liệu ra 3 chồng thế kia?

- Chồng này chưa đọc, chồng này nên kí hợp đồng, chồng này thì không. – Nó lấy tay chỉ cho hắn xem.

Nghe nó nói, hắn ngạc nhiên lắm, cầm lên xem thử. Quả nhiên đúng 100%, nóphân tích vô cùng hợp lí. Hắn bỏ xuống, quay sang hỏi nó, giọng khônggiấu một chút thán phục:

- Sao cô làm được những việc này?

- Ở nhà tôi vẫn hay giúp ba tôi mà. – Nó nhún vai.

- Vậy sao? Cô giỏi thật.

Nghe lời khen của nó, bỗng dưng mặt nó ửng đỏ và tim nó đập tình thịch. Hắnáp sát vào mặt nó, lấy tay sờ vào trán nó, dịu dàng nói:

- Cô bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy?

- Không…..không có. Làm việc, làm việc đi. – Nó lắp bắp.

Nói rồi, nó đẩy hắn ngồi xuống ghế và ôm lấy chồng hồ sơ đi chỗ khác, tiếptục ngồi đọc, mặt vẫn ửng đỏ. Hắn cũng không nói gì, ngồi xuống làmviệc. Thỉnh thoảng nó lại liếc trộm hắn, “nhìn hắn làm việc nghiêm túccũng đẹp trai lắm chứ”, nó nghĩ thầm rồi tự mỉm cười với chính ý nghĩcủa chính mình.

Ngồi làm việc, lâu lâu hắn lại nhìn nó, một người con gái xinh đẹp và thông minh, có lẽ hắn đã thật sự thích nó rồi, hắncảm thấy nó thật đáng yêu. Nó cũng là người con gái đầu tiên không bị vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc mà ngược lại còn khiến hắn thích thú.

- Thưa Giám đốc, anh có điện thoại ạ. – Cô thư kí thông báo.

- Nối máy cho tôi.

Nghe điện thoại xong, hắn bỗng nhiên đứng lên, lại ngồi cùng nó, nhìn nó bằng ánh mắt cầu khẩn. Ngạc nhiên, nó hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Đi công tác với tôi nha!!!!! Please!!!!

Nó định mở miệng từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của hắn nó không nỡ. Ngẫm nghĩmột lát, nó gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. Nghe nó đồng ý thì hắn mừng lắm, trong bụng vạch ra một đống kế hoạch để cưa đổ nó. < mặt="" thiên="" thầncòn="" tim="" ác="" quỉ="" mà="">

Buổi trưa, hắn mời nó đi ăn, tại nhà hàng, nó hỏi hắn:

- Sao anh lại muốn tôi đi cùng?

- Vì đây là một vụ khó, công ty của tôi và đối tác từng gặp gỡ nhiều lầnnhưng không hiểu sao vẫn không đạt tới thoả thuận cuối cùng được. Lầnnày tôi quyết định tận tay xử lí…..

- Vẫn chưa nói được lí do. – Nó nói, tiếp tục cắn một miếng bánh mì ngọt.

- Vì tôi muốn đi cùng cô. – Hắn cười cười – Xa cô tôi chịu không nổi.

- Lí do không hợp lí, bác bỏ. – Nó cười.

- Nói thật là vì tôi nghĩ cô sẽ giúp được tôi. – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.

Nó đỏ mặt, khẽ cúi xuống để tránh ánh mắt của hắn. Ngại ngùng nói:

- Được rồi, mà đi đâu mới được chứ?

- Hawaii. – Hắn nhún vai.

- Thật sao? – Nghe hắn nói, nó ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ.

- Này, không lẽ cô chưa đi à? – Hắn cười.

- Ừ, tôi chưa đi, nhưng tôi rất muốn đi thử. – Nó cười, một nụ cười rạngrỡ đến bất ngờ khiến tim hắn phải loạn nhịp – Mà chừng nào đi thế?

- Hôm nay – Hắn nhún vai

- HÔM NAY???? – Nó tròn mắt nhìn hắn – Anh có bị bệnh không? Gấp thế sao tôi chuẩn bị được?

- Có sao đâu, thôi ăn đi rồi còn làm việc nữa. – Hắn đáp, cúi đầu xuống ăn.

Trở về công ty, nó phóng nhanh vào thang máy, bỏ hắn đứng ngẩn ngơ mộtmình, vừa mới vào phòng thì cái điện thoại nó rung lên, là nhỏ gọi đến,nó vội trả lời, giọng hớn hở:

- Bà ơi, tui sắp đi công tác nè, hihi

- Trời, chưa gì là có việc làm rồi đó hả? Mà đi đâu vậy?

- Hawaii, hihi, tui thích lắm mà chưa có thời gian đi, bây giờ ước mơ thành hiện thực rồi.

- Wao, mà bà đi với Chấn Phong hả? – Nhỏ cười gian

- Ừ, đi chung với tên đó đó, mà sao?

- Ay da, nam thanh nữ tú mà du lịch cùng nhau, nguy hiểm, nguy hiểm – Nhỏ cười phá lên.

- Bà có dẹp ngay cái giọng đó không? Tui cúp máy à!!!!!!! – Nó đe doạ.

- Thôi, thôi, khoan, hihi, tui đùa chút mà, đi chơi vui vẻ nha, hihi, nhớ mua quà cho tui, thôi, bye bye

Dứt lời, nhỏ tắt máy, nó cũng dẹp điện thoại vào, vừa quay lại thì thấy hắn đứng một đống sau lưng, nét mặt vô cùng “hiền lành”. Hắn cười mỉm chi:

- Cô dám để tôi một mình hả? Cô gan nhỉ????

- Anh là cái gì mà tôi không dám để anh một mình. – Nó lè lưỡi ra,làm mặt xấu với hắn.

- Tôi sẽ phạt cô – Hắn mỉm cười, tiến tới gần nó.

- Tôi thách anh đó, đụng thử đi, tôi ột cước bây giờ. – Nó vẫn vô tư thách thức hắn

- Cô thách tôi đấy nhé!!! – Hắn cười gian.

- Ừ, tôi…….

Nó chưa nói dứt lời, hắn đã kéo nó vào lòng và đặt vào môi nó một nụ hônnóng bỏng. Nó chống cự < dĩ="" nhiên="" rồi=""> nhưng rất yếu ớt, dường như nó bị nụ hôn của hắn mê hoặc vậy. Nó cố gắng đấu tranh tư tưởng, đẩyhắn ra nhưng vô ích, vòng tay của hắn quá mạnh mẽ khiến nó không chốnglại được. Và rồi nó hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn, tay vòng lên ôm lấycổ hắn. Nhìn biểu hiện của nó, hắn vô cùng hài lòng. Một lúc sau, hắnbuông nó ra và vòng tay ôm lấy nó, cười gian:

- Cô yêu tôi rồi.

- Không bao giờ, cái này là ép hôn – Nó thở không ra hơi nhưng vẫn cố cãi bướng.

- Vậy sao? – Hắn nhướng mày lên.

- Đúng, ép hôn, ai mà thèm yêu một tên k.h.ố.n như anh chứ? – Nó nhấn mạnh.

- Muốn tôi phạt nữa không? – Hắn cau mày.

- Không – Nó hét lên – Bỏ tôi ra, làm gì ôm hoài vậy?

Hắn buông nó ra và đột ngột bế thốc nó lên. Nó giãy đành đạch trên tay hắn:

- Buông tôi ra nào, bớ người ta……

- Cô không im thì tôi hôn cô nữa đó nha – Hắn mỉm cười đe doạ.

- Hic, cái đồ bắt nạt – Nó ấm ức nói.

Hắn bế nó ra khỏi phòng, dặn dò cô thư kí xong rồi ra thẳng xe. Tuy khôngnhìn thấy nhưng nó cảm nhận được sự ghen tức của cô thư kí và các cônhân viên dành cho nó. Nó giật giật áo hắn, nói khẽ:

- Cho tôi xuống đi, kì quá à! – Mặt nó đỏ ửng.

- Để suy nghĩ xem – Hắn mỉm cười thích thú – Không!

Nó rúc mặt vào trong áo hắn, tránh ánh mắt của mọi người, nó không hiểu vì sao nó lại trở nên yếu đuối trước hắn nữa(dù quả thật nó yếu hơn hắnnhiều). Đặt nó vào chỗ ngồi xong, hắn nhanh chóng đưa nó về nhà và sửasoạn đồ đạc. Đúng 30 phút sau, nó và hắn có mặt ngoài sân bay. Làm thủtục xong, nó và hắn lên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế, nó hỏi hắn:

- Chừng nào chúng ta về?

- 6 ngày nữa, yên tâm đi, lúc đó cô còn được nghỉ mà.

- Vậy sao? Sao anh đặt được vé nhanh vậy? Còn là khoang hạng nhất nữa chứ.

- Cô nghĩ tôi là ai chứ? – Hắn mỉm cười

- Là một con heo. – Nó cười.

- Cô……. – Hắn tức xì khói – hết đồ khốn rồi lại tới heo, cô xem tôi là cái gì vậy hả?

- Hên xui thôi – Nó cười vui vẻ.

Hắn vừa định đáp trả thì tiếng thông báo của nhân viên hàng không át đi lời của hắn:

- Xin thông báo, chuyến bay từ TP.HCM đến Mỹ sắp cất cánh, xin mọi người ổn định chỗ ngồi và tắt các phương tiện liên lạc.

Máy bay vừa cất cánh, hắn quay qua định trả đũa nó nhưng nó đã ngủ từ baogiờ. Trong vô thức, nó tựa đầu vào vai hắn, ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười, nắm chặt lấy tay nó và cũng đi ngủ trong một tâm trạng vô cùng thoảimái.

## 7. Chương 7

Khoảng 20 giờ ngồi trên máy bay, nó và hắn đã đặt chân đến Mỹ. Rồi haingười đến đảo Hawaii bằng tàu biển. Hắn đặt phòng tại khách sạn 5 saoThe whaler on kaanapali beach. Đi theo hắn lên nhận phòng, nó ngạc nhiên hỏi:

- Phòng của tôi đâu?

- Cô ở chung với tôi, đừng lo, giường lớn lắm, đủ chỗ cho hai người mà. – Hắn cười gian.

- Cái gì? Tôi không ở chung với anh đâu, đặt thêm một phòng nữa đi – Nóixong, nó quay ra nói với nhân viên phục vụ – Cho tôi đặt thêm một phòngkhác được không? ( bằng tiếng Anh ý)

- Xin lỗi thưa cô, chúng tôi chỉ còn duy nhất phòng này thôi ạ. – Anh ta đáp, liếc trộm về phía hắn.

- Thấy chưa, ở chung với tôi không tốt sao? – Hắn mỉm cười, nháy mắt với người nhân viên.

Nó chẳng nói chẳng rằng, hậm hực vào phòng, vừa bước vào bên trong, nó đãphải khẽ thốt lên vì vẻ đẹp sang trọng của căn phòng. Rồi nó đặt hành lí xuống, ngồi xuống giường nghỉ mệt. Còn ở bên ngoài, hắn nói khẽ vớingười phục vụ:

- Anh làm tốt lắm.

Rồi hắn rút ra một xấp tiền đưa cho anh ta và vào phòng. Đóng cửa phòng lại, hắn vui vẻ hỏi nó:

- Cô tranh thủ ngủ một chút đi, ngày mai chúng ta mới gặp đối tác.

- ………………………… – Im lặng.

- Không lẽ…………….. – Hắn quay lại, quả đúng như hắn nghĩ, nó đã ngủ mất tiêu.

Hắn bước lại gần nó, xoa đầu nó và mỉm cười:

- Chắc em mệt lắm nhỉ? Ngủ ngon nhé! – Nói rồi, hắn cúi xuống hôn vào má nó.

Hắn bế nó lên và đặt nó lên giường một cách nhẹ nhàng, đắp chăn cho nó rồiđi tắm. < sam="" giải="" thích="" một="" chút:="" do="" chị="" nguyệt="" mệt="" nên="" khi="" ngồitrên="" giường,="" được="" một="" lúc="" thì="" ngủ="" gục="" luôn,="" nằm="" chình="" ình="" giữa="" giườngnên="" anh="" phong="" phải="" “chỉnh="" sửa”="" lại="" tướng="" nằm="" của="" chị="" ý="">

Rồihắn ra ngoài, lau khô tóc xong, hắn leo lên giường ôm nó. Hắn cũng không biết tại sao nhưng từ khi ngủ chung với nó, hắn cảm thấy rất thoải máivà giấc ngủ cũng ngon hơn. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nó khi ngủ, hắn cảmthấy đáng yêu lắm, cứ muốn được mãi ở bên nó như thế này. Hôn vào môi nó một cái thật nhanh và nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vớinụ cười còn đọng trên môi.

Đúng 9 giờ sáng, nó thức giấc, trongcơn mê, nó không hiểu vì sao nó lại cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp, còn bây giờ thì nó đã biết: hắn đang ôm nó. Nếu là bình thường, chắcchắn nó sẽ cho hắn bay khỏi giường nhưng không biết tại sao bây giờ nólại thích được nằm trong vòng tay của hắn. Có lẽ vị trí của hắn tronglòng nó đang ngày càng lớn chăng? Nó khẽ mỉm cười và hôn hắn. Đó là lầnđầu tiên trong cuộc đời, nó chủ động hôn một người con trai, đơn giản vì nó thích như vậy. Sau đó, nó rời khỏi giường và đi làm VSCN, sau đó nómặc vào người một bộ áo tắm vô cùng đáng yêu, không hở hang nhưng vẫnrất quyến rũ. Xong xuôi, nó bước ra ngoài, định bụng sẽ ra biển mộtmình, nào ngờ khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã dậy từ bao giờ. Hắnnhìn nó bằng ánh mắt đầy say mê xen lẫn một chút ngạc nhiên, nó đỏ mặt,lấy khăn tắm che người lại và mắng hắn:

- Nhìn cái gì chứ?

- Vì em đẹp nên anh nhìn – Hắn cười – Em định ra biển à? Chờ anh đi với

Nói rồi, hắn phóng vào phòng tắm và trở ra ngay lập tức. Hắn mặc quần đùivà áo khoác ngoài, vì không cài cúc nên vồng ngực rắn chắc của hắn cứ ẩn hiện sau cái áo mỗi khi hắn di chuyển. Nó cười, trêu hắn:

- Anh tính ra biển quyến rũ các cô gái chân dài nóng bỏng à?

- Ừ – Hắn đáp tỉnh bơ.

- Vậy sao? – Khuôn mặt nó có chút biến sắc, không hiểu sao nó lại cảm thấy hơi khó chịu vì cậu trả lời của hắn – Đi thôi.

Nó quay đi, không nói thêm lời nào.

Ở bãi biển, nó và hắn nhận được rất nhiều sự chú ý, nó thì cực kì xinhđẹp và quyến rũ, còn hắn thì lịch lãm và ga-lăng. Thế là nó và hắn bịtách nhau ra. Những anh chàng thì cố tỏ ra ga lăng để lấy lòng người đẹp còn các cô nàng thì ỏng ẹo để quyến rũ hắn. Nhưng thái độ lạnh lùng của nó khiến họ phải tránh ra, còn hắn thì lại rất vô tư niềm nở với các cô gái, thỉnh thoảng lại còn hôn họ nữa chứ.< tình="" hình="" là="" anh="" ý="" muốnchị="" ý="" ghen="" đó="" mà="">

Sự khó chịu trong lòng ngày càng gia tăng,nó tức tối bỏ ra biển, khi hoà mình vào dòng nước trong veo tuyệt đẹp,nó cảm thấy mọi căng thẳng đều biến mất. Nó lặn xuống nước một hồi lâurồi đứng dậy, lấy tay vuốt tóc. Nó đâu biết rằng hành động tưởng chừngnhư bình thường đó lại khiến bao anh chàng phải ngất ngây. Rồi có mộtanh chàng đến bắt chuyện với nó, anh ta có mái tóc vàng và đôi mắt màuxanh, giọng nói trầm ấm rất quyến rũ. Ban đầu nó định sẽ lờ anh ta đinhưng nó muốn trả đũa hắn, hơn nữa, anh ta rất đẹp trai, nói chuyện mộtchút thì cũng chẳng sao. Thế là nó mỉm cười, vui vẻ trò chuyện với anhta, mặc cho hắn đang nhìn hai người bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Em là khách du lịch à?

- Đúng vậy, còn anh? – nó mỉm cười.

- Anh cũng vậy, anh đến đây để làm ăn, em thật xinh đẹp đấy, em biết không? – Anh ta mỉm cười.

- Anh quá khen thôi. – Mặt nó hơi ửng đỏ.

- À, quên mất, này giờ chưa biết tên em, anh là Eric, còn em?

- Em là May, rất vui được gặp anh, Eric.

Hai người cứ đứng trò chuyện vô cùng vui vẻ, không thèm quan tâm đến đámmây u ám đang ngồi trên bờ. Các cô nàng thấy hắn có vẻ bực bội nên cũngtản ra cả, chỉ có một vài người lẳng lơ cứ ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu:

- Anh, làm gì mà khó chịu vậy? Chúng ta đi chơi đi.

- Cút – Hắn lạnh lùng – Tôi cho các cô 10 giây.

Nói rồi, hắn bắt đầu đếm, sát khí trên người hắn toả ra cũng tăng lên theocấp độ nhân, ngày càng biểu hiện rõ khiến họ nhanh chóng chạy mất. Hắnđứng bật dậy, tiến đến chỗ nó và Eric, lạnh lùng nói:

- Hey, anh bạn, cô ấy là của tôi.

- Oh, thật vậy sao May? Em có bạn trai rồi à? – Eric nhìn nó, chẳng đếm xỉa tới hắn.

- Không, chỉ là gã điên đó mà, đừng quan tâm tới anh ta, chúng ta đi thôi. – Nó thản nhiên nói.

Rồi nó kéo tay Eric đi, trong lòng hả hê vì đã chọc tức được hắn. Vừa đi được mấy bước, hắn cười nửa miệng, “dịu dàng” nói:

- Lâm Bạch Nguyệt, tôi cho cô cơ hội sửa chữa lỗi lầm đó. < nói="" bằng="" tiếng="" việt="">

- May, anh ta nói gì thế? – Eric khó hiểu

- Không có gì cả, mặc kệ hắn.

Nó mạnh miệng nói mặc dù nó đang lạnh toát cả người sau câu nói của hắn. Hắn mỉm cười:

- Cơ hội cuối cùng.

Nó lơ hắn, tiếp tục đi. Hắn mỉm cười, nhanh chóng bắt kịp nó và nhấc bổng nó lên, nói khẽ vào tay nó:

- Tối nay cô chết chắc.

- Hey, buông cô ấy ra. – Eric nắm lấy vai hắn.

- Đây là vợ tôi – Hắn lạnh lùng đáp, nhìn Eric bằng ánh mắt đầy sát khí khiến anh phải buông tay ra.

Nói rồi, hắn ẵm nó đi trong sự kinh ngạc của Eric và sự ngưỡng mộ của mọi người

- Thả tôi xuống – Nó lạnh lùng

- Không – Hắn đáp, tiếp tục đi.

- Đi mà chơi với các cô gái nóng bỏng của anh, mau bỏ tôi xuốn – Nó gầm gừ.

Hắn mỉm cười, chuyển sang bế nó , ranh mãnh nói:

- Vậy là nãy giờ em ghen chứ gì?

- Không hề, mắc gì tôi phải ghen chứ – Nó cãi bướng.

- Vậy sao? Được thôi, vậy anh sẽ trở lại tìm họ vậy – Hắn thả nó xuống –Dù gì họ cũng rất hấp dẫn, trái ngược với em, không đáng yêu gì hết, con gái gì mà thô lỗ, hung hăng, hở một chút là đánh người khác.

Hắn vô tư nói, không để ý tới khuôn mặt của nó. Hắn cứ nghĩ nó sẽ nổi điênlên với hắn, nào ngờ giọng nói đầy tổn thương của nó khiến hắn phải giật mình:

- Ừ, tôi không đáng yêu được như họ, vậy anh tìm họ đi nhé, tôi về khách sạn trước đây.

Nói rồi, nó vụt chạy đi, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Hắn vội chạy theogiữ nó lại, định giải thích nhưng khi thấy nó khóc, hắn đứng sững lạinhìn nó. Nó giật tay ra và tiếp tục chạy đi, nước mắt mỗi lúc một nhiềuhơn. Hắn đứng đó, suy nghĩ về lời nói của mình, hắn không nghĩ nó sẽ bịtổn thương như vậy. Đứng lặng hồi lâu, hắn cảm thấy mình quá ngốc nếu cứ đứng đây phí phạm thời gian. Hắn vội chạy về khách sạn tìm nó, hắn muốn giải thích với nó, muốn xin lỗi nó. Về tới phòng, hắn không thấy nó đâu cả. Tìm khắp phòng thì hắn phát hiện ví tiền của nó đã mất tích và cóvẻ như nó đã thay đồ. Hắn lo lắng:

- Cô ấy đi đâu chứ?

Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, hắn vội đi tìm nó, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó đâu cả.

## 8. Chương 8

Trời bắt đầu sụp tối, hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm nó, hắn thậm chí trởlại bãi biển để tìm nó nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Thẫn thờ, hắn đi dọccon đường về khách sạn, suy nghĩ xem nó có thể đi đâu. Đột nhiên hắnnhìn thấy một tiệm bán pha lê, rồi hắn nhớ đến sở thích của nó. Khôngsuy nghĩ gì thêm, hắn liền chạy vào trong cửa hàng đó, bắt đầu tìm kiếm. Hắn đi dọc theo các dãy tủ trưng bày, tìm kiếm từng ngóc ngách của cửatiệm và hắn nhìn thấy nó. Trong bộ đầm trắng thướt tha, nó đang đứng đóngắm nhìn vật trong suốt trên tay, ánh mắt buồn vời vợi. Hắn chạy đến ôm chầm lấy nó, không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bất ngờ, nó đánh rơi trái tim bằng pha lê hồng nhưng hắn đã nhanh tay chụpđược. Nhìn thấy hắn, nó lại muốn chạy đi nhưng lần này hắn ôm nó thậtchặt khiến nó không nhúc nhích được. Nó nức nở nói, nước mắt cũng bắtđầu rưng rưng trên mi mắt:

- Buông tôi ra đi, đi tìm mấy cô nàng đáng yêu, hấp dẫn của anh đi. Làm ơn bỏ tôi ra.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý nói những lời như vậy, về với anh đi, choanh xin lỗi – Hắn dịu dàng nói, nó cảm nhận được sự lo lắng trong giọngnói của hắn nhưng nó vẫn không sao quên được những lời nói tàn nhẫn củahắn.

- Mặc kệ tôi, làm ơn buông tôi ra đi – Nó nói, giọt nước mắt đầu tiên chảy dài trên má.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cần những người đó, anh chỉ cần em thôi, về với anh đi. Anh xin em mà. – Hắn buồn bã.

- Tại sao anh nói những lời tàn nhẫn đó với tôi?

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu em một chút, anh không ngờ lại làm em bị tổn thương nhiều như vậy. Anh xin lỗi, về với anh đi mà.

Nghe hắn nói, nó quay lại ôm chầm lấy hắn, nức nở nói:

- Đừng bao giờ nói những lời đó với em nữa, em xin anh, em không biết tại sao nhưng em đau lắm.

- Anh hứa, về với anh nha. – Hắn ôm lấy nó.

- Em chưa muốn về, mình đi ăn tối đi, chiều giờ em chưa ăn gì nên đóiquá!!!!!! – Nó mỉm cười, lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trênmi.

- Em muốn ăn gì? Em cứ nói đi – Hắn cười.

- Để xem – Nó vờ suy nghĩ – Em muốn ăn……..

Nó dừng lại, cười ranh mãnh. Hắn bật cười, mắng yêu nó:

- Thiệt là, em làm gì mà úp úp mở mở vậy? Nói anh biết đi, em muốn ăn gì?

- Thịt anh, hihi – Nói rồi, nó cắn hắn một cái.

- Haiz, chưa gì đã âm mưu làm thịt chồng rồi, anh phải cẩn thận với em mới được – Hắn giả vờ sợ hãi.

- Ai làm vợ anh chứ? – Nó đỏ mặt, nũng nịu nói.

- Em chứ ai? Thôi, anh cũng đói quá, thèm mì của em nấu thôi – Hắn cười ấm áp – Về nhà vợ làm cho chồng ăn nữa nha.

Nói xong, hắn hôn vào tóc nó. Nó cười:

- Ừ, được thôi, nhưng anh đừng gọi em là vợ, thấy ngượng ngượng sao á – Mặt nó ửng hồng, phụng phịu nói.

- Hi, tại anh thích gọi em là vợ mà, thôi, mình về khách sạn đi, cũng tối rồi.

- Ừm, hihi

Rồi hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cửa hàng, đi được một đoạn, bỗng nhiên hắn nói với nó:

- Em đợi anh một lát nha, anh để quên đồ, anh sẽ ra ngay – Nói rồi, hắn cúi xuống hôn vào môi nó rồi chạy đi.

Nó đưa tay chạm vào môi mình, khẽ mỉm cười, nó cảm thấy rất hạnh phúc vàolúc này. 10 phút trôi qua, nó vẫn chưa thấy hắn ra ngoài, vừa định vàotìm hắn thì nó bị một đám thanh niên chặn đường.

- Này cô em, đi đâu thế? Có muốn đi chung với bọn anh không? – Một tên lên tiếng.

- Không, tránh xa tôi ra – Nó lạnh lùng đáp.

Nghe câu trả lời của nó, chúng cười phá lên, tên có vẻ là đại ca tiến đến nắm lấy tay nó:

- Thôi nào cô em, đi uống nước với chúng tôi đi nào.

- Tôi đã nói là B.U.Ô.N.G.R.A – “Bốp”, nó tặng tên đó một cái tát nhá lửa, 5 dấu tay của nó hằn lên mặt hắn.

- Mày….. – Bất ngờ, hắn giận dữ xông vào hành hung nó – Mày dám tát tao?

Nhanh như cắt, nó tránh những đòn tấn công của hắn, tặng thêm cho hắn một cúhuých vào bụng, một cú đá và cuối cùng là lên gối vào hạ bộ của hắn. Tên đó đau đớn ôm lấy “chỗ ấy” khuỵ xuống. Mọi người nãy giờ đang theo dõiđều bất ngờ khi thấy nó dễ dàng hạ gục thằng côn đồ, họ cứ nghĩ nó sẽchết chắc, nào ngờ người bị hạ lại là tên đó. Bọn đàn em của hắn khithấy đại ca bị dập tơi bời thì cũng có phần hoảng sợ, vội đến đỡ hắndậy. Còn nó thì quay đi sau khi ném cho tên đó một ánh mắt khinh bỉ.Thấy nó sơ hở, tên đó giở trò đánh lén, hắn xông tới từ phía sau lưngnó, định bụng sẽ cho nó một cú vào lưng.

- Coi chừng – Một người nào đó hét lên.

Nó vội quay lại nhưng đã quá muộn, không còn cách nào, nó nhắm mắt lại chờ đợi cú đánh. “Sao không thấy gì nhỉ?, nó nghĩ thầm, mở mắt ra, nó thấycó người chắn trước mặt nó, còn tên đó đang nằm một đống dưới đất vàngười đang đứng trước mặt nó không ai khác chính là hắn. Xử tên đó xong, hắn quay lại hỏi han nó:

- Em có sao không? Anh xin lỗi vì đã cho em đứng đợi một mình.

- Không, hihi, em cũng cho hắn một trận mà, anh đừng lo, mà sao người anh đầy mồ hôi vậy? – Nó mỉm cười.

- Lúc nãy anh trở ra thì thấy em đang đánh hắn, cảm thấy không ổn, anhvội chạy đến, rồi lại thấy hắn đang xông vào em, anh mới tức tốc chạylại và chơi trò “anh hùng cứu mĩ nhân” – Hắn nói, giọng pha một chút hài hước – Mà em cũng hay thật, hạ được một thằng con trai cơ đấy.

- Tại hắn chọc ghẹo em trước, không lẽ em phải chịu đựng sao? – Nó đỏ mặt – Em luôn được dạy là phải biết tự bảo vệ bản thân trước mọi việc, màanh làm gì hắn vậy?

- Anh cho hắn một cú đá thôi mà, không biếtsao hắn nằm nãy giờ chưa dậy nữa – Hắn ngây ngô – Thôi, về khách sạn đi, anh đói lắm rồi.

Nói rồi, hắn nắm tay nó kéo đi, mọi người liền vây lấy hắn và nó, thán phục:

- Cô thật là mạnh mẽ, lần đầu tôi thấy có người dám đánh lại chúng đấy – Người thứ nhất.

- Wao, cô ra đòn nhìn đẹp mắt thật – Người thứ hai

- Anh này cũng hay nữa, đá môt phát thôi là hắn nằm một đống – Người thứ 3

- ……………………………

Nó và hắn phải mất một lúc mới thoát được khỏi họ và rảo bước về kháchsạn. Vừa đi, nó vừa cười khúc khích mãi, thấy lạ, hắn tròn xoe mắt nhìnnó:

- Làm gì mà em cười hoài vậy? Có gì vui hả? Nói anh nghe với

- Không, tại em nhớ lại chuyện lúc nãy, có vẻ anh cũng được gái đeo bám nhỉ? – Nó trêu hắn.

- Anh chỉ cần em đeo bám thôi chứ người khác anh không quan tâm – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.

- Làm gì anh nghiêm túc vậy? Em chỉ đùa thôi mà, hihi – Nó lè lưỡi, tiếp tục trêu hắn.

- Anh nói thật mà – Hắn phụng phịu.

Nó nhìn hắn, dùng ngón tay ngoắc ngoắc:

- Lại đây, em nói nhỏ cái này cho nghe, hihi – Nó ra vẻ bí mật.

- Chuyện gì? – Hắn kề mặt lại gần nó.

Bất ngờ, nó hôn vào má hắn. Hắn nhìn nó, mỉm cười:

- Hôm nay cũng biết hôn lén rồi đấy.

Nó cười, trêu hắn:

- Thì ra anh cũng biết đỏ mặt nhỉ? – Nó lè lưỡi

- Hả? – Hắn ngạc nhiên, đưa tay sờ lên mặt.

“ Hình như hơi nóng nóng”, hắn nghĩ. Nó cứ tiếp tục chọc ghẹo hắn cho tới khi về khách sạn mới thôi. Sau bữa tối, nó vào phòng tắm trước, nó cảmthấy rất hạnh phúc và đồng thời cũng cảm thấy ngại nữa. Nhưng nó vẫn cảm thấy buồn vì hắn chưa nói rằng hắn yêu nó, nó không xác định được mốiquan hệ giữa hai người bây giờ là gì nữa, thở dài, nó tắm nhanh rồi rangoài. Hắn nằm trên giường, cố tỏ ra bình thường nhưng vô ích, nó nhậnra dấu hiệu khác thường cực kì nhạy. Nó mỉm cười, bò lên giường, cườimỉm:

- Anh giấu em cái gì?

- Đâu có gì đâu – Hắn cười cười, mắt mở to trong sáng vô tội.

- Em đếm đến 3 nhé!!!!! 1……….2………. – Nó cười gian.

- Thôi thôi, anh nói là được chứ gì, thua em thật.

Hắn thở dài, ngồi bật dậy và lôi ra một cái hộp được gói cẩn thận, chìa ra cho nó:

- Tặng em này.

- Cái gì vậy anh? – Nó ngạc nhiên

- Xem đi rồi em sẽ biết – Hắn mỉm cười

Nó mở hộp quà ra và nhìn thấy trái tim pha lê mà nó đã ngắm trong cửa hàng, nó ngước lên nhìn hắn:

- Sao anh lại mua nó? – Nó ngạc nhiên hỏi.

- Anh nghĩ em thích nó và anh muốn nói với em một chuyện. Em không thích sao? – Hắn cười.

- Không, em thích lắm, mà anh muốn nói với em chuyện gì?

## 9. Chương 9

Hắn nắm lấy tay nó, nhìn sâu vào mắt nó, nghiêm túc nói:

- Em hãy xem như đây là trái tim của anh, hãy giúp anh giữ gìn nó và còn một điều nữa – Hắn mỉm cười – Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh – nước mắt nó rưng rưng vì cảm động.

Nó ôm lấy hắn, mỉm cười hạnh phúc. Hắn cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn dài và sâu. Rồi hắn buông nó ra và đi tắm. Nằm trên giường, nó ngắmnghía trái tim pha lê, tuy chỉ là một vật bé nhỏ nhưng với nó, đây làthứ quan trọng nhất. Một lúc sau, nó đặt trái tim vào cái hộp rồi cấtvào vali. Vậy là cuối cùng nó cũng nghe được 3 chữ-quan-trọng của hắn,trong lòng nó bây giờ vui không thể tả được. Nó “phi thân” lên giường,ôm chầm lấy cái gối và hát khe khẽ:

…….You’re always on my mind

All day just all the time

You’re everything to me

Brightest star to let me see

You touch me in my dreams

We kiss in every scene

I pray to be with you through rain and shiny days

I’ll love you till I die

Deep as sea

Wide as sky

The beauty of our love paints rainbows

Everywhere we go

Need you all my life

You’re my hope

You’re my pride

In your arms I find my heaven

In your eyes my sea and sky

May life our love paradise……..

Giai điệu trong trẻo của bài hát vang lên, từ trong phòng tắm bước ra, hắnngạc nhiên tìm nơi phát ra tiếng hát đó. Nó đang nằm sấp trên giường,nằm quay lưng lại với hắn, chân đung đưa theo điệu nhạc. Hắn nhẹ nhàngtiến lại giường, leo lên và đột ngột đè lên người đó.

- Ặc…….anhlàm gì thế? – Bất ngờ, nó hét toáng lên – Em không thở được. Anh mau đira đi, nghẹt thở, bớ người ta giết người!!!!!!!!

- Bỗng dưng anh sực nhớ ra chuyện ở bãi biển lúc trưa – Hắn cười gian – Anh nhớ rằng anh nói rằng “tối nay em chết chắc” đấy.

- Hơ, hồi nào? Em đâu biết gì đâu, hihi – Nó giả ngốc, cười hì hì với hắn.

- Vậy sao? Lại còn thân thiết với anh ta nữa chứ, giỏi nhỉ? – Hắn cười gian tà, tiếp tục đè lên người nó.

- Em đâu có thân thiết gì với anh ta đâu? – Nó tròn mắt ngoái lại nhìn hắn – Không có mà.

- “Oh, thật vậy sao May? Em có bạn trai rồi à?” – Hắn nhái giọng Ryan,làm điệu bộ giống hệt – May sao? Anh còn chưa biết được cái tên đó củaem nhỉ?

- Hơ, cái đó là tên tiếng Anh của em mà, em đâu có giấu đâu, tại anh đâu có hỏi mà – Nó cười trừ.

Đáp lại nụ cười của nó, hắn đè mạnh hơn, nguyên thân hình lực lưỡng của hắn đè lên trên nó . Mặc cho nó van xin một hồi lâu, hắn vẫn cứ tiếp tục tra tấn nó. Nó giãy đành đạch phía dưới hắn, giãy đã rồi lại nằm yên, nằm yên một hồichuyển qua năn nỉ, năn nỉ không được nó bắt đầu đe doạ hắn, đe doạ không được nốt nó chuyển qua đánh vào người hắn. Hắn nằm nhìn phản ứng thayđổi liên tục của nó, không tài nào nhịn cười được< mặc="" dù="" đã="" cốgắng="">. Hắn lăn qua một bên, nằm cười như điên, còn nó thì nằm chèmbẹp, thở hồng hộc như người sắp chết. Nó nghiến răng, tận dụng chút sứclực cuối cùng lăn qua phía hắn, cắn một nhát vào bắp tay hắn. Đang nằmcười thì bị nó cắn, hắn la lên oai oái. Rồi bi kịch lại tiếp diễn, hắnnằm đè nó tiếp, trả thù vết cắn trên bắp tay. Lần này, nó không chịu thua sễ dàng, vớ lấy cái gối đánh hắn, hắn dễdàng giật lấy cái gối và quăng qua một bên, bắt đầu mở chiến dịch chọclét. Thế là đến tận nửa đêm, tiếng cười điên dại của nó vang vọng khắpphòng. Nửa đêm, chiến tranh kết thúc, nó và hắn nằm một đống trêngiường, thở không ra hơi.

Hắn mỉm cười, ôm lấy nó:

- Em mệt lắm không? Em cũng sung ghê nhỉ? – Hắn trêu nó.

- Anh mới là đùa dai á – Nó thở dốc – Xém tí nữa là em lộn ruột ra rồi!!!!!!

Nó hờn dỗi quay đi mặt đi, hắn mỉm cười, hạ giọng năn nỉ:

- Thôi mà, anh xin lỗi mà, mình ngủ đi em, khuya lắm rồi, mai chúng ta phải đi gặp đối tác đó.

- Không thèm ngủ đâu, hứ, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi – Nó phụng phịu.

- Thôi mà, ngủ đi mà – Hắn năn nỉ, kéo nó ôm vào lòng.

- Không mà!!!!! – Nó trở người và dúi đầu vào ngực hắn.

Hắn hôn lên tóc nó, cười gian:

- Nếu em không ngủ thì em muốn làm chuyện gì?

Nghe hắn nói, mặt nó đỏ ửng, nó vội vớ lấy tấm mền dày cộp, đá hắn ra vàcuộn tròn lại. Hắn cười phá lên khi thấy “con sâu” trước mặt, hắn giậttấm chăn ra và chui vào, nói thầm vào tai nó:

- Em nghĩ mình thoát được không?

- Anh mà dám làm gì, em hét lên đó nha – Nó doạ, mặt đỏ như gấc chin

- Cứ thử xem, anh không tin có người nào cứu được em đó, bây giờ em cóngủ không? – Hắn cười gian, bàn tay bắt đầu sờ mó lung tung.

- Ngủ, em ngủ, ngủ liền – Nó đáp ngay lập tức, hai mắt nhắm nghiền lại.

- Vậy mới ngoan chứ, cô bé ngốc của anh.

Hắn hôn nó, một nụ hôn không dài nhưng rất ngọt, rồi hắn một tay tắt đèn,một tay ôm lấy nó, dỗ dành. Tuy cãi bướng như vậy nhưng thật sự nó đangrất mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong vô thức, nó nghe thấytiếng hắn thì thầm:

- Anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi.

Sáng hôm sau nó tỉnh giấc trong một tâm trạng vô cùng thoải mái, vừa mớingồi dậy định bò khỏi giường thì hắn đã ôm nó lại, hắn mỉm cười:

- Vợ yêu của chồng dậy sớm quá vậy? Ngủ thêm một chút nữa đi.

- Anh kì quá à – Nó gạt tay hắn ra – Không phải anh nói hôm nay đi gặp đối tác sao? Giờ này mà còn ngủ gì nữa?

- Chiều nay mới gặp mà em, mới có 6h30 mà em – Hắn kéo nó lại, ôm vào lòng.

- Thì cũng phải dậy sớm chứ, không tin nổi anh lại là giám đốc của công ty Wing chút nào – Nó lắc lắc đầu.

- Sao vậy? – Hắn chồm lên người nó, mỉm cười.

- Giám đốc gì mà ham ngủ thấy sợ luôn, lại còn mê gái nữa chứ, không nghiêm túc chút nào – Nó trêu hắn.

- Gì chứ? Tại em làm anh hư mà, đây không phải tại anh đâu – Hắn dỗi

Nghe hắn nói, nó tròn mắt ra, ngạc nhiên nói:

- Em? Sao tại em chứ?

- Tại ngủ với em thoải mái lắm nên anh mới mê ngủ đó – Hắn cười cười

- Anh này…. – Nó đỏ mặt, lấy cái gối đánh hắn – Vậy mai mốt em không ngủ với anh nữa là được chứ gì.

Nó cười ranh mãnh, chỉ tay về cái ghế sofa:

- Từ nay anh ngủ ở đó nhé.

- Cái gì chứ, anh không chịu đâu – Hắn bắt chéo hai tay vào nhau, lắc đầu – Anh muốn ngủ với vợ thôi à.

- Chứ không phải anh nói tại em nên anh mới mê ngủ sao? – Nó ranh mãnh nói – Em đang giúp anh đó mà.

- Không phải, tại anh mê ngủ – Hắn cười cười – Nhưng anh không có mê gái à nha.

- Vậy sao? Không tin – Nó lè lưỡi

- Thật mà, à mà không, có một cô gái rất đặc biệt với anh – Hắn nhún vai

- Ai hả? – Sắc mặt nó lập tức biến đổi – Mau nói cho em biết < có="" ai="" thấy="" chị="" này="" hơi="" bị="" chậm="" tiêu="" k?="">

- Hihi, vợ anh ghen nữa rồi, không nói vợ biết đâu, nhìn vợ đáng yêu quá à!!!! – Hắn trêu nó.

Nghe hắn nói, mặt nó đỏ ửng, nó gạt tay hắn ra, giận dỗi bỏ vào nhà tắm không thèm nói với hắn lời nào, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Cái đồ đáng ghét, cái đồ đáng ghét, không xử anh, tôi không phải là Lâm Bạch Nguyệt.

Còn hắn thì nằm trên giường nhìn bộ dạng của nó, có lẽ chính nó cũng khôngbiết khi ghen nó cực kì đáng yêu. Chính vì vậy nên hắn lúc nào cũng muốn chọc cho nó ghen, nhưng hắn đã rút được một kinh nghiệm rất đắt giá rồi nên hắn sẽ không bao giờ đùa quá trớn với nó nữa. Tắm xong, nó bước ra, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng với hắn, hắn chỉ cười cười rồi cũng tót vào phòng tắm. Nó ngồi xuống ghế vừa lau tóc, vừa nguyền rủa hắn, bỗngnhiên có một bàn tay giật lấy cái khăn trên tay nó. Nó vội quay lại thìthấy hắn đang vô tư lau tóc , nó gầm lên:

- Trả khăn cho tôi mau.

- Không, anh cũng cần khăn chứ.

- Lấy khăn của anh mà lau, trả cho tôi – Nó lạnh nhạt.

- Không thích, thích của em à – Hắn cười.

- Hứ, đi mà lấy khăn của cô-gái-đặc-biệt của anh ý – Nó nhấn mạnh.

- Thì anh đang lấy khăn của cô ấy đây – Hắn nhún vai

Nghe hắn nói xong, nó đơ đúng 5 giây rồi lắp bắp:

- Vậy là…..cô gái đó…..là……em sao? – Mặt nó đỏ ửng.

- Chứ em nghĩ là ai? – Hắn mỉm cười – Anh đã nói là anh chỉ có mình em thôi mà.

Mặt nó đỏ bừng, vậy là nó đã ghen với chính bản thân của nó, nó cảm thấyngại kinh khủng. Nhìn bộ dạng của nó, hắn cười cười, ấn nó ngồi xuốngghế, dịu dàng nói:

- Để anh lau tóc cho em, coi chừng bị cảm lạnh đó.

- Ưhm…… – Nó khẽ gật đầu, mặt vẫn đỏ hồng.

Hắn đặt một nụ hôn phớt vào cổ nó, dịu dàng nói:

- Em thơm quá vợ à

- Anh kì quá à…….. – Nó mắng yêu.

- Xong rồi, vợ yêu chuẩn bị đi, mình đi ăn sáng, anh đói, hihi

- Ừ, để em sấy tóc đã, anh cứ chuẩn bị trước đi.

Hắn gật đầu, hôn nó và bay đi thay quần áo. Nó mỉm cười và ngồi sấy tóc.Hắn mặc áo phông và quần lửng, còn nó thì chọn quần short và áo thun.Vừa nhìn thấy, hắn đã phản đối:

- Không được, em mặc quần jean đi.

- Sao vậy anh? – Nó ngạc nhiên – Mình chỉ đi ăn sáng thôi mà.

- Anh không thích ai nhìn thấy chân em hết, thay quần jean đi mà, không chịu đâu – Hắn bắt đầu nhõng nhẽo.

- Thôi được rồi, thay thì thay, sao hôm qua em mặc áo tắm anh cũng có nói gì đâu.

- Tại hôm qua anh…..cũng muốn nhìn – Hắn đỏ mặt.

Nó phì cười trước bộ dạng đáng yêu của hắn, bắt đầu trêu:

- Vậy mà hôm qua chỉ lo ôm gái thôi, có thèm đếm xỉa gì tới người ta đâu

Nói xong, nó nhăn răng ra cười rồi ôm cái quần jean vào phòng tắm.

- Xong rồi nè, mình đi ăn được chưa? – Nó mỉm cười

Hắn gật đầu, ngượng ngùng nói:

- Hôm qua anh nhìn em không chứ có nhìn ai đâu.

Nó mỉm cười, kéo hắn ra khỏi phòng.

## 10. Chương 10

Nguyên buổi sáng, nó và hắn sau khi ăn sáng thì đi thăm thú xung quanh,rồi nó rủ hắn tắm hồ bơi, hết hồ bơi nó lại kéo hắn đi spa và mua quàlưu niệm với nó. Đúng 11 giờ, hai người đi ăn trưa. Nhìn nó gần như gụcbên bàn ăn, hắn cười:

- Cho em chừa tội ham chơi, đi cho nhiều rồi bây giờ mệt.

- Tại em thích mà – Nó lúc lắc đầu cho tỉnh – Với lại em phải mua quà ọi người nữa.

- Anh biết mà, thôi em cố ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, chiều nay 3 giờ chúng ta phải đi gặp đối tác đó.

- Em biết rồi – Nó mệt mỏi – Liệu em có giúp được gì cho anh không?

- Được chứ, anh tin tưởng ở em mà.

- Ừm, em hy vọng mình giúp được.

Nó cúi xuống ăn, gật gù một hồi nó ngủ gục ngay trên bàn. Hắn mỉm cười, bế nó lên phòng. Sau đó hắn đặt giờ báo thức rồi ngủ với nó luôn.

3 giờ, nó cùng hắn xuống phòng v.i.p của khách sạn để chờ đối tác. Cuộcnói chuyện tương đối rất thành công, hợp đồng cũng đã được kí kết. Độtnhiên ông chủ của công ty đối tác muốn mời nó và hắn dùng cơm. Vì khôngthể từ chối nên hai người đành phải đi. Tại nhà hàng, thông qua hắn, nóđược biết ông ta tên là John, là người Mỹ và là một trong những đối tácchính của tập đoàn Wing. Nhưng nó thật sự không thích ông ta chút nào vì ông ta cứ nhìn nó chăm chăm. Một lúc sau, ông ta lấy điện thoại ra vàgọi cho ai đó. Khoảng 15 phút sau, một chàng trai tóc vàng vô cùng lịchlãm trong bộ vest tiến về phía hai người. Vừa nhìn thấy nó, anh ta liềnôm lấy nó, vui mừng:

- Thì ra là em, chúng ta có duyên nhỉ?

- Xin lỗi, anh là…….? – Nó đẩy anh ta ra và nhìn anh ta thật kĩ – Là anh? Eric đúng không?

- Đúng, là anh đây, hôm nay em đẹp lắm.

- Rất vui được gặp lại anh – Nó cười lịch sự.

- Hai người biết nhau à? – Ông John cười to, kéo Eric ngồi xuống.

- Tình cờ thôi ạ – Nó nở nụ cười giao tiếp và ngồi xuống ghế, cảm thấy hơi lạnh xương sống.

Khẽ liếc về phía hắn, nó thấy ngay một đám mây u ám đang lơ lửng, hắn vẫncười nhưng không hiểu sao nó thấy sát khí bay lòng vòng xung quanh khiến nó khẽ rùng mình, cảm thấy lo sợ cho chính bản thân. Ông John chẳng cảm thấy gì, ông ta vẫn vui vẻ:

- Đây là con trai của tôi, Eric –Rồi ông ta đưa tay về phía hắn – Còn đây là cậu Lục Chấn Phong, đối táccủa công ty ba, hai người làm quen đi.

Hắn đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp và chìa tay ra:

- Hân hạnh được gặp anh

- Tôi cũng vậy – Eric cười tươi, nắm lấy bàn tay của hắn.

Nhìn hai người đang bắt tay thân thiện nhưng nó lại cảm thấy dường như haibàn tay đó đang siết vào nhau và tiếng sấm chớp sao nghe văng vẳng đâuđây. Hai người buông tay nhau ra và ngồi xuống, Eric nhìn nó, vui vẻhỏi:

- Em ở đây đến bao lâu?

- 4 ngày nữa em sẽ về – Nó mỉm cười.

Ngoài mặt nó cười vậy chứ trong lòng lại lo lắng kinh khủng, liếc trộm vềphía hắn, nó thấy hắn đang nhìn nó, ánh mắt như muốn nói “tối nay về làem chết chắc”. Nó thầm cầu nguyện cho Eric đừng tỏ ra thân mật với nóquá nhưng có vẻ trời không thương nó, càng cầu nguyện thì Eric lại càngquan tâm cho nó, nào là hỏi han, gắp thức ăn, lại còn đòi hẹn nó đi chơi nữa chứ,……”Oh my god, lạy chúa lòng lành xin hãy cứu con đi”, nó gàothét trong lòng. Đột nhiên ông John nổi hứng muốn uống rượu, ông ta hỏi ý kiến của nó, như người sắp chết đuối vớ được cọc, gật đầu cái rụp. Nóđã quyết định: thà say rượu rồi ngủ một giấc tới sáng còn hơn bị hắn tra tấn. Thế là nó bắt đầu chiến dịch uống rượu như uống nước. Vừa rót vàoly là nó uống cạn. Đến chai thứ 5, ông John và Eric bắt đầu nhìn nó nhưthú lạ xuất hiện còn hắn thì nở một nụ cười bí hiểm.Ông ta cười phá lên:

- Tửu lượng cao lắm, được, uống tiếp

Nó cười không đáp mà ông ta cũng không bận tâm, Eric lo lắng hỏi:

- May, em không sao chứ? Em uống nhiều lắm rồi đấy.

- Không, em ổn – Nó cười, mặt đỏ bừng vì say rượu – Em muốn uống nữa cơ.

Vừa nói xong, nó gục qua vai hắn và xỉu luôn. Hắn mỉm cười lịch sự:

- Xem ra VỢ tôi đã say lắm rồi, tôi xin phép đưa cô ấy về phòng.

- Chào anh – Eric gật đầu với hắn, tiếp tục ngồi uống rượu.

Bế nó về tới phòng, hắn đặt nó lên giường, cười gian:

- Em thoát được hôm nay thôi, ngày mai biết tay anh.

Nói rồi, hắn đi tắm. Nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi, nó ngồi bậtdậy, loạng choạng đi kiếm nước uống. Kiếm một hồi không thấy, bất chợtnghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nó liền đẩy cửa phòng tắm tự nhiên bước vào

Đang tắm nghe thấy tiếng cửa mở, hắn giật mình, lấy cái khăn quấn tạm trên người, chưa kịp bước ra thì nó đã xông vào ôm lấyhắn. Mất đà, hai người té xuống sàn, nó lấy tay xoa xoa mông:

- Huhu, đau quá à.

- Em làm gì trong đây vậy? – Hắn ngạc nhiên, mặt hơi ửng đỏ – Em có sao không?

- Em khát nước, cho em uống nước đi – Nó cười cười

- Thiệt tình, không biết uống rượu mà uống cho nhiều, cứ nghĩ em ngủ say rồi chứ.

Hắn đỡ nó đứng dậy, còn nó thì ngồi bệt xuống sàn. Loai hoai một hồi, haingười mất trớn té vào bồn tắm. Nó ho sặc sụa, lấy tay xoa đầu:

- Mình đang ở đâu vậy ta?

- Còn hỏi nữa hả? Cả người ướt sũng rồi kìa, em thiệt là……… – Hắn nổi điên với nó.

- Hic….híc…..sao anh mắng em – Nó rưng rưng

- Thiệt là, hết nói nổi em rồi – Hắn lắc đầu ngấn ngẩm – Té đâu không té, lựa ngay bồn tắm mà té, làm sao mà tắm cho em đây không biết?

- Tắm chung đi – Nó cười tít mắt – Được không?

- Em nói thật chứ? – Hắn tròn mắt lên nhìn nó – Nghiêm túc hả?

- Thệt mà, tắm chung cho vui, hihi – Nó vẫn cười

- Em giống người đa nhân cách quá, lúc bình thường thì khác, còn khi say rượu sao giống hệt trẻ con vậy? – Hắn lầm bầm.

- Tắm đi, tắm đi – Nó cười toe toét, lấy tay cởi quần áo ra.

Mặt hắn đỏ ửng, đâu đó bắt đầu thấy “khó chịu”, hắn toan cản nó nhưng suynghĩ một lát, hắn vẫn không làm khác được nên đành phải nhắm mắt làm đại vậy. Tắm xong, hắn thay quần áo cho nó rồi bế nó ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng, thì thầm bên tai nó:

- Em làm ơn đừng thử sự kiên nhẫn của anh nữa được không? Không phải lúc nào anh cũng chịu đựng được đâu.

Hắn hôn vào trán nó rồi kéo chăn lên đắp cho nó, xong xuôi, hắn leo lên sofa nằm, mở ti vi lên xem rồi ngủ lúc nào không hay.

Trưa hôm sau, nó mệt mỏi thức dậy, nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Chớp chớpmắt, nó lết khỏi giường và đi rửa mặt, hình như hôm qua xảy ra chuyện gì đó mà nó không sao nhớ ra được. Đứng trước gương, nó ngạc nhiên vớihình ảnh của chính mình: đầu tóc thì rối bù, hai mắt lờ đờ, khuôn mặtđầy mệt mỏi, cơ thể sực nức mùi rượu….

- Híc, chắc không dám uống rượu nữa quá, gì mà tàn tạ dữ vậy nè – Nó bắt đầu ca cẩm, lấy tay xoa xoa mặt – Mình phải tắm cái đã.

Nói rồi, nó mở nước ấm cho đầy bồn tắm. Trong lúc chờ đợi, nó đánh răngthiếu điều muốn banh bàn chải mà mùi rượu vẫn không mất đi. Một lúc sau, nước đầy bồn, nó pha sữa tắm vào rồi ngâm mình vào trong nước ấm. Nócảm thấy khá dễ chịu và thoải mái, chỉ hơi choáng váng một chút mà thôi.

Tắm xong, nó vừa lấy khăn lau tóc, vừa quen tay với lấy quần áo.

- Sao không có nhỉ? – Ngạc nhiên, nó ngước lên nhìn giá treo đồ – Không lẽ……………..

Đúng như nó dự đoán, nó không có đem theo quần áo vào phòng tắm, bây giờtrong phòng chỉ có duy nhất cái khăn tắm nó đang cầm, còn ngoài ra thìkhông có gì cho nó che thân cả, ngay cả áo choàng tắm. Nó cười như mếu,tự nói với bản thân:

- Hic, làm sao bây giờ? Không lẽ quấn khăn đi ra ngoài lấy quần áo? Huhu, không biết đầu óc để đâu nữa.

- Làm sao bây giờ???? – Nó bắt đầu đấu tranh tư tưởng – Không lẽ ở trongđây hoài, mà nếu ra ngoài lỡ Chấn Phong dậy rồi sao? Quấn cái khăn tắmnày có khác gì khiêu khích anh ấy đâu?

- ……………………….

Kếtthúc màn tự kỉ, nó quyết định thăm dò tình hình xem sao. Rón rén mở cửanhà tắm và nhìn ra ngoài, nó thấy hắn vẫn còn nằm ngủ trên ghế sofa còncái vali của nó lại nằm bên cạnh giường. Vét hết lòng can đảm, nó hítmột hơi thật sâu và nhẹ nhàng bước về phía cái vali.

## 11. Chương 11

Nó rón rén bước về phía cái vali, thầm cầu nguyện cho hắn đừng thức dậy. Lấy được quần áo, nó cũng yên tâm phần nào. Nhìn về phía hắn, vẫn conngủ, nó có phần vững tâm một chút. Nó bắt đầu nhón chân, khẽ bước vềphía nhà tắm. Vừa đi được mấy bước, giọng nói ngọt ngào của hắn vanglên:

- Em làm gì vậy Nguyệt? – Hắn mỉm cười.

- Hơ, anh dậy rồi à? – Nó giật thót

- Ừ, anh mới dậy thôi – Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới – Em muốn quyến rũ anh à?

Nghe hắn nói, nó lắc đầu lia lịa, mặt đỏ bừng, gần như hét lên:

- Không có, không phải, em không có đâu.

- Vậy sao lại ăn mặc như vậy? – Hắn cười gian, tiến lại gần nó.

- Tại vì em quên mang theo quần áo mà – Nó hét lên, bay thẳng vào phòng tắm với vận tốc kỉ lục: 0.01s.

Ở bên ngoài, hắn cười nắc nẻ, dường như thú vui trêu chọc nó đã ăn vào máu hắn hay sao không biết.

5 phút sau, nó từ phòng tắm bước ra trong bộ váy ngắn, mặt vẫn còn hồng hồng. Hắn mỉm cười, dịu dàng nói:

- Em có gì muốn nói với anh không?

- Không, có chuyện gì sao anh? – nó ngạc nhiên.

- Để anh gợi ý cho em nhé – hắn cười – Tối hôm qua.

“Tối hôm qua, tối hôm qua…….”, nó chống ngón tay lên trán, bắt đầu suy nghĩ. “Tối hôm qua mình đã làm gì ta? Tối hôm qua mình đi ăn với ông John,anh ấy và Eric………..”. Nghĩ tới đó, nó bắt đầu đổ mồ hôi hột, nó cười giả lả:

- Em….em không nhớ nữa, mà thôi, chuyện hôm qua rồi, hôm nay nhớ làm gì? Quên nó đi, quên nó đi – Nó vẫy vẫy tay.

- Nhưng anh không muốn quên, nhìn mặt em chắc là đã nhớ ra rồi nhỉ? – Hắn ngồi dậy, giơ hai tay ra – Muốn được bảo toàn mạng sống thì lại đâymau.

Biết không thoát được, nó đành phải nghe theo lời hắn. Vừa tới cái giường, hắn đã lôi nó lên giường và đè lên nó, cười gian:

- Dám nói dối hả? Anh phải phạt em mới được.

Nói rồi, hắn bắt đầu hôn nó, nụ hôn rất dài và rất sâu, nó hầu như khôngthể thở được trước nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Một lúc lâu sau, hắn buông nó ra, nó thở như người sắp chết đến nơi. Lấy tay lau đi giọt nước mắttrên khoé mi nó, hắn hôn lên trán nó, ranh mãnh nói:

- Còn dám nói dối nữa không?

- Không, em sợ lắm rồi, em không dám nữa đâu – Nó lắc đầu liên tục

- Vậy còn thân mật với người đàn ông khác? – Hắn nhướng mày.

- Không, tuyệt đối không – Nó nói nhỏ – Nhưng đó đâu phải lỗi của em đâu.

- Em nói cái gì? – Hắn nhìn nó

- Không có gì, em không có nói gì hết – Nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Thôi, em đói chưa? Mình đi ăn sáng

- Em muốn đi bơi – Nó nhìn hắn, mắt long lanh – Được không anh?

Toan phản đối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ươn ướt đó, hắn hoàn toàn không có khả năng chống cự được, hắn gật đầu cái rụp:

- Ừ, cũng được, em đi thay đồ đi

- Ye, cám ơn anh – Nó mừng rỡ hôn lên má hắn một cái rồi chạy đi thay đồ.

5 phút sau, nó đẩy cửa phòng tắm bước ra, nó đang mặc một bộ bikini màuđen làm tôn lên làn da trắng ngần của nó, từng đường cong trên cơ thể nó hiện ra rất rõ và hấp dẫn vô cùng. Hắn nhướng mày lên, nhìn nó:

- Em mặc bộ này hả? Còn bộ nào khác không?

- Còn một bộ nữa – Nó lục lọi cái vali một hồi, lôi ra cái áo tắm một mảnh – Cái này nè.

- Sao em không mặc cái áo đó, cũng đẹp mà.

- Em mặc bộ này không được sao anh? – Nó ngạc nhiên.

- Không được – Hắn phán một câu chắc nịch – Anh nghĩ em mặc cái áo kia đẹp hơn

- Tại sao? Cho em lí do.

Hắn tiến đến gần nó, cười cười:

- Anh không muốn nói, mau thay ra đi.

- Em-không-thay – Nó nhấn mạnh.

- Thật không? – Hắn cười gian

- Thật, chắc chắn 100%, không thay – Nó quả quyết.

Nó vừa dứt lời, hắn đè nó xuống giường và hôn vào ngực nó. Bất ngờ, nó hét lên:

- Anh đang làm gì vậy? Buông em ra.

- Ngoan nào, sắp xong rồi – Hắn tóm lấy tay nó.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu dậy, mỉm cười:

- Xong rồi – Hắn mỉm cười thích thú.

- Anh làm gì vậy hả? – Nó tức tối

- Đánh dấu chủ quyền – Hắn mỉm cười, đưa cho nó tấm gương – Em tự xem đi.

Tròn mắt nhìn hắn một hồi, nó cầm tấm gương lên và soi vào ngực mình. Nó ngạc nhiên hỏi hắn:

- Cái dấu đỏ đỏ này là gì vậy? Em bị muỗi cắn hả? Sao em thấy đâu có ngứa đâu?

Nghe xong câu nói của nó, hắn muốn té ngửa, dù biết nó ngây thơ nhưng hắnkhông ngờ lại tới mức này. Lắc đầu ngán ngẩm, hắn chán nản nói:

- Cái đó mà là muỗi cắn của em hả? Cái đó người ta gọi là dấu hôn đó.

- Dấu hôn là cái gì? – Nó ngơ ngác.

- Là cái dấu mà khi em “thân mật” với một người đàn ông, em sẽ có đó – Hắn nhấn mạnh.

Nghe hắn nói tới đó, mặt nó đỏ bừng lên, nó lắp bắp:

- Vậy tức là cái dấu này là khi mà người ta……………

- Ừkm – Hắn gật đầu – Nếu để người khác thấy thì xấu hổ lắm đó.

Nói xong, hắn mỉm cười gian xảo, nó ấm ức nhìn hắn:

- Anh cố ý phải không?

- Không phải tại anh nha, đã nhắc nhở rồi tại em không nghe thôi – Hắn cười – Bây giờ thì chịu mặc chưa?

- Mặc thì mặc, anh là đồ đáng ghét, huhu

Nói rồi, nó đành ngậm ngùi đi thay áo tắm, còn hắn thì đứng cười hả hê trước sự đau khổ của nó. Thay xong, nó ấm ức nhìn hắn:

- Cho em biết lí do

- Lí do gì? – Hắn ngây thơ

- Tại sao bắt em mặc cái áo này? – Nó giở chiêu mắt long lanh với hắn – Cho em biết điiiiiiiiiii!!!

Nhìn thấy bộ mặt đó của nó, hắn không chống cự được nên đành phải nói ra, hắn cảm thấy ngại kinh khủng, vậy mà nó còn nhìn hắn chăm chăm nữa chứ, khó khăn lắm hắn mới nói được thành câu:

- Tại anh không muốn người ta ngắm em thôi, dù gì em cũng là vợ anh mà.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn, nó cảm thấy rất đáng yêu, thì ra hắn cũngbiết ghen, nó cảm thấy vui không thể tả được. Nắm lấy tay hắn, nó dịudàng:

- Thôi, mình đi bơi đi, hihi

Nói rồi, nó kéo hắn đi.

Trong 3 ngày còn lại ở Hawaii, hai người vô cùng vui vẻ, toàn bộ những trògiải trí ở đây nó và hắn đều thử qua. Những cửa hàng đồ lưu niệm đều códấu chân của nó , khi đi nó chỉ mang theo cái vali mà khi về thì một đống túi xách.

Ngày cuối cùng…………

- Anh sắp xếp đồ chưa mà nằm xem tivi vậy?

- Rồi, anh xong lâu rồi, chỉ có em là còn loai hoai thôi, có cần anh giúp không? – hắn mỉm cười.

- Gì chứ? Tại em mua hơi nhiều đồ thôi mà, mau lại giúp em đi – Nó năn nỉ.

- Một đống đồ luôn chứ ở đó mà hơi nhiều, thôi nhanh đi, chúng ta còn phải ra sân bay nữa. – Hắn bay lại phụ nó sắp xếp đồ đạc.

Xong xuôi, nó và hắn đi làm thủ tục trả phòng rồi ra sân bay. Trong suốtchuyến bay về Việt Nam, hầu như nó đều ngủ. Vừa đặt chân xuống sân bayTân Sơn Nhất, nó đã thấy nhỏ và Gia Long đứng đợi. Vừa thấy hai người,nhỏ đưa tay vẫy vẫy, cười toe và hét lên:

- Tụi tôi ở đây nè.

Nghe tiếng hét “thánh thót” đó, mọi người đổ dồn cặp mắt về phía nhỏ, nó vội tiến về phía nhỏ, ngượng ngùng nói:

- Sao bà vẫn không thay đổi gì vậy? Biết đây là nơi công cộng không?

- Hihi, tại tui nhớ bà mà – Nhỏ lè lưỡi – Có mua quà cho tui không?

- Nhớ tui hay nhớ quà? – Nó cười cười.

- Nhớ bà mà, hihi, cũng nhớ quà nữa – Nhỏ kéo nó đi – Thôi, về nhà đi, chắc bà mệt lắm rồi.

Chưa kịp trả lời, nó đã bị kéo đi, không đếm xỉa tới hai người đang phải ngậm ngùi xách một đống đồ theo bước hai nàng.

Trên đường về, hai đứa tíu ta tíu tít không biết bao nhiêu chuyện. Hắn đưa nó và nhỏ về nhà trước để tặng quà cho ba mẹ nó. Vừa tới nơi, hai đứa đã phóng vù vào nhà và trốn biệt lên phòng, bắt đầu “tám”

- Bà đang quen với Gia Long hả? – Nó cười gian

- Ừ, hihi – Nhỏ đỏ mặt – Còn bà thì sao? Bà và Chấn Phong cũng yêu nhau rồi phải không?

- Ừhm, hihi, xem ra hai đứa mình đều có nơi gửi thân rồi nhỉ? Chừng nào cưới đây? – Nó trêu nhỏ.

- Cưới gì chứ? Tụi tui chưa quen được lâu mà – Nhỏ ngượng chín cả mặt – Còn bà với Chấn Phong hết năm nay sẽ làm đám cưới hả?

- Không, tui phải ra trường mới tính tới chuyện đó, mà ai nói tui cưới hắn chứ? – Nó đỏ mặt

- Vậy là một năm rưỡi nữa – Nhỏ gật gù – Thôi đi bà, muốn gần chết mà xạo quài.

- Cái gì chứ? Dám trêu tui hả? – Nó cốc vào đầu nhỏ

- ………………………………

Đang nói chuyện thì hai đứa nghe tiếng gõ cửa, bà Như Huỳnh nói vọng vào:

- Hai đứa xuống nhà dưới đi, mọi người đang đợi đó.

- Vâng ạ – Hai chị đồng thanh rồi đi theo bà xuống phòng khách.

Hôm đó, cả nhà nó rất vui vẻ. Mẹ nó nấu những món nó thích, nó và nhỏ điphụ trong khi papa nó, hắn và Gia Long ngồi đánh cờ. Bữa cơm rất ngon,rất ấm cúng, bất giác nó và nhỏ nhìn nhau, thì thầm gì đó rồi cười tủmtỉm khiến hai chàng ngơ ngác. Chính vì hiểu nhau như thế nên hai đứa cực kì thân thiết với nhau cho đến bây giờ.

## 12. Chương 12

Từ ngày về Việt Nam, tình cảm hai người ngày càng bền chặt, hằng ngày nó đi học ở trường xong, về nhà còn nấu cơm cho hắn và dọn dẹp nhà cửa.Ban đầu hắn phản đối nhưng rồi cũng bị nó thuyết phục nên đành phải đểnó làm với một điều kiện là phải để hắn giúp. Nếu nó rảnh rỗi, nó còn giúp hắn giải quyết công việc.

Rồi một ngày kia, hắn giới thiệu cho nó gặp một người, cô gái đó tên là VũTuyết Lan, là tiểu thư của tập đoàn Shark đứng 15 trên thế giới. Quacách nói chuyện của hắn, nó cảm nhận được tình thương của hắn dành choTuyết Lan, giống như tình cảm của người anh trai đối với người em gáivậy. Cô ấy cũng rất đáng yêu nhưng không hiểu sao nó vẫn không thật sựcó cảm tình với Tuyết Lan. Tuyết Lan cười tươi với nó:

- Chào chị, em là Tuyết Lan, rất vui được gặp chị.

- Chào em – Nó mỉm cười thân thiện.

- Tuyết Lan, giới thiệu với em, đây là vợ chưa cưới của anh – Hắn đặt một tay vào vai Tuyết Lan.

- Vợ chưa cưới? – Tuyết Lan ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười – Vậy sao? Chừng nào hai người kết hôn?

- Năm sau anh và chị ấy sẽ kết hôn – Hắn mỉm cười, nháy mắt với nó.

- Vậy sao? – Tuyết Lan trầm ngâm một lát rồi mỉm cười – Thôi, mình đi ăn đi, em đói quá.

Cô ta ôm lấy tay hắn, nũng nịu rồi quay sang nó mỉm cười:

- Được không chị?

- Ừ, em muốn ăn gì? – Nó mỉm cười

- Em muốn ăn sushi, được không anh? – Tuyết Lan nắm lấy tay áo hắn.

- Ừ, đi thôi.

Hắn vừa dứt lời, Tuyết Lan đã kéo hắn ra khỏi cửa, nó từ từ bước theo sau,cảm thấy hơi khó chịu khi thấy hắn thân thiết với người khác. Rồi nó lấy tay gõ vào đầu mình, cố xua đi suy nghĩ ngốc nghếch đó.

Tại nhà hàng, Tuyết Lan dùng đũa gắp một khoanh sushi đưa lên miệng hắn:

- Nói a đi nào!!!!!!!

- Thôi, anh tự ăn được rồi, sao hôm nay em lại nổi hứng muốn đút cho anh ăn vậy?

- Em muốn chăm sóc anh mà, nói AAAAA đi – Cô ta vẫn tươi cười

Hắn mỉm cười, mở miệng ra theo lời Tuyết Lan. Cô ta sau khi đút cho hắn, cười toe toét:

- Ngon không?

- Ngon, mà anh tự ăn được rồi – Hắn quay qua nó – Em ăn có ngon không?

- Ngon lắm, anh đừng lo – Nó mỉm cười, che đi sự khó chịu trong lòng.

Ngồi nhìn hắn thân thiết với nó, Tuyết lan khẽ cau mày khó chịu, cô ta giật giật tay áo hắn, miệng cười rất tươi:

- Anh này, em đút cho anh nữa nè.

- Thôi, anh tự ăn được rồi.

Tuy phản đối nhưng Tuyết Lan bỏ ngoài tai, tiếp tục gắp cho hắn, hắn cũng đành phải bó tay mà thuận theo cô ta. Trong suốt bữa ăn, hắn và Tuyết Lan nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là về gia đình hắn. Nó chỉ ngậm tăm ngồi ăn, không nói gì cả bởi vì nó cóbiết gì để nói đâu, ba mẹ hắn nó chỉ mới gặp có một lần thôi, hầu như nó chưa biết gì về gia đình của hắn cả. Ănxong, hắn đưa Tuyết Lan về nhà, trước khi vào mà, Tuyết Lan hôn vào máhắn một cái rồi mới chạy đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sự khó chịu tronglòng nó lại gia tăng nhưng nó vẫn cố che giấu. Trên đường về nhà, hắnhỏi nó:

- Sao lúc đi ăn em không nói gì vậy?

- Em đâu biết gì mà nói hả anh? – Nó mỉm cười – Tuyết Lan hình như rất thân thiết với gia đình anh thì phải?

- Ừ, con bé giống như em gái của anh vậy, mẹ anh cũng xem Tuyết Lan như con cái trong nhà, mà em hỏi có gì không?

- Không, em chỉ hỏi vậy thôi mà, không có gì đâu.

Nói rồi, nó quay ra cửa ngắm nhìn cảnh vật, hắn thấy vậy cũng không hỏi gìthêm. Bỗng nhiên điện thoại nó rung lên, là nhỏ gọi đến.

- Alo, bà gọi tui có gì không? – Nó bắt máy.

- Tui muốn rủ bà đi chơi đó mà, đi không?

- Ừ, tui cũng đang rảnh. Chừng nào?

- Bây giờ nè, bà lại nhà tui đi, tui đợi.

Nói rồi, nhỏ cúp máy, nó quay qua hắn:

- Anh chở em lại nhà Giao Châu được không?

- Ừ, em và cô ấy đi chơi hả?

- Ừhm, em cũng muốn đi chơi một chút, hihi – nó cười

- Đi đâu thì đi nhưng tối về sớm với anh nha, xa vợ anh nhớ lắm đó – Hắn cười gian

- Anh này, em đi có một chút thôi mà – Nó đỏ mặt

Tới nhà nhỏ, trước khi nó xuống xe, hắn kéo tay nó, mỉm cười:

- Có gì điện thoại cho anh nha.

- Ừ, em biết rồi, thôi em đi à – Nó bước xuống xe.

- Ừ, tối gặp.

Nói xong, hắn phóng xe đi, nó bước tới cổng nhà, bấm chuông một hồi lâu mới thấy nhỏ vác xác ra. Nó gầm lên:

- Tưởng bà chết trong đó rồi chứ!

- Thôi mà, hihi, xin lỗi, mình đi thôi, xe đợi sẵn nè.

- Đi đâu?

- Đi mua sắm,hihi, nhanh lên.

Hai đứa lên xe và và bắt đầu dạo xung quanh các cửa hàng quần áo. Mua đồxong, hai đứa đi ăn kem. Trong nhà hàng, đang măm măm ly kem socola,bỗng nhiên nhỏ ngẩng đầu lên hỏi nó:

- Bà với Chấn Phong dạo này sao rồi?

- Sao là sao? Thì vẫn bình thường thôi, còn bà thì sao?

- Cũng vậy thôi à, hihi

- Ừ, mà Giao Châu nè, nếu mà Gia Long có một đứa em gái, không phải là em gái ruột nha, vô cùng thân thiết với nhau thì bà nghĩ sao? Ví dụ thôinha.

- Ưhm, tui sẽ xử con nhỏ đó – nhỏ cười toe.

- Tui hỏi nghiêm túc đó – Nó nghiêm mặt.

- Tui đùa chút cho vui mà, nếu là tui, tui sẽ nói thẳng với Gia Long là tui không thích, mà sao bà hỏi vậy?

- Vì Chấn Phong cũng có một cô em gái như vậy đó, cô ấy có vẻ rất tốt,rất đáng yêu nhưng tui lại thấy hơi khó chịu khi thấy họ gần gũi, có lẽtui ích kỉ quá bà ha? – Nó cười buồn.

- Bà điên à – Nhỏ búng vàođầu nó – Sao lại ích kỉ chứ? Chuyện đó là bình thường mà, nếu là tui,tui cũng vậy thôi. Mà bà tính làm gì?

Nó lấy tay xoa xoa trán, cười buồn:

- Chắc tui sẽ từ từ theo dõi, nếu thấy cô ấy quá thân thiết với Phong thì tui sẽ nói chuyện với anh ấy.

- Bà điên à? Không được, phản đối, bà cần phải nói ngay, con trai là chúa lăng nhăng, coi chừng bị cướp người yêu hồi nào không hay đó!!!!!!

- Nhưng tui muốn tin anh ấy – Nó cười với nhỏ – Bà đừng lo, tui biết mình đang làm gì mà.

Biết tính nó đã quyết thì không thay đổi được, nhỏ hậm hực nói:

- Tuỳ bà thôi, nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói cho tui biết đó.

- Ừ, tui biết rồi, mà bà không được nói chuyện này với ai đó, kể cả Gia Long, hứa với tui đi!!!!!!

- Ừ, tui hứa mà, không lẽ tui nhiều chuyện lắm sao?

- Bà đâu có nhiều chuyện – Nó cười cười – Mà là cực kì nhiều chuyện.

Nói xong, nó nhăn răng ra cười, nhỏ quê độ, cúi xuống ăn kem, không nóithêm lời nào. Nó cũng ngưng cười rồi cúi xuống ăn, trong lòng vẫn cònhơi vướng bận chuyện của Tuyết Lan.

Tại biệt thự nhà họ Vũ…………………….

- Tuyết Lan, mày mới nói gì cơ? – Tiếng Trang Linh hét lên trong điện thoại.

- Tao nói là tao sẽ xử con nhỏ đó, mày điếc à? – Tuyết Lan bực bội

- Mày có điên không? Coi chừng phạm pháp đó.

- Không có đâu mà mày lo, thế lực của ông già nhà tao dư sức bưng bít mà, với lại nếu có chuyện gì cũng không tới lượt tao hưởng đâu – Tuyết Lancười đểu.

- Mà mày tính làm gì?

- Tao sẽ cho người lái xe đụng nó, giống như một vụ tai nạn vậy.

- Tại sao chứ? Vì một người con trai ư? Đáng không hả Lan, mày nên suy nghĩ kĩ đi.

- Mày im đi, sao lại không đáng? Mày biết tao yêu anh Phong bao lâu rồi không? Con nhỏ đó lấy quyền gì mà cướp anh ấy của tao?

- Mày thật là……..họ yêu nhau là chuyện của họ, mày không mừng thì thôi sao lại làm vậy chứ?

- Mày im đi, tao đã quyết rồi, không ai được cướp Phong của tao, mày đừng có mà bép xép đó.

- Tao biết rồi, tuỳ mày thôi, tao không có ý kiến.

Nói rồi, Trang Linh tắt máy, cô thở dài mệt mỏi, đã 5 năm rồi, cô và TuyếtLan trở thành bạn thân đã ngần ấy năm, là người hiểu rõ Tuyết Lan nhấtvà là người duy nhất biết được những việc làm ghê tởm của Tuyết Lan. Đãnhiều lúc cô muốn dứt bỏ mọi thứ, không muốn dính dáng gì tới Tuyết Lannữa nhưng chưa bao giờ cô làm được những việc đó. . Cô thở dài, chắp tay lại thầm cầu nguyện:

- Xin Chúa hãy che chở cho người con gái tội nghiệp ấy, cho dù có phải hy sinh mạng sống của con, xin hãy giúp con.

Nói rồi, cô mở mắt ra, cười buồn cho chính mình. Còn Tuyết Lan, sau cuộcnói chuyện với Trang Linh, cô ta lấy điện thoại gọi ột người nàođó, bắt đầu tiến hành thoả thuận và lên kế hoạch để “xử” nó.

Lúc này, nó và nhỏ vẫn đang tung tăng trên phố, cười đùa vui vẻ với nhau. Hai đứa đi chơi tới gần 10 giờ tối mới chịu về nhà.

Vừa mở cửa bước vào nhà, nó đã thấy hắn đứng thù lù trước cửa với gương mặt quá ư là hình sự. Nó cười giả lả:

- Anh…..Anh đứng đây làm gì vậy? Ăn cơm gì chưa?

- Cũng còn nhớ tới anh nữa hả? Tưởng em đi chơi vui quá quên anh rồi chứ – Hắn buộc tội.

- Đâu có đâu, hihi, anh ăn gì chưa? – Nó toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố nở nụ cười.

- Chưa, đâu ai nấu gì đâu mà ăn – Hắn dỗi

- Vậy em đi nấu mì nha, anh đợi em một chút – Vừa chớp được thời cơ, nó vội lao vào bếp.

Hắn ngồi xuống bàn nhìn nó, hần như ngày nào hắn cũng nhìn nó nấu nướng,hắn chưa bao giờ thấy chán khi nhìn nó cả. Khi nấu ăn, ở nó toát ra mộtvẻ đẹp rất đáng yêu, cứ lăng xăng bên cạnh bếp, vẻ mặt thì đủ kiểu,nhiều lúc trông mắc cười không chịu được . Nếu trước khi gặp nó, có ai hỏi hắn về chuyện lấy vợ thì có chặt đầuhắn xuống hắn cũng không thèm, vậy mà bây giờ, hắn lại mong thời giantrôi qua thật nhanh để danh chính môn thuận rước nó về nhà.

- Làm gì mà anh nhìn em chăm chăm vậy? – Nó ngạc nhiên hỏi.

- Tại anh thấy em đáng yêu – Hắn đứng dậy, tiến đến gần nó và ôm lấy nó – Vợ anh lúc nào cũng đáng yêu hết.

- Anh kì quá, có cưới đâu mà cứ vợ hoài – Nó đỏ mặt

- Trước sau gì thì em cũng là vợ anh mà, bây giờ gọi trước đâu có sao đâu – Hắn hôn lên tóc nó – Vợ yêu.

- Aaaaaaa – Nó hất tay hắn ra – Mì chín rồi, lấy cho em cái tô đi, đũa nữa.

Hắn thở dài, ngao ngán nói:

- Em cũng biết làm mất không khí ghê ha?

Nói rồi, hắn đi lấy tô cho nó, hắn cẩn thận múc mì ra rồi bày lên bàn:

- Nè, anh ăn đi, coi chừng còn nóng lắm đó – Nó cười toe.

- Ừ, em cũng ăn đi.

Nó ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách từ tốn. Hắn thì ăn trong 1 phút 30giây. Sau khi ăn xong, hắn quay qua giành ăn với nó. Hai người cứ đùagiỡn với nhau rất vui vẻ, tất cả mọi chuyện không vui đều được nó “đá”bay khỏi đầu. Cuộc chiến kết thúc, kết quả là nó đành phải ngậm ngùinhìn hắn ăn hết 1/2 phần mì trong tô. Nó dỗi, bắt hắn phải rửa chén, còn mình bỏ lên phòng và đi tắm. Tắm xong, nó giở tập ra xem bài ngày mai,học được một lát thì hắn xông vào phòng nó và tót lên giường nằm đọcsách. Nó bực bội hỏi:

- Sao không ở phòng của mình đi mà qua đây làm gì?

- Anh thích, qua ngủ với em, ngày nào cũng vậy mà em còn ngại sao?

- Ai nói ngại?Anh đi về phòng đi, tôi không ngủ với người ham ăn, hứ – Nó dỗi

- Thôi mà vợ, ai kiu vợ nấu ngon quá làm gì? Vợ nấu ngon nên chồng mới muốn ăn nhiều mà.

- Vậy là tại tôi hả? Được rồi, mai mốt tự nấu ăn đi nha.

- Thôi mà vợ – Hắn nài nỉ – Vợ mà làm vậy chắc chồng đói chết mất

- Vậy thì ai là con heo tham ăn? – Nó cười gian

- Vợ àkkkkkkkkkkkkkkkk – Hắn đỏ mặt – Đừng làm vậy mà!!!!!

- Là ai? – Nó nhướng một bên mắt lên, cười ranh mãnh

- Hic, vợ ăn hiếp chồng, hic, chồng là con heo tham ăn, được chưa? – hắn ngượng ngùng nói.

Nghe hắn nói xong, nó phá lên cười nắc nẻ, chưa bao giờ nó chán trò chơi này cả, hình như thói quen thích bắt nạt người khác của hắn truyền vào máunó rồi hay sao không biết nữa. Nhìn nó cười, hắn phóng lại cạnh nó và đè nó ra hôn. Tới lúc nó giơ cờ trắng chào thua, hắn mới buông ra, hả hênhìn nó thở hồng hộc, hắn cười:

- Còn dám trêu anh nữa không?

- Hihi – Nó cười cười

- Cười gì? Còn hay không? – Hắn lặp lại, cười ranh mãnh.

- Không, hihi – Nó cười giả lả.

Ngoài miệng nói vậy thôi chứ cả nó và hắn đều biết chắc chắn nó sẽ không baogiờ ngừng trò chơi này lại, cũng như hắn không bao giờ ngừng trêu chọcnó vậy.

Hôm sau, nó và nhỏ được tan học sớm nên rủ nhau đi xem phim, đang líu lotrên đường, bỗng nhiên nhỏ để quên đồ bèn chạy đi lấy, nó cũng chạy theo nhưng vừa chạy được mấy bước, một chiếc xe phóng về phía nó với một tốc độ kinh hoàng. Đâu đó nó nghe tiếng nhỏ thét lên rồi trước mắt nó tốisầm lại.

## 13. Chương 13

- May, May, em có sao không? Mau gọi cấp cứu đi – Eric hốt hoảng la lên khi thấy máu trên người nó bắt đầu tuôn ra.

- Nguyệt, Nguyệt – Nhỏ chạy đến, nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ.

- Cô là ai vậy? Cô có biết nói tiếng Anh không? Hãy gọi xe cấp cứu đi.

- Tôi là bạn của cô ấy, tôi…tôi đã gọi rồi, cô ấy không sao đúng không? – Nó nói trong nước mắt.

Nó vừa dứt lời, xe cứu thương đã đến nơi, nó và Eric nhanh chóng lên xe.Đến bệnh viện Thành phố, nhỏ chạy theo nó đến phòng cấp cứu nhưng các ybác sĩ không cho nhỏ vào. Đứng bên ngoài, nhỏ khóc nức nở, Eric cố gắngan ủi nhỏ nhưng nhỏ không ngừng khóc, anh thật sự chẳng biết phải làmgì. Bây giờ anh cũng không khác gì nhỏ mà cũng đang rất lo lắng cho nó.

Một lúc sau, hắn và Gia Long chạy tới, Tuyết Lan chạy theo sau. Nhìn thấyEric, hắn có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi nhanh chóng quên đi. Hắnnắm lấy vai Eric, lo lắng hỏi:

- Cô ấy sao rồi? Mau cho tôi biết đi.

- Tôi không biết, nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Cô ấy bị tai nạn, nhưng mà……. – Eric ngưng lại – Anh bình tĩnh lại đi.

Tuyết Lan khẽ mỉm cười, gương mặt cô ta cực kì hả hê. Cô ta tiến đến bên Phong, rưng rưng nước mắt:

- Anh bình tĩnh lại đi, có em đây mà, cô ấy sẽ ổn thôi

Miệng nói vậy chứ trong lòng cô ta đang cầu cho nó chết cho xong, cô ta không hề biết Eric đã nhìn thấy nụ cười lúc nãy. Hắn chẳng quan tâm tới Tuyết Lan, ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan chặt lại với nhau.

“Làmơn đừng có chuyện gì xảy ra”, hắn thầm cầu nguyện. Một giờ đồng hồ trôiqua, không khí vẫn nặng nề vô cùng. Hắn và Tuyết Lan ngồi trên ghế, Eric thì đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, còn Gia Long đang dỗ dành nhỏ.Mọi người ai cũng đều có cùng một tâm trạng, một suy nghĩ là mong cho nó tai qua nạn khỏi.

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già bước ra bên ngoài. Hắn vội chạy đến nắm lấy vai ông:

- Bác sĩ, cô ấy có sao không? – Hắn lo lắng vô cùng.

Ông ấy thở dài, dùng tay mở khẩu trang ra:

- Cô ấy không sao, không bị va đập mạnh, chỉ có điều………. – Ông lại thở dài.

- Thế nào hả? Mau nói đi

- Cậu hãy bình tĩnh – Ông lại tiếp – Chỉ có điều cô ấy bị mất máu hơinhiều vì vết thương ở đùi. Nhưng cậu cứ yên tâm, cô ấy ổn rồi, chỉ cầnnằm viện theo dõi vài ngày thôi.

Nghe bác sĩ nói xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhỏ thì mừng đến mức ngất xỉu khiến Gia Long lo lắng vô cùng. Hắn vàEric vào thăm nó còn Tuyết Lan thì tức đến tái mặt nhưng cũng vào theo.Nó vẫn còn đang ngủ, khắp người chỉ bị xây xát và chân của nó đang đượcbăng bó lại. Nhìn thấy nó vẫn ổn, hắn và Eric thở phào nhẹ nhõm. TuyếtLan mắt ươn ướt tiến lại bên giường bệnh, giọng nói pha chút mừng rỡ:

- Vậy là chị ấy ổn hả anh? Em lo quá!!!!

- Em đừng quá lo, cô ấy ổn rồi.

Hắn mỉm cười, đặt một tay lên vai Tuyết Lan. Eric thì không nói gì, chỉđứng lặng lẽ nhìn nó. Anh rất vui vì nó không sao, nếu lúc đó anh chậmmột bước thì chắc có lẽ nó đã mất mạng rồi.

- Tại sao anh lại ở đây? – Hắn hỏi.

- Tôi đến Việt Nam làm việc cùng ba tôi, ông ấy bận nên tôi sang đây trước.

- Anh có thể nói rõ cho tôi biết sự việc xảy ra lúc đó không? – Ánh mắthắn ẩn chứa sự giận dữ – Nhất định tôi sẽ tìm ra tên đó bằng bất cứ giánào.

- Lúc đó tôi đang đi dạo ngoài đường thì nhìn thấy cô ấy,tôi định đến chào cô ấy một tiếng thì từ xa có một chiếc xe lao thẳngtới. Tôi vội lao đến đẩy cô ấy ra còn chiếc xe kia thì chạy mất. Đó làmột chiếc xe màu trắng nhưng có vẻ hơi cũ, biển số là 52U 25xx.

- Cám ơn những thông tin của anh và cảm ơn vì đã cứu cô ấy.

- Không có gì đâu. Thôi tôi về đây, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm cô ấy, chào anh.

Eric chào hắn xong thì nhanh chóng ra ngoài, anh cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, và còn cô gái lúc nãy, tại sao cô ta lại nở nụ cười thoả mãn đó khi mọi người đang rất lo lắng cho nó……

Sau khi Eric đi rồi, Tuyết Lan mới nói chuyện với hắn:

- Anh nè, hồi nãy anh chàng đó nói gì vậy?

- Không có gì đâu, anh ta chỉ nói một vài chuyện về vụ việc thôi mà.

- Vậy hả? – Cô ta trầm ngâm một lát – Anh ta có nói chuyện gì đặc biệt không anh?

- Không, sao em quan tâm đến chuyện này quá vậy? – Hắn mỉm cười.

- À không, tại em muốn biết thôi mà, em thấy tội nghiệp chị Nguyệt quá,không biết ai mà đi làm mấy chuyện này nữa – Tuyết Lan buồn rầu.

- Em đừng buồn, dù gì cô ấy cũng ổn rồi, em đúng là một cô gái tốt – Hắnxoa đầu Tuyết Lan – Thôi, em về nhà đi, anh muốn ở đây với cô ấy.

- Vậy em về trước nha, tạm biệt anh.

Nói rồi, cô ta nhanh chóng đi ra ngoài và gọi xe đến rước mình. Trong phòng bệnh, hắn ngồi im lặng nhìn nó. Khi nghe tin, hắn thật sự vô cùng sợhãi, đây là lần đầu tiên hắn sợ đến như vậy, hắn sợ sẽ mất nó, sẽ khôngcòn nhìn thấy nó nữa, điều đó đối với hắn còn đau đớn hơn cái chết. Đang miên man nghĩ ngợi, tiếng nói của Gia Long kéo hắn về với hiện tại:

- Cô ấy sao rồi?

- Vẫn chưa tỉnh – Hắn đáp – Còn Giao Châu?

- Cũng chưa tỉnh, bác sĩ nói cô ấy lo lắng quá mức nên bị ngất, chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi.

Gia Long vừa dứt lời, nhỏ đã đẩy cửa xông vào phòng và chạy đến nắm lấy tay nó, mừng rỡ:

- May mà bà không bị gì, thật là may quá – Nhỏ lấy tay lau nước mắt.

- Em lại khóc nữa rồi, đúng là mít ướt mà – Gia Long nắm lấy tay nhỏ, nhoẻn miệng cười – Đừng quá lo lắng, cô ấy ổn rồi.

- Ừ, em khóc vì vui mà – Nhỏ lè lưỡi – Em có mít ướt đâu.

Hắn thì không quan tâm đến cặp đôi trẻ con kia mà chỉ nhìn nó. Đột nhiênhắn nhìn thấy nó khẽ cau mày, bắt đầu cựa quậy, hắn mừng rỡ nói:

- Cô ấy tỉnh rồi, gọi bác sĩ đi, nhanh lên.

5 phút sau, bác sĩ có mặt, sau khi khám cho nó xong, ông ấy mỉm cười:

- Cô ấy ổn rồi, chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ mau chóng bình phục thôi.

Nói rồi, bác sĩ ra ngoài, hắn và Gia Long thì đứng nhìn nó, còn nhỏ thìngồi cạnh giường, nắm lấy tay nó. Rồi nó cũng mở mắt ra. Nhỏ mừng rỡ ômchầm lấy nó:

- Hay quá, bà tỉnh rồi, làm tui lo muốn chết luôn nè, bắt đền đi, huhu

- Ay, đau, nhẹ tay một chút, làm gì mà bạo lực vậy – Nó trêu nhỏ – Mà tui đang ở đâu vậy?

- Hihi, xin lỗi, tại tui vui quá – Nhỏ buông nó ra – Bà đang ở trong bệnh viện đó.

- Sao tui lại ở đây? – Nó ngơ ngác.

- Bà không nhớ hả? Bà bị tai nạn đó

Ngẫm nghĩ một lúc, nó mới sực nhớ ra:

- Tui chỉ nhớ là tui thấy một chiếc xe, rồi sau đó tui không biết gì nữa hết. Hình như có ai đó đã cứu tui phải không?

- Là Eric đã cứu em – Hắn lên tiếng.

- Eric sao? Anh ấy làm gì ở đây? – Nó ngạc nhiên vô cùng – Vậy anh ấy đâu rồi?

- Eric nói là đến đây làm việc, mai anh ta sẽ trở lại thăm em, còn bây giờ thì anh ta đã đi rồi.

Nghe hai người nói chuyện nãy giờ, nhỏ mới sực nhớ ra:

- A, Eric là anh chàng tóc vàng mắt xanh lúc nãy phải không? – Nhỏ mỉm cười

- Ừ – hắn và nó đồng thanh.

- Wao, anh ta trông đẹp trai quá chừng, hihi – Nhỏ mê mẩn.

Nó phì cười, ngoắc nhỏ lại nói nhỏ:

- Nè, bà làm gì mê trai lộ quá vậy? Không sợ chết hả?

- Sao chết? – nhỏ ngây thơ.

- Thấy ngón tay tui không? – Nó giơ ngón tay ra, cười gian – Nhìn theo hướng ngón tay tui nha.

Nói rồi, nó chỉ ngón tay về hướng Gia Long, nhỏ nhìn theo, gương mặt đanghồng hào bỗng dưng tái mét. Gia Long không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhỏquay qua nó, nói khe khẽ:

- Nguyệt ơi, cứu tui đi, tui hứa sẽ bao bà một chầu mà.

- Bà tự lo liệu đi nhé, tui không biết đâu. – Nó cười gian – Hình như Gia Long có chuyện muốn nói với bà đó, mau lại đằng đó đi.

- Nhưng mà….. – Nhỏ chần chừ

- Thà biết tự giác còn được chết toàn thây, không thì…… – Nó nhăn răng ra cười, lấy tay xẹt ngang qua cổ.

Nghe nó nói xong, nhỏ lạnh xương sống nhưng cũng đứng dậy và lại đứng với Gia Long. Anh mỉm cười, thì thầm vào tai nhỏ:

- Có anh rồi mà còn khen người khác đẹp trai, em cũng can đảm quá ha?

- Đâu có đâu, đó giờ em nhát gan lắm, chắc anh lộn em với ai rồi đó – Nhỏ cười giả lả

- Lộn với ai sao? Bây giờ em muốn chết đuối hay bị phanh thây? – Gia Long mỉm cười

- Hic, em lỡ lời mà, tha cho em đi mà, huhu – Nhỏ năn nỉ.

- Anh sẽ xử lí em sau – Gia Long nói một câu chắc nịch – Và lần này không nhẹ nhàng đâu.

Nghe anh nói xong, nhỏ đứng năn nỉ không biết mệt. Trong lúc hai người đang“xử lý chuyện riêng tư”, hắn đến ngồi cạnh nó, dịu dàng nói:

- Em thấy khoẻ chưa?

- Cũng không sao đâu anh, em chỉ thấy hơi ê ẩm, đau nhất là ở tay và chân – Nó cười

- Em thật là, đi đứng kểu gì không biết, mai mốt cấm em ra ngoài luôn – hắn cau mày

- Hơ, thôi mà, đâu phải tại em đâu, lúc đó là đèn đỏ mà, hic, anh mà nhốt em trong nhà chắc em chết vì chán quá – Nó nhõng nhẽo.

- Không là không – hắn quả quyết.

- Hứ, anh nhớ nha, em-không-thèm-nấu-ăn, không thèm làm gì hết, chỉ nằm chơi thôi – nó dỗi

- Em cũng biết làm khó người khác quá ha? Ít nhất thì trước khi lành hẳnthì em không được ra ngoài khi không có anh đi theo – Hắn nhượng bộ.

- Ừ, hihi

Sau đó, nhỏ ở lại với nó cho tới khi cô y tá báo hết giờ thăm bệnh, còn hắn và Gia Long lấy lí do có việc, nhanh chóng ra về để đi điều tra xem aiđã lái xe đụng nó.

## 14. Chương 14

Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vũ……..

- Anh làm ăn cái kiểu đó hả? – Tuyết Lan tức giận hét lên trên điện thoại.

- Làm sao tôi biết được? Đột nhiên có người nhào ra cứu cô ta, tôi cũng đâu có muốn.

- Đúng là ăn hại mà, lo mà trốn đi, nếu không muốn vào tù.

- Cái gì chứ? Còn tiền của tôi?

- Đừng có mà mơ, không làm được việc mà đòi tiền hả?

Nói xong, Tuyết Lan tắt máy và gọi cho Trang Linh:

- Alo, chuyện gì vậy?

- Thất bại rồi, số cô ta cũng lớn lắm.

- Vậy sao? – Cô lạnh nhạt đáp, cố che đi sự vui mừng của mình.

- Phải, lần sau tao sẽ không thất bại nữa.

- Mày lại muốn làm gì?

- Tao sẽ chia rẽ anh Phong và nó, chỉ cần anh Phong ghét nó, anh ấy sẽ bỏ nó, hahaha – Cô ta cười lớn.

- Tuỳ mày thôi, tao có việc rồi, nói chuyện sau đi.

- Sao mấy hôm nay mày kì lạ vậy? Đừng nghĩ tới chuyện phản bội tao, mày còn nợ tao một mạng đó – Tuyết Lan đe doạ.

- Mày đừng đoán bừa, chuyện đó tao biết, không cần nói đâu.

Nói rồi, Trang Linh cúp máy, khẽ thở dài. Dĩ nhiên là cô nhớ, cô không saoquên được cái ngày mà Tuyết Lan đưa cô về từ cõi chết, kể từ đó, haingười thành bạn thân, hay nói đúng hơn cô trở thành nô lệ của Tuyết Lan. Trừ khi cô trả cho Tuyết Lan món nợ này, không thì cô sẽ chẳng thể nàobỏ đi được.

Sau khi nói chuyện với Trang Linh, Tuyết Lan gọi ột người nào đó:

- Giết hắn đi, làm cho kín đáo.

- Vâng thưa cô, hãy giao cho chúng tôi.

Cô ta tắt máy rồi ngồi bày mưu tính kế để \*\*\* hại nó.

Tại khách sạn Diamond……………………

- Vậy sao? Cám ơn các anh

- Không có gì, chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi.

- Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho các người.

Tắt điện thoại, Eric càng chắc chắn vụ tai nạn của nó là do sắp đặt. Theonhư điều tra, kẻ lái xe đã chết còn người chủ mưu đứng đằng sau vẫn đang là ẩn số. Eric thở dài, có lẽ đây là một vụ không đơn giản, còn cô gái ở bệnh viện ngày hôm nay, anh có linh cảm mạnh mẽ rằng cô ta có liên quan mật thiết đến chuyện này.

Sáng hôm sau, Eric đến thăm nó, anh tặng cho nó một bó hoa, mỉm cười:

- Em đã thấy khoẻ hơn chưa?

- Woa, đẹp quá, cám ơn anh – Nó cười tươi – Em cũng thấy khá hơn rồi, chỉ có điều chân em vẫn còn đau.

- Vậy à? Khi nào em được ra viện?

- Chắc khoảng 2 ngày nữa, anh sẽ ở Việt Nam bao lâu? – Nó mỉm cười

- Khi nào xong việc anh sẽ về Mỹ, không ngờ mới đến Việt Nam đã gặp lại em – Eric xoa đầu nó – Chúng ta đúng là có duyên nhỉ?

Nó hơi rụt đầu lại vì cảm thấy ngại, như cũng hiểu ra, anh bật cười và rút tay về:

- Anh xin lỗi, anh không có ý làm em ngại – Anh mỉm cười – Đây là thói quen của anh thôi.

- Tức là anh gặp cô gái nào cũng làm như vậy à? – Nó cười

- À không, chỉ với cô em gái của anh thôi, em khiến anh nhớ đến con bé

- Nhìn anh vậy mà thương em gái quá nhỉ? – Nó nháy mắt

- Em đang trêu anh đấy à? Thật ra anh cảm thấy có lỗi với con bé nhiều hơn – Eric cười buồn

- Tại sao vậy? – Nó ngạc nhiên

- Vì anh quá bận rộn với công việc nên thường không dành nhiều thời giancho nó – Anh mỉm cười – Nhưng con bé vẫn rất thương anh.

Nó mỉm cười:

- Em nghĩ sau khi về nước, anh nên cùng con bé đi chơi, chắc con bé sẽ vui lắm đó

- Anh cũng nghĩ vậy, thôi, xin phép em, anh phải về đây, anh phải ra sânbay đón bố – Anh mỉm cười – Anh sẽ trở lại thăm em vào ngày mai nhé!

Nói rồi, anh quay đi, nó vội kéo Eric lại:

- Nãy giờ lo nói chuyện, em quên nói chuyện này nữa – Nó mỉm cười – Cám ơn anh đã cứu em.

- Không có gì đâu cô bé, anh đi đây – Eric lại xoa đầu nó – mau chóng bình phục nhé.

- Cho em gửi lời hỏi thăm ba anh nha.

- Ừ, anh sẽ chuyển lời.

Nói rồi, Eric quay đi, ra đến cửa anh nhìn thấy hắn, anh gật đầu chào rồinhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Hắn đẩy cửa bước vào, giọng nói đều đềunhưng ẩn chứa một chút khó chịu:

- Sao anh ta có vẻ vội vã vậy?

- À, anh ấy nói phải đi đón ông John, hôm nay anh không đến công ty à? – Nó mỉm cười

- Ừ, hôm nay anh đi xem xét mấy công trình của tập đoàn, chân em đỡ đau chưa?

- Vẫn còn đau lắm, em chưa tự đứng lên được, chỉ có thể vịn vào bàn mà đi thôi – Nó mỉm cười – Anh đi một mình à?

- Không, anh……………

Hắn chưa kịp nói xong thì giọng nói của Tuyết Lan đã vang lên lanh lảnh bên ngoài:

- Anh Phongggggggggggggggggg, sao anh không chờ em mà bỏ vào trước vậy?

- Anh đi với Tuyết Lan à? – Nó ngập ngừng hỏi

- Ừ – Hắn mỉm cười – Phải chi được đi với em thì hay quá.

- Anh Phong, bây giờ mình đi chưa? – Tuyết Lan ôm chầm lấy cánh tay hắn – Em chào chị, chị đã khoẻ hơn chưa?

- Chị khoẻ rồi, em và anh Phong có việc thì cứ đi đi, không sao đâu – Nó miễn cưỡng mỉm cười.

- Lát nữa anh đi cũng được mà – Hắn nắm lấy tay nó – Anh muốn ở với em một lát nữa.

- Sao lúc nãy anh nói chúng ta phải tranh thủ đến đó sớm mà – Tuyết Lan chen vào.

- Lan, đừng nói nữa – Hắn cau mày khiến cô ta im bặt.

Nó nhìn hắn, mỉm cười:

- Thôi, anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn mà, có gì lát đến thăm em cũng được.

- Đúng rồi đó anh, chị Nguyệt đã nói không sao mà, chúng ta mau đi đi – Tuyết Lan nũng nịu

Suy nghĩ một lát, hắn nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười dịu dàng:

- Vậy anh đi trước, xong việc anh sẽ trở lại.

- Ừ, anh cứ đi đi – Nó mỉm cười – Em sẽ đợi mà.

- Vậy anh đi đây.

Từ trước đến nay, dù đã biết hắn từ lâu nhưng Tuyết Lan chưa bao giờ thấyđược nụ cười đó của hắn, vậy mà nó – một người chỉ vừa mới xuất hiện màđã được hắn đối xử như vậy. Chứng kiến cảnh đó, cô ta tức muốn lộn ruộtnhưng cũng đành phải nuốt xuống. Khi hắn vừa dứt lời, Tuyết Lan không hề chần chừ mà kéo hắn đi mất, cố gắng ôm tay hắn thật chặt. Lặng nhìn hai người, nó khẽ thở dài, nói nó không khó chịu thì chắc chắn là nói dốinhưng nó chẳng biết làm gì, nó cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch khighen với Tuyết Lan.

- Sao mày lại đi ghen với một cô bé như vậy hả Lâm Bạch Nguyệt? Tuyết Lan là em gái của Chấn phong cơ mà, mày thật là xấu xa.

Nó tự nói với bản thân, lấy tay cốc vào đầu mình, khẽ thở dài.

Tại công trường, Tuyết Lan hoàn toàn bị bỏ mặc, hắn thì hết đi xem bảnthiết kế rồi lại đi nói chuyện với kiến trúc sư. Cô ta tức tối vô cùngnhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dễ thương, đáng yêu. Ngồi mãi cũng chán,Tuyết Lan chạy đi tìm hắn. Thấy hắn đang rảnh rỗi, Tuyết Lan chạy đến ôm chầm lấy tay hắn, nũng nịu:

- Ở đây nắng quá à, mình về được không anh?

- Anh đã nói em đừng đi theo rồi mà, nếu mệt thì em về trước đi – Hắnđáp, chẳng buồn nhìn cô ta mà chăm chú vào bản thiết kế trên tay.

- Em không về đâu, em muốn ở đây với anh thôi – Tuyết Lan phụng phịu

- Tuỳ em thôi, anh phải đi làm việc đây, em vào trong mát ngồi đi, anhđang bận lắm – Nói rồi, hắn bỏ đi một nước, để mặc cô ta đứng đó.

Nghe hắn nói xong, Tuyết Lan tức lắm nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn bám theo hắn.

- Em giúp gì được không anh Phong?

- Không cần đâu, em cứ vào trong ngồi đi, xong việc rồi chúng ta về.

- Nhưng mà……… – Tuyết Lan nũng nịu – Em muốn giúp mà.

- Nghe anh đi, anh bận lắm – Hắn cau mày – Em đừng có trẻ con như vậy, người lớn một chút đi.

Nói rồi, hắn tiếp tục làm việc. Tuyết Lan tức tối bỏ vào bên trong. Do mọingười đều đang làm việc nên cũng chẳng có ai quan tâm đến cô ta, TuyếtLan dùng chân giẫm mạnh xuống đất, miệng không ngừng \*\*\*\* rủa:

-Chỉ tại cô ta, chỉ vì sự có mặt của cô ta nên anh ấy mới đối xử với mình như vậy, mình sẽ không tha cho cô ta đâu, không bao giờ.

Rồi côta lấy điện thoại ra gọi cho Trang Linh. Khi cô bắt máy, Tuyết Lan bắtđầu trút nỗi tức tối lên cô. Trang Linh không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe, cô không muốn nói và cũng không biết nói gì. Tuyết Lan nói choTrang Linh tất cả những âm mưu cũng như chuyện cô ta là chủ mưu vụ giếtngười. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa xong việc, còn Tuyết Lan thì cứ đi tới, đi lui để giết thời gian. Đang tức tối thì nghe có tiếng người đến gần, Tuyết Lan nhanh chóng lấy lại bộ mặt đáng yêu của mìnhvà ngồi xuống ghế. Hắn mệt mỏi đi vào bên trong và ngồi xuống. Tuyết Lan vội đến cạnh hắn, lo lắng hỏi:

- Anh làm sao vậy?

- Anh không sao, xong việc rồi, chúng ta về thôi – Hắn mỉm cười.

- Em muốn đi ăn được không anh? – Tuyết Lan nhõng nhẽo

- Anh xin lỗi, hôm nay em về nhà trước nhé, hôm khác anh sẽ đưa em đi ăn được không?

Tuyết Lan toan cãi nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, cô ta lại thôi. TuyếtLan theo hắn ra xe và ngoan ngoãn về nhà nhưng trong lòng thì không hềvui chút nào.

Đưa Tuyết Lan về tới nhà xong, hắn đến bệnh việnvới nó. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, nó vội rời khỏi giường và tiến về phía hắn. Vừa bước được vài bước, nó khuỵ xuống do vết thương ởchân, hắn vội ôm lấy nó và bế nó lên, mắng:

- Em đang làm gì vậy hả? – Hắn cau mày – Có biết mình đang bị thương không?

- Anh bị làm sao vậy? Sao có vẻ mệt mỏi như vậy? – Nó đặt một tay lên mặt hắn, lo lắng – Nói cho em biết đi.

- Em thật là ngốc mà, em có biết bản thân đang bị thương hay không? – Hắn dịu dàng nói và nắm lấy tay nó.

- Em không sao, anh mau nói cho em biết chuyện gì đi – Nó lo lắng hỏi.

Hắn thở dài, đặt nó xuống giường rồi dịu dàng nói:

- Anh không sao đâu, anh vừa gặp một chút rắc rối thôi.

- Mau nói cho em biết đi – Nó nắm lấy tay hắn.

- Thiết kế công trình bị lỗi, anh và kiến trúc sư phải sửa rất lâu mớihoàn thành, bây giờ phải xây lại phần bị lỗi đó, nhưng em yên tâm đi,mọi chuyện ổn thoả rồi, chỉ tại anh hơi mệt thôi – Hắn mỉm cười.

- Vậy mà em tưởng có chuyện gì, làm em hết hồn – Nó mỉm cười – Anh ăn gì chưa? Có đói không?

- Anh đang rất đói đây nè – Hắn ra vẻ khổ sở – Có một thứ anh rất muốn ăn, em có thể giúp anh không?

- Được, anh cứ nói đi, nếu làm được, em sẵn sàng làm cho anh ăn – Nó lo lắng – Anh muốn ăn gì?

- Em chắc không? Em hứa đi anh mới nói – Hắn cười gian.

- Ừ, em hứa mà, anh cứ nói đi, nếu làm được em nhất định sẽ làm mà

Nghe hắn nói, nó hơi nghi ngờ nhưng vì lo lắng cho hắn nên nó sẵn sàng đồng ý.

## 15. Chương 15

Hắn mỉm cười, dịu dàng nói:

- Em đã hứa rồi đó nha – Hắn mỉm cười – Anh muốn ăn em.

Nghe hắn nói xong, mặt nó đỏ bừng, miệng lắp bắp:

- Anh…….anh……..

- Anh làm sao? – Hắn mỉm cười – Chuyện này có gì khó đâu? Chỉ hôn thôi mà.Hơn nữa, em đã hứa với anh rồi mà.

- Nhưng mà…..em….đây là bệnh viện mà – Nó đưa ra lí do cuối cùng.

Nghe nó nói xong, hắn cho gọi y tá vào phòng, hai người họ nói chuyện vớinhau một lúc lâu. Ban đầu, nó thấy cô y tá có vẻ không đồng ý, rồi cô ta lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau, nó thấy cô ta cườivui vẻ với hắn. Tự nhiên nhìn cô y tá đi khỏi phòng, nó thấy bất an vôcùng, đặc biệt là khi nhìn nụ cười ranh mãnh của hắn, nó lại càng lolắng gấp bội.

Hắn đóng cửa lại rồi mỉm cười nhìn nó:

- Em yên tâm đi, không ai vào đây nữa đâu, bây giờ thì em thực hiện lời hứa của mình đi chứ.

- Nhưng mà……..lỡ như Giao Châu đến thăm em thì sao?

- Hôm nay trường em học đến chiều mà, làm sao Giao Châu có thể đến thăm em vào lúc này được chứ?

Hắn mỉm cười và tiến đến bên cạnh nó. Nó lắp bắp, cố nói một lí do nào đó:

- Nhưng……nhưng mà………

- Không nhưng gì hết.

Dứt lời, hắn cúi xuống hôn nó. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Niềm đam mê giữahai người bùng cháy, hắn đè lên người nó, cẩn thận không chạm vào chânnó, còn nó thì vòng tay qua cổ hắn. Nụ hôn rất dài và rất ngọt. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nó mà đùa nghịch, còn bàn tay thì bắt đầu cởi từng cáicúc áo của nó. Nếu là bình thường, chắc chắn nó sẽ cho hắn một cước baykhỏi giường vì tội háo sắc, nhưng vào giờ phút này, đầu óc của nó như bị tê liệt trước nụ hôn của hắn nên nó không thể từ chối được. Hắn và nóquấn chặt lấy nhau, nó dùng tay cởi áo của hắn ra, ném xuống sàn vàquàng tay qua cổ hắn.

Nhận được sự hưởng ứng của nó, dục hoảtrong hắn bùng lên dữ dội, hắn cúi xuống hôn vào cổ nó, mơn trớn. Hơithở nóng hổi của hắn phả vào người nó khiến máu trong người nó cứ sôilên sùng sục. Hắn dùng tay xoa bóp một quả đào của nó và tiếp tục hônnó. Nó thở dốc, khẽ rên lên, điều này càng khiến dục hoả bốc cao khôngkìm được, hắn không còn lí trí, dùng tay tách chân nó ra. Nhưng khôngmay, nơi hắn chạm vào chính là vết thương của nó. Một tiếng hét longtrời lở đất vang lên khiến màng nhĩ của hắn gần như nổ tung và “lửa”giữa hai người tắt ngóm.

Hắn chán nản mặc lại áo cho nó và cúixuống xem vết thương. Lần trước cũng vậy, gần đến cao trào thì y nhưrằng lại có chuyện gì đó xảy ra, hình như hắn toàn lựa giờ “con rệp” đểăn nó hay sao ấy. Kiểm tra một lát, hắn nhìn thấy miếng gạc đang có mộtít máu đỏ rỉ ra từ miệng vết thương. Hắn ngước lên nhìn nó, lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

- Đau quá, hic – Mắt nó ươn ướt – Nhưng em không sao, chắc lát nữa sẽ hết mà.

- Để anh đi gọi bác sĩ – Hắn nhanh chóng mặc áo vào và quay đi.

Nó nắm chặt lấy tay hắn, mỉm cười:

- Em không sao đâu, anh đừng lo, ở đây với em đi – Mắt nó long lanh – Được không?

- Nhưng còn chân em? – Hắn lưỡng lự – Em không sao thật chứ?

- Thật mà, ở bên em được không? – Nó mỉm cười, gương mặt hơi ửng hồng – Tự nhiên em muốn ở bên anh.

Hắn mỉm cười rồi ôm lấy nó. Nó dúi đầu vào ngực hắn, khẽ mỉm cười. Nó không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì nữa và nó cũng không muốn biết. Nóchỉ biết rằng vào giờ phút này, nó muốn được ở bên cạnh hắn, điều đókhiến tim nó cảm thấy ấm áp và bình yên, ngọn lửa ghen tuông trong lòngnó đã tắt ngóm, tất cả những gì nó biết vào lúc này là một vòng tay ấmáp và niềm hạnh phúc đang tràn ngập. Rồi nó ngủ thiếp đi, hắn mỉm cườihôn vào tóc nó.

Từ rất lâu rồi, hắn chỉ có công việc, ai dám cảnđường hắn chắc chắn không có chuyện tốt. Những cô gái chân dài nóngbỏng, những cô nàng xinh xắn như búp bê, những cô tiểu thư xinhđẹp,…….trước giờ hắn đã gặp nhiều, chơi đùa đến phát chán nhưng hắnkhông yêu ai cả. Nói chính xác hơn, bọn họ chỉ là những con búp bê chohắn giải trí lúc buồn chán mà thôi. Hơn nữa, trước giờ hắn luôn nghĩrằng không có người con gái nào mà không gục trước hắn, chỉ cần hắn nởnụ cười là họ đã “ngã rạp” trước hắn. Còn nó thì khác, lần đầu tiên gặphắn, nó thậm chí không “mê” hắn mà còn cho hắn một đá, lúc đó, tức thìcó tức nhưng hắn cũng khá thích thú với người con gái xinh đẹp này. Bâygiờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã thích nó từ khi mới gặp mặt thì phải. Nó chân thật, không giả dối, không trang điểm loè loẹt diêm dúa mà sở hữu mộtvẻ đẹp tự nhiên, nhiều lúc ngốc nghếch như một đứa trẻ, nhiều lúc lạilạnh lùng đến rợn người. Đối với hắn, nó chính là mảnh ghép duy nhất của hắn, là một nửa còn thiếu trong cuộc đời hắn. Có nó, hắn như có thêmsức mạnh, nhưng qua chuyện lần này, hắn mới phát hiện: nó không chỉ lànguồn sức mạnh của hắn mà còn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Sau mộthồi “tự kỉ”, hắn ôm lấy nó và chìm vào giấc ngủ, môi nở một nụ cười.

Về đến nhà, Tuyết lan tạm biệt hắn rồi ngoan ngoãn đi vào trong nhưng khihắn vừa chạy đi khỏi, Tuyết Lan đã cho người lái xe bám theo hắn. Quảkhông ngoài dự đoán của cô ta, hắn đến bệnh viện thăm nó. Lén theo hắnvào trong, nào ngờ khi vừa lên đến phòng nó, Tuyết Lan đã bị một cô y tá chặn lại với lí do không tiện. Tuyết Lan nghe xong, nét mặt có hơi biến sắc nhưng lập tức mỉm cười rồi rời đi. Đến góc khuất, cô ta nấp vào để chờ đợi thời cơ. Khoảng 1 tiếng sau, cô y tá bị gọi đi, chớp lấy thời cơ, Tuyết Lan đi đến trước phòng nó, định đẩy cửa bước vào thì lập tức chết sững. Gương mặt cô ta đỏ ửng khi thấy hắn và nó đang nằm ngủ cùng nhau. Tuyết Lan tức tối bỏ đi, không quênném về hai người về ánh nhìn đầy căm tức. Cô ta chỉ hận không bóp chếtnó được mà thôi.

Hai ngày sau, nó được xuất viện. Do hắn có việc, nhỏ lại đi học nên nó được Eric chở về. Trước khi về nhà, nó còn tranhthủ đi mua tổ yến, bào ngư và một số thứ khác để về nấu cho hắn. Ericmỉm cười:

- Em mua về để nấu cho Chấn Phong à?

- Vâng, dạo này em thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm – Nó mỉm cười – Cám ơn anh đã đưa em đi nhé!

- Không có gì đâu, em làm anh ghen tị với Chấn Phong quá – Eric trêu nó – Phải chi cũng có người nấu cho anh ăn nhỉ? Đúng là Chấn Phong có một cô vợ hiền.

- Anh trêu em đấy à? – Nó đỏ mặt – Thì anh cứ nói bạn gái mình nấu cho ăn đi.

- Anh làm gì có bạn gái – Eric cười phá lên – Chỉ có em gái thôi

Nó tròn mắt, mỉm cười:

- Anh nói anh không có bạn gái thật à?????

- Ừ – Mặt Eric hơi ửng hồng – Anh nói dối em làm gì?

- Sao anh không quen ai? Em thấy có nhiều cô sẵn sàng chết vì anh đấy!!!!! – Nó trêu

- Vì anh chưa gặp người thích hợp với anh, chỉ đơn giản vậy thôi – Ericmỉm cười – Tới nhà rồi kìa, em có cần anh giúp mang đồ vào không?

- Thôi, em tự mang được rồi, cám ơn anh đã đưa em về – Nó mỉm cười – Coi vậy thôi chứ nhẹ lắm.

Eric mỉm cười không đáp. Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen sang trọng dừng lại trước biệt thự của hắn. Nó vừa bước khỏi xe, tay chưa kịp lấy giỏ xáchthì Eric đã nhanh chóng ôm đống nguyên liệu của nó đứng trước cửa nhà.Eric mỉm cười nhìn nó:

- Nói vậy thôi chứ để anh giúp cho. Mở cửa đi, anh đem vào bếp giúp em.

- Ừhm…… – Nó đơ mất 5s mới chạy đến mở cửa cho anh.

Sau khi mọi thứ yên vị trên bếp, nó lấy cho Eric một li nước, ngượng ngùng nói:

- Anh đã chở em đi mua đồ rồi còn bắt anh mang vào nhà nữa, em thấy ngại quá.

- Không có gì đâu, thôi, anh về đây, anh còn phải đi làm việc, gặp em sau nha.

- Vâng, khi nào rảnh anh em mình đi chơi nhé!!!! – Nó cười tít mắt, tiễn Eric ra cửa.

Khi chiếc xe khuất bóng, nó đóng cửa lại, nhanh chóng thay đồ rồi xắn tayáo lên, chuẩn bị vào bếp. Khoảng 2 tiếng sau, trong lúc ngồi chờ cho bào ngư mềm, nó lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng không ai bắt máy, đoánrằng hắn đang bận, nó gửi một tin nhắn cho hắn với nội dung như sau:

- Anh nè!!!!!Tối nay tranh thủ về sớm nhaz, em có bất ngờ cho anh đó, nhớ đừng ăn gì hết nhaz, để bụng đói càng tốt, hihi, em đợi anh về đó\*chụtchụt\*^^

Bấm nút “gửi” xong, nó đặt đồng hồ hẹn giờ rồi đi dọn dẹp nhà cửa, sau đó dọn bàn ăn, chuẩn bị một chai rượu vang, sau đó nó trởxuống bếp, ngồi canh đúng giờ rồi tắt bếp. Sau đó nó đi tắm, thay quầnáo rồi ngồi chờ hắn về.

Địa điểm: phòng Giám đốc công ty Wing

Thời gian: trước đó khoảng 2 tiếng……………………

- Lan, em ở trong phòng chơi đi, anh đi ra ngoài một lát – Nói rồi, hắn quay đi, để mặc Tuyết Lan trong phòng.

Ngồi một lúc cũng chán, cô ta mở máy tính của hắn lên chơi, nào ngờ có càipassword nên Tuyết lan không sử dụng được. Bực bội, Tuyết Lan ngồi xuống sofa, lôi điện thoại ra chơi game. Một lúc sau, đang ngồi chơi, bỗngnhiên cô ta nghe có tiếng chuông điện thoại. Tìm một lát, Tuyết Lan phát hiện ra cái điện thoại trên bàn hắn, tên liên lạc hiển thị “BạchNguyệt”, biết là nó gọi đến, Tuyết Lan không thèm bắt máy. Sau đó, cô ta thấy có tin nhắn gửi đến, nhìn ra ngoài thấy hắn vẫn chưa về đến, Tuyết Lan mở tin nhắn ra xem. Thấy những lời lẽ đó, máu cô ta sôi lên. Miệngnhếch lên, ánh mắt cực kì nham hiểm:

- Để rồi xem hai người còn được như vậy bao lâu, đừng hòng tranh giành Phong với tao.

Nói rồi, Tuyết Lan xoá tin nhắn đó đi, đồng thời xoá luôn cuộc gọi đến củanó. Sau đó cô ta đặt điện thoại về chỗ cũ và ngồi xuống sofa đọc tạpchí.

## 16. Chương 16

Một lúc sau, hắn trở lại phòng. Vừa nhìn thấy hắn, Tuyết Lan đã bật dậy khỏi ghế, líu lo:

- Anh Phongggggg!!!!!!Hôm nay chừng nào anh xong việc?

Hắn giơ tay lên xem giờ rồi nhìn Tuyết Lan, mỉm cười:

- Một lát nữa anh mới xong việc, em chán thì về nhà trước đi.

- Nhưng mà bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối rồi, anh còn định làm tới chừng nào? Hay mình nghỉ sớm đi, anh em mình đi ăn.

- Nhưng mà…. – Hắn lưỡng lự.

- Đi mà anh, dù gì hôm nay cũng đâu có việc gì nhiều đâu, em đói quá à – Tuyết lan nhõng nhẽo – Đi mà anhhhhhhhhhh………….

Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Tuyết Lan vui mừng nói:

- Vậy mình đi đi anh, à mà anh gọi báo cho chị Nguyệt đi, để chị ấy khỏi đợi.

Hắn thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho nó.

Lúc này, nó đang ngồi chờ ở nhà, bình thường mỗi lần nó nhắn hắn về sớm thì đúng 8 giờ hắn sẽ có mặt ở nhà. Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại nó reolên, thấy hắn gọi đến, nó mừng rỡ bắt máy:

- Alo, anh sắp về nhà chưa?

- Nguyệt à, em đi ngủ trước đi, anh sẽ về muộn.

- Nhưng mà……..

Nó chưa nói dứt câu thì giọng nói của Tuyết Lan đã vang lên lanh lảnh:

- Anh ơi, em đói, mình mau đi ăn đi.

- Anh chuẩn bị đi ăn tối với Tuyết lan à? – Nó cố giấu đi nỗi buồn nhưng giọng nói cứ run run.

- Ừ, chắc sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi.

- Em biết rồi, anh đi ăn vui vẻ nhé – Nó nói nhanh rồi cúp máy.

Hắn bỏ điện thoại vào túi, có cảm giác là lạ nhưng không hiểu tại sao.Tuyết Lan nhanh chóng kéo hắn đi, không để cho hắn kịp suy nghĩ.

Nó lặng người trên ghế sofa, đầu óc rối bời, thì ra trong lòng hắn, ngườiquan trọng nhất chính là Tuyết Lan. Bình thường, nếu hắn có về muộn haycó việc gì khác đều gọi về báo cho nó trước. Vậy mà hôm nay, hắn đãkhông nói gì cả, hắn im lặng, để rồi bây giờ thông báo cho nó là đi ăncùng Tuyết Lan. Tim nó đau lắm, nó biết bản thân ích kỉ khi ghen tị vớiem gái của hắn nhưng vào giờ phút này đây, ngọn lửa ghen tuông mù quángtrong tim nó lại một lần nữa bùng cháy khiến đầu óc nó không suy nghĩđược gì. Chậm rãi đi xuống bếp, nó tự mỉm cười với mình:

- Mình nấu nhiều như vậy thì làm sao ăn hết bây giờ?

Đột nhiên nó nhớ đến Eric, nó lấy điện thoại ra gọi cho anh:

- Alo, em gọi anh có việc gì không? – Eric mỉm cười

- Bây giờ anh có bận gì không? – Nó nói đều đều

- Không, có việc gì không May?

- Vậy thì hay quá, anh có muốn đến ăn tối với em không? – Nó khẽ mỉm cười.

- Vậy còn Chấn Phong? Anh ấy không ăn cùng em sao? – Eric ngạc nhiên

Nghe nhắc đến tên hắn, tim nó lại một lần nữa đau nhói, nó cố gắng vui vẻ nói nhưng giọng nói vẫn rất buồn:

- Không, anh ấy đi ăn với Tuyết Lan rồi, anh đến nhà em được không?

Nghe giọng nói của nó, Eric biết có chuyện không ổn, anh vội vàng ra xe, nói nhanh:

- Được, anh sẽ tới ngay, em đợi anh một lát.

- Anh nhớ mua rượu nhé, càng nhiều càng tốt.

Nói rồi, nó cúp máy, bắt đầu dọn bàn ăn.

Trong lúc này, hắn và Tuyết Lan đang ngồi ăn trong nhà hàng. Tuyết Lan tronglòng vui vẻ vô cùng khi nghĩ tới cảnh nó buồn bã ở nhà. Điều đó khiến cô ta cười luôn miệng. hắn mỉm cười nhìn nó:

- Hình như hôm nay em có chuyện vui phải không?

- Dạ không có gì đâu, tại vì hôm nay em thấy thoải mái thôi mà.

- Vậy sao? Không biết chị em ăn tối chưa? – Hắn trầm ngâm – Hay là anh gọi chị ấy ra ăn với chúng ta?

Vừa nghe nhắc tới tên nó, sự vui vẻ trong lòng Tuyết Lan tắt ngóm. Cô ta mỉm cười:

- Anh khéo lo, bây giờ cũng tối rồi, làm sao chị ấy chưa ăn gì được?

- Ừ, chắc là em nói đúng, thôi, em ăn đi.

Nói rồi, hắn cầm li rượu vang lên uống, tiếp tục trầm ngâm. Thật ra hắn vẫn cảm thấy có chuyện gì đó, chỉ là cảm giác đó không thật sự quá mạnh mẽ. Còn Tuyết Lan, nhìn thấy hắn như vậy, cô ta biết chắc hắn đang nghĩ tới nó, điều đó khiến cô ta tức tối vô cùng, trong đầu lại bày ra trăm mưunghìn kế để chia rẽ hai người.

Khoảng 15 phút sau, Eric đã đếntrước cửa nhà. Anh bấm chuông, trong lòng có chút lo lắng. Nó từ trongnhà bước ra mở cửa cho anh, Eric lái xe vào trong còn nó thì đóng cửalại. Nó mỉm cười nhìn anh nhưng đôi mắt buồn vời vợi:

- Anh có mua rượu cho em không?

- Có đây – Anh giơ lên mấy chai rượu – Em có chuyện gì vậy?

- À không, tại vì em lỡ nấu nhiều thứ quá nên rủ anh đến ăn chung cho vui đó mà – Nó lè lưỡi tinh nghịch – Thôi, chúng ta vào nhà đi.

Dứtlời, nó kéo Eric vào nhà rồi đẩy anh ngồi xuống ghế. Bắt đầu dọn món ănra. Eric đặt mấy chai rượu lên bàn rồi xuống bếp phụ nó. Nó mỉm cườingại ngùng:

- Em làm được rồi, ai lại để khách giúp chứ?

- Anh là con trai mà, cứ để anh giúp, không sao đâu – Eric mỉm cười, đón lấy mâm thức ăn rồi bưng ra ngoài.

Nó đứng nhìn anh, khẽ thở dài rồi chậm rãi bước theo, không quên mang theo 2 cái ly thuỷ tinh. Nó đặt ly lên bàn rồi khui rượu ra, rót vào ly, sau đó nó giơ ly ra, khẽ mỉm cười:

- Chúc sức khoẻ.

Eric lịch thiệp giơ ly lên, khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười rồi đưa ly lên miệnguống một ít rượu. Còn nó thì nốc một lần hết sạch. Sau đó hai người bắtđầu ăn, Eric mỉm cười nhìn nó:

- May này, em quả là có tài nấu nướng đấy, chén súp này quả thật rất ngon.

- Cám ơn anh – Nó mỉm cười đáp lại, đôi mắt vẫn rất buồn.

Nghĩ tới lúc này hắn và Tuyết Lan đang cùng nhau ăn uống bên ngoài, tronglòng nó lại dâng trào một nỗi buồn vô tận. Eric hiểu rằng nó đang rấtbuồn, anh đã biết lí do là vì hắn nhưng cụ thể thì anh không rõ, cũngkhông tiện hỏi nó, rót thêm rượu vào ly, anh giơ lên:

- Chúng ta uống cạn nào.

- Vâng.

Nó đưa ngay lên miệng uống, ít ra nó muốn quên đi những chuyện này. Ănxong món súp, nó đem chè tổ yến ra, hai người cứ vừa ăn vừa uống rượu.Thoáng chốc, 3 chai rượu đã hết sạch. Vốn thường đi theo ông John làmviệc nên 3 chai rượu với anh chẳng là gì cả, hơn nữa, anh vốn không muarượu mạnh nên uống 3 chai chỉ như nước lã mà thôi. Nhưng còn nó thìkhác, vốn ít uống rượu, tửu lượng của nó khá yếu, anh dám chắc là nó đãbắt đầy say.Eric nhìn nó lo lắng nói:

- May này, em say rồi đấy, chúng ta đừng uống nữa.

- Em không say đâu, chúng ta uống tiếp đi – Nó cười tươi, mở thêm một chai rượu nữa – Nào, chúng ta uống tiếp.

Nói rồi, nó uống cạn ly rượu vừa rót rồi lại rót tiếp một ly nữa, đưa lên uống tiếp. Uống xong, nó bắt đầu cười phá lên:

- Ai cần hắn ở nhà ăn cùng em chứ? Anh nói có đúng không?

- Ừ, đúng vậy, em đừng uống nữa May à – Eric dịu dàng nói – Em say lắm rồi đó.

- Em không say mà, để em uống.

Nó nói, cầm ly rượu lên uống cạn. Đặt ly rượu xuống, nó tựa đầu lên tay mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra:

- Đúng vậy, ai mà cần hắn chứ? Hắn chẳng là gì cả, hắn đi ăn với ai, em mặc kệ, hahaha

Eric im lặng, không biết nói gì. Nó lại tiếp, nước mắt tiếp tục tuôn trào:

- Anh có thấy em là một con nhỏ ích kỉ không? – Nó cười – Làm gì có ai đi ghen với em gái của người ta đúng không? Em đúng là một đứa ích kỉ mà.

Nó nấc lên từng tiếng, mọi thứ trước đây nó kiềm nén đang dần vỡ oà ra, nó khóc một cách đau đớn:

- Anh có biết không? Em đã gửi cho anh ấy một tin nhắn bảo rằng đang đợi ở nhà. Tại sao anh ấy biết em đợi ở nhà rồi mà không báo cho em mộttiếng, rồi để lúc báo lại là để nói đang chuẩn bị đi ăn với Tuyết Lan?Tại sao? Anh nói cho em biết đi, có phải em đã quá ích kỉ không? Nếuđúng như vậy, anh hãy mắng cho em tỉnh lại đi.

Nó buồn bã nói, nước mắt giàn giụa trên mặt. Eric rời khỏi chỗ ngồi, dịu dàng ôm nó vào lòng:

- Không, em không hề sai, đó là chuyện bình thường mà, em đừng buồn nữa,nhìn em như thế này anh đau lòng lắm. Em là một cô gái tốt, em chânthật, không giả dối, mọi người ai cũng nhìn thấy mà, em không ích kỉ đâu – Anh dịu dàng nói.

Nó ôm chặt lấy Eric, vùi đầu vào ngực anh màkhóc. Anh dịu dàng ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc của nó. Nókhóc rất lâu, khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt đẫm một mảng lớn trênchiếc áo sơ mi trắng của Eric. Rồi tiếng nấc của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Biết nó đã ngủ, Eric dùng tay lau đi những giọt nước mắt cònvương trên mi nó rồi bế nó lên lầu, dịu dàng nói:

- Anh sẽ giúp em làm rõ chuyện này.

Dừng bước trước phòng nó, anh đẩy cửa bước vào, cảm thấy hơi ngại vì tự vào phòng nó nhưng cũngkhông đành để nó ngủ ở dưới phòng khách. Đặt nó lên giường, Eric đắpchăn cho nó rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

## 17. Chương 17

Hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt của nó, thở dài. Hắn cảm thấy đau và có lỗi với nó nhiều lắm, hèn gì khi hắn gọi báo, giọng nó có vẻ hơi kì lạ. Nhưng thật sự, hắn không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ nó, hắncảm thấy rất lạ bởi vì lúc nào hắn cũng đem điện thoại bên mình cơ mà,chỉ có duy nhất lúc nãy là bỏ quên trong phòng thôi.

- Không lẽ là Tuyết Lan? Nhưng tại sao con bé lại làm như vậy chứ? – Hắn nhíu mày lại – không được, mình phải hỏi rõ chuyện này.

Nghĩ là làm, hắn gọi cho Tuyết Lan nhưng không liên lạc được, hắn bỏ điệnthoại qua một bên rồi đi tắm. Sau đó hắn qua phòng nó và nhẹ nhàng leolên giường để không đánh thức nó. Hắn ôm lấy nó vào lòng và nhanh chóngchìm vào giấc ngủ.

Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vũ…………………..

- Hahahaha, nghĩ tới cái cảnh cô ta ngồi ở nhà chờ đợi mỏi mòn, tao thấyvui thật đó – Tuyết Lan cười vui vẻ – Tao sẽ cho nó biết, nó chẳng là gì với anh Phong cả, anh Phong chỉ có thể là của tao.

- Mày không sợ anh Phong phát hiện ra sao? – Trang Linh thở dài – Dù gì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh Phong mà.

- Mày im đi – Tuyết Lan rít lên – Chỉ có tao mới có tư cách làm vợ củaanh Phong thôi, con nhỏ đó chỉ là thứ thay thế, tao nhất quyết không tha cho nó đâu.

- Tao chỉ cảnh báo mày vậy thôi, tuỳ mày quyết định, thôi, nãy giờ nói cũng khá lâu rồi, tao ngủ trước đây, sáng mai taophải đi làm thêm.

- Ừ, mày ngủ đi, đừng có bép xép với ai đó – Tuyết Lan đe doạ.

- Tao biết – Trang Linh thở dài, nói nhanh rồi tắt máy.

Trang Linh khẽ thở dài, cô cảm thấy kinh tởm chính con người của cô, tuy côkhông dính dáng đến những việc Tuyết Lan đã làm nhưng cô đều biết. Nóicách khác, cô chính là nhân chứng sống, chỉ cần cô tố cáo, Tuyết Lanchắc chắn sẽ bị bắt nhưng cô không thể. Dù gì chính Tuyết Lan cũng đãcứu sống cô, làm vậy chẳng khác gì là lấy oán trả ơn mà cô không phải là một con người vong ân bội nghĩa.

Mải suy nghĩ, Trang Linh khôngtài nào ngủ được, cô bật dậy khỏi giường và đi ra ngoài. Không khí lànhlạnh của đêm khuya khiến đầu óc cô nhẹ nhàng hơn. Đang rảo bước trên con phố, đột nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô:

- Này cô em, có muốn đi chơi với bọn anh không?

Trang Linh hoảng hốt quay đầu lại, trước mắt cô là 4 tên thanh niên trông rất bụi bặm và người chúng sặc mùi rượu. Một tên tiến về phía cô, giở giọng đểu cáng nói:

- Em thật là xinh đó nha, nào, đi uống với bọn anh một ly nào.

Nói rồi, tên đó tóm lấy tay cô. Mặt Trang Linh trắng bệt, cô dùng hết sức giật tay ra và quay đầu bỏ chạy.

- Đuổi theo nó tụi bây.

Đường phố giờ này vắng hoe, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe hơi chạy vụt qua vàhọ chẳng để ý gì tới cô cả. Trang Linh bắt đầu thấm mệt, bước chân côchậm dần và 4 tên kia cũng đã đuổi kịp cô. Bọn chúng bắt đầu lôi cô đi,mặc cho cô không ngừng hét lên. Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi thắng lại trước mặt họ và một chàng trai bước ra. Anh ta lạnh lùng nói:

- Bỏ cô ấy ra

Nhưng khổ nỗi, anh ta lại nói bằng tiếng Anh nên bọn chúng dường như khônghiểu, một tên trong bọn chúng tiến đến giơ nắm đấm ra, kề sát mặt anh:

- Thằng Tây kia, mày nghĩ mày là ai mà xía vào chuyện của tao, lên tụi bây.

Hắn vừa dứt lời, 3 tên kia xông lên. Trang Linh nhìn chàng trai kia đầy lolắng nhưng anh ta vẫn đứng đó, bình thản đến lạ lùng. Rồi rất nhanh, anh giơ chân lên đá vào mặt tên cầm đầu, hắn té ngược về phía bọn đàn em,máu từ mũi hắn chảy ra. Rồi bọn chúng lại xông lên nhưng chàng trai lạmặt nhanh chóng hạ gục cả 4 người. Bọn chúng cắm đầu chạy đi, miệngkhông ngừng đe doạRồi chàng trai đó bước đến giơ tay ra trước mặt cô, dịu dàng nói:

- Cô có sao không?

- À không? Tôi ổn, cám ơn anh đã cứu tôi – Trang Linh nắm lấy tay anh.

Eric mỉm cười, đỡ cô đứng dậy:

- Tiếng Anh của cô cũng khá quá nhỉ? Tôi cứ sợ cô không hiểu tôi nói gì.

Trang Linh thoáng đỏ mặt trước nụ cười đó, cô mỉm cười, ngại ngùng đáp:

- Lúc nhỏ tôi vốn sống ở Mỹ mà, cám ơn anh đã cứu tôi nhé, tôi tên là VũTrang Linh – Cô mỉm cười – Nếu không thì anh cứ gọi tôi là Clara, đó làtên tiếng Anh của tôi.

- Chào cô, tôi là Eric, cô không cần cám ơn tôi, đó là điều nên làm mà – Anh mỉm cười – Sao trời khuya rồi mà cô còn ra ngoài?

- Tôi không ngủ được – Cô khẽ mỉm cười – Còn anh?

- Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta là hai người cùng ý tưởng rồi – Anh mỉm cười – Để tôi đưa cô về nhà nhé?

- À vâng, cám ơn anh – Trang Linh ngại ngùng.

Cô vừa dứt lời, Eric mở cửa xe cho cô rồi cũng mau chóng lên xe.

Bầu không khí trên xe vô cùng tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Thỉnhthoảng, Trang Linh lại lên tiếng chỉ đường cho Eric rồi lại tiếp tụcchìm vào khoảng không tĩnh lặng của chính cô. 4 tên côn đồ lúc nãy đã vô tình gợi lại cho cô những kí ức ngày xưa, những kí ức cô chẳng bao giờmuốn nhớ lại. 5 nhăm, một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, nhưngcũng không đủ dài để xoá đi bóng đêm trong lòng cô. Nhìn vẻ mặt bithương và buồn bã của cô gái lạ mặt, đột nhiên lòng Eric khẽ rung lên.Cái hình bóng vừa nhỏ nhắn, vừa cô độc này khiến anh muốn ôm lấy để bảovệ và che chở. Bỗng nãy ra một ý, Eric tăng tốc, chiếc xe phóng vút đi trong màn đêmtĩnh lặng. Đang ngồi suy nghĩ, Trang Linh chợt nhận ra cảnh vật xungquanh đang càng lúc càng vắng vẻ và cực kì lạ lẫm. Cô nhìn anh với ánhmắt đề phòng:

- Anh muốn làm gì? Anh đưa tôi đi đâu?

- Cô hãy tin tôi – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói rồi quay ra tiếp tục lái xe.

Không hiểu sao, cô lại tin tưởng anh, đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ấy dường như không nói dối. Cô mỉm cười:

- Tôi tin anh.

Chừng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trên một cánh đồng rộng lớn. Eric mở cửa cho cô, cô bước xuống nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi:

- Đây là đâu vậy?

Anh mỉm cười, giơ ngón tay hướng lên trời. Trang Linh ngước lên nhìn theohướng anh chỉ, trước mắt cô là một dải ngân hà lung linh huyền ảo, cácvì sao lấp lánh như đang mời gọi, không kìm được, cô khẽ thốt lên:

- Oa, đẹp quá!!!!!!!!!!!!!Làm sao anh tìm được nơi này vậy?

- Tôi tình cờ thôi, từ khi tới Việt Nam, mỗi khi buồn, tôi thường đến đây, nơi này khiến tôi thấy thoải mái.

Anh kéo cô ngồi xuống, cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên nỗi bi thương thầm kín:

- Sao anh lại đưa tôi đến đây?

- Vì tôi thấy cô đang buồn, tôi nghĩ cô sẽ thấy thoải mái hơn khi ở đây.

Trang Linh cười tít mắt, cô ngả người nằm xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng nói:

- Đúng vậy, nơi này khiến tôi thấy rất tuyệt. Cám ơn anh.

- Không có gì – Anh khẽ mỉm cười.

Rồi hai người lại chìm vào im lặng. Đột nhiên Trang Linh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Anh giữ bí mật được không? – Cô nhẹ nhàng nói – Dù đó là những việc vô cùng kinh tởm?

- Được, cô muốn nói chuyện gì?

Trang Linh mỉm cười, đôi mắt nhìn về một khoảng xa xăm. Cô bắt đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đôi lúc khẽ run run:

- Ngày xưa khi tôi ở Mỹ, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, mẹ tôilà người Việt, ba tôi là người Mỹ. Vào những ngày cuối tuần, tôi thườngcùng họ đi picnic hoặc đi du lịch đây đó. Rồi một ngày, khi tôi 8 tuổi,một tai nạn đã cướp đi ba mẹ của tôi – Giọng cô run run – Sau đó, nhữngngười được gọi là người thân của tôi đã cướp sạch tài sản của ba mẹ tôi, không để lại cho tôi một xu nào.

Cô dừng lại, hít thở thật sâu rồi tiếp:

- Họ đá tôi qua một bên và bắt đầu đùn đẩy tôi cho nhau. Rồi dì tôi nhậntôi về, từ đó, tôi sống như một con ở, suốt ngày phải thức dậy từ sángsớm để làm đủ mọi việc. Cơm thì bữa có bữa không, nếu có cũng chỉ là cơm nguội là sang lắm rồi. Khi bà ta vui, bà ta không thèm để mắt đến tôi,còn khi buồn bựa chuyện gì, bà ta đánh đập tôi như một con chó.

Trang Linh lại im bặt rồi lại nói tiếp nhưng giọng đầy bi thương và sợ hãi:

- Khi tôi 13 tuổi, bà ta có một người nhân tình. Hắn cũng không ngừngđánh đập tôi trước mặt bà ta. Rồi một ngày khi bà ta đi vắng, lúc đó tôi đáng làm việc nhà, hắn từ phía sau ôm chầm lấy tôi và bàn tay hắn xétoạc áo tôi ra. Tôi cố gắng chống cự thì hắn tát vào mặt tôi, rồi hắndùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ tôi, nào là nếu tôi nghe lời, hắn sẽ cho tôi ăn ngon, sẽ cho tôi tiền – Cô cười khan một tiếng nhưng ánh mắt ngậptràn cay đáng – Tôi vẫn chống cự và lần này hắn đánh tôi rất mạnh. Lúcđó, đầu óc tôi quay cuồng, khoé miệng còn bị chảy máu nữa, thế là tôi để mặc cho hắn cưỡng bức mình……

Nghe từ nãy đến giờ, bàn tay Ericđã siết lại thành nắm, anh không ngờ cô gái nhỏ bé này lại có một quákhứ khủng khiếp như vậy, anh kinh hoàng nói:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó……………….. – Cô dừng lại một lát – Một điều bất ngờ đã xảy ra, đúng lúc hắn chuẩn bị làm chuyện kinh tởm đó với tôi, người dì của tôi vềtới, trên tay cầm theo một khẩu súng lục. Hắn vội vã buông tôi ra, bà ta giận dữ nhìn tôi, khuôn mặt đầy nước mắt, bà ta mắng tôi là con \*\*, làthứ dụ trai, nói tôi dám dụ dỗ trai của bà ta. Rồi bà ta nổ súng, viênđạn ngăm thẳng vào bụng tôi và máu bắt đầu túa ra. Lúc đó may mà tôi né kịp, không là “xong” rồi –Trang Linh bật cười cay đắng – Khắp người tôi lúc đó đau lắm nhưng tôigượng dậy và cố gắng chạy đi, bây giờ nghĩ lại không hiểu tôi lấy đâu ra sức mạnh đó nữa. Tôi chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng, tôi gục giữa đường, lúc đó, trời đang mưa rất lớn, mọi người không ai chú ý đến tôi cả. Rồi tôi dần mất đi ý thức và rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy,tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, thế là tôi được cứu sống và đượcđưa về Việt Nam.

- Là ai đã cứu cô? – Eric dịu dàng nói.

- Tôi có nói chắc anh cũng không biết, người cứu tôi là Vũ Tuyết Lan, từkhi tôi về Việt Nam cũng đã 5 năm rồi, tôi và Tuyết Lan trở thành bạnthân từ đó. Ban đầu, tôi rất cảm kích cô ấy, nhưng càng ngày, tôi càngghê tởm chính ân nhân đã cứu mạng mình. Cô ấy sẵn sàng giết chết nhữngngười cản đường mình chỉ vì một vài xích mích nhỏ, \*\*\* hại không biếtbao nhiêu người,… Nhiều lúc, tôi muốn ra đi nhưng không thể.

-Tại sao? Cô có thể bỏ đi mà hoặc là đi tố cáo cô ấy – Anh níu mày lại,Eric khá ngạc nhiên khi nghe tới tên Tuyết Lan, anh không hề quên cô gái đó, cô gái đã nở nụ cười khi May bị tai nạn.

- Vì tôi còn nợ côấy một mạng, tôi không thể bỏ đi được trừ khi trả hết nợ cho cô áy –Trang Linh cười buồn – Dạo này, tôi được biết cô ấy đang hại một cô gáinào đó, Tuyết Lan nói rằng muốn chia rẽ hai người họ vì anh ta chỉ cóthể là của Tuyết Lan.

Eric nhíu mày, quả đúng như anh đoán, côgái tên Tuyết Lan này không hề đơn giản, mọi thứ đã dần sáng tỏ, chínhTuyết lan đã cố tình cho người đụng May. Xem ra việc này đang dần trởnên phức tạp rồi đây. Đột nhiên Trang Linh quay qua nhìn anh, mỉm cười:

- Anh có muốn xem vết sẹo của tôi không?

Eric gật đầu, Trang Linh giở chiếc áo sơ mi lên một chút, một vết sẹo trònđập vào mắt anh, lòng Eric dâng lên một nỗi xót xa và thương cảm. TrangLinh mỉm cười:

- Anh đã thấy rồi đấy, đây là vết sẹo tôi sẽ không thể xoá mờ được cho đến chết.

Eric nhìn cô, Trang Linh đang cười nhưng đôi mắt cô thì không, nó ánh lên sự đau đớn và tổn thương sâu sắc. Bất ngờ, Eric ôm chầm lấy Trang Linh.

## 18. Chương 18

Trang Linh đỏ ửng mặt, cố gắng đẩy anh ra:

- Anh đang làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra.

- Khóc đi – Anh dịu dàng nói

- Anh nói cái gì cơ? – Cô ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng khẽ rung lên.

- Hãy khóc đi, cô không cần phải kìm nén, tối nay tôi cho cô mượn bờ vai – Anh dịu dàng vuốt tóc cô, dỗ dành.

Nghe lời anh nói, mắt Trang Linh ươn ướt, ngày xưa, bố mẹ cô cũng thường hay ôm lấy cô vào lòng khi cô buồn. Dùng chút sức lực yếu ớt, cô cố đẩy anh ra nhưng vô ích, cô yếu ớt nói, giọng run rẩy:

- Tôi không xứng đáng để nhận tình thương của anh đâu, tôi là một con người vô cùng kinh tởm.

- Không, em không hề kinh tởm, em trong sạch hơn bất cứ con người nào vàtâm hồn em rất đẹp – Eric nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói – Hãy khóc đi, mang tất cả những gì đau khổ trút hết ra, đừng tiếp tục kiềm nénnữa.

Và lần đầu tiên trong 5 năm, Trang Linh bật khóc, cô khócnức nở như một đứa trẻ, tất cả những hành động của anh đều khiến cô nhớtới bố mẹ. Nỗi đau đớn cô dồn nén bấy lâu bất chợt oà vỡ vì sự quan tâmchân thành của anh. Cô không ngờ lại có người nói những lời đó với cô,từ cái ngày bố mẹ cô mất đi, sống trong cái ngôi nhà đó, tâm hồn cô dần trở nên mai một, cô biết tất cả những gì Tuyết Lan làm,thậm chí cũng từng chứng kiến nhưng cô không hề can ngăn Tuyết Lan bởivì cô cảm thấy thù ghét mọi người, dần dần, cô trở nên vô cảm khi chứngkiến bất hạnh của người khác. Nhưng những năm gần đây, cô đã dần tự cảmthấy sợ bản thân mình và điều đó đã phần nào kéo cô ra khỏi “đống bùnlầy”. Nhưng ly nước khi đã đổ thì không bao giờ hốt lại được trọn vẹn,tâm hồn cô cũng đã có phần nhơ nhuốc, vậy mà anh vẫn nói tâm hồn của côrất đẹp.

Eric dịu dàng ôm lấy cô, bàn tay khẽ siết vào vai cô, dịu dàng nói:

- Hãy quên hết những chuyện đó đi và hãy sống thật tốt, anh tin bố mẹ emtrên thiên đường luôn dõi theo em đó và chắc chắn họ muốn em sống thậthạnh phúc.

Một hồi lâu sau, Trang Linh ngưng khóc, hơi ấm toả ratừ người anh khiến cô trở nên bình tĩnh hơn. Cô dùng tay đẩy anh ra, mỉm cười:

- Cám ơn anh đã cho tôi mượn chỗ để khóc.

- Không có chi – Anh cười, dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi cô – Rất vui khi nhìn thấy nụ cười của em.

Mặt Trang Linh đỏ ửng, cô vội đứng dậy, ngượng ngùng nói:

- Chúng ta về thôi, đã muộn lắm rồi.

- Ừ – Anh mỉm cười rồi ngồi dậy, cởi chiếc áo khoác trên người ra quàng lên người cô – Coi chừng cảm lạnh đó.

Nói rồi, anh mở cửa xe cho cô rồi đưa cô về nhà. Tối hôm đó, Trang Linh đãcó một giấc mơ rất đẹp, cô mơ về những ngày hạnh phúc khi xưa và về anh, người con trai đã cứu rỗi tâm hồn cô.

Sáng hôm sau, nó thức dậyrất sớm, nó chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút vì dư âm của rượu, nhìnsang bên cạnh, nó thấy hắn vẫn còn ngủ say. Khẽ khàng rời khỏi giường,nó nhanh chóng tắm rửa, làm VSCN và thay quần áo thật nhanh rồi xuốngbếp. Sau khi làm bữa sáng cho hắn xong, nó viết một lời nhắn nhỏ rồi đihọc. Cái se se lạnh của buổi sớm mai khiến nó tỉnh táo hơn. Những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí nó khiến nó không thểđối mặt với hắn được, nó vẫn rất buồn vì chuyện đó và ghen tị với TuyếtLan.

Buổi học ngày hôm nay trôi qua rất nhanh đối với nó. Nặng nề thu dọn sách vở, nó không muốn phải đối mặt với hắn, nó không muốn phải về nhà vào lúc này. Nhìn vẻ mặt của nó, nhỏ biết nó rất buồn, lấy điệnthoại gọi cho Gia Long, nhỏ kể cho anh nghe và huỷ buổi hẹn chiều nay.Nhận được sự đồng ý của Gia Long, nhỏ chạy đến bàn nó và rủ nó đi chơi.Đúng như nhỏ đoán, nó đồng ý ngay lập tức. Thế là hai đứa rủ nhau điuống nước. Trong phòng riêng, nó kể cho nhỏ nghe về chuyện xảy ra hômqua. Nhỏ tức giận đòi tìm Tuyết Lan để “xử lý” nhưng nó can nhỏ lại. Tuy tức nhưng cũng không muốn nó khó xử nên nhỏ đành ngồi im. Hôm đó, haiđứa đi đến tối mịt mới về nhà, mặc cho hắn gọi bao nhiêu lần, nó cũngkhông nghe máy. Rồi nó ngỏ ý muốn ngủ ở nhà nhỏ ngày hôm nay. Thấy nhỏđồng ý, nó lấy điện thoại nhắn tin cho hắn rồi lên xe về nhà nhỏ.

Sáng hôm nay khi thức giấc, hắn chẳng thấy nó đâu cả. Hắn đoán rằng có lẽ nó đang ở trong phòng tắm nên ngồi ở ngoài đợi. 5 phút……10 phút…….rồi 20phút trôi qua vẫn chưa thấy nó ra ngoài. Thấy lạ, hắn đẩy cửa bước vàothì không thấy nó đâu. Làm VSCN xong, hắn xuống bếp tìm nó thì thấy bữasáng đã được làm sẵn, bên cạnh còn có tờ giấy nhỏ. Cầm lên xem, hắnthoáng ngạc nhiên rồi ngay lập tức hiểu ra. Hắn tự cười với bản thân:

- Thì ra cô ấy muốn tránh mặt mình.

“ Em đến trường sớm, anh nhớ ăn sáng đó”. Vốn hắn định sẽ giải thích vớinó về chuyện hôm qua nhưng có lẽ không được rồi. Chán nản, hắn ăn xongrồi đi đến công ty. Vừa bước vào phòng, chưa kịp nhìn thấy Tuyết Lan thì giọng nói của cô ta đã vang lên lanh lảnh:

- Anh đến rồi!!!!!!!Em lại đến chơi với anh nè – Rồi cô ta chạy đến ôm chầm lấy hắn.

- Lan, buông anh ra, anh có chuyện muốn hỏi em – Hắn cau mày, đẩy Tuyết Lan ra.

- Chuyện gì hả anh? – Tuyết Lan tròn mắt nhìn hắn, gương mặt vô cùng ngây thơ.

- Có phải hôm qua chị Nguyệt có nhắn tin và gọi đến cho anh không? – Hắn hỏi thẳng.

Tuyết Lan giật mình khi nghe hắn nói nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, mắt cô ta ươn ướt:

- Hic, sao hôm nay anh dữ với em quá vậy? Anh bắt nạt em, hic

- Anh xin lỗi, em đừng khóc, nhưng em hãy trả lời anh đi – Hắn xoa đầu Tuyết Lan, dịu dàng nói

- Hic, đúng là chị ấy có gọi và gửi tin nhắn đến cho anh, nhưng em,hichic – Tuyết Lan sụt sùi khóc – Nhưng mà em vô tình xoá mất, sợ anhmắng nên em xoá luôn cuộc gọi đến, hic, em không hề cố ý đâu, anh tin em đi.

Tuyết Lan nắm lấy tay hắn, nước mắt chảy dài trên mặt, buồn bã nói. Hắn thở dài, xoa đầu Tuyết Lan, dịu dàng nói:

- Thôi, chuyện đã lỡ rồi, anh không trách em đâu, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa, biết không?

- Hic, vâng, em biết, anh đừng giận em nha, em không cố ý đâu – Tuyết Lan tiếp tục khóc lóc – Em xin lỗi anh, hic.

- Thôi, không sao đâu, em đừng khóc nữa – Hắn dịu dàng nói.

Tuyết Lan ngước lên nhìn hắn, mắt ngân ngấn nước:

- Vậy là anh tha lỗi cho em phải không?

- Ừ, anh đâu phải người nhỏ mọn đâu – Hắn cười.

Tuyết Lan mỉm cười, ôm chầm lấy hắn:

- Hihi, em biết anh không trách em đâu, mà anh Phong ơi, chị Nguyệt có giận anh không? – Tuyết Lan buồn bã hỏi.

Nghe Tuyết Lan hỏi, hắn hơi giật mình, thì thầm với chính mình:

- Cô ấy có giận mình không nhỉ? – Rồi hắn nhớ tới chuyện sáng hôm nay, thở dài – Chắc là có rồi, haizzz

Rồi hắn mỉm cười:

- Chắc là cô ấy giận anh rồi, thôi, anh làm việc, em ngồi đó chơi đi nha.

- Anh Phong nè, mai mốt em sẽ sang xin lỗi chị Nguyệt giúp anh nha – Tuyết Lan ngọt ngào nói.

- Ừ – Hắn mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Nhìn bóng hắn dần khuất, Tuyết Lan hả hê vô cùng, cô ta nhếch môi lên tạo nên một nụ cười nửa miệng đầy thoả mãn:

- Cuối cùng cũng giận nhau, để rồi xem hai người còn yêu nhau được bao lâu.

Còn hắn thì dù đang làm việc nhưng trong lòng thì suy tính mọi cách để giải thích với nó. Tối, hắn cố gắng về nhà thật sớm nhưng chẳng thấy nó đâu, rồi hắn chờ nó, chờ mãi vẫn không thấy nó về nhà mặc dù bây giờ đãkhuya lắm rồi. Lo sợ nó bị tai nạn, hắn toan đi tìm thì điện thoại báocó một tin nhắn.

“Tối nay em không về, anh tự đi ăn nhé, ngủngon”. Đọc xong tin nhắn, hắn như hoá đá. Vậy là nó thật sự muốn tránhmặt hắn. Ngẩn ngơ một hồi, hắn quyết định phải đi tìm nó. Đầu tiên, hắngọi về nhà ba mẹ nó để thăm dò, thấy nó không về nhà, hắn gọi cho GiaLong và giọng điệu chuyển qua…..hăm doạ. Một lúc sau, Gia Long đành phải nói cho hắn biết là nó đang ở nhà nhỏ. Nắm được thông tin, hắn tức tốcphóng xe đến nhà nhỏ. Đến trước cửa nhà, hắn thấy hai người đang ngồitrò chuyện ngoài vườn, chưa vội bấm chuông, hắn đứng đó nhìn nó. Nóichuyện một lát, nó gục xuống vai nhỏ và nhỏ ôm nó vào lòng. Dường như nó đang khóc , hắn thấy nhỏ đang cố gắng an ủi nó. Một nỗi xót xa tràodâng trong lòng hắn, hắn không ngờ nó lại buồn đến như vậy, nhất địnhhắn phải giải thích nói nó. Nghĩ là làm, hắn lấy điện thoại gọi cho nó,hắn thấy nó có cầm điện thoại lên xem nhưng không nghe máy. Kế bên, hình như nhỏ đang thuyết phục nó điều gì đó nhưng hắn chỉ thấy nó lắc đầu.Hắn lại tiếp tục gọi cho nó, nó vẫn không nghe máy. Hắn nhắn tin cho nó, một tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để nó hiểu

“Anh đang ở trước nhà Giao Châu, xin em hãy cho anh một cơ hội để giải thích được không?”

Rồi hắn bấm “gửi”, hắn thấy nó cúi xuống đọc rồi nó nhìn thẳng ra cửa. Sauđó nó nói với nhỏ và cùng nhỏ chạy đến mở cửa cho hắn, nó tránh ánh mắtcủa hắn.

- Sao anh lại đến đây?

- Về với anh đi, anh muốn nói chuyện với em – Hắn dịu dàng nắm lấy tay nó

- Không nói ở đây được sao? – Nó vẫn không nhìn vào mắt hắn – Muốn nói gì anh cứ nói đi.

- Thật ra anh không hề biết em gửi tin nhắn đến cho anh, là Tuyết Lan đãvô tình xoá đi, em hãy tin anh, nếu biết, anh đã về nhà ngay lập tứcrồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ ở nhà – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó – Về nhà với anh đi được không?

Nó khẽ run lên, môi bắt đầu mấp máy, giọng đầy ngạc nhiên:

- Là thật sao? Anh không biết sao?

- Anh xin thề, điều anh nói là sự thật, em hãy tin anh – Hắn ôm lấy nó – Về với anh nha.

- Vậy mà em đã hiểu lầm anh, em xin lỗi – Mắt nó rưng rưng nước mắt.

- Không, anh mới là người có lỗi, chỉ cần em đừng giận anh nữa, muốn anhlàm gì cũng được – Hắn lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi mắt nó – Vềvới anh nha?

- Ưm – Nó mỉm cười, rồi nó quay sang nói với nhỏ – Cám ơn bà đã chứa chấp tui nhưng bây giờ tui về đây, làm phiền bà quá.

Nhỏ mỉm cười, giả vờ vuốt vuốt ngực:

- Ừ, hai người về nhà diễn phim tiếp đi, nãy giờ đứng coi mà tui muốn óiquá, haiz, lúc nãy ăn có mấy chén cơm mà bây giờ ói thì tiếc lắm, mà nếu ói thì chắc phải vài thao mới chứa hết, hahaha

Nói xong, nhỏ chạy mất dạng còn nó thì mặt mày đỏ ửng, vừa chạy theo nhỏ vừa hăm doạ:

- Bà thử để tui bắt được coi, tui đánh bà nhìn không ra người luôn đó.

- Bắt được thì đánh, còn không bắt được thì đừng doạ nhau nhé bạn hiền, hahah – Nhỏ vừa chạy, vừa lè lưỡi trêu nó.

Hai đứa rượt đuổi nhau một hồi thì té lăn ra đấy, quần áo lắm lem nhưng ômbụng cười rất vui. Hắn tiến đến đỡ hai đứa dậy, mỉm cười với nó:

- Em cũng nghịch quá nhỉ? Về được chưa Lâm tiểu thư?

- Được rồi – Nó gật đầu, thở như sắp chết.

- Đem con nhỏ bạo lực này về giùm đi, không thì nó giết tôi chết mất – Nhỏ thở không ra hơi nhưng vẫn cố trêu nó.

Nó không nói gì mà liếc nó một cái nhá lửa khiến nhỏ im bặt. Rồi nó ra xe ngồi trước, hắn vừa định đi theo thì bị nhỏ tóm lại, nhỏ nói thầm vào tai hắn:

- Anh mà làm nó buồn nữa, tôi giết anh đấy nhé

Rồi nhỏ buông hắn ra và chạy vào nhà còn hắn thì mỉm cười nhìn nhỏ rồi nhanh chóng vào xe và phóng về nhà.

## 19. Chương 19

Trên đường về nhà, nó không nói gì với hắn mà chỉ nhìn ra ngoài. Bỗng nó đột nhiên lên tiếng, phá tan đi bầu không khí đó:

- Anh nói Tuyết Lan đã vô tình xoá tin nhắn của em phải không?

- Ừ, Lan nói vô tình xoá tin nhắn của em nhưng sợ anh mắng nên không dámnói, em cũng đừng trách cô bé nha, anh nghĩ Tuyết Lan không cố tình làmvậy đâu.

- Em không giận đâu, nhưng em phải phạt anh – Nó cười ranh mãnh

- Sao lại phạt anh chứ? – Hắn nhìn nó bằng đôi mắt vôtội.

- Vì cái tội làm em buồn – Nó phụng phịu – Anh không chịu à? Hứ.

- Thôi, thôi mà, em muốn phạt gì cũng được hết, huhu, có ai bắt nạt chồng như em không?

Nó liếc mắt sang hắn, răng nghiến ken két còn tay thì phát ra tiếng răng rắc, miệng hăm doạ:

- Anh nói em bắt nạt chồng à?

- Không! Anh không có nói, anh nói không ai thương chồng như em hết – Hắn vội vàng nói còn trong lòng thì đang gào thét không ngừng.

Nó cười gian tà, lấy tay xoa xoa mặt hắn:

- Phải vậy mới được chứ, bắt đầu từ hôm nay phiền anh làm việc nhà và nấu cơm nhé, CHỒNG YÊU – Nó nghiến răng.

Nghe hai tiếng”CHỒNG YÊU” của nó mà hắn nổi da gà, thầm khóc thương cho sốphận của mình bởi vì hắn biết, không chỉ đơn giản là làm việc nhà mà còn phải gánh chịu nhựng trò đùa bất tận của nó nữa. Sau khi “truyền bá tưtưởng” xong, hắn và nó ai làm việc nấy, không nói gì với nó nữa. Nhưngchỉ có điều là sau cuộc nói chuyện, nó rất vui còn hắn thì đau khổ chobản thân. Rồi hắn chợt lên tiếng:

- Nguyệt này, em sẽ làm vợ anh thật chứ?

- Sao anh lại hỏi vậy? – Nó ngạc nhiên

- Vì anh đã yêu em mất rồi, không biết từ khi nào mà em chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim anh– Hắn mỉm cười

Nghe hắn nói, má nó đỏ ửng lên, nó ngượng ngùng nói:

- Anh mà cũng nói được những lời này sao? – Nó trêu nhưng giọng vẫn ẩn chứa sự hạnh phúc – Em cũng yêu anh lắm đấy.

Hắn mỉm cười không đáp và nắm lấy tay nó. Nó nhìn hắn mỉm cười, lòng trànđầy hạnh phúc, chỉ một câu nói và cái nắm tay này cũng đã khiến lòng nóấm áp rất nhiều, có lẽ hạnh phúc thật sự rất đơn giản.

——————

Từngày Eric cứu Trang Linh khỏi đám lưu manh, hai người thường xuyên gặpnhau hơn và dần dần hiểu nhau. Đối với Trang Linh, Eric là một người cólí tưởng và rất tốt bụng, luôn luôn quan tâm cho người khác. Còn vớiEric, cô là một người con gái hoàn hảo, cô thông mình, nhân hậu và haylo nghĩ cho người khác. Anh đã xác định được rằng cô chính là nửa cònthiếu của mình và anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi cô đã có ngườiyêu. Nhưng anh vẫn chưa muốn bày tỏ vào lúc này vì còn quá nhiều lí do,thứ nhất, hai người chỉ mới quen nhau vài ngày, anh không muốn cô nghĩanh đang đùa giỡn với cô, còn thứ hai, anh vẫn còn phải bảo vệ cho nó.Sau khi làm rõ chuyện này, chắc chắn anh sẽ bày tỏ tình yêu của mình với cô.

Từ ngày gặp anh, cô cảm thấy bản thân mình đã thay đổi, tuychỉ ngắn ngủi vài ngày nhưng cô đã thích anh rồi. Tuy cô không thể bàytỏ với anh cho đến khi nào cô thoát khỏi Tuyết Lan nhưng dù sao vào giờphút này, cô cảm thấy hạnh phúc với hiện tại. Chỉ cần nhìn anh lúc nàocũng vui vẻ là đủ.

—————————

Sau khi về đến nhà, hắn phải nấu mìcho nó còn nó thì đi tắm và thư giãn. Nấu xong,hắn lên phòng mời nóxuống ăn. Vừa ăn được một đũa, nó lập tức nhăn mặt lại:

- Cái này là gì đây? Đây mà gọi là mì à?

- Xin hỏi tiểu thư cảm thấy không hài lòng chuyện gì?

- Nấu gì mà mì còn chưa chín, với lại tôi đã nói rồi, tôi ăn trứng chíncơ mà, nấu lại đi, còn cái này thì tự ăn cho tôi – Nó kiêu kì nói, trong bụng thì cười như điên.

Thế là hắn phải nấu lại, lần nào nó cũng chê, lúc thì mặn quá, lúc thì nhạt quá, lúc thì nguội quá, lúc thì nóng quá,……Đến gói thứ…..5, nó mới gật gù:

- Cái này không tệ, tốtlắm, bây giờ thì rửa chén bát đi – Nó nhìn hắn, quát – Sao lại nằm đóhả? Ăn xong mà ngủ là thành heo đó.

- Vâng, thưa tiểu thư

Hắn cố gắng bò dậy và đi rửachén còn nó thì chạy lẹ lên phòng và bắt đầu cười. Nó cười nhiều tới mức bụng đau quặn và nước mắt chảy ra như đang khóc mà vẫn không dừng được. Vẻ mặt của hắn lúc ăn tới gói mì thứ 4 thảm không thể tả được. Hắn hầmhầm lên phòng với khuôn mặt đỏ ửng. Hùng hổ tiến về phía nó, hắn cườigian:

- Có vẻ như em đang rất vui nhỉ? Có cần anh giúp em vui hôn nữa không?

Dứt lời, hắn đè nó ra chọt léc, mặc cho nó van xin và hăm doạ. Một lúc sau, hắn nằm nhìn nó ôm bụng thở thì mỉm cười:

- Em còn muốn vui nữa không? Anh giúp em nữa nhé – Nói rồi, hắn bật dậy và đè lên người nó.

- Không, em hết muốn vui rồi, bây giờ đi ngủ, đúng rồi, đi ngủ – Nó hốt hoảng nói và nhắm tịt mắt lại.

- Em muốn trốn sao? Không dễ đâu vợ à.

Nói rồi, hắn chạm tay vào eo nó còn nó thì toát mồ hôi chờ đợi “trận tratấn” sắp diễn ra. Nhưng nó không cảm thấy nhột mà chỉ cảm thấy đôi môihắn đang áp vào môi nó. Nó mở bừng mắt ra nhìn hắn không chớp mắt, hắndừng lại, mỉm cười nhìn nó:

- Nhắm mắt lại đi vợ – Nói rồi hắn lại tiếp tục hôn nó.

Hắn hôn nó một lúc lâu rồi di chuyển xuống cổ nó và xương quai xanh, taythì luồn xuống cởi bỏ lớp áo trên người nó ra, xoa nắn gò bồng đào củanó. Bị hành động của hắn khiêu khích, nó khẽ rên lên hưởng ứng. Dục hoảtrong hắn cháy lên hừng hực. Hắn dùng tay vuốt ve từng đường cong trêncơ thể nó, mơn trớn. Máu trong người nó sôi lên, nó cảm thấy rất nóng và theo bản năng, nó áp người lên cơ thể mát lạnh của hắn, vô tình kíchthích dục vọng trong hắn ngày càng dâng cao.

Hắn tiếp tục hôn nó, tay lần mò đến nơi mật thất của nó, nó lại khẽ rên lân, càng áp sát vào người hắn. Đặt một tay lên mặt nó, hắn dịu dàng:

- Cho anh nhé!!!!

- Ưm – Nó khẽ đồng ý, khuôn mặt đã đỏ lại trở nên đỏ hơn.

Hắn mỉm cười, hôn vào đôi môi của nó, dùng tay tách hai chân nó ra và từ từ tiến vào, xé rách lớp ngăn cách giữa hai người.

- A……đau quá – Nó nhăn mặt, nước mắt rưng rưng

- Rồi sẽ hết đau ngay thôi, ngoan nào – Hắn hôn vào mắt nó và tiếp tục “manh động”

Hai người cứ tiếp tục triền miên với nhau, càng lúc càng trở nên dồn dậphơn. Sau khi phóng thích tất cả mầm mống tội lỗi vào trong nó, hắn nằmlăn sang một bên, để cho nó gối đầu lên tay hắn. Hắn dịu dàng hỏi, taykhông ngừng vuốt ve cơ thể nó:

- Em có đau lắm không?

- Không đau lắm, anh đừng lo – Nó mỉm cười hạnh phúc.

Hắn hôn lên tóc nó và tiếp tục vuốt ve cơ thể nó. Rồi dục hoả lại dâng lên, hắn cười gian nhìn nó. Thấy lạ, nó hỏi:

- Sao anh nhìn em ghê vậy?

Hắn không đáp mà cúi xuống áp vào môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt, tay khôngngừng xoa bóp gò bồng đào của nó. Hắn tiếp tục kích thích cơ thể nókhiến nó không thể chống cự lại được. Đêm đó, hai người “manh động”không biết bao nhiêu lần, rồi quấn lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, đang say giấc nồng bỗng nhiên hắn bị một đạp bay thẳng xuốngđất. Chủ nhân cú đá kia không ai khác chính là nó. Hắn nhìn nó bằng cặpmắt vô tội

- Vợ, sao vợ đạp chồng xuống đất?

- Không vợ chồng gì hết á, từ nay cắt đứt, tui cấm mấy người vào phòng tui nửa bước – Nó lườm hắn, gương mặt đỏ ửng.

- Tại sao? – Hắn ngơ ngác – Chồng đâu có làm gì vợ đâu?

- Không làm gì hả? – Nó gào lên – Tối hôm qua mấy người làm chuyện đó với tui mấy lần??????

Hắn ngồi lẩm nhẩm một hồi rồi ngước mặt lên nhìn nó:

- Chồng cũng không nhớ nữa vợ, nhưng mà……. – Hắn xụ mặt xuống.

- Nhưng mà cái gì? – Nó nhíu mày – Nói mau đi

- Nhưng mà tại tối hôm qua vợ nói vợ muốn nữa mà, đâu phải tại chồng đâu.

Nghe hắn nói tới đó, nó muốn nổ tung, không nói không rằng, nó quấn lên người tấm mền và phóng vào nhà tắm. Do tấm chăn dài và một phần do nó chạy nên vừa tới gần cửa phòng tắm,nó vấp ngã đè lên người hắn. Đỡ nó trong vòng tay, mắt hắn quét khắpngười nó: cặp bồng đào đang lấp ló trong tấm chăn, làn da trắng mịn mềmmại và đôi môi đỏ hồng, hơi sưng lên do tối hôm qua hắn hôn nó “hơi”mạnh. Giật mình, nó quýnh quáng đứng lên nhưng không cách nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Mặc cho nó đang cố đứng dậy, hắn luồn tay vào trongchăn và xoa bóp hai quả đào của nó. Mặt nó đỏ bừng, cố gắng đứng dậy,miệng không ngừng phản đối:

- Tối hôm qua chưa đủ sao? Buông tui ra mau.

Hắn nhướng một bên mày lên, cười gian:

- Em phản đối anh chứ cái này thì không, xem ra nó thành thật hơn em đấy

Rồi hắn tiếp tục “công việc” còn đang dang dở. Hắn tiếp tục vuốt ve cơ thểnó và ngậm lấy một bên của nó mà mút. Không kiềm được, nó rên lên khekhẽ. Hắn di chuyển đôi môi lên môi nó, hôn nó thật sâu và bế nó lêngiường. Hắn hôn nó gấp gáp, tay vuốt ve cơ thể nó còn nó không ngừng rên lên. Hắn tiến vào trong nó, lần này hắn “hành động” vô cùng mãnh liệt.

———–

Sau khi làm xong, hắn bế nó vào phòng tắm và hai người ngâm mình vào dòngnước ấm áp. Nó nép đầu vào ngực hắn, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Hắnvuốt tóc nó, dịu dàng hỏi:

- Vợ có thấy khá hơn không?

Nó không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Nó vẫn cảm thấy ê ẩm vô cùng nhưng ngâm mình trong nước ấm khiến nó cảm thấy thoải mái hơn.

Sau đó, nó mặc quần áo rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho hắn. Nhìn nó loaihoai nấu nướng, hắn thấy rất hạnh phúc, vậy là chỉ còn một khoảng thờigian nữa là nó sẽ chính thức trở thành vợ hắn, hắn thật sự mong mỏi ngày đó mau đến. Ăn sáng xong, nó dọn dẹp nhà cửa, lên phòng lấy tấm trảigiường, nó nhìn vệt màu đỏ trên tấm vải và khẽ mỉm cười hạnh phúc bởi vì đây chính là bằng chứng cho thấy nó đã thuộc về hắn.

Dọn dẹp nhà xong, nó cùng hắn đến công ty. Vừa mở cửa vào phòng, giọng Tuyết Lan đã vang lên khiến nó hơi bất ngờ:

- Anh Phonggggggggggggggg, sao hôm nay anh đi làm trễ vậy? – Cô ta chạy đến ôm chầm lấy hắn.

- Lan, buông anh ra – Hắn kéo cô ta ra

Tuyết Lan phụng phịu, định nói điều gì đó nhưng khi nhìn thấy nó, mặt cô ta hơi biến sắc nhưng lập tức trở nên vui vẻ:

- Chào chị, dạo này chị có khoẻ không?

- Chị vẫn khoẻ, còn em thì sao? – Nó mỉm cười vui vẻ, lúc này, nó hoàn toàn không còn ghen với Tuyết Lan nữa.

- Em vẫn khoẻ, hihi.

- Thôi, hai chị em nói chuyện đi, anh đi qua phòng nhân sự, lát anh trở lại nhé.

- Ừm, anh cứ đi đi, lát gặp – Nó mỉm cười dịu dàng.

- Vâng, lát gặp anh nha – Tuyết Lan cười tươi, vẫy tay với hắn.

Hắn mỉm cười và quay đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại và ghé vào tai nó, thì thầm:

- Tối nay về tiếp tục nhé vợ yêu – Nói rồi, hắn đi nhanh ra ngoài.

Nó nghe hắn nói xong, nó ngượng chín cả mặt. Vừa tính quay sang \*\*\*\* chohắn một trận thì hắn đã đi mất. Tuyết Lan chứng kiến cảnh hai người thân thiết thì trong lòng tức lắm, cô ta không ngờ nó và hắn lại hết giậnnhanh như vậy. Kéo nó ngồi xuống ghế, Tuyết Lan tươi cười:

- Wao, hai anh chị thân thiết ghê nha, làm em ghen tị quá à

- Thân thiết gì đâu em, tụi chị cũng bình thường thôi mà – Nó mỉm cười

- Không dám đâu, em thấy hai người thân hơn bình thường luôn, chắc xảy ra chuyện gì rồi phải không? – Tuyết Lan trêu chọc.

Nghe cô ta nói, mặt nó lại tiếp tục đỏ ửng, biểu hiện đó của nó khiến TuyếtLan tức điên lên, cố gắng giấu đi sự tức giận trong giọng nói, Tuyết Lan ra vẻ lo lắng:

- Chị Nguyệt à, em thương chị như người thântrong gia đình vậy á. Thật ra, anh Phong lăng nhăng lắm đó chị, cặp kèhết cô gái này đến cô gái khác, sau khi chơi đùa với họ xong, anh ấy sẽvứt bỏ không thương tiếc, nhưng em nghĩ chị và anh ấy chưa có chuyện gìđâu đúng không?

Không để cho nó trả lời, Tuyết Lan tiếp:

- Chị đừng có làm chuyện đó với anh Phong nha, sau khi đạt được mục đích, con trai thường tìm đến một người mới đó chị, hihi

- Ừ, chị biết, em cứ yên tâm nha – Nó mỉm cười, gương mặt hơi biến sắc.

Nghe Tuyết Lan nói xong, bỗng dưng nó cảm thấy sợ, tuy biết ngày xưa hắnđúng là người như vậy còn bây giờ thì không, nhưng lỡ như hắn làm vậythì sao? Nó sẽ phải làm gì?…..trong đầu nó hiện lên muôn vàn câu hỏi.Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nó, Tuyết Lan hả hê vô cùng, cô ta đã cố tìnhgieo vào nó mầm mống của sự nghi ngờ và cô ta sẽ từ từ chia rẽ haingười, để rồi người đạt thắng lợi cuối cùng chỉ có thể là cô ta.

## 20. Chương 20

Một lúc sau, hắn trở lại phòng. Vừa thấy hắn, Tuyết Lan đã ôm chầm lấy tay hắn, nũng nịu:

- Anh Phonggggggg, em muốn đi chơi, anh chở em đi nha.

- Anh còn phải làm việc mà, à mà Nguyệt này, chúng ta đi thôi – Hắn mỉm cười nhìn nó.

- Đi đâu? – Nó mỉm cười nhưng trong lòng vẫn còn để tâm điều Tuyết Lan nói.

- Đi làm việc – Rồi hắn quay qua Tuyết Lan – Em về nhà trước đi, hôm khác anh chở em đi chơi.

- Vâng, anh hứa đó nha – Tuyết Lan xịu mặt xuống rồi bỏ về, trong lòngthì căm ghét nó vô cùng, nhất định cô ta phải chia rẽ hai người thì mớivừa lòng.

Đến chỗ hẹn, hắn và nó ngồi chờ đối tác đến. Trong lúc chờ đợi, nó hỏi hắn:

- Lần này chúng ta gặp ai hả anh?

- Rồi em sẽ biết thôi, người quen đó – Hắn mỉm cười ra vẻ bí mật.

- Chẳng lẽ là….. – Nó chưa kịp dứt lời thì Eric đẩy cửa bước vào trong.

- Chào hai người, đợi lâu chưa?

Nhìn thấy Eric, nó rất vui:

- Dạo này anh khoẻ không? Sao không liên lạc với em? Hay là đi hẹn hò với cô nào nên quên em rồi? – Nó trêu.

- Anh làm gì có ai? Còn em thì sao? Mới hôm trước khóc lóc ầm ĩ mà bâygiờ đã hoà nhau rồi sao? – Eric cũng không vừa, trêu ngược lại nó.

- Anh…. – Mặt nó đỏ ửng – Em không thèm nói chuyện với anh nữa, hứ

Ngồi im lặng nhìn hai người đấu khẩu, hắn cảm thấy khó chịu trong lòng khinhìn thấy nó thân thiết với Eric. Hắn lãnh đạm lên tiếng:

- Này, có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính nhỉ?

- Anh nghĩ có người ghen rồi đó – Eric thì thầm vào tai nó – Anh nghĩ em nên qua bên đó ngồi với Phong thì tốt hơn

- Vâng, vậy hôm nào mình nói chuyện sau nha, em đi đây – Nó cũng thì thầm lại rồi an phận ngồi kế bên hắn.

Hắn khẽ cau mày lại, nói khẽ vào tai nó:

- Em được lắm, tối nay về biết tay anh.

Nói rồi, hắn và Eric bắt đầu bàn về công việc, còn nó thì ngồi im lặng,trong lòng không ngừng gào thét kêu cứu. Sau khi bàn việc xong, nó muốnđến nhà nhỏ chơi, suy nghĩ một lát, hắn đồng ý nhưng ra điều kiện là nóphải về sớm. Tuy không cam tâm nhưng nó cũng phải đồng ý. Đến nhà nhỏ,hai đứa rủ nhau lên phòng đóng cửa lại, bắt đầu mở hội buôn dưa lê. Nhỏtrịnh trọng thông báo:

- E hèm, tôi xin tuyên bố buổi thảo luận về vấn đề “lẩu thập cẩm” của chúng tôi xin được phép bắt đầu.

Nó ngồi nghe xong thì vỗ tay hưởng ứng. Nhỏ tiếp tục:

- Xin hỏi tiểu thư Bạch Nguyệt của chúng ta muốn chia sẻ chuyện gì?

- À, đây là một chuyện hơi khó nói – Nó gật gù –$^(#$^^%\*^$#%^#$%^\*^'^$%, rồi xong, chuyện là vậy đó thưa hội trưởng hội buôn dưa lê.

Nghe nó kể xong, nhỏ đứng hình, tới mức nó phải nhắc khéo:

- Hội trưởng ơi, coi chừng ruồi bay vào miệng đó – Nó trêu

Nhỏ lấy lại bình tĩnh và gào ầm lên:

- Vậy là bà làm chuyện đó rồi hả????????????

- Im coi – Nó lấy tay bịt miệng nhỏ lại – Tui đâu có mướn bà hét lên đâu.

- Hihi, xin lỗi, tại tui bất ngờ quá, công nhận, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật – Nhỏ giả vờ ngẫm nghĩ – Tội lỗi, tội lỗi

Nhỏ vừa nói xong, hai cái gối trên tay nó phi thẳng vào mặt nhỏ, nó gằm gè:

- Bà nói nữa đi, rồi tui sẽ thương bà lắm – Nó nhoẻn miệng cười

- Thôi, thôi, mà nè, nói chuyện nghiêm túc đi, bà không định làm gì con Tuyết Lan à? Tui nghĩ nó không đơn giản đâu.

- Bà đừng nói bậy, Tuyết Lan rất tốt, với lại, cô bé có vẻ hay lo lắngcho người khác, chắc chuyện lần dó chỉ là vô tình thôi – Nó mỉm cười –Mà Giao Châu nè, có khi nào anh Phong có người con gái khác ngoài tuikhông?

- Bà bị ấm đầu sao? Tui thấy Chấn Phong thương bà quá trời luôn, làm gì có chuyện đó – Nhỏ sờ trán nó – Đâu có nóng đâu ta, mà sao bà hỏi vậy?

- Giỡn hoài, tại…tự nhiên tui thấy lo, tui sợ anh Phong chán tui, haizzzz – Nó thở dài thườn thượt.

- Điên nè – Nhỏ đánh vào đầu nó một cái – Không có chuyện đó đâu, mà bàcũng đừng có ỷ y, lo mà giữ chồng đó, coi chừng bị con em cướp mất bâygiờ.

Nhỏ nói xong, nó vật nhỏ ra và bắt đầu chọt léc, nó cười man rợ:

- Nãy giờ tui thấy bà giỏi quá nhỉ? Dám đánh tui cơ đấy, cho bà biết tay nè.

- Thôi, tui xin lỗi, tui xin lỗi, hahahahah – Nhỏ cười như điên.

Một lát sau, nó bỏ nhỏ ra, mỉm cười:

- Đừng có làm thế nữa nhé, không thì biết tay tui

- Biết rồi, bà là đồ ác ma đội lốt người, tui “may mắn” lắm mới có con bạn như bà – Nhỏ liếc nó, thở như sắp chết

- Cám ơn, quá khen, quá khen – Nó cười vô tư

- Mà Nguyệt, tui nói thật đó, cẩn thận với Tuyết Lan, tui có linh cảm xấu về cô ta – Nhỏ nghiêm túc nói

- Ừ, tui biết rồi, thôi, mình nói tới chuyện của bà đi – Nó vui vẻ

Nguyên buổi chiều, cho tới lúc hắn tới rước nó, buổi “thảo luận” của tụi nó dường như chưa có điểm dừng.

Về đến nhà, nó đi làm bữa tối cho hắn, đang loai hoai nấu thì một vòng tay ấm áp vòng qua eo nó, nó mỉm cười, mắng yêu hắn:

- Không thấy người ta đang làm việc sao?

- Thấy chứ, nhưng ai kêu vợ đáng yêu quá làm gì khiến chồng không kềm chế được – Hắn mỉm cười, hôn vào cổ nó – Tại vợ dụ dỗ chồng đó nha.

- Gì chứ…..ưm ưm…..

Nó chưa kịp nói xong thì đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Vừahôn nó, tay hắn vừa vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nó. Hơi thở nódần trở nên gấp gáp, người nó trở nên mềm nhũn, không còn sức chống cự.Hắn cười gian tà, bế nó trên tay, hắn mỉm cười:

- Em muốn làm ở đây hay trên phòng?

- Nhưng còn cơm tối thì sao? – Nó vội nói, mặt dần đỏ ửng lên.

- Mặc kệ nó, anh đếm đến 3 nhé, ở đây hay lên phòng? – Hắn cười cười và bắt đầu đếm – 1, 2,….

- Trên…..trên phòng…….. – Nó ấp úng trả lời, giấu gương mặt đang đỏ ửng vào ngực hắn – Ít nhất cũng phải tắt bếp chứ.

Hắn mỉm cười và hôn lên tóc nó:

- Vậy mới ngoan chứ, vợ yêu

Nói rồi, hắn tắt bếp rồi bế nó lên phòng. Đặt nó lên giường, hắn nằm đè lên người nó, cười gian:

- Vợ à, em có nhớ lúc chiều anh nói gì không?

- Nói gì là nói gì? – Nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu – Không, em không nhớ.

- Lúc chúng ta gặp Eric, anh đã nói gì nhỉ? Em không nhớ thật à? – Hắn tiếp tục cười.

Ngẫm nghĩ một lát, nó chợt nhớ ra, khuôn mặt đang đỏ hồng càng trở nên đỏ hơn nữa, nó cười giả lả:

- Em không nhớ gì hết á, anh đâu có nói gì đâu, không có nói gì hết á –Nói xong, nó vớ lấy cái chăn – Thôi, đi ngủ, ngủ sớm tốt cho sức khoẻ.

Nói rồi, nó đẩy hắn ra và trùm mền lên người, nhắm chặt mắt lại. Hắn bật cười thành tiếng, giọng điệu ẩn chứa sự đe doạ:

- Vậy sao? Anh không có nói gì sao? Hình như trước kia có người từng hứa là sẽ không nói dối thì phải.

Nằm cuộn mình trong chăn, nghe hắn nói xong, nó lạnh cả sống lưng nhưng vẫn vờ nằm ngủ. Hắn nhướng một bên mày lên, thì thầm vào tai nó:

- Xem ra em ngoan cố quá nhỉ? Để anh cho em biết thế nào là trừng phạt.

Nói rồi, hắn giật tấm chăn trên người nó ra và đè lên người nó, hôn nó mộtcách cuồng nhiệt. Hắn hôn đến khi nó giơ tay chịu thua mới dừng lại. Sau đó hắn cởi bỏ quần áo của nó ra và ném xuống đất. Bất ngờ, nó lấy tayche cơ thể mình lại, mặt đỏ như quả cà chua, miệng lắp bắp:

- Anh làm gì vậy?

- Trừng phạt – Hắn mỉm cười – Em còn ngại ngùng gì nữa? Đây đâu phải là lần đầu?

Nói rồi, hắn bắt đầu chiến dịch trừng phạt của mình. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, chiến dịch kết thúc. Nó nằm gối đầu lên tay hắn, thở mệt nhọc. Lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi nó, hắn mỉm cười:

- Sau này còn dám nói dối nữa không?

- Không – Nó thở không ra hơi – Em sợ anh lắm rồi, anh là đồ tàn bạo, hichic

- Tại em nói dối chứ không phải tại anh nhé – Hắn bật cười – Mà vợ đói không? Chồng nấu mì cho vợ.

- Ưm – Nó khẽ gật đầu, bụng nó cũng bắt đầu biểu tình khi nghe hắn nhắc tới mì.

- Vậy để chồng đi nấu – Hắn nhảy khỏi giường và mặc quần áo vào, trướckhi ra khỏi phòng, hắn nói thêm – Lạnh thì vợ mặc tạm cái sơ mi củachồng đi nhé, cấm mặc đồ khác.

Nói xong, hắn chạy xuống bếp nấu mì, bỏ lại nó đang tức muốn xì khói.

- Cái gì chứ? Lạnh như vậy mà kêu mình mặc sơ mi của hắn sao? Đúng thật là tên đáng ghét mà, hichic

Nói là nói vậy thôi chứ nó không dám cãi hắn, mặc vào người cái áo sơ mitrắng, nó lết về giường và nằm xuống, thầm nguyền rủa hắn:

- Hic, tên đáng ghét, ê ẩm hết mình mẩy rồi nè, hic.

Đang ngồi “than ngắn thở dài” thì tiếng nói của hắn vang lên:

- Hay quá nhỉ? Dám ngồi nói xấu chồng mình phải không? Được rồi, không cho vợ ăn mì.

Nó giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng ở cửa, tay bê hai tô mì. Nó vội nói ngọt:

- Hihi, em nói đùa đó mà, hihi

- Không biết, không cho ăn – Hắn nói tỉnh queo khiến nó tức sôi máu.

- Thôi mà, hichic, người ta đói lắm rồi, em chỉ đùa thôi mà, anh là người tốt nhất trên đời này luôn á – Nó cố nén giận, ngọt ngào nói.

- Thật không? – Hắn nhướng một bên mày lên

- Thật mà, em đâu có gạt anh bao giờ đâu – Nó nở nụ cười vô tội nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, đưa cho nó tô mì. Ngồi ăn cùng nó, thỉnh thoảng hắn lại quaysang đút cho nó ăn, nhìn gương mặt đáng yêu của nó, hắn cảm thấy rất vui và cảm giác chiếm hữu trong hắn ngày càng lớn hơn. Hắn sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám đụng đến nó và đặc biệt là cướp nó đi.

## 21. Chương 21

Hắn nhanh chóng xử gọn phần mì của mình và ngồi ngắm nhìn nó. Quét mắtlên cơ thể nó từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn dừng lại ở……ngực của nó.Vốn dĩ hắn chỉ tính đùa nó thôi, không ngờ nó lại mặc áo sơ mi của hắnthật. Hắn khẽ cau mày, do nó không cài hết cúc áo mà chỉ cài 4 cúcdưới nên vô tình khiến bầu ngực tròn trịa của nó đang thấp thoáng hiện ra, chưa kể đến việc đôi chân trắng muốt củanó cũng đang trưng bày trước mắt hắn, điều này khiến “nội tâm” của hắncảm thấy khó chịu. Vốn định tha cho nó ngủ ngon đêm nay nhưng xem rakhông được rồi. Hắn khẽ lắc đầu, nở nụ cười ranh mãnh của mình và nhìnnó. Còn nó thì vẫn vô cùng tập trung vào chuyên môn nên không hề chú ýđến hắn. Ăn xong, nó vỗ vỗ cái bụng

- Ngon quá, hihi, em no rồi, anh đi rửa chén nha – Nó nhìn hắn với ánh mắt cầu xin – Em biết anh thương em mà.

- Ừ – Hắn dẹp tô của nó sang một bên, mỉm cười – Nhưng không phải là bây giờ.

Không để nó kịp hiểu, hắn lập tức áp đôi môi ấm áp lên môi nó. Nó cố gắng nói trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn:

- Không………phải…………….nữa……………..chứ………………………?

- Ừ – Hắn tạm rời môi khỏi nó và đáp gọn lỏn, sau đó tiếp tục cúi xuống hôn tiếp.

Dùng hết sức đẩy hắn ra, nó thở hổn hển:

- Lúc……lúc nãy đã làm rồi mà, với lại em đâu làm gì anh nữa đâu – Nó nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự van xin.

- Em quyến rũ anh – Hắn đáp nhẹ hững

- Cái gì chứ……..ưhm……………..

Không để nó dứt lời, hắn tiếp tục hôn nó và lập tức bế nó lên giường, tiếptục “bá đạo”. Đến gần 2 giờ sáng, mí mắt nó mới có dịp được đoàn tụ vớinhau. Dù miệng không ngừng mắng hắn nhưng thật ra nó đang rất hạnh phúcvà hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều người thường nói tình yêu đầuthường không có kết quả nhưng với nó, câu đó hoàn toàn sai bởi vì hắnchính là tình yêu đầu tiên của nó và chỉ một thời gian nữa thôi, hắn sẽchính thức trở thành chồng nó, người sẽ luôn ở bên nó cho đến hết cuộcđời này. Thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn, nó vô tư không biết rằng sóng gió đang chuẩn bị ập đến và rồi nó sẽ phải đối mặt với những bướcngoặt lớn của cuộc đời, liệu nó có đủ lòng tin vào tình yêu của nó vàliệu hắn có như vậy không? Điều đó không ai có thể đoán trước được bởicuộc đời luôn ngập tràn sóng gió và liệu một tình yêu chân thật có thểvượt qua không hay chính tình yêu đó đã bị làm mờ mắt bởi hạt giống nghi ngờ nhỏ bé thuở nào đã đâm chồi nảy lộc????

Ngày tháng dần trôiqua, rất ngọt ngào và hầu như không có nhiều xung đột. Tuyết Lan vẫnvậy, vẫn vô cùng thân thiết với hắn, điều đó thỉnh thoảng khiến nó khóchịu nhưng rồi nó cũng quên đi và câu nói lúc trước của Tuyết Lan cũngchẳng khiến nó phải để tâm đến nữa. Và ngày này cuối cùng cũng đã đến,nó đang đối mặt với kì thi tốt nghiệp và điều này cũng đồng nghĩa, chỉmột thời gian ngắn nữa thôi, nó và hắn sẽ chính thức thuộc về nhau. Vìlí do phải học thi nên nó dứt khoác không cho hắn làm chuyện đó với lído: nó phải thức học bài và mỗi ngày phải đi ôn thi ở trường. Mặc dùkhông muốn nhưng trước sự kiên quyết của nó, hắn đành phải gật đầu nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn “thất hứa” một vài lần, nhưng khi ngày thi cậnkề, nó hoàn toàn cấm tiệt nên hắn đành phải chấp nhận.

Từ lúc bắt đầu thông báo lịch thi, nó và nhỏ thường gặp nhau hơn, điều đó khiếnGia Long cũng chả vui vẻ gì nhưng cũng đành phải chấp nhận. Nhỏ và nómỗi ngày thường cũng nhau ôn bài, chán thì nói chuyện phiếm với nhau.Rồi một hôm, nhỏ tiết lộ cho nó một chuyện khiến nó bất ngờ vôcùng……………..

- Cái gì? Bà nói thật chứ? – Nó tròn mắt nhìn nhỏ

- Thật mà, tui đâu nói dối bà làm gì, bộ bà không thích hả? – Nhỏ cười cười

- GIAO CHÂU – Nó đột ngột hét lớn lên – Không, tui thích lắm, bà làm tui cảm động quá

Nó ôm chầm lấy nhỏ, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Nhỏ mỉm cười, lấy tay lau nước mắt cho nó:

- Vậy là cuối cùng điều ước của tui cũng thành sự thật, bà cũng đừng khóc nữa, đây là chuyện vui cơ mà – Nhỏ mỉm cười

- Hihi, tui xin lỗi, tại tui vui quá, thật sự tui vui lắm, mà tại sao đólại là điều ước của bà? – Nó cười tươi rói, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi.

Nhò mỉm cười và bắt đầu nói……………

- Bà còn nhớ cái ngày mà chúng ta nghe ba bà nói bà sẽ có chồng không?

- Ừ, rồi sao?

- Tui đã bắt đầu ước vào đêm hôm đó, trước giờ, tui mong muốn tụi mình sẽ kết hôn vào cùng một ngày, hihi

- Vậy Gia Long có biết chuyện này không? – Nó mỉm cười – Mà ai là người cầu hôn vậy?

- Không, tui vẫn chưa nói cho anh ấy biết – Nhỏ nhướng mày lên – Mà bànói vậy là sao hả? Dĩ nhiên là hắn cầu hôn trước rồi, không lẽ tôi lạilàm thế à?

- Ai biết được, người khác thì tui không biết nhưngvới bà thì tui không chắc – Nó trêu nhỏ – Ai kiu tui có con bạn hám trai làm gì? Hahaha

Dứt lời, nó mất dạng, nhỏ thì gằm gè đuổi theo.Hai đứa cứ rượt đuổi nhau cho đến khi hết sức. Ngồi xuống chiếc xích đutrong vườn, nhỏ vừa thở vừa nói:

- Bà hay lắm, dám nói tui hám trai, tui sẽ giết bà.

- Ngon làm được thì làm đi, tui không sợ, hehe – Nó cũng thở lấy thở để, nói không ra hơi.

- Thôi dẹp bà đi, lúc nào cũng thích chọc tui, mà cũng nhanh ghê ha, cònhai tháng nữa là chúng ta lên xe hoa rồi, mới đây mà nhanh thật – Nhỏcười khì – Không những vậy mà tui với bà còn kết hôn cùng một ngày nữa,hihi

- Ừ, đúng là nhanh thật, nghĩ lại thì có nhiều chuyện đã xảy ra rồi ha? Đúng là đáng nhớ thật – Nó cũng cười rất tươi, quay sang nắm lấy tay nhỏ – Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, hihi

- Ừ – Nhỏ nắm chặt tay nó, mỉm cười với niềm hạnh phúc vừa chớm nở

Rồi bỗng dưng nó thấy mắt mình cay cay, nhỏ cũng vậy thế là hai đứa ôm nhau khóc ngon lành, nhưng đó không phải những giọt nước mắt đau buồn mà lànhững giọt nước mắt hạnh phúc.

Tối đó, Eric hẹn nó ra ngoài chơi, ngẫm nghĩ một lát, nó cũng đồng ý, lấy điện thoại ra báo cho hắn rồi nó đến gặp Eric. Sau khi dẫn nó đi ăn, hai người cùng nhau dạo phố. Anh và nó nói với nhau rất nhiều chuyện, một trong số đó là chuyện Eric đã cóbạn gái, nó khá bất ngờ nên lập tức hỏi lại:

- Anh nói gì cơ? – Mắt nó tròn xoe

- Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy? Anh có bạn gái thì lạ lắm sao cô bé? – Anh cười ngượng

- Không, hihi, chỉ là em hơi bất ngờ ý mà, mà cô gái đó là ai hả anh? – Nó cười

- Cô ấy tên là Vũ Trang Linh – Eric hơi nhăn mặt khi phải phát âm tiếngViệt nhưng dường như do có tập luyện nên anh phát âm cũng khá chuẩn –Tên tiếng Anh là Clara, anh sẽ gọi tên này cho dễ nghe nhé chứ gọi têntiếng Việt của cô ấy thì anh sợ em nghe không được – Anh hơi đỏ mặt

- Hihi, vâng, anh cứ gọi là Clara đi, chậc chậc, không biết cô gái nào mà cướp được trái tim của anh nhỉ? Hôm nào cho em gặp mặt nhé – Nó trêuanh.

- Ừ, hôm nào rảnh thì chúng ta cùng nhau đi ăn, anh sẽ giớithiệu cô ấy với em – Eric mỉm cười, mắt anh ánh lên niềm vui khi nhắctới tên cô.

- Hứa nhé – Nó giơ ngón út lên, mỉm cười

Anhmỉm cười không đáp, giơ ngón út lên và ngoéo tay với nó. Nó mỉm cười vàtiếp tục đi dạo. Đi ngang qua một vũng nước, bất thình lình nó trượtchân, nó nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú tiếp đất ngoạn mục, một vàiphút trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra, khẽ mở mắt ra, nó thấy nóđang nằm gọn trong vòng tay Eric. Mặt nó đỏ ửng, dùng tay khẽ đẩy anhra, nó ngượng ngùng nói:

- Em không sao rồi, anh buông em ra đi, ở đây đông người, em ngại lắm.

- Em đúng là hậu đậu – Eric mỉm cười, buông nó ra.

- Anh này…. – Nó giận dỗi đánh vào người anh.

Eric thì cười không ngừng, sau đó, nó kéo anh đi dạo phố tiếp, không biếtrằng ở phía bên kia đường, hắn đã nhìn thấy nó và Eric. Bàn tay hắn đang siết lại thành nắm và mặt hắn lạnh băng. Đứng bên cạnh, Tuyết Lan nhếch miệng lên, không ngờ cô ta chưa ra tay mà đã cùng hắn bắt gặp chuyệnnày, quả đúng là trời giúp cô ta mà. Tuyết Lan nắm lấy tay hắn, giọnghơi lo sợ:

- Anh Phong, anh Phong, anh làm sao vậy? Chị ấy không phải là người như vậy đâu

- Đi về – Hắn lạnh lùng nói rồi quay người đi thẳng.

Tuyết Lan nở nụ cười, cô ta chạy theo hắn, nét mặt lo lắng:

- Anh Phong, em không tin chị Nguyệt lại NGOẠI TÌNH đâu – Tuyết Lan lo lắng nói, cố kéo dài hai chữ hắn không muốn nghe nhất.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt càng lúc càng đáng sợ. Đưa Tuyết Lan về nhà xong, hắn phóng xe như bay về nhà. Vừa vào nhà, hắn đưa mắt tìm xem nó về chưa, nhận ra nó chưa về nhà, hắn bắt đầu nổi giận, miệng lẩmbẩm:

- Tốt nhất là điều tôi thấy chỉ là hiểu lầm, nếu không thì……………..

Hắn vừa nói, bàn tay siết thành nắm đang run run vì tức giận, trong đầu hắn bây giờ không còn chút lí trí nào cả mà hoàn toàn bị sự ghen tuôngchoáng ngợp. Hắn – một Lục Chấn Phong nổi tiếng máu lạnh và đa tình,chưa bao giờ biết yêu ai, vậy mà từ khi gặp nó, hắn đã yêu và yêu sayđắm, nhưng cũng vì vậy mà bản tính sở hữu của hắn rất cao, nó chỉ có thể là của hắn, không ai được phép đụng vào cô gái của hắn và từ trước đếnnay, nó vẫn làm đúng như vậy. Hắn thật sự không ngờ lại nhìn thấy cảnhnó và Eric thân mật với nhau trên đường như vậy, trong cơn tức giận, hắn lấy mấy chai rượu và uống cạn. Trong lúc này, nó đang trên đường vềnhà, trong lòng rất vui vẻ vì những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay màkhông biết rằng cơn giông bão đầu tiên sắp ập đến.

## 22. Chương 22

Về tới nhà, nó vừa đi vừa khe khẽ hát, hôm nay nó vui lắm vì nó nhậnđược hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và vui nhất là khi nó biết rằng nó và nhỏ sẽ cùng làm đám cưới trong một ngày. Mở cửa bước vào nhà, nóthấy hắn đang ngồi uống rượu trên salon. Nhẹ nhàng tiến tới sau lưnghắn, nó ôm chầm lấy hắn từ phía sau, dịu dàng nói:

- Em về rồi nè, anh ăn gì chưa? Em đi nấu bữa tối nhé.

- Em vừa đi đâu về vậy? – Hắn lạnh nhạt đáp – Trông em có vẻ vui nhỉ?

- Hihi, em vừa đi chơi với bạn, dĩ nhiên là vui chứ, bởi vì………………

- Bạn sao? Bạn nào? – Hắn cười khẩy, cắt ngang lời nó

- Anh say rồi phải không? Hay anh lên phòng nghỉ trước đi – Nó khá ngạcnhiên trước cách nói chuyện của hắn nhưng vẫn cố dịu dàng nói – Có gìmai chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Hắn đứng bật dậy và nắm chặt lấy vai nó, mạnh đến nỗi nó khẽ nhăn mặt vì đau, hắn tiếp tục lạnh lùng:

- Cô vừa đi chơi với ai? Nói mau lên.

- Đau… – Nó nhăn mặt – Anh làm cái gì vậy? Tôi đi với ai là quyền của tôi, không cần phải nói cho anh biết

Vốn dĩ nó định giải thích nhưng khi thấy thái độ của hắn, máu nóng trongngười nó bốc lên. Vốn đang tức giận lại cộng thêm men rượu, hắn mạnh bạo áp môi lên đôi môi nó. Nó cố chống cự nhưng tay bị hắn siết chặt, không còn cách nào khác, nó đành phải cắn mạnh vào môi hắn. Hắn khẽ cau màynhưng vẫn không buông nó ra, vẫn cứ hôn nó một cách thô bạo. Rồi hắn kéo nó lên phòng và quăng nó lên giường. Nó chống cự không ngừng nhưngkhông làm gì được hắn. Trong cơn tức giận, hắn đã làm nó rất đau, nóthôi không chống cự mà nằm yên. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên mà nó.Đang trong cơn tức giận nhưng khi nhìn thấy nó khóc, hắn cảm thấy đaulắm, hắn nói như hét:

- Tại sao cô khóc? Thì ra ở bên tôi cô đau khổ lắm sao?

Nó vẫn im lặng không trả lời, dường như trong lòng nó có cái gì đó đang vỡ ra và nó đang rất đau, về thể xác và cả tâm hồn. Hắn tiếp tục gào lên:

- Tại sao cô không trả lời? Nói mau

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn

- Tại sao anh giận? Có bao giờ tôi làm điều có lỗi với anh chưa? Anh nổigiận với tôi nhưng ngay cả một lí do tôi cũng không biết – Nó cười xótxa, nghẹn ngào nói.

- Không làm điều có lỗi với tôi? Không làmđiều có lỗi với tôi sao? – Hắn lạnh lùng – Vậy ai là người ôm ấp traigiữa đường hả? Là ai?

- Cái gì chứ? – Nó cau mày – Chẳng lẽ anh nhìn thấy rồi sao? Không như anh nghĩ đâu, đó chỉ là hiểu lầm.

- Hiểu lầm? – Hắn cười khẩy – Ôm nhau thân mật như vậy mà là hiểu lầm sao?

- Phải, chỉ là hiểu lầm, chỉ vì lúc đó tôi bị trượt chân nên Eric mớiphải ôm lấy tôi – Nó tức tối đáp – Thì ra anh tức giận là vì chuyện nàysao?

- Thật sao? – Hắn như rớt từ trên trời xuống, giọng vẫn còn ẩn chứa một chút nghi ngờ.

- Ha, tôi không ngờ anh lại là con người như vậy, anh không cần nghe tôigiãi thích mà đã đối xử với tôi như vậy – Nó cười chua chát – Tôi thânmật với Eric thì anh nổi điên với tôi, còn trong khi đó, anh và TuyếtLan như thế nào? Khi đó, anh thấy tôi có nói gì không? Tôi không nói gìbởi vì tôi tin anh, tôi tin tưởng vào con người anh, vậy mà………

- Nguyệt à…. – Hắn nắm lấy tay nó – Anh…………..

- Đừng nói nữa, hãy để tôi yên – Nó rút tay ra khỏi hắn – Xin anh hãy về phòng đi.

Nghe nó nói xong, hắn thấy hối hận rất nhiều, hắn không ngờ trong một phútnóng giận, hắn đã làm cho người con gái hắn yêu thương nhất bị tổnthương, vốn định xin nó tha thứ nhưng khi nhìn đôi mắt ướt đẫm của nó,hắn không nói được lời nào.

- Anh xin lỗi

Nói rồi, hắnbước xuống giường, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừakhép lại, nó bật khóc, nó đau lắm, nó không ngờ hắn lại đối xử với nónhư vậy. Đêm đã về khuya, nó vẫn không ngủ được, cũng chẳng thấy đói mặc dù nó vẫn chưa ăn gì, nó bỗng nhiên cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng.Nhanh như chớp, nó ôm miệng chạy vào phòng tắm và gục đầu trên bồn rửa.Ói xong, nó cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra, nó cảm thấy trời đất nhưđang quay cuồng. Cố sức đi lên giường, nó nằm xuống đầy mệt mỏi. Dạo này nó thường hay bỏ bữa và thức khuya học bài, thỉnh thoảng chỉ ăn qua loa cho no, chắc có lẽ vì vậy mà cơ thể nó mới suy yếu như thế này. Quyếtđịnh hôm nay tự thưởng ình một ngày nghỉ ngơi, nó nhắm mắt lại vàchìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không ngon lành gì nhưng cũng không phải là quá tệ so với chuyện vừa xảy ra.

Hắn vẫn không ngủ được, đầuóc hắn ngập tràn hình ảnh của nó, hắn cảm thấy căm hận bản thân kinhkhủng. Sự ghen tuông của hắn đã làm lu mờ lí trí, để rồi hắn đã vô tìnhlàm tổn thương nó – người con gái hắn yêu thương vô cùng. Hắn nhẹ bướcđến trước cửa phòng nó và đẩy nhẹ cửa vào, thấy nó đã ngủ, hắn nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào gương mặt nó. Một nỗi xót xa dâng trào trong hắn,gương mặt nó vẫn còn ươn ướt và nước mắt vẫn còn vương trên mi. Vì dấunước mắt vẫn còn mới nên hắn nghĩ nó vừa ngủ chưa lâu, hắn nói khẽ,giọng trầm buồn:

- Nguyệt, anh có lỗi với em.

Rồi hắn cúixuống hôn vào môi nó và ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, một hàngnước mắt lại chảy ra. thật ra từ nãy giờ, nó vẫn chưa ngủ được, vì ngheđộng nên nó giả vờ ngủ. Lời hắn nói nó đã nghe hết, tuy cảm nhận đượchắn rất buồn và hối hận nhưng nó vẫn không thể tha thứ cho hắn được.

Đêm lặng lẽ trôi qua, hai con người, hai suy nghĩ khác nhu nhưng đều hướng về nhau, yêu thương và trách móc……………….

Sáng, hắn dậy thật sớm, khi xuống bếp thấy có sẵn thức ăn và có một miếnggiấy nhỏ bên cạnh, hắn bất giác thở dài, vậy là nó tiếp tục tránh mặthắn. Cầm tờ giấy lên xem, đột nhiên, hắn thấy bất an, chạy vội lên phòng nó và mở tủ quần áo ra, hắn bàng hoàng nhận ra là nó đã dọn đồ theo.Hắn trở nên mất bình tĩnh, miệng lẩm bẩm:

- Tại sao chứ? Tại sao em lại rời bỏ anh? Em đi đâu chứ?

Rồi hắn phóng xe đi tìm nó. Đầu tiên, hắn chạy đến trường nó xem thử thìthấy vẫn chưa mở cửa, rồi hắn lại chạy về nhà ba mẹ nó. Bà Như Huỳnh khi trông thấy hắn thì rất vui, bà nhanh chóng kéo hắn vào nhà và ngồi tròchuyện, hỏi thăm sức khoẻ của nó và hắn. Hắn cố mỉm cười trả lời cho cólệ rồi viện lí do ra về.

- Nếu cô ấy không ở nhà, vậy chỉ còn nhà của Giao Châu thôi.

Dứt lời, hắn phóng như bay đến nhà nhỏ. Vừa chạy đến cửa, hắn đã thấy nhỏđang đi dạo trong vườn. Hắn bắt đầu bấm chuông inh ỏi, một phút sau, nhỏ chạy ra mở cửa với vẻ mặt cực kì lạnh lùng. Hắn lo lắng hỏi:

-Bạch Nguyệt có ở nhà của cô không? Cô ấy không biết đi từ lúc nào, nếucô biết cô ấy ở đâu, làm ơn cho tôi biết đi – Giọng hắn đầy đau khổ.

- Xin lỗi, tôi không biết, nhưng có biết, tôi cũng không nói cho anh biết đâu, trước đây, tôi nhớ đã từng cấm anh không được làm nó tổn thươngrồi cơ mà – Nó lạnh lùng – Hãy để cho nó được yên tĩnh một thời gian đi, nó cần phải có không gian riêng, nếu anh còn muốn được nó tha thứ thìhãy cho nó thời gian, đó là tất cả những gì tôi cần nói với anh.

Nói xong, không để hắn kịp đáp lại, nhỏ lạnh lùng đóng cửa lại và đi vàonhà. Hắn vẫn đứng đó, trong lòng đau như cắt. Đứng đó hồi lâu, hắn nặngnề leo lên xe và về nhà. Khi chiếc xe vừa đi khuất, giọng nói ấm ức củanhỏ vang lên:

- Nguyệt, sao bà không cho tui mắng hắn? Nếu không vì bà thì lúc nãy tui đã cho hắn một trận rồi.

- Làm vậy thì giúp được gì cho tui chứ? – Nó buồn bã đáp – Bây giờ tui nên làm gì đây?

- Bà cứ ở đây với tui đi, không sao hết, dù gì ba mẹ tui cũng đi du lịchchưa về, hơn nữa trường mình cũng đang cho nghỉ học mà – Nhỏ cười tươirói – Mình gần thi rồi, ba cứ mặc kệ hắn, đừng thèm nhớ tới tên khốn đónữa.

Nó cười không đáp, lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nó cũng đau lắm, nhưng nó không thể đối mặt với hắn vào lúc này được,có lẽ nó đang làm sai chăng? Nhìn vẻ mặt đau khổ của nó, nhỏ buồn lắm,chơi với nhau từ nhỏ, nhỏ đâu lạ gì tính cách của nó. Vẻ ngoài thì mạnhmẽ lạnh lùng vậy thôi chứ nó rất dễ bị tổn thương, dù vậy nhưng chỉ khi ở với nhỏ, nó mới biểu lộ ra nỗi buồn của bản thân, còn người khác nhìnvào thì chỉ thấy lớp vỏ lạnh lùng của nó mà thôi. Đang ngồi suy nghĩmông lung, đột nhiên nhỏ thấy nó bật dậy, lấy tay bịt miệng và chạy rangoài. Lo lắng, nhỏ chạy theo nó vào phòng tắm, nhìn nó gục đầu bên bồnrửa mà nôn, nhỏ lấy tay vuốt vuốt lưng cho nó, lo lắng:

- Bà sao vậy? Có thấy đỡ hơn không?

Nó không đáp, tiếp tục gục đầu vào bồn rửa. Lát sau, nhỏ đỡ nó ra ngoài và đưa nó lên giường nằm, nhỏ lo lắng nắm lấy tay nó:

- Nguyệt, sao bà xanh quá vậy? Có cần đi bệnh viện không? Bà bị gì vậy? Cho tui biết đi – Nhỏ rưng rưng nước mắt.

- Tui không sao, chỉ là tối hôm qua tới giờ tui chưa ăn gì hết á, với lại dạo này cũng hay ăn uống thất thường nên chắc tui bị rối loạn tiêu hoá, không sao đâu, bà đừng lo – Nó cười mệt nhọc, gương mặt đã hơi hồng hào trở lại.

- Vậy để tui đi kêu người nấu cháo cho bà, đợi tui chút nha – Nhỏ mừng rỡ nói và chạy nhanh ra ngoài.

## 23. Chương 23

Nó gác tay lên trán, mệt nhọc thở ra, nó thực sự nhớ hắn, lúc nãy nhìnthấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nó chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy hắn,nhưng nó vẫn không làm được, nó cần phải có thời gian để bình tâm lại.Một lúc sau, nhỏ bưng tô cháo lên cho nó. Nó mỉm cười nhìn nhỏ và đưatay đón lấy tô cháo. Đợi mãi không thấy nhỏ đưa, nó tròn mắt nhìn:

- Bà không cho tui ăn à? Sao không đưa đây?

- Không, để tui đút cho, bà còn mệt thì nằm yên hưởng phước đi, hihi –Dứt lời, nhỏ cầm muỗng xúc cháo, thổi nguội rồi đưa lên miệng nó – NóiAAAAAAA đi nào.

Nó phì cười trước câu nói đó của nhỏ, nó há miệng ra cho nhỏ đút vào. Nó nhanh chóng ăn hết tô cháo vì đói, sau khi ănxong, nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt biết ơn, mỉm cười:

- Cám ơn bà rất nhiều, bà đúng là bạn tốt của tui.

- Có gì đâu, chúng ta như chị em mà, thôi, tui xuống thấy thêm cháo, hôm nay bà phải ăn hết nồi cháo thịt bằm này cho tui

- Cái….. – Nó chưa kịp nói hết câu, nhỏ đã chạy ra bên ngoài.

Nó khẽ thở dài nhưng vẫn mỉm cười, nhìn nhỏ chăm sóc nó, nó lại thấy nhớvề những kỉ niệm với hắn. Có lần nó bị bệnh, không những thường xuyênnôn mà còn bị sốt cao, hắn luôn ở cạnh chăm sóc cho nó. Hai ngày liền nó không ăn được gì, đến ngày thứ ba, khi nó đã hạ sốt, hắn liền ép nó ănmột nồi cháo để bù lại năng lượng đã mất. Lúc đó nồi cháo hắn nấu thậtsự không ngon lắm nhưng lúc đó, nó lại cảm thấy đó mới là thứ cháo ngonnhất trên đời này bởi vì món cháo đó tràn ngập sự yêu thương và quan tâm của hắn dành cho nó. Nhớ đến đây, nước mắt nó lại trào ra, nó thậ sựrất nhớ hắn.

- Eric, có chuyện không ổn rồi, anh mau lại đây đi – Trang Linh hốt hoảng gọi

- Chuyện gì vậy? Em mau nói cho anh biết đi – Eric vội chạy đến bên cô

- Tuyết Lan vừa gọi đến, cô ấy nói rằng cô ấy sắp thành công rồi – Trang Linh hốt hoảng

- Thành công? – Eric khẽ cau mày – Chẳng lẽ là……..

- Đúng vậy, Tuyết Lan nói hai người họ sắp chia tay rồi, nhưng nó lạichẳng nói chi tiết cho em biết, xem ra lần này có chuyện thật rồi – MắtTrang Linh rưng rưng nước mắt.

- Em bình tĩnh đi, ngày mai chúngta sẽ về Việt Nam, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện này, đừng quá lolắng, chắc mọi việc sẽ ổn tôi – Anh xoa dịu cô – Bây giờ em đi ngủ sớmđi, ngày mai chúng ta đến thăm ba mẹ rồi về Việt Nam ngay.

Trang Linh có phần an tâm, cô mỉm cười rồi leo lên giường ngủ. Eric nhẹ nhàng đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi về cho nó

- Alo, anh gọi em có việc gì không?

- À không, chỉ gọi hỏi thăm em thôi, dạo này em khoẻ không? – Anh mỉm cười

- Hihi, không khoẻ lắm anh à, sắp thi rồi, áp lực nặng quá, còn anh thì sao?

- Anh vẫn khoẻ, có gì hôm nào anh đến thăm em nhé – Anh vui vẻ nói

- Vâng, thôi, em đi học bài đây, tạm biệt anh.

-Ừ, bye em

Nói rồi, Eric tắt máy, nghe giọng nó khá vui vẻ nên anh đoán chắc cũng không có chuyện gì, rồi anh trở vào phòng, ngồi nhìn Trang Linh ngủ. Sau khi chính thứcquen với Trang Linh, anh đã nói cho cô biết anh biết Tuyết lan là ai vàngười cô ta muốn hại chính là nó. Ban đầu, cô ngạc nhiên lắm nhưng sauđó, Trang Linh đã mỉm cười, cô nói rằng muốn anh thay cô giúp đỡ cho nó, nếu có thông tin gì từ Tuyết Lan, nhất định cô sẽ báo cho anh biết. Một thời gian trôi qua, không thấy Tuyết Lan có hành động gì, anh và côcũng khá yên tâm. Vì muốn tạo bất ngờ cho cô, Eric đã mua vé đến Mĩ đểđưa cô sang thăm mộ ba mẹ mình. Nghe anh nói xong, cô đã bật khóc vìsung sướng, chỉ vừa mới đến hôm qua, vốn định cho cô ở lâu hơn, nào ngờlúc nãy, Tuyết Lan lại đột ngột gọi đến. Với bản tính của mình, chắcchắn cô sẽ đòi về cho bằng được nên Eic cũng chẳng phản đối làm gì. Saukhi đặt vé máy bay, anh leo lên giường, ôm lấy Trang Linh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn lúc này ở Việt Nam, trời đang mưa rấtlớn, nó ngồi cạnh cửa mà nhìn mưa, cơn mưa giá lạnh khiến tim nó tê tái, nỗi nhớ hắn lại trào dâng trong nó và nó không biết rằng, vào giờ phútnày đây, hắn cũng đang nghĩ về nó…

Lại một ngày nữa nặng nề trôiqua, nó vẫn ở nhà nhỏ, mỗi ngày, hai đứa thường cùng nhau học bài, dạonày nó đã ít nôn hơn trước, có vẻ khoẻ khoắn lên rất nhiều, điều đókhiến nhỏ vui mừng khôn xiết, chỉ có điều nó ít cười nói hơn trước rấtnhiều, nhỏ biết rằng nó nhớ hắn, dù ghét hắn tổn thương nó nhưng nhìn nó như thế này nhỏ không đánh lòng. Nắm lấy tay nó, nhỏ mỉm cười:

- Nguyệt, bà đi gặp Chấn Phong đi, tui nghĩ hắn đã chịu đủ buồn bã rồi,dù gì hai người cũng sẽ là vợ chồng, mau làm hoà với nhau đi.

- Nhưng……………. – Nó ngập ngừng, đôi mắt ánh lên nỗi buồn vời vợi – Tui không biết nữa.

- Này, tui sẽ hẹn hắn ra cầu Thiên Dạ lúc 5 giờ chiều nay, tới hay không tuỳ bà – Nhỏ véo vào má nó rồi chạy đi.

Nó ngồi xoa xoa mặt, trong lòng không ngừng rủa cái con bạn đáng ghétnhưng đồng thời tim nó cũng rung lên, nghĩ đến việc được gặp hắn, nó vui không từ nào tả xiết nhưng đồng thời, trong lòng nó lại dâng lên một sự khó chịu khác. Liệu nó có đủ can đảm để đối mặt với hắn hay không? Haylà nó nên tiếp tục tránh mặt hắn? Chỉ mới xa hắn có hai ngày thôi mà nóđã nhớ hắn da diết, nó phải làm sao đây? Ngồi suy nghĩ miên man, bấtgiác, nó nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thì thầm:

- 4h25…….. – Mắt nó mở to – Cái gì? 4h25 rồi sao? Không được, phải mau mau chuẩn bị

Nói rồi, nó chạy đi lục lọi quần áo, tìm bộ váy đẹp nhất và bắt đầu sửasoạn. Lúc này, nhỏ đang ở trước cửa nhà hắn, bấm chuông mãi không thấyai trả lời, nhỏ giơ đồng hồ lên xem, miệng không ngừng rủa xả hắn:

- Tên đầu heo, ta đã cố tình tạo cơ hội cho người, vậy mà lựa lúc nàokhông lựa, lại lựa ngay lúc này mà không có mặt ở nhà, người còn khôngmau xuất hiện, ta sẽ băm vằm người ra, ngươi sắp làm ta trễ hẹn với GiaLong rồi, còn không mau xuất hiện đi……..

- Nè, cô gì đó ơi, cậu Chấn Phong ở nhà đó vừa đi vắng rồi, có cần tôi giúp cô chuyện gì không? – Bà lão hàng xóm cười hiền từ.

- À vâng, bà đợi cháu một chút ạ – Nói rồi, nhỏ chạy lại bên cạnh bà lão – Vậy phiền bà nhắn với Chấn Phong là 5 giờ chiều nay, Bạch Nguyệt hẹncậu ấy gặp mặt tại giữa cầu Thiên Dạ giúp cháu nhé, bây giờ cháu phải đi có việc, vậy phiền bà giúp cháu nhé.

- Ừ, ta sẽ chuyển lời giúp, cháu cứ yên tâm nhé – bà lão cười hiền từ.

- Vâng, cám ơn bà – Nhỏ nhìn vào đồng hồ – Thôi, cháu phải đi rồi, bà nhớ chuyển lời giúp cháu nhé.

- Tạm biệt cô bé – Bà lão vẫy vẫy tay chào nó.

Một lúc lâu sau, khi bà lão đang đứng trước cửa nhà thì có một chiếc xedừng trước cửa nhà hắn, từ trong xe, một cô bé đáng yêu bước ra và đứngtrước cửa nhà, khuôn mặt đang chờ đợi một ai đó. Thấy lạ, bà lão mỉmcười, từ tốn nói:

- Này cháu, cậu Phong không có ở nhà đâu.

- À vâng, anh Phong nói cháu lại đây chờ trước, anh ấy sẽ về ngay – Tuyết Lan mỉm cười đáp lại

- À, vậy cháu có thể cho ta biết khoảng bao lâu thì cậu Phong về không?

- Dạ khoảng 20 phút nữa ạ, mà bà hỏi có việc gì không? – Tuyết Lan vẫn mỉm cười.

- À, lúc nãy có một cô gái đến tìm cậu Phong, cô ấy nhờ ta nhắn với cậuPhong một chuyện, nhưng ta lại có chuyện đột xuất, không đi không được – Bà lão hơi lo lắng

- Vậy bà cứ nói với cháu, cháu sẽ nhắn lạivới anh ấy – Nụ cười lại xuất hiện trên môi Tuyết Lan nhưng trong đầu cô ta đã bắt đầu có sự tính toán khi nghe nói đến hai từ “cô gái” – Bà yên tâm, cháu chính là em gái của anh ấy đó.

Suy nghĩ một lát rồi lại nhìn xuống đồng hồ, bà lão thở dài:

- Vậy phiền cháu nói giúp ta nhé, ta phải đi gấp rồi, cô gái đó nói làvào 5 giờ chiều nay, Bạch Nguyệt hẹn cậu ấy gặp mặt tại giữa cầu ThiênDạ, cháu giúp ta nhé? – Bà lão mỉm cười

- Vâng ạ, bà đừng lo,cháu sẽ chuyển lời đến anh Phong – Nụ cười trên môi Tuyết Lan trở nên vô cùng tươi tắn nhưng trong lòng thì lại hừng hực lửa khi lại nghe tớihai chữ “Bạch Nguyệt”

- Vậy nhờ cháu nhé, ta đi đây – Nói rồi, bà lão đạp xe đi

- Vâng, chào bà ạ – Tuyết lan nói với theo.

Khi bà lão vừa đi khuất, nụ cười trên môi Tuyết Lan vụt tắt, giọng điệu hiền lành đáng yêu giờ đã trở nên chua ngoa, đanh đá:

- Nghĩ tôi sẽ nói cho anh Phong biết sao? Đúng là lũ ngốc, để rồi tôi sẽ cho cô biết, bản thân cô chẳng là gì với anh Phong cả.

## 24. Chương 24

Khoảng 5 phút sau, hắn về tới nhà. Vừa nhìn thấy hắn, Tuyết Lan đã ôm chầm lấy hắn, mỉm cười vui vẻ:

- Anh Phongggggggg!!!!!!!!!!!Anh làm gì mà lâu vậy? Làm em đợi muốn chết luôn á!!!!! – Tuyết Lan nũng nịu

- Em đợi có 10 phút chứ mấy? Mà em đến tìm anh làm gì? Hôm nay anh bậnlắm, không có thời gian chơi với em đâu – Gương mặt hắn lạnh băng nhưnggiọng nói vẫn mềm mỏng với cô ta.

- Anh Phong à! Sao anh nói vậyvới em chứ? Hai hôm nay anh toàn ở nhà không, đâu thèm chơi với em đâu,hic, em giận anh luôn – Tuyết Lan rưng rưng nước mắt – Nếu anh khôngthích em ở đây thì em về.

- Lan à – hắn thở dài – Em về cẩn thận, anh xin lỗi, hôm khác anh sẽ đi chơi với em, dạo này anh thật sự bận lắm.

Ban đầu nghe hắn gọi lại, Tuyết Lan hả hê lắm nhưng khi nghe câu nói tiếptheo của hắn, cô ta tức muốn điên lên. Chẳng nói chẳng rằng, Tuyết Lanđi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn hắn, miệng thầm \*\*\*\* nó. Nhìn cô ta đi xa dần, hắn thở dài rồi đẩy cửa bước vào nhà. Căn nhà hắn chỉ mới có hai ngày không có mặt nó thôi mà đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lạikhẽ thở dài, hắn lên phòng nó và gieo người xuống giường, nhanh chóngchìm vào giấc ngủ.

Lúc này, nó đang luống cuống thay quần áo,chạy tới chạy lui mãi, nó cũng chuẩn bị xong: bộ váy trắng sọc hồng đanchéo dài trên gối + áo khoác trắng, mái tóc đen nhánh dài ngang thắtlưng được nó thả tự do và một cái túi xách nhỏ. Trông nó lúc này cực kìđáng yêu. Nhìn vội vào đồng hồ, nó ngạc nhiên khi thấy chỉ mới có 4h30.Không suy nghĩ nhiều, nó chạy vội ra khỏi nhà và bắt taxi để đến chỗhẹn. Do kẹt xe, nó bị trễ gần 15 phút, khi tới nơi, nó cảm thấy mừng khi hắn chưa tới và đồng thời nó cũng cảm thấy lo lắng, có phải hắn khôngcòn quan tâm tới nó nữa, hay là hắn gặp chuyện gì?….. Nghĩ đến đó, nólắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó và tự thuyết phục bản thân rằngcó lẽ hắn đang bận nên đến muộn. Một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, nóvẫn đứng đó, chờ đợi hắn. Vẫn tự thuyết phục bản thân rằng hắn đang bậnnên đến muộn, nó vẫn lặng lẽ đứng chờ. Từng dòng người tất bật đi ngangqua nó – một bóng dáng đang lặng lẽ đứng nhìn ra biển, đôi mắt ánh lênnỗi xót xa…………….

Lại hai giờ đồng hồ trôi qua, nó vẫn đứng đó,bầu trời lúc này đã sụp tối, dòng người lại càng trở nên đông đúc hơn.Những cặp tình nhân trẻ rủ nhau ra đây để tâm tình, hạnh phúc của họ như đang cứa một nhát sâu vào trái tim nó. Nó đưa cặp mắt vô hồn nhìn rabiển, đã ba tiếng rồi, có lẽ hắn sẽ không đến, có lẽ người ngu ngốctrong chuyện này chính là nó, có lẽ chỉ có nó là đang nhớ đến hắn, có lẽ vốn dĩ, hắn không cần đến nó nữa rồi,…………… Nghĩ đến đó, nó bật cườichua chát, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nó, khônggian dường như đang dần trở nên tĩnh lặng, cả thế giới này, nó không còn cảm nhận được ai nữa, trái tim nó đang đau đớn tột cùng…….Cơ thể nó lúc này lạnh ngắt, sương thấm ướt đẫm da thịt nó và cái lạnh đang dần xâmnhập vào người nó. Lạnh thì sao? Đau đớn thì sao? Có lẽ từ đầu, nó đãquá sai lầm khi hy vọng, hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng…………..Rồi nó lại nhớ đến buổi chiều hôm nay, nhớ đến sự hấp tấp và băn khoăn của nó, nó lại bật cười – một nụ cười chế nhạo chính nó. Lúc chiều, nó đã vuiđến như thế nào thì bây giờ, nó lại đau đớn gấp bội. Lau đi giọt nướcmắt vừa tràn ra khỏi khoé mi, nó định quay gót rời đi. Bỗng nhiên, mọingười trở nên xôn xao, nó quay đầu nhìn lại, một chàng trai đang quìxuống trước mặt một cô gái, tay đang chìa ra một chiếc nhẫn kim cương,môi nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi cô gái ôm chầm lấy chàng trai, nó cóthể thấy được cô ấy đang khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnhphúc. Anh chàng đó cười tươi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô gáivà họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người. Sauđó, hoa giấy được tung lên và những chàng trai đang tặng cho khách quađường những bông hồng đỏ thắm. Nó mỉm cười, khẽ nói:

- Chúc mừng hai người, hãy hạnh phúc nhé.

Nói rồi, nó quay đi, trong lòng dâng lên một niềm chua xót, dù rất vui mừng khi chứng kiến họ hạnh phúc nhưng nó vẫn đau lắm, mới cách đây haingày, nó còn đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, vậy mà bây giờthì………………..

- Này, cô gái đang mặc chiếc váy màu hồng, xin hãy dừng bước lại đã – Một giọng nam vang lên

Nó khẽ giật mình và dừng bước.

- Không lẽ là gọi mình sao? – Nó quay lại, nhìn người đó khó hiểu, nó lấy ngón tay chỉ vào mặt mình – Là tôi sao?

- Phải, tôi đang gọi cô đó, chúc cô luôn vui vẻ – Anh chàng chìa ra trước mặt nó một bông hồng

- Cho tôi sao? – Nó ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy – Vì sao?

- Vì tôi thấy cô buồn, hy vọng bông hoa này sẽ lấy đi nỗi buồn của cô, thôi, tôi đi nhé – Nói rồi, chàng trai lạ mặt chạy đi.

Cầm bông hồng trong tay, nó khẽ mỉm cười, có lẽ đây là món quà an ủi dànhcho nó. Rồi nó quay đi, hoà mình vào dòng người đông đúc…….

Gần 8 giờ, hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thấy trời đã tối, hắn tự nói với bản thân mình:

- Sao mình lại ngủ mê mệt vậy nhỉ? – Nói rồi, hắn vươn vai và trèo khỏi giường.

Bước ra vườn, hắn ngồi nhìn trời, từ khi nó đi, hắn lại có thói quen ngắmsao, nhớ lúc trước, nó vẫn hay kéo hắn ra vườn để ngắm sao. Lúc này,lòng hắn lại nhớ nó da diết, bất chợt, một giọng nói hiền từ cất lên,cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

- Cháu vừa về à? Sao rồi? Nguyệt có về cùng cháu không hay lại cãi nhau rồi? – Bà lão mỉm cười.

- Bác nói gì cháu không hiểu, chiều giờ cháu có đi đâu đâu – hắn cau mày khó hiểu

- Cái gì? Cháu không đi gặp con bé sao? – Bà lão ngạc nhiên – Sao cháu lại làm vậy? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.

- Bà đang nói gì vậy? Cháu thật sự không hiểu – Hắn trở nên lo lắng – Cái gì mà “không đi gặp con bé”? Con bé nào ạ?

- Là vợ cháu, Bạch Nguyệt chứ còn ai? Lúc chiều bạn con bé có lại tìmcháu nhưng cháu không có ở nhà, do có việc bận nên con bé nhờ bà nhắnvới cháu là Nguyệt đang đợi cháu ở khúc giữa của cầu Thiên Dạ, lúc 5 giờ chiều, nhưng do bà đột xuất có việc nên nhờ em gái cháu nhắn lại vớicháu – Bà lão cau mày – Cháu không biết sao?

- Sao? Cô ấy hẹn gặp cháu sao? – Hắn như rớt từ trên trời xuống, rồi đột ngột bừng tỉnh, giơ đồng hồ lên xem – 8 giờ 5 rồi

Dứt lời, hắn phóng nhanh ra cửa, nói với lại:

- Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, bây giờ cháu phải đi đây, cháu xin phép ạ

Không kịp để bà lão đáp, hắn ấn mạnh bàn đạp, chiếc xe phóng vút đi trong đêm tối. Giơ đồng hồ lên xem, hắn nghiến răng:

- \*\*\*\*\*\*\*\* thật! – Rồi hắn tiếp tục tăng tốc, hướng thẳng về phía cầu Thiên Dạ.

Nhanh chóng gửi xe, hắn chạy nhanh đến chỗ nó vừa đứng cách đây vài phút, nhìn quanh rồi cười cay đắng:

- Quả nhiên là cô ấy đã về rồi, không thể nào cô ấy lại đứng đây lâu đến như vậy, đúng là chuyện không tưởng mà.

Hắn tựa lưng vào thành cầu, khẽ thở dài, lúc này, một bức ảnh thu hút sựchú ý của hắn. Cúi xuống nhặt bức ảnh lên, hắn thấy một cặp đôi đang mỉm cười hạnh phúc và sau lưng họ…………chính là nó. Hắn vội nhìn xuống thờigian chụp bức ảnh, 8h20, hắn giơ vội đồng hồ lên xem, lúc này là 8h23,tức là nó vừa mới đi không lâu. Hắn nắm chặt bức ảnh trong tay, chạy đitìm nó. Chen lấn trong dòng người đông đúc, hắn không tài nào tìm thấynó. Tìm một lát, hắn nhìn thấy một tiệm bán đá quý, cách bày trí cũngrất thu hút và sáng tạo. Chợt có linh cảm, hắn chạy vào trong cửa hàngđó và bắt đầu tìm nó với niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Nếu đây là mộtcâu chuyện cổ tích, chắc hắn hắn sẽ tìm thấy nó, rồi hai người sẽ thathứ cho nhau và sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng đây là đời thật và nhữngcâu chuyện thần tiên chỉ có trong trí tưởng tượng của mỗi người. Cuộcsống này có muôn vàn cái trớ trêu và không phải lúc nào cũng toàn màuhồng. Cái giờ phút hắn chạy vào trong tìm nó cũng là cái lúc nó từ trong bước ra, lúc đó, khi nó từ trong bước ra, nhân viên chuyển hàng đangđẩy những thùng hàng vào trong và cũng chính lúc đó, hình dáng nhỏ bécủa nó đã bị che khuất. Có những thứ tưởng chứng như rất gần nhưng cũngrất xa, điển hình chính và nó và hắn. Chỉ cách nhau một khoảng cách rấtgần nhưng không hề nhìn thấy nhau, có lẽ, ông trời đang trêu đùa với hai người chăng?

## 25. Chương 25

Nó bắt taxi về nhà nhỏ, khuôn mặt không chút cảm xúc, vừa nhìn thấy nó, nhỏ đã xáp lại hỏi han:

- Sao rồi, hai người có gặp nhau không?

Nghe nhỏ hỏi, tim nó đột nhiên nhói lên, nó lạnh lùng đáp:

- Anh ấy không tới – Nói rồi, nó bỏ thẳng lên phòng, để lại nhỏ đang há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Lên tới phòng, nó quăng túi xách lên giường và nằm ụp mặt xuống, trongngười nó không còn chút sức lực nào, tay chân như trở nên thừa thãi. Một tiếng nấc khẽ vang lên và nó khóc. Nước mắt thấm ướt đẫm cả một mảnggiường. Nhỏ đứng bên ngoài nhìn nó, khẽ lắc đầu thở dài, xem ra chínhnhỏ đã gián tiếp khiến cho nó đau khổ rồi, còn nguyên nhân trực tiếpchính là hắn. Nghĩ đến đó, máu nóng trong người nhỏ sôi lên sùng sục,nhỏ nghiến răng, tay nắm chặt lại và bỏ xuống nhà. Lúc này, Gia Long vừa mới tắm xong, nghe tiếng chuông điện thoại, thấy người gọi đến là nhỏ,anh khẽ mỉm cười và nghe máy. Vừa bấm nút “nghe”, giọng “oanh vàng” củanhỏ như đâm thủng tai anh:

- TRỊNH GIA LONG, EM CHO ANH 5 PHÚT, SAU KHI 5 PHÚT TRÔI QUA, ANH MÀ KHÔNG CÓ MẶT Ở NHÀ EM, EM THỀ SẼ BẰM ANH RA 100 MẢNH.

Sau tiếng thét như trời đánh đó là tiếng tút tút. Gia Long vội đi thay đồvà phóng xe đến nhà nhỏ, trong lòng đang thầm nguyền rủa người đã chọccho nhỏ nổi giận Đúng 5 phút sau, chiếc xe của anh dừng trước nhà nhỏ,cảnh đầu tiên Gia Long nhìn thấy chính là vẻ mặt hiện rõ chữ giết củanhỏ. Mở cửa xe bước vào trong, nhỏ nói đều đều, sát khí toả ra ngùnngụt:

- Chở em đến nhà Chấn Phong.

Đó hoàn toàn không phải là một câu nhờ vả mà chính là ra lệnh. Thở dài, anh chỉ còn cách nghe theo.

Trong lúc này, hắn vẫn chưa về nhà, vẫn đang điên cuồng tìm nó, hắn chạy quachạy lại không biết bao nhiêu lần. Một lúc sau, hắn mệt mỏi trở về xe.Có lẽ nó đã đi rồi, không còn ở đây nữa, nhìn tấm hình một lần nữa, hắnkhông khó để nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nó, hắn cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm, nó đã đợi hắn rất lâu, vậy mà hắn lại không đến, nhưng hắnđột nhiên nhớ lại, chẳng phải bà lão hàng xóm nói rằng nhờ em gái hắnnhắn lại sao? Em gái? Chẳng lẽ là Tuyết Lan sao? Vậy thì tại sao con békhông nói cho hắn biết?….Trong đầu hắn hiện lên muôn vàn câu hỏi, ngaylập tức, hắn phóng xe như bay về nhà, nhất định hắn phải làm rõ chuyệnnày. Đang phóng trên đường, chuông điện thoại của hắn vang lên

- Là Tuyết Lan? – Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nghe máy.

Bên kia, một giọng nói khổ sở vang lên:

- Hic, em xin lỗi anh, anh đừng giận em nha – Tuyết Lan buồn bã nói

- Chuyện gì vậy? Mau nói cho anh biết đi – Hắn dịu dàng

- Hic, lúc chiều bà hàng xóm của anh có nhờ em chuyển lời rằng chị Nguyệt đợi anh ở cầu Thiên Dạ, nhưng em lại quên mất, giờ nhớ ra thì đã quámuộn rồi, em xin lỗi anh, em thật có lỗi với anh – Tuyết Lan rấm rứckhóc

Hắn lặng người đi, vậy mà hắn nỡ nghĩ xấu cho Tuyết Lan, hắn cảm thấy mình thật đáng trách. Rồi hắn dịu dàng nói:

- Lan, không sao đâu, anh không trách em đâu, đừng buồn nữa.

- Thật hả anh? Em cảm thấy có lỗi lắm, hic – Tuyết Lan vẫn khóc, giọng pha chút mừng rỡ

- Không sao đâu, anh không giận, thôi, anh đang lái xe, nói chuyện với em sau nhé

- Vâng, mai gặp – Tuyết Lan mừng rỡ nói.

Rồi hắn tắt máy, tiếp tục phóng thẳng về nhà.

——————–

Địa điểm: biệt thự nhà họ Vũ…..

Đặt điện thoại xuống bàn, giọt nước mắt còn vương trên mắt Tuyết Lan biếnmất, thay vào đó là một nụ cười thoả mãn, quả nhiên đây là cách tốt nhất để tránh bị hắn nghi ngờ, hơn nữa bây giờ kế hoạch của cô ta cũng sắpthành công rồi, chỉ cần xảy ra vài chuyện nữa thôi là hắn sẽ hoàn toànthuộc về cô ta. Nghĩ đến đó, Tuyết Lan không thể kìm nén nụ cười thíchthú.

Về tới nhà, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ, lại còn có Gia Long nữa. Vừa bước xuống xe, nhỏ đã tiến lại gần hắn.

“CHÁT”, 5 ngón tay của nhỏ hằn đỏ trên gương mặt hắn, bỏng rát. Hắn khẽ cau mày, giọng vẫn bình tĩnh:

- Tại sao lại đánh tôi?

Nhỏ không đáp, giơ tay lên tính tát cho hắn thêm một cái nữa thì bị Gia Long chặn lại, anh dịu dàng nói:

- Giao Châu, em bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói.

- Nói? Nói cái gì? Anh có biết vì tên khốn này mà Bạch Nguyệt nó đau khổtới mức nào không? Anh có biết lúc chiều, nó đã hy vọng như thế nàokhông? Anh có biết nó đã vui như thế nào khi đến cầu Thiên Dạ đợi hắnkhông? Cái tát này của em không bằng một phần nhỏ so với nỗi đau của nó – Nhỏ hét lên, một giọt nước mắt chảy dài trên má nhỏ.

- Anh biết, em bình tĩnh lại đi – Gia Long dịu dàng ôm nhỏ vào lòng.

Anh nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm:

- Phong, ông có muốn nói gì không?

Hắn đứng bất động, nói? Nói gì bây giờ? Nói rằng hắn hối hận? Nói rằng hắnbiết lỗi rồi sao? Liệu nó có tha thứ cho hắn không? Hắn đã khiến nó chịu đau khổ rất nhiều, hắn còn có tư cách nói gì sao? Thấy hắn vẫn im lặng, Gia Long lại tiếp tục hỏi:

- Ông không có gì để nói thật sao? Vậy thôi, chúng tôi đi về, xin lỗi đã làm phiền.

Nói rồi, Gia Long kéo nhỏ đi, không nói thêm gì nữa.

- Khoan đã – Hắn đột nhiên lên tiếng, nắm chặt lấy tay Gia Long – Tôi muốn gặp Nguyệt.

- Không thể nào – Nhỏ gằn từng tiếng

- Giao Châu – Gia Long khẽ cau mày nhìn nhỏ rồi ngước lên nhìn hắn – Tại sao?

- Tôi phải xin lỗi cô ấy, làm ơn – Hắn cúi đầu xuống trước mặt Gia Long

Anh khá ngạc nhiên với hành động của hắn bởi vì trước nay, anh chưa từngthấy hắn vì ai mà chịu hạ mình cầu xin, xem ra nó đối với hắn rất quantrọng. Khẽ thở dài, Gia Long nhẹ nhàng đáp:

- Được thôi, bây giờ chúng ta đi.

- Không được, em không đồng ý – Nhỏ tức giận nói

- Em hãy để Chấn Phong gặp Nguyệt đi, nghe lời anh, hai người họ đãtrưởng thành rồi, cứ để họ gặp nhau, biết đâu như vậy là tốt cho cô ấy – Gia Long thì thầm vào tai nhỏ – Hãy nghe lời anh.

Nhỏ im lặng,ngẫm nghĩ một hồi lâu, đúng như anh nói, có lẽ, nó và hắn phải tự quyếtđịnh thôi. Nhìn hắn với ánh mắt không chút thiện cảm, nhỏ lạnh lùng:

- Đi thôi.

Nói rồi, hai chiếc xe phóng đi trong đêm tối, hướng về phía biệt thự nhà nhỏ.

Nó vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, tuyệt nhiên không chút sức sống, trongphòng tắt đèn tối om. Đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn trái tim pha lê màhắn đã tặng. Nhớ ngày nào, hắn đã tặng cho nó trái tim này, nói với nóđây chính là trái tim của hắn, vậy còn bây giờ, trái tim này có còn làcủa hắn hay không? Hay chỉ đơn giản là một viên pha lê hình trái timlạnh lẽo? Một vật vô tri vô giác? Nghĩ đến đó, nó không kìm được nướcmắt, người nó run lên sau mỗi tiếng nấc khe khẽ.

Hắn đứng trước cửaphòng của nó, trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Liệu nó có chấp nhận lời xin lỗi của hắn không? Hắn sẽ phải nói gì với nó bây giờ? Tuy đứng ởngoài nhưng hắn vẫn biết nó đang khóc, hắn đau lắm nhưng hắn biết cótrốn tránh cũng không được gì. Hít một hơi sâu, hắn khẽ đẩy cửa và bướcvào. Trong phòng tối om, nó đang ngồi đó, ngồi quay lưng lại với hắn,đôi vai khẽ rung rung. Đột nhiên nó lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào vàbuồn bã vô cùng:

- Giao Châu, tui muốn được ở một mình.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến tới ôm lấy nó, khe khẽ nói:

- Nguyệt, tha lỗi cho anh.

Nó khẽ giật thót, vòng tay này không phải của nhỏ, mùi hương nam tínhquyến rũ này rất quen thuộc, hơi ấm từ vòng tay này làm sao nó có thểquên được và giọng nói này chính là giọng nói mà nó ngày đêm nhung nhớ.Đây là thật hay chỉ là mộng? Có phải nó nhớ hắn đến phát cuồng rồi haykhông?

Thấy nó vẫn im lặng, hắn lại nói tiếp, giọng nói trầm buồn:

- Nguyệt, tha lỗi cho anh, anh xin lỗi, xin lỗi em về mọi thứ.

- Tại sao anh lại ở đây? – Giọng nó run run, nước mắt chảy dài trên tay hắn.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm – Hắn vùi đầu vào tóc nó, giọng nói có chút run rẩy

Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Chẳng phải anh không muốn gặp tôi sao? Vậy thì bây giờ đến tìm tôi làmgì? – Nó nghẹn ngào nói – Tôi đã chờ anh rất lâu, rất lâu nhưng anhkhông hề đến, vậy thì bây giờ anh đến đây để làm gì chứ?

- Anhxin lỗi, anh biết bây giờ có nói gì em cũng không tin, nhưng anh xin em, hãy tha thứ cho anh – Hắn vẫn ôm nó, bàn tay bắt đầu run run.

Chỉ mới hai ngày thôi nhưng hắn nhớ nó nhiều lắm, tuy bên ngoài tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng khi về nhà, nhìn căn nhà lạnh lẽo, vắng vẻ, lòng hắn không thể không nhói lên, nếu ngày hôm đó, hắn không ngu ngốc như vậythì bây giờ, nó và hắn sẽ không như thế này. Hắn biết bản thân có lỗivới nó, bây giờ, chỉ cần nó đồng ý tha lỗi cho hắn, hắn nguyện làm bấtkì chuyện gì.

Nó không trả lời hắn mà chỉ im lặng, không phải vìnó không muốn trả lời mà vì nó không thể nói được, nước mắt đang ướt đẫm trên mặt nó và thấm ướt một mảng tay áo của hắn. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm nó, nó có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ hắn, liệu nó có nên thathứ cho hắn không? Cố gắng kiềm chế tiếng nấc, nó khe khẽ nói:

- Chẳng phải anh không muốn……gặp……tôi…….sao? – Giọng nó vỡ oà ở những từ cuối cùng.

- Không, không đúng, anh rất nhớ em, anh rất muốn gặp em, anh nhớ em sắp phát điên rồi – Hắn buồn bã nói

- Vậy thì tại sao? – Giọng nói nó vô cùng yếu ớt – Tôi đã đợi anh rất lâu, rất lâu, vậy mà…….

- Anh thật sự đã đến tìm em, anh tìm em rất lâu nhưng không tìm được,thậm chí anh còn chạy vào trong cửa hàng bán đá quí để tìm em nhưngkhông thấy em đâu cả.

## 26. Chương 26

Không để nó lên tiếng, hắn rút tấm hình ra đưa cho nó xem, khe khẽ nói tiếp:

- Đây, em xem cái này đi, khi anh biết em hẹn anh ở cầu Thiên Dạ, em đãtức tốc lái xe đến nhưng vẫn trễ một vài phút, sau đó anh đã chạy đi tìm em nhưng tìm mãi chẳng thấy – Giọng hắn vô cùng chân thành và khôngngừng run rẩy.

Nó đưa tay ra nhận lấy tấm ảnh. Đây là cặp đôi lúc nãy nó gặp trên cầu đây mà và sau lưng họ…chính là nó, tấm ảnh này chụp lúc chàng trai lạ mặt kia đưa cho nó bông hoa hồng. Thấy nó vẫn imlặng, hắn đến trước mặt nó, ép nó phải nhìn vào mắt hắn, dịu dàng nói:

- Em đã tin anh chưa? Tha thứ cho anh được không? Anh biết anh đã làm embị tổn thương rất nhiều – Mắt hắn ửng đỏ – Anh hứa sẽ không làm em bịtổn thương nữa, anh yêu em Nguyệt à.

Nước mắt nó tuôn trào khinghe hắn nói, hắn đường đường là giám đốc của công ty Wing, là ngườilạnh lùng và tàn nhẫn, trước giờ chưa ai đối đầu với hắn mà có chuyệntốt, vậy mà giờ đây, hắn gần như muốn khóc, nó ôm chặt lấy hắn, nức nởnói:

- Anh hứa phải không?

- Phải, anh hứa, anh sẽ khôngbao giờ làm em tổn thương nữa, anh hứa mà – Hắn ôm chặt lấy nó, vỗ về –Em đồng ý tha thứ cho anh đúng không?

Nó không đáp mà khẽ gậtđầu, vùi đầu vào vồng ngực của hắn. Hắn hôn nhẹ vào tóc nó, lòng dânglên niềm vui khó tả. Hắn nhẹ nhàng hôn vào mắt nó, lấy đi những giọtngọc đang tí tách chảy và sau đó dừng lại ở môi nó. Hắn hôn nó một cáchcuồng nhiệt, nụ hôn tràn đầy tình yêu thương và nỗi nhớ mong. Nụ hôn của hắn khiến nó cảm thấy ngây ngất, đầu óc như tê liệt. Một hồi lâu sau,hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi đỏ hồng của nó, lấy tay lau đi giọt nướcmắt vừa chảy ra, hắn nhoẻn miệng cười:

- Tới bây giờ mà em vẫnchưa quen sao? Không biết anh đã hôn em bao nhiêu lần rồi nhỉ? – Hắncười gian – Về nhà anh phải luyện tập thêm cho em mới được.

- Anh này – Nó đánh nhẹ vào ngực hắn, mặt đỏ ửng – Em sắp thi rồi, phải để em học bài đó.

- Anh biết rồi mà vợ, anh có làm gì đâu chứ? – Hắn cười gian – Nhưng nếu vợ muốn thì chồng luôn sẵn sàng phục vụ tận tình.

- Anh thật là – Nó hừ lạnh, dùng tay đẩy hắn ra – Em mặc kệ anh

Nói rồi, nó đứng bật dậy toan đi ra ngoài, định bụng trêu hắn một trậnnhưng không ngờ vừa đứng dậy, nó cảm thấy choáng váng và trước khi nókịp biết chuyện gì xảy ra thì nó đã ngã xuống, trước khi chìm trong vôthức, nó thoáng nghe tiếng hét của hắn và một vòng tay ấm áp.

Lúc nó tỉnh dậy, giọng nói mừng rỡ của hắn khiến nó chú ý:

- Nguyệt, em dậy rồi sao?

- Em đang ở đâu vậy? – Nó nhăn mặt, đầu vẫn còn hơi choáng váng.

- Em đang ở nhà, lúc nãy anh định đưa em đến bệnh viện nhưng chợt nhận ra là em đang ngủ nên anh xin phép Giao Châu đem em về nhà – Hắn mỉm cười – Em đói không?

- Ưhm……… – Nó khẽ cau mày vì đầu vẫn còn choáng váng – Em không đói lắm, không ăn được không anh?

Hắn nở nụ cười thiên thần nhìn nó, môi mấp máy từng chữ rành rọt:

- K.H.Ô.N.G Đ.Ư.Ợ.C – Nói rồi hắn quay đi – Anh sẽ đem lên cho em ăn, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.

Ngồi nghe tiếng chân hắn nhỏ dần, nó khẽ thở dài, thầm nguyền rủa hắn, nếuban đầu đã quyết cho nó ăn rồi thì còn hỏi làm gì không biết. Vừa địnhnằm xuống chợp mắt một lát, bỗng nhiên một thứ chất lỏng chua chua lạitrào dâng trong cổ họng nó, dùng tay bịt chặt miệng lại, nó chạy nhanhvào phòng tắm, gục đầu trong bồn rửa mà ói. Do chưa ăn gì nên nó chỉ óira nước. Sau khi nôn xong, nó rửa miệng và ngồi gục xuống đất, tựa người vào tường do cơn choáng váng đột ngột kéo đến. Cổ họng nó khô khốc, nócần nước, nó muốn đứng dậy để đi ra ngoài nhưng cơ thể nó dường nhưkhông nghe lời, tay chân nó không còn chút sức lực. Nó dần dần chìm vàocơn mê, ý thức dần biến mất, nó phải cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnhtáo để không bất tỉnh.

Hắn hăm hở bưng tô cháo nóng lên cho nó, vừa lên tới phòng, hắn đã vui vẻ nói:

- Vợ ơi, chồng đem cháo lên cho vợ nè, vợ………… – Hắn ngừng bặt khi không thấy nó trên giường.

Đặt nhanh mâm cháo xuống bàn, hắn chợt nhìn thấy cửa phòng tắm đang mở nênchạy nhanh vào xem thì thấy nó đang ngồi tựa vào tường, mặt mày trắngbệch không còn một giọt máu, hắn vội vàng chạy đến nhẹ nhàng bế nó lênvà đặt nó lên giường, lấy tay vuốt ve gương mặt thanh tú của nó, giọngnói đầy lo lắng:

- Em làm sao vậy? Mình đi bệnh viện kiểm tra đi, em như vầy anh lo lắng lắm

- Không sao đâu anh, em khoẻ mà, chỉ là vì dạo này em không có ăn uốngđúng bữa – Nó lè lưỡi ra trêu hắn, gương mặt đã có chút sắc hồng – Thôi, em đói quá, anh có gì cho em ăn vậy?

- Haizzzz – Hắn thở dài thườn thượt, đi lấy tô cháo lại cho nó, múc một muỗng, thổi thổi rồi mỉm cười- Nói AAAAA đi vợ.

Nó mỉm cười rồi há miệng ra đón lấy muỗng cháo của hắn. Sau khi giải quyết nhanh, gọn, lẹ tô cháo, nó thở ra, nhìn hắn mỉm cười:

- Em muốn uống nước, anh lấy cho em được không?

- Ừ, em đợi anh một lát, bây giờ thì nằm yên trên giường cho anh, cấmbước xuống giường dù chỉ là nửa bước – Hắn đe doạ nó – Em mà bước xuốnglà anh biết đó nha.

Nó cười cười nhìn hắn, hắn cũng nhanh chóngđi lấy nước cho nó. Nghe tiếng chân nhỏ dần, nó mỉm cười lém lỉnh, khẽkhàng để chân xuống giường. Chân nó chưa kịp chạm đất thì tiếng nói của hắn đã vang lên, ý cười thể hiện rất rõ

- Xem ra em lại không nghe lời nhỉ? Có muốn anh PHẠT em không? – Hắn nhấn mạnh

Nó vội rút chân lên giường và nằm xuống, trong lòng ngạc nhiên vô cùng,nhưng nó cũng không để tâm lắm, nó thừa biết hắn lợi hại từ lâu rồi, hơn nữa lúc nãy nó chỉ muốn thử thôi chứ cũng chẳng xuống giường làm gì vìbây giờ nó thấy rất mệt mỏi.

Hắn đứng bên ngoài lén nhìn vào, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, khi hắn vừa đi ra ngoài là nó bắtđầu nghe ngóng tiếng chân của hắn. Biết vậy nên hắn vờ như đang đi xuống lầu, sau đó thì im lặng đứng bên ngoài nhìn nó. Sau khi xác nhận là hắn đã xuống dưới, nó liền mon men bước xuống giường, hắn liền nói lớn chonó nghe thấy. Thấy bộ mặt ngơ ngác của nó, hắn bất giác bật cười, nhìnthấy nó nằm xuống giường rồi, biết chắc nó sẽ không dám trái lời, hắnnhẹ nhàng xuống bếp lấy nước và cháo cho nó.

Một lúc sau, hắn trở lên phòng với một ca nước đầy, một tô cháo cùng hai cái ly thuỷ tinh.Thấy nó đang thiu thiu ngủ, hắn cũng không nỡ đánh thức, vừa định đemtrở xuống thì giọng nói dịu dàng của nó đã giữ hắn lại:

- Sao anh không gọi em dậy? – Rồi rừ dịu dàng, giọng nói nó trở nên kinh hãi khinhìn thấy tô cháo trên mâm – Đừng nói với em là phải ăn nữa nha?

- Ừ – Hắn gật đầu và nở nụ cười của ác quỉ – Em không muốn ăn sao?

- Không, đâu có – Nó lắc đầu nguầy nguậy – Em ăn mà, dĩ nhiên là ăn rồi.

Dù trong lòng nó rất rất rất là không muốn ăn nhưng nhìn nụ cười đó củahắn mà nó dám mở miệng từ chối thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốtcho nó nên đành phải nhắm mắt nuốt đại. Ăn xong tô cháo, nó thở dốc nhận lấy ly nước trên tay hắn, vừa uống nước, nó vừa nhìn hắn với ánh mắttràn đầy đau khổ. Nhìn thấy ánh mắt đó của nó, hắn lo lắng hỏi nó:

- Nguyệt, em làm sao vậy? Đau ở đâu hả?

- Hichic – Nó sụt sịt, mắt rưng rưng đầy buồn bã – Anh có biết………………

Nó đột nhiên im bặt không nói tiếp khiến hắn bắt đầu cuống quít, hắn vộiđặt ly nước trên tay nó xuống bàn rồi nắm lấy tay nó, hoảng hốt nói:

- Biết gì? Em mau nói đi, đừng làm anh sợ mà

Nhìn vẻ mặt của hắn, nó phải cố gắng kiềm chế để không cười, kiểu này chắcnó đứt ruột mà chết mất. Cố trưng ra bộ mặt đau khổ nhất, nó nói đềuđều:

- Anh có biết em sắp lăn được rồi không? Hichic, em đâu phải là heo đâu chứ? Em đâu có giống anh, hichic

Nghe nó nói xong, hắn đơ người ra, trong đầu đang cố tiêu hoá câu nói củanó, còn nó thì ngồi nhịn cười đến người run rẩy, sau đó do không chịunổi, nó cười như điên, không để ý tới bộ mặt đang hừng hực sát khí củahắn. Cười một hồi lâu sau, nó vẫn chưa nín được, nằm bò ra giường, nólấy tay lau nước mắt, khó nhọc nói:

- Haha……anh làm sao vậy?….Hahaha……….

- Coi bộ em vui lắm nhỉ? – Hắn nhìn nó, mặt càng lúc càng gian – Hình như em thích cười thì phải?

- Hả? Không…haha……em đâu bụng lắm rồi, giúp em với, haha – Nó vẫn chưa nhịn được, nhìn hắn bằng ánh mắt van xin.

- Được, để anh giúp em – Hắn cười cười

Nói rồi, hắn không nhanh không chậm đẩy nó nằm ngửa ra giường và hôn nó. Do thiếu oxi+bất ngờ, 20 phút sau, nó….té xỉu. Hắn dừng lại, nhẹ nhàngnâng đầu nó lên và đặt cái gối vào, sau đó thì kéo chăn lên đắp cho nórồi ra ngoài, miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng nó cũng đãchịu tha thứ cho hắn, hắn sẽ không bao giờ làm cho nó bị tổn thương nữavà sẽ yêu thương nó suốt cuộc đời này. Sau khi tắm xong, hắn vào phòng làm việc, đang xem hồ sơ thì điện thoại hắn reo lên

- Là Tuyết Lan sao? Sao em ấy lại gọi vào giờ này nhỉ? – Hắn bấm nút nghe – Alo? Có chuyện gì vậy?

- À không, em chỉ muốn hỏi thăm chuyện anh với chị Nguyệt, em thấy có lỗi quá – Tuyết Lan nói giọng buồn bã

- Không sao đâu em, cô ấy đã tha lỗi cho anh rồi – Hắn vui vẻ trả lời

- ……….Vậy là anh đưa chị Nguyệt về nhà rồi à? – Tuyết Lan có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Ừ, phải rồi, nên em đừng lo nữa nhé – Hắn không hề giấu đi niềm vuitrong giọng nói của mình – Thôi, khuya rồi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé

- À….Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon – Tuyết Lan nói vội rồi tắt mày.

Hắn dẹp điện thoại qua một bên rồi bắt đầu làm việc. Khoảng hơn 3 tiếng sau, hắn mệt mỏi vào phòng và nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Địa điểm:Biệt thự nhà họ Vũ……..

“BỐP”, chiếc điện thoại bay thẳng vào tường, vỡ nát thành từng mảnh

- Chết tiệt, thật là đáng chết mà, tại sao lại như vậy chứ? – Tuyết Langào lên – Được lắm, để xem rồi hai người còn ở cạnh nhau được bao lâunữa?

Sau câu nói đó là một tràng cười gian ác, Tuyết Lan trongđầu bây giờ chỉ toàn kế hoạch chia rẽ nó và hắn, tuy rất tức giận khihai người đã trở lại với nhau được nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ ra vàikế hoạch khác.

## 27. Chương 27

Sáng hôm sau, nó thức dậy từ giấc ngủ dài, đêm qua nó có một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ, nó và hắn đã kết hôn và có hai đứa con, một trai và một gái, cả gia đình nó sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười. Nó quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gươngmặt của hắn, đôi môi nó nhếch lên, tạo thành hình một nụ cười nửa miệngtuyệt đẹp, trong giờ phút này nó thật sự hạnh phúc, nó hy vọng giấc mơsẽ trở thành sự thật, nó yêu hắn rất nhiều. Nghĩ tới đó, nó nhoẻn miệngcười và hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Hắn mở mắt ra, mỉm cười nói với nó:

- Không ngờ em lại tấn công anh trong lúc anh ngủ đó.

- Cái gì chứ? Em đâu có đâu – Mặt nó đỏ ửng, nó rúc đầu vào chăn vì ngượng.

- Còn chối? Anh có cần phải phạt em không? – Hắn cười gian

Nghe nói đến phạt, nó vội vàng chui ra khỏi chăn, tròn mắt nhìn hắn, chớp chớp:

- Em biết lỗi rồi mà, đừng phạt em mà

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó, hắn thật sự rất muốn đè nó ra mà hôn. Cố kiềm chế ham muốn, hắn mỉm cười:

- Em đang quyến rũ anh đấy à?

- Hả? – Nó tròn mắt ngạc nhiên, không biết rằng gương mặt của nó càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

“Pặc…..pặc…….” , hắn thở hắt ra một cái rồi đè nó ra hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốnrút đi ý thức của nó, khiến đầu óc của nó tê liệt và không chống cựđược. Một lúc lâu sau, khi hô hấp của nó trở nên khó khăn, hắn mới dừnglại, mỉm cười nhìn nó:

- Cái này là tại em dụ dỗ anh đó nha

- Em dụ dỗ anh lúc nào chứ? – Nó nói không ra hơi

- Cái đó phải hỏi em chứ sao lại hỏi anh? – Hắn mỉm cười rồi ngồi dậy – Để anh đi làm bữa sáng cho em.

Nói rồi, hắn nhanh nhẹn bước xuống giường nhưng bị nó níu lại, nó dịu dàng nói:

- Để em làm cho.

- Nhưng em còn mệt không? – Hắn lo lắng hỏi – Cứ để anh làm là được rồi.

- Không, để em làm cho, em muốn nấu cho anh ăn mà – Nó mỉm cười, ánh mắt vô cùng cương quyết.

- Thôi được – Hắn thở dài – Nhưng mệt thì phải nói cho anh biết được không?

- Ừm, hihi – Nó cười híp mắt rồi phóng xuống giường, chạy nhanh xuống dưới bếp.

Hắn tranh thủ tắm rồi chạy xuống bếp với nó, nhìn bóng dáng của nó loaihoai trong bếp, hắn chợt thấy ấm lòng, hắn hy vọng nó sẽ mãi mãi ở cạnhhắn, không bao giờ rời xa hắn. Hắn vui vì sau khi nó thi xong, sau lễtốt nghiệp, hai người sẽ chính thức là vợ chồng, sẽ chính thức thuộc vềnhau, nghĩ đến đó, hắn không kiềm được nụ cười sung sướng. Bước nhanhvào bếp, hắn vòng tay qua eo nó, dịu dàng hỏi:

- Vợ có cần chồng giúp gì không?

- Không, à mà có, anh pha cà phê được không? – Nó mỉm cười nói nhanh.

- Ừ, anh làm ngay đây – Hắn đặt một nụ hôn vào tóc nó rồi đi pha cà phê.

Khi hắn pha xong cũng là lúc nó bưng hai dĩa mì trứng đặt lên bàn, mùi thơm toả ra ngào ngạt khiến bụng hắn bắt đầu kêu réo. Đặt hai ly cà phêxuống bàn, hắn đẩy lọ đường về phía nó, mỉm cười:

- Em có muốn thêm đường không?

- Ừm, để em tự thêm được rồi.

Nói rồi, nó nhận lấy lọ đường từ tay hắn và bỏ vào ly cà phê của mình haimuỗng đường. Hắn đang ăn liền ngước lên nhìn nó, ngạc nhiên nói:

- Nguyệt, em thích uống nhiều đường từ lúc nào vậy? Bình thường anh thấy em chỉ cho có nửa muỗng đường thôi mà.

- Em cũng không biết nữa, tự nhiên em thích uống ngọt ngọt một chút – Nó mỉm cười rồi bắt đầu cúi xuống ăn.

Sau bữa sáng, nó lại đến nhà nhỏ học bài còn hắn thì đến công ty. Học tớitrưa, nhỏ kéo nó đến công ty của hắn để rủ hắn và Gia Long cùng đi ăntrưa. Vừa bước vào trong công ty, chưa kịp vào thang máy thì hai đứa đã bị Gia Long túm lại, anh chào nó rồi quay qua nhìn nhỏ:

- Em đi đâu đây?

- Em và Nguyệt tới rủ anh với Chấn Phong đi ăn trưa, bộ không được sao? – Nhỏ mỉm cười

- Dĩ nhiên là được, mà Chấn Phong đi ra trước rồi, anh để quên đồ nên quay lại lấy – Anh mỉm cười

- Vậy thì mau dẫn đường đi, còn đợi gì không biết? – Nhỏ nói

- Ừ

Gia long gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hai đứa thì đi theo sau,không ngừng “tám”. Gia Long dẫn hai đứa ra ngoài rồi chỉ vào quán ăn bên kia đường, mỉm cười:

- Chấn Phong đang đợi chúng ta ở đó đó, mau đi thôi.

Nói rồi, ba người nhanh chóng băng qua đường, khi gần tới nơi, đột nhiên nó nhìn thấy hắn và Tuyết Lan đang ngồi cạnh nhau nói chuyện rất vui vẻ.Bỗng nhiên Tuyết Lan hôn vào má hắn, vừa lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua che đi tầm nhìn của nó.

Nếu lúc đó chiếc xe không chạyngang, nó sẽ nhìn thấy hắn đẩy Tuyết Lan ra nhưng chính vì có nên nókhông thấy được, ngọn lửa ghen tuông trong lòng nó bùng cháy, nó tự hỏibản thân trong hai ngày nó ở nhà nhỏ, chuyện gì đã xảy ra? Thấy nó độtnhiên đứng ngẩn ngơ, nhỏ liền kéo nó đi tiếp, nó vẫn bước đi nhưng trong đầu hiện ra muôn vàn câu hỏi. Nó đưa mắt lên nhìn hắn, hắn vẫn đang mỉm cười, vậy là hắn không hề thấy ngại với nụ hôn của Tuyết Lan sao? Nghĩđến đó, nó thấy nhói ở tim dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường.

Ba người nhanh chóng bước vào quán, lúc thấy nó, hắn ngạc nhiên lắm nhưngsau đó thì vui vẻ vô cùng. Hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh rồi đưa thựcđơn cho nó. Nó chưa kịp lên tiếng thì nhỏ đã nói trước:

- Tui đề nghị ăn lẩu Thái chua cay – Nhỏ cười tít mắt

- Cũng được đó, mọi người nghĩ sao? – Gia long mỉm cười

- Em đồng ý – Tuyết Lan cười tươi rói – Anh Phong ơi, em thích ăn món đó lắm

- Không được, chọn món khác đi – Hắn lắc đầu – Nguyệt không thích ăn đồ chua.

Nó nghe hắn nói xong thì giật giật tay áo hắn, thỏ thẻ nói:

- Không sao đâu, em ăn được mà – Nó mỉm cười, khuôn mặt hơi ửng hồng.

- Không được, em không thích ăn thì gọi món khác được mà, đừng vì mọingười thích mà chấp nhận – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó khiến mặt nó đỏ ửng – Thôi, chọn món khác đi.

- Nhưng em thật sự rất muốn ăn – Giọng nó nhỏ dần ở những từ cuối cùng, mặt đỏ như cà chua.

Hắn đơ 30 giây rồi quay sang nói với nhỏ:

- Nếu vậy thì gọi đi, cô ấy ăn được.

- Tôi biết mà – Nhỏ mỉm cười rồi quay sang nói với người phục vụ – Cho em một nồi lẩu Thái chua cay hải sản.

Hắn đợi người phục vụ đi rồi mới quay qua hỏi nó:

- Sao hôm nay em lại muốn ăn đồ chua vậy? Bình thường anh đâu thấy em ăn đâu, với lại trước giờ em đều nói là không ăn được mà?

- Em cũng không biết, tự dưng dạo này em lại thấy……ngon….. – Nó ngượng ngùng nói

- Vậy sao? Chắc tại em ăn uống thất thường quá, về nhà anh phải theo dõi chế độ ăn uống của em mới được

- Nè nè nè, muốn thân mật thì về nhà đóng cửa phòng lại mà thân mật nhé, bộ muốn tui ói ra hay sao? – Nhỏ trêu chọc nó và hắn.

- Bà tin tui xử bà không? – Nó cau mày, gương mặt đỏ bừng

- Ê, cái này người ta gọi là giận quá hoá thẹn đó nha, lêu lêu – Nhỏ lè lưỡi ra trêu nó

- Bà…….. – Nó giơ tay ra cốc vào đầu nhỏ – Dám trêu tui nè

- Ui da, bà là cái đồ tàn bạo, huhuhu, anh Long, nó bắt nạt em kìa – Nhỏ vờ khóc lóc kéo kéo tay áo hắn.

- Anh thì thấy em ghẹo người ta thì có – Gia Long mỉm cười – Tự làm tự chịu đi

- Thấy chưa, đâu ai bênh vực bà đâu – Nó trêu ngược lại nhỏ, còn hắn thì ngồi nhìn nó mỉm cười

- Huhu, mấy người hùa nhau ăn hiếp tui, nhớ đó, tui sẽ trả thù – Nhỏ vờ dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

Vừa đúng lúc đó, nồi lẩu thơm phức được nhân viên phục vụ bưng ra, nhỏ liền quay ra, ngồi nhìn nồi lẩu đắm đuối. Nó mỉm cười ranh mãnh:

- Ủa, không phải đang giận sao? Sao quay ra chi vậy?

- Bà thôi đi nha – Nhỏ ngượng ngùng nói, mặt đỏ ửng – Tui chọc bà có mấy câu à, nãy giờ bà chọc lại tui hôi nhiều rồi đó.

- Hihi, tui thích trả cho người ta gấp đôi hơn, ai kiu bà chọc tui chi? – Nó lè lưỡi ra trêu nhỏ.

Ngồi nhìn hai dứa đốp chát qua lại, hắn và Gia Long không hẹn mà ngước mặtlên nhìn nhau, sau đó là một cái nhún vai như muốn nói:chuyện thườngtình ở huyện. Còn nói về Tuyết Lan, lúc nó, nhỏ và Gia Long băng quađường, cô ta đã biết nó nhìn thấy hắn nên liền hôn hắn một cái, nhìn vẻmặt nó sững sờ, Tuyết Lan thấy thích thú lắm, hơn nữa lúc đó lại độtnhiên có một chiếc xe chạy ngang qua che tầm mắt của nó lại, không chonó thấy hắn đẩy cô ta ra, đúng là ông trời cũng giúp cô ta mà. Lúc nóbước vào, nhìn vẻ mặt của nó, Tuyết Lan thừa biết nó đang rất khó chịu,điều đó khiến cô ta thấy vui nhưng liền sau đó, khi thấy hắn chỉ toànchú ý vào nó, Tuyết Lan tức tối lắm, ngay cả ăn gì cũng phải hỏi ý kiếncủa nó, cô ta chỉ hận không băm vằm được nó ra. Bây giờ, Tuyết Lan cảmthấy bản thân như người thừa ở đây, hắn thì chú ý vào nó còn anh thì chỉ toàn nhìn nhỏ, điều đó khiến Tuyết Lan tức tối lắm, không lẽ cô takhông đẹp bằng nó và nhỏ sao? Làm gì mà hai người họ lại say mê hai đứanó đến vậy? Nhỏ thì cô ta chẳng quan tâm nhưng còn nó, chính nó đã cướpmất hắn từ cô ta, nếu không có sự xuất hiện của nó, hắn sẽ là của cô ta, chỉ riêng cô ta mà thôi. Nghĩ đến đó, máu trong người Tuyết Lan như sôi lên, dù cố giấu đi sự cay độc nhưng vẻ ngoài đáng yêu của Tuyết Lancũng bị ảnh hưởng một chút và nhỏ đã nhìn thấy điều đó nhưng rất nhanh,nhỏ quay đi, vờ như không biết gì cả.

Sau khi giải quyết xong nồi lẩu, nó và nhỏ về học bài tiếp, hắn và Gia Long thì đi làm việc cònTuyết Lan thì bị đưởi khéo về nhà với lí do:hắn và Gia Long đi xem côngtrình, chán lắm.

## 28. Chương 28

Hai tuần sau, nó và nhỏ bước vào kì thi tốt nghiệp không chút âu lo vàbước ra với tâm trạng nhẹ nhõm, hai đứa đã làm bài rất tốt, chắc chắn sẽ đạt thành tích cao. Sau khi công bố kết quả, người có số điểm cao nhất chính là nó còn thứ hai chính là nhỏ. Nhân dịp hai đứa tốt nghiệp, hắn cùng Gialong đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Buổi sáng, hai người đuổi khéo hai đứa đi ra ngoài để ở nhà nấu nướng và dọn dẹp, đến gần tối mới gọihai đứa về. Vừa bước vào nhà, hai đứa đã bị hắn và Gia Long bịt mắt lạivà dẫn vào trong. Đến nơi, hai người mới bỏ tay ra. Nhìn những thứ trước mắt, hai đứa không kiềm được giọt nước mắt hạnh phúc. Trên bàn là những món ăn mà nó và nhỏ thích nhất, nào là súp nấm, cơm chiên bọc trứng,canh trứng, lại còn có cả bánh sakura nữa. Nhưng điều khiến nó và nhỏkhóc chính là những vết thương trên tay hắn và Gia Long, nắm tay hắn, nó nghẹn ngào nói:

- Cám ơn anh, hic, em hạnh phúc quá, anh có đau lắm không?

- Không, em đừng khóc, anh không sao đâu, chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được hết – Hắn mỉm cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi nó – Có phải em nên thưởng cho anh không?

- Anh muốn em thưởng cái gì? – Nó mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp – Anh muốn gì em cũng sẽ cho anh hết

- Em nói đó nha, không được từ chối đâu đó – Hắn cười gian

Không đợi nó kịp trả lời, hắn đặt vào môi nó một nụ hôn rồi ngước lên nhìn nó, mỉm cười:

- Món quà của em, anh đã nhận được rồi, anh đang rất vui em biết không?

Nó đơ người nhìn hắn, khi nhận thức được vấn đề, gương mặt nó dần đỏ ửng lên, nó ngại ngùng nói:

- Anh kì quá đi, Giao Châu và Gia Long đang ở đây mà – Nó đánh nhẹ vào ngực hắn

- Vậy mà tui tưởng bà quên luôn sự có mặt của tui rồi chứ – Nhỏ lên tiếng trêu chọc nó rồi quay sang nhìn Gia Long – Phải không anh?

GiaLong cười cười không đáp và bất ngờ cúi xuống hôn nhỏ, một nụ hôn rấtnhanh nhưng cũng đủ để khiến nhỏ hoá thành quả cà chua. Nhìn vẻ mặt nhỏ, nó bật cười:

- Vậy mà bà nói tui, khôngbiết ai vừa mới được hôn vậy ta? – Nó lè lưỡi ra trêu nhỏ rồi quay sangnhìn Gia Long mỉm cười – Em giao con bạn ngốc này cho anh đó nha, anhnhớ chăm sóc nó thật tốt đó, hihi

- Dĩ nhiên rồi, em cứ yên tâm – Gia Long gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Nó nhìn hắn mỉm cười, nó cảm thấy an tâm khi nhỏ đã tìm được một bến bờhạnh phúc để trao thân gửi phận và nó cũng vậy, nghĩ đến đó, lòng nótràn đầy hạnh phúc, mọi nghi ngờ đều biến mất bởi vì chỉ một tuần nữathôi, nó và hắn sẽ chính thức kết hôn, sẽ chính thức thuộc về nhau.

Đứng cãi nhau với nhỏ một lát, cả bọn kéo nhau lên bàn ngồi ăn, vừa ngồixuống được vài phút, chưa kịp cầm thìa lên thì tiếng chuông cửa đã vanglên inh ỏi. Nó định đứng dậy để đi mở cửa thì đã bị hắn đẩy xuống ghế,hắn mỉm cười:

- Để anh mở cho.

Nói rồi, hắn đi nhanh ra cửa, miệng thầm rủa người khách bất lịch sự làm gián đoạn bữa tiệc

Cánh cửa vừa mở ra, hắn đơ người 3 giây rồi mới lên tiếng:

- Lan, em đến đây có chuyện gì không?

- Dạ không, em ở nhà buồn chán quá nên đến tìm anh chơi cho vui – TuyếtLan mỉm cười rồi chớp mắt nhìn hắn – Anh không thích em đến chơi sao?

Nói rồi, Tuyết Lan lén nhìn vào trong nhà, nhìn thấy băng rôn treo trêntường, cô ta đã thầm đoán được hắn đang tổ chức tiệc mừng, muốn đuổi côta về sao? Không có cửa đâu, nghĩ vậy, Tuyết Lan buồn bã nhìn hắn:

- À, em hiểu rồi, thì ra nhà anh đang có tiệc thân mật, xem ra em phá đám rồi, thôi em về đây.

- Khoan đã, thôi, em vào trong ăn với bọn anh cho vui, dù gì em cũng làngười trong nhà mà – Hắn cũng hơi khó xử nhưng cũng không nỡ đuổi TuyếtLan về.

- Vậy có tiện không anh? Em sợ chị Nguyệt không thích em – Tuyết Lan buồn bã nói, hai mắt long lanh như sắp khóc.

- Không sao đâu, em cứ vào nhà đi – Hắn mỉm cười dịu dàng rồi kéo Tuyết Lan vào nhà.

Đi sau lưng hắn, miệng Tuyết Lan nhếch lên thành một nụ cười xảo trá nhưng nhanh chóng biến mất. Đợi mãi không thấy hắn vào, nó định đi ra ngoàixem thử thì thấy hắn và…..có cả Tuyết Lan, nó hơi bất ngờ nhưng cũngnhanh chóng trở lại bình thường. Nó lấy thêm một cái chén cho Tuyết Lanvà kéo thêm ghế, mỉm cười nhìn hắn:

- Sao anh mời Tuyết Lan mà không báo cho em biết trước?

- À không, em tự đến, anh Phong không mời em, tại hôm nay em thấy buồnnên muốn rủ anh Phong đi chơi, không ngờ lại đến lúc mọi người đang tổchức tiệc – Tuyết Lan ngại ngùng nói – Thôi, chắc là em nên về, khônglàm phiền mọi người nữa.

Nói rồi, Tuyết Lan quay đi định ra về nhưng nó đã giữ cô ta lại, mỉm cười thân thiện:

- Không sao đâu em, càng đông càng vui mà, em cứ tự nhiên đi

- Vâng ạ, em cám ơn chị – Tuyết Lan cảm động nói.

Nó mỉm cười và dẫn Tuyết Lan vào chỗ ngồi rồi về chỗ của mình. Nhỏ đợi nó ngồi xuống rồi ghé vào tai nó thì thầm:

- Này, sao bà không đuổi cô ta về đi, tui không thích con nhỏ này chútnào hết – Nhỏ hơi cau mày, vốn dĩ nhỏ chẳng có chút thiện cảm nào vớiTuyết Lan, hôm trước lại nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của cô ta nên càng có ác cảm.

- Bà đừng vậy, Tuyết Lan là em của Chấn Phong mà, ngườinhà hết mà, hơn nữa em ấy cũng là người tốt – Nó mỉm cười, tuy nó khôngthật sự mến Tuyết Lan lắm nhưng cũng không hẳn là ghét.

- Bà đừng có mà tin người quá đáng, tui nghĩ con nhỏ này không đơn giản đâu – Nhỏ nghiêm túc nói

- Tui biết rồi, thôi ăn nhanh đi, lát tui cho bà xem cái này – Nó mỉm cười, múc cho nhỏ một chén súp nóng.

Nhỏ thở dài rồi cúi xuống ăn, tự hỏi bản thân sao lại có con bạn tin ngườinhư nó. Một lát sau, khi đã ăn xong, hai đứa kéo nhau lên phòng còn hắnvà Gia Long lãnh nhiệm vụ dọn dẹp. Ban đầu Tuyết Lan cũng phụ giúp nhưng một lúc sau thì lấy cớ muốn nói chuyện với bọn nó để lên lầu, cô ta vốn rất ghét phải dọn dẹp nhưng vì muốn gây ấn tượng tốt với hắn nên mớigiúp. Hắn cũng không phản đối và chỉ phòng của nó cho Tuyết Lan. Vừa lên tới phòng nó, Tuyết Lan đã nghe giọng nhỏ vang lên:

- Woa, trái tim này đẹp quá, nếu theo như bà kể thì đây là vật đính ước của bà với Chấn Phong phải không?

- Ừ, hihi, đẹp không? Tui cũng thấy đẹp lắm đó, hihi – Nó mỉm cười đáp lại.

Đứng bên ngoài nghe hai đứa nói chuyện, Tuyết Lan tức lắm, cô ta không ngờgiữa nó và hắn lại có vật đính ước, mà còn là trái tim nữa chứ, lúctrước cô ta cũng nằng nặc đòi hắn mua cho sợi dây chuyền hình trái timnhưng hắn không chịu mua bởi vì hắn nói rằng hắn chỉ tặng trái tim chongười hắn yêu mà thôi. Lấy lại bình tĩnh, Tuyết Lan gõ nhẹ vào cửa, mỉmcười:

- Chào hai chị, em vào được không ạ?

- Được chứ, em cứ vào đi – Nó mỉm cười đáp lại còn nhỏ thì làm lơ.

- Vâng ạ – Tuyết Lan cười tươi – Woa, chị có thể cho em mượn trái tim đó một chút không ạ? Thật là đẹp quá.

- Ừ, cũng được – Nó mỉm cười hơi miễn cưỡng và đưa cho Tuyết Lan trái tim pha lê.

Nhận trái tim từ tay nó, Tuyết Lan tiếp tục nói, vẻ mặt đã có chút biến đổi:

- Chị Nguyệt nè, lần trước bị tai nạn, chị có điều tra được là do ai làm chưa?

- Vẫn chưa, chị cũng không quan tâm lắm, chuyện đã qua lâu rồi mà – Nó mỉm cười – Mà sao em lại quan tâm đến chuyện này?

- Dạ không có gì, em chỉ tiếc tại sao hôm đó chị lại quá may mắn – TuyếtLan nhếch mép – Nếu không thì bây giờ chị đâu có ngồi đây nhỉ?

Nghe Tuyết Lan nói, gương mặt nó lộ nên vẻ khó hiểu còn mặt nhỏ bắt đầu đen lại, nằng nặc sát khí. Nó ngạc nhiên nói:

- Em nói vậy là sao hả Lan? Chị không hiểu em đang nói gì.

- Haha – Tuyết Lan cười khinh bỉ – Vậy mà cũng không hiểu sao? Tôi khôngngờ chị ngu đến vậy đó, ý tôi là nếu hôm đó không phải do chị được xô ra thì chắc chắn chị sẽ chết.

- Cái gì? Không lẽ chiếc xe đó là do em? – Nó cau mày lại, trong lòng ngạc nhiên tột cùng.

- Đúng, là do tôi – Tuyết Lan nhếch mép – Còn lần trước cũng là do tôixoá tin nhắn của chị và kéo anh Phong đi ăn, lần trước anh ấy thất hẹnvới chị là vì đang ở bên tôi.

- Cái gì? – Nó trợn tròn hai mắt,ngạc nhiên đến mức không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Lạicòn cái gì mà do ở bên cô ta nên hắn mới đến muộn, rốt cuộc là giữa hắnvà cô ta có quan hệ gì?

Trong lúc nó còn chìm trong suy nghĩ, nhỏ mặt mày đen như mực, sát khí bắt đầu toả ra, nhỏ gằn từng tiếng:

- Thỉ ra là do mày

Nói rồi, nhỏ vừa định tiến tới xử Tuyết Lan thì nó đã cản nhỏ lại

- Khoan đã, tui còn có chuyện muốn hỏi cô ta – Nó nhìn thẳng vào mắt nhỏrồi quay sang Tuyết Lan – Cô nói vậy là ý gì? Cái gì mà anh Phong ở bêncạnh cô?

- Hahaha, nói vậy mà cô vẫn không hiểu sao? Anh Phongchỉ đang trêu đùa với cô thôi, người anh ấy yêu chính là tôi, có bao giờ cô thấy ảnh từ chối tôi chưa? Lần trước khi tôi hôn vào má anh Phong,anh ấy đã hôn vào môi tôi đấy, chắc cô cũng thấy mà đúng không? – TuyếtLan mỉm cười

Nghe Tuyết Lan nói xong, mặt nó dần dần trở nên đenlại, nó vốn là người giữ bình tĩnh rất tốt nhưng vào giờ phút này thìkhông. Đúng là lúc đó nó thấy cô ta hôn hắn nhưng sau đó thì có mộtchiếc xe chạy qua khiến nó không thấy được chuyện tiếp theo, nhưng sauđó nó thấy hắn cười, chẳng lẽ những gì cô ta nói là thật? Nghĩ tới đó,tim nó bỗng đau nhói. Tuyết Lan ngồi nhìn nó rồi mỉm cười, nói tiếp:

- Trái tim này chắc có ý nghĩa quan trọng với cô lắm hả? Chẳng

qua chỉlà một khối đá thôi, chẳng có bất cứ ý nghĩa nào đâu, cũng như cô đốivới anh Phong, chẳng có chút ý nghĩa gì cả.

Nói rồi, Tuyết Lan giơ cao trái tim pha lê lên, ném mạnh vào tường.

“CHOANG”, trái tim pha lê của nó đã vỡ tan, nhìn những mảnh vỡ lấp lánh văng tung toé ra khắp nơi, trái tim nó đau nhói. Lúc tặng nó, hắn đã nói đây làtrái tim của hắn, vậy mà bây giờ, trái tim đó đã vỡ nát.

## 29. Chương 29

Nhỏ bàng hoàng nhìn những mảnh pha lê vỡ dưới chân, nhỏ không ngờ TuyếtLan lại dám làm như vậy, máu trong người nhỏ sôi lên, vừa tính tiến tới“xử” Tuyết Lan thì nó đã nhanh chân hơn, nó kéo tay nhỏ lại và tiến tớitrước mặt cô ta.

“CHÁT”, 5 ngón tay nó hằn đỏ trên mặt Tuyết lan, do bất ngờ, cô ta ôm lấy mặt, mắt trợn lên nhìn nó, nhưng ngay sau đó,cô ta nở nụ cười gian xảo và bắt đầu chảy nước mắt. Vừa tính cho cô tathêm một tát nữa thì giọng nói của hắn đã khiến nó dừng lại:

- Nguyệt, em làm gì vậy? – Hắn ngạc nhiên vô cùng – Sao em lại đánh Tuyết Lan?

Nói rồi, hắn lại đỡ Tuyết lan lên, dịu dàng hỏi cô ta:

- Em có đau lắm không? Nói cho anh biết, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Hic, là em không tốt, hic, lúc nãy em lên chơi với chị Nguyệt thì nhìnthấy một viên pha lê rất đẹp, chị ấy cho em mượn, nhưng do em hậu đậunên lỡ tay làm vỡ, vì quá tức giận nên chị ấy đánh em, hic, là em khôngtốt mà – Tuyết Lan nức nở nói.

- Không…….. – Nó lên tiếng

- Nguyệt, anh không ngờ em lại như vậy, một viên pha lê thì có đáng để em làm như vậy không? – Hắn cắt lời nó, nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu rồiquay sang Tuyết Lan – Em có đau lắm không? Đi, anh đưa em về.

- Cái tên khốn này…..

Nhỏ gầm gừ định giải thích thay nó nhưng liền bị nó cản lại, nó lãnh đạm nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy:

- Anh thật sự nghĩ em là người như vậy sao?

Hắn nhìn nó khó hiểu rồi nói nhanh:

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Nói xong, hắn dẫn Tuyết Lan đi, còn Tuyết Lan thì khóc không ngừng, lặng lẽ đi theo hắn, đôi môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng. Đợi hai người đikhỏi, nó cúi xuống lượm những mảnh pha lê vỡ, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt không cảm xúc của nó. Nhỏ nhìn nó khó hiểu rồi bực tứcnói:

- Sao bà không để tui giải thích với Chấn Phong? Con nhỏ đó, tui thật không ngờ, đúng là một con người hai mặt mà – Nhỏ gầm gừ, ngồi xuống nhặt giúp nó – Mà bà có tin những gì cô ta nói không?

-Giải thích để làm gì? Nếu anh ta nghĩ tui là người như vậy thì cứ để anh ta nghĩ, có lẽ cô ta nói đúng, đây chỉ là một khối đá và đá thì khôngmang theo ý nghĩa gì cả, giải thích để làm gì? – Nó lạnh lùng nói, không hề nhìn nhỏ mà chỉ lo nhặt những mảnh pha lê vỡ.

Nó không khóc,không thể khóc, không có gì đáng để nó khóc, chuyện này chẳng phải nó đã từng trải qua rồi hay sao? Khóc để làm gì? Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽkhông khóc nữa, sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhỏ cũng không nói gì, điềunhỏ lo sợ nhất đã xảy ra, thà nó cứ khóc, cứ thể hiện ra trước mặt nhỏ,chứ nó cứ im lìm và lạnh lùng như thế này nhỏ khiến không khỏi lo sợ,không lẽ cơn ác mộng 3 năm trước lại tái diễn hay sao? Nghĩ tới đó, nhỏkhẽ rùng mình và lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏiđầu. Cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ lặp lại, nhỏ sẽ không để cơn ácmộng đó tiếp diễn, nhỏ sẽ bảo vệ cho nó, cũng như nó bảo vệ cho nhỏ.

Nhặt hết những mảnh pha lê vỡ, nó lặng lẽ đến bên cái tủ, lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ và trút vào đó, sau đó nó lấy một cái nút gỗ và đậy lại. Rồinó quay qua lấy túi xách và đặt cái lọ thuỷ tinh, sau đó quay về phíanhỏ, mỉm cười:

- Chúng ta đi thôi, dọn dẹp xong rồi, mình xuống rủ Gia Long đi uống nước nha, hihi

- Ừ – Nhỏ gật đầu, trong lòng rất buồn khi nhìn thấy những biểu hiện của nó.

Gia Long từ ngoài bước vào, ngạc nhiên nhìn hai đứa rồi hỏi:

- Chấn Phong đâu rồi? Tuyết Lan nữa? Sao chỉ còn có hai người ở nhà vậy?

Đáp lại câu trả lời của hắn là cái trừng mắt rất nhanh của nhỏ và bầu không khí lạnh lùng phát ra từ nó. Anh khẽ nuốt nước bọt cái ực, biết là mình vừa nói chuyện không nên nói. Nhỏ khẽ cau mày nhìn anh rồi nói nhanh:

- Anh đi lấy xe đi, bọn em muốn đi uống nước.

- Ừ, anh đi ngay đây – Gia Long gật đầu rồi quay ra ngoài.

Nó và nhỏ cũng đi theo sau đó, không ai nói gì với ai câu nào.

Ngồi trên xe, Tuyết Lan đã hết khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, hắn dịu dàng nói với cô ta:

- Lan, anh thay Nguyệt xin lỗi em, anh không ngờ cô ấy lại hành xử như vậy.

- Không có gì đâu anh, chị Nguyệt là một cô gái tốt mà, tại em làm vỡ đồcủa chị ấy nên chị ấy giận thôi, em không trách chị ấy đâu – Tuyết Lanbuồn bã nói

- Em đúng là một cô gái tốt, ai cưới được em chắc người đó có phước lắm – Hắn mỉm cười

- Anh làm em ngại quá à – Tuyết Lan ngượng ngùng nói, còn trong lòng thì đang cười vui vẻ vì những gì hắn nói.

Trong suốt quãng đường về nhà, hắn và Tuyết Lan nói chuyện rất vui vẻ, chủyếu là hắn xin lỗi Tuyết Lan và hỏi rõ chuyện đã xảy ra. Còn về tụi nó,ngồi trên xe, bầu không khí cũng không khá hơn, cứ lạnh băng và cực kìảm đạm. Ngồi bên cạnh nó, nhỏ cũng chẳng dám nói gì, nói chính xác làkhông biết nói gì bởi vì nhỏ sợ bản thân lỡ lời, mà nó lúc này giống như một người đang đứng cạnh vựa sâu, chỉ còn vài phầm trăm ý chí sống sót, nếu nhỏ nói gì khiến nó đau, tức là đồng nghĩa với việc cho nó một cước bay thẳng xuống vực sâu, nhỏ rất sợ chuyện đó lại tái diễn một lần nữa. Một lúc lâu sau, nó chậm rãi lên tiếng khi nghe Gia Long hỏi muốn đếnquán nước nào:

- Bar Fire – Nó nói ngắn gọn, giọng nói cực kì lạnh lùng

- Cái gì? Bây giờ đã trễ lắm rồi, cũng gần 12 giờ rồi, bà thật sự muốn đến đó sao? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi.

- Phải, có vấn đề gì không? – Nó hỏi ngược lại nhỏ, ánh mắt đầy băng tuyết như khiến nhỏ không rét mà run.

- Không, không có vấn đề gì – Nhỏ chồm lên nói với Gia Long – Bar Fire,tốt nhất là anh đừng thắc mắc gì hết, em sẽ giải thích sau.

- Ừ, anh biết rồi – Gia Long đáp nhanh và tăng tốc, chiếc xe phóng thẳng đến bar Fire.

Địa điểm: Bar Fire

Thời gian: 11h30

Ba người bước xuống xe, nó không nói không rằng mà bước nhanh vào bar, nhỏ nhanh chóng kéo Gia Long chạy theo nó. Lúc nó đi gần tới bàn tiếp tân,đột nhiên có hai tên con trai tiến đến trước mặt nó, giở giọng trêuchọc:

- Này cô em xinh đẹp, có muốn cùng bọn anh uống một ly không? – Một tên lên tiếng, giọng nói vô cùng đểu cáng.

- Cút – Nó trừng mắt nhìn bọn chúng, khuôn miệng xinh xắn gằn từng tiếng – Đừng để tôi phải lặp lại.

- Làm gì ghê vậy cô em? Chỉ một ly rượu thôi mà – Một tên cười phá lên, nắm lấy tay nó.

Đúng lúc đó, nhỏ và Gia Long cũng tìm thấy nó, Gia Long hơi ngạc nhiên nói với nhỏ:

- Giao Châu, em nhìn xem, hình như Bạch Nguyệt đang bị hai tên con trai bao vây thì phải?

- Cái gì? – Nhỏ trợn mắt lên – Chết rồi, chúng ta phải mau lại đó, nhanh lên, không thì muộn mất.

- Em đừng quá lo lắng, anh sẽ lại giúp bạn em ngay – Gia Long khẽ mỉm cười, bước nhanh theo nhỏ.

- Không phải em lo cho nó, người mà em lo chính là hai tên đó đó – Nhỏ hét lên, đi gần như chạy.

Gia Long nghe nhỏ nói xong thì chẳng hiểu gì cả nhưng cũng vội bước nhanhtheo nhỏ. Vừa sắp tới chỗ nó thì nhỏ bị một thằng con trai níu tay lại,hắn cười dâm dục rồi nói với nhỏ:

- Em thật là xinh đẹp nha, bao nhiêu tiền đây?

- Buông ra – Nhỏ hét lên, sát khí toả ra ngùn ngụt – Nguyệt, bà bình tĩnh lại đi

Nhỏ cố gắng giật tay ra và hét lên, hy vọng nó nghe thấy nhưng tiếng nhạcđã át đi lời nhỏ. Tên đang nắm tay nhỏ vẫn lì lợm không buông ra, nhỏliền quay ngược người lại và cho hắn một cước vào mặt khiến tên này ngãxuống sàn, máu chảy ra từ khoé miệng. Không chần chừ, nhỏchạy về phía nó, tên kia ôm lấy mặt định đuổi theo đánh cho nhỏ một trận thì bị Gia Long chặn lại. Anh gằn từng tiếng:

- Mày dám đụng tới cô gái của tao sao? – Anh cười lạnh khiến tên đó rùng mình.

Không để hắn nói thêm, anh bồi thêm cho hắn một đá khiến tên đó ngất xỉu, rồi anh gọi người đến tống tên đó ra ngoài rồi chạy theo nhỏ, cảm thấy kháthú vị khi nhìn thấy nhỏ cho tên kia một cước, điều mà hắn không bao giờ nghĩ nhỏ sẽ làm được. Còn nói về nó, khi bị tên đó nắm tay, nó trừngmắt lên, miệng bắt đầu đe doạ:

- Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, khôn hồn thì bỏ tay ra.

- Không bỏ thì sao hả bé? Em sẽ cắn anh chắc? – Tên đó cười phá lên, liếm liếm đôi môi của mình.

- Nguyệt, không được

Cuối cùng nhỏ và Gia Long đã chạy đến chỗ nó nhưng đã quá muộn, câu nói của tên đó đã khiến nó mất bình tĩnh.

“Bốp”, tên đó bay thẳng về phía sau và ngã đè lên một cái bàn khiến cái bàngãy nát. Tên còn lại trừng mắt nhìn nó rồi cũng xông vào hòng chế ngựnó. Nhanh như chớp, nó quay người lại và dùng judo vật ngã hắn. Tên kiadần tỉnh dậy thấy bạn mình bị hạ thì liền nhào về phía nó, tay siết lạithành nắm đấm. Nó cúi xuống tránh cái đấm của tên đó và dùng sức đá vàongực hắn, tên đó vì đau nên gục xuống ngay lập tức, trên ngực xuất hiện một vệtmáu đang chảy dài. Nó quay sang tên còn lại thì thấy hắn đang lao vềphía mình, nó tát cho hắn một phát trời giáng rồi lại cho hắn một đạp.Cầm lấy chai rượu trên cái bàn gần nhất, nó đập mạnh xuống, “xoảng”,tiếng thuỷ tinh vỡ khiến mọi người ở đó bất chợt rùng mình. Chai rượu vô hại lúc nào đã trở thành một món vũ khí bén ngót, nó đưa mảnh thuỷ tinh vào cổ một tên, giọng sắc như dao cạo:

- Lúc nãy mày muốn mới tao uống rượu chứ gì? Được, tao uống với mày, nhưng thế rượu bằng chính máu trong người mày.

Nói rồi, nó ấn mạnh mảnh vỡ vào cổ hắn, một dòng máu cũng theo đó mà tuônra. Vì quá sợ hãi nên bọn chúng ngất xỉu, nó vẫn tiếp tục ấn sâu vàokhông chút nương tay, còn nhỏ thì nhanh chóng chạy lại giằng mảnh thuỷtinh đó ra, hốt hoảng nói:

- Nguyệt, tỉnh lại đi, bọn chúng ngấtxỉu hết rồi, bà muốn giết người sao? Bà tỉnh lại đi, đây không phải làbà – Nhỏ lay lay vai của nó.

Thấy ánh mắt của nó vẫn không thayđổi, vẫn một mực giật lại mảnh thuỷ tinh, nhỏ dùng hết sức tát cho nómột cái. Nó chớp chớp mắt nhìn nhỏ rồi lấy tay xoa xoa mặt:

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

## 30. Chương 30

Nhỏ nghe thấy nó hỏi câu đó thì thở phào nhẹ nhõm, đỡ nó đứng dậy rồi quay sang nói với Gia Long:

- Anh xử lí tàn cuộc đi nha, em với nó vào phòng ngồi trước à – Nhỏ mệt mỏi nói.

- Ừ – Gia Long gật đầu, vẫn còn khá ngạc nhiên khi chứng kiến nó xử líhai tên kia, anh tò mò lắm nhưng vì nhỏ đã nói trước là không được hỏinên cũng đành im lặng, có gì sẽ hỏi nhỏ sau.

Nó đi đến đặt phòngxong rồi dẫn nó vào, còn anh thì kêu người xử lí tàn cuộc rồi cũng theohai đứa nó vào phòng ngồi. Khi đã yên vị ngồi xuống ghế, nhỏ bảo ngườiphục vụ mang đến một ít thuốc sát trùng, bông gòn và băng keo cá nhân,nó ngạc nhiên hỏi nhỏ:

- Bà cần những thứ đó làm gì?

- Bànhìn tay bà với tay tui đi, cũng phải băng lại chứ – Nhỏ thở dài – Bàkhông nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao? Ít nhất cũng phải có chút ấn tượngchứ?

- Tui vẫn còn nhớ một chút, tui lại bị như vậy nữa rồi nhỉ? Đã ba năm rồi, không ngờ tui lại bị như vậy một lần nữa –

Nó cười buồn – Tui có lỗi với bà quá.

- Lỗi phải gì chứ? Lúc nãy là bà chỉ tức giận quá thôi, đừng nghĩ vềchuyện đó nữa, bà sẽ không rơi vào tình trạnh đó nữa đâu, đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết

- Ừ, tui cũng hy vọng vậy, hihi – Nó mỉm cười vui vẻ nhưng nhỏ biết trong lòng nó đang rối rắm lắm.

Nhận lấy đồ từ tay người phục vụ, nhỏ băng bó cho nó rồi nó băng bó cho nhỏ. Xong xuôi, ba người ngồi uống rượu đến khuya.

Còn phần của hắn, sau khi chở Tuyết Lan về nhà, hắn nhanh chóng về nhà đểhỏi nó rõ ràng về chuyện lúc chiều, nào ngờ lúc về thì không có ai ở nhà hết, chỉ có mảnh giấy Gia Long để lại nói rằng bọn nó đi chơi và anhkhuyên hắn không nên phiền nó trong lúc này. Hắn chán nản bỏ lên lầu làm việc. Lúc chiều khi hắn đang dọn dẹp thì nghe có tiếng vật gì đó vỡ,hắn vội chạy lên xem, nào ngờ lại thấy nó tát Tuyết Lan nên hắn vội lêntiếng. Tuy nhìn thấy ánh mắt nó, hắn có phần hơi khó hiểu nhưng hắn biết Tuyết Lan vốn xưa nay hiền lành nên hắn mặcđịnh chuyện này là lỗi của nó. Thấy nó cũng không phủ nhận, lại thấyTuyết Lan đang khóc nên hắn mới đưa Tuyết Lan về trước, định bụng sẽ nói chuyện với nó sau, nào ngờ khi về thì nó đã đi mất tiêu.

Còn nói về nó, lúc này, hai đứa nó đã say như hũ chìm, Gia Long thở dài, haitay đỡ hai đứa lên xe rồi chở nó về nhà nhỏ vì trước khi uống rượu vớinó, nhỏ đã dặn là không được đưa nó về nhà hắn. Bế hai đứa vào phòng,đáp chăn xong xuôi anh mới ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho hắn.

- Alo, có chuyện gì? – Hắn lãnh đạm nói

- Bạch Nguyệt sẽ ở nhà Giao Châu qua đêm, ông không cần đợi cửa đâu – Gia Long nói nhanh

- Tôi sẽ đến đón cô ấy – Hắn lạnh lùng nói

- Tôi khuyên ông là nên để cô ấy ở đây với Giao Châu, tuy tôi không rõchuyện gì đã xảy ra nhưng tôi biết rằng cô ấy không muốn về nhà, nếu ông quan tâm đến Nguyệt thì nên để cô ấy ở đây đi, thôi, chào ông – GiaLong nói nhanh rồi tắt máy, không để hắn nói thêm.

Hắn đặt điện thoại xuống bàn và cắm đầu vào làm việc, cố không nghĩ ngợi tới nó và những câu hỏi đang hiện ra trong đầu hắn.

Còn nói về Tuyết Lan, lúc này đây trong lòng cô ta đang cực kì vui sướng,cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu lầm nó, xem ra kế hoạch của cô ta sắpthành công rồi, chỉ cần một vài chuyện xảy ra nữa thôi, hắn và nó sẽnhanh chóng chia tay thôi. Nghĩ tới đó, Tuyết Lan không kìm được tràngcười khoái trá.

Lúc này, Trang Linh và Eric đang tức tốc bay vềViệt Nam, vốn định về từ lâu nhưng do anh có việc đột xuất nên phải ởlại Mỹ, đến bây giờ mới về được, lòng Trang Linh như lửa đốt khi nhậnđược những cuộc gọi của Tuyết Lan, cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ranhư vậy, bây giờ cô chỉ muốn về Việt Nam thật nhanh để trả nợ cho TuyếtLan, để có thể nói ra sự thật, hy vọng sẽ không quá trễ để có thể cứuvãn mọi chuyện……

Sáng hôm sau, nhỏ giật mình tỉnh giấc, cả ngườimồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Nhỏ vừa gặp ác mộng, cơnác mộng 3 năm về trước. Lắc lắc đầu, nhỏ cố rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏiđầu rồi quay sang nhìn nó. Trông nó lúc này vô cùng bình yên, khuôn mặttoát lên vẻ thánh thiện và trong sáng đến không ngờ, nhìn nó vào lúc này thì có ai lại nghĩ cô gái lạnh lùng và khát máu tối hôm qua lại là cùng một người chứ?

Ngồi nhìn nó một lát, nhỏ nhẹ nhàng leo xuốnggiường và ra ngoài, vào phòng tắm để làm VSCN, sẵn tiện tắm luôn chotỉnh táo. Tắm xong, nhỏ bước ra ngoài thì thấy Gia Long đang ở trongbếp, nhỏ lên tiếng:

- Sao anh dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một lát nữa đi

- Anh đi mua đồ ăn sáng cho em và Nguyệt, tối qua anh thấy em say lắm mà, sao không ngủ thêm một lúc cho khoẻ? – Gia Long mỉm cười, tiến tới ômnhỏ vào lòng.

- Thật ra em uống không nhiều lắm, chủ yếu là conNguyệt uống mà – Nhỏ mỉm cười rồi khẽ thở dài – Anh đừng đem kể chuyệntối qua cho ai biết được không? Đặc biệt là Chấn Phong, hắn ta càngkhông được phép biết.

Nhắc tới tên hắn, nhỏ khẽ cau mày khó chịu, anh mỉm cười dịu dàng:

- Anh sẽ không nói đâu, nhưng em có thể nói cho anh biết chuyện tối qua là sao không? Tại sao Bạch Nguyệt lại trở nên như vậy?

- Chuyện đó………… – Nhỏ ngập ngừng, ánh mắt đầy khó xử.

- Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi, em không cần phải khó xử đâu – GiaLong véo vào mũi nhỏ – Thôi, lại ăn sáng đi, còn phần của Nguyệt thì cứđể khi nào cô ấy dậy thì ăn sau cũng được.

- Gia Long – Nhỏ nắmtay anh lại, ánh mắt vô cùng bối rồi – Em xin lỗi, em không muốn giấuanh nhưng em thật sự không thể nói được trừ khi Nguyệt cho phép, anhđừng buồn em nha.

- Cô bé ngốc, lẽ nào anh không hiểu chuyện đósao? Được rồi, em lại ăn sáng đi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa – Gia Long xoa xoa đầu nhỏ, khẽ mỉm cười.

Nhỏ mỉm cười nhìn anh, đôi mắtánh lên tia hạnh phúc, lúc nào anh cũng thấu hiểu những gì nhỏ nghĩ vàcực kì tâm lý, có được Gia Long, nhỏ cảm thấy mình là cô gái may mắnnhất trên đời.

Sau khi ăn xong, nhỏ lên phòng với nó còn Gia Long thì đến công ty làm việc. Vốn tưởng nó còn ngủ, nào ngờ khi đẩy cửabước vào phòng, nhỏ đã giật nảy mình khi không thấy nó đâu. Nhỏ vội chạy lòng vòng khắp nhà tìm nó. Bỗng nhiên nhỏ thấy cánh cửa trên sân thượng hé mở, một tia kinh hoàng lướt qua trong mắt nhỏ, nhỏ sợ hãi chạy nhanh lên trên, miệng không ngừng cầu nguyện ọi chuyện vẫn ổn thoả. Cánh cửa sân thượng mở ra, nhỏ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nó đang ngồinhìn trời. Nó đang ngồi lặng lẽ trên sàn đá, tay nắm chặt cái lọ thuỷtinh đựng những mảnh pha lê vỡ màu hồng đang lấp lánh dưới ánh nắng,khuôn mặt phẳng lặng không có chút cảm xúc. Dường như nó vẫn không nhậnbiết được sự có mặt của nhỏ, vẫn ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, đôimắt ánh lên một chút đau thương nhưng trong lòng thì trống rỗng. Rồi nólại giơ cái lọ thuỷ tinh lên trước mặt và nhìn ngắm những mảnh pha lêvỡ, miệng khẽ ngân nga một giai điệu.

Nhỏ lặng người nhìn nó, rõràng hai đứa đang ở rất gần nhau nhưng vì sao nhỏ lại thấy nó cách xađến vậy? Dường như cả thế giới này đã biến mất, mọi vật trên cõi đời này đều không còn tồn tại, tĩnh lặng đến lạ kì. Thế giới này chỉ còn lạimình nó, chỉ duy nhất mình nó mà thôi, tất cả những hành động của nó rất bình thường nhưng tại sao lại cô đơn tới vậy? Hình dáng của nó sao lạitrở nên mỏng manh như vậy? Nhỏ tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào làhình ảnh của nó sẽ vỡ nát ra và tan biến vào hư không………………..

Những giọt nước mắt tuôn rơi và chảy dài trên gò má của nhỏ, rơi tí táchxuống đất. Nhỏ nhẹ nhàng tiến lại phía nó và ôm lấy nó, những giọt nướcmắt không kiềm lại được cứ tí tách rơi, nó vẫn ngồi lặng lẽ, mắt nhìn về một phương trời xa xăm, bầu trời trong xanh như đã trở nên u ám, nhữngtiếng chim hót nghe sao thật não lòng, ngọn cỏ, nụ hoa như chẳng còn sức sống và đang dần héo úa như chính tâm hồn của nó………………

[…….Biết yêu là đau…nhưng sao em vẫn cứ yêu……..]

\_\_\_Sam\_\_\_

Một lúc lâu sau, nó đỡ nhỏ vào phòng, lúc này nhỏ đã ngủ thiếp đi do khócquá nhiều, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Nó khẽ mỉm cười nhìn nhỏ, lòng cóchút ấm áp tràn về khi nhận ra rằng nó không hề cô đơn, nó vẫn còn cónhỏ, dù mọi chuyện có ra sao thì nhỏ sẽ ở bên cạnh nó, nó chắc chắn nhưvậy. Rồi nó nhẹ nhàng đi ra ngoài và vào bếp nấu cơm trưa. Nhìn thấyphần ăn sáng đã nguội lạnh, nó đem bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lại rồi lấy ra ăn. Mùi cháo cá xộc vào mũi nó khiến nó cảm thấy buồn nôn. Saukhi ói xong, nó giơ tay ra để tính toán, miệng lẩm nhẩm đếm, rồi nó lạinhớ đến những biểu hiện lạ thường của mình trong khoảng thời gian gầnđây. Mặt nó trở nên trắng bệch, chân bủn rủn không còn chút sức lực, nóngồi phịch xuống sàn nhà, miệng thì thầm:

- Chẳng lẽ…………………………..? – Rồi nó lắc đầu nguầy nguậy – Không thể, không thể nào, chắc là muộnthôi, chỉ là đến muộn thôi, thỉnh thoảng mình vẫn hay bị như vậy mà.

Nó tự ngồi trấn an bản thân, cố gắng điều hoà nhịp tim đập chậm lại, sauđó nó đứng dậy, ngồi vào bàn và tiếp tục ăn cháo. Lần này nó không buồnnôn nữa mà ăn rất ngon lành, điều đó khiến nó vững tâm hơn một chútnhưng trong lòng vẫn còn rất lo lắng.

Nhỏ ngủ một lát thì giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở trong phòng thì ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi bản thân:

- Chẳng phải lúc nãy mình đang ở trên sân thượng sao? Sao bây giờ lại ởđây? Còn Bạch Nguyệt đâu? – Nhắc tới tên nó, nhỏ hốt hoảng – Nguyệt?Chẳng lẽ………?

## 31. Chương 31

Nhỏ lập tức tung chăn ra mà chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra thì một mùihương thơm phức xộc vào mũi nhỏ. Nghe theo tiếng gọi của “trái tim”, nhỏ phóng như bay xuống bếp để tìm thứ phát ra mùi thơm quyến rũ kia thìnhìn thấy nó. Lúc này nó đã cột tóc lên cho gọn, mặc vào người chiếc áotạp dề trắng, còn tay thì đang chiên dở con tôm lăn bột. Nhỏ mon men lại gần nó thì phát hiện thêm nồi canh nấm đang sôi ùng ục và bốc khói nghi ngút. Nó nhìn nhỏ mỉm cười:

- Lấy cho tui cái đĩa đi, nếu muốn ăn thì cứ lấy ăn, nhưng coi chừng phỏng đó.

- Ừ, hihi, đợi tui một lát – Nhỏ chạy đi lấy đĩa rồi đưa cho nó, mỉm cười – Đây nè, bây giờ bà cảm thấy như thế nào?

- Bình thường – Nó lảng tránh ánh mắt của nhỏ, khẽ mỉm cười, trong lòng có chút chấn động khi nghe nhỏ hỏi.

- Nguyệt, bà có định giải thích với Chấn Phong về chuyện đó không? – Nhỏđặt một tay lên vai nó – Bà cũng biết là Chấn Phong thật sự rất yêu bàmà.

- Sao tự nhiên hôm nay bà lại bênh vực Chấn Phong vậy? Bìnhthường tui thấy bà đâu thích anh ấy đâu? – Nó miễn cưỡng nở nụ cười –Người ta không tin mình thì biết nói gì hả bà?

- Tui không bênhvực hắn mà là lo cho bà, Nguyệt à, hai người nên gặp nhau nói chuyện rõràng thì sẽ tốt hơn đó – Nhỏ nắm lấy vai nó – À, có phải hai ngày nữa là sinh nhật của Chấn Phong không?

- Phải, có gì không?

-Vậy là được rồi, chúng ta đi mua quà sinh nhật cho hắn, bí mật tổ chứcmột bữa tiệc, tui không tin hắn lại để bụng chuyện này khi nhìn thấy tấm lòng của bà – Nhỏ mỉm cười – Dù gì hai người cũng sắp kết hôn rồi, đừng vì cô ta mà quay lưng với nhau, cô ta càng muốn hai người chia rẽ thìhai người càng phải thắm thiết mới được.

Nghe nhỏ nói xong, hai mắt nó rưng rưng nước mắt, nó ôm chầm lấy nhỏ, nghẹn ngào nói:

- Bà nói đúng, tui không thể để cô ta thành công trong việc chia rẽ tìnhcảm của tui và anh Phong, vậy bà giúp tui gọi về nhà nói với anh Phonglà tui ở nhà bà thêm hai ngày nữa nha, được không? – Nó mỉm cười.

- Dĩ nhiên là được rồi, thôi, bây giờ tui với bà ăn cơm rồi chúng ta đimua quà sinh nhật cho chồng tương lai của bà – Nhỏ nháy mắt với nó rồilấy điện thoại ra gọi cho hắn.

Sau khi nghe nhỏ nói, trong lònghắn cảm thấy rất buồn, xem ra nó lại muốn tránh mặt hắn nữa rồi, haingày nữa là sinh nhật hắn, có lẽ nó không nhớ. Tuy trước giờ hắn cũngchẳng tổ chức sinh nhật nhưng không hiểu sao khi nghĩ rằng nó không nhớsinh nhật của hắn khiến hắn rất buồn, chuyện hôm trước nó tát Tuyết Lan, hắn cũng không còn muốn hỏi han gì nữa, tuy nó sai nhưng hắn vẫn yêunó, tình yêu đó đủ để hắn tha thứ những chuyện vặt vãnh này, dù là cólỗi với Tuyết Lan nhưng hắn vẫn mặc kệ, nó là quan trọng nhất.

Thấy hắn ngồi trầm ngâm, biết hắn đang nhớ nó, Tuyết Lan tức lắm, cô ta liền chạy tới kéo tay hắn, nũng nịu:

- Anh Phong, hôm nay chúng ta vào siêu thị chơi đi, lâu lắm rồi em chưa đi, được không anh?

- Ừ, được thôi, nhưng chiều nay nhé, bây giờ anh phải giải quyết công việc – Hắn khẽ mỉm cười – Em lại ghế ngồi chơi đi.

- Vâng ạ – Tuyết Lan cười tươi rói và chạy lại ghế ngoan ngoãn ngồi im.

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

Chuyến bay vừa hạ cánh, Eric đã vội gọi cho nó và nhanh chóng chạy lại nhànhỏ. Ngồi nói chuyện một lát, nó và nhỏ vô cùng ngạc nhiên khi ngheTrang Linh kể về những việc làm của Tuyết Lan trước đây. Một cảm giácghê tởm và tức giận dâng lên trong lòng hai đứa, nhỏ thì nằng nặc yêucầu Trang Linh tố cáo cô ta nhưng sau một hồi nghe nó thuyết phục, nhỏđành hậm hực im lặng và chấp nhận hứa sẽ không nói với ai chuyện này cho tới khi nào Trang Linh thanh toán hết mọi nợ nần với Tuyết Lan.

Sau khi nói chuyện xong, cả bốn người rủ nhau đi siêu thị để chọn quà chohắn. Vừa bước vào trong thì nhỏ kéo Trang Linh đi vệ sinh, nó muốn đitheo nhưng nhỏ nói không cần, nói nó và Eric cứ đi chọn quà trước, látnữa nhỏ và Trang Linh sẽ đến đó sau

Bước đến quầy bán áo sơ mi, nó chọn cái áo màu đen giơ lên hỏi Eric:

- Anh thấy cái áo này như thế nào?

- Cũng đẹp lắm, nhưng có vẻ không hợp với anh lắm nhỉ? – Eric mỉm cười trêu nó – Nhưng lại hợp với Chấn Phong.

- Anh đứng im cho em – Nó lườm anh rồi ướm cái áo lên người Eric, trong lòng không ngừng đánh giá, đùng là rất hợp với hắn.

Rồi nó mỉm cười:

- Vậy quyết định lấy cái này đi, còn bây giờ thì mình đi chọn dây chuyền đi anh.

Nói rồi, nó chạy sang quầy bán dây chuyền để xem, chọn mãi mà vẫn chưa thấy sợi dây nào vừa ý, bỗng nhiên nó nhìn thấy một mặt dây chuyền hình câythánh giá nhưng được cách điệu nhìn rất đẹp, mặt dây chuyền này được làm bằng bạc nguyên chất, giá cả thì cũng vừa vặn túi tiền, nó đưa lên choEric xem, mỉm cười:

- Anh thấy mặt dây chuyền này đẹp không?

- Được đó, đẹp lắm, anh nghĩ em nên mua cái này, đúng là em chọn toàn thứ hợp với Chấn Phong thôi.

Nó đỏ ửng mặt, lấy tay đánh nhẹ vào người anh một cái rồi kéo Eric đi,không biết rằng có một người đang nhìn nó với ánh mắt đầy ngạc nhiên vàgiận dữ. Còn một người thì đang nở nụ cười thích thú khi nhìn nét mặtcủa người kia.

Vừa đi khỏi quầy trang sức thì điện thoại của nórung lên, vừa áp vào tay nghe thì tiếng hét của nhỏ như chọt thủng màngnhĩ của nó:

- BÀ CHẾT Ở ĐÂU RỒI? HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU HẢ?

- Bà điên à? Đang trong siêu thị chứ đâu, đứng trước quầy dây chuyền chứđâu? Lẽ ra tui phải hỏi bà chứ? Bà đi vệ sinh làm gì mà tới mấy kiếplận? – Nó cũng không vừa, đốp lại nhỏ còn Eric thì đứng cười cười

- Tui với Trang linh đi tìm hai người nãy giờ nè, đứng ở đó cấm nhúc nhích, tụi tui tới liền – Nhỏ nói nhanh rồi cúp máy.

Nó dẹp điện thoại rồi quay qua “truyền đạt” lại những gì nhỏ nói và đứngđợi. Một lúc sau thì thấy hai người chạy tới, ôm theo một đống đồ. Nótròn mắt nhìn nhỏ, tay chỉ vào đống đồ:

- Cái gì đây?

- Hihi – Nhỏ cười giả lả – Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu mà.

Nó lườm nhỏ rồi quay sang Trang Linh

- Trang Linh, chị biết em thật thà nhất, nói cho chị biết, nãy giờ haingười đi đâu – Nó mỉm cười ngọt ngào nhưng giọng nói đầy tính chất đedoạ – Và mấy cái túi đó đựng cái gì?

- Dạ, lúc nãy khi đi vệ sinh xong, em và chị Giao Châu đi tìm hai người, nhưng khi đi qua chỗ bántúi xách…… – Nghe nói tới đây, nhỏ nhìn Trang Linh với ánh mắt cầu xinkhiến cô hơi ngập ngừng.

- Bà đi qua bên kia, để bọn tui nói chuyện – Nó lườm nhỏ rồi quay sang Trang Linh, mỉm cười – Nói tiếp đi, chị sẽ bảo vệ cho em.

- Dạ, tới chỗ bán túi xách, chị ấy mua liền 3 cái, rồi còn ghé vào chỗ bán váy và giày nữa….. – Trang Linh thật thà nói.

- Tốt lắm, cám ơn em, bây giờ em đứng qua một bên để chị thanh lí nội bộ – Nó mỉm cười nhìn Trang Linh rồi quay sang nói với nhỏ – Bà tính trốn đi đâu?

Lúc này, nhỏ đang rón rén quay lưng đi, khi nghe nó gọi, nhỏ giật thót rồi quay lại cười hì hì:

- Tui tính đi vòng vòng xem đồ chứ có đi đâu đâu, hihi

- Vậy à? Nãy giờ đi chưa mệt sao? Vậy mà dám nói là đi tìm tui, bà giỏinhỉ? Lát nữa về nhà bà sẽ biết tay tui – Nó nở nụ cười ác quỷ

- Chị Nguyệt, em xin chị, em lỡ dại, huhu – Nhỏ bay lại ôm nó, giở chiêu năn nỉ – Chị đừng trách con nít mà, huhu

- Đừng có mà năn nỉ, bà chuẩn bị nếm mùi địa ngục đi – Nó mỉm cười rồi quay sang nói với Eric và Trang Linh – Chúng ta về thôi.

Nói rồi nó kéo hai người về còn nhỏ thì chạy theo, ra sức năn nỉ và dụ dỗnó, cả 4 người đều cười nói rất vui vẻ, không hề biết gì tới cơn giôngtố sắp đến.

Thời gian: lúc nó và Eric đang lựa áo sơ mi……….

- Anh Phong, nhanh lên, hôm trước em nhìn thấy mấy kiểu áo sơ mi đẹp lắm – Tuyết Lan nắm lấy tay hắn kéo đi

- Từ từ mà đi, không ai giành áo của em đâu – Hắn mỉm cười nhìn cô ta.

Tuyết Lan mỉm cười, chạy nhanh đến chỗ bán áo, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy nóvà Eric đang chọn áo, cô ta nở một nụ cười thích thú rồi chạy ngược lạihắn, vẻ mặt có chút hoảng hốt:

- Anh Phong, chúng ta đi mua dây chuyền đi, em không muốn mua áo nữa – Tuyết Lan hốt hoảng nói

- Chuyện gì vậy? Không lẽ ở chỗ báo áo có gì lạ sao? – Hắn ngạc nhiên hỏi rồi ngước lên nhìn vào quầy bán áo sơ mi.

- Đừng nhìn – Tuyết Lan hốt hoảng nói nhưng miệng lại mỉm cười.

Khi hắn vừa ngước lên, đập vào mắt hắn chính là cảnh nó và Eric đang chọnáo. Nhìn nó cười vui vẻ bên Eric, lại còn ướm thử áo vào người anh, máutrong người hắn sôi lên sùng sục, bàn tay bất giác siết lại thành nắm,gương mặt đầy sát khí. Tuyết Lan nắm lấy tay hắn, hốt hoảng nói:

- Anh Phong, em xin lỗi, lẽ ra em không nên rủ anh đi mua áo, anh đừng nghĩ xấu về chị Nguyệt, chị ấy không phải như vậy đâu

- Đi về – Hắn gằn từng tiếng rồi quay người đi.

Tuyết Lan nhếch mép lên tạo thành một nụ cười quỉ dị, cô ta cực kì thoả mãnvới biểu hiện của hắn, không ngờ lại gặp nó ở đây, lại còn trong tìnhcảnh này, đúng là ông trời giúp cô ta mà. Đứng nhìn nó một lát rồi cô ta cũng nhanh chóng chạy theo hắn, trong lòng cực kì vui vẻ.

Hắnnhanh chóng lấy xe rồi đưa Tuyết Lan về, cô ta không ngừng nói tốt chonó và nói rằng đó chỉ là hiểu lầm. Hắn thì không nói gì cả, gương mặtlạnh băng trông cực kì đáng sợ. Mỗi khi nghe cô ta “vô tình” nhắc đếnhai từ “ngoại tình”, mặt hắn càng lúc càng lạnh lẽo và đầy sát khí. Xemra hắn đã nghĩ hơi nhiều rồi, cứ tưởng nó buồn nên không về nhà, nào ngờ là vì bận hẹn hò với Eric, nghĩ tới đó, hắn tăng tốc độ và phóng nhưbay trên đường.

Trong lúc đó, bọn nó đã về tới nhà. Sau khi ăn cơm, Eric và Trang Linh xin về trước để nghỉ ngơiTiễn hai người về xong, nó bay vào bếp nấu cho nhỏ món cháo địa ngục, nguyên liệu gồm “một ít” ớt bột, “một ít” tiêu, ớt thái nhỏ, thịt bò bằm vàhành lá xắt nhuyễn, sau đó nó nhanh chóng múc ra tô và đưa cho nhỏ kèmtheo một nụ cười ngọt ngào:

- Nhớ ăn hết đó biết không? Bà mà bỏ mứa tui sẽ buồn lắm đó – Nó mỉm cười.

- Huhu, tha cho tui đi mà – Nhỏ mếu máo nhìn nó

- Ai da, vốn tính cho bà ngồi ăn một mình, nhưng do thấy bà tội nghiệpquá, tui ngồi đợi bà ăn hết vậy – Nó lại mỉm cười – Nào, ăn đi, “NGON”lắm đó.

Nghe nó nói xong, nhỏ cười ra nước mắt, đau khổ nhìnxuống tô cháo màu đỏ của mình, bắt đầu than thântrách phận, biết vậy không thèm năn nỉ nó, để bây giờ nó ngồi một đống ở đây làm nhỏ không đổ bớt được. Ngồi nhìn nhỏ mếu máo, chần chừ mãikhông dám ăn, nó nhếch mép:

- Sao bà không ăn? Hay là bà chê ít, để tui nấu thêm nha? – Nó mỉm cười thánh thiện

- Không, không, để tui ăn, tui ăn liền đây – Nhỏ hốt hoảng nói.

Nhìn xuống tô cháo một lần nữa, nhỏ run rẩy cầm thìa lên múc một ít cháo vàđưa lên miệng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nuốt nước bọt cái ực, nhỏ ănmuỗng đầu tiên. Khi cháo vừa chạm lưỡi, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên vìcay. Nó mỉm cười nhìn nhỏ, giơ giơ ca nước ra trước mặt nhỏ:

- Mau ăn hết đi rồi mới được uống nước.

Lấy hết can đảm một đời, nhỏ nhắm mắt ăn hết tô cháo rồi chụp lấy ca nướctu ừng ực. Uống xong ca nước, nhỏ chạy tới bên cạnh bình nước lấy thêmvà chơi hết nửa bình. Sau khi đã đỡ cay một chút, nhỏ nhìn nó đầy cămphẫn, nó nhìn nhỏ mỉm cười:

- Chà, để mặt bà với trái cà chua kế bên chắc không nhận ra cái nào là cái nào đâu ha? – Nó cười cười.

Nhỏ không đáp mà hậm hực đi lên phòng, miệng vẫn còn xuýt xoa vì cay. Nómỉm cười rồi vội chạy theo, không quên xách theo cái áo sơ mi và mặt dây chuyền. Leo lên giường ngồi, nó lôi ra một đống giấy và keo dán, nhỏngạc nhiên hỏi:

- À ính àm ái ì ậy?

- Bà nói gì tui không hiểu – Nó cười gian

- Ại à ứ ai? – Nhỏ hậm hực nói, lưỡi vẫn còn tê vì cay.

- Thôi, không nói nữa, giúp tui cắt giấy ra thành từng miếng lớn đi, tui gói quà cho anh Phong, hihi – Nó mỉm cười.

Nhỏ không đáp mà cầm kéo lên bắt đầu cắt giấy. Hai đứa cắt cắt dán dán mộthồi thì cũng xong, nhìn thành quả mình vừa tạo ra, nó tấm tắc khen:

- Đẹp thật

- Đương nhiên rồi, tui với bà làm mà không đẹp nữa thì ai làm mới đẹp? – Nhỏ mỉm cười

Nó mỉm cười không đáp, nhỏ nhìn ngắm hộp quà một lát rồi hỏi nó:

- Mà nè, hồi nãy bà bỏ cái gì vào trong hộp quà vậy?

- Một mảnh giấy, thiệp mừng sinh nhật đó mà, hihi – Nó mỉm cười, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

Ngày sinh nhật hắn cuối cùng cũng đã đến, nó và nhỏ đi mua nguyên liệu vềlàm bánh kem, bận rộn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn thành, trênmặt bánh là một lớp lem tươi, chính giữa là chocolate được cuộn lại vàbào thành dây, thân bánh được quét lên một lớp chocolate nhìn vừa đẹpvừa ngon

Làm xong bánh, hai đứa mất thêm một khoảng thời gian để trầm trồ rồi bắt đầu nấu nướng. Nó làm món sườn xào chua ngọt, giò heo nấu măng, cháo bào ngư, lại còn làm thêm cả bánh cupcake nữa. Nhìn thành quả laođộng của mình, nó cảm thấy tự hào, nhất định đây sẽ là một buổi tiệcsinh nhật tuyệt nhất mà hắn có được, nghĩ đến đó, nó cảm thấy rất vuisướng. Khi hai dứa xong hết việc thì trời cũng đã sụp tối, nó và nhỏthay đồ rồi nhanh chóng dọn thức ăn ra, bây giờ chỉ còn đợi mọi ngườiđến nữa thôi.

## 32. Chương 32

Từ lúc ở siêu thị về, hắn không ngừng uống rượu, say quá thì gục xuốngngủ, khi tỉnh dậy lại uống tiếp. Hắn không thể nào kiềm chế được cơngiận dữ khi nhớ tới cảnh nó và Eric vui vẻ bên nhau. Hôm nay là sinhnhật hắn, vậy mà nó vẫn mặc kệ, có lẽ hắn đã lầm tưởng đối với tình yêucủa nó, hắn bật cười chua chát, miệng không ngừng nốc rượu. Bỗng nhiênhắn nghe thấy tiếng chuông cửa, một tia hy vọng sáng lên trong lòng hắn, hắn vội đi mở cửa, mong mỏi người đến chính là nó. Nhưng khi nhìn thấyTuyết Lan, niềm vui trong hắn vụt tắt, hắn lạnh nhạt hỏi:

- Em đến đây làm gì?

- Em đến chơi với anh, không được sao? – Tuyết Lan mỉm cười

- Sao cũng được, nếu thích thì em vào đi – Hắn lạnh nhạt đáp, tiếp tục ôm chai rượu uống.

Cô ta lại ngồi cạnh hắn, trong lòng bỗng nảy ra một ý. Tuyết Lan quay quaphía hắn và cố chuốc rượu cho hắn thật nhiều. Một lát sau, hắn trở nênsay khướt và ngủ thiếp đi. Nhìn thấy hắn đã ngủ, Tuyết Lan cố đỡ hắn lên phòng, sau đó lục tìm điện thoại của hắn và tắt nguồn. Cô ta trở ngượcxuống dưới lầu và khoá cửa lại rồi trở lên lầu, cởi đồ của hắn ra và tựthoát y. Sau đó cô ta nằm xuống cạnh hắn và vờ thiếp đi.

Vài tiếngsau, Gia Long và Eric đến nhà tìm hắn, gọi cửa mãi mà không thấy hắn lên tiếng, nhìn xung quanh thì thấy xe hắn vẫn còn ở nhà, điều đó chứng tỏhắn đang ở trong nhà. Gia Long lấy điện thoại ra gọi cho hắn thì khôngliên lạc được.

Nghĩ rằng hắn ngủ quên, Gia Long lại gọi điện thoại cho nó

- Alo?

- Nguyệt, là anh, Gia Long đây, em có chìa khoá nhà Chấn Phong không?

- Dạ có, mà có chuyện gì không anh?

- À, nếu vậy thì em về nhà được không? Có vẻ như Chấn Phong ngủ quên thì phải, được không em?

- Vâng, anh đợi một lát, em đến ngay.

Nói rồi, nó cúp máy, Gia Long quay sang giải thích với Eric và cùng đứngchờ bọn nó. Một lát sau, hai đứa đến, nó nhanh chóng lấy chìa khóa mởcửa ra. Trong nhà tắt đèn tối om khiến nó và nhỏ xém té, sau khi mở đèn, bốn người lên phòng tìm hắn. Khi vừa bước lên cầu thang thì đột nhiêntrời đổ mưa như trút nước. Nó ngạc nhiên nói:

- Sao lại mưa nhỉ? Rõ ràng lúc nãy trời vẫn còn rất đẹp mà.

- Thôi, lo lên tìm Chấn Phong đi – Nhỏ nhắc nó

Nó gật đầu rồi đi tiếp, khi cánh cửa phòng hé mở, mọi người như chết sữngkhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn và Tuyết Lan đang nằm trêngiường, cô ta đang ôm lấy hắn, quần áo thì vương \*\*\* dưới sàn. Nó nhìnhắn, không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy, trong lòng như cóthứ gì đang bị xé nát, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhỏ lo lắng nhìn sang nó, trong lòng dâng lên một nỗi giận dữ. Eric thì khẽ thởdài, nắm nhẹ lấy hai vai nó để an ủi. Lúc đó, bỗng nhiên có một giọngnói đánh thức cả bốn người đang đứng bất động:

- Các người đến đây làm gì? – Hắn lạnh lùng nói.

Vẫn không có một tiếng trả lời, bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo phát lên:

- Ưhm, anh Phong, chuyện gì vậy? – Tuyết Lan lấy tay dụi dụi mắt, khinhìn thấy nó, cô ta vội nói, giọng nói đầy hối lỗi – Chị Nguyệt, em xinlỗi, nhưng em và anh Phong đã…………

Hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấyTuyết Lan và mình đang nằm trên giường, thân thể không có một mảnh vải,vốn định giải thích nhưng khi nhìn thấy Eric đang đứng sau nó, hai tayđang nắm lấy vai nó thì hình ảnh hai người thân mật lại tràn về trongđầu hắn, kéo theo ngọn lửa của lòng ghen tuông. Hắn vòng tay ôm lấyTuyết Lan, nhìn thẳng vào nó, giọng đầy mỉa mai:

- Cô về đây làm gì?

Nhìn thấy hắn ôm cô ta vào lòng, trái tim nó rướm máu, nó khó nhọc nói, giọng run run:

- Anh và cô ta thật sự đã làm chuyện đó?

- Phải, thì sao? – Hắn lạnh lùng nói

Nghe câu trả lời của hắn, niềm hy vọng trong nó vụt tắt, nó vẫn cứ thuyếtphục bản thân rằng việc này là do cô ta làm ra nhưng hắn đã xác nhậnđiều đó là sự thật. Cả người nó run run, nó bật cười chua chát:

- Thì ra, ngay từ đầu, tôi chỉ là một con ngốc, tôi yêu anh, một lòng với anh, để giờ đây nhận được kết quả là đây, hahaha

- Yêu tôi? – Hắn vẫn lạnh lùng, tuy trong lòng có chút dao động khi nhìnthấy nó đau đớn – Nực cười, trước mặt thì nói yêu tôi còn sau lưng thìđi thông dâm.

Nó như hoá đá khi nghe hai chữ “thông dâm” phát ra từmiệng hắn, đứng cạnh nó từ nãy giờ, nhỏ tức giận vô cùng, nghiến rănggằn từng chữ:

- Anh nói vậy là sao hả?

- Giao Châu, để tui, bàđừng nhúng tay vào – Nó ngăn nhỏ lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn – Tôi có thể biết lí do vì sao mình lại nhận hai chữ “thông dâm” không?

- Sao lại hỏi tôi? Lẽ ra cô mới là người biết rõ chứ, vậy được, tôi sẽ nóicho cô biết, tôi vốn tưởng cô vì giận tôi chuyện Tuyết Lan nên không vềnhà, nào ngờ đó chỉ là một cái cớ để cô đi chơi với hắn, tôi thấy haingười mua sắm rất vui vẻ mà – Hắn mỉa mai – Hôm nay lại còn mặc nhiêndẫn hắn về đây nữa chứ.

- Ý anh là tôi và Eric sao? Chẳng lẽ anh đãnhìn thấy chúng tôi ở siêu thị vào hai hôm trước? – Nó ngạc nhiên – Đóchỉ là hiểu lầm, thật ra là………

- Hiểu lầm? Cô đã nói với tôi hai từnày bao nhiêu lần rồi? – Hắn cắt ngang lời nó – Bây giờ thì mời đi cho,tôi cần nghỉ ngơi với Tuyết lan.

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn phớt vàomôi cô ta như để chứng minh lời mình nói. Nó đứng đó nhìn hắn, tronglòng đau đớn tột cùng, cố kìm dòng nước mắt, nó nghẹn ngào nói:

- Được, tôi đi đây, chúc anh hạnh phúc, hôn ước giữa chúng ta xem như chưa từng tồn tại.

Nói rồi, nó chạy vụt đi, nhỏ hét lên:

- Đồ khốn, anh vì con ả này mà phản bội nó, lẽ ra Nguyệt không nên yêuanh, anh không hề xứng đáng với tình cảm của nó. Cứ ở đó mà hạnh phúcvới cô ta đi, rồi sẽ có một ngày bộ mặt thật của cô ta hiện ra trước mặt anh.

Một dòng nước mắt chảy dài trên mặt nhỏ, nói xong, nhỏ vội chạy theo nó, chỉ còn Eric và Gia Long đứng đó. Gia Long lên tiếng, gươngmặt đầy thất vọng:

- Tôi không ngờ ông lại là người như vậy

- Tôi không hiểu mọi người nói gì nhưng xem ra May đã chọn nhầm người, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh.

Nói rồi, hai người chạy theo hai đứa nó. Hắn nghe Eric nói xong thì giậtmình, tại sao Eric lại biết hôm nay là sinh nhật của hắn? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Trong lòng hắn thật sự rất đau khi nhìn thấy ánh mắtcủa nó, phải chăng hắn đã sai?

Nó chạy mãi, chạy mãi, mưa thấm ướtđẫm cả bộ váy nó đang mặc, nó chợt dừng lại và nhìn lên trời, nước mắtcủa nó hoà quyện cùng mưa, từng giọt, từng giọt tí tách rơi, có lẽ mọingười đã nói đúng, tình đầu thì khó thành, vậy mà nó cứ hy vọng, nó cứhy vọng thật nhiều để giờ đây thất vọng cũng thật nhiều. Nó chẳng tráchai mà chỉ trách bản thân sao quá ngu ngốc, nó đã tin nhưng rồi lại thấtvọng. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khinh khi và cả nụ hôn của hắn dànhcho Tuyết Lan, tất cả như một mũi dao xoáy sâu vào con tim nó, khiếntrái tim rướm máu. Nó đau, đau đến không thở được, lẽ ra hôm nay là mộtngày hạnh phúc đối với nó, vậy mà giờ đây đã trở thành một ngày tồi tệnhất, cái ngày mà chứng kiến người nó yêu lên giường cùng người con gáikhác. Những lời mật ngọt, những cử chỉ lo lắng, ân cần, sự chở che vàtình yêu thương của hắn đã từng khiến cho nó thật hạnh phúc, nhưng giờđây, những điều đó như một nhát dao chí mạnh vào trái tim vốn đã rướmmáu và tan nát. Nó khuỵ xuống, ôm chặt lấy ngực, cố kiềm chế cơn đau đớn trong lồng ngực, cắn chặt môi đến bật máu…………

Nó vẫn khóc, vẫn khóctrong đau đớn, nó tự hỏi bản thân đã làm chuyện gì sai để bây giờ phảigánh chịu nỗi đau đớn này, phải chăng nó đã sai lầm khi yêu hắn? Có lẽnó đã sai lầm thật rồi, trong tình yêu, nếu không tin tưởng lẫn nhau thì cũng vô ích, điều đó chẳng phải nó là người hiểu rõ nhất hay sao?

Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ … Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởivì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ .

\_\_\_\_\_LERMONTOV \_\_\_\_\_

Mưa, mưa vẫn rơi, rơi như trút nước lên người nó, nó ngồi lặng người trongmưa, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc, những giọt nước mắt đã được mưarửa trôi, cả thế giới này đã sụp đổ mất rồi, không còn gì tồn tại nữa,tất cả chỉ còn một màn đêm bao phủ, mọi âm thanh, niềm vui trên cõi đờinày đều biến mất, tất cả còn lại chỉ là tĩnh lặng………..

Nó cố gắngđứng dậy, nó vẫn cứ đi, không quan tâm đến việc mình sẽ đi đâu, mục tiêu của cuộc đời nó đã biến mất rồi, tất cả chỉ còn lại một khoảng không vô tận, cơn ác mộng ba năm trước lại kéo về……..

Liệu một trái tim tannát có còn hàn gắn lại được hay không? Nó cũng chẳng biết, những mảnh đá pha lê đã vỡ tan,điều đó đồng nghĩa với việc trái tim của hắn không còn do nó nắm giữ nữa, bây giờ nó sẽ chẳng còn liên quan gì tới hắnnữa…………….

Cái chết có thể khiến con người trở nên nhẹ nhàng hơn haykhông? Sẽ thật tuyệt khi không còn cảm nhận được bất kì sự đau đớn, mộttrái tim đã chết đồng nghĩa với việc sẽ không thể yêu và điều đó đồngnghĩa với không đau khổ, nhưng liệu trái tim rướm máu của nó sẽ mất baolâu để trở nên nguội lạnh khi mà hình bóng của hắn vẫn cứ trànngập……………………

Nó vẫn cứ bước đi, hình bóng dần trở nên mờ nhạt trong mưa………………….

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

Trong lúc này, nhỏ, Gia Long và Eric vẫn đang tìm kiếm nó. Mưa đã xoá đinhững dấu tích của nó, như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ chạy đến những conđường gần đó, miệng không ngừng gào lên:

- Bạch Nguyệt, bà đang ởđâu? Bà không được làm điều khờ dại, đừng để bóng ma 3 năm trước chế ngự bản thân của bà, Bạch Nguyệt, bà đang ở đâu, trả lời tui đi, làm ơn trả lời đi – Nhỏ hét lên – Mau đi tìm ở những con đường gần đây, nhất địnhcon Nguyệt sẽ ở đó, nhanh lên trước khi quá muộn.

- Được rồi – Hai người đồng thanh

Rồi ba người chia ra 3 ngả để tìm nó.

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

Nó vẫn bước đi, đi mãi, trong miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc, đôi chân cứ bước đi, không có điểm dừng. Rồi con đường hiện lên trước mắtnó, nó mỉm cười hạnh phúc:

- Chỉ cần đi qua đó, mình sẽ có được hạnh phúc, sẽ không còn chịu đau khổ nữa.

Rồi nó tiếp tục bước đi, xa xa hiện lên một chiếc xe đang phóng nhanh vềphía nó, nó đứng nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt nhắm nghiền lại, nóngước mặt lên trời, tận hưởng những giọt nước mát rượi, miệng thì thầm:

- Rồi tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc, mình sẽ không còn đau khổ nữa.

Một bóng hình hiện ra dưới mưa đang chạy nhanh về phía nó, miệng không ngừng hét lên:

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!

- Cuối cùng anh đã đến……………….

Nó mở mắt ra, nhìn bóng hình mờ nhạt trong làn mưa, môi mỉm cười hạnh phúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má………….

Rồi nó quay đi, lao thẳng về phía chiếc xe đang phóng tới…………………….

Một khoảng trời trở nên trắng xoá, mọi thứ trở nên thật bình yên, có lẽ hạnh phúc là đây……………..

## 33. Chương 33

Nghe theo lời nhỏ, Gia Long chạy đi tìm những con đường ở gần đây vàđiều kì diệu đã xảy ra, anh đã nhìn thấy nó. Nhìn bóng dáng cô đơn củanó khiến lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa. Chợt nhận ra nó đang đivề phía con đường, phía xa lại còn có một chiếc xe đang chạy đến.

- Không lẽ cô ấy muốn tự sát?

Không chần chừ thêm, anh liền chạy nhanh về phía nó, miệng hét lên:

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe tiếng hét của anh, nó chợt quay đầu lại, môi mỉm cười hạnh phúc, có vẻnhư nó đang nói gì đó nhưng anh không tài nào nghe được, cứ nghĩ nó sẽđứng yên ở đó, nào ngờ nó lại quay đi và lao về phía chiếc xe đang phóng tới.

Dừng hết sức bình sinh, anh cố chạy thật nhanh đến và ôm lấy nó đẩy ra ngoài. Chiếc xe chạy vụt qua hai người, để lại trong anh một nỗi sợ hãi.

- Em có sao không Nguyệt? – Gia Long hỏi nó, giọng nói vẫn có chút sợ hãi

- …………..

Không nghe thấy nó trả lời, anh nhìn xuống thì phát hiện nó đã ngất đi. Bế nó trên tay, anh nhận thấy dưới chân mình có những giọt màu đỏ, càng lúccàng nhiều và nơi phát sinh ra chúng chính là nó. Nhìn váy của nó thấmđẫm một màu máu, anh vội bế nó chạy đi tìm nhỏ. Đúng lúc đó, cả nhỏ vàEric đều nhìn thấy anh, nhìn thấy nó đang bất tỉnh, máu lại chảy khôngngừng, nhỏ run run ngã bịch xuống đất, miệng thều thào:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Tại sao nó lại trở nên như vậy? – Nhỏ nói không nên lời, mặt đầm đìa nước mắt.

- Anh sẽ nói sau, bây giờ chúng ta phải đưa Nguyệt vào bệnh viện, nhanhlên kẻo không kịp – Nói rồi anh giao nó cho Eric, nhanh chóng đỡ nó dậy – Mạnh mẽ lên, đi, chúng ta phải đưa cô ấy về nhà Chấn Phong, nhanh lên.

- Không, em không muốn, em không muốn, hắn đã làm khổ nó rất nhiều, em không muốn – Nhỏ gào lên, tâm trạng vô cùng rối loạn.

“CHÁT”, Gia Long tát vào mặt nhỏ, nhỏ sững sờ lấy tay chạm vào má mình, miệng lẩm bẩm:

- Anh đánh em?

Gia Long không đáp, anh nói với Eric đem nó về nhà hắn trước rồi nắm lấy vai nhỏ, khẽ siết lại

- Em tỉnh chưa? Bây giờ quan trọng là mạng sống của Bạch Nguyệt, em hậnChấn Phong nhưng vào giờ phút này, chúng ta cần được giúp đỡ, em hiểuchưa?

- Vâng – Nhỏ gật nhẹ đầu – Em xin lỗi, đi thôi.

Nói rồi, hai người nhanh chóng đuổi theo Eric.

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

Thời gian: Lúc Gia Long và Eric rời khỏi nhà hắn……………….

- Anh Phong, thật ra em có chuyện này muốn nói với anh – Tuyết Lan nũng nịu – Em…..

- Thôi, anh mệt lắm, em về đi, chuyện hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm với em – Hắn cắt lời cô ta.

Nói rồi, hắn nhặt quần áo lên đưa cho Tuyết Lan. Cô ta không nhận lấy mà ôm chầm lấy hắn, nũng nịu:

- Anh Phong, thật ra em rất yêu anh, em có gì không bằng chị Nguyệt chứ?

- Em về đi, anh mệt – Hắn khẽ cau mày, dùng tay đẩy Tuyết Lan ra.

- Tại sao chứ? Em có gì không bằng Lâm Bạch Nguyệt chứ? – Tuyết Lan hét toáng lên.

- Im đi – Hắn trừng mắt nhìn cô ta rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – Anh xin lỗi, em mau về đi.

- Lục Chấn Phong, anh quá đáng lắm, dù anh đồng ý hay không, anh vẫn phải cưới em, phải chịu trách nhiệm với em – Tuyết Lan hét lên rồi chạy rakhỏi phòng.

Xuống tới phòng khách, cô ta mặc quần áo vào rồi ra về,trong lòng rất tức tối. Còn lại hắn ở trong phòng, hắn mệt mỏi mặc quầnáo vào rồi nằm xuống giường. Ánh mắt của nó vẫn ám ảnh đầu óc hắn, khiến hắn cảm thấy day dứt, lẽ nào hắn đã sai rồi, tại sao lúc đó hắn lại nói những lời lẽ đó với nó chứ?

- Không được, mình phải đi tìm cô ấy, phải giải thích với cô ấy rằng sự việc không phải như cô ấy nghĩ.

Nghĩ sao làm vậy, hắn bật khỏi giường, khi hắn vừa định bước đi, có một thứ trên giường khiến hắn chú ý.

- Lạ thật – Hắn lầm bầm – Sao lại không có?

Nhìn tấm trải giường hoàn toàn trắng tinh, không có vết bẩn nào khiến hắncảm thấy khó hiểu, hắn nhớ lần đầu tiên cùng nó “vượt rào”, rõ ràng trên giường trên giường có một “vệt đỏ”, điều đó chứng minh nó vẫn còn làngười con gái trinh trắng. Còn Tuyết Lan, nếu thật sự hắn đã cùng cô ta“mây mưa” thì nhất định trên giường sẽ có “vệt đỏ” đó, trừ khi Tuyết Lan đã không còn trinh trắng, nếu không thì giữa hắn và cô ta chẳng xảy rachuyện gì hết. Nhưng nếu thật sự giữa hai người không có gì thì tại saoTuyết Lan lại làm như vậy? Mục đích của cô ta là gì?……………..

Đang chìm trong muôn vàn câu hỏi, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng của Eric:

- Chấn Phong, mau ra đây, May có chuyện rồi – Anh hét lên.

- Nguyệt? Có chuyện? – Hắn lẩm bẩm.

- Mau ra đây, cô ấy nguy lắm rồi – Eric lại hét lên.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, hắn lập tức lao ra ngoài, một cảnhtượng khủng khiếp hiện ra trước mắt hắn: nó đang nằm trên tay Eric, bộđầm trắng đã bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt nó trắng bệch, không chút sứcsống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn như chết sững, miệng lắp bắp:

- Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô ấy lại thành như thế này?

- Tôi không biết, nhưng chúng ta phải đưa May đến bệnh viện, nhanh lên trước khi quá muộn

Nghe anh nói xong, hắn thôi không hỏi nữa và chạy đi lấy xe. Nhẹ nhàng bế nó vào xe, Eric luôn tự nhủ thầm với chính mình như để trấn an bản thân:

- May sẽ ổn, cô ấy sẽ không sao, đúng vậy, sẽ không sao hết.

Hai chiếc xe phóng vút đi trong mưa, bên ngoài gió vẫn không ngừng gàothét, những giọt mưa vẫn cứ rơi như đang khóc than ột mối tình đẹp.

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

- Người nhà xin hãy ở ngoài – Cô y tá vừa nói vừa đẩy hắn ra – Chúng tôi sẽ làm hết sức.

- Làm ơn hãy cứu nó, xin hãy cứu nó – Nhỏ hét lên, gương mặt đẫm nước mắt

- Đó là bổn phận của chúng tôi – Cô y tá mỉm cười – Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh.

Nói rồi, cô y tá gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay nó và đóng cửa lại.

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

Khi cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí trở nên trầm mặc, cả bốn người đều im lặng, không ai nói với nhau câu gì. Nhỏ vẫn khóc, từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên gương mặt buồn bã của nhỏ. Gia Long lặng lẽ ômlấy nhỏ, anh biết nhỏ cảm thấy như thế nào, thật tâm anh cũng chỉ mongcho nó được bình an.

Hắn đứng tựa lưng vào bức tường, gương mặt đầyđau khổ, hắn đang sợ, một nỗi sợ rất lớn, hắn sợ sẽ mất nó, hắn tráchbản thân quá ngu ngốc khi nói ra những lời đó, sự ghen tuông đã khiếnhắn mất đi lí trí. Hắn biết hắn đã sai nhưng liệu có quá muộn để nhận ra điều đó hay không? Nó vẫn đang nằm trong đó, vẫn chưa có chút động tĩnh nào, liệu hắn có còn cơ hội để nói với nó lời xin lỗi hay đã quá muộn?Nghĩ tới việc mất đi nó, tim hắn quặn đau, nếu nó không còn trên cõi đời này nữa, hắn sẽ theo nó, dù cho nó có hận hắn như thế nào, hắn vẫn sẽyêu nó, sẽ yêu nó tới khi nào nó tha thứ cho hắn………….

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

Một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì, không khí bên ngoàicàng lúc càng tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe được.Đột nhiên nhỏ lên tiếng, phá đi bầu không khí nặng nề đó

- Anh Long, cho em biết lúc đó xảy ra chuyện gì? – Nhỏ nói, giọng run run.

Gia Long khẽ thở dài rồi lên tiếng:

- Lúc anh tìm thấy cô ấy, Nguyệt đang đứng gần con đường, có vẻ như cô ấy muốn tự sát, anh đã gọi cô ấy, lúc đó, Nguyệt đã nghe thấy nhưng điềuanh không ngờ là cô ấy lại lao thẳng ra đường sau tiếng gọi của anh –Gia Long lắc đầu, gương mặt đầy sự lo lắng.

- Vậy là em đã đoán đúng, nó đã muốn tự sát – Nhỏ thều thào nói, giọng nói vô cùng sợ hãi.

Gia Long nắm lấy tay nhỏ, khẽ siết lại. Nhỏ im lặng một lát rồi nói tiếp:

- Anh biết không? Ba năm trước, nó đã từng như vậy, đã từng muốn huỷ hoại bản thân, lúc đó nếu em không phát hiện thì có lẽ bây giờ nó đã……….. –Giọng nhỏ run run.

Ngừng một chút, nhỏ lại tiếp:

- Nguyệt từ nhỏđã vô cùng cô đơn, điều đó tạo ra trong lòng nó một góc tối rất lớn. Lúc đó ba mẹ nó đều đi làm, khi buồn nó hay đến nhà em chơi, dần dần, nó ởhẳn với em. Dù em cố chia sẻ nhưng mất mát trong lòng nó quá lớn, ba mẹnó tuy yêu thương nó nhưng do công việc nên cũng chẳng có nhiều thờigian ở bên nó. Rồi một ngày………… – Nói đến đây, mặt nhỏ trắng bệch, giọng nói run rẩy, tay chân trở nên lạnh ngắt.

- Đừng nói nữa, em không cần phải nói đâu – Anh nắm lấy tay nó, giọng đầy lo lắng.

Nhỏ không hề nghe thấy, dường như nhỏ đang chìm trong thế giới của riêngmình. Ngừng thêm một lát để lấy bình tĩnh, nhỏ vẫn tiếp tục nói:

-Rồi một ngày, vào sinh nhật nó, ngày 18/6, do bận công việc nên ba mẹ nó không về, lúc đó, nó cùng em ngồi bên một bàn đầy thức ăn cùng cái bánh sinh nhật tuyệt đẹp thì nhận được điện thoại. Em cứ tưởng nó sẽ khóc,sẽ buồn bã nhưng không, nó không biểu lộ chút cảm xúc nào cả, gương mặtnó lạnh băng. Sau đó, nó lật đổ cả bàn thức ăn, đập nát cái bánh kem rồi chạy ra ngoài. Trời lúc đó tối lắm, không trăng cũng không sao, trênđường chỉ còn hai đứa em. Đi một hồi lâu, tụi em đụng phải một đám ducôn, chúng mở miệng trêu ghẹo bọn em, sau đó còn rút cả dao ra đe doạhai đứa em nữa – Nhỏ cười cay đắng – Anh có biết chuyện sau đó như thếnào không?

Anh chưa kịp trả lời, nhỏ đã nói tiếp, miệng vẫn duy trì nụ cười đau đớn:

- Sau đó, nó bất ngờ giật lấy con dao đó và chỉ một nhát thôi, nó cứathẳng vào cổ một tên trong số chúng, vết cứa rất sâu, bọn còn lại thìchạy hết, tưởng chừng như nếu em không cản, nó sẽ giết chết hắn. Sự việc còn chưa kết thúc, lúc em kéo nó ra, nó giống hệt như bị mộng du, gương mặt nó, ánh mắt nó chẳng có lấy một tia cảm xúc. Rồi nó cười, cười điên dại và dùng dao cắt một nhát vào cổ tay mình, sự việc xảy ra rất nhanh, khi em bình tĩnh lại, nó đã ngất đi trong đống máu. Nếu lúc đó mọingười không kịp phát hiện thì cả nó và tên kia đều chết hết rồi. Sauchuyện đó, ba mẹ nó đã tỉnh ra, họ đã dàng thời gian cho nó nhiều hơn và anh thấy đấy, nó rất hạnh phúc.

Nói tới đây, nhỏ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, giọng nói đầy giận dữ:

- Em cứ tưởng nó sẽ chẳng bao giờ bị như vậy nữa, nhưng chính tại hắn,chính hắn đã khiến nó trở nên như thế này, chính hắn đã hại nó – Nhỏ gào lên – Chính là hắn, hắn không xứng đáng với tình yêu của nó………………

Nói chưa dứt lời, nhỏ ngất xỉu, một dòng nước mắt chảy dài trên mặt nhỏ.

## 34. Chương 34

Sau khi giao nhỏ cho bác sĩ, Gia Long trở lại ngồi cạnh hắn, anh hỏi:

- Phong, tôi muốn nói chuyện với ông, nói chuyện nghiêm túc được không?

- Được – Hắn đáp gọn, gương mặt vô cùng đau đớn.

- Ông……..có yêu Bạch Nguyệt không? – Gia Long hơi ngập ngừng

- Theo ông thì sao? – Hắn cười chua chát

- Đừng hỏi ngược lại tôi, hãy trả lời đi – Gia Long nghiêm giọng – Ông có yêu cô ấy không?

- Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy hơn cả mạng sống của chính mình – Hắn nói đềuđều – Chắc ông nghĩ tôi là một thằng khốn phải không? Như lời của GiaoChâu nói?

- Phải, ông là một tên khốn – Gia Long thẳng thừng nói – Cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ vì ông, thay vì thấu hiểu, thông cảm, ông lại vì một hiểu lầm mà tiếp tục làm tổn thương cô ấy, đẩy cô ấyxuống đáy vực tuyệt vọng nhưng tôi không hoàn toàn trách ông, ông khôngphải là người gây ra tất cả những lỗi lầm này, ông và Bạch Nguyệt đều là người bị hại.

- Ông nói vậy là sao? – Hắn ngạc nhiên – Tại sao lại là người bị hại?

Gia Long thở dài rồi kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện tai nạncủa nó, lí do nó tát Tuyết Lan và cả bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho hắn. Nghe anh nói xong, bàn tay hắn siết lại thành nắm, gương mặt corúm lại vì đau đớn và tức giận. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống,hắn khóc, khóc vì hối hận, những giọt nước mắt mặn chát cứ rơi mãi, rơimãi. Nhìn hắn đang đau đớn tột cùng, Gia Long khẽ thở dài, hắn khócchứng tỏ tình cảm hắn dành cho nó là vô cùng lớn, làm bạn thân bao nămrồi anh chưa từng thấy hắn khóc, thậm chí là đau khổ, hắn luôn là mộtcon người quyết đoán và lạnh lùng. Vậy mà giờ đây hắn đang khóc, khócnhư một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất. Đặt một tay lên vaihắn, anh nói:

- Tôi tin Nguyệt sẽ không sao đâu, ông hãy tiếp tục hyvọng, tôi cũng hy vọng, Giao Châu và cả Eric nữa, ai cũng hy vọng cô ấybình yên. Nếu lần này cô ấy không sao, ông phải bù đắp cho cô ấy, đượckhông? – Anh mỉm cười.

Hắn không đáp, khẽ gật đầu, dù anh không nóihắn cũng biết, hắn đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nó, nếu lần này nókhông sao, hắn nhất định sẽ bù đắp cho nó, sẽ tin tưởng nó, sẽ không làm nó bị tổn thương nữa và sẽ dùng cả mạng sống để mà yêu nó. Hơn nữa,chắc chắn hắn sẽ trả thù, hắn sẽ khiến cho cô ta phải chịu nỗi đau đớngấp trăm ngàn lần.

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

Lại thêm một giờ nữa trôiqua, vẫn chưa có bất kì thông tin nào cả, điều đó khiến hắn lo lắng đếnphát điên. Hắn cúi gằm đầu xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Đừng bỏ anh, anh van xin em, đừng bỏ anh

- Ông bình tĩnh đi, Nguyệt sẽ ổn mà – Gia Long an ủi hắn.

Nhìn hắn như thế này, anh không dám tưởng tượng đến cảnh hắn mất đi nó. Vớitính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên và có thể sẽ đi theonó.

Một lúc lâu sau, cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm. Bầu không khí vôcùng tĩnh lặng, đột nhiên nhỏ từ đâu chạy đến, phá đi bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya

- Nguyệt sao rồi? Nó đã tỉnh chưa? – Rồi nhỏ cụpmắt xuống, giọng nói đầy thất vọng khi nhìn thấy đèn vẫn còn sáng – Vậylà vẫn chưa biết gì sao?

- Sao em lại ra đây? Em đã thấy khoẻ hơn chưa? – Gia Long lo lắng hỏi và đỡ nhỏ ngồi xuống

- Em không sao – Nhỏ cười gượng.

- Ừ, mệt thì phải nói đó – Anh véo vào má nhỏ – Thôi, ngồi đây đi, anh đi mua cà phê.

Nói rồi, anh quay đi, để lại nhỏ và hắn ngồi cạnh nhau. Lẽ ra nhỏ định quay sang cho hắn một trận nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của hắn, nhỏ không nỡ, nhỏ biết hắn yêu nó nhiều lắm, nhỏ thật sự không ghét hắn nhưng nhỏ rất giận hắn, giận hắn một thì căm hận Tuyết Lan đến mười. Chính vì cô tamà bây giờ nó và hắn mới ra thế này, nói chính xác hơn, chính cô ta làngười trực tiếp gây ra chuyện đau lòng ngày hôn nay (dĩ nhiên một phầnlà do hắn nhưng lỗi của cô ta nhiều hơn).

Một lát sau, Gia Long trở lại với ba ly cà phê nóng. Anh đưa cho nhỏ và hắn rồi nhẹ nhàng nói:

- Uống đi cho tỉnh táo.

Hắn gật đầu cảm ơn rồi đưa lên miệng uống. Cà phê nóng khiến cho cả nhỏ vàhắn đều bình tĩnh hơn. Rồi giờ phút đó cũng đến, cánh cửa phòng cấp cứumở ra và nó được các cô ý tá đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cả bangười chạy lại bên cạnh bác sĩ, hắn lo lắng hỏi:

- Cô ấy sao rồi? Hãy nói với tôi là cô ấy không sao đi – Hắn gần như hét lên.

- Cậu bình tĩnh đi, đúng là cô ấy không sao, nhưng mà…….. – Vị bác sĩ già khẽ thở dài – Nhưng mà cô ấy đã bị sảy thai.

- Sảy thai? – Hắn trợn tròn hai mắt lên nhìn bác sĩ – Cô ấy có thai sao?

- Phải, cô ấy có thai được gần một tháng rồi, do cô ấy bị chấn động nênkhông giữ lại được đứa bé, tôi rất tiếc, nhưng điều đáng mừng là cô ấyvẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là sẽ chóng khoẻ thôi.

Nghe ông nói xong, hắn loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đất, đôi mắt dại hẳn đi, hắn khẽ lầm bầm:

- Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?

Còn nhỏ sau khi nghe xong thì bật khóc nức nở, anh dịu dàng ôm lấy nhỏ vàdỗ dành. Vị bác sĩ khẽ thở dài, ông căn dặn Gia Long một vài điều rồinhanh chóng đi khỏi

Thời gian: trước lúc nhỏ hỏi Gia Long về chuyện đã xảy ra……….

Đang ngồi chờ đợi kết quả, bỗng nhiên Eric nhận được cuộc gọi từ Trang Linh

- Alo, em gọi anh có chuyện gì không?

- Xin hỏi anh có phải là bạn của cô gái tên Trang Linh không? – Một cô gái nào đó lên tiếng

- Phải, tôi là bạn của cô ấy, cô là ai? – Eric ngạc nhiên nói

- Tôi là Linda, Trang Linh bạn anh đã nhập viện rồi, trước khi ngất đi, cô ấy nhờ tôi gọi cho anh – Cô gái tiếp tục nói.

- Cái gì? Tại sao? Cô ấy đang ở đâu? – Eric hốt hoảng hỏi

- Bệnh viện thành phố, đang trong phòng cấp cứu – Cô gái đáp

- Đợi tôi một lát, tôi sẽ tới ngay – Eric nói nhanh rồi cúp máy.

Eric nắm lấy vai của Gia Long, giọng vô cùng khẩn trương:

- Bây giờ tôi phải đi, có tin gì thì anh hãy gọi cho tôi nhé, đây là sốđiện thoại của tôi – Eric vừa nói vừa đưa cho Gia Long tấm bưu thiếpxong rồi chạy vụt đi.

- Có chuyện gì vậy anh? – Nhỏ hỏi

- Anh không biết, Eric nói có việc – Gia Long đáp – Anh ấy nói khi nào có tin gì thì gọi cho anh ấy.

- Vậy à? – Nhỏ đưa tay nhận lấy tấm bưu thiếp rồi ngồi xuống chờ đợi kết quả.

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

Một lúc sau, Gia Long có mặt tại bệnh viện thành phố, trước cửa phòng cấp cứu, anh nhìn thấy một cô gái, anh vội hỏi:

- Cô là Linda?

- Phải, tôi là Linda, còn anh là? – Cô gái mỉm cười thân thiện

- Tôi là Eric, cô mau nói cho tôi biết, tại sao Trang Linh lại nhập viện? – Anh lo lắng hỏi

- Cô ấy bị chém, một nhát chém sau lưng – Linda đáp – Tôi thấy cô ấy nằmtrên đường trên một vũng máu nên gọi xe cấp cứu, trước khi ngất cô ấybảo tôi gọi cho anh.

- Bị chém sao? – Eric ngạc nhiên

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Eric vội chạy đến bên vị bác sĩ, lo lắng hỏi:

- Cô ấy sao rồi?

- Anh nói gì tôi không hiểu – Vị bác sĩ thật thà trả lời

- Để tôi – Linda kéo Eric ra rồi nói với vị bác sĩ – Cô gái lúc nãy ra sao rồi?

- Cô ấy ổn rồi, tuy vết thương hơi sâu nhưng không ảnh hưởng tới tínhmạng, chỉ có điều cô ấy mất máu hơi nhiều nên cần phải ở bệnh viện vàingày để tiện theo dõi – Vị bác sĩ ôn tồn đáp – Xin mời một trong haingười theo tôi để làm thủ tục nhập viện.

- Được rồi, tôi đi – Lindamỉm cười rồi quay sang Eric – Anh ở với cô ấy nhé, tôi đi làm thủ tụcnhập viện, đừng quá lo lắng, cô ấy không sao đâu.

Eric gật đầu rồi đi vào phòng ngồi. Nhìn gương mặt xanh xao của cô, Eric thấy xót xa vôcùng. Bỗng nhiên anh thấy Trang Linh khẽ cau mày rồi cô từ từ mở mắt ra, Eric vui mừng nói:

- Em tỉnh rồi sao? Thật là tốt quá

- Ưhm, em đang ở đâu vậy? Sao anh lại ở đây? – Trang Linh hơi nhăn mặt lại vì vết thương bị động.

- Em đang ở trong bệnh viện, có một cô gái gọi cho anh báo rằng em bịthương, mau nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra? – Eric nắm lấy tay cô.

- Lúc chiều Tuyết Lan gọi cho em, cô ấy nói muốn đi dạo nên em đi với côấy, lúc chúng em về thì đã muộn lắm rồi, bỗng nhiên có một đám ngườichặn đường bọn em, chúng còn mang theo dao nữa, bọn họ nói rằng muốn bắt Tuyết Lan và bảo em đi đi. Sau đó bọn chúng nhào vào Tuyết Lan và chẳng để ý gì tới em, Tuyết Lan đã chống trả, một tên bị Tuyết Lan tát vàomặt thì giơ dao lên định chém sau lưng cô ấy. Lúc đó em liều mạng xôngra đỡ một dao, sau đó vì mất máu nên em gục xuống, còn Tuyết Lan thì bịbắt đi sau khi đã ngất xỉu, chuyện sau đó thì em không nhớ – Trang Linhthành thật kể, lấy tay xoa xoa đầu.

- Ừ, thôi em nghỉ cho khoẻ đi, em mệt lắm rồi – Eric mỉm cười dịu dàng.

- Ừm – Trang Linh khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt.

Một lúc sau, Linda vào phòng, vừa nhìn thấy cô, Eric mỉm cười:

- Cảm ơn cô đã giúp cô ấy, tôi không biết phải trả ơn cho cô như thế nào nữa

- Không sao đâu, tình cờ thôi, tôi không cần anh báo đáp đâu – Linda mỉmcười tinh nghịch – Thôi tôi đi đây, anh ở đây với cô ấy nhé.

- Dù sao cũng cám ơn cô, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại – Eric mỉm cười

- Hy vọng vậy – Linda mỉm cười rồi rời đi.

Eric mỉm cười, thầm cám ơn cô gái lạ mặt đã giúp đỡ cho Trang Linh, nếu không có cô ấy thì chắc cô sẽ gặp nguy hiểm rồi.

Ngồi với Trang Linh một lát, Eric ra ngoài mua cà phê để uống, bỗng nhiênanh nghĩ ra một chuyện, nếu như Trang Linh đỡ cho Tuyết Lan một dao, tức là đã cứu mạng cô ta, xem như đã trả hết nợ cho Tuyết Lan, vậy nghĩa là Trang linh đã có thể ra đi và tố cáo Tuyết Lan.

- Vậy thì tốt quá rồi – Eric vui mừng nói – Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Tuyết Lan.

Uống hết ly cà phê, Eric trở vào phòng ngồi cạnh giường của Trang Linh, chờ đợi tin tức của nó.

## 35. Chương 35

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh của màn đêm.

- Alo, May sao rồi? – Eric lo lắng hỏi

- Cô ấy ổn rồi – Gia Long mệt mỏi nói – Nhưng cô ấy đã bị sảy thai.

- Cái gì? – Eric ngạc nhiên đến cực độ – May có thai sao?

- Phải, gần một tháng rồi, nhưng do bị chấn động mạnh nên không thể giữlại được – Gia Long nói, giọng vương chút buồn bã, dù gì anh cũng rấtmến nó nên khi nghe chuyện này anh cũng cảm thấy bị sốc.

- Vậy sao? May thế nào rồi? – Eric lo lắng hỏi, anh sợ nó vì chuyện này mà càng trở nên suy sụp hơn.

- Cô ấy vẫn chưa tỉnh, vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưnganh yên tâm, bác sĩ nói cô ấy không sao đâu, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vàingày sẽ ổn thôi.

- Ừ, vậy thì tốt rồi, thôi, anh nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì thì báo cho tôi biết nhé – Eric mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi biết rồi – Gia Long đáp rồi tắt máy.

Dẹp điện thoại vào túi, anh khẽ thở dài, liệu chuyện này sẽ ra sao đây? Mất đi đứa con chắc chắn nó sẽ rất sốc, lại còn chuyện hiểu lầm với hắnnữa. Nghĩ tới đây, anh bất giác lại thở dài, có lẽ nên phó mặc cho sốtrời, nếu hắn và nó có duyên vợ chồng thì chắc chắn sẽ chẳng ai ngăn cản được, hơn nữa anh tin hắn sẽ đối xử với nó rất tốt, dù gì hắn cũng đãbiết rõ về những hiểu lầm trước đây rồi, hắn thế nào cũng sẽ cố gắng bùđắp cho nó, nhưng điều quan trọng ở đây là nó, liệu nó có tha thứ chohắn hay không? Có tha thứ hay không khi mà những tổn thương do hắn gâyra quá lớn?

Đột nhiên nhỏ lên tiếng, thu hút sự chú ý của anh:

- Anh uống đi – Nhỏ mỉm cười, chìa ly cà phê ra cho anh

- Cám ơn em, sao không ở trong với Nguyệt đi? Ra đây làm gì? – Anh mỉm cười dịu dàng, nhận lấy ly cà phê.

- Em muốn ra ngoài cho tỉnh táo, hơn nữa em nghĩ Chấn Phong muốn được một mình với nó – Nhỏ mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh – Ngày hôm nay xảy raquá nhiều biến cố anh nhỉ?

- Ừ, em còn giận Chấn Phong không? – Gia Long nắm lấy tay nhỏ – Em ổn chứ? Có cần anh đưa em về nhà nghỉ ngơi không?

- Em ổn, anh đừng lo – Nhỏ mỉm cười, khẽ siết lấy tay anh – Thật ra emkhông hề giận Chấn Phong, em hiểu những gì Chấn Phong cảm nhận, em chỉtrách anh ta sao lại để sự ghen tuông điều khiển bản thân và làm nó bịtổn thương, tuy hắn cũng có lỗi nhưng người có lỗi thật sự chính là con ả Tuyết Lan đó – Nhỏ nghiến răng, ánh mắt vô cùng tức giận – Nhất định em không tha cho cô ta đâu.

- Anh không nghĩ em sẽ xử lý cô ta gọn hơnChấn Phong, em quên hắn là ai sao? Hắn là Lục Chấn Phong, giám đốc củacông ty Wing, nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn đấy – Gia Long mỉm cười –Chưa kể đến bác Minh và dì Huỳnh.

- Anh nhắc em mới nhớ – Nhỏ giật thót – Chúng ta phải báo chuyện này cho ba mẹ của nó.

- Để mai đi em à, bây giờ đã khuya lắm rồi – Gia Long mỉm cười

- Vậy cũng được – Nhỏ khẽ gật đầu, bất giác hướng mắt nhìn lên trời – Hôm nay trời không có sao nhỉ?

- Em thích ngắm sao à? – Gia Long khoác một tay lên vai nhỏ, kéo nhỏ lại gần mình

- Vâng – Nhỏ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp của anh.

Rồi hai mí mắt nhỏ dần dần sụp xuống và nhỏ ngủ thiếp đi. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bế nhỏ lên rồi đưa nhỏ về nhà sau khi đã báo một tiếng với hắn.

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

Hắn ngồi nhìn nó, nhìn gương mặt tái nhợt không chút sức sống rồi lại nhìnxuống cái bụng phẳng lì của nó. Hắn bất giác đưa tay lên sờ vào đó, mớingày hôm qua thôi, con của hắn vẫn còn sống, vẫn còn nằm đó phát triểntừng ngày, từng ngày một. Vậy mà giờ đây, hắn đã vĩnh viễn mất đi đứabé, đứa con bé bỏng vẫn chưa thành hình của hắn, là kết tinh tình yêucủa nó và hắn. Rồi hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt nó, những giọtnước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của hắn, hắn thật sự hối hận lắm,hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nghi ngờ nó sẽ, sẽ tin nó vô điềukiện, chỉ cần nó tha thứ cho hắn, chỉ cần như vậy thôi. Hắn nắm lấy bàntay lạnh ngắt của nó áp lên mặt mình, môi khẽ mấp máy:

- Nguyệt, thalỗi cho anh, anh đã làm em buồn, làm cho em khổ, làm mất đi đứa con củachúng ta, tất cả là lỗi của anh, em muốn mắng anh, muốn đánh anh, muốnlàm gì cũng được, nhưng anh xin em đừng rời xa anh, anh xin em – Hắnnghẹn ngào nói, nước mắt tiếp tục chảy dài.

Hắn ngồi cạnh nó, thỉnhthoảng lại khóc, lại tiếp tục xin nó tha lỗi, cuối cùng, hắn gục xuốngngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nó. Lúc này, nó từ từ mở mắt ra, một dòng nước mắt chảy dài trên má nó, một vài giọt rơi xuống cái gốinó đang nằm. Nó từ từ ngồi dậy, cơ thể vẫn còn hơi đau nhức. Nó nhẹnhàng đặt một tay lên khuôn mặt đầy mệt mỏi và buồn bã của hắn, nước mắt lại tiếp tục rơi, nó khe khẽ nói với hắn:

- Em xin lỗi – Nó đau đớn nói.

Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn rồi lấy một tấm chăn đắp cho hắn, nhìnquanh phòng, nó phát hiện thấy túi xách của mình đang nằm trên bàn, nóvội mở ra xem, vẫn còn tiền, cả điện thoại, một vài thứ khác và cả chiếc lọ thuỷ tinh chứa những mảnh pha lê vỡ. Nó khẽ thở dài, quay lại nhìnhắn lần cuối cùng, nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và lén lút đi khỏibệnh viện. Sau khi ra tới đường lớn, nó bắt taxi về nhà. Sau một tràngchuông như đấm vào tai người khác, vị quản gia vội chạy ra mở cửa cho nó. Ông ấy vừa mở cửa, vừa ngạc nhiên hỏi nó:

- Tiểu thư, sao cô lại về vào giờ này vậy?

- Ba mẹ cháu có ở nhà không? – Nó không trả lời mà hỏi ngược lại người quản gia.

- Thưa tiểu thư, ông chủ vẫn còn thức còn bà chủ thì đã ngủ rồi ạ – Vị quản gia cung kính nói.

- Cháu biết rồi, vậy phiền bác đóng cửa giúp cháu nhé, cháu vào gặp ba một lát – Nó mỉm cười nhìn ông rồi đi vào nhà.

Tới trước cửa phòng cửa ba nó, nó khẽ gõ cửa.

- Vào đi – Giọng ông Minh vang lên.

Nó hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

- Chào ba con mới về – Nó khẽ mỉm cười.

- Sao con lại về nhà giờ này? Có chuyện gì sao? – Ông Minh ngạc nhiên nhìn nó

- Dạ, có chút chuyện, ba giúp con được không ạ? – Nụ cười trên môi nó vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cương quyết nhưngthoáng bi thương.

- Được rồi, con ngồi xuống đi, có chuyện gì cứ nói – Ông Minh đứng dậy và đi đến chỗ bộ sofa.

Nó ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho ông Minh rồi nhẹ nhàng nói:

- Con muốn sang Mỹ và huỷ hôn ước với Chấn Phong.

- Tại sao? – Đôi mắt ông thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về với vẻ bình tĩnh.

- Con sẽ giải thích sau, xin ba cho con đi – Nó cương quyết nói, đôi mắt đầy vẻ bi thương.

- Được rồi, con muốn chừng nào đi – Ông Minh bình tĩnh nói, ông biết rõtính tình của nó hơn ai hết, nó giống hệt ông, một khi muốn làm chuyệngì thì trời cản cũng không được.

- Ngay bây giờ – Nó nói, đôi mắt ánh rõ sự đau khổ dù nó cố kềm nén.

- Được rồi – Ông Minh gật đầu rồi lấy điện thoại ra đặt vé máy bay, xongrồi quay qua nó – Ba năm, đó là khoảng thời gian ba cho con, sau ba năm, con phải về Việt Nam, được chứ?

- Vâng, con biết – Nó gật đầu – Bao giờ máy bay cất cánh ạ?

- Một tiếng nữa, con chuẩn bị đồ đi, khi ra sân bay, họ sẽ đưa vé cho con – Ông mỉm cười, giọng nói có chút buồn – Con nhớ giữ lời hứa của mìnhvà một điều nữa, hãy mạnh mẽ lên con gái của ba.

- Ba, con biết, conxin lỗi, nhất định con sẽ trở về – Nó bật khóc và ôm chầm lấy ba nó –Sau khi con đi, ba hãy nói với mẹ, con sợ mình sẽ không đi được khi gặpmẹ vào lúc này.

- Được, ba sẽ giúp con, con ngoan, đừng khóc, mau điđi, kẻo trễ máy bay – Ông nhẹ nhàng vuốt tóc nó – Lời hứa ba năm, conkhông được phép quên.

Ông lau nước mắt cho nó rồi đưa cho nó một tấm sec

- Đem theo cái này đi, lúc cần thì sử dụng – Ông mỉm cười – Đi đi, ba năm sau, ba muốn thấy một Lâm Bạch Nguyệt thật sự.

- Vâng, thưa ba con đi, hãy nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều và con xin lỗi – Nó quay đi, nước mắtbất giác lại tuôn rơi, nó sẽ đi, sẽ đi khỏi nơi này, nó không thể tiếptục đối mặt với hắn, nó phải đi, đi thật xa khỏi nơi có hắn.

Nó chạynhanh ra cổng, nơi có chiếc xe đang chờ đợi sẵn. Trên đường ra sân bay,chiếc xe chạy ngang bệnh viện mà lúc nãy nó điều trị, nước mắt nó lạituôn trào, nó mấp máy môi:

- Tạm biệt……

Lau đi những giọt nước mắt, nó lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ và Eric, hai tin nhắn nhưng cùng một nội dung:

- Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Rồi nó bấm nút gửi và tắt máy. Tạm biệt tất cả, hẹn ba năm sau chúng ta sẽgặp lại nhau, hy vọng tới lúc đó, nó đã có đủ can đảm để đối mặt vớihắn, hy vọng ba năm đủ để vết thương của nó khép miệng và hy vọng tớilúc đó, nó có thể biết được chính xác bản thân nó muốn điều gì. Thật sựnó không hận hắn, không hận hắn một chút nào cả, nhưng vết thương của nó đã quá lớn, nó không thể đối mặt với hắn, nó cũng không chắc rằng liệuhắn có thật sự là nửa kia của nó hay không hay tất cả chỉ là do nó ảotưởng…….

## 36. Chương 36

- Vậy à? Được rồi, có tin gì thì nhớ báo cho tôi biết – Ông Minh thở dài.

- Vâng, ông chủ đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ báo ngay cho ông chủ biết – Người ở đầu bên kia trả lời.

- Được rồi, tôi giao mọi chuyện cho cậu – Ông Minh trả lời rồi tắt máy.

Ném chiếc điện thoại qua một bên, ông lấy tay day day thái dương, ông cảmthấy mệt mỏi. Lần đầu tiên ông thấy nó như vậy, dường như chuyện ba nămvề trước so với chuyện mà nó đang gặp phải chẳng bằng một phần nhỏ. Tính tình của nó ông là người hiểu rõ nhất bởi vì nó giống hệt ông, từ tínhtình cho tới cách giải quyết mọi việc, chỉ có điều so với ông, nó rất dễ bị tổn thương. Thương trường đã rèn luyện cho ông một tinh thần thép,khả năng ứng biến cực nhạy và sự tàn nhẫn. Còn nó thì khác, tuy khả năng giải quyết công việc của nó không hề thua kém ông, cả tính cách cũnglạnh lùng nhưng nó vẫn chỉ là một cô bé 19 tuổi chưa nếm trọn vị đời.Chuyện xảy ra lần này theo dự đoán của ông thì chắc chắn liên quan tớihắn, ông đã tin tưởng trao nó cho hắn, vậy mà bây giờ hắn lại khiến nóchịu tổn thương nặng nề tới mức phải bỏ đi, ông sẽ không can thiệp vàochuyện của nó nhưng ông nhất định sẽ làm rõ mọi thứ.

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

Màn đêm dần dần biến mất nhường chỗ cho bình minh xuất hiện. Những tia nắng buổi sớm mai cùng tiếng chim hót líu lo đã kéo hắn ra khỏi giấc mộngđẹp. Hắn khẽ động đậy khiến tấm chăn trên người rơi xuống, hắn nhặt tấmchăn lên, ngạc nhiên nói:

- Mình có đắp chăn sao? Tại sao mình không nhớ? – Hắn gãi đầu.

Cầm cái chăn trên tay một lát, hắn lắc lắc đầu cho tỉnh rồi hướng mắt về phía giường. Nhìn chiếc giường trống trơn, hắn dụi mắt một lần nữa rồi nhìn lại nhưng vẫn thấy không có nó. Chiếc chăn trêntay hắn rơi xuống đất, vừa lúc đó, vị bác sĩ từ ngoài bước vào phòng,nhanh như chớp, hắn chạy lại nắm chặt lấy hai vai ông ta

- Cô ấy đâu? Ông mau nói cho tôi biết đi – Hắn nói như hét

- Cậu hãy bình tĩnh đi, cô ấy là ai? – Vị bác sĩ hơi hoảng sợ khi thấy thái độ của hắn.

- Còn ai nữa? Lâm Bạch nguyệt, cô gái nhập viện tối qua do bị tai nạn –Hắn lôi vị bác sĩ đến bên cái giường – Nói mau, cô ấy đâu rồi?

- Cậu bình tĩnh đi, tôi không biết, tôi vốn đến đây để khám cho cô ấy mà – Vị bác sĩ hoảng hốt nói

- Chấn Phong, Bạch nguyệt đâu? – Nhỏ hốt hoảng chạy vào phòng, theo sau là Gia Long – Mau nói đi, Bạch nguyệt đâu rồi?

- Tôi không biết, khi tôi thức dậy thì cô ấy đã biến mất rồi – Hắn hétlên và bỏ vị bác sĩ ra – Tại sao cô lại tìm cô ấy vào lúc sáng sớm nhưthế này?

- Vì cái này – Nhỏ chìa điện thoại ra, màn hình vẫn đanghiện lên tin nhắn của nó tối qua, mắt nhỏ rưng rưng – Vậy là nó không có ở đây sao? Vậy thì nó đi đâu chứ?

- Cái gì đây? Cái gì mà “Tạmbiệt”? – Hắn như không tin nổi vào mắt mình – Giao Châu, cho tôi biết,cô ấy thường đi đâu? Có khi nào cô ấy về nhà không?

- Về nhà? Đúng,về nhà, chắc chắn nó sẽ về nhà – Nhỏ mừng rỡ nói – Đi thôi, chúng ta vềnhà của nó, chắc chắn là ba mẹ nó sẽ biết nó đi đâu.

Nhỏ vừa dứt lời thì điện thoại của Gia Long cũng vang lên

- Alo, có chuyện gì không? – Gia Long hỏi

- May sao rồi? Tối qua cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nội dung là “Tạmbiệt.Hẹn gặp lại”, sau đó tôi cố gọi cho cô ấy nhưng dường như May đãtắt máy – Eric lo lắng nói

- Chúng tôi cũng không rõ cô ấy đang ởđâu, cô ấy đã trốn viện vào đêm qua, khi nào có tin gì tôi sẽ báo choanh biết – Gia Long khẽ thở dài.

- Được, khi nào có tin tức gì nhớ báo cho tôi – Eric lo lắng nói.

- Tôi biết, anh cứ yên tâm – Gia Long nói rồi tắt máy.

Dẹp điện thoại vào túi, anh quay sang nói với nhỏ và hắn:

- Eric vừa gọi, anh ấy nói là Nguyệt cũng đã nhắn tin cho anh ấy, nội dung giống hệt với tin nhắn gửi cho Giao Châu.

- Thôi, chúng ta đi lại nhà nó đi, nhanh lên – Nhỏ giục.

Nói rồi, cả ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và đến nhà nó. Vị quảngia nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cổng vừa mở ra, nhỏ và hắn chạy nhanhvào nhà còn Gia Long thì từ từ vào sau.

Ở trong nhà, ba nó đang ngồinhâm nhi cà phê còn mẹ nó thì ngồi im trên ghế sofa, hai mắt đỏ hoe. Nhỏ chưa kịp lên tiếng, hắn đã vội nói:

- Nguyệt đâu rồi? Cô ấy có về nhà không bác?

- Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu – Ông Minh chậm rãi nói – Còn Gia Long và Giao Châu, hai đứa cũng ngồi đi.

- Xin bác cho cháu biết cô ấy đang ở đâu, làm ơn cho cháu biết đi – Hắn tiếp tục nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng

- Tôi có được phép biết vì sao con bé lại bỏ đi khỏi nhà cậu không?- Ông Minh không trả lời mà hỏi ngược lại hắn

- Là cháu có lỗi, cháu làm cô ấy bị tổn thương, xin bác tha lỗi cho cháu – Hắn quì xuống đất, nét mặt vô cùng đau đớn.

- Cậu xin lỗi tôi làm gì? Người cậu nên xin lỗi lẽ ra phải là con bé chứ? – Ông minh nói đều đều, tiếp tục nhâm nhi tách cà phê nóng.

- Xin bác cho cháu biết Nguyệt đang ở đâu, cháu sẽ xin lỗi cô ấy, cháu xin bác – Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt hoe hoe đỏ.

Ông Minh không đáp, đôi mắt vẫn dán lên màn hình ti vi, tách cà phê đang được giơ lên bỗng nhiên dừng lại khi sắp chạm đến môi……

- Chúng tôi vừa nhận được tin chiếc máy bay từ Việt Nam đến Mỹ đã cấtcánh tối qua khi bay ngang qua biển đã gặp trục trặc kĩ thuật, rơi thẳng xuống biển, hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi để biết thông tin về người sống sót, nhưng theo hiện trạng do chính hãng bay cung cấp, toàn bộhành khách đã tử nạn……………..

“Xoảng”, tách cà phê rơi tự do xuống đấtvà vỡ tan, bà Huỳnh Như sau khi nghe tin thì thét lên một tiếng rồi bấttỉnh. Ông Minh tái mặt, đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, vừa lúc đó,một hồi chuông điện thoại vang lên, ông run rẩy bắt máy:

- Alo?

- Ông chủ, chiếc máy bay chở tiểu thư Bạch Nguyệt đã…… – Đầu dây bên kia ngập ngừng – Rơi xuống biển rồi ạ.

Như một xô nước dập tắt đi ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong lòng ông Minh,cuộc điện thoại đó như một lời xác nhận, mặt ông trở nên trắng bệch,chiếc điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất, ánh mắt ông dại đi, lấymột tay ôm lấy đầu, ông mấp máy môi:

- Tại sao lại như vậy?

Đột nhiên bà Huỳnh Như tỉnh dậy, bà nắm chặt lấy nhỏ, nước mắt giàn giụa trên mặt

- Cháu nói cho dì biết đi, con Nguyệt đang ở nhà cháu đúng không? Nókhông hề đi chuyến bay đó đúng không? – Bà gào lên, khuôn mặt rúm ró lại vì đau đớn.

- Cái gì? Bác nói vậy là sao? – Nhỏ mấp máy môi, đôi mắt ánh lên một chút sợ hãi – Bác nói Nguyệt đi chuyến bay đó sao?

- Không, nó không đi chuyến bay đó, cháu nói đi, nó đang ở nhà cháu đúng không? – Bà Huỳnh Như khóc nấc lên rồi ngất xỉu.

- Bác, bác tỉnh lại đi, bác nói gì cháu không hiểu gì cả – Nhỏ lay lay bà dậy, khuôn mặt vô cùng sợ hãi.

- Quản gia, đưa bà ấy vào trong phòng nghỉ ngơi đi – Ông minh chậm rãi nói

- Vâng – Vị quản gia gật đầu rồi cho người đến đỡ bà vào phòng.

Một lúc sau, ông chậm rãi lên tiếng:

- Có một chuyện tôi muốn nói với cậu – Ông đưa mắt nhìn sang hắn – Đó làhôn ước giữa cậu và con bé đã được huỷ bỏ, từ giờ trở đi, cậu không cònliên hệ gì với con bé nữa.

- Tại sao? Cháu không chấp nhận – Hắn vội nói

- Việc này không đến lượt cậu quyết định, đó là quyết định của con bé,xin cậu hãy tôn trọng – Ông khẽ nhíu mày khi nhắc đến nó, nỗi đau nàyquá lớn nên dù có cố gắng che giấu, khuôn mặt ông ít nhiều cũng biểu lộmột chút cảm xúc.

- Cháu muốn gặp cô ấy, cháu phải nói chuyện với côấy, trừ phi do chính miệng cô ấy nói ra, cháu sẽ không bao giờ đồng ý –Hắn đứng bật dậy, giọng nói vô cùng cương quyết.

- Cậu sẽ không thểgặp nó được nữa – Bà Huỳnh Như bất ngờ lên tiếng – Nói chính xác hơn làtất cả chúng ta sẽ không ai còn có thể gặp nó được nữa.

Nói rồi bà đi tới và ngồi xuống cạnh ông Minh. Nhỏ sợ hãi nói:

- Bác, bác nói vậy là sao? Tại sao không thể gặp lại Nguyệt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Nó đã có mặt trên chuyến bay đó – Bà nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe.

- Chuyến bay? Chẳng lẽ là chuyến bay vừa được nói đến lúc nãy trên ti vi? – Nhỏ kinh hãi hỏi

- Phải – Bà Như Huỳnh gật đầu, nước mắt lại tiếp tục tuôn trào.

Bà vừa gật đầu xác nhận xong, nhỏ ngất xỉu, sự việc này đã quá sức tưởngtượng của nhỏ khiến nhỏ không thể nào đón nhận được. Gia Long vội ôm lấy nhỏ, đôi mắt vẫn còn bàng hoàng khi nghe tin dữ. Hắn thì ngồi như tượng đá, đôi mắt dại hẳn đi, gương mặt đen lại, khoé môi giật giật, bàn taysiết lại thành nắm, trông hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Đột nhiên hắn lên tiếng, chất giọng trầm trầm đầy đau đớn:

- Bác gạt cháu đúng không? Cô ấy muốn tránh mặt cháu nên mới bày ra chuyện này phải không?

- Đây là sự thật, tôi sẽ không lấy cái chết của con mình ra để đùa giỡn – Ông minh gằn từng tiếng, lớp vỏ bọc của ông đã gần rạn nứt, ông khôngthể chịu nổi sự đau đớn này được nữa.

- NÓI DỐI, TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI – Hắn hét lên rồi chạy ra ngoài, chiếc Ferrari màu đen phóng nhanh đi.

- Không xong rồi, bác giúp cháu chăm sóc Giao Châu, cháu phải chạy theoChấn Phong, không thì chắc cậu ấy sẽ gây tai nạn khi lái xe với tâmtrạng này – Gia Long vội nói.

- Được, giúp ta khuyên Chấn Phong – Ông Minh cau mày, nhận lấy nhỏ từ tay anh, ông không thể nói được câu “Đừng quá đau lòng” bởi chính ông cũng đang rất đau đớn khi nghe tin dữ vềnó.

- Vâng, chào bác cháu đi – Gia Long gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài, phóng xe theo hắn.

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

Trên đường, hắn phóng xe như vũ bão, chiếc Ferrari màu đen lao đi như xégió. Đầu óc hắn chẳng thể suy nghĩ được gì, hắn đã mất nó rồi, mất nóthật rồi, nó không còn cần hắn nữa nên mới bỏ hắn mà đi, nếu vậy thì hắn sẽ đi tìm nó, sẽ đi theo nó. Nghĩ vậy, hắn lại tăng tốc tới mức tối đa, chiếc xe lại tiếp tục lao đi trên con đường.

Ở phía sau, Gia Longvẫn kiên trì phóng xe theo hắn, điều khiến anh đau đầu là không biết làm sao để có thể khiến hắn dừng lại. Vận tốc xe lúc này quá lớn, chỉ cầnđâm vào một vật nào đó là sẽ rất nguy hiểm. Chợt nghĩ ra một cách, anhgọi cho hắn, tuy biết hắn sẽ không nghe máy nhưng may mắn là điện thoạicủa hắn có chế độ phát tin nhắn thoại, chỉ cần gửi tin nhắn thoại vàomáy là điện thoại tự động sẽ phát lên cho người sử dụng nghe thấy

Tuy cách này cũng rất nguy hiểm nhưng nếu để hắn tiếp tục lái xe như vậythì càng nguy hiểm hơn nên Gia Long đành phải làm vậy. Lấy điện thoạira, anh gọi cho hắn, cố hét lớn nhất có thể:

- CHẤN PHONG, BẠCH NGUYỆT CÒN SỐNG, MAU DỪNG LẠI ĐI!

Quả nhiên đúng như anh dự đoán, chiếc xe giảm dần tốc độ, nhưng đột nhiên,chiếc xe đâm sầm vào cái cây bên đường, anh vội vàng thắng lại và chạyđến xem, hắn đã bất tỉnh, đầu bị chấn thương còn chiếc xe thì bị móp mui do đâm vào cây. Vội đưa hắn lên xe mình, anh gọi người đến câu xe hắnvề nhà mình rồi chở hắn đến bệnh viện. Rất may là chiếc xe đã giảm tốcđộ đáng kể, không thì chắc chắn mạng sống của hắn khó giữ được.

Lo cho hắn xong xuôi, Gia Long gọi về nhà nó để hỏi thăm tình hình. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng papa nó cũng bắt máy:

- Alo? – Papa nó nói, giọng đầy mệt mỏi

- Cháu là Gia Long, bác gái và Giao Châu sao rồi thưa bác? – Gia Long lễ phép nói.

- Hai người đều tỉnh rồi, cháu đừng lo, còn Chấn Phong sao rồi? – Papa nó nói, giọng có một chút tức giận

- Chấn Phong không sao đâu thưa bác, chỉ có điều lúc nãy cậu ấy tông vàocây nên cháu vừa đưa cậu ấy đến bệnh viện – Gia Long thở dài – Cháu cóthể hỏi một chuyện được không ạ?

- Cháu cứ nói – Ông minh nói nhanh

- Thật sự là…..uhm……thật sự là Bạch Nguyệt có mặt trên chuyến bay đó sao? – gia Long hơi ngập ngừng, anh không muốn nhắc đến việc này nhưng vìhắn nên anh đành phải hỏi – Xin lỗi nếu cháu có làm bác không vui.

- Không, không sao – Papa nó trầm giọng – Con bé thật sự đã đi chuyến bay đó, nó thật sự đã rời xa chúng ta rồi cháu à.

- Cháu xin lỗi – Gia Long nói – Cháu không nên nhắc tới việc này.

- Không sao, cháu lo cho Chấn Phong đi, khi nào cậu ta tỉnh thì hãy bảocậu ta quên con bé đi, bác nghĩ con bé cũng không muốn nhìn thấy cậu tađau khổ đâu – Papa nó thở dài.

- Vâng, cháu biết rồi – Gia Long nói rồi tắt máy.

Vậy là nó thật sự đã ở trên chuyến bay đó, anh biết phải nói gì với hắn khi hắn tỉnh dậy đây, rồi còn lời mà papa nó nhờ anh chuyển lại nữa, liệuhắn có bình tĩnh nổi khi nghe về nó hay không? Nghĩ đến đó, anh khẽ caumày và lắc đầu, chuyện này thật là khó xử mà…

## 37. Chương 37

Lúc này ở nhà nó, nhỏ và bà Như Huỳnh đang ngồi cạnh nhau trong phòng.Hai người đang xem những những cuốn album của nó, những tấm hình ghi lại quá trình lớn lên của nó, từ một đứa bé gái, nó dần lớn lên và trởthành một thiếu nữ xinh đẹp, hồn nhiên và trong sáng, tuy bề ngoài nólạnh lùng là thế nhưng nó sở hữu một trái tim ấp áp. Nhỏ nghẹn ngào nói, mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh hai đứa chụp chung khi 5 tuổi:

- Cháu nhớ có một lần khi ra đường, Nguyệt gặp một bà lão ăn xin, nó chẳng nói chẳng rằng rút ra cho bà ấy 5 triệu đồng, rồi còn lén lút điều tra xem nhà bà ấy ở đâu và thường xuyên ghé thăm bà ấy nữa.

- Bác cũng nhớ một lần bác ốm nặng, nó thì đang đi cắm trại với lớp, vừahay tin, nó đã bỏ về nhà, còn mua cháo trứng mà bác thích ăn nhất về nữa – Mama nó bật khóc.

- Cháu không thể tin được, tại sao nó lại bỏ rơi cháu chứ? Rõ ràng nó đã hứa với cháu sẽ cùng nhau kết hôn, vậy mà bâygiờ nó lại dám thất hứa – Nhỏ cũng không kềm được nước mắt.

- Lúcsáng khi bác thức dậy, ba nó mới nói cho bác biết rằng tối qua nó đã điMỹ rồi, trước khi đi, nó còn nhờ ba nó nhắn với bác rằng nó yêu bác vànó xin lỗi – Bà nức nở – Tại sao nó lại khờ như vậy? Tại sao nó lại bỏđi chứ?

- Bởi vì nó đã chịu quá nhiều tổn thương, nó không thể đốimặt với Chấn Phong nên mới quyết định ra đi, tất cả là do con nhỏ TuyếtLan đó mà, nếu không có sự xuất hiện của cô ta, chắc chắn nó và ChấnPhong bây giờ vẫn đang hạnh phúc bên nhau – Nhỏ đau đớn nói

- Cháu kể cho bác biết tất cả những chuyện xảy ra đi – Mama nó nắm lấy tay nhỏ,mắt ánh lên sự đau đớn và giận dữ – Bác sẽ đòi lại công bằng cho nó.

- Vâng – Nhỏ thở dài, cố nuốt nước mắt vào lòng – Chuyện là như thế này…………..

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

Địa điểm: bệnh viện nơi Trang Linh đang nằm

- Eric à, anh có tin tức gì của chị Nguyệt không? Không hiểu sao em cảm thấy lo lắng quá – Trang Linh nắm lấy tay của anh

- Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đang cố liên lạc với Gia Long, nãy giờ anh gọinhưng anh ta không nghe máy – Eric mỉm cười trấn an cô dù trong lòng anh lúc này cũng đang rất lo lắng.

- À, anh tìm thấy Tuyết Lan chưa? – Trang Linh sực nhớ ra

- À, vẫn chưa – Eric mỉm cười, tránh ánh mắt của cô – Anh vẫn đang cho người tìm cô ấy.

Eric đã nói dối, thật ra anh không hề cho người tìm cô ta bởi vì một phầnphải chăm sóc cho Trang Linh, một phần lo lắng cho nó và vì anh không hề muốn tìm cô ta. Cô ta đã gây ra cho nó – đứa em gái của anh – quá nhiều đau khổ, anh muốn nhân dịp này cho cô ta phải trải qua những gì mà nótừng chịu đựng.

Sau khi dỗ cô ngủ, Eric ra ngoài và điện thoại choGia Long, vẫn không ai nghe máy, lúc anh vừa định cúp thì tiếng nói mệtmỏi của Gia long vang lên:

- Alo?

- Cuối cùng anh đã nghe máy, May sao rồi? – Eric lo lắng hỏi

- Cô ấy……. – Gia Long ngập ngừng, giọng nói trầm xuống pha chút đau đớn và buồn bã – Anh hãy thật bình tĩnh nhé?

- Được, tôi đang rất bình tĩnh, anh hãy nói đi – Eric đáp lời

- May…..cô ấy đã……..chết rồi – giọng anh nhỏ dần ở những từ cuối

- Cái gì? Anh đang đùa sao? – Eric ngạc nhiên cực độ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc

- Tôi không đùa, cô ấy đã chết rồi, đó là sự thật – Gia Long đáp, giọng nói được buồn.

- Chết sao? Tại sao? Sao chuyện này lại xảy ra được? – Eric ngồi phịch xuống ghế, tai như không tin vào những gì vừa nghe được.

- Tai nạn máy bay – Gia Long đáp – Cô ấy sang Mỹ để tránh mặt Chấn Phong, khi bay ngang qua biển, chiếc máy báy đó đã…………

“Bốp”, cái điện thoại trên tay Eric rơi xuống đất, đôi mắt anh đầy nỗi kinh hoàng, nó thật sự đã chết rồi sao? Sao lại như vậy? Mới ngày hôm qua thôi anh vẫn còn nhìn thấy nó, sao bây giờ lạinhư vậy? Làm sao anh dám nói với Trang Linh đây?

Chợt giọng nói trong trẻo của Trang Linh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

- Chị Nguyệt đã chết rồi sao? Tại…….sao…..? – Trang Linh khuỵ xuống đất – Tại sao lại như vậy chứ?

- Tai nạn máy bay, chiếc máy bay chở cô ấy đã đâm xuống biển – Eric vộiđỡ cô đứng lên, gương mặt rất đau đớn – Em hãy bình tĩnh đi, coi chừngsức khoẻ.

- Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?- Trang Linh bật khóc, nước mắt cô thấm ướt áo anh.

Eric không nói gì mà ôm lấy cô vỗ về, tin này quả thật khiến anh bị chấnđộng, trong thời gian ở Việt Nam, anh đã xem nó như em gái của mình, tin nó đã chết như một con dao rạch vào tim anh, anh thấy đau đớn, thấybuồn bã nhưng anh biết cô còn đau gấp trăm lần bởi vì đã không hoà giảiđược hiểu lần giữa nó và hắn. Trang linh cứ khóc, cô khóc mãi đến khithiếp đi, trong vô thức, cô vẫn tiếp tục khóc, những giọt nước mắt longlanh vẫn chảy dài…………..

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

Địa điểm: một ngôi nhà hoang trong hẻm……..

Thời gian: Buổi tối sau khi nó trốn về nhà…………..

- Các người là ai? Thả tôi ra, nếu không, tôi cho các người sống dở chết dở đó, lũ khốn kiếp – Tuyết Lan gân cổ lên \*\*\*\* rủa.

- Cô em định làm gì? – Một tên cười đểu – Ngoan ngoãn câm mồm lại đi, không thì đừng có trách

- Bọn khốn, mau thả tôi ra – Cô ta vẫn bướng bỉnh và tiếp tục \*\*\*\* rủa.

“CHÁT”, 5 ngón tay hằn trên mặt cô ta, một tên gầm lên:

- Con kia, mày có câm không hả? Hay là mày muốn chết? Mày nên nhớ mày đang bị bắt, mày liệu hồn đó, tao không đùa đâu.

- Lũ các người dám đánh tôi sao? – Mắt cô ta long lên song sọc, khoé môirỉ ra một chất lỏng màu đỏ – Lũ hèn hạ, các người chết hết đi

- Mày ngon lắm – Tên cầm đầu nghiến răng – Xem ra tao không ày một bài học thì mày không sợ.

Tới lúc này cô ta mới nhận ra mình đang trong tình trạng như thế nào, Tuyết Lan run rẩy nép vào tường, miệng lắp bắp:

- Các người muốn làm gì?

Tên cầm đầu hất cằm về phía cô ta, ngay lập tức, bọn đàn em xấn tới, tênnào cũng nở nụ cười đê tiện trên môi. Một tên nắm lấy cằm cô ta, cườiđểu:

- Cô em cũng xinh đẹp quá chứ nhỉ? Đừng lo, anh sẽ dịu dàng với em mà.

Tên đó vừa nói xong, những tên còn lại rú lên cười, cô ta sợ hãi hét lên:

- Cút đi, các người tính làm gì tôi?

- Làm cho con \*\* này câm mồm đi – Tên cầm đầu cau mày – Cho bọn bay toànquyền xử lí ả ta, tao ra ngoài đây – Nói rồi tên cầm đầu bỏ ra ngoài.

- Cám ơn đại ca – Đám đàn em nói rồi quay sang cô ta – Bọn anh sẽ cho em một kỉ niệm khó phai.

Nói rồi, một tên xé toạc áo của Tuyết Lan, những tên còn lại thì giữ chặt lấy chân cô ta.

- Không, làm ơn, đừng mà…. – Tuyết Lan gào lên, nước mắt giàn giụa, cố gắng khép chặt chân lại nhưng cô vọng.

Cô ta bất lực nhìn những mảnh quần áo rơi khắp mặt đất, miệng không ngừngkhóc lóc cầu xin, đáp trả lại cô ta là những tràng cười đê tiện và đểucáng. Bọn chúng thay nhau cưỡng bức cô ta, hành hạ đủ trò khiến TuyếtLan đau đớn cùng cực, hơn nữa cô ta vẫn còn là con gái nên càng khiếncho việc quan hệ này đau đớn gấp trăm lần. Ban đầu, cô ta hét lớn nhưngrồi cũng im miêng vì biết có hét cũng chẳng giúp ích gì.

Sau khi đãkhiến cô ta câm miệng, bọn chúng chỉnh sửa lại quần áo, quăng cho cô tamột tấm khăn rồi bỏ qua ngoài. Cố gắng nhặt lấy tấm khăn, Tuyết Lan dùng nó quấn quanh người, khắp cơ thể cô ta vô cùng đau đớn, có một vài chỗbị thâm tím lại. Nhìn cơ thể mình vào lúc này, Tuyết Lan cảm thấy đauđớn và nhục nhã, rốt cuộc cô ta đã gây ra chuyện gì mà lại phải chịu sựnhục nhã này? Chợt cô ta nảy ra một ý, nếu lần này thoát nạn, cô ta sẽcó cớ để khiến hắn tin rằng mình đã thật sự làm chuyện đó với cô ta, vốn cô ta còn đang lo lắng không biết phải làm sao thì bỗng dưng trời lạitạo cơ hội cho cô ta. Bất giác Tuyết Lan nhoẻn miệng cười Một lúc sau,tên cầm đầu bước vào, theo sau là bọn đàn em, hắn nhếch mép:

- Bọn bây làm tốt lắm, xem ra nó đã chịu câm miệng lại rồi.

- Đại ca quá khen – Một tên nhìn cô ta cười đểu

Tên cầm đầu tiến về phía Tuyết Lan và dùng tay nâng cằm cô ta lên, nhếch mép:

- Cô biết vì sao lại bị bắt đến đây không?

- Không, tại sao? – Tuyết Lan rưng rưng nước mắt – Làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi.

- Còn nhớ người tài xế cô đã cho người giết không? – Tên đó mỉm cười lạnh lùng.

- Tôi không có cho giết ai cả, các anh nhầm rồi – Tuyết Lan vẫn cố chối

- Còn dám chối? – Hắn gằn giọng, giơ tay lên cho cô ta một cái tát trời giáng – Có nhận không?

- Phải, là tôi cho người giết anh ta, vậy thì sao? – Tuyết Lan đành phải nhận, gò má cô ta bỏng rát do bị tát.

- Có biết người đó là ai không? – Tên cầm đầu căm phẫn nhìn cô ta

- Không, làm sao tôi biết được? – Tuyết Lan rưng rưng nước mắt

“CHÁT’, lại thêm một cái tát giáng xuống mặt Tuyết Lan, lực tát mạnh tới mứckhiến cô ta ngã xuống sàn. Tuyết Lan ôm lấy mặt, một dòng máu đỏ lạichảy ra từ khoé miệng của cô ta, cô ta trừng mắt nhìn tên đó. Hắn cườikhẩy và nắm lấy tóc của Tuyết Lan:

- Mày đừng có giở bộ dạng dễthương với tao, đừng tưởng tao không đánh con gái, tao nói ày biết, người mày giết lúc đó chính là em trai của tao đó – Tên đó gằn giọng,giật mạnh tóc của cô ta lên khiến Tuyết lan rên rỉ vì đau đớn.

- Em của anh sao? – Tuyết lan trợn mắt lên vì ngạc nhiên

- Phải, em của tao, mày là con nhỏ không biết tốt xấu, mày sẽ phải đền mạng cho em tao – Tên đó nghiến răng.

- Đừng, xin anh, tôi không biết, anh cần bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ đưa đầy đủ – Tuyết Lan van xin.

- Được, tao cần 100 tỷ, mày có không? – Tên đó cười khẩy

- 100…tỷ? – Tuyết Lan trợn tròn hai mắt

- Phải, mày có không? Nhà mày giàu lắm mà? Nhiêu đó thì nhằm nhè gì? – Tên đó cười khẩy

- Được, anh gọi số điện thoại này, nói là Tuyết Lan gặp nạn, chắc chắn anh ấy sẽ đưa tiền cho các người – Tuyết Lan sợ hãi nói.

- Đọc đi – Tên đó ra lệnh

- 097xxxxxxxxxx

Ghi xong, tên đó quay đi ra lệnh ột tên đàn em đi gọi điện, còn đámcòn lại thì nghe lệnh đại ca tiếp tục cưỡng đoạt Tuyết Lan.

Một lát sau, tên cầm đầu đập mạnh vào cửa khiến cả bọn giật mình, hắn gầm lên:

- Số này không ai bắt máy hết, mày tính nói láo sao?

- Sao lại như vậy? Anh cố gọi lại đi, không thể nào sai được – Tuyết Lan hoảng sợ nói.

- Thằng đàn em tao đã gọi mấy lần rồi, chẳng ai nghe máy cả, mày khônghồn thì đừng đùa với bọn tao, không tao ày chết – Tên đó đe doạ.

- Vậy thì gọi số này đi, chắc chắn sẽ có người nghe máy – Tuyết Lan vội nói – 0123xxxxxxxxxx

- Số của ai? – Tên đó lườm

- Của ba tôi, ông ấy đang ở bên Mỹ, chắc chắn ông ấy sẽ đưa tiền cho các người

Tên đó không đáp, hắn quay đi và ra lệnh cho đàn em gọi cả hai số điện thoại, còn cô ta thì giao cho những tên còn lại.

## 38. Chương 38

Sau khi ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục “chăm sóc” cho Tuyết Lan, têncầm đầu đi ra ngoài ngồi. Cầm trên tay số điện thại cô ta vừa đọc, hắnbắt đầu bấm số. Sau một hồi chuông dài, khi hắn định tắt máy thì giọngmột người đàn ông vang lên:

- Alo?

- Ông biết cô gái tên Tuyết Lan chứ? – Hắn nhếch mép

- Biết, thì sao? – Người đàn ông vẫn lạnh lùng – Cậu là ai?

- Không nói nhiều, ông là ba của cô ta phải không? – Hắn tiếp tục hỏi, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

- Phải, cậu muốn gì? – Ông ta thờ ơ nói

- Chỉ một chữ thôi – Hắn mỉa mai nói – Đó là tiền.

- Tại sao tôi phải đưa tiền cho cậu? – Ông ta cười phá lên.

- Nếu không muốn nhận xác của con gái mình thì ngoan ngoãn giao tiền ra đây – Hắn mỉm cười – Hay là ông muốn cô ta chết?

- Cái gì? – Người đàn ông thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – Tại sao tôi phải tin cậu?

- Vậy để tôi cho ông nghe thử giọng con gái yêu của mình nhé? – Hắn cười khẩy rồi ra lệnh cho bọn đàn em áp giải nó ra ngoài.

Trông Tuyết Lan lúc này vô cùng thảm hại, đầu tóc thì rối bù, người thì bẩnthỉu, tay chân thì bầm tím, vẻ mặt chua ngoa đanh đá lúc mới bị bắt vềgiờ đã trở nên sợ hãi, hoảng loạn tột độ. Hắn cười mỉa, bọn thuộc hạ của hắn đã làm rất tốt, nỗi đau mà cô ta gây ra cho hắn, nỗi đau mất đingười thân, hắn sẽ cho cô ta nếm trải từng chút từng chút một, sẽ chịusự dày vò về cả thể xác và tâm hồn, sống không bằng chết. Hắn nhìn Tuyết lan rồi hất đầu về phía mình, bọn đàn em hiểu ý, ném cô ta xuống đất,hắn mỉm cười, ra lệnh:

- Nghe đi, ba cô muốn gặp con gái lắm đấy

- Ba tôi? – Mắt Tuyết Lan sáng bừng lên, cô ta vội nghe điện thoại – Ba ơi, ba có nghe con nói gì không, là con, Tuyết Lan đây.

- Con bị bắt thật sao? Ba ơi, mau cứu con – Cô ta khóc lóc thảm thiết – Cứu con với.

- Đủ rồi, đem cô ta vào trong, “chăm sóc” cho cẩn thận – Hắn quắc mắt vềphía bọn đàn em, giật lấy cái điện thoại trên tay cô ta – Ông đã tận tai nghe thấy giọng con mình rồi đó, ông đã tin chưa?

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGG! CỨU CON VỚI – Tuyết Lan gào lên khi bị kéo vào trong nhà.

- Cậu muốn bao nhiêu tiền? – Ông ta lạnh lùng hỏi

- 100 tỷ, không quá nhiều so với ông chứ? – Hắn cười khẩy

- Cái gì? 100 tỷ? – Ông ta ngạc nhiên tột độ rồi sau đó cười phá lên –Hahaha, cậu nghĩ con bé đó đáng giá 100 tỷ sao? Đừng có hòng tôi đưatiền cho cậu.

- Được, đó là do ông tự nói đấy nhé – Hắn cười lạnhkhiến bọn đàn em không rét mà run, dù sao hắn cũng không muốn tha cô taquá đễ dàng như vậy.

Không kịp để ông ta trả lời, hắn tắt điện thoại, quay sang bọn đàn em:

- Đi mua cho tao con dao, tao sẽ chơi đùa với con ả này từ từ.

- Vâng thưa đại ca – Tên đàn em đáp và chạy đi.

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

Sau khi nhận cuộc điện thoại của hắn, ông ta cảm thấy tức tối vô cùng, đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn mà lại bị sỉ nhục như vậy. Mạng sống của cô ta thì chẳng đáng lo, vốndĩ trước giờ ông ta cũng chẳng thương yêu gì Tuyết Lan nên mới bỏ cô talại Việt Nam một mình và qua Mỹ cùng nhân tình. Tuy không muốn cứu cô ta nhưng để truyền ra ngoài thì cũng thật mất mặt. Suy tính một hồi, ông ta quyết định gọi cho hắn, dù gì ông ta biết hắn cũng xem Tuyết Lan như em gái, hơn nữa quan hệ lại cực rộng rãi nên chắc chắn có thể giúpđược. Nghĩ tới đó, ông ta nở nụ cười khoái trá rồi lấy điện thoại gọicho hắn. Lần thứ nhất, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy; lần thứ hai, tương tự như vậy; lần thứ ba, không có gì thay đổi; lần thứtư, chẳng có gì khác;…….; lần thứ n, ông ta đã phát chán, lúc vừa địnhtắt máy thì giọng nói của hắn vang lên, lạnh lùng hơn cả băng tuyết BắcCực khiến ông ta giật bắn cả người.

- Chuyện gì? – Hắn lạnh lùng hỏi.

- À, bác có chuyện muốn nhờ cháu, không biết cháu có thể giúp bác không? – Ông ta mềm mỏng nói

- Chuyện gì? – Hắn lặp lại, giọng nói càng lúc càng lạnh

- Bác muốn nhờ cháu cứu Tuyết Lan – Ông ta nói thẳng, không dám dây dưa.

- Cứu cô ta? – Giọng nói của hắn càng lúc càng trở nên đáng sợ – Cho tôi một lí do.

- Con bé….. – Ông ta lắp bắp – Dù gì trước giờ cậu cũng xem con bé như em gái của mình mà.

- Em gái? – Hắn gằn từng tiếng, giọng nói băng giá tới mức cùng cực khiến ông ta như đóng băng – Được, tôi sẽ cứu cô ta, với một điều kiện.

- Chuyện…chuyện gì? Cậu cứ nói? – Ông ta sợ hãi

- Cắt đứt quan hệ cha con với cô ta, tôi trả 100 triệu để mua cái mạngquèn của con gái ông, đồng ý hay không? – Giọng nói của hắn sặc mùithuốc súng.

- Bán mạng? – Ông ta giật mình – Nhưng mà 100 triệu có hơi ít không? Dù gì cũng là con gái vàng ngọc của bác mà

- Ông muốn 100 triệu hay là không một đồng xu nào? Cái mạng nhỏ bé của cô ta không mắc tới vậy đâu – Hắn dứt khoát, chuyển sang uy hiếp – Thếnào? Có hoặc không?

- Được, 100 triệu – Ông ta đành chấp nhận bởi vìông ta hiểu rõ là chống với hắn sẽ không có chuyện gì tốt, hơn nữa trước giờ ông ta cũng đã phải tốn rất nhiều tiền để giải quyết những rắc rốido cô ta gây ra, thôi thì bán phức cho hắn, 100 triệu cũng không nhiềulắm nhưng cũng không sao, dù gì ông ta cũng chẳng muốn có đứa con gáinhư Tuyết Lan.

- Tốt, ngày mai tôi sẽ cho người làm hợp đồng, tốtnhất là ông đừng sai lời, không thì tốt nhất là ông tự giết mình đi –Hắn lạnh lùng nói rồi cúp máy.

Buông chiếc điện thoại trên tay xuống, ông ta thở lấy thở để, nãy giờ nói chuyện với hắn, sức ép trong từngcâu nói của hắn khiến ông ta liên tục nín thở, dù tuổi đời ông ta cũngđã cao, loại người nào cũng đã từng gặp, sử dụng thủ đoạn cũng rấtnhiều, nhờ vậy mà ngày hôm nay ông ta mới ngồi được vào chiếc ghế chủtịch này. Còn hắn, tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã là giám đốc của công tyWing hùng mạnh, không có một đối thủ nào trên thương trường có thể đốiđầu với hắn mà bảo toàn tính mạng, nổi tiếng lạnh lùng thảm khốc, ra tay tàn bạo vô cùng, so với hắn, ông ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng điều maymắn là hắn rất quân tử, nếu không động tới hắn thì hắn cũng chẳng độnglại mà còn cho người đó cơ hội làm đối tác với hắn.

Vốn trước giờ ông ta chỉ xem Tuyết Lan như một con cờ để làm ăn, cũng nhờ cô ta mà côngty của ông ta đã kiếm được không ít lời, vốn nghĩ có thể lợi dụng TuyếtLan để kiếm chác, nào ngờ cô ta lại bị bắt cóc, thật lòng ông ta cũngđịnh cứu nhưng 100 tỷ thì quá nhiều so với cái mạng của Tuyết Lan, hơnnữa ông ta cũng chẳng yêu thương gì cô ta hết nên càng không có lí do để bỏ ra 100 tỷ. Nghĩ tới vụ giao dịch với hắn lúc nãy, bất giác ông talại mỉm cười, khi không lại được 100 triệu, tuy không nhiều lắm nhưngcũng tốt, coi như là tiền công ông nuôi dưỡng Tuyết Lan từ bé tới giờ.Bất giác, ông ta mỉm cười khoái trá, rót ình một tách trà, ông tatừ từ nhâm nhi với tâm trạng vô cùng thoải mái. Vừa lúc đó, ả nhân tìnhtừ bên ngoài bước vào phòng, ả mặc một cái váy dây bằng ren, khoét sâuđến tận ngực, đồi núi cứ lấp ló ẩn hiện khiến ông ta thèm thuồng

Ả tiến tới bên cạnh ông ta, vòng tay qua cổ ông ta và ngồi xuống, cố gắng cạ cạ vào vật nam tính của ông, miệng lưỡi ngọt như mật ong:

- Anhhhhh, mai mình đi shopping nha???? – Ả nũng niu

- Ừ, được thôi, nhưng phải xem biểu hiện của em tối nay đó – Ông ta cười, đôi mắt tràn đầy ham muốn.

- Nếu anh thích thì em chiều – Cô ả dùng tay kéo dây áo xuống, để lộ ra một bên ngực – Anh cũng phải giữ lời đó nha.

- Anh có thất hứa với em bao giờ sao? – Ông ta lại cười và đè cô ả xuống, thuận tay xé toạc đi lớp áo ren trên người ả.

Trong căn phòng, một cảnh xuân đang diễn ra, kết thúc với tiếng thở hì hục và lại bắt đầu với những tiếng rên la đầy sức gợi tình

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

Lúc này ở Việt Nam……………

Sau khi nhận cuộc gọi của ông ta, hắn trở nên trầm lặng đến đáng sợ, dù Gia Long nhiều lần cố gợi chuyện nhưng chỉ nhận được một vài chữ phát ra từ miệng hắn, còn đa số là im lặng.

Lúc nãy Gia Long tranh thủ về thămnhỏ, sẵn tiện an ủi gia đình nó luôn, lúc đó hắn vẫn chưa tỉnh, nào ngờkhi quay lại thấy hắn đã biến mất, hỏi ra mới biết hắn đã tỉnh rồi, đang được bác sĩ khám lại để đảm bảo không có di chứng. Sau khi khám xong,anh đưa hắn về phòng, vừa định nói với hắn về chuyện của nó thì độtnhiên điện thoại hắn vang lên. Tuy không biết người bên kia là ai, không rõ toàn bộ nội dung là sao nhưng khi nhắc tới Tuyết Lan, Gia Long cảmthấy giật mình.

Do nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của hắn nên Gia Longcũng hơi sợ một chút, chơi với nhau lâu nay, anh hiểu rõ có những điểmcấm cần phải tránh và điều quan trọng nhất chính là khi hắn tức giận,tốt nhất là không nên nói những chuyện khiến hắn thêm khó chịu, trongtrường hợp bây giờ chính là nhắc tới Tuyết Lan và người sẽ khiến hắn nổtung chính là những chuyện liên quan tới nó.

Không quan tâm tới sự có mặt của Gia Long, hắn vẫn ngồi trầm ngâm, sát khí vẫn toả ra ngùn ngụt. Vốn hắn đã vô cùng khó chịu, nào ngờ ông ta lại còn dám nhờ hắn cứuTuyết Lan, được lắm, hắn sẽ cứu cô ta và sẽ cho cô ta biết thế nào làđau đớn, là khổ sở, nếu không vì cô ta, nó sẽ không rời xa hắn, tất cảcũng tại vì những trò do cô ta bày ra nên hắn mới làm tổn thương nó, hắn cảm thấy hận thù, con người hắn hiện giờ chỉ có sự căm thù ngự trị,nhất định hắn sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.Nhắc đến nó, hắn cảm thấy trái tim mình đau thắt lại, nó đã thật sự rờixa hắn rồi sao?

Nghĩ tới đây, hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo khiến Gia Long lạnh toát cả người:

- Có phải ông nói với tôi Bạch nguyệt……. – Hắn dừng lại một chút, nhắcđến tên nó khiến hắn cảm thấy đau, hít một hơi thật sâu, hắn nói tiếp –Bạch Nguyệt, cô ấy vẫn còn sống?

## 39. Chương 39

Gia Long nuốt nước bọt cái ực, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười cầu hoà:

- Chấn Phong, hay là ông nghỉ ngơi chút nữa đi, ông chỉ vừa mới tỉnh thôi mà.

- Đừng có đánh trống lảng, Bạch Nguyệt, cô ấy còn sống phải không? – Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi

- Chấn Phong, ông phải bình tĩnh nha – Gia Long không cười nữa mà chuyểnsang bộ mặt nghiêm túc – Tôi rất tiếc nhưng Bạch Nguyệt đã chết rồi.

- Vậy thì tại sao lúc đó ông lại nói dối tôi? – Hắn lạnh lùng nói, cố giấu đi sự run rẩy, tia hy vọng trong hắn đã vụt tắt.

- Ông thử nghĩ xem, lúc đó ông như một tên điên, nếu tôi không nói vậythì liệu ông có còn ở đây không? – Gia Long nói, cố kìm nén sự xótthương khi nhớ đến nó.

- Vậy là cô ấy đã chết thật rồi sao? – Hắn vẫn lạnh lùng nhưng tay đã bắt đầu run rẩy, hắn nắm chặt lấy tấm chăn trênngười, chặt tới mức những đường gân đã hiện rõ.

Nhìn hắn, Gia Longbất giác thở dài, anh biết hắn đau khổ lắm, đặt anh vào trường hợp củahắn anh cũng sẽ như vậy thôi. Gia Long nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy sựquan tâm và chia sẻ:

- Phải, ông đừng quá đau buồn. Bác Minh nhờ tôinhắn lại với ông rằng hãy quên Nguyệt đi, bác ấy nói rằng chắc chắn Bạch Nguyệt sẽ không muốn nhìn thấy ông đau khổ đâu.

- Tôi muốn yên tĩnh – Hắn lên tiếng, bàn tay đã bật máu, run rẩy.

- Được, ông nghỉ ngơi đi – Gia Long thở dài rồi bước ra ngoài.

Khi cánh cửa khép lại, một giọt nước mắt chảy dài trên mà hắn, bàn tay đang nắm thật chặt tấm chăn cũng dần thả lỏng nhưng vẫn còn run rẩy. Lạithêm một dòng nước mắt nữa chảy xuống, rồi lại một dòng nữa, cứ thế,những giọt nước mắt nóng hổi cứ nối đuôi nhau rơi xuống, thấm một mảngtấm chăn trên người hắn. Hắn đau lắm, nỗi đau này so với lần trước cònđau đớn gấp trăm lần. Từ đầu, nó không hề sai, không hề có lỗi gì vớihắn, có lẽ lỗi lầm duy nhất của cuộc đời nó chính là yêu hắn, hắn đã làm nó tổn thương, làm nó đau khổ vậy mà nó vẫn yêu hắn, vẫn luôn tha thứcho hắn. Còn hắn thi sao? Hắn cứ luôn làm nó bị tổn thương, làm mất điđứa con của hai người…….

Hắn đã biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi,nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, hắn nhất định sẽ yêu thương nó, sẽ luôn tin tưởng nó, sẽ làm tất cả mọi thứ cho nó. Nhưng hắn biếtchuyện đó là không thể, không ai có thể điều khiển được thời gian, dùhắn có làm bất cứ chuyện gì, sự thật vẫn là như vậy, nó đã thật sự rờixa hắn rồi, tại sao? Tại sao nó lại làm vậy? Tại sao nó lại quyết địnhrời xa hắn khi mà hắn đã hiểu ra mọi chuyện, nó hận hắn đến vậy sao? Nóchọn cách ra đi để trả thù hắn hay sao? Nếu đúng là như vậy, nó đã thành công rồi, hắn đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, trái tim như bịbóp nát. Giờ phút hắn nghe thấy tin nó bị tai nạn cũng chính là lúc trái tim hắn ngừng đập, chiếc máy bay rơi xuống biển đã mang theo trái timcủa hắn, mang theo linh hồn của hắn ra đi cùng với nó. Nếu vậy thì tạisao hắn vẫn đau? Vẫn đau khổ tột cùng như thế này?

Hắn khóc, khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức gần như hắn không thể thở được, trái tim rướm máu của hắn như đang bị ai đó xát muối, máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn khiến vết thương rách toạc, nỗi đau lại tiếp tục chồng lên nỗi đau, sự đau khổ này liệu bao giờ mới biến mất?

Vài giờ đồng hồ trôi qua,nước mắt hắn đã cạn kiệt, bộ mặt đau đớn đã biến mất, thay vào đó chínhlà vẻ mặt lạnh lùng, lãnh khốc của hắn, hắn không cho phép mình trở nênyếu đuối, từ nay, hắn sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nó chính là cô gáiđầu tiên và cũng là người con gái cuối cùng chiếm giữ trái tim hắn. Trái tim pha lê ngày nào hắn trao cho nó mãi mãi là vật hẹn ước và sẽ khôngbao giờ có trái tim thứ hai Lấy điện thoại ra, hắn gọi ột ai đó. Đúng hai hồi chuông, bên kia đã trả lời:

- Gọi tôi có việc gì? – Người bên kia hỏi, giọng nói lạnh lùng đặc trưng

- Có việc – Hắn cũng lạnh lùng nói

- Việc gì? – Bên kia tỏ vẻ mệt mỏi

- Tìm người, một con bé tên là Tuyết Lan – Hắn gằn giọng khi nhắc đến tên cô ta

- Tuyết Lan sao? Anh tìm cô ta có việc gì? – Bên kia thoáng chút ngạc nhiên rồi trở lại bình thường.

- Trả thù, không hỏi nhiều, tìm đi – Hắn cau mày, giọng nói lạnh đi gặp mười lần khiến bên kia cũng hơi rét

- Bình tĩnh đi chứ, không cần tìm đâu, cô ta đang ở với tôi – Bên kia đáp – Tôi muốn giữ cô ta một thời gian.

- Được, tốt lắm – Hắn nhếch mép – Cứ tự nhiên chơi đùa đi, vài ngày nữa tôi sẽ đến đó.

- OK, yên tâm đi, cô ta sẽ được chăm sóc rất tốt – Bên kia cười lạnh.

- Không được giết đó – Hắn nhắc nhở

- Dĩ nhiên, cho ả ta chết sớm thì còn gì là vui? – Bên kia cười khẩy

- Biết vậy là tốt – Hắn nói rồi tắt máy.

Ném chiếc điện thoại lên bàn, hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười rất lạnh. Hắnvốn định cho người tìm cô ta, nào ngờ đã có sẵn, vậy chỉ còn một việc là giải quyết giấy tờ từ con, bán mạng và chuyển 100 triệu cho ông ta màthôi.

- Vũ Tuyết Lan, tôi sẽ cho cô biết thế nào sống không bằng chết – Hắn nghiến răng, bàn tay siết lại thành nắm.

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

Lúc này, tên đàn em chạy về đưa con dao cho hắn, thở hổn hển:

- Anh Vũ, dao của anh đây

- Tốt lắm, bây giờ vào đánh thức con khốn đó cho tao, tao sẽ đích thân chơi với nó – Tiêu Vũ cười lạnh

- Anh Vũ này, số điện thoại con bé này đưa lúc đầu là của anh Phong phải không ạ? – Tên đàn em tò mò hỏi.

- Phải – Tiêu Vũ gật đầu, mắt vẫn không ngừng nhìn ngắm con dao, tên đànem hắn thật biết lựa chọn, so với con dao hắn đang mang trong người thìcon dao này cũng khá đẹp.

- Anh ấy có quan hệ gì với con nhỏ này sao? – Tên đàn em có chút sợ hãi – Chúng ta bắt cô ta liệu anh ấy có tức giận không?

- Mày đừng lo – Tiêu Vũ cười khẩy – Lúc nãy anh ấy mới gọi cho tao, con nhỏ này xem ra đã đắc tội với anh ấy đó.

- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta giữ cô ta một thời gian được không anh?

- Được, anh ấy đã cho phép – Tiêu Vũ quay đi – Đi, tao đang muốn chơi đùa.

- Vâng ạ – Tên đàn em gật đầu rồi đi theo hắn.

Giới thiệu đôi chút về anh Tiêu Vũ nhà mình nèk:

Tuổi: 21 , nghề nghiệp chính là sát thủ chuyên nghiệp độc quyền của anh Phong nhà mình.

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

Cầm con dao trên tay, Tiêu Vũ nhanh chóng bước vào bên trong, Tuyết Lanđang nằm trên mặt đất, trông cực kì thảm hại, khuôn mặt thì sưng vù chobị tát. Nhìn thấy hắn, cô ta runlên bần bật, cố gắng nép vào trong góc, liên tục khóc lóc xin tha. Hắncười lạnh lùng và ngồi xuống trước mặt cô ta, đưa tay nâng cằm cô talên, gằn từng tiếng:

- Bây giờ tao sẽ ày nếm trải mùi vị đau đớn, sẽ ày sống không bằng chết.

- Khoan đã, tại sao? Ba tôi chẳng phải sẽ cứu tôi sao? – Tuyết Lan run rẩy

- Cứu mày ư? Ông ta đã bỏ rơi mày rồi – Hắn cười khẩy – Nãy giờ bọn đànem của tao có làm mày hài lòng không? Bây giờ tao sẽ chới với mày nhé.

- Không…..không……..không thể nào……KHÔNG……… – Tuyết Lan gào lên.

Hắn mỉm cười, đặt mũi dao lên má cô ta và từ từ kéo xuống, thứ chất lỏngmàu đỏ cũng theo đó mà chảy ra. Rạch xong một đường, hắn lại rạch thêmmột đường khác vào cô cô ta, kéo đều đều. Những vết rạch đều không sâuđến mức có thể giết chết Tuyết Lan nhưng đủ để khiến cô ta cảm thấy đauđớn tột cùng. Tuyết Lan gào lên trong đau đớn, từng dòng nước mắt chảyướt đẫm gương mặt khiến vết thương trở nên đau rát. Kết thúc đường rạch ở cổ, Tiêu Vũ lật ngược cô ta lại và chém một nhát vào lưng. Tuyết Lanhét lên đầy đau đớn. Sau đó, hắn cho người rưới nước muối lên vết chém.Khi rưới xong,Tuyết Lan ngất xỉu. Không chút do dự, Tiêu Vũ cho cô tamột cái tát trời giáng, khiến Tuyết Lan tỉnh dậy vì đau đớn. Chưa dừnglại ở đó, sau khi cô ta đã tỉnh, hắn cho người lấy bột ớt xát vào vếtthương. Tuyết Lan lại tiếp tục hét lên, tiếng hét đau đớn, thống khổ đến cực độ. Vết thương khi nãy vừa bị rưới nước muối đã rất đau đớn, naylại thêm bột ớt khiến lưng cô ta bỏng rát và đau đớn gấp bội.

RồiTuyết Lan lại ngất xỉu, hắn lạnh lùng dùng dao chém thêm một nhát nữavào lưng, tạo thành hình chữ X rồi lại tiếp tục cho Tuyết Lan tắm nướcmuối và ớt bột. Cứ như thế, cô ta ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy, đau đớn đến chết đi sống lại.

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

Còn nói về hắn, sau khi nóichuyện với Tiêu Vũ, ngày hôm sau, hắn lập tức xuất viện và lao vào làmviệc. Hắn trở nên lãnh khốc và lạnh lùng gấp đôi so với trước. Chỉ cầnlàm trái ý hắn, nếu là nhân viên thì bị đuổi việc, còn là kẻ thù thìgiết gọn

Công ty Wing chỉ trong vài ngày đã trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, đếnnhững tay máu mặt trong thương trường khi nghe đến tên hắn phải nể 8, 9phần. Chỉ trong một tuần, hắn đã thâu tóm hầu hết những công ty con, tập đoàn Wing được hình thành bao gồm 12 trụ sở chính và rất nhiều nhữngđại lí trên toàn quốc và những nước lớn trên thế giới.

Sau khi xácminh chiếc máy bay chở nó đã thực sự đâm xuống biển, gia đình nó đã tổchức đám tang, một đám tang nhỏ nhưng rất trang trọng, chỉ hạn chế giađình và bạn bè thân thiết

Hắn là người có mặt muộn nhất, khi mà buổilễ đã gần kết thúc. Hắn mới đến. Hắn diện một bộ vest đen, khuôn mặtlạnh lùng không cảm xúc khiến mọi người có mặt cảm thấy lạnh lẽo. Nhưngkhi nhìn thấy bức ảnh của nó, khuôn mặt đó có chút đau xót và đôi mắttrở nên long lanh, kéo theo đó là hàng loạt những cảm xúc lướt qua rấtnhanh khiến không ai nhìn thấy được

Khi buổi lễ kết thúc, hắn không về ngay mà ở lại rất lâu. Nhìn tấm ảnh củanó, hắn bất giác chạm tay vào gương mặt trong bức tranh, trái tim lạimột lần nữa nhói lên vì đau đớn. Nụ cười tươi tắn của nó khiến tim hắnnhư bị xé rách, nhớ lúc trước hắn và nó đã hạnh phúc bao nhiêu, nhưnggiờ đây, hạnh phúc này đã bị hắn đạp tan rồi.

Nghĩ tới đó, khuôn mặthắn trở nên tĩnh lặng, bàn tay rút về và hắn quay đi. Nhìn bóng dáng hắn lặng lẽ rời khỏi, ông Minh và bà Như Huỳnh bất giác thở dài……………….

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

Sau khi rời khỏi đám tang của nó, hắn phóng xe đến căn nhà Tiêu Vũ đangnhốt Tuyết Lan. Khi hắn bước vào, hắn hầu như không nhận ra cô ta nữa,trông cô ta lúc này thật ghê tởm, đầu tóc rối bù, gương mặt có một vếtthương đã nhiễm trùng, khắp người đều bầm tím, dơ bẩn còn thua cả mộtcon…..

Vừa nhìn thấy cô ta, ngọn lửa hận thù trong hắnbốc lên ngùn ngụt, bàn tay đã siết lại từ bao giờ, đôi mắt thì ngập tràn sát khí khiến những tên đàn em đều cảm thấy khó thở.

Khi thấy hắn,Tuyết Lan vô cùng mừng rỡ, cô ta vội vã cầu cứu hắn nhưng đáp lại cô tachính là đôi mắt căm thù của hắn. Hắn từ từ tiến lại gần cô ta, bàn taytừ từ nắm lấy cái cổ đang có một vết thương và bất thình lình siết chặt. Khi cô ta gần như sắp chết, hắn mới buông tay ra, Tuyết Lan gục xuốngđất, ho sặc sụa, cố gắng hít thở. Hắn nhìn Tiêu Vũ rồi hất đầu về phíacô ta. HIểu ý, Tiêu Vũ cho người treo cô ta lên và dùng một sợi xích dài quất liên tục. Những âm thanh đáng sợ vang lên hoà cùng tiếng kêu lathảm thiết của cô ta, lớp quần áo tạm bợ rách rưới trên người Tuyết Lancũng dần rơi lả tả xuống sàn, da thịt hằn lên những vết thương, rướmmáu. Cô ta lại ngất đi, hắn tiến lại gần và “CHÁT”, gương mặt cô ta inđậm 5 ngón tay đỏ hỏn, vì quá đau đớn nên Tuyết Lan tỉnh dậy. Tiêu Vũthấy thế lại tiếp tục đánh. Đánh đến nỗi cô ta ngất đi tỉnh dậy khôngdưới mười lần. Cứ thế, mỗi ngày, hắn giao nhiệm vụ cho Tiêu Vũ chăm sóccô ta, cho ăn cơm thừa canh cặn, phần lớn thời gian là đánh đập nhưngkhông được để chết.

Hắn thật muốn giết chết cô ta nhưng hắn không thể bởi vì như thế quá nhẹ nhàng so với những đau đớn do cô ta gây ra, vìthế, hắn sẽ cho cô ta ngày ngày nếm mùi đau khổ, sống còn thua cả mộtcon….., muốn sống không được mà chết cũng không xong.

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

Ba năm sau………………..

Ở một nơi nào đó trên thế giới, tiếng môt đứa trẻ đang chập chững đi bên cạnh một cô gái, bi bô nói:

- Mẹ…….con muốn ăn kem…………

- Được rồi, chúng ta đi – Cô gái mỉm cười hiền hậu.

- Mẹ……..con..yêu….mẹ….. – Đứa bé mỉm cười

- Mẹ cũng yêu con – Cô gái lại mỉm cười, nụ cười rất ấm áp.

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

Tại Việt Nam………………

- Gia Long, mau mang đồ vào giúp em – Nhỏ hét lên, tay ông theo một đống quà.

- Trời, quà này ở đâu ra thế? – Gia Long ngạc nhiên hỏi.

- Quà cưới đó, thiệt là phức tạp, em đã nói là không có cưới rồi mà – Nhỏ cằn nhằn.

- Em cũng thật là, chừng nào mới chịu gả về nhà anh đây? – Gia Long mỉm cười.

- Em đã nói rồi, ít nhất là tới khi em 25 tuổi, không thì em không lấy chồng đâu – Nhỏ đáp, quăng hết đống quà xuống sàn nhà

- Giao Châu à, đã 3 năm rồi, em đừng nên đau buồn vì cái chết của Bạch Nguyệt nữa – Gia Long ôm nhỏ vào lòng.

- Không anh à, đây là lời hứa, không phải vì cái chết của Nguyệt mà emkhông lấy anh – Nhỏ thở dài – Em và nó từng hứa với nhau, hoặc là cướicùng ngày, hoặc là đúng 25 tuổi mới lấy chồng.

- Ukm, thôi, anh không ép em, chỉ cần ở bên em như vầy anh cũng thấy vui rồi – Gia Long mỉmcười – Chờ em được ba năm, chẳng lẽ thêm ba năm nữa không chờ nổi haysao?

- Anh nói đó nha – Nhỏ mỉm cười, quay lại trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

Trong ba năm, mọi thứ không có nhiều thay đổi, nhỏ đã cùng quản lí công ty với ba mình và đã chuyển hẳn đến sống cùng Gia Long, còn Eric thì đã đưa Trang Linh sang Mỹ sinh sống, vẫn thường xuyên liên lạc với nhỏ, nhờ vậy mà nhỏ được biết hai người sắp kết hôn và sẽ vềViệt Nam tổ chức hôn lễ. Hắn thì vẫn vậy, lao đầu vào công việc, ngàylàm việc, đêm làm bạn với rượu, chính vì thế mà đã có lúc phải nhập viện do bị ngộ độc rượu. Nhỏ biết hắn vẫn còn yêu nó nhiều lắm, nhớ ban nămtrước, hắn đã quì dưới mưa suốt ba ngày đêm để xin ba nó giữ lại hônước, sau đó, do cảm động trước tấm lòng của hắn, ba mẹ nó đã chấp nhận.Họ xem hắn như con trong nhà, thường xuyên hỏi han. Thỉnh thoảng hắncũng giúp ba nó điều hành công ty, đưa tập đoàn nhà nó ngày càng pháttriểu vững mạnh.

## 40. Chương 40

Đã ba nằm trôi qua hắn vẫn không quên được nó, hình bóng của nó cứ xuấthiện trong tâm trí hắn, khiến trái tim tưởng chừng như đã ngủ quên thỉnh thoảng lại nhói đau. Với hắn, rượu đã trở thành bạn, hầu như ngày nàohắn cũng uống, không ít thì nhiều. Hắn không ngừng cảm thấy đau khổ vàray rứt trong lòng, hắn luôn nghĩ rằng chính vì tại hắn nên nó mới xảyra chuyện như vậy, hắn không ngừng nhớ đến nó, mỗi lần về nhà nhìn sangcăn phòng của nó lúc trước, những kỉ niệm hạnh phúc lại đua nhau ùa vềkhiến vết thương của hắn rách ra, rướm máu. Chính vì lẽ đó nên hắn tìmrượu giải sầu, hắn muốn quên đi nhưng không hiểu sao càng muốn quên thìlại càng nhớ nó da diết. Từ khi nó ra đi, hắn không gần gũi bất cứ người con gái nào nữa, dù dục vọng trong người có lớn đến đâu hắn cũng mặc kệ. Hắn không muốn phản bội nó dù bây giờ nó đã chết,thỉnh thoảng ba mẹ của nó và hắn lại đốc thúc hắn lấy vợ. Hắn vẫn nhớrất rõ những lời mẹ nó nói, bà muốn hắn quên nó đi và tìm một người congái khác. Hắn cũng nhớ rất rõ hắn đã phát điên lên như thế nào khi nghenói tới việc đó, ngày hôm đó hắn đã bỏ về và điên cuồng uống rượu, cũngchính ngày hôm đó hắn đã ngất xỉu vì uống rượu quá nhiều dẫn đến ngộđộc. Nếu không được Gia Long và nhỏ phát hiện, có thể bây giờ hắn đãchết. Vì lí do đó nên ba mẹ hai bên đều hạn chế nhắc việc này trước mặthắn, thỉnh thoảng vẫn nói bóng gió nhưng hắn toàn mặc kệ. Người con gáiduy nhất của cuộc đời hắn chính là nó, nếu nó không phải là vợ hắn thìkhông ai có thể chen vào cả. Nó là người con gái duy nhất và sẽ là người con gái hắn mãi mãi yêu thương, từ giờ cho tới lúc chết, hắn thề khôngyêu ai ngoài nó……………..

Thỉnh thoảng hắn có đến xem tình hình củaTuyết Lan, cô ta lúc này thê thảm vô cùng, người không ra người, makhông ra ma, gần như điên loạn, vì nể chút tình xưa, hắn đưa cô ta đichữa trị những vết thương và gửi vào bệnh viện tâm thần, hắn muốn thathứ, hắn cảm thấy mệt mỏi, ba năm sống trong đau khổ đã quá đủ rồi,Tuyết Lan cũng đã nếm trải những gì xứng đáng với cô ta, có lẽ tha thứlại là niềm vui………….

Cònnói về Tiêu Vũ, sau khi Tuyết Lan được hắn đem đi, cũng đã bỏ nghề sátthủ và theo hắn làm việc. Với tư chất thông minh sẵn có, cùng tính cáchlạnh lùng dứt khoát, Tiêu Vũ đã rất xuất sắc khi trở thành trợ lí chohắn, đồng thời cũng là vệ sĩ cho hắn.

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

Hôm nay là sinh nhật của nó, hắn mang theo một đoá hồng đỏ đến viếng mộ. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng hắn đến, không phải vì hắn không muốn đến mà là vì hắn sợ khi nhìn thấy tấm ảnh của nó, hắn sẽ không chịu nổi. Đặt bó hoaxuống, hắn khẽ thì thầm:

- Nguyệt, anh có lỗi với em, chắc em giận anh lắm phải không?

Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng xào xạc của lá cây, hắn khẽ mỉm cười, một nụcười vô cùng đau đớn, rồi mắt hắn nhoè đi. Cố lấy lại bình tĩnh, hắn bảo Tiêu Vũ về trước. Sau khi Tiêu Vũ đi rồi, hắn mệt mỏi ngồi xuống cạnhmộ nó, giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu đã tràn ra khỏi khoé mi…..Và hắnkhóc, những giọt nước mắt duy nhất trong ba năm trở lại đây. Đứng nhìntừ xa, Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, lòng dâng lên một nỗi niềm xót xa và thôngcảm với sự đau khổ của hắn.

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

Sau khi thăm mộ nó xong, hắn đến nhà nó, một phần là để cùng papa nó bạn chuyện làm ăn, hần cònlại để an ủi mama nó. Khi hắn đến, nhỏ và Gia Long cũng có mặt, sau khinói chuyện vài câu, hắn và anh đều bị ông Minh tóm lên phòng làm việccòn nhỏ và bà Như Huỳnh thì vào phòng xem album hình của nó lúc trước

Một lát sau, Eric và Trang LInh bất ngờ xuất hiện tại nhà nó khiến mọingười vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ ôm chầm lấy Trang Linh, vui vẻ nói:

- Hai người về Việt Nam lúc nào? Sao không gọi chị ra đón?

- Em và anh ấy vừa mới đến nơi chị ạ – Trang Linh mỉm cười – Hai ngày nữa chúng em sẽ làm đám cưới, xin mời mọi người đến dự cho vui.

Nói rồi, Trang Linh chìa ra những tấm thiệp mời màu đỏ được in hoạ tiết chìm,trông vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Nhỏ nhận lấy tấm thiệp, mỉm cười:

-Nhất định chị sẽ đến, em sẽ là một cô dâu rất xinh đẹp – Nhỏ mỉm cười,mắt đỏ hoe – Nếu Nguyệt còn sống, chị nghị nó sẽ rất vui khi nghe tin.

- Vâng, em cũng nghĩ thế, đây là thiệp của chị ấy, ít nhất, em muốn chịấy thấy được em đang hạnh phúc và em cũng hy vọng chị ấy sẽ hạnh phúctrên thiên đường – Trang Linh vừa khóc vừa nói.

Nhỏ bật khóc, ôm chầm lấy cô, Eric và Gia Long đứng cạnh nhau khẽ thở dài, họ cũng nghĩ nhưnhỏ và Trang Linh, đều có chung một ước nguyện là giá như nó còn sống.Bà Như Huỳnh lau nước mắt, mỉm cười thật tươi:

- Hai con bé này, chuyện vui mà lại ôm nhau khóc lóc vậy hả? Nín đi nào.

- Vâng ạ – Hai người đồng loạt lên tiếng và nhìn nhau mỉm cười.

Sau đó, Eric và Trang Linh cùng ở lại dùng cơm tối rồi mới về, suốt cả bữaăn, khống khí vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ có duy nhất một người vô cùngtrầm lặng

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

Ở một nơi nào đó trên thế giới………………….

- Mẹ, mẹ ơi…………. – Đứa trẻ cười toe toét

- Gì hả con yêu? – Cô gái mỉm cười, bế đứa trẻ vào lòng

- Con muốn đến quê hương của mẹ, bao giờ chúng ta đi hả mẹ? – Đứa bé chu miệng ra, nũng nịu

- Lát nữa chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ đến quê hương của mẹ, mẹ sẽ cho con gặp ông bà ngoại, họ nhất định sẽ rất yêu con – Cô gái mỉm cười, hônvào gò má phúng phính của đứa trẻ.

- Woa, con yêu mẹ nhất, hihi – Đứa bé ôm chặt lấy cô gái, miệng cười toe để lộ hàm răng nhỏ xinh.

Sau khi tạm biệt ba mẹ nó, nhỏ và Gia Long theo Trang Linh và Eric về nhàđể dọn dẹp đồ. Trong lúc giúp Trang Linh xách va li vào phòng, nhỏ mỉmcười lém lỉnh:

- Linh này, chị có chuyện muốn nói với em, được không? – Nhỏ mỉm cười

- Vâng, chị cứ nói đi – Trang Linh mỉm cười

- Chị muốn chịu trách nhiệm về trang phục của em và Eric được không? – Nhỏ chớp chớp mắt

- Cái này thì…… – Trang Linh ngập ngừng – Em và anh ấy tự lo được rồi, như vậy thì phiền chị lắm.

- Điiiiiiiiiiii màààààààààà…………. – Nhỏ giở bộ mặt puppy ra nhìn Trang linh.

- Thôi được, tuỳ ý chị vậy – Trang linh thở dài, quyết đành chịu thua nhỏ – Em chỉ sợ làm phiền chị thôi.

- Không sao, không sao hết, chị xem em như em gái trong nhà mà, hôn lễcủa em gái, chị phải tự tay chọn lựa trang phục cho em và Eric chứ? –Nhỏ nháy mắt

- Cám ơn chị – Trang Linh cảm động, nước mắt rưng rưng

- Bé ngốc, khóc gì chứ? – Nhỏ mỉm cười – Đi thôi.

- Đi đâu hả chị? – Trang Linh ngây ngô chớp mắt.

- Dĩ nhiên là đi mua sắm – Nhỏ nháy mắt rồi kéo Trang Linh đi ra khỏi phòng.

Đang giúp Eric dọn đồ, bỗng nhiên Gia Long nghe thấy tiếng bước chân hướngvề phía căn phòng, vừa mới định ra xem chuyện gì thì nhỏ đã kéo TrangLinh bay vào. Eric và Gia Long chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nhỏtúm ra ngoài và quăng thẳng lên xe. Ngồi trên xe, nhỏ liên tục nói vềnhững dự định của mình với Trang Linh. Ở phía trên, Eric nhìn sang GiaLong mỉm cười, bày tỏ sự thán phục trong ánh mắt còn Gia Long thì khẽthở dài, lắc đầu vài cái và kết thúc bằng một cái nhún vai, ý muốn nóiđây là chuyện bình thường ở huyện.

Đến trung tâm mua sắm, Trang Linhvừa đặt chân xuống xe đã bị nhỏ kéo đi, chỉ kịp để lại cho Eric một ánhmắt cầu cứu rồi mất dạng. Gia Long đặt một tay lên vai Eric, mỉm cười:

- Anh chịu khó đi, cô ấy là vậy đó, hễ muốn làm chuyện gì là nhiệt tìnhvô cùng, anh cũng nên tập làm quen đi, sau Trang Linh là đến anh đó.

- Quả thật tôi khá bất ngờ đấy – Eric bật cười – Anh có cô vợ thật đáng yêu.

- Cô ấy là vậy mà – Gia Long mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc – Anh cũng có một cô vợ rất tuyệt mà.

- Phải, tôi và anh đều rất hạnh phúc, chỉ tội cho Chấn Phong thôi, tôi có thể cảm nhận thấy anh ấy rất đau khổ – Eric khẽ thở dài.

- Phải, đãba năm rồi, chuyện đó cứ như một cơn ác mộng cứ đeo bám cậu ấy mãi, đếntận bây giờ, Chấn Phong vẫn còn rất yêu Bạch Nguyệt – Gia Long khẽ lắcđầu – Thôi, chúng ta đi nào.

Nói rồi, Gia Long và Eric lẳng lặng đitheo nhỏ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vừa đặt chân vào phòng thử váy cưới, hai người bị một cảnh tượng làm cho hãi hùng: toàn bộnhững chiếc váy cưới trắng tinh đều bị xới tung lên, nằm ngổn ngang, các cô nhân viên thì liên tục chạy ra chạy vào phòng thay đồ, mỗi lần mộtchiếc váy khác nhau. Sau khi đứng hình được vài chục phút thì hai ngườibị nhỏ lôi vào làm giá đồ, xách theo một lượt mấy cái áo cưới đi ra đivào. Cuối cùng, nhỏ từ trong bước ra, nụ cười tươi rói luôn thường trựctrên môi còn toàn thể mọi người đều la liệt dưới đất. Nhỏ vui vẻ nói:

- Trang Linh, em mau ra đi.

- Nhưng mà em hấy ngại lắm – Trang Linh từ trong nói vọng ra.

- Em có muốn chị vào lôi em ra không? – Nhỏ đe doạ

- Em ra đây – Trang Linh vội nói

Từ bên trong, cô nhẹ nhàng bước ra, trông cô xinh đẹp vô cùng, bộ váy cưới may bằng voan trắng và lụa mềm mại thướt tha như dòng suối. Gấu váyđược điểm những hạt đá lấp lánh trong suốt. Trông cô lúc này xinh đẹp,lộng lẫy như một nàng tiên. Eric thẩn thờ nhìn cô, mê dại trước vẻ đạpngok5 ngà trong sáng của Trang Linh, anh dịu dàng đến bên cô, mỉm cười:

- Em đẹp quá, như một nàng tiên vậy.

- Anh này – Trang Linh đỏ mặt ngượng ngùng

Đứng nhìn hai người tình tứ với nhau, nhỏ nắm lấy tay Gia Long, mỉm cười:

- Anh thấy tài nghệ của em thế nào? Quá xuất sắc phải không?

- Ukm, em là giỏi nhất – Anh mỉm cười dịu dàng, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ.

Sau khi chọn xong váy cưới, nhỏ lôi Eric đi lựa lễ phục, còn Trang Linhđứng nhìn anh khổ sở thì nở nụ cười thoả mãn, cho Eric chừa cái tội dámnói cô lâu lắc.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, ngày cử hành hôn lễrốt cuộc cũng đến, hôm đó, Eric thuê toàn bộ nhà hàng 5 sao để làm lễ.Mọi người ai ai cũng vui cho hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Hắn đứngtrong góc, đưa mắt nhìn hai người, trong lòng thầm chúc phúc cho họ. Nếu nó không ra đi, có lẽ bây giờ hắn và nó cũng đã kết hôn rồi. Khẽ thởdài, hắn đưa ly rượu lên uống cạn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đứa béđang chập chững chạy về phía mình. Khi tới gần hắn, đứa bé cười toe:

- Chú ơi, tìm mẹ giúp cháu.

- Mẹ cháu là ai? – Hắn bất giác mỉm cười, ở đứa bé này có cảm giác gì đórất thân quen với hắn, dường như, hắn đã nhìn thấy đôi mắt của đúa bénày ở đâu rồi thì phải, trông hao hao giống đôi mắt của nó.

- Mẹ cháu tên là Nguyệt ạ – Đứa bé hồn nhiên mỉm cười.

- Được rồi, chú bế cháu đi tìm mẹ – Hắn nhấc bổng đứa bé lên, đôi môi khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khó tả.

## 41. Chương 41

Hắn đặt đứa bé lên vai và bắt đầu rảo bước. Hắn vốn không thích trẻ con, nhất là từ sau cái chết của con hắn, nhưng không hiểu sao, đứa bé nàycho hắn một cảm giác rất thân thuộc. Đi vòng quanh một lát, đứa bé bắtđầu mếu máo:

- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi, huhu

- Ngoan nào, dừng khóc, chúng ta sẽ tìm thấy mẹ cháu sớm thôi – Hắn mỉm cười, dỗ dành đứa bé – Mà cháu tên là gì?

- Cháu là Hạo Thiên, mẹ Nguyệt hay gọi cháu là Thiên Thiên – Đứa bé cười toe toét, tay vẫy vẫy – A, mẹ kìa, chú ơi, mẹ kìa.

Nói rồi, Thiên Thiên chỉ tay về hướng trước mặt. nhìn theo ngón tay củaThiên Thiên, hắn nhìn thấy một cô gái còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới khoảnghai mươi mấy tuổi thôi, mái tóc dài mềm mại hầu như che khuất đi khuônmặt cô gái ấy nhưng không thể che đi sự xinh đẹp của cô ấy. Hắn cảm thấy sao mà cô gái đó thật quen thuộc, sao lại giống nó đến như vậy. Bàn tay hắn khẽ run rẩy, lẽ nào là nó sao, chẳng phải nó đã chết rồi hay sao?

Thấy hắn đứng lặng linh, Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi:

- Chú ơi, mẹ kìa, chú làm sao vậy? – Thiên Thiên chu môi ra.

- Ừ, chú đưa cháu đến với mẹ đây – Hắn bừng tỉnh, vội vàng nói.

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

Trong lúc này, cô gái đang rất lo lắng tìm kiếm Thiên Thiên, chợt cô cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, cô vội quay lại. Đập vào mắt côchính là hình ảnh của Thiên Thiên, bé vui mừng ôm chầm lấy cô, líu lo:

- Mẹ hư quá, làm lạc mất con, hihi – Thiên Thiên nũng nịu rúc vào lòng cô gái – Mẹ ơi, chú này đã cõng con đi tìm mẹ đó.

Bé vừa cười vừa chỉ về phía hắn, lúc này, cô gái mới chú ý đến người trước mặt mình, cô nở nụ cười dịu dàng và ngước lên nhìn người trước mặt:

- Cám ơn anh đã chăm sóc cho con tôi – Cô gái mỉm cười nhìn hắn, chợt nụcười trên đôi môi vụt tắt, khuôn mặt tươi tắn lúc nào đã trở nên lãnhđạm, bế Thiên Thiên trên tay, cô gái quay đi – Xin phép anh.

- Chờ đã – Hắn nắm lấy tay cô gái và kéo lại – Thật sự là em sao? Nguyệt, thật sự là em sao?

- Anh nhầm người rồi – Cô gái quay đi, cố giật tay ra khỏi hắn – Xin anh buông tôi ra.

- Là em, là em thật rồi, Nguyệt, đúng là em thật rồi – Hắn mừng rỡ ôm lấy nó từ phía sau.

Nó cố chống cự, Hạo Thiên nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người, mắt tròn xoe:

- Mẹ ơi, mẹ quen chú này hả? – Thiên Thiên chớp chớp mắt.

- Mẹ sao? – Hắn chợt bừng tỉnh và buông nó ra – Nguyệt, không phải em đã sẩy thai rồi sao? Vậy đứa bé này là ai?

- Nó gọi tôi là mẹ, dĩ nhiên là con tôi – Nó cười lạnh – Bây giờ xin phép, tôi phải đi thăm Giao Châu và Trang Linh.

Nói rồi, nó quay đi, không đếm xỉa tới hắn đang đứng thẫn thờ phía saulưng, còn Hạo Thiên đang nằm trong vòng tay nó thì lú đầu lên nhìn hắn,vẫy vẫy tay:

- Tạm biệt chú – Bé cười toe trông rất đáng yêu.

Nhìn bóng dáng nó dần khuất xa, hắn thấy lòng đau nhói, dường như niềm vuikhi thấy nó vẫn còn sống quá lớn, lớn đến nỗi khiến hắn đau. Nhưng vuichưa bao lâu, hắn đã cảm thấy khó hiểu vì sự có mặt của Hạo Thiên, đứacon ba năm trước của hắn chẳng phải đã mất rồi sao? chính tai hắn đãnghe bác sĩ nói, vậy thì Hạo Thiên là con của ai, nếu thật sự là con của nó, vậy thì nó đã có chồng rồi sao? Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy chao đảo, cú sốc này thật sự quá lớn, vậy là nó hết yêu hắn thật rồi sao? Nếuvậy, hắn sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho hạnh phúc của nó. Nghĩ vậy, hắnlấy lại tinh thần, khoác lên người lớp vỏ bọc lạnh lùng và quay đi. Hắnđâu biết rằng, toàn bộ những cử chỉ của hắn nãy giờ đã lọt vào tầm mắtcủa nó, nó khẽ mỉm cười, nụ cười rất ấm áp, khác hẳn với sự lạnh lùngkhi nãy. Hạo Thiên nhìn nó đứng cười một mình thì hai mắt tròn xoe:

- Mẹ ơi – Bé lên tiếng gọi, giơ tay ra đòi bế.

- Gì vậy con – Nó mỉm cười, bế bé vào lòng, hôn vào gò má phúng phính của Thiên Thiên.

- Sao mẹ cười một mình vậy? Mẹ không bình thường hả? – Thiên Thiên ngơ ngác hỏi

- Ai dạy con cái câu đấy? – Nó nheo mắt lại, véo nhẹ vào má Thiên Thiên một cái

- Ayyyyy, là ba dạy cho con mà, ba nói ai tự nhiên cười một mình là không bình thường – Thiên Thiên lấy tay xoa xoa gò má, mắt rưng rưng nước,cái miệng bé xinh vẫu ra trông cực kì đáng yêu.

- Con không được nghe ba đâu đấy, mẹ mà nghe con nhắc lần nữa, mẹ sẽ giận con luôn – Nó mỉm cười hăm doạ.

- Oaoaoa, con không dám nữa đâu – Thiên Thiên nhõng nhẽo

- Vậy mới ngoan, thôi, mẹ dắt con đi gặp bạn của mẹ – Nó mỉm cười dịu dàng.

Nghe nó nói, Hạo Thiên cười toe toét và lon ton đi theo nó.

Trong phòng thay đồ, nhỏ đang làm tóc cho Trang Linh, hết bím lại rồi lại vấn lên, làm một hồi, nhỏ thở dài mệt mỏi:

- Haizzzz, phải chi có Bạch Nguyệt ở đây, nó vốn giỏi làm kiểu tóc này nhất, chị thì làm không khéo bằng nó – Nhỏ lắc đầu.

- Làm kiểu khác cũng được chị à, không nhất thiết phải là kiểu này đâu – Trang Linh mỉm cười dịu dàng.

- Không được, váy này thì hợp với kiểu tóc đó nhất, chị sẽ cố gắng vậy –Nhỏ xắn tay áo lên – Nhất định chị sẽ làm đẹp hơn con Nguyệt từng làm.

Khi nhỏ vừa dứt lời, cánh cửa phòng thay đồ chợt hé mở, Thiên Thiên từ bên ngoài chạy vào nắm lấy tay Trang Linh, cười toe toét:

- Wao, chị thật xinh đẹp, chị làm vợ của Hạo Thiên nha?

- Không được, chị sắp thành cô dâu của anh Eric rồi, không làm vợ con được đâu Thiên Thiên – Một tiếng nói dịu dàng cất lên.

Vừa nghe thấy tiếng nói đó, cả nhỏ và Trang Linh đều ngạc nhiên tột độ. Nónhẹ nhàng bước vào trong phòng và đóng cửa lại. Vừa nhìn thấy nó, TrangLinh bật khóc còn nhỏ thì đứng há hốc miệng, mặt mày tái xanh. Nó mỉmcười tiến đến, lấy tay vỗ vỗ vào má nhỏ:

- Này, tỉnh dậy, tui là người, không phải ma đâu.

- Nguyệt, thật sự là bà sao? – Nhỏ lắp bắp, mặt chuyển sang đỏ ửng

- Phải, tui là người mà – Nó áp tay nhỏ vào gương mặt mình, vui vẻ nói.

- Nguyệt, đúng là bà rồi, tui cứ tưởng bà đã chết rồi chứ – Nhỏ bật khóc, ôm chầm lấy nó, nức nở

- Đừng khóc, tui đã về rồi, xin lỗi đã để bà lo lắng – Nó vuốt tóc nhỏ, dịu dàng an ủi

- Chị Nguyệt, thật sự chị còn sống sao? – Trang Linh bất ngờ lên tiếng, giọng run run, đôi mắt đẫm lệ.

- Phải, chị còn sống, đừng khóc, hôm nay là ngày vui của em mà, nào, đểchị trang điểm lại cho em – Nó buông nhỏ ra, lấy khắn giấy lau mât choTrang Linh.

Rồi nó bế Hạo Thiên lên ghế, đặt bé ngồi yên rồi quayxuống trang điểm cho cô. Sau khi hoàn thành, nó và nhỏ cùng vấn tóc chocô. Dưới bàn tay khéo léo của nó, mái tóc của Trang Linh trở nên vô cùng sang trọng nhưng cũng không kém phần cầu kì và duyên dáng. Rồi nó vànhỏ lùi ra phía sau một chút, tự hài lòng với chính mình. Chiếc váy cưới thanh tao, trang nhã của nhỏ chọn kết hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên được vẻ đẹp trong sáng của Trang Linh cùng với kiểu tócđã tạo nên một cô dâu hoàn hảo. Xong xuôi, nó bế Hạo Thiên xuống, hônnhẹ vào má bé, mỉm cười:

- Con thấy mẹ có giỏi không?

- Mẹ là giỏi nhất, chị ấy đẹp quá mẹ ơi, mai mốt mẹ nhất định phải cưới cho con mộtcô vợ đẹp như chị ấy nha – Thiên Thiên hồn nhiên nói

- Nguyệt, đứa bé này là? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi

- Đây là Hạo Thiên, con trai tui – Nó mỉm cười

- Cái gì? – Cả Trang Linh và nhỏ cùng đồng loạt lên tiếng.

- Chuyện dài lắm, tui sẽ kể cho hai người nghe sao – Nó vẫy vẫy tay tỏ vẻ không quan tâm – Thôi, đến giờ rồi, đi thôi kẻo muộn.

Nói rồi, nó toan quay đi, không hề đề phòng 4 con mắt gian tà đang dán lênngười mình.Nhanh như chớp, nhỏ đã tóm lấy nó và đẩy nó ngồi xuống ghế,còn Trang Linh thì dùng dây thừng trói nó lại, nhỏ mỉm cười:

- Bàtính mặc như thế này để dự tiệc cưới sao? -Nhỏ cười gian – Tui và Trang Linh sẽ chuẩn bị giúp bà

Nói rồi, nó bịhai người vây lấy, nó cố đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thiên Thiên nhưngmuốn nôn máu ra ngoài khi thấy bé đang nghe theo tiếng gọi của bánh trái

Sau một hồi bị tra tấn bằng son phấn, nó được thả ra. Mái tóc dài nganglưng thả xoã tự nhiên, gương mặt trắng hồng chỉ điểm thêm chút phấn, đôi môi anh đào đỏ mọng được quét lên một lớp son bóng mào hồng ngọt ngàotrông rất quyến rũ. Nó mặc một cái váy bó màu trắng đính kèm pha lê được thiết kế rất tinh tế khiến từng đường nét nóng bỏng trên cơ thể nó hiện rõ ra: vòng eo thon gọn, vòng ba đầy đặn cùng vòng một nở nang. Nếukhông nói, chắc hẳn người ta sẽ không tin đây là một người đã có con.Soi với lúc trước, nó đẹp hơn gấp bội, nếu lúc trước nó sở hữu vẻ đẹphồn nhiên thì bây giờ là lạnh lùng và sắc sảo.

## 42. Chương 42

C

Sau khi đã thoả mãn cái miệng, Thiên Thiên quay sang tìm nó thì nhậnđược cùng lúc 3 cặp mắt vô cùng gian manh, nó nhếch miệng cười:

- Thiên Thiên, lại đây – Nó giang hai tay ra, khuôn mặt không thể nào gian hơn.

- Oa, mẹ…mẹ….. – Thiên Thiên lắp bắp, bất giác thụt lùi về phía sau

- Ngoan nào, lại đây với mẹ – Nó vẫn mỉm cười, từ từ tiến lại gần bé

- Oá, mẹ đáng sợ quá, con không lại đâu – Thiển Thiiên hét lên và quay đầu toan bỏ chạy.

- Không dễ trốn thoát đâu con – Nó nhếch miệng, nở một nụ cười đáng sợ – Giao Châu.

Nó vừa dứt lời thì nhỏ đã phóng đi, chặn đường rút của Thiên Thiên. Bấtngờ, bé giật lùi lại và va vào người nó. Tóm lấy Thiên Thiên từ phíasau, nó mỉm cười “dịu dàng”:

- Lúc nãy mẹ cầu cứu con, con dám bỏ mặc mẹ nha – Nó bẹo một bên má của Thiên Thiên – Con yên tâm, mẹ sẽ C.H.Ă.M S.Ó.C cho con thật tốt.

Nghe nó nói xong, Thiên Thiên tái mặt, bé chu miệng ra, mắt long lanh:

- Oaoa, mẹ tha cho Thiên Thiên đi, con biết lỗi rồi mà.

- Con nghĩ cái trò đó hiệu quả với mẹ sao? – Nó lườm bé rồi quay sang nhỏ và Trang Linh – Còn hai người, chuẩn bị quần áo cho tui, lau miệng đikìa.

Nghe nó nói, cả hai người đều giât mình, do bộ mặt làm nũng củaThiên Thiên quá đáng yêu nên cả nhỏ và Trang Linh đều thấy thích, rấtmuốn hôn vào cái gò má phúng phính trắng hồng của bé. Sau khi nghe nómắng, nhỏ vội kéo Trang Linh đi lấy quần áo, nào ngờ cặp mắt puppy cầucứu của Thiên Thiên lại lọt vào mắt nhỏ khiến nhỏ đứng hình, Trang Linhcũng bị tương tự. Thấy nhỏ và Trang Linh cứ đứng im ru, mắt longlanh nhìn về phía Hạo Thiên, nó bẹo vào má Thiên Thiên một cái:

- Con dẹp cặp mắt đó mau, không thì mẹ cúp kem của con một tuần – Nó đe doạ – Con hai người, có muốn tui phóng dao không hả? Quần áo đâu?

Nghe nónói, Thiên Thiên cụp mắt xuống, gương mặt phụng phịu trông rất đáng yêu. Nhỏ và Trang Linh vừa quay đi lại nhìn thấy vẻ mặt đó, trong lòng gàothét muốn được hôn vào gương mặt phúng phính của Thiên Thiên nhưng lạithấy cắp mắt mang hình dao găm của nó nên vội quay đi lấy quần áo. Nó bế Thiên Thiên lên, cho bé đứng lên ghế và lột sạch quần áo của bé ra. Rồi nó quay sang nhận lấy bộ quần áo trên tay nhỏ nhanh chóng mặc vào chobé. Thiên Thiên đứng yên cho nó làm một lát thì thì thấy khó chịu nên cứ nhúc nhích, hậu quả là lãnh trọn ánh mắt hình viên đạn của nó khiến béim thin thít. Một lát sau, nó cũng thay xong áo cho Thiên Thiên, diện áo vest trắngcùng cái nơ màu đỏ trên cổ, trông bé rất đáng yêu nhưng không kém phầnlịch lãm. Bé phụng phịu nhìn nó, mắt rưng rưng:

- Mẹ toàn bắt nạt Thiên Thiên thôi.

- Hihi, con trai của mẹ trông đẹp lắm – Nó hôn vào má bé một cái, mỉm cười – Cứ như chú rể vậy.

- Vậy hả mẹ? Vậy cô dâu của Thiên Thiên đâu? – Bé chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi.

- Con đó, suốt ngày cô dâu với chả cô dâu, nhất định mẹ phải xử ba của con mới được – Nó mắng yêu, véo vào mũi bé.

- Hihi – Thiên Thiên cười lém lỉnh, ôm ôm chầm lấy nó – Mẹ của Thiên Thiên hôm nay đẹp quá.

- Vậy bình thường mẹ không đẹp sao? – Nó mỉm cười, vờ giận dỗi

- Không phải, mẹ của Thiên Thiên là đẹp nhất – Bé cười toe, hôn vào má nó một cái rõ kêu.

- Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi

Nó véo mũi của Thiên Thiên rồi bế bé lên. Đứng nhìn hai mẹ con nó nãy giờ, nhỏ khẽ thở dài, đứa con của nó cùng hắn đã bị mất, nếu Hạo Thiên đúnglà con của nó, đồng nghĩa với việc nó đã có người đàn ông khác, nếu đúng thật là như vậy, chắc chắn hắn sẽ rất đau khổ. Trang Linh nắm lấy taynhỏ, mỉm cười đồng cảm, cô biết nó nghĩ gì và đó cũng chính là những gìcô đang nghĩ. Nhỏ mỉm cười, lắc lắc đầu, ý bảo rằng mình không sao.

Đột nhiên Thiên Thiên chạy đến nắm lấy tay nhỏ và Trang Linh, lắc lắc:

- Hai chị ơi, hai chị đẹp quá à – Bé cười tít mắt

- Cám ơn bé nhé – Trang Linh mỉm cười – Bé cũng rất đáng yêu mà.

- Đúng vậy, nhưng cháu phải gọi là dì chứ không phải chị – Nhỏ mỉm cười,xoa xoa gò má phúng phính của Thiên Thiên – Cháu đáng yêu quá đi.

- Sao phải gọi là dì ạ? – Thiên Thiên chớp mắt

- Vì dì là bạn của mẹ cháu – Nhỏ chỉ qua Trang Linh – Còn đây là em gái của mẹ cháu.

- Vâng ạ, hai dì thật là xinh đẹp – Thiên Thiên cười tít mắt.

- Nguyệt ơi – Nhỏ nhìn nó với cặp mắt long lanh – Cho tui mượn bé Thiên Thiên vài ngày đi.

Nhỏ vừa nói xong, Trang Linh cũng giương ánh mắt nài nỉ lên nhìn nó. Suy nghĩ vài giây, nó ngạc nhiên hỏi:

- Hai người mượn Thiên Thiên làm gì?

- Tại vì bé đáng yêu quá đi à, cho tui mượn nha? – Nhỏ chớp chớp mắt nhìn nó, Trang Linh cũng nhìn nó nhưng không nói gì.

- Này, hai người đang làm cái gì vậy? – Nó tròn mắt nhìn – Được rồi, tuisẽ dẫn Thiên Thiên đến chơi với hai người, bây giờ thì mau lên, sắp tớigiờ làm lễ rồi kìa.

- Ừ nhỉ? Nhanh lên, khăn trùm đầu dâu rồi? Vòng tay nữa? – Nhỏ sực nhớ, quýnh quáng lên.

Sau một hồi loạn xà ngầu, cuối cùng cô dâu Trang Linh cũng đã được chuẩn bị xong. Đột nhiên từ bên ngoài, Gia Long và Eric quýnh quáng chạy vào,nhưng khi nhìn thấy nó, cả hai người đứng á khẩu. Nó lấy tay huơ huơtrước mặt hai người, mỉm cười:

- Nè, 2 người làm sao vậy? Hồn vía bay mất hết rồi hả? – Nó cười cười

- Nè, tỉnh dậy, nó là thật đó, Nguyệt vẫn còn sống – Nhỏ vỗ vào vai haingười cái “bốp”, kéo hai người đang trên mây rơi phịch xuống đất.

- Em còn sống thật sao May? Anh không nằm mơ chứ? – Eric lắp bắp, nét mặt vô cùng kinh ngạc

- Thật sự là em sao? – Gia Long ngạc nhiên tột độ

- Phải, em đây, em đã trở về – Nó mỉm cười

- THẬT LÀ TỐT QUÁ – Eric hết toáng lên rồi ôm chầm lấy nó – Thì ra em vẫn còn sống, thật tốt quá.

- Này này này – Nó giật mình, lo ngại nhìn về phía Trang Linh – Anh làm gì vậy? Trang Linh nhìn kìa, buông em ra đi chứ.

- Hihi, không sao đâu chị, anh ấy mừng quá đó mà – Trang Linh mỉm cười dịu dàng

Một lúc sau, Gia Long bỏ nó ra nhưng hai tay vẫn nắm lấy vai nó, xúc động nói:

- Anh thật sự rất mừng đó May, mau nói cho anh biết, 3 năm qua em đã ở đâu? Sao không báo về nhà?

- Từ từ đã nào, em sẽ kể sau, mà có chuyện gì thế? – Nó mỉm cười – Làm gì mà lúc nãy hai người hốt hoảng vậy?

- Hả? Chuyện gì là chuyện gì? – Eric khẽ cau mày – A, phải rồi, chuyện là vầy, đứa bé trai cầm váy cô dâu bị bệnh, không đến được.

Nghe Eric nói xong, nhỏ hốt hoảng nói:

- Thật hả? Sao lại ngày lúc này chứ? Biết tìm đâu ra bé trai thay thế bây giờ?

- Dì ơi, cho con kẹo – Thiên Thiên từ trong phòng thay đồ phóng ra, cười toe

Vừa nhìn thấy bé, mắt nhỏ loé sáng, nhỏ nắm lấy tay nó:

- Nguyệt, bà thương Trang Linh không? – Mắt nhỏ tròn xoe

- Dĩ nhiên là thương rồi, bà hỏi gì lạ thế? – Nó khẽ cau mày ngạc nhiên

- Vậy bà cho Thiên Thiên thế cậu bé đó được không? – Mắt nhỏ long lanh

- Hả? Chuyện này thì…………… – Nó ngập ngừng

- Đi, chỉ có bà với Thiên Thiên mới giúp được vào lúc này thôi, đồng ý đi mà – Nhỏ năn nỉ, giở bộ mặt puppy ra nhìn nó.

- Thôi được rồi, dù gì Thiên Thiên cũng đang mặc lễ phục – Nó thở dài,gật đầu, quay qua nhìn Thiên Thiên mỉm cười – Con có thích làm chú rểkhông nè?

- Dạ thích, mẹ cho Thiên Thiên làm hả? – Bé líu lo, cười tít mắt

- Ukm, cũng gần giống như vậy, con chỉ cần bước sau dì Trang Linh và némhoa thôi, được không? – Nó nháy mắt – Cô bé đi cùng con rất đáng yêuđấy.

- Vâng, Thiên Thiên hiểu rồi, hihi – Bé ôm chầm lấy nó và hôn nó một cái, xong rồi chạy tung tăng

Đứng nghe cuộc nói chuyện giữa nó với Thiên Thiên nãy giờ, Gia Long mới lên tiếng:

- Nguyệt, đây là con em hả? Chẳng phải đứa bé đã…….. – Gia Long ngạc nhiên

- Vâng, đây là con của em – Nó bình thản nhún vai – Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi.

Nói rồi, nó kéo Trang Linh và nhỏ đi, Hạo Thiên thì lon ton chạy theo sau.Eric và Gia Long đứng ngoài sau nhìn ba người, bất giác thở dài rồi cũng đi theo. Còn hắn, từ lúc gặp nó, hắn vác theo chai rượu đi ra sau vườnngồi uống, khung cảnh ở đây khiến hắn cảm thấy bình yên, hắn cứ ngồi uống mãi,uống mãi, không quan tâm gì tới mọi chuyện nữa. Lúc nghe Thiên Thiên gọi nó là mẹ, tim hắn như bị xé ra, rồi lúc nó lạnh lùng với hắn, trái timhắn lại nhận thêm một đả kích nữa, hắn thấy đau lắm, nỗi đau hắn kiềmnén trong 3 năm giờ đã oà vỡ. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặtđiển trai của hắn và hắn gục xuống, ngất đi, trước lúc chìm vào vô thức, hắn nghe thấy tiếng hét đau đớn của nó, nó lo lắng cho hắn sao? Có lẽđây chỉ là một giấc mơ……

## 43. Chương 43

Sau khi kéo Trang Linh và nhỏ đi ra ngoài, nó giao Thiên Thiên cho haingười rồi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để suy nghĩ, đột nhiên nó cảm thấy mệt mỏi, lúc nãy chạm mặt hắn, tim nó khẽ nhói lên, có lẽ nó vẫn cònyêu hắn, tình yêu của nó đối với hắn chưa bao giờ chết. Trong ba năm, nó đã trưởng thành rất nhiều, nó tạo ình một lớp vỏ bọc lạnh lùng,không thân thiết với bất kì ai ngoài một vài người mà nó thật sự tintưởng. Có nhiều lúc, nó tưởng chừng như trái tim mình đã ngủ yên, vậy mà khi gặp hắn, tim nó lại đau, bao nhiêu nhớ mong cùng thù hận lại trànvề, khiến nó vừa yêu, vừa hận hắn. Nếu năm xưa, hắn không làm chuyện đó, có lẽ bây giờ, nó và hắn sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ tới đó, nó lắc lắc đầu, cố tống suy nghĩ đó ra ngoài, nó mỉm cười chua chát, tuy nó không hậnhắn tới mức thấu xương, nhưng cũng đủ để khiến nó khó có thể đối mặt với hắn và nhất là đồng ý trở lại bên hắn. Thẫn thờ bước đi, nó chợt nhậnra mình đang ở phía sau vườn. Nó khẽ thốt lên, bất ngờ trước khung cảnhđẹp lộng lẫy của khu vườn. Bỗng nhiên, nó cảm thấy vô cùng bình yên, tất cả những buồn phiền đều tan đi hết.

Đang đi dạovòng quanh, chợt, nó nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi uống rượu, nó khẽ népvào bụi cây, tiếp tục nhìn về phía hắn. Rồi nó thấy hắn khóc, gương mặthắn rúm ró lại vì đau đớn, chứng kiến cảnh đó, tim nó lại nhói đau. Cốkiềm lại cảm xúc của bản thân, nó quyết định bỏ đi, không ngờ chưa kịpquay đi, nó đã nhìn thấy hắn ngã xuống và nó hét lên, chạy đến bên cạnhhắn. Nhìn thấy hắn đã bất tỉnh, khuôn mặt tái xanh nhưng môi lại nở nụcười hạnh phúc. Nó vội tìm điện thoại gọi cấp cứu. Trong lúc bất tỉnh,nó nghe thấy hắn khẽ gọi tên nó, nó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, truyềnhơi ấm cho bàn tay đã trở nên lạnh ngắt. Rồi lúc xe đến, nó và Gia Longđi theo xe, còn nhỏ thì bị nó bắt ở lại để trông Thiên Thiên. Eric vàTrang Linh muốn đi theo nhưng nó dứt khoát không cho, nó nói hai ngườicòn phải kết hôn.

Sau khi chiếc xe chạy đi, Eric động viên Trang Linh và quay ra trấn an mọi người, hôn lễ vẫn được tiến hành đúng như kế hoạch.

Ở bệnh viện, trong lúc ngồi chờ bác sĩ cấp cứu cho hắn, Gia Long đã kểcho nó nghe mọi chuyện, từ chuyện Tuyết Lan cố tình làm vậy đến chuyệnhắn đã trả thù Tuyết Lan như thế nào, rồi còn cả những đau khổ hắn đãphải gánh chịu trong ba năm. Nó ngồi lặng im, khoác vào mình lớp vỏ bọclạnh lùng và tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nếu tinh ý, Gia Long sẽ nhìnthấy sự đau xót trong mắt nó, bàn tay nó khẽ run run. Khi bác sĩ bước ra, Gia Long vội đến hỏi kết quả còn nó thì ngồi im,nhưng tai vẫn cố nghe ngóng những gì bác sĩ nói. Sau khi biết hắn khôngsao, nó đứng bật dậy, chào tạm biệt Gia Long và bước đi.

Trở lại buổi tiệc, nó vội đi tìm Thiên Thiên vì thấy bé đang ngồi chơi cùng một côbé khác, đứng cạnh đó là nhỏ. Vừa nhìn thấy nó, nhỏ đã hốt hoảng chạylại:

- Chấn Phong không sao chứ?

- Ừ, vẫn ổn – Nó nhún vai

- Còn Gia Long đâu? – Nhỏ vẫn còn lo lắng

- Đang ở bệnh viện, chắc lát nữa sẽ về – Nó mỉm cười – Yên tâm đi, cười lên, hôm nay là ngày vui mà.

- Ừ, vậy thì tốt quá – Nhỏ thở phào nhẹ nhõm

- Mẹ, mẹ ơi, nãy giờ mẹ đi đâu vậy? – Thiên Thiên chạy tới cạnh nó, mặt phụng phịu

- Mẹ bận tí việc – Nó mỉm cười, bế Thiên Thiên lên – Nãy giờ con chơi có vui không?

- Dạ vui – Thiên thiên cười tít mắt – Dì Giao Châu cho con nhiều quà lắm ạ.

- Vậy sao? Con có ngoan không nè? – Nó cười ngọt ngào

- Dạ ngoan, con nghe lời lắm – Hạo Thiên cười toe rồi hướng ánh mắt long lanh nhìn nhỏ – Phải không dì?

- Dĩ nhiên rồi – Nhỏ nhanh chóng gục ngã trước cặp mắt tròn xoe kia,không nỡ nói ra tội trạng quậy phá của Thiên Thiên từ nãy đến giờ.

Nghe lời xác nhận của nhỏ, Thiên Thiên quay qua nhìn nó, cười tít mắt. Nóthì nghi ngờ lắm nhưng cũng không hỏi bởi vì biết có hỏi nhỏ cũng khôngnói. Còn về phía nhỏ, thấy nó không hỏi gì thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Thiên từ nãy đến giờchạy tứ tung, khiến nhỏ tìm bở cả hơi tay, lại còn gặp cô nào đẹp thìbay lại làm quen, chưa kể tới việc lén lút ăn bánh cưới, cũng may làEric và Trang Linh đã hoàn thành xong phần nghi thức rồi. Mãi tới khiThiên Thiên nhìn thấy cô bé lúc nãy thì mới chịu ngồi yên, đúng lúc đó thì nó về tới, đúng là trời vẫn còn thương nhỏ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, nó đưa Thiên Thiên về nhà, một phần là muốn giới thiệu cháu ngoại cho ba mẹ nó nhưng cái chính là để ba mẹ nó biết đượcnó vẫn còn sống. Vừa nhìn thấy nó, vị quản gia như chết sững, sau đó ông mới lên tiếng, mặt trắng bệch như gặp ma:

- Tiểu thư? Thật là tiểu thư sao? Chẳng phải tiểu thư đã…………….?

- Bác nghĩ sao? – Nó mỉm cười, nắm lấy bàn tay của ông, khẽ siết lại.

- Tiểu thư, cô vẫn còn sống, thật là tốt quá, tôi sẽ đi báo ngay với ôngchủ và bà chủ – Cảm nhận được hơi ấm từ tay nó, vị quản gia bừng tỉnh,mắt ông long lanh nước mắt, giọng nói vô cùng xúc động.

- Không cần đâu bác, cháu muốn tạo cho họ một sự bất ngờ – Nó nháy mắt tinh nghịch – Mà ba mẹ cháu đang ở đâu ạ?

- Ông chủ đang trên phòng làm việc còn bà chủ thì đã ngủ rồi, thưa tiểu thư – Ông cung kính nói.

- Cháu cám ơn bác – Nó mỉm cười rồi quay sang nhìn Thiên Thiên đang nép phía sau mình – Thiên Thiên, đi thôi con.

Từ nãy tới giờ, vị quản gia chỉ chú ý đến nó, đột nhiên nghe nó gọi bé,ông mới chú ý tới cậu bé đang nấp phía sau nó, cậu bé này không thể nóilà dễ thương, mà là rất dễ thương, mái tóc tơ mềm mại, khuôn mặt phúngphính, trắng hồng, đôi mắt to tròn, trong sáng và đầy nét cuốn hút, cònkhuôn miệng đang bặm nhẹ lại vì sợ kia, chưa kể tới cái gò má phúngphính kia nữa, quả thật ông rất muốn chạm vào gương mặt đáng yêu của bémà véo một cái Thấy bé cứ đứng yên, rồi lại nhìn thấy vị quản gia đứng nhìn Thiên Thiên không chớp mắt, nó véo nhẹ vào má bé, mỉm cười:

- Này, con đang làm bác ấy phải tan chảy đó bé cưng, chúng ta đi thôi nào – Nó quay sang nhìn người quản gia, lấy tay huơ huơ trước mắt ông – Bác ơi, đóng cửa lại giúp cháu nhé.

- V….vâng…vâng, thưa tiểu thư – Vị quản gia giật mình, quýnh quáng đóng cửa lại, gương mặt ửng đỏ lên

Nó nhìn ông mỉm cười, quả nhiên ai cũng bị bé cuốn hút bởi cái mặt đáng yêu vôtội này. Lúc nãy, nhỏ và Trang Linh chỉ thiếu chút nữa là bắt cóc bé rồi,quả thật là Hạo Thiên không hề đơn giản chút nào, mới có tí tuổi đầu màđã thông minh tới mức khiến cho nó đau đầu rồi, thỉnh thoảng lại “phán”ra những câu khiến nó sửng sốt, may là nó miễn nhiễm với gương mặt củabé, không thì chắc nó sẽ trở thành nô lệ cho bé thôi. Thấy nó cứ nhìnmình cười cười, Thiên Thiên giật giật chiếc váy nó đang mặc, lo lắngnói:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại nhìn Thiên Thiên mã thế ạ? – Mắt bé longlanh, nũng nịu khiến cho toàn thể người hầu té cái rầm, mắt hiện lênnguyên hình trái tim.

Nó nắm lấy tay bé, mỉm cười:

- Vì con đáng yêu nên mẹ nhìn – Nó cọ mũi vào mũi bé – Bây giờ thì đi thôi, mẹ dẫn con đi gặp ông bà ngoại.

- Ông bà ngoại sẽ cho con kẹo ạ? – Thiên Thiên cười tít mắt.

- Ừ, đúng vậy, ông bà ngoại sẽ cho con kẹo – Nó cười gian – Còn mẹ sẽ cất hết đi, không cho con ăn.

- Mẹ toàn bắt nạt con thôi, ứ chơi với mẹ đâu – Mặt bé xụ xuống, mắt long lanh nhìn nó cầu xin.

“ẦM ẦM ẦM”, nó cốc nhẹ cầu đầu bé, vờ nghiêm mặt lại:

- Con đừng giở bộ mặt ấy ra với mẹ, bây giờ thì đi thôi nào.

- Vâng ạ – Bé xịu mặt xuống, nắm lấy tay nó.

Nó mỉm cười và dẫn bé đi vào nhà, lúc hai người đi khuất, mọi người mớilộm cộm bò dậy, khẽ rùng mình trước sức lôi cuốn của bé và đồng thời cốgắng kìm chế cái ham muốn muốn cắn vào cái gò má phúng phính trắng hồngkia và muốn nựng bé mãi không thôi

## 44. Chương 44

Nó nhẹ nhàng dẫn bé lên lầu, khẽ khàng không gây ra bất kì một tiếngđộng nào. Đến trước cửa phòng ba nó, nó ra hiệu cho bé im lặng, ThiênThiên gật đầu, đứng im như thóc. Hít một hơi thật sâu, nó gõ vài cái vào cửa. Một tiếng nói dứt khoát nhưng tràn đầy mệt mỏi vang lên:

- Vào đi.

Nó nháy mắt với Thiên Thiên rồi nhìn vào cánh cửa trước mặt, bé ngẫm nghĩmột lát rồi cười toe toét, gật đầu lia lịa. Nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở, Thiên Thiên đẩy mạnh cửa chạy vào, nhảyphóc lên người ba ba nó, cười toe toét:

- Ông ngoại!!!!!!!

Do bị bất ngờ, lại cộng thêm vẻ mặt đáng yêu không đỡ nổi của Thiên Thiên, ba ba nó đứng hình tại chỗ, miệng lắp bắp được vài chữ:

- Cháu là ai?

- Cháu là Hạo Thiên, mẹ hay gọi cháu là Thiên Thiên – Bé bắt đầu tíu tít – Ông ngoại cho Thiên Thiên kẹo đi, Thiên Thiên thương ông ngoại “nhắm”

- Kẹo? Ta không có kẹo, mà ai cho cháu vào đây hả? – Ông Minh khẽ cau mày, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn bé dò xét.

- Mẹ Nguyệt ạ – Thiên Thiên vẫn bám lấy người ông, cười toe toét – Cho cháu kẹo đi

Ông im lặng không nói gì, thầm đánh giá bé. Thiên Thiên có đôi mắt to trònrất trong sáng, trông giống hệt đôi mắt của nó, chưa kể tới gương mặt,cũng hao hao nó, chỉ có khác một vài chỗ nhỏ và một vài phần trông giống một ai đó mà đột nhiên ông không nhớ ra. Chợt ông nhớ lại lời của bé,Thiên Thiên nói mẹ bé tên Nguyệt, hơn nữa nhà của ông, không phải aimuốn vào cũng được, chẳng lẽ là…..

Ông Minh nghĩ tới đó, thì một giọng nói trong trẻo, đầy thân thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông:

- Ba, con đã về – Nó mỉm cười, từ bên ngoài bước vào – Thiên Thiên, lại đây với mẹ nào.

- Vâng ạ – Bé cười toe, nhảy phóc ra khỏi người ba ba nó và chạy về phía nó.

Nó nắm lấy tay bé, dắt tới trước mặt ông, mỉm cười:

- Thưa ba, con đã về, lời hứa ba năm, con đã không làm trái

- Thật sự là con sao? Con vẫn còn sống sao? – Ông run rẩy, không dám tin vào mắt của mình.

- Vâng, con bất hiếu, ba năm qua đã làm ba mẹ phải chịu khổ, giờ con đãvề rồi đây – Nó xúc động nói, mắt long lanh nhưng tuyệt nhiên không rơimột giọt lệ nào.

- Con của ta – Ông đứng bật dậy và ôm chặt nó vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, cả người run run vì xúc động.

- Con xin lỗi, con đã về rồi – Nó ôm lấy ông, nghẹn ngào nói.

Khi nhìn thấy ông, lòng nó chợt nhói lên, mới chỉ ba năm thôi, nhưng ônggià đi nhiều lắm. Mái tóc đã gần bạc trắng, gương mặt xuất hiện thêmnhiều nếp nhăn. Khẽ siết chặt vòng tay, nó khe khẽ nói:

- Ba năm qua, ba khổ sở vì con lắm phải không?

- Không, chuyện đó con hãy quên hết đi, bây giờ con đã trở về, vậy là tốt quá rồi – Ông bương nó ra, nhẹ nhàng nói, đôi mắt ngập tràn niềm vui.

- Vâng – Nó mỉm cười, nhìn sang bé Thiên Thiên đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh nó – Đây là Hạo Thiên, con trai của con.

- Con có con sao? – Ông Minh ngạc nhiên vô cùng – Tại sao? Thằng bé này,nhìn kĩ, nó có nét gì đó rất quen, chẳng lẽ nó là con của convà…………………..

- Vâng, đúng vậy thưa ba, con sẽ kể cho ba nghe mọi chuyện, xin ba hãy giúp con – Nó nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin.

- Được, nhưng con phải nói rõ mọi chuyện đã xảy ra trong ba năm nay – Ông điềm tĩnh nói.

- Vâng, thưa ba, chuyện là như thế này………………………………………

\*\*\*\*\*ta là đường phân cách thời gian\*\*\*\*

Nghe nó kể xong, ông thở dài rồi nhìn nó:

- Vậy thì bao giờ cậu ấy sẽ đến Việt Nam?

- Khoảng một tuần nữa ạ, anh ấy đến để xin được tổ chức hôn lễ và ngỏ ýmuốn gặp ba để bàn chuyện – Nó mỉm cười – Vậy là ba đồng ý giúp con đúng không?

- Đành vậy – Ông thở dài – Con cũng đã có con rồi, khônggiúp con, chẳng lẽ ta lại hại đời con gái ta sao? Hơn nữa, Thiên Thiêncần một người cha đúng nghĩa, dù hai đứa đã có con, nhưng vẫn chưa kếthôn, vẫn chưa được tính là vợ chồng.

- Vâng, điều đó con biết, ba cứ yên tâm, mọi chuyện con đã lo lắng ổn thoả hết rồi, chỉ cần đợi anhấy đến Việt Nam, mọi thứ sẽ được tiến hành – Nó cười tươi rói – Thôi, ba giữ Thiên Thiên giúp con, con vào thăm mẹ.

Nói rồi, nó quay đầu chạy đi, ông thở dài, nói với theo:

- Này, đừng nhát ma mẹ con đấy.

- Vâng ạ – Nó ngoáy đầu lại đáp, nụ cười vẫn vẽ trên môi.

Đứng trước phòng bà Như Huỳnh, nórón rén đẩy cửa và nhẹ nhàng bước vào trong. Nó đóng cửa thật nhẹ nhàngrồi đứng im một lúc ắt quen với bóng tối. Rồi nó bước thật nhẹ đếngiường mẹ nó. Nhìn gương mặt đang ngủ say của bà, bất chợt lòng nó dânglên một sự ấm áp khó hiểu và cả sự hối hận. Bỗng nhiên nó nhìn nơi khoémắt của bà lấp lánh, rồi một dòng nước mắt chảy dài thấm xuống gối. Môibà khẽ mấp máy:

- Nguyệt, Nguyệt, con đâu rồi, con đâu rồi? – Bà lầm bầm, nước mắt thấm ướt một mảng gối.

- Mẹ, con đây, con gái bất hiếu đã về với mẹ đây – Nó nắm lấy tay bà, xúc động nói.

- Ai, ai đó? – Bà giật mình dậy, nheo mắt nhìn vào nó.

- Là con đây, Bạch Nguyệt đây – Nó mỉm cười, siết chặt lấy tay bà.

- Thật là con sao? – Bà giật mình choàng tỉnh, vẫn nắm chặt lấy tay nó

- Vâng, là con đây mẹ à – Nó ngồi xuống cạnh bà, khẽ mỉm cười.

Bà sững sờ vài giây rồi ôm chầm lấy nó, nghẹn ngào không nói nên lời, từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống thấm đẫm áo nó. Nó mỉm cười ôm lấybà, tay vuốt vuốt tấm lưng gầy của bà. Nguyên cả đêm hôm đó, nó với bàNhư Huỳnh nói chuyện đến sáng, tất cả những chuyện nó đã trải qua trongvòng 3 năm đều được nói rõ. Tiếng cười khe khẽ, cả tiếng khóc nghènnghẹn và cả những lời nói yêu thương cứ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch

Sau khi nó ra khỏi phòng, Thiên Thiên phóng tới ngồi vào lòng papa nó, làmnũng để vòi kẹo cho bằng được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông cũng đilấy cho bé vài viên kẹo. Sau khi ăn xong, Hạo thiên một hai đòi chơitrốn tìm, ông không đồng ý thế là bé chuyển sang đòi chơi trò khác. Banđầu ông vẫn không đồng ý, nhưng sau cả một quá trình lằng nhằng khôngngừng nghỉ, ông cũng đành phải gật đầu cho yên chuyện. Thế là ông bị békéo đi lòng vòng trong nhà, loi nhoi mãi mà vẫn chưa tìm được chỗ đểchơi. Đi một hồi nhớ mẹ, Thiên Thiên mếu máo khóc, ông bất đắc dĩ trởthành bảo mẫu cho bé, hết dỗ dành rồi lại chuyển sang dụ dỗ nhưng thếnào Thiên Thiên cũng không nín khóc. Khóc một hồi mệt quá, bé gục xuốngngủ trong lòng ông. Ông phì cười trước thằng cháu ngoại của mình, ông bế bé lên rồi đưa vào trong nhà. Đến phòng ngủ của ông, ông đặt bé xuốnggiường rồi kéo chăn lên đắp cho bé. Đứng nhìn thằng bé một lát, ông leolên giường ngủ luôn, ôm gọn thằng bé trong lòng, ông nhanh chóng chìmvào giấc ngủ.

Địa điểm: nhà của hắn……………..

Sau khi đưa hắn về nhà, Gia Long có mua cho hắn cháo để lót dạ và cả thuốc nhưng hắnđút khoát không đụng đến mà cứ nằm yên trên giường. Anh biết hắn đangđau khổ nên cũng không ép làm gì nên đem tô cháo dẹp xuống bếp rồi trởlên phòng với hắn. Lúc anh lên đến nơi, hắn đã ngủ thiếp đi. Gia Longthở dài mệt mỏi, tuy anh không biết hắn đã biết chuyện nó có con haychưa nhưng qua bộ dạng của hắn, anh nghĩ hắn có lẽ đã biết. Gương mặttrắng bệt, u ám đầy sự đau khổ. Dù hắn đã ngủ nhưng nỗi đau đó vẫn đượchiện rõ trên gương mặt của hắn. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng hắn thìthầm, giọng nói vô cùng thống khổ:

- Nguyệt, anh xin em, về với anh đi

Sau khi câu nó thoát ra khỏi bờ môi hắn, một giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má hắn. Gia Long khẽ lắc đầu và nhìn xuống đồng hồ, anh toan gọicho nó nhưng thấy đã khuya nên cũng không muốn làm phiền. Rồi Gia Longcũng ngủ thiếp đi vì mệt, trong cơn mê, anh vẫn thoáng nghe thấy hắn gọi tên nó. Còn hắn, hiện giờ, hắn đang có một giấc mơ hạnh phúc, nó đang ở bên hắn, từng ngày, từng ngày trôi qua thật ấm áp và bình yên, bất chợt going tố nổi lên và cuốn nó đi mất. Hắn chạy theo nó, chạy mãi, chạymãi vẫn chẳng tìm thấy nó đâu, lúc tưởng chừng như hắn đã kiệt sức thìnó lại xuất hiện. Hắn rất muốn chạy đến bên cạnh nó nhưng sao càng chạylại càng thấy xa nó hơn. Rồi hắn hét lên, hắn gọi tên nó nhưng sao nóchẳng nghe thấy. Bỗng nhiên, hắn đuổi kịp nó và nắm lấy bàn tay nó. Nóquay lại nhìn hắn, nhưng tại sao, khuôn mặt nó lại biến thành gương mặtcủa Tuyết Lan, rồi hắn lại thấy tất cả quần áo trên người hắn biến mất,khung cảnh lúc này hệt như ngày sinh nhật của hắn

– ngày địnhmệnh. Chính giờ phút đó, hắn cố đẩy cô ta ra nhưng sao càng đẩy, cô tacàng quấn chặt lấy hắn. Rồi cũng chính lúc đó, hắn lại nhìn thấy nó, nóvẫn đang mặc bộ váy đó, đang nhìn hắn sững sờ, hắn nhìn thấy nó khóc,nhìn thấy nó cố kìm chế cảm xúc của mình, hắn lại nghe thấy những lờinói tàn nhẫn ngày hôm đó văng vẳng bên tai. Sau đó, nó vụt chạy đi, hắnvội chạy theo nó nhưng từ đâu không biết, những bụi gai to lớn xuất hiện vây lấy hắn, không cho hắn chạy tiếp, hắn nhìn hình bóng nó càng lúccàng xa dần mà trong lòng đau đớn. Hắn cố chạy theo, cố níu giữ lấy nó,mặc cho gai đang cào nát da thịt của hắn, hắn mặc kệ những giọt máu đang rơi, điều hắn quan tâm chính là nó. Hắn nhìn thấy nó quay lại, nó hướng về phía hắn, nhưng khi nó đến gần, một chiếc xe đã đâm sầm vào nó, rồinó biến mất, tất cả chỉ là một vũng máu đỏ tươi. Lúc đó, những sợi gaibao quanh người hắn biến mất, hắn quì phục xuống, từng giọt nước mắt cứchảy mãi, tim hắn như bị xé nát, hắn đã có lỗi với nó quá nhiều, chínhvì hắn, nó mới chịu đau khổ, hắn không xứng đáng với tình yêu nó dànhcho hắn, hắn thật sự là một thằng tồi tệ mà. Bỗng hắn cảm thấy có mộtbàn tay ấm áp đặt lên vai mình, nó đang đứng trước mặt hắn, mỉm cườitươi tắn rồi nó tiến tới bên cạnh hắn và lướt qua. Hắn quay đầu nhìntheo nó thì thấy nó đang cùng một người đàn ông nào đó, có cả ThiênThiên đang tay trong tay vô cùng hạnh phúc, giọng nói nó vang lên, lạnhlùng, tàn nhẫn:

## 45. Chương 45

- Tôi đã quên anh rồi, bây giờ, tôi đang rất hạnh phúc

Rồi hắn giật mình bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, khoé mi vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt. Hắn nhìn xung quanh, thấy trời đã tối, Gia Long thìđã ngủ say, hắn lại nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình, nở một nụcười chua chát………

Đang chìm trong giấc ngủ, nó mở bừng mắt lên,mồ hôi túa ra như tắm, nó vừa có một giấc mơ, cơn ác mộng ba năm trước,nó nhìn thấy hắn và Tuyết Lan đang ôm ấp nhau trên giường, tất cả mọichi tiết của việc đó đều xảy ra, cả những câu nói của hắn cũng chân thật đến kì lạ. Nó nhắm bừng mắt, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình,răng cắn chặt môi đến bật máu, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc. Khoé mi nókhẽ run run rồi một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nó lấy tay lau vội đi giọt nước mắt đó, nỗi đau 3 năm trước lại tràn về xé toạt trái timnó, khiến vết thương năm nào lại tiếp tục rỉ máu, tại sao nỗi đau đó lại trọn vẹn đến vậy? Nó cứ ngỡ rằng mình đã quên đi tất cả nhưng thật ranó vẫn nhớ rất rõ, nó nhớ tất cả mọi thứ, sự ân cần của hắn, sự nâng niu chở che của hắn và cả sự tàn nhẫn của hắn. Nó cảm thấy vừa yêu, vừa căm hận hắn, cái nỗi đau đớn hắn tặng cho nó vào ba năm trước, nhất định nó sẽ trả cho hắn gấp bội. Chợt nó nhớ đến trái tim thuỷ tinh ngày nào đãvỡ tan, nó khẽ mỉm cười chua chát, một giọt nước mắt lấp lánh lại theođó mà rơi xuống, nó bật cười khe khẽ, không ngờ nó lại khóc, nhất là khi nhớ đến những chuyện của hắn, những giọt nước mắt nó đã che giấu ba năm qua, bây giờ lại xuất hiện, quả nhiên, tình yêu của nó còn quá lớnkhiến nó khó để có thể tự kìm chế bản thân

Đêm dần trôi qua, buổi sáng tinh mơ lại đến, khi bà Như Huỳnh tỉnh giấc đã thấy trên giường vô cùng trống trải, nhìn qua nhìn lại không thấy nó đâu cả, bà hốt hoảngbật dậy và chạy đi tìm nó, miệng lẩm bẩm:

- Không lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi sao? Không thể nào như vậy được.

Rồi bà chạy xuống nhà, đập vào mắt bà chính là hình ảnh thân thương của nó, có cả ông Minh và bé Thiên Thiên. Đêm qua, bà đã nghe nó nói về bé, bây giờ tận mắt nhìn thấy, bà thấy bé còn đáng yêu hơn so với lời nó kể.Nhìn thấy bà, bé lắng quắng chạy đến, miệng cười toe toét:

- Oaoaoaoa, bà ngoại đẹp quá đi, cho Thiên thiên kẹo đi

- Thiên Thiên, mới sáng sớm không được ăn kẹo – Nó nghiêm giọng nói

- Vâng ạ – Mặt bé ỉu xìu, miệng vẫu ra phụng phịu

- Con đừng nghiêm khắc với Hạo thiên quá, bé còn nhỏ mà – Bà mỉm cười dịu dàng

- Mẹ đừng bị Thiên Thiên gạt, thằng bé giỏi nhất là giả vờ đấy – Nó mỉmcười, đặt hai dĩa cơm trứng vừa chiên xong lên bàn – Ba ăn đi cho nóng,mẹ cũng mau ngồi xuống đi.

- Ừ, mẹ tới ngay – Bà mỉm cười, cúi xuống nhìn bé – Nào, bà cháu mình đến ăn sáng thôi.

- Vâng ạ – Thiên Thiên cười tít mắt.

Nói xong, bà nắm lấy tay bé dấn đi lại bàn, Hạo Thiên lon ton đi theo sau.Nó khẽ mỉm cười đặt thêm hai dĩa cơm xuống, ngoắc ngoắc bé:

- Lại đây nào, mình ăn sáng thôi con.

- Vâng ạ – Bé tung tăng chạy đến bên nó và leo lên ghế – Thơm quá đi.

- Đây, ăn cẩn thận nhé con, coi chừng đổ ra bàn đấy – Nó đưa cho bé cái muỗng, mỉm cười dịu dàng

- Vâng ạ – Bé nhận lấy cái thía trên tay nó rồi múc cơm ăn, vừa ăn được một muỗng, bé đã líu lo – Đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất.

Nó mỉm cười, gắp vào dĩa bé thêm một miếng trứng. Bữa sáng hôm đó thật làvui, ông Minh và cả bà Như Huỳnh đều cười luôn miệng trước những câu nói ngộ nghĩnh của bé, không khí vô cùng rộn ràng và tươi vui, người làmtrong nhà ai ai cũng thấy vui vẻ.

Sau bữa sáng, Hạo Thiên bị bàNhư Huỳnh bắt đi sắm quần áo, ban đầu bé cứ đòi theo nó nhưng sau khinghe bà nói đến đồ ăn, kẹo và cả những món đồ chơi đẹp lung linh, béhoàn toàn quên bẵng nó đi và lao lên xe đầu tiên. Nó phì cười trước tính khí của bé rồi quay sang dặn dò bà vài điều rồi cũng lái xe đi khỏi nhà

Nó nhanh chóng lái xe đến chỗ hẹn, vừa bước vào quán, nó đã nhìn thấy nhỏvẫy vẫy, nó mỉm cười đáp lại rồi đến chỗ nhỏ và Trang Linh

Vừa ngồi xuống ghế, nhỏ đã hỏi nó tới tấp, nhưng chung qui là hỏi xem tạisao nó không dẫn bé Hạo Thiên theo. Nó hừ một tiếng rồi vờ giận dỗi đứng dậy:

- Bà hẹn tui ra đây là để gặp Thiên Thiên sao? Vậy thì tôi về, tự đến nhà tui mà tìm đi.

- Ê ê ê, khoan, tui đùa thôi mà – Nhỏ nắm tay nó lại, gãi gãi đầu – Tui hẹn bà ra là để tâm sự mà.

- Thật sao? – Nó ngồi xuống ghế, vẫn tiếp tục vờ giận dỗi

- Thật mà – Nhỏ cười hì hì – Tui muốn biết 3 năm qua bà sống như thế nào thôi.

- Tôi vốn định kể rồi, nhưng giờ thì không muốn kể – Nó lè lưỡi ra trêu nhỏ rồi quay qua gọi nước uống ình.

- Thôi mà, kể đi mà – Nhỏ năn nỉ, Trang Linh thì im lặng không nói gì nhưng cũng nhìn nó say đắm

- Thôi được rồi, nhưng chúng ta đi đến chỗ khác được không? – Nó mỉm cười chào thua.

- Nhưng bà muốn đi đâu? – Nhỏ cười toe

- Bây giờ chúng ta đi mua sắm đi, sau đó đi ăn trưa đi, tôi sẽ kể cho hai người nghe mọi chuyện, được chứ?

- Ừ – Nhỏ mỉm cười còn Trang Linh gật đầu.

Thế là cả buổi sáng, ba người đi hết chỗ này đến chỗ khác, số lượng túicàng lúc càng nhiều, đến nỗi phải cho xe chở về trước. Sau khi mua sắmxong, ba người kéo nhau đến nhà hàng Pháp để dùng bữa trưa, vừa vàotrong phòng v.i.p, nhỏ đã bắt đầu giục nó kể chuyện. Nó quăng cho nhỏnguyên cục lơ và quay sang hỏi Trang Linh:

- Chừng nào em và Eric đi hưởng tuần trăng mật?

- Dạ, có lẽ là tuần sau ạ – Trang Linh mỉm cười, đôi mắt đầy niềm hạnh phúc.

- Hai người định đi đâu? – Nó hỏi tiếp

- Đầu tiên chúng em sẽ sang Ý rồi sau đó là đến Pháp, cuối cùng là Hawaii ạ – Trang Linh mỉm cười.

- Hawaii à? – Nó thoáng buồn rồi nhanh chóng mỉm cười – Đi nhiều nơi thế, khi về phải có quà cho chị đấy nhé.

- Dĩ nhiên rồi, em sẽ mua thật là nhiều quà luôn ấy chứ – Trang linh cười tươi

- Này, bà mau kể cho tôi nghe chuyện ba năm trước đi – Nhỏ nài nỉ – Đi mà.

- Rồi, tôi kể đây – Nó cốc vào đầu nhỏ – Bà không thay đổi gì hết, vẫn trẻ con như ngày nào.

- Kệ tui, có kể không thì bảo? – Nhỏ xoa xoa đầu

- Rồi, muốn hỏi gì hỏi đi, tui sẽ trả lời – Nó mỉm cười

- Tất cả mọi chuyện – Trang Linh và nhỏ đồng thanh.

- Hai người hợp nhau thế? – Nó bật cười – Được rồi, chuyện là như thế này…….

Nó cầm li nước lên uống rồi mới bắt đầu lể.

- Ba năm trước, khi tôi đến phi trường lấy vé, tôi bất chợt nghe thấy cô nhân viên nói rằng còn dư một chiếc vé đến

Pháp do có 1 khác hàng vừa huỷ bỏ. Đột nhiên tôi nổi hứng muốn đến Pháp mộtchuyến, thế là tôi đổi lấy chiếc vé đó, bù thêm một ít tiền và lên máybay. Sau khi đến nơi, tôi xin vào làm ở một công ty kinh doanh và thuêmột căn hộ để ở. Trong thời gian ở bên đó, tôi tình cờ gặp lại Mary, bàcòn nhớ cô ấy không? – Nó mỉm cười nhìn nhỏ

- Mary? Chẳng lẽ là Mary, em gái kết nghĩa của bà? – Nhỏ ngạc nhiên nói.

- Phải, chúng tôi tình cờ gặp nhau và tui được biết cô ấy cũng làm tạicông ty tui xin vào. Thế là tui dọn hẳn về nhà Mary ở, một thời giansau, tui gặp Simon, đồng nghiệp lâu năm của Mary. Qua một thời gian quen biết, tui và anh ấy đã trở nên vô cùng thân thiết, anh ấy luôn quan tâm tới tui………. – Nó bất giác mỉm cười

- Này, đừng nói với tui người Thiên Thiên gọi là ba, chính là anh chàng tên Simon đó nhé? – Nhỏ trợnmắt lên, Trang Linh cũng trong tình trạng tương tự.

- Đúng vậy,người Thiên Thiên gọi là ba chính là Simon – Nó mỉm cười – Bà không biết tui đã khó khăn như thế nào đâu, khi Thiên Thiên biết nói, tui đã phảiđồng thời dạy cho nó cả tiếng Pháp và tiếng Việt, nhờ vậy mà bé mới nóichuyện lưu loát thế đó chứ.

- CÁI GÌ? – Mắt của nhỏ và Trang Linh mở to hết cỡ – Bà thật sự có con với người khác sao?

- Này, hai người làm gì thế? Có để tui kể không? Mà hai người phải thề với tui, không được nói cho ai biết, được chứ?

– Nó nghiêm giọng

- Tại sao? – Cả hai đồng thanh

- Có thề không? – Nó hỏi lại, giọng nói vô cùng cương quyết

- Được rồi, tui/em thề – Lại đồng thanh.

- Tốt, tui kể tiếp đây, thật ra là như thế này…………………………..

Sau một hồi nghe nó phân tích và kể nốt câu chuyện, nhỏ và Trang Linh bất giác nhìn nhau, nhỏ ngập ngừng nói:

- Này, bà có thấy làm vậy là tội nghiệp cho Chấn Phong lắm không? Dù gì Chấn Phong cũng rất yêu bà mà

- Yêu thương gì chứ?Tui không cần biết, những tổn thương mà anh ta gây ra cho tui, tui vĩnh viễn không bao giờ quên – Nó nghiến răng, mắt đầy đau đớn.

- Nguyệt à, thật ra lần đó, Chấn Phong và Tuyết lan không làm gì cả – Nhỏ nhẹ nhàng nói

- Tui không tin, chẳng phải chính anh ta đã thừa nhận sao? – Nó nghi ngờ nói, trong lòng có chút rung động.

- Điều đó là sự thật, tui có thể đảm bảo chuyện đó, bà đừng như vậy,trong vòng ba năm qua, Chấn Phong đã chịu khổ rất nhiều, anh ta còn yêubà nhiều lắm Nguyệt à

- Thật vậy sao? Giữa họ không có chuyện gì thật sao? – Giọng nói nó run rẩy

- Phải, em có thể làm chứng, chắc chắn không thể nào – Trang Linh rụt rèlên tiếng – Chị hãy tin em và chị Giao Châu, bọn em nói thật đấy ạ.

- Thôi, em đừng nói nữa, chị đã hiểu rồi, tự chị sẽ biết cách giải quyếtchuyện này – Nó mỉm cười dịu dàng – Thôi, ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi.

Nghe nó nói vậy, cả nhỏ và Trang Linh đều không dám nói thêm mà cuối xuống ăn, cầu trời cho nó biết làm chuyện tốt. Còn nó, sau khiđã nghe nhỏ và Trang Linh nói, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả,nhưng nó vẫn sẽ cho hắn chịu khổ vì những tổn thương hắn đã gây ra chonó dù là do bị Tuyết Lan \*\*\* hại, cái gì cũng phải có qua có lại và nósẽ cho hắn nhận những gì hắn đáng nhận lấy.

## 46. Chương 46

Sau khi ăn xong, nhỏ và Trang Linh chạy về trước, nó thấy lạ nhưng cũngkhông cản bởi vì nó còn phải đi đón Thiên Thiên và bà Như Huỳnh. Đợi nóđi khỏi, nhỏ lấy điện thoại ra gọi cho Gia Long, giọng nói gấp gáp:

- Anh, em đây, anh đang ở đâu?

- Anh đang ở nhà Chấn Phong, có chuyện gì không em? – Gia Long mỉm cười

- Vậy thì tốt, anh cứ ở đó nhé, em với Trang Linh sẽ đến ngay, có mộtchuyện rất quan trọng em cần phải nói ọi người biết – Nhỏ nói nhanh rồi tắt máy.

Cùng lúc đó, Trang Linh cũng gọi cho Eric để bảoanh đến nhà hắn rồi hai người đón taxi đến đó. Một lúc sau, nhỏ, TrangLinh và Eric đến nơi cùng lúc, không để anh kịp hỏi, Trang Linh đã lôianh vào nhà và chạy lên phòng hắn. Lúc ấy, Gia Long cũng đang ở đó, anhđang múc cháo ra cho hắn ăn, nhìn hắn lúc này, nhỏ, Trang Linh và Ericđều cảm thấy xót xa. Hắn trông xanh xao và mệt mỏi, ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không vô định, không chút cảm xúc. Thà hắn cứ lạnh lùng nhưba năm nay, có lẽ sẽ hay hơn là hắn như thế này, điều này chứng tỏ hắnđang rất đau vì nó. Nhỏ khẽ lên tiếng, đánh tan bầu không khí nặng nềcủa căn phòng:

- Chấn Phong, tôi có chuyện này muốn hỏi anh được không? – Nhỏ ngập ngừng

- Chuyện gì? – Hắn nói đều đều

- Anh biết chuyện Bạch Nguyệt đã trở về rồi đúng không? Cả chuyện nó đã có con nữa.

- Tôi biết – Lời hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đâu đó người ta vẫn cảm nhận được một nỗi đau thầm lặng.

- Anh sẽ làm gì? – Nhỏ lên tiếng

- Tôi sẽ buông tay, có lẽ, người có thể khiến cho cô ấy hạnh phúc không phải là tôi – Hắn vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào.

- KHÔNG ĐƯỢC – Cả nhỏ và Trang Linh đồng thanh hét lên – Anh không thể làm như vậy được.

- Tại sao? Cô ấy cũng đã có con rồi, tôi còn làm được gì nữa? – Hắn mỉm cười chua chát

- Bởi vì…… – Nhỏ toan nói nhưng nhanh chóng im lặng vì nhớ tới lời thề với nó, Trang Linh thì nhìn nhỏ bối rồi.

Hắn nhìn hai người khó hiểu, nhỏ lắc đầu nhè nhẹ rồi chán nản nói:

- Tôi không thể nói được, nhưng tôi chỉ có thể nói với anh một chuyện,nếu anh buông tay, anh sẽ hối hận hơn ba năm trước gấp trăm lần – Nhỏnhìn vào mắt hắn – Anh hãy nhìn Thiên Thiên, hãy xem thằng bé giống ai,đó là những gì tôi có thể nói

- Giao Châu, chuyện này là sao? – Gia Long thắc mắc

- Nguyệt đã kể cho em và Trang Linh nghe chuyện xảy ra trong vòng ba nămnó ra đi, nhưng nó cũng bắt bọn em thề, không được phép tiết lộ mọichuyện cho ai, những gì bọn em có thể nói chỉ là như vậy, em rất tiếc.

Trang Linh đứng bên cạnh giải thích cho Eric những gì nhỏ nói rồi tiến về phía hắn, chân thành nói:

- Anh đừng bỏ cuộc, đừng buông tay, anh hãy nghe theo trái tim của mình,em tin, sẽ có lúc anh nhận ra sự thật – Trang Linh mỉm cười.

Hắngật đầu không đáp, trong đầu xuất hiện nhiều nghi vấn. Trong lúc hắnđang chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhỏ lôi Eric, Trang Linh và Gia Long ra một góc để bàn kế, nổ phát súng đầu tiên cho chiến dịch đem nóvà hắn trở lại với nhau. Sau khi đã thống nhất, cả bọn kéo về để chuẩnbị cho những kế hoạch khác, còn Gia Long được giao nhiệm vụ thuyết phụchắn tham gia kế hoạch. Anh cứ nghĩ hắn sẽ từ chối không tham gia, nàongờ khi anh vừa nói xong, hắn đã gật đầu cái rụp. Gia Long mừng rỡ báocho nhỏ biết rồi chạy ra ngoài mua đồ cho hắn. Còn lại một mình, hắn khẽ mỉm cười, thầm nhủ với bản thân mình:

- Nhất định anh sẽ khiến em quay trở về bên anh.

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

Tối hôm đó, khi nó đang nấu bữa tối thì nhỏ gọi đến, giọng nói vô cùng hốthoảng. Sau khi nghe nhỏ thông báo, nó sa sầm mặt lại rồi giao chuyện nấu nướng cho người giúp việc, bỏ Thiên Thiên ở nhà cho bà Như Huỳnh chămsóc rồi lên xe phóng đi. Một lúc sau, nó có mặt tại nhà hắn, vừa địnhbước vào nhà, điện thoại nó hiện lên tin nhắn do nhỏ gửi đến:

- Bọn tui không ai cản được Chấn Phong hết, hy vọng duy nhất chỉ có bà thôi, cố lên nhé.

Dẹp điện thoại vào túi xách, nó khẽ thở dài, nó sợ không kềm chế được tìnhcảm của bản thân, sau khi biết được sự thật, tuy nó vẫn còn muốn cho hắn nếm một chút đau khổ, nhưng không hiểu sao, trái tim nó giờ đây đangđập rộn ràng. Hít một hơi thật sâu, nó đẩy cửa bước vào:

- Cửa không khoá? Thôi kệ – Nó tự nói với bản thân mình

Vừa bước vào nhà, một mùi rượu nồng nặc tràn vào mũi nó khiến nó suýt saymà té bổ nhào. Cố gắng thở thật ít, nó khép cửa lại. Trong nhà tối om,chỉ có ánh đèn leo lét phát ra trên phòng của nó ngày xưa. Khi bướcngang qua chiếc ghế salon trong phòng khách, đột nhiên có một bóng đenkhiến nó chú ý. Nheo mắt lại một chút, nó nhận ra bóng đen đó chính làhắn. Hắn đang ngồi ôm chai rượu và uống một cách vô tội vạ. Do đã nghenhỏ kể, nó biết nếu hắn uống rượu quá nhiều sẽ như thế nào, thế là nótiến lại gần hắn và ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:

- Chấn Phong, anh có nhận ra tôi không?

Hắn không đếm xỉa tới nó và vẫn tiếp tục uống. Nó cau mày, kiên nhẫn nóithêm một lần nữa, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn có một chút gì đórất ấm áp:

- Chấn Phong, đưa chai rượu đây, đừng uống nữa.

Hắn hơi khựng lại nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục nốc rượu. Nó bực tức giật phắt chai rượu ra, đặt lên bàn, gắt lên:

- Anh có biết anh đang bị cấm uống rượu không? Anh lại muốn ngất xỉu như hôm hôn lễ của Trang Linh và Eric à?

Nghe nó nói, trong lòng hắn hơi ngỡ ngàng, thì ra, hôm đó hắn không hề nghelầm, quả nhiên người đến bên cạnh hắn lúc hắn ngất đi chính là nó. Thấyhắn im lìm không nói gì, nó đứng bật dậy, lạnh lùng nói:

- Tôi về đây, anh đừng có uống rượu nữa đấy, tạm biệt.

Nói rồi, nó quay đi, nhưng chưa được ba bước, nó đã bị một vòng tay ấm áp kéo ngược lại.

Bất ngờ, nó ngã vào vòng tay ấm áp đang ôm lấy nó, một mùi hương nam tínhthân thuộc mê hoặc tâm trí của nó, cộng thêm mùi rượu từ người hắn phátra khiến nó say, mặt nó đã đỏ bừng, nay lại càng đỏ hơn nữa. Nó cố tỏ ra lạnh lùng để che đi sự xấu hổ của mình:

- Mau bỏ tôi ra, anh đang làm gì vậy? – Nó vùng vẫy nhưng càng lúc càng bị hắn ôm chặt hơn.

Hắn kề sát tai nó thì thầm, phả hơi thở nóng rực vào mặt nó khiến gương mặt nó trở nên nóng bừng

- Nguyệt, về với anh đi, anh vẫn còn yêu em rất nhiều – Hắn hôn nhẹ vào gáy nó khiến nó khẽ run lên.

- Anh đang nói gì thế? Tôi đã có con rồi, mau bỏ tôi ra – Nó hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Không sao cả, anh vẫn sẽ nuôi Hạo Thiên, anh sẽ chấp nhận mọi thứ củaem, rồi chúng ta cũng sẽ có đứa con của anh và em thôi – Hắn mỉm cười,cắn nhẹ vào vành tai nó.

- Ưhmm…… – Nó khẽ rên lên, cố gắng dùngchút sức lực còn sót lại chống chọi để thoát khỏi sự mê hoặc của hắn –Buông tôi ra, buông ra mau.

Hắn nhếch mép, nở nụ cười chiếnthắng, một tay hắn vẫn giữ chặt nó còn tay kia hắn với lấy chai rượutrên bàn và ngậm lấy một ít rượu. Rồi hắn quay ngược nó lại và bất thình lình chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nó. Nó cảm thấy bị tê liệt, cố gắngmím môi thật chặt nhưng vô ích, hắn đã khiến nó há miệng và cho rượu vào đó. Sau khi nuốt xong chỗ rượu đó, não nó phát ra tia cảnh báo cuốicùng rồi trở nên đứng máy, nó không thể suy nghĩ được chuyện gì. Hắn vẫn tiếp tục hôn nó một cách cuồng nhiệt, dần dần, nó cũng đáp lại hắn. Nó choàng tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn sát vào người, tất cả nỗi nhớthương, vị đăng đắng của sự hận thù hoà quyện với tình yêu thương, nhớmong da diết của cả nó và hắn đều được bộc lộ. Hắn mỉm cười đắc thắng và bế nó lên phòng trong khi vẫn tiếp tục hôn nó. Nó không còn cảm nhậnđược gì khác ngoài nụ hôn ngọt ngào của hắn, nó để mặc cho hắn đặt nólên giường, bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Rồi từng lớp, từng lớpquần áo rơi xuống đất, hai cơ thể áp sát vào nhau, đam mê, quyến luyến.

Hắn dừng lại một chút để ngắm nhìn nó, làn da trắng mịn không tì vết, gòbồng đào căng đầy đang hưởng ứng hắn, cái cổ nhỏ nhắn, gương mặt đangchìm trong mê đắm. Cơ thể nó như đang toát ra một sức quyến rũ mãnh liệt khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cúi xuống đặt vào cổ nó một nụ hôn rồi từ từ trượt dài xuống “hòn đảo thần tiên” của nó. Hắn dùng tay xoa nắnkhiến nó khẽ rên lên. Khi đã hết chịu nổi, hắn từ từ tiến vào trong nó,nó khe khẽ than đau, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt ửng hồngcủa nó, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, nếu nó đã có người khác ởnước ngoài và có Thiên Thiên, chắc hẳn nó phải quen với chuyện này chứ,hắn không ngờ nó lại thấy đau. Hắn cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn,nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau cho nó. Đêm hôm đó, nó và hắn quấn chặt lấynhau, tất cả những gì đã bị kềm nén trong ba năm đều được bộc phát. Saukhi cho nó tất cả những mầm mống tội lỗi của mình, hắn ôm lấy nó và chìm vào trong giấc ngủ. Đêm hôm đó, hắn đã có một giấc ngủ rất ngon, giấcngủ trọn vẹn nhất kể từ khi nó ra đi và nó cũng thế

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

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, nó từ từ tỉnh dậy, nó cảm thấy toànthân ê ẩm, đầu lại choáng váng và nhất là hơi lành lạnh. Khi phát hiệnbản thân đang trong tình cảnh không có mảnh vải che thân, nó càng tá hoả hơn khi nhìn thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh nó. Nó ngồi chếtsững, căn cứ theo những gì còn đọng lại trong kí ức của nó, tối qua, sau khi nó bị hắn cho uống rượu, nó không còn biết gì cả, hình như nó vàhắn đã hôn nhau rất lâu, rồi sau đó, nó và hắn đã……………

Nghĩ tớiđó, nó quăng cho hắn ánh mắt căm hận rồi rón rén bước xuống giường. Nàongờ khi chân còn chưa kịp chạm đất, nó đã bị kéo ngược trở lại. Hắn mỉmcười dịu dàng, ôm chầm lấy nó:

- Em đi đâu thế? Tối qua, anh rất hạnh phúc.

- Buông tôi ra mau, anh là tên khốn, anh đã chuốc rượu tôi – Nó giận dữnói, nhưng không hiểu sao lại giống hệt như nó đang làm nũng hắn vậy.

- Ừ, anh là tên khốn và bây giờ anh sẽ tiếp tục làm một tên khốn – Hắn cười gian và cúi xuống hôn nó

- Không………….uhmmmmm…………… – Nó mở miệng phản đối nhưng vô hiệu.

Hắn hôn nó đến khi nó không thở nổi mới luyến tiếc dừng lại. Hắn mỉm cười nhìn nó, ánh mắt vô cùng dịu dàng:

- Anh yêu em, em có biết không?

- Không, tôi không quan tâm – Nó lảng tránh ánh mắt của hắn và dĩ nhiên, hắn đã nhìn thấy sự bối rối của nó.

Hắn hôn lên trán nó rồi đỡ nó dậy, sau đó bá đạo bế nó vào phòng tắm với lí do sau một đêm vận động quá sức thì phải tắm nước ấm, mà hắn thì khôngmuốn chờ đợi. Dĩ nhiên là nó phản đối nhưng sau khi nghe hắn doạ sẽ “ăn” nó thêm một lần nữa thì nó đành ngậm ngùi im lặng để bảo toàn tínhmạng. Sau khi tắm xong, nó toan bỏ chạy thì bị hắn tóm lại và thế làđánh phải cắn răng đi ăn sáng cùng hắn. Tuy trong lòng khá tức giậnnhưng nó cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Nó thường hay mơ thấy chuyện lúctrước và dù cố không nghĩ đến, nó vẫn không thể phủ nhận rằng một phầnnào đó trong lòng nó vẫn muốn trở về với những ngày tháng hạnh phúc lúctrước. Thấy nó trầm tư suy nghĩ nhưng gương mặt lạnh lùng đã có chút ấmáp, hắn khẽ mỉm cười, nếu hắn đoán đúng, hắn là người duy nhất trong banăm trở lại đây mà nó đã làm chuyện đó, nhưng nếu vậy, chẳng lẽ ThiênThiên là con hắn sao? Không thể nào? Chẳng phải ngày đó vị bác sĩ đã nói rằng nó đã sẩy thai hay sao? Chuyện này xem ra không hề đơn giản, nhấtđịnh hắn phải điều tra để làm rõ tất cả mọi chuyện.

## 47. Chương 47

Sau khi ăn sáng, hắn đưa nó về nhà. Bước xuống xe, nó bực tức đi vào nhà, hắn mỉm cười bước theo nó, điệu bộ vô cùng thoải mái và vui vẻ. Nó quay phắt lại nhìn hắn, quát lên, mặt đỏ phừng phừng:

- Này, anh đi theo tôi làm gì thế?

- Thích, anh đến thăm ba mẹ, có gì không phải sao? – Hắn mỉm cười thíchthú khi nhìn thấy gương mặt tức giận pha lẫn ngại ngùng của nó.

- Ba mẹ của tôi chứ không phải của anh – Nó lườm hắn toé lửa nhưng mặt vẫn đỏ ửng.

- Để rồi xem – Hắn cười thích thú rồi đi vào nhà, để nó đang tức muốn hộc máu.

Nó cảm thấy ngượng khi đối mặt với hắn, không ngờ trong ba năm qua, nó lúc nào cũng lạnh lùng, không dễ dàng nổi giận với bất cứ chuyện gì, vậy mà khi trở về đây và gặp lại hắn, nó lại trở nên dễ tức giận hơn bao giờhết, hắn đúng là tên đáng ghét mà. Đứng lầm bầm rủa hắn một hồi, nó hậmhực bước vào nhà. Vừa đẩy cửa vào, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, nó suýt té xỉu. Hạo Thiên, con trai cưng của nó, là đứa bé vốn rất ghéttiếp xúc với người lạ khi không có nó, lại đang chơi đùa với hắn rất vui vẻ. Không những thế, bé còn ôm chầm lấy hắn, thân thiết vô cùng, còn ba mẹ nó thì đang mỉm cười vui vẻ, tỏ ra vô cùng hài lòng khi nhìn thấyhai người đang vui đùa với nhau. Nó đen mặt lại, ánh mắt như muốn giếtngười chĩa thẳng về phía hắn. Đang chơi đùa, bỗng nhiên Hạo Thiên nhìnthấy nó, bé giật giật tay áo hắn, mếu máo:

- Chú ơi, mẹ Nguyệt, hic – Bé rưng rưng nước mắt – Mẹ Nguyệt đang sợ quá à.

Hắn hướng mắt nhìn về phía nó, mỉm cười rồi ôm lấy Thiên Thiên, dỗ dành:

- Đừng sợ, Thiên Thiên ngoan, có chú ở đây, cháu đừng sợ nữa.

- Vâng ạ, không sợ mẹ Nguyệt nữa đâu – Thiên Thiên toét miệng cười tươirồi nhảy phóc lên lưng hắn – Chú Phong làm ba của Thiên Thiên nha, hihi.

- Lâm Hạo Thiên – Nó hét toáng lên, mặt đỏ bừng bừng – Con đang nói cái gì thế? Có im đi không?

- Ba cháu đâu? Chẳng phải cháu đã có ba rồi sao? – Hắn ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên – Sao cháu lại bảo chú làm ba cháu?

- Vâng ạ, Thiên Thiên có ba rồi, nhưng đó là…….uhm…………. – Bé chưa kịp nói dứt câu đã bị nó bịt miệng lại.

Nó đỏ bừng mặt, gằn giọng nói với bé:

- Thiên Thiên, con không được nói nữa, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ giận con đấy – Nó đe doạ, buông tay ra.

- Vâng ạ, Thiên Thiên không nói nữa đâu – Bé xịu mặt xuống, miệng vẫn lẩm bẩm – Con muốn chú Phong làm ba của con cơ.

Và dĩ nhiên, câu nói đó lọt vào tai hắn, hắn ngạc nhiên nắm lấy tay nó, ánh mắt tràn đầy hy vọng

- Nguyệt, thằng bé nói vậy là sao? Anh cần một lời giải thích cho chuyện này

- Không liên quan tới anh, thằng bé chỉ vì quá nhớ ba nên mới nói vậythôi – Nó quay mặt đi, lạnh lùng nói, tránh né ánh mắt của hắn.

- Thật vậy sao? – Hắn nheo mắt lại nhìn nó, môi nở nụ cười khiến nó thoáng chột dạ nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.

- Phải, thật sự là như vậy – Nó vừa nói, vừa vén một lọn tóc lên.

Hành động đó lại lọt vào mắt hắn, rõ ràng nó đang nói dối, tuy chỉ sống vớinó một thời gian nhưng hắn đã thấu hết những thói quen của nó. Và nhấtlà hành động nó vừa làm. Hắn nhớ rất rõ, mỗi khi nó nói dối, nó đều véntóc lên, không thì cũng vân vê một lọn tóc nhỏ. Chắc chắn nó không ngờthói quen của bản thân đã phản bội chính mình, được, nếu nó muốn chơivới hắn, hắn sẽ chiều theo ý nó. Hắn thở dài, bế Thiên Thiên lên, lắclắc đầu:

- Thiên Thiên à, thời gian qua, mẹ Nguyệt bắt nạt cháu nhiều lắm phải không?

- Vâng ạ – Bé toe toét cười – Mẹ Nguyệt dữ lắm cơ, nhưng ẹm rất thương Thiên Thiên, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất ạ.

- Ừ, bây giờ cháu có muốn đi chơi không nào? – Hắn mỉm cười, ngọt ngào nói – Chỉ chú với cháu thôi.

- Nhưng còn mẹ Nguyệt thì sao? – Thiên Thiên chớp chớp mắt tỏ vẻ lo lắng

Nghe những gì bé nói, nó mỉm cười đắc thắng, dĩ nhiên rồi, con trai của nómà, rất thương nó, làm gì có chuyện chịu đi chơi với ai khác khi khôngcó nó chứ. Nhìn thấy nụ cười của nó, hắn quay sang bé, giọng ngọt nhưmía lùi:

- Thiên Thiên không thích chơi trò chơi sao? Còn đồ chơi nữa, nhiều lắm đó – Hắn mỉm cười

- Nhưng……..mẹ Nguyệt thì sao? – Thiên Thiên nhìn hắn, mặt đầy phân vân

- Thiên Thiên không thích đi chơi hay sao? Ở khu trò chơi, chú thườngthấy mấy cô bé đáng yêu lắm đấy – Hắn vờ tiếc nuối, khẽ thở dài

- Vâng, cháu đi ạ, mình đi thôi chú – Thiên Thiên ôm lấy cổ hắn, mắt sáng rỡ

- Thiên Thiên ngoan lắm, bây giờ chú cháu mình đi nhé – Hắn nhìn nó, mỉm cười đắc thắng.

Còn nó đứng nhìn hắn chăm chăm, chỉ hận không lao vào giết hắn chết được.

- Không được, tôi không cho phép, Thiên Thiên, ở nhà với mẹ – Nó trừng mắt nhìn bé

- Con không muốn đâu – Thiên Thiên lè lưỡi ra, ôm chầm lấy hắn

- Con…….. – Nó tức nổ đom đóm, trong lòng gào thét kêu trời, tại sao ngay cả đứa con trai nó yêu thương nhất cũng theo phe hắn thế này?

Nó chợt nghĩ tới ông Minh và bà Như Huỳnh. Nó vội quay sang cầu cứu 2 người, nhìn họ bằng ánh mắt bi thương nhất:

- Ba, mẹ, Thiên Thiên không được phép đi đúng không ạ?

Cà hai người nhìn nhau mỉm cười rồi quay sang nhìn nó, khuôn mặt tươi rói. Nó cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng hả hê với ý nghĩ nó đã thắng chắc. Ông minh vẫn cười, trả lời nhẹ hững:

- Dĩ nhiên là Thiên Thiên được phép đi.

“ẦM”, một đống gạch rơi thẳng lên đầu nó, nó đứng hình, miệng lắp bắp:

- Ba vừa nói là cho Thiên Thiên đi à?

- Ừ – Ông nhún vai, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi quay sangThiên Thiên – Cháu hãy chăm sóc cho Thiên Thiên nhé Chấn Phong.

- Vâng, cháu biết rồi, thưa bác cháu đi – Hắn mỉm cười đắc thắng nhìn nó rồi bế Thiên Thiên đi ra ngoài.

Nó đứng cứng ngắc, trong lòng đang gào thét không ngừng. Tại sao? Tại sao? Con trai nó đã đành, sao ngay cả ba mẹ nó cũng theo phe hắn thế này,rốt cuộc là tại sao? Ba mẹ nó không thấy nó đủ đáng thương hay sao màcòn giúp hắn? Còn cả nhỏ nữa, cũng tại nhỏ mà hôm qua hắn ăn nó sạchsành sanh không còn chừa lại miếng gì, huhu, rốt cuộc nó đã làm ra tộitình gì? Tại sao mọi người lại theo phe hắn chứ? Chung qui tất cả là tại hắn. Nghĩ tới đó, nó hét toáng lên, khiến hắn và Hạo Thiên đã ra tớicổng rồi nhưng vẫn giật mình, còn nhỏ thì đột nhiên thấy lạnh xươngsống:

- LỤC CHẤN PHONG, ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau 1 hồi chấn động vì tiếng hét “thánh thót” của nó, hắn cười như mộtthằng điên khiến Thiên Thiên tròn mắt ra vì không hiểu chuyện gì. Cô béngốc của hắn đúng thật là hết nói nổi, đã ba năm rồi, cố khoác lên người lớp vỏ lạnh lùng nhưng thật ra tính tình vẫn trẻ con như ngày nào. Cười một hồi, thấy Thiên Thiên đang nhìn hắn như sinh vật lạ, hắn vờ ho vàitiếng rồi đặt bé vào xe, hướng thẳng về phía khu vui chơi lớn nhất trong thành phố. Vừa bước xuống xe, Thiên Thiên đã lôi hắn chạy tứ phía, nàolà mua cái này, chơi cái kia. Lăng xăng một hồi cũng thấm mệt, hắn bế bé lên và đi tìm một chỗ để ngồi. Sau khi đã yên vị, hắn bắt đầu kế hoạchtra hỏi của mình. Đưa cho Hạo Thiên que kem socola, hắn bắt đầu hỏi vuvơ:

- Thiên Thiên, ba cháu là người như thế nào?

- Là người tốt ạ – Thiên Thiên chăm chú ăn kem

- Thế thì mẹ Nguyệt và ba cháu chắc thân thiết nhau lắm à? – Hắn mỉm cười

- Vâng, thấy mẹ và ba hay đi cùng nhau – Thiên Thiên vô tư trả lời, không nhận ra khuôn mặt hắn đã đen lại sau câu trả lời đó.

- Vây, sao cháu lại muốn chú làm ba của cháu? Chẳng phải cháu đã có ba rồi sao? – Hắn cố nặn ra một nụ cười.

- Cháu muốn chú làm ba ruột cơ, còn ba Simon chỉ là ba nuôi của Thiên Thiên thôi – Bé vô tư nói, xử lí gọn que kem.

Nghe câu trả lời hồn nhiên của Thiên Thiên, hắn lặng người, không lẽ, ThiênThiên thật sự là con hắn sao? Nếu vậy, hắn phải lập tức đi điều trachuyện này mới được. Nghĩ là làm, hắn bế Thiên Thiên lên rồi phóng đếnbệnh viện để tìm vị bác sĩ ba năm trước, sẵn tiện xét nghiệm máu luôncho xong. Đột nhiên, hắn nhìn thấy vị bác sĩ lúc trước, nhanh như chớp,hắn bế Thiên Thiên chạy đến chỗ ông. Nhìn thấy hắn, vị bác sĩ giật mìnhsuýt đánh rơi quyển sổ trên tay, ông lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn:

- À, thì ra là cậu, cậu đến đây có chuyện gì?

- Tôi muốn biết sự thật ba năm trước – Hắn nhìn ông bằng ánh mắt giết người

- Từ từ, bình tĩnh đã – Ông nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp nói, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, mặt tái xanh.

- Tôi muốn biết sự thật – Hắn gằn từng chữ, mặt đằng đằng sát khí

- Chuyện gì? – Ông bối rối, giơ hai tay ra trước, ý bảo hắn bình tĩnh

- Cô ấy không hề sẩy thai đúng không? – Hắn lườm ông, ánh mắt sắc như dao cạo

- Phải, phải, cô ấy không hề sẩy thai – Ông đẩ gọng kính lên, thở dài, cố kìm nén sự sợ hãi torng lòng.

- Tại sao ông lại nói dối? – Hắn trừng mắt, sát khí bốc lên ngùn ngụt khiến ông cảm thấy khó thở.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, ông từ tốn nói:

- Thật ra, ba năm trước, khi chúng tôi đã cấp cứu thành công và giữ lạiđược đứa bé. Đúng lúc đó, cô ấy chợt tỉnh dậy và bắt đầu khóc, cô ấy van xin tôi hãy nói rằng đứa bé đã bị sảy rồi, nếu tôi không giúp, cô ấy sẽ tự sát…………….. – Ông lắc đầu chán nản – Lúc ấy tôi thấy cô ấy rất đaukhổ nên mới đồng ý giúp, không ngờ ngày hôm nay, cậu cũng đã phát hiệnra.

Nghe ông nói xong, hắn lặng người, thì ra nỗi đau hắn gây racho nó còn lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Thấy vẻ mặt hắn trầm ngâm phachút đau đớn, Thiên Thiên giật giật tay hắn, lo lắng hỏi:

- Chú Phong, chú làm sao vậy? Chú không khoẻ ở đâu phải không?

- Không, chú không sao, mà Thiên Thiên này, chú muốn nói với cháu chuyện này – Hắn bừng tỉnh, mỉm cười nhìn bé.

- Chuyện gì ạ? – Thiên Thiên cười tít mắt, vui vẻ nói

- Cháu cứ gọi chú là ba, chú sẽ kết hôn với mẹ cháu, cháu chính là con trai của chú, cháu chịu không? – Hắn dịu dàng nói

- Vâng ạ – Thiên Thiên cười híp mắt lại – Ba Phong!!!

- Con trai ngoan, ba sẽ bù đắp cho con – Hắn xoa đầu bé rồi quay sang vịbác sĩ đang đứng im lìm – Phiền ông cho chúng tôi xét nghiệm máu, tôicần kết quả ngay hôm nay.

- Cái gì? Chuyện này – Ông hơi ngập ngừng

- Sao? Chuyện này đơn giản thôi đúng không? – Hắn nở nụ cười ác quỉ, sát khí toả ra xung quanh khiến ông bất chợt rùng mình

- Phải, mời cậu với cháu qua đây, kết quả sẽ có ngay – Ông quay đi, bướcnhanh, một phần để dẫn đường, một phần để giữ khoảng cách với hắn càngxa càng tốt.

Sau khi làm xét nghiệm, cầm tờ kết quả trên tay,hắnmỉm cười thích thú, trong đầu bắt đầu vạch lên 1 kế hoạch để khiến nóthú nhận tất cả. Thiên Thiên ngồi bên cạnh nhìn hắn, tự nhiên thấy trong lòng bứt rứt và một chút gì đó có lỗi với nó. Nhưng cảm giác đó nhanhchóng biến mất khi bé nghe hắn đề cập đến việc đi ăn kem. Thế là nguyênngày hôm đó, hắn chở Thiên Thiên đi chơi thoả thích, đến tận chiều tốimới về nhà. Vừa đặt chân vào cánh cửa nhà nó, đột nhiên hắn thấy rờnrợn, quay trở lại thì thấy nó đã đứng phía sau hắn từ lúc nào, mặt hầmhầm sát khí. Hắn thì còn có khả năng kềm được tiếng hét trong cổ họngnhưng Thiên Thiên thì khác, vừa nhìn thấy khuôn mặt sát thủ giết ngườicủa nó, bé đã hét ré lên và núp phía sau hắn:

- Ba ơi, cứu Thiên Thiên với – Mắt bé rưng rưng nước mắt

- Ừ, con đừng sợ, có ba đây mà – Hắn dịu dàng xoa đầu bé rồi ngước lênnhìn khuôn mặt đang sững sờ của nó – Em đừng xuất hiện bất thình lìnhnhư vậy chứ, làm thằng bé sợ rồi kìa.

Nó vẫn không đáp mà đứng nhìn hắn trân trối. Mãi một lúc sau, nó mới lên tiếng:

- Thằng bé vừa gọi anh là gì? – Vẻ mặt nó ngạc nhiên tột độ

- Gọi là ba – Hắn vui vẻ đáp lời

- CÁI GÌ???????????????? – Nó hét lên và lần này, cả hắn và Thiên Thiên đều gục ngã trước sức công phá của âm thanh.

Hắn dùng tay bịt một bên tai mình lại, khẽ cau mày:

- Ui, em muốn anh điếc hay sao vậy? – Hắn hờn dỗi nói

- Phải đó, mẹ muốn làm Thiên Thiên với ba bị điếc hay sao ạ? –Bé cũng bắt chước

- Tên này không phải là ba của con, không được gọi hắn ta là ba – Nó trừng mắt nhìn bé

- Ứ ừ, đây là ba của Thiên Thiên – Bé rúc vào người hắn, nũng nịu

- Không phải, mẹ không có người chồng như thế này – Nó giận dữ nói, ngay lập tức nó liền chết sững vì câu nói của mình.

Nó nói không có người chồng như thế, chẳng phải là nó đang nhận mình là vợ của hắn ư? Không được, không thể nào. Nghĩ tới đó, nó vội mở miệng định bào chữa thì đập vào mắt nó chính là nụ cười dịu dàng pha lẫn hạnh phúc của hắn khiến nó không nỡ phủ nhận. Còn hắn, khi nghe bé nói thực chấtnó không hề lấy chồng khác, hắn đã rất vui rồi nhưng giờ phút này, nghenó nói như vậy, dù là vô tình nhưng nó đã xem hắn như chồng của nó, điều đó khiến hắn vui đến phát điên. Hắn vội tiến tới gần nó, nhẹ nhàng ômnó vào lòng khiến khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nó cố gắng đẩyhắn ra, ngượng ngùng nói:

- Anh đang làm gì vậy? Thiên Thiên đang nhìn kìa

- Con không thấy gì đâu – Thiên Thiên dùng hai tay bịt mắt lại rồi chạy biến đi

- Bây giờ thì không có gì để ngại nữa hết – Hắn mỉm cười dịu dàng, hônphớt vào mái tóc mềm mượt của nó, ngửi mùi thơm phát ra từ cơ thể nó.

- Anh……..mau………..buông tôi ra – Đầu óc của nó bị hơi ấm của hắn làm ềm nhũn, sức chống cự trở nên yếu dần.

- Anh không buông em ra đâu, mãi mãi không bao giờ buông em ra đâu – Hắn mỉm cười – Em sẽ tha thứ cho anh chứ?

- Dĩ nhiên là không – Nó giật bắn người, đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ bừng bừng.

Hắn rút từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng, cười gian:

- Anh biết em sẽ không đồng ý mà.

Nói rồi, hắn cho viên thuốc vào miệng mình rồi áp sát vào người nó. Nó lắp bắp, cố gắng chống cự:

- Anh muốn…………uhmmmmmmmm……………………….. – Nó chua kịp dứt lời thì đôi môi đã bị hắn chiếm trọn.

HẮn dùng lưỡi tách hàm răng ngọc ngà của nó ra, ép cho nó nuốt viên thuốctrong miệng. Sau khi chắc chắn rằng nó đã nuốt, hắn kìm chế bản thân,tách môi ra khỏi môi nó, mỉm cười:

- Vậy là xong rồi

- Anh cho tôi uống cái gì? – Nó tức giận hỏi, đôi mắt bỗng dưng trở nên đờ đẫn

- Rồi em sẽ biết thôi – Hắn cười gian, đưa tay đón lấy thân hình đang ngã xuống của nó.

## 48. Chương 48

Nó có một giấc mơ rất lạ, nó thấy nó đang bay lượn trên trời, đang vuiđùa thích thú, bỗng nhiên, nó rơi tõm xuống biển. Nhưng điều lạ ở đây là nó không hề ngạt thở, cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì mà trái lại, nócảm thấy rất vui. Thế là nó nổi hứng bắt cá, đang bơi theo một con cábảy màu, bỗng dưng, nó nhìn thấy một con cá nhỏ xíu xiu rất đáng yêu. Nó vội bơi đến cạnh chú cá và bắt lấy nó. Đang rờ rẫm con cá, đột nhiên,nó thấy con cá phình to ra, bắt đầu mọc tay, chân. Cái đầu xinh xinhcùng cặp mắt long lanh cũng đã biến đổi. Một lúc sau, từ một con cá nhỏxíu, đáng yêu, bây giờ đã biến thành hắn. Nhìn bản mặt đang cười cườitrước mắt, nó hét toáng lên:

- Trời đất ơi, sao tôi ở đâu cũng thấy cái mặt của anh hết vậy?

Nó mở toang mắt ra, ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi đột nhiên túa ra.Đặt một tay lên ngực, nó hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hoà nhịptim, miệng lẩm bẩm:

- Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi, mìnhđang nằm trên giường mà, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào – Nó vừa nói, vừavuốt vuốt ngực.

Bỗng nhiên, nó cảm thấy hình như áo nó hơi thiếuthiếu một cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống, nó nhận ra thứ nó đang mặc trên người là một cái váy ngủ, nhưng điều quan trọng ở đây, cái áo ngủ nàycực kì mỏng, lại ngắn cũn cỡn, cũng may là cái áo này màu đen, không thì chắc nó nhìn thấy bên trong mất rồi. Ngần ngừ một lúc, đầu óc nó bắtđầu hoạt động, ngay lập tức, những việc hắn đã làm đã hiện lên trong đầu nó. Nắm chặt lấy tấm chăn trên người, nó hét toáng lên trong màn đêmtĩnh mịch:

- Lục Chấn Phong, anh đi chết đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi nó vớ lấy cái gối bên cạnh, đập đùng đùng trên giường, vừa đập, vừa rũa hắn không ngơi. Đột nhiên có một tiếng cười phát ra từ bên cạnh nókhiến nó chú ý. Quay đầu qua, nó nhìn thấy hắn đang nằm một đống bêncạnh, đôi mắt đang nhìn nó đầy ý cười và ẩn chứa chút gì đó mê say. Nógiận dữ ném cái gối về phía hắn, hét toáng lên:

- Rốt cuộc lúc đó anh cho tôi uống cái gì hả? Sao anh lại ở đây? Còn cái váy ngủ này nữa, tại sao tôi lại mặc nó hả? – Nó hét toáng lên, không ngừng dùng gốiđánh hắn.

Hắn cười gian, chụp lấy một tay của nó, quét ánh mắtđầy lửa dọc theo cơ thể nó và dừng lại ở cặp đào tiên căng đầy đang lấpló ẩn hiện phía sau lớp áo mỏng tang. Nó đỏ bừng mặt, vội giật tay rakhỏi hắn rồi che ngực lại, tiếp tục mắng:

- Anh đang nhìn cái gì thế hả? Đồ háo sắc, đồ đáng ghét – Nó không ngừng la hét.

Hắn cười cười không đáp, ngày càng áp sát vào nó hơn, hơi thở nong rực phả vào mặt nó, giọng hắn khàn khàn:

- Vốn dĩ anh chẳng có ý gì đâu, nhưng em lại đi quyến rũ anh, em làm anhra như thế này thì em phải lo mà giải quyết hậu quả đi nhé – Hắn giậthai tay nó ra, mỉm cười đầy ẩn ý.

- Không, buông tôi ra mau, không được – Nó cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi tay hắn nhưng không thể.

Hắn mỉm cười nhìm ngắm cơ thể của nó qua lớp áo ngủ, bộ ngực căng đầy, lànda trắng mịn, vòng theo thon gọn, đôi chân thon dài đang hiện ra trướcmắt hắn, lại thêm cả bộ mặt đang đỏ ửng của nó, tất cả những điều đó đãvô tình kích thích ngọn lửa trong hắn bùng cháy. Hắn cuối xuống, đặt vào môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt. Nó khép chặt miệng, cố gắng chống cựnhưng lại một lần nữa vô ích. Hắn dễ dàng tách hàm răng trắng muốt củanó ra và len vào bên trong. Nó nhanh chóng bị cuốn theo nụ hôn của hán.Hắn nhếch mép, thả một tay của nó ra và lần mò xuống dưới, xé toạc lớpáo mỏng manh trên người nó rồi ném xuống sàn. Nó chợt bừng tỉnh và lắcđầu nguầy nguậy, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Hắn lại cuốixuống, chiếm lấy môi nó một lần nữa, bàn tay bắt đầu xoa nắn quả đào của nó. Nó khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ, thân thể nóng bừng lên. Hắn nhìnnó đang xuội lơ, trong lòng vô cùng thích thú. Hắn bắt đầu mơn trớn,chơi đùa với cơ thể nó, khiến nhiều lúc nó phải rên lên vì đau. Cuốicùng, khi thấy nó hoàn toàn không chống đối gì nữa, hắn bắt đầu tiến vào trong nó, mê đắm, say sưa. Sau khi đã “ban phát” mầm mống tội lỗi, hắnôm nó vào lòng, dịu dàng:

- Anh hạnh phúc lắm, em biết không?

- Hạnh phúc cái đầu anh thì có, đồ đáng ghét – Nó dỗi

- Anh yêu em, trở về bên anh nhé, bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của anh được không? – Hắn hôn vào trán nó, dịu dàng nói

- Không – Nó rúc đầu vào ngực hắn, hờn dỗi.

- Em cũng nghĩ cho con chứ, anh không muốn Hạo Thiên lớn lên không có ba – Hắn mỉm cười, ánh mắt chứa chan tình cảm.

- Cái gì? – Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi cụp mắt xuống – Thiên Thiên kh6ng phải là con của anh.

- Thật vậy sao? – Hắn cười gian – Em còn muốn giấu anh đến bao giờ? Hạo Thiên đã nói cho anh biết rồi.

- Giấu gì chứ? Hạo Thiên không phải con anh – Nó quay mặt đi, tiếp tục nói dối.

Nghe nó nói, hắn nhếch môi, khẽ mỉm cười rồi với tôi mở ngăn kéo, rút ra tờgiấy xét nghiện đưa cho nó. Nó nhìn hắn ngờ vực rồi mở ra xem, khi đọcxong, nét mặt nó tái xanh và đầy thương tổn. Nó cắn môi, nói đều đều:

- Anh đưa tôi tờ giấy này để làm gì? Nếu Thiên Thiên đã nói cho anh biết, anh còn kéo thằng bé đi xét nghiệm để làm gì? Phải chăng, anh không hểtin tưởng tôi đúng không? Anh nghĩ tôi là thứ đàn bà lăng loan đó sao? – Nó đau đớn nói, hai hàng nước mắt chảy dài.

- Không, em hiểu lầm rồi – Hắn ôm chầm lấy nó – Anh không hề nghĩ như vậy, chẳng qua, anhmuốn em không thể phủ nhận được thôi, nếu anh không đưa tờ giấy này ra,chẳng phải em sẽ tiếp tục chối hay sao?

Nó lặng im không trả lờibởi vì hắn nói đúng, nếu hắn không đưa tờ giấy này ra, nó sẽ không baogiờ thừa nhận. Hắn đẩy nó ra một chút, dùng ánh mắt chân thành nhìnthẳng vào nó, nghiêm túc nói:

- Nguyệt, tha thứ cho anh nhé, trở về bên anh được không?

- Tôi….tôi…….uhm………..em…… – Nó đỏ mặt, gật nhẹ đầu đồng ý.

- Cám ơn em – Hắn ôm chầm lấy nó, xúc động nói – Anh thề với trời đất, sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương nữa.

Nó bật khóc, niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, nó đã từng mơ thấy giấcmơ hạnh phúc rất nhiều lần và giờ đây, đây là sự thật, không còn là giấc mơ nữa. Đột nhiên hắn buông nó ra và bước xuống giường, nó ngồi ngơngác nhìn hắn, những giọt nước mắt long lanh đang đọng trên mi nó đượchắn lau đi. Hắn quay đi và lấy một cái gì đó, rồi quì xuống trước mặt nó sau khi đỡ nó đứng dậy. Nó ngạc nhiên, mở miệng toan lên tiếng thì hắnra hiệu cho nó im lặng. Hắn từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra, trong đó có chứamột chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Hắn đưa ra trước mặt, trịnh trọng nói:

- Lâm Bạch nguyệt, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Anh xin thề sẽyêu em suốt đời, sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương, lấy anh nhé?

- Vâng, vâng, em đồng ý – Nó bật khóc nức nở và ôm chầm lấy hắn.

- Anh yêu em – Hắn mỉm cười hạnh phúc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nó.

- Em cũng yêu anh – Nó mỉm cười torng nước mắt.

Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc, trời đêm hôm đó đầy trăng sao, chứng giám ột mối tình đẹp.

Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, nó cầm tách cà phê ra ban công hóng gió. Vừa bước ra ngoài, nó lập tức đông cứng lại, tách cà phê đang đưa tới miệng đột ngột dừng lại. Khung cảnh trước mắt nó là một khu rừng xanh tươiđang trải dài, bao bọc xung quanh toà nhà nó đang đứng. Nhìn xuống đất,nó có thể nhìn thấy đường đi nhưng vô cùng dốc, đầy đá sắc nhọn. Đặttách cà phê sang một bên rồi lấy tay dụi dụi mắt. Khi mở ra, nó lại nhắm mắt lại, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, không muốn tin vào những gì mìnhđang thấy nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn như vậy. Nó đứng lặng người,suy nghĩ đúng 5 phút rồi hét toáng lên:

- Lục Chấn Phong, anh ra đây cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hả? Chuyện gì? – Hắn từ trong nhà chạy ra – Em làm sao vậy?

- Nói, đây là đâu? Rốt cuộc anh đưa tôi đến cái chỗ quái quỉ gì thế này? – Nó gầm gừ, đôi mắt xẹt lửa.

- Hơ, chuyện này….. – Hắn ấp úng, lấy tay gãi gãi đầu – Đây là một trongnhững căn biệt thự anh đã xây từ lâu đó mà, em thấy nó đẹp không?

- Đừng có đánh trống lảng, anh có tin tôi ném anh xuống dưới không? Nói,tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc anh cho tôi uống cái gì? – Nó giận dữnói.

- Chỉ là một viên thuốc ngủ nho nhỏ thôi mà – Hắn cụp mắt xuống, giọng nói có chút ấm ức.

- Thuốc ngủ? – Nó trợn mắt lên nhìn cái con người đang khép nép trướcmặt, cảm thấy choáng váng – Đừng nói với tôi là anh đánh thuốc mê tôirồi đưa tôi lên đây nhé?

Hắn im lặng không đáp, ánh mắt đầy vẻ uất ức. Nó trừng mắt nhìn hắn, giọng nói đầy sát khí:

- Tôi nói oan cho anh lắm hả? Còn dám nhìn tôi như thế sao? Mau nói, có đúng vậy không?

- Phải, đúng vậy – Hắn nói lí nhí, nhìn nó bằng ánh mắt van xin

- Còn chuyện gì tôi không biết nữa không? Nói luôn đi

Nó choáng váng mặt mày sau câu xác nhận của hắn, nói đều đều:

- Cho tôi biết, anh đưa tôi đến đây bằng cách nào?

- Sau khi em ngủ rồi, anh cho người lái phi cơ đưa chúng ta đến đây và 1tuần sau, họ mới nquay lại – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

“RẦM”, nó té xỉu, trời ơi là trời, nó không ngờ nó lại có một người chồng nhưhắn, rốt cuộc nó đã làm gì nên tội để bị đối xử như thế này chứ? Cũngmay hắn còn đưa nó lên núi, nếu hắn lên cơn túm nó ra hoang đảo, chắc nó sẽ nhảy xuống biển mà tự sát quá. Nó lấy tay xoa nhẹ thái dương, thềuthào hỏi hắn:

- Vậy là còn tới 7 ngày nữa máy bay mới tới sao?

- Không – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cún con – 6 ngày nữa là máy bay tới rồi.

- Hả? Chẳng phải anh nói một tuần sao? Phải là 7 ngày chứ? – Nó ngạc nhiên nói

- Không, 6 ngày, vì hôm trước và hôm qua, em ngủ li bì nên không biết đó thôi – Hắn thật thà trả lời.

“RẦM”, nó tiếp tục té xỉu, lầm bầm nguyền rủa ông trời, hắn nói một viên thuốc ngủ nho nhỏ thôi, mà nó ngủ li bì suốt 2 ngày, mai mốt hắn xài tới viên lớn, chắc nó ngủ miện mài vài tuần quá, hèn gì lúc nãy trên bàn ăn, nóăn nhiều đến ngạc nhiên, ban đầu nó còn lo mình bị rối loạn tiêu hoá,bây giờ thì nó đã hiểu vì sao. Nó loạng choạng bỏ vào trong nhà sau khiđã xỉ thẳng vào mặt hắn:

- Anh mà dám đi theo, tôi giết!

Nói rồi, nó hầm hầm bỏ vào trong nhà, để hắn đứng một mình ngơ ngác. Sau khi nó đi khuất, hắn nhếch môi:

- Còn 6 ngày nữa cơ mà, anh sẽ từ từ mà chơi với em

Nói xong, hắn cũng bỏ vào nhà. Lúc này, nó đang trút giận lên tấm thớttrong bếp, con dao trên tay nó giơ lên rồi lại hạ xuống với lực mạnhnhất. tiếng gió bị xé vang lên khiến hắn khẽ rùng mình rồi nhanh chónglẻn đi chỗ khác. Dù hắn có lợi hại hơn nó thật nhưng trong lúc này, hắnmà xáp vào chắc chắn sẽ nhận nguyên con dao sắc, mà hắn thì vẫn chưamuốn chết, hắn vẫn còn yêu đời lắm, hơn nữa hắn chỉ vừa mới có lại nó,nếu hắn chết bây giờ thì chẳng phải thằng khác sẽ nhào vào mà giành vớihắn hay sao? Thôi thì cứ lỉnh đi rồi tới lúc nó bình tĩnh lại, hắn sẽxuất hiện vậy. Nghĩ là làm, hắn biến đi rất nhanh, nó thì vẫn trút giậnlên con dao và tấm thớt, cục thịt phía dưới thì đã nát bét. Nó vừa bămvừa rủa hắn không ngừng, không hiểu hắn đang nghĩ cái gì mà lại đi đưanó lên núi, lại còn là núi không thể xuống được bằng cách nào khác ngoài đi máy bay. Bây giờ, nó đang phụ thuộc vào hắn nên nó sẽ chiều hắn mộtchút vậy, khi nào về nhà rồi, hắn nhất định sẽ chết dưới tay nó. Nghĩđến đó, nó không kềm nổi một nụ cười thoả mãn của ác quỉ, còn hắn thìbỗng nhiên cảm thấy lạnh ót và rùng mình.

Làm xong bữa tối, nógọi hắn vào ăn, vậy mà gọi đến khan cả tiếng, hắn vẫn biệt tăm. Nó tứcgiận bỏ ra ngoài tìm hắn, đi lòng vòng một hồi, nó chẳng thấy hắn đâu mà chỉ thấy toà nhà im lặng một cách đáng sợ. Vốn chẳng sợ ma, nó quyếtđịnh bỏ ra ngoài tìm hắn. Lúc này trời đã tối om, một mình nó cầm chiếcđèn pin đi ra ngoài. Bầu trời đen kịt, che mất đi ánh sáng của mặt trăng và những vì sao. Từng cơn gió lạnh lẽo của buổi tối thổi nhẹ qua nhữngtán cây, tạo nên tiếng xì xào và cọt kẹt của những cành cây muốn gãychạm vào nhau. Nó quyết định đi một vòng bên ngoài xem sao, trong khiđi, thỉnh thoảng nó lại nghe thấy tiếng của những loài chim, côn trùngvà tiếng đá lạo xạo dưới chân. Tất cả tạo nên một bản hoà âm trong đêmtối, đủ sức khiến bất kì kẻ nhát gan nào có thể chết vì đứng tim. Hếtmột vòng, nó cũng chẳng thấy hắn, đang đứng suy nghĩ xem hắn đang ở đâu, bất chợt ánh sáng từ cây đèn pin trên tay nó tắt ngóm, mọi thứ lại bịbóng đêm tĩnh lặng bao trùm. Nó bực tức vỗ mạnh vào cây đèn, sau khiphát ra tia sáng leo lét cuối cùng, cây đèn pin phụt tắt cho dù nó cốgắng đập mạnh như thế nào. Bực bội, nó vứtcây đèn sang một bên, tiếng thuỷ tinh vỡ cộng thêm tiếng kim loại vachạm với mặt đất đầy đá và lăn đi trong bóng tối khiến nó bất giác rùngmình. Nó cố gắng định vị ánh sáng phát ra từ trong nhà và mò mẫm đi vào. Gần đến cửa, bất chợt nó chạm vào một vật gì đó, to to, cao cao, hìnhnhư có cả 2 tay và 2 chân, đang đứng quay lưng lại với nó. Nó đặt mộttay lên vật đó, định kéo lại gần xem cho rõ, vừa mới chạm vào, nó đãthấy vật đó run lên bần bật và đột ngột quay lại…………………………..

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Trong màn đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng hét ghê rợn rồi lại chìm vào trong im lặng……

## 49. Chương 49

Gió vi vu khẽ thổi nhẹ qua khiến mái tóc đen nhánh của nó bay bay trongđêm, nhìn từ xa vô cùng kinh khủng, dưới đất là bóng dáng của một chàngtrai đang nằm bất tỉnh nhân sự, mặt vẫn còn đậm nét kinh hoàng. Và chàng trai đó chính là hắn – Lục Chấn Phong. Vốn dĩ hắn muốn ra ngoài hónggió một chút, lại còn nhân dịp đi dạo thử lòng vòng bên ngoài xem sao,đang đi, hắn đột nhiên nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin của nó, hắn nghĩ rằng nó đi tìm hắn nên vội vàng đi tới chỗ nó đang đứng. Nào ngờchưa kịp tới nơi, đèn pin nó lại tắt ngóm, sau đó lại vang lên tiếng kim loại va chạm với đá và cả tiếng kính bị vỡ. Hắn cảm thấy thú vị và nảy ý định doạ nó. Do mắt đã quen với bóng tối, hắn nhẹ nhàng bước về phía cổng nhà và đứng đợi ở nó. Đúng như hắnđoán, sau khi ném cây đèn đi, nó đang mò mẫm đi về phía cửa. Khi nó chạm vào hắn, hắn bất giác nhoẻn miệng cười, trong đầu nghĩ tới những biểuhiện của nó khi hắn đột ngột quay mặt lại. Nghĩ là làm, hắn quay ngaylại và nhận một cú đá trời giáng của nó vào người khiến hắn gục ngay lập tức, nét mặt vẫn còn sững sờ và không kém phần sợ hãi. Còn nó, sau khiđịnh thần lại, nó mới cố gắng nheo mắt lại để nhìn xem đó là ai và hoảng hốt khi nhận ra hắn. Nó vội xốc hắn lên và đỡ hắn vào nhà. Một lúc sau, hắn tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường, cảm thấy cơ thể vôcùng đau đớn và rồi từng dòng kí ức trở về với hắn. Hắn bất giác thốtlên, giọng nói pha lẫn một chút sợ hãi và thán phục:

- Không ngờ, cô ấy lại không sợ ma.

- Thì ra anh cố tình nhát ma tôi à? – Nó lên tiếng, tay đang mang theo một cốc sữa socola nóng.

- Hơ, đâu có, anh đâu có nhát ma em – Hắn vội lấp liếm, thầm nguyền rủa ông trời sao cho nó nghe thấy lời hắn nói.

- Vậy sao? – Nó cười lạnh, đặt li sữa lên bàn rồi trèo lên giường, chồmngười về phía hắn, đôi mắt phát ra tia nhìn mê hoặc khiến hắn hô hấp khó khăn – Cho anh một cơ hội để nói thật, có hay là không?

- Anh…………..anh không trả lời được không? – Hắn ấp úng, cố kìm chế bản thân trước sức quyến rũ của nó

- Không – Nó cười tít mắt, gương mặt đầy mị hoặc lúc nãy giờ đã trở nênhồn nhiên như một đứa trẻ, nó mỉm cười, phát ra giọng nói trong trẻonhưng đầy sự đe doạ – Có hay là không?

Nói xong, nó lại nhìn hắnbằng ánh mắt đầy sức hút khiến hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thởdốc một tiếng, hắn nắm lấy tay nó, ép nó nhìn vào mắt hắn của hắn

- Nếu anh nói cho em biết, em có thể thưởng cho anh không? Coi như món quà cho sự trung thực.

- Được thôi, anh cứ nói đi – Nó nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười – Và quà của anh sẽ là……………

Không để nó kịp dứt lời, hắn đã đè nó ra giường và bá đạo chiếm lấy đôi môinhỏ xinh của nó. Bất ngờ trước nụ hôn của hắn, nó bất động đúng 5 giây.Sau khi nhận thức được vấn đề và hiểu ra ý của câu nói lúc nãy, nó bắtđầu chống cự nhưng vô ích. Vốn dĩ nó chỉ muốn đùa với hắn một chút, nàongờ lại vô tình tạo điều kiện cho hắn ăn nó. Nó dùng tay đánh vào lưnghắn, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn đầy mê hoặc của hắn. Hắn khẽ nhíu màyrồi nắm chặt hai tay nó lại khiến nó không còn khả năng chống cự. Mãimột lúc lâu sau, hắn mới luyến tiếc buông nó ra. Ngước lên nhìn nó, hắnmỉm cười:

- Phải, anh muốn doạ ma em, bây giờ anh đã nói thật rồi, em phải giữ lời hứa nhé, tặng cho anh phần thưởng anh muốn.

- Không được, lúc nãy tôi muốn tặng anh li sữa chứ không phải là bản thân tôi, mau buông tôi ra – Nó ngượng ngùng nói.

- Không được, ai bảo em không rõ ràng chứ? – Hắn cười gian rồi lại cuối xuống hôn nó, không cho nó cơ hội để phản bác.

Hắn dùng tay lột bỏ chiếc váy trên người nó một cách thuần thục rồi némxuống sàn, bàn tay vuốt ve theo từng đường cong trên cơ thể nó. Dừng nụhôn lại, hắn hôn nhẹ vào cổ nó rồi lại tiếp tục hôn nó. Khi đã không còn chịu nổi, hắn vào bên trong nó. Hai người quấn lấy nhau cả đêm, cănphòng trở nên thật nóng bỏng và đầy mê hoặc. Khi kết thúc, nó gối đầulên tay hắn và chìm vào giấc ngủ sau khi đã cho hắn một trận thích đángvì cái tội dám doạ ma nó.

Rồi thời gian cũng nhanh chóng trôiqua, cuối cùng ngày trở về cũng đã đến. Ngay khi nó vừa đặt chân vàonhà, Thiên Thiên đã từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy nó, khóc nức nở:

- Huhuhu, mẹ đi đâu mà lâu vậy? Thiên Thiên nhớ mẹ lắm, huhuhu

- Ngoan nào, mẹ đã về với Thiên Thiên rồi mà – Nó mỉm cười dỗ ngọt bé và ngước lên lườm hắn.

- Thiên Thiên, lại đây với ba – Hắn mỉm cười và giang rộng vòng tay về phía bé.

- Baaaaaaaaaaaaaa – Thiên Thiên vội buông nó ra và nhảy bổ vào hắn, bỏlại nó đang đứng ngơ ngác vì chưa giải thích được chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi một lúc sau, nó mới gầm gừ, mắt toé lửa nhìn hắn và bé đang tíu tít đủ chuyện

- Lâm Hạo Thiên, con nhớ mẹ như vậy đó hả?

- Con không phải là Lâm Hạo Thiên, con là Lục Hạo Thiên – Bé cười toe nhìn hắn – Phải không ba?

- Ừ, đúng rồi, con trai của ba ngoan quá – Hắn hôn vào trán bé cái chụt, không hề để ý tới khuôn mặt đang đen lại của nó.

Nó tức muốn phun máu, không ngờ đứa con nó mang nặng đẻ đau, yêu thươnghết mực, luôn luôn coi nó là tất cả hôm nay lại nỡ lòng nào vì hắn mà bỏ rơi nó, lại còn nghe lời hắn hơn nó. Nó rưng rưng nước mắt, ấm ức nói:

- Hic, 2 cha con các người, 2 người nhớ nhé, gặp lại nhau rồi không xemtui ra gì hết, hic, từ nay, tui và các người tuyệt giao, hichic.

Nói rồi, nó giận dỗi bỏ vào nhà trước bốn con mắt ngơ ngác nhìn theo nó rồi lại nhìn nhau. Ngẫm nghĩ một lát, hắn kéo bé lại gần rồi thầm thì mộtcái gì đó, sau đó bé cười toé toét và nhanh nhẹn leo lên xe hắn.

Tối hôm đó, cả 3 người đều không nói gì với nhau. Hắn thì im lặng lái xe,bé Thiên Thiên thường ngày hay nghịch ngợm cũng ngồi yên phía sau, mắtnhìn hắn rồi lại nhìn sang nó. Còn nó thì khoác lên người lớp vỏ bọclạnh lùng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu không khí trong xe vô cùngngột ngạt và khó chịu. Về đến nhà, Hạo Thiên nắm lấy tay áo hắn và kéonhè nhẹ, hắn nháy mắt với bé rồi bịt mắt nó lại. Nó hét toáng lên vìngạc nhiên nhưng khi nhận ra bàn tay của hắn, nó lạnh giọng:

- Buông tôi ra.

- Được rồi, vào nhà đi rồi anh sẽ buông ra, ngoan đi nào – Hắn ngọt ngào dỗ ngọt nó.

Nó im lặng không nói gì rồi từ từ bước đi, lon ton chạy phía sau, ThiênThiên cười toe toét khi thấy kế hoạch của hắn đã thành công được bướcđầu. Vào tới nhà, hắn từ từ dẫn nó vào bếp rồi bỏ tay ra. Nó nhíu màykhó chịu khi bị ánh sáng chiếu vào mắt và rồi chết sững với thứ nó đangnhìn thấy, còn hắn và bé thì đúng nhìn nhau cười tủm tỉm.

Trênbàn lúc này đang hiện diện 2 thứ: một sợi dây chuyền có mặt pha lê màuxanh biển đang được đặt trong cái hộp thuỷ tinh trong suốt, nổi bật giữa những sợi kim tuyết màu trắng lấp lánh. Bên cạnh đó cũng là 1 cái hộpđựng một viên pha lê màu đỏ, nhưng điều quan trọng nhất ở đây, viên phalê màu đỏ đó chính là trái tim pha lê mà ngày xưa hắn tặng cho nó. Chẳng phải trái tim hắn tặng nó ngày xưa đã vỡ rồi hay sao? Vậy sao bây giờlại ở đây? Ở trước mặt nó? Chẳng lẽ hắn đã mua lại viên khác ư? Khôngthể nào, suốt tuần vừa rồi, hắn và nó vẫn ở trong biệt thự, đâu có rangoài đâu chứ, vậy thì tại sao?

Với rất nhiều câu hỏi trong lòng, nó đứng bất động, mắt nhìn 2 vật trên bàn không chớp mắt, sau đó, trong lòng nó tràn đầy hạnh phúc, nó cảm thấy mắt mình ươn ướt. Rồi nó quayngười lại, ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở

- Anh………..hic………..anh………..làm thế nào mà anh lại làm được như thế?

Hắn vòng tay ôm chặt lấy nó, dỗ dành:

- Em đừng khóc nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, em đừng giận nữa nhé.

- Mẹ thiên vị quá đi – Thiên Thiên đứng bên cạnh phụng phịu – Thiên Thiên cũng có giúp nữa mà, ngoài thứ ba tặng ra, vật còn lại là do ThiênThiên chọn đó.

- Ừ, Thiên Thiên của mẹ giỏi lắm, mẹ rất cảm động đó – Nó rời khỏi hắn và bế bé lên, mỉm cười, hôn vào má bé cái chụt.

- Em hôn Thiên Thiên mà không hôn anh nhé, em thật là không công bằng –Hắn bước đến bên cạnh nó, giang tay ôm cả 2 mẹ con vào lòng.

- Anh thật là, con mình mà cũng ghen tị được – Nó tựa đầu vào ngực hắn, mắng yêu.

Thiên Thiên nghe hắn nói xong thì nhìn hắn, thè lưỡi ra như muốn nói rằng hắn không giành lại với bé đâu rồi dúi đầu vào ngực nó, nũng nịu. Hắn bậtcười trước sự lém lỉnh của bé rồi siết nhẹ vòng tay ôm chặt lấy 2 người. Sự đáng yêu, lanh lẹ của Hạo Thiên, nét hiền dịu pha lẫn một chút lạnhlùng của nó cùng sự mạnh mẽ, quyết đoán của hắn, tất cả tạo thành 1 bứctranh tràn đầy hạnh phúc và hoà quyện với nhau đến từng milimét.

Một lúc sau, hắn và Thiên Thiên đẩy nó ngồi xuống ghế và lon ton chạy rangoài xe, nhất quyết không cho nó theo. Nó mỉm cười không hỏi thêm, ngồi ngắm nhìn 2 món quà đáng yêu do 2 người tặng trong lúc chờ đợi. Khoảng15 phút sau, Thiên Thiên hối hả chạy vào, trên tay mang theo một cái hộp khá to. Bé đến bên cạnh nó và chìa cái hộp ra, thở hổn hển:

- Mẹ ơi, ba nói mẹ chia đều ra các đĩa cho ba – Bé cười tít mắt.

- Cái gì thế con? – Nó nhận lấy cái hộp trên tay bé rồi mỉm cười.

- Con không biết ạ, ba dặn con nói với mẹ như vậy á – Bé cười toe, xoaxoa cái bụng của mình – Nhưng con nghĩ là mì ạ, nghe mùi thơm quá cơ

- Ừ, được rồi, con giúp mẹ một tay chứ? – Nó đứng dậy, đặt hộp xuống bàn rồi bế bé lên.

- Vâng ạ, con sẽ giúp mẹ – Bé hôn vào má nó một cái rồi lém lỉnh nói –Nhưng con giúp xong, mẹ cho con nhiều mì một tí nhé?

Nghe bé nói xong, nó bật cười, Thiên Thiên nhìn nó đầy chờ đợi, hai mắt sáng long lanh cầu xin. Sau khi nó gậtđầu, Thiên Thiên cười toe toét rồi nằng nặc đòi xuống để giúp nó. Nó mỉm cười rồi cho bé xuống và nhờ Hạo Thiên lấy giúp 3 cái đĩa màu trắng. Bé lon ton chạy đi lấy còn nó thì mở hộp ra xem. Khi cái nắp vừa hé mở,một mùi hương thơm ngào ngạt bốc ra khiến nó cảm thấy đói sôi cả bụng,đúng như Thiên Thiên đoán, trong hộp chính là mì, nhưng không phải là mì bình thường mà còn là mì trứng loại đặc biệt. Nó dùng đũa nếm thử 1 sợi xem sao. Đúng như nó đoán, mì này đã được chế biến rồi, chỉ còn thiếulớp nước sốt rưới bên trên nữa thôi.

Nhận lấy 3 cái đĩa từ tayThiên Thiên, nó bắt đầu chia mì thành 3 phần, riêng phần của bé, nó chonhiều mì hơn một chút rồi quay lại nhìn bé và nháy mắt một cái. HạoThiên cười tít mắt và chăm chú nhìn nó chia mì. Lúc nó chia xong 3 phần, hắn từ bên ngoài đi vào, tay xách theo vài chai rượu vang cùng một cáihộp gì đó. Hắn đặt đồ lên bàn rồi bất ngờ hôn vào má nó một cái. Khôngđể nó kịp nói tiếng nào, hắn quay sang nhấc bổng Hạo Thiên lên và cùngbé chơi đùa. Nó nhìn hắn và bé rồi bất giác mỉm cười, tay chạm nhẹ vàogương mặt đang nóng bừng của mình, lòng tràn đầy hạnh phúc. Rồi nó quayđi, tiếp tục công việc của mình. Mở cái hộp hắn đem về ra, nó nhận rađây chính là nước sốt để rưới lên mì. Lấy một cái muôi, nó rưới sốt ratừng đĩa rồi đặt lên bàn, lấy thêm hail y thuỷ tinh để uống rượu cùngmột ly sữa cho Thiên Thiên. Xong xuôi, nó gọi hắn và bé vào ăn.

Hắn lịch thiệp kéo ghế ra cho nó, đồng thời còn tặng cho nó một nụ cười đẹp đến chết người của hắn khiến mặt nó đỏ bừng rồi mới chịu vào chỗ ngồi,còn Thiên Thiên thì tròn mắt nhìn hai người do không hiểu vì sao hắn lại khiến cho nó đỏ mặt được. Bữa ăn hôm đó rất vui vẻ,sau khi ăn xong,Thiên Thiên đòi uống thử rượu của hắn, sau một hồi năn nỉ miệt mài, hắncũng cho bé uống thử một chút, vừa uống thử một ít, Thiên Thiên nhăn mặt lại do không thích mùi vị của rượu. Bé nhìn nó, rồi lại nhìn sang hắn,chớp chớp mắt rồi gục xuống bàn, ngủ mất tiêu

Nó lườm hắn rồi bếbé lên phòng sau khi bắt hắn dọn dẹp. Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo vớivận tốc nhanh hết mức có thể rồi chạy lên phòng với nó. Vừa lên tới nói, thấy nó đang đắp chăn cho bé, hắn bước thật nhẹ nhàng rồi bất ngờ ômchầm lấy nó. Nó suýt nữa là hết toàng lên nhưng hắn đã nhanh tay bịtmiệng nó lại. Sau đó hắn thì thầm vào tai nó, hỏi nó đã bình tĩnh chưa.Nó gật đầu, hắn từ từ buông tay ra. Nó nổi giận quay sang định mắng hắnmột trận ra trò nhưng chưa kịp nói, nó đã bị bịt miệng bởi đôi môi củahắn. Hắn bá đạo bế nó lên và đi qua phòng mìnhLúc này, nó mới lờ mờ nhận ra ý đồ của hắn khi đồng ý cho Thiên Thiên uốngthử rượu nhưng cũng đã quá muộn. Thế là tối hôm đó, nó bị hắn ăn sạchsẽ, không còn chừa lại tí gì.

Sáng hôm sau, nó mệt mỏi bước xuống giường, dùng ánh mắt căm hờn nhìn hắn. Sau khi tắm rửa và nấu xong bữasáng, nó lên gọi Thiên Thiên dậy thì thấy hắn và bé đang cùng nhau chơigame. Gọi 1 lần không nghe thấy tiếng trả lời, gọi lần thứ 2 cũng tươngtự, tới lần thứ ba, nó giật phăng đi sợi dây điện, nhìn 2 người bằng ánh mắt hình viên đạn khiến cả 2 líu ríu chạy xuống dưới nhà mà không dámhó hé câu gì.

Sau khi ăn xong, nó tắm rửa cho Thiên Thiên rồi dẫn bé đi chơi. Hắn dùng xe chở 2 mẹ con đi, không khí vô cùng vui vẻ. Tạikhu vui chơi, gia đình nó vô cùng nổi bật, các cô gái người nào cũngnhìn hắn bằng đôi mắt hình trái tim còn nhìn nó thì bằng hai viên đạn.Nhưng nó cũng chẳng kém gì, các chàng trai đi ngang qua dù có bạn gáihay chưa cũng đều phải liếc trộm nó 1 cái và nhìn hắn bằng cặp mắtngưỡng mộ, thậm chí còn có chút ghen tức. Cả nó và hắn đều không hẹnnhau mà cùng làm mặt lạnh, quăng cho đám người tọc mạch đó một cục lơ to tướng và vô tư dắt bé đi chơi. Khi đi ngang qua nơi bán kem, Hạo Thiênnũng nịu đòi nó mua cho bé, ngẫm nghĩ một lát, nó gật đầu và mỉm cười.Thế là bé nhảy lên, cười toe toét rồi chạy đi. Nó và hắn nhìn nhau mỉmcười, hai người tay trong tay đi theo bé. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy bé bị ngã và đang bị 1 người phụ nữ nào đó mắng. Nó vội chạy đến đỡ bé dậy,nhìn xem bé có bị thương hay không rồi ngước mắt lên nhìn người phụ nữkia, lạnh lùng:

- Con tôi làm gì chị sao? Sao lại mắng bé?

- Con của cô làm bẩn áo tôi, tôi chưa cho nó bạt tay là may đấy, còn ở đó nói như vậy với tôi à, cô có tin tôi cho cô thân bại danh liệt không? – Cô ta ngoa ngoắt nói.

- Thiên Thiên, con làm bẩn áo cô ấy à? – Nó quay sang nhìnhắn ý bảo cứ để nó xử lí rồi nhìn bé, mỉm cười dịu dàng.

- Không ạ, con đang chạy thì bị cô ấy đụng, sau đó cô ấy còn mắng con nữa – Thiên Thiên ôm chầm lấy nó, phụng phịu nói.

- Tôi thay mặt cháu xin lỗi cô, cháu nó còn nhỏ, cô cũng đừng để bụng nhé – Nó mỉm cười lịch sự.

- Dễ dàng vậy sao? Trừ khi con cô quì xuống xin lỗi tôi, không thì đừng có mơ – Cô ta khinh thường nói.

- Cô nói đủ chưa? – Hắn lạnh giọng nói – Thân bại danh liệt sao? Nghe cô nói thì chắc cô là con gái của tập đoàn nào lớn sao?

- Phải, nhà tôi là tập đoàn XX, đến cả Lục Chấn Phong của Wing cũng phảinể 10 phần và ba tôi còn là bạn thân của Lâm Minh, ông chủ tập đoànGreen nữa đấy, đắc tội với tôi là không xong đâu – Cô ta hơi sựng lạikhi nhìn thấy hắn nhưng vẫn kênh kiệu nói.

Nghe cô ta nói xong, cả nó và hắn đều không hẹn nhau mà cười khinh bỉ. Thiên Thiên chạy ra khỏi vòng tay nó và giật giật tay cô ta, ngây ngô nói:

- Cô ơi, ba con nể cô 10 phần hả? Còn ông ngoại cháu nữa, ba cô là bạn thân của ông ngoại cháu à?

- Oắt con, mày lảm nhảm gì thế, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nhé – Cô ta vung tay lên, định tát Hạo Thiên.

- Con của tôi đã làm gì sai nhỉ? Sao cô lại đánh nó? – Nó chụp lấy tay cô ta, lạnh lùng nói – Xin tự giới thiệu với cô, tôi tên là Lâm BạchNguyệt, Lâm Minh là ba tôi – Nó hất đầu về phía hắn – Chồng tôi là LụcChấn Phong, cô có gì muốn nói nữa không?

- Cái….cái gì? Các người là…là….? – Mặt cô ta tái xanh, tay chân trở nên bủn rủn.

Nó nhìn cô ta cười khinh bỉ rồi hất tay cô ta ra, lườm hắn:

- Giải quyết đi

Nói rồi, nó dắt bé đi mua kem, trước khi đi, bé còn mỉm cười chào cô ta rồi mới lon ton đi theo nó. Hắn mỉm cười nhìn cô ta rồi rút điện thoại ra:

- Ngày mai, cắt đứt mọi trở giúp đến công ty XX, mọi dự tính hợp tác đều huỷ bỏ.

Nói rồi, hắn vẫy tay chào cô ta rồi quay người đi theo mẹ con nó, bỏ mặc cô ta đang ngồi bệt xuống đất, trông thảm hại vô cùng, đám người nãy giờvây quanh đều tản ra, một số khẽ lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho cô ta.

## 50. Chương 50

Vào một ngày đẹp trời, khi hắn đang ngủ say, bỗng nhiên hắn “lọt” giường sau khi lãnh trọn uy lực phát ra từ cú đá của nó. Hắn ngơ ngác nhìn nó, ý muốn hỏi có chuyện gì vậy. Nó lạnh lùng nói:

- Anh nhớ tối qua em nói gì với anh không?

- Nói gì? – Hắn ngạc nhiên nhìn nó, ngẫm nghĩ một lát rồi sực nhớ ra – À, về nhà em đúng không?

- Hừ, tưởng anh quên luôn rồi chứ – Nó lườm hắn rồi quay ra ngoài – Anh chuẩn bị đi, tôi đi gọi Thiên Thiên dậy.

- Tuân lệnh vợ yêu – Hắn cười tươi rói rồi chạy vào phòng tắm.

Nó nhìn theo hắn mà bất giác mỉm cười, thời gian vừa qua, mỗi ngày nó đềusống trong hạnh phúc, Thiên Thiên ngoan ngoãn đáng yêu, hắn luôn luôn ởbên cạnh nó, giúp đỡ nó giải quyết những công việc của công ty, là 1 điểm tựa vững chắc và là 1 người chồng rất tốt, nó cảm thấy hàilòng với cuộc sống hiện tại, chỉ còn đợi đến ngày kết hôn nữa thôi làhạnh phúc này sẽ trở nên trọn vẹn.

Đứng nghĩ ngợi một lát, nó rời khỏi phòng để đi gọi Thiên Thiên dậy, vốn nó không cho phép bé ngủ mộtmình, nhưng không biết là vì lí do gì mà Hạo Thiên nằng nặc đòi hỏi, còn cố gắng chứng mình cho nó thấy bé có thể tự lo cho bản thân được nữa,không còn cách nào khác, nó đành phải cho Thiên Thiên ngủ một mình, cònnó thì ngủ với hắn. Dù nó cố gắng tìm mọi lí do và sai sót của ThiênThiên để bắt bé ngủ chung với nó nhưng không biết vì sao, hạo Thiênchẳng hề phạm bất kì một lỗi nhỏ nào trước mặt nó cả, bé hoàn hảo mộtcách bất bình thường. Nó cảm thấy nghi ngờ hắn có liên quan tới chuyệnnya2, nhưng khổ nỗi, mỗi lần nó gợi chuyện để nói thì y như là bé nằngnặc đòi hắn dẫn đi chơi và ngược lại, khi thấy nó đang dụ dỗ bé thì hắnlại rủ rê nó đi mua sắm, không thì cũng đi ăn uống gì đó,….

Đichơi một hồi, nó lại quên mất chuyện đó, cho nên dù thấy khó hiểu nhưngchưa bao giờ nó làm rõ được chuyện này. Nghĩ ngợi thêm một hồi nữa, nóđẩy cửa phòng Thiên Thiên và bước vào, lúc này bé đã dậy rồi và đang vệsinh cá nhân. Khi bước ra ngoài và nhìn thấy nó, Thiên Thiên chạy lonton lại ôm lấy nó, nũng nịu:

- Mẹ ơi, hôm nay nhà mình đi chơi nữa nha? – Mắt Hạo Thiên long lanh tràn đầy hy vọng.

- Hôm nay cả nhà mình sẽ đến nhà ông bà ngoại, con thích không? – Nó cười hiền, hôn vào gò má phúng phính bầu bĩnh của bé.

- Thích ạ – Thiên Thiên cười tít mắt.

- Được rồi, bây giờ đi thay quần áo nhé, hôm nay mẹ có một bất ngờ dành cho con – Nó nháy mắt với bé.

- Bất ngờ gì vậy mẹ? – Thiên Thiên tròn mắt nhìn nó

- Bí mật, con càng chuẩn bị nhanh thì càng sớm biết thôi – Nó véo nhẹ vào gò má bé rồi đến cạnh tủ lôi ra mấy cái áo thun, quần jean và giơ lêntrước mặt bé – Con muốn mặc cái nào?

- Uhmmmmmmmmm…………….cái này ạ – Thiên Thiên chỉ bộ quần áo màu trắng bên trái.

- Ừ, bộ này hợp với hôm nay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm đó – Nó hôn bé rồi bắt đầu thay quần áo cho Thiên Thiên.

Sau khi chuẩn bị xong, nó dẫn bé xuống nhà, lúc này, hắn cũng đã mặc quầnáo tươm tất và đang ngồi uống cà phê. Vừa nhìn thấy hai mẹ con nó, hắnđã đứng dậy và đi tới bên cạnh, nhấc bổng Thiên Thiên lên, mỉm cười:

- Con trai của ba hôm nay đẹp trai quá, con giống ai nhỉ? – Hắn nháy mắt

- Giống ba, ba đẹp trai nên con mới đẹp trai – Thiên Thiên cười tươi rói.

- Này này, 2 cha con các người tự sướng đủ rồi nhé, có ăn sáng aurồi đi không? Trễ giờ rồi đấy – Nó vờ làm bộ dạng buồn nôn rồi nói.

Nói rồi nó đi vào trong bếp bày đĩa ra để đựng trứng chiên và một ít xúcxích. Sau khi chia phần xong, nó đưa cho hắn và Thiên Thiên rồi đi lấythêm 1 ly sữa và 1 ly cà phê. Dùng xong bữa sáng, nó phát hiện ra mìnhsắp trễ nên cuống cuồng dọn dẹp rồi lôi hắn và bé ra xe.

Nó vừa thắt dây an toàn, vừa hối hả nói:

- Đến sân bay đi, nhanh lên, kẻo muộn mất.

- Sân bay? Anh tưởng đến nhà của em? – Hắn nhìn nó khó hiểu

- Phải, nhưng ra sân bay trước, em phải đón bạn, nhanh lên, muộn mất rồi – Nó vội vã nói.

- Ừ – Hắn gật đầu rồi phóng xe đi.

Trên đường đi, nó thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ, miệng không ngừng lẩmnhẩm tính toán. Khi đến sân bay, nó vội vàng bế Thiên Thiên chạy vàotrong, bỏ hắn đứng ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc lâu sau, hắn cũng tìm được nó, vừa tính mở miệng “hờn dỗi” thì Thiên Thiênđã hét lên:

- BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………….. – Bé vừa hét vừa vẫy tay liên tục.

- Thiên Thiên, ba sang Việt nam chơi với con đây – Anh ta cười tươi rói,đồng thời cũng vẫy tay liên tục, đồng thời tăng tốc độ chạy về phía nó.

Từ tên tay nó, Thiên Thiên cũng tụt xuống chạy lại ôm chầm lấy anh ta, mừng rỡ:

- Ba ơi, con nhớ ba lắm đó – Rồi bé quay sang nhìn nó – mẹ nói bất ngờ cho con chính là ba phải không ạ?

- Ừ, đúng rồi – Nó cười hiền – À mà Simon này, Mary đâu?

- Cô ấy ở đằng kia kìa – Simon chỉ về phía cửa ra vào, nơi một cô gái đang mệt mỏi kéo theo cái vali to tướng.

- SIMON – Nó hét lên – Sao lại để Mary xách đồ nặng vậy hả? Mau lại giúp nó đi, nhanh lên.

- Ừ nhỉ – Simon gật đầu rồi chạy đi, còn Thiên Thiên thì bị nó giữ lại.

Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói có một chút khó chịu:

- Anh ta là Simon, người mà em kể với anh phải không?

- Đúng vậy, đó là Simon – Nó gật đầu, khẽ mỉm cười – Mà này, sao giọng anh nghe kì thế? Đừng nói với em là anh ghen nhé?

- Ừ, anh ghen đó – Hắn gật đầu – Cấm em không được thân thiết với người đàn ông nào khác ngoài anh.

Nghe hắn nói xong, mặt nó đỏ bừng lên, một vài người đi ngang nó đều cườikhúc khích, thậm chí có người còn nhìn nó bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nó bực tức nói thầm thì đủ để hắn nghe:

- Anh có biết đây là đâu không mà nói thế hả? Thiên Thiên nghe thấy thì sao? Anh chỉ toàn dạy hư thằng bé không thôi.

- Em hỏi thì anh trả lời thôi – Hắn nhìn nó bằng cặp mắt vô tội rồi quaysang nháy mắt với bé – Con có nghe ba nói gì không Thiên Thiên?

- Dạ không ạ, con bịt tay lại rồi – Thiên Thiên cười toe toét

- Hai cha con các người thật là……. – Nó nhìn hắn và bé bằng con mắt chán nản – Tôi không nói chuyện với các người nữa.

Lúc nó vừa nói xong, Mary từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy nó, miệng xổ một tràng tiếng Pháp:

- Chị May, em nhớ chị quá, em về để dự đám cưới của chị đây, chị có nhớem không? Xa chị mới có 1 tuần hơn mà em đã nhớ chị đến sắp chết rồi đây này…….

- Thôi, dừng – Nó đưa tay ra chặn trước miệng cô – Đủ rồi, bây giờ về nhà chị cái đã rồi muốn nói gì thì nói.

- Vâng, tuân lệnh chị yêu – Mary hôn vào môi nó cái chụt rồi chạy tót rangoài trước sự ngạc nhiên của hắn, còn nó, Hạo Thiên và cả Simon đều cảm thấy bình thường.

- Đi thôi, coi chừng lọt mắt ra bây giờ – Nó huơ huơ tay trước mặt hắn

Nói rồi, không thấy hắn nhúc nhích, nó nắm lấy tay hắn kéo đi, còn Thiên Thiên thì nhảy tót lên lưng của Simon.

Về đến nhà nó, Mary đã hét toáng lên, khiến cho ly cà phê trên tay ôngMinh xém nữa bay xuống đất. Ông nhìn cô một hồi lâu rồi nhíu mày lại,ngạc nhiên nói:

- Con là Mary có phải không?

- Vâng, con là Mary đây, con nhớ bác quá à

Mary giơ hai tay ra, định chạy tới hôn ông thì đã bị Simon tóm lại. Anh trừng mắt nhìn cô:

- Này, em kìm chế cái thói quen của mình lại được không?

- Được, hihi – Mary lè lưỡi ra trông rất đáng yêu.

- Ba, chuyện hôm trước con kể với ba, ba đã chuẩn bị tới đâu rồi ạ? – Nó mỉm cười

- Xong rồi, bây giờ chỉ còn đợi hai đứa kết hôn thôi – Ông vui vẻ nói rồi quay sang Simon – Cậu muốn nói với tôi chuyện gì nào?

Simon ngồi xuống ghế, mặt vô cùng nghiêm túc, anh bắt cầu lên tiếng:

- Dạ thưa bác, cháu muốn bác gả Mary cho cháu ạ.

Nghe anh nói xong, Mary sững sờ một lúc rồi bật khóc khiến nó phải bất đắcdĩ trở thành cô bảo mẫu cho “đứa trẻ” này. Ông Minh nhướng một bên màylên, lạnh lùng:

- Cậu nghĩ mình có khả năng lo lắng cho con gái của tôi hay sao?

- Vâng, cháu có thể ạ, cháu sẽ làm tất cả mọi thứ để cho cô ấy được hạnh phúc – Simon khẳng định – Xin bác hãy đồng ý.

- Được rồi, ta không nói dài dòng nữa – Ông Minh mỉm cười – Thật ra khicon bé Nguyệt về nước, nó đã kể cho ta nghe chuyện của 2 đứa rồi, tacũng đã điều tra thân thế của cháu, ta tin cháu có khả năng khiến chocon bé hạnh phúc

- Vậy có nghĩa là bác đồng ý sao? – Simon mừng rỡ nói

- Cháu đừng hỏi ta, hỏi con bé đang đứng nhõng nhẽo kia kìa, đó mới là người cháu yêu cơ mà – Ông Minh nói.

- Vâng, cháu xin cảm ơn bác rất nhiều – Simon đứng bật dậy và tiến tới bên Mary.

Lúc này, nó kéo hắn và Thiên Thiên đứng sang 1 bên, nhường chỗ cho 2 người“diễn”. Simon nhìn sâu vào mắt cô rồi quì xuống, lấy ra một cái nhẫn kim cương, giọng nói ngập tràn tình yêu:

- Mary, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?

- Em đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý rồi – Mary khóc to hơn và ôm chầm lấy anh.

Simon mỉm cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cô và đặt vào môi cô một nụ hônngọt ngào. Khi Simon buông cô ra, anh cảm thấy lành lạnh, quay lại thìthấy nó đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đến cực độ. Nó gằn từngtiếng:

- Anh nghĩ gì khi làm chuyện đó trước mặt trẻ con hả? Có muốn tôi nhốt Mary vào nhà, không gả cho anh nữa không?

- Anh xin lỗi mà, tại vì anh vui quá thôi – Simon mỉm cười hối lỗi – Mà hồi nãy mary cũng hôn em trước mặt Thiên Thiên đó thôi.

- Anh còn………..uhm………. – Nó chưa kịp nói hết thì đã bị hắn bịt miệng bằngmột nụ hôn rất nhanh nhưng cũng đủ khiến má nó ửng hồng.

Bỏ nó ra, hắn mỉm cười nhìn Simon:

- Cám ơn nhé, anh mà không nhắc, tôi cũng quên luôn chuyện lúc nãy – Hắn mỉm cười nhìn nó – Cái này người ta gọi là tẩy trùng

- Anh….. – Nó tức nghẹn họng, không nói được câu gì.

Còn ba và mẹ nó thì đứng mỉm cười, cảm thấy an lòng khi cuối cùng 2 đứa con gái của họ cũng đã được hạnh phúc. Ông Minh cười phá lên:

- Muốn làm gì thì về nhà làm nhé mấy đứa, các con định chừng nào sẽ tổ chức hôn lễ đây?

- Tuần sau thưa ba – Hắn nhanh nhẹn nói, không để nó lên tiếng.

- Con cũng nghĩ thế, thưa ba – Simon đồng tình

- Cái gì chứ? – Nó và Mary đồng thanh – Làm gì mà gấp thế?

- Không gấp cho 2 người thay đổi ý định à? – Hắn mỉm cười còn Simon thì im lặng không nói nhưng cũng tỏ ý đồng tình.

Nó và Mary nghe hắn nói xong thì nhìn nhau lắc đầu, trong đầu hiện lêncùng 1 suy nghĩ: sao chúng ta gặp toàn thứ bá đạo thế nhỉ?

Đangtrao đổi với nhau bằng ánh mắt, đột nhiên chuông cửa reo lên khiến 2 đứa được 1 phen thót tim. Chưa xác định được người đến là ai, nó đã nghethấy tiếng nhỏ lanh lảnh ngoài kia:

- Dì Huỳnh ơi, con mang bánh tới cho dì nè.

Sau tiếng hét lanh lảnh kia thì nhỏ mới từ từ bước vào nhà, mặt tươi róinhư con nít được kẹo. Vừa nhìn thấy nó, nhỏ làm mặt giận dỗi. Nó mỉmcười nhìn nhỏ:

- Làm gì bà giận tui?

- Bà đi đâu mà cả tuần không thèm liên lạc với tui hả? – Nhỏ giận dỗi nói

- Bà hỏi cái tên này nè – Nó chỉ chỉ vào hắn rồi chỉ về phía Gia Long vừa mới bước vào nhà – Hay bà hỏi chồng yêu của bà cũng được, chồng bà tiếp tay cho tên này hại tui nè.

- Cái gì? Bà nói vậy là sao? Gia Long hại bà chuyện gì? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi

- Cũng không có gì nghiêm trọng, chồng bà chỉ cho Chấn Phong mượn cáitrực thăng với lại mua giúp hắn ta viên thuốc mê thôi – Nó mỉm cười nhìn hai tên đang đứng lấm lét nhìn nhau.

- Là sao? – Nhỏ cau mày tỏ ý khó hiểu

- Tức là sau khi làm tui mê man, hắn đã lấy máy bay đưa tui lên núi ở,đúng một tuần mới thả về, thử hỏi làm sao tui liên lạc với bà? – Nónhếch mép – BÀ phải chủ trì công đạo cho tui đó biết không?

- Hơ, tui……….. – Nhỏ lắp bắp, nhìn xung quanh tìm đường trốn thoát, bỗngnhiên nhỏ nhìn thấy Mary, nhỏ liền hét lên – Em là Mary phải không?

- Dạ vâng, là em đây – Mary vui vẻ chạy lại hôn nhỏ khiến ọi ngườilần lượt có biểu hiện như sau: Nó, Simon, Thiên Thiên đều ngoảnh mặt làm ngơ, tỏ ý “đây là chuyện phình phường”, còn hắn, ông Minh và bà NhưHuỳnh hơi sửng sốt một chút, nhưng vì đã từng chứng kiến trước nên cũngkhông lấy gì kinh ngạc lắm. Và tốp cuối cùng chính là Gia Long và nhỏ,hai người trợn ngược mắt lên và trở nên bất động. Một lúc sau, nó lôiMary ra rồi nhìn nhỏ mỉm cười:

- Bà còn sống không đó? Con nhỏ này từ ngày qua Pháp tới giờ học thêm được cái thói quen này đấy, bà tập làm quen đi là vừa.

Nói rồi, nó ném Mary về phía Simon rồi nói:

- Lo mà giữ đi, coi chừng con bé này chạy ra đường hôn thêm vài người nữa bây giờ.

Nghe nó nói xong, Mary bị Simon lườm một phát muốn thủng cả mặt. Cô nhìn nóbằng ánh mắt căm hận còn nó thì làm lơ, tỏ vẻ “ta đây chẳng làm gì saicả” rồi quay sang nói chuyện với nhỏ. Kết thúc ngày hôm đó, mọi ngườiđều thống nhất sẽ chọn một ngày tốt nhất vào tuần sau để tổ chức hôn lễcho nó, nhỏ và Mary, làm 1 tiệc cưới linh đình nhất từ trước đến nay.Khỏi phải nói 3 anh nhà ta mừng đến thế nào khi cuối cùng cũng rước được tình yêu của mình về dinh còn các nàng thì ngồi nói “chuyện của chúngmình”, trong đầu không ngừng rủa 3 tên chồng bá đạo.

## 51. Chương 51 : End

Tối hôm đó, khi về nhà, sau khi ăn xong bữa tối, hắn bế Thiên Thiên chạy tót lên phòng với lí do là bé phải ngủ sớm để mai dậy sớm đi mua sắm.Nó mỉm cười, không phản đối và quay vào trong bếp để rửa chén. Dọn dẹpxong xuôi, nó đi tắm cho sạch sẽ rồi mệt mỏi đi lên phòng. Với tay mởcông tắc đèn trong phòng, trái tim pha lê đang đặt trên bàn thu hút sựchú ý của nó. Bước lại gần, nó cầm lên để có thể ngắm thật kĩ, lúc này,nó mới nhận thấy những vết nứt rất nhỏ bên trong trái tim. Dường như hắn đã rất cẩn thận để có thể gắn những mảnh vỡ lại với nhau. Tuy nó khôngbiết hắn làm cách nào để làm cho trái tim trông như bình thường đượcnhưng nó cảm thấy rất cảm động. Rồi chợt nghĩ ra một cái gì đó, nó đi ra ngoài, mang theo trái tim pha lê trên tay. Nó đi đến cái tủ tìm một cái hộp nhỏ, lót vào đó một lớp vải lụa loại tốt rồi cắm cúi may một cái gì đó. Mãi một lúc lâu sau, nó mới hoàn thành. Cái hộp đơn giản cũ kĩ lúcnãy giờ đã trở nên vô cùng lộng lẫy với nhựng hoạ tiết hình ngôi sao. Nó còn thêu lên thành hộp một vài bông hoa được cách điệu. Cái nắp hộpđược nó bọc lấy bằng một lớp lụa và đính vào đó một cái móc nhỏ làm bằng vàng trắng để tiện cho việc đóng mở. Sau khi hoàn thành, nó trở vềphòng và đặt cái hộp trở lại trên bàn, hài lòng với tác phẩm của mình.Rồi bỗng dưng nó muốn ngắm sao, thế là nó lại ra ngoài và leo lên sânthượng ngồi chơi.

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

Sau khi dỗ Thiên Thiên ngủ xong,hắn chạy qua phòng tìm nó, định sẽ trêu chọc nó một trận ra trò và trừng phạt một chút vì cái tội lúc sáng. Nào ngờ khi đẩy cửa vào, hắn chẳngthấy nó đâu hết. Rồi hắn nhìn thấy cái hộp trên bàn, hắn thoáng ngạcnhiên rồi cầm lên xen thử. Nhìn những hoạ tiết hình ngôi sao, một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu, hắn đặt cái hộp xuống và chạy lên sân thượng đểtìm nó. Đúng như hắn nghĩ, nó đang ngồi ngắm sao. Bất ngờ ôm lấy nó từphía sau, hắn hôn nhẹ vào má nó, dịu dàng hỏi:

- Em đang nhìn gì thế?

- Anh biết rồi mà con hỏi – Nó mỉm cười, tựa đầu vào vồng ngực ấm áp của hắn.

- Ừ – Hắn mỉm cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của nó – Hôm nay anh hạnh phúc lắm em biết không?

- Vì chuyện gì? – Nó mỉm cười, mắt vẫn không rời những ngôi sao đang sáng lấp lánh.

- Vì cuối cùng em cũng sắp trở thành vợ của anh – Hắn siết chặt vòng tay – Em có biết anh đã từng mơ rất nhiều về đó không?

- Ai mà thèm làm vợ anh? Chỉ vì các người không cho tui phản đối chứ bộ – Nó vờ dỗi, mặt đã hơi phơn phớt hồng.

- Em chứ ai? Em đã có Thiên Thiên rồi, không lẽ em tính cho con không có ba hay sao? – Hắn mỉm cười

- Em có khả năng nuôi con mà, đâu cần anh làm gì? – Nó lè lưỡi ra trêu hắn

- Không cần thật à? – Hắn cười gian, cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của nó.

Nó mỉm cười và đáp lại hắn, nó cảm thấy nụ hôn của hắn thật ngọt ngào vàtràn đầy yêu thương. Một lúc lâu sau, hắn tiếc nuối buông nó ra và ôm nó vào lòng, thủ thỉ:

- Ba năm trước, anh đã khiến em chịu nhiềuđau khổ, anh xin thề với trời đất sẽ không bao giờ làm em bị tổn thươngnữa, sẽ cùng em chăm sóc và nuôi dưỡng Hạo Thiên thật tốt, nên em hãyđồng ý trở về bên anh nhé?

- Anh có biết tội của mình là gì không? – Nó nép đầu vào ngực hắn, nũng nịu

- Không tin tưởng em, làm em đau khổ, khiến em phải chịu nhiều uất ức,anh là một tên khốn đúng không em? – Hắn nhìn nó, mắt ánh lên 1 chút đau đớn.

- Phải, anh là tên khốn – Nó gật đầu xác nhận rồi mỉm cười – Nhưng em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, yêu hơn cả mạng sống của anh – Hắn mỉm cười hạnh phúc – Làm vợ anh nhé Nguyệt?

- Vâng, dĩ nhiên rồi – Nó cười rạng rỡ – Em yêu anh.

Nói xong, nó chủ động rướn người lên hôn hắn, hai người quyến luyến ôm chặt lấy nhau, không khí tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, những vì sao nhấp nháy như đang mỉm cười và chúc phúc ột mối tình đẹp.

Kếtthúc nụ hôn ngọt ngào, hắn ôm lấy nó và hai người cùng ngồi ngắm sao.Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng nhưng dường như nó có thể nghe thấytiếng lòng của hắn, màn đêm bỗng dưng trở nên ấm áp lạ thường. Lòng nóbây giờ tràn ngập hạnh phúc, không còn thứ gì có thể khiến nó sợ hãi,bởi vì nó biết, hắn sẽ mãi ở bên cạnh nó, cùng nó sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống và sẽ nắm lấy tay nó đi hết cuộc đời này. Để có đượcngày hôm nay, nó đã trải qua biết bao đau khổ, nó sẽ không bao giờ buông tay hắn ra nữa cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nó sẽ trói buộc hắn lại, không cho hắn để ý bất kì ai khác ngoài nó nữa, hắn chỉ có thể thuộc về nó mà thôi. Nghĩ đến đó, nó bất giác mỉm cười, không ngờ nó lại cónhững suy nghĩ như vậy, đúng là hắn đã khiến nó trở nên ích kỉ hơn rồi,nhưng lỗi cũng là do hắn, ai bảo hắn quá đẹp trai làm gì, lại còn giỏinữa chứ, nó chỉ cần thả hắn ra, thế nào cũng có người khác giành lấyngay, nên cách tốt nhất là trói lại rồi cột vào nhà, không cho đi đâuhết. Nghĩ xong nó phá lên cười, vốn nó chỉ tự đùa với bản thân thôi,không ngờ nó lại nghĩ ra được những trò như thế, đúng là nó đã bị hắnlây nhiễm quá nặng rồi.Thấy nó đột nhiên cười một mình, hắn ngạc nhiênhỏi xem nó đang nghĩ gì mà vui vậy. Nó ngập ngừng không muốn nói, hậuquả là nó bị hắn “tra tấn” tới lúc chịu khai mới thôi. Nghe nó nói xong, hắn nở một nụ cười hết sức gian xảo rồi thì thầm vào tai nó một điều gì đó khiến nó đỏ bừng mặt và toan chạy trốn. Nhưng vừa đi được vài bước,nó đã bị hắn tóm lại được và bị túm thẳng lên giường, ăn sạch không cònmột mẩu xương.

Còn nói về số phận của Mary, tối hôm đó,cô bị Simon cho 1 trận thích đáng vì cái tội gặp ai cũng hôn. Kết thúc buổi trừng phạt,Mary thở không ra hơi, cũng không dám trả treo với Simon nữa mà chuyểnsang rủa thầm nó khiến nó đang ngủ bỗng dưng giật mình dậy rồi lại ngủtiếp do quá mệt

## 52. Chương 52 : Ngoại Truyện Hôn Lễ

Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày tổ chức hôn lễ của bọn nócũng đã đến. Bây giờ, bọn nó đang ngồi trong phòng trang điểm, trênngười đang vận những chiếc váy cưới đẹp tuyệt vời. Nó thì mặc một chiếcváy màu trắng, phần thân váy điểm những hạt pha lê trong suốt lấp lánh,phần áo bó sát vào cơ thể làm tôn lên vòng một đầy đặn và quyến rũ củanó, phần váy dưới thì xoè ra, được tô điểm bằng những đường ren màu xanh biển. Cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế,trông nó thật đẹp và cũng thật lạnh lùng, đúng như tính cách của nó. Còn nhỏ thì diện một chiếc váy màu hồng trắng, phần thân váy được đínhnhững hạt ruby màu hồng kết hợp với phần thắt lưng được thắt một cáchcầu kì cùng với cách trang điểm tự nhiên, nhấn nhá một chút ở đôi mắtkhiến nhỏ toát lên một vẻ đẹp trong sáng và ngọt ngào. Mary thì hoàntoàn khác, cô diện một chiếc váy màu cam trẻ trung và năng động, so vớichiếc váy mà nó và nhỏ mặc thì có phần gọn hơn nhưng cũng rất đẹp vớinhững hoạ tiết chìm và những viên đá quí lấp lánh được đính trên ngựcáo. Trông bọn nó lúc này lộng lẫy như các nàng công chúa trong những câu chuyện thần tiên. Nhưng cái vẻ ngoài hiền dịu và lộng lẫy đó chẳng kéodài được lâu khi bọn nó kéo váy lên và ngồi tám chuyện. Lúc này nhìnvào, người ta sẽ chẳng thấy được chút gì gọi là nữ tình ở bọn nó mà chỉlà 3 bà tám không để ý tới bất cứ việc gì ngoài chuyện mà họ đang nói

Và dĩ nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện của bọn nó chính là bọn hắn.Trong một tuần vừa qua, bọn nó đã phải đi vào không biết bao nhiêu làcửa hàng trang sức, cửa hàng áo cưới, tiệm chụp hình và còn nhiều chỗkhác nữa. Chung qui cũng là vì bọn hắn, không hiểu vì lí do gì mà cứ kéo bọn nó đi mua sắm, mua xong rồi vẫn cứ mua nữa, hỏi thì nhận được câutrả lời không thể vô tư hơn được nữa của bọn hắn:

- Mua để dành, sau này biết đâu con chúng ta cần sử dụng thì sao?

Nghe xong câu trả lời đó, bọn nó á khẩu. Thế là bọn hắn mặc nhiên kéo bọn nó đi tiếp. Một tuần trôi qua, bọn nó đang ngồi tại đây, chuẩn bị kết hôncùng bọn hắn, những bộ váy mà bọn nó đang mặc chỉ vừa mới mua ngày hômqua, số còn lại đã bị nó ném thẳng lại cửa hàng bán váy với lí do: phíphạm khiến hắn dù không muốn cũng chẳng cãi được còn nhỏ và Mary thìtrái ngược lại, không hề dám phản đối dù rất muốn bởi vì nhỏ và Marykhông muốn chết trên giường với Gia Long và Simon. Đangngồi than thở “chuyện chúng mình” với nhau, bỗng nhiên cánh cửa phòngbật mở và Trang Linh từ bên ngoài chạy vào ôm chầm lấy nó, miệng cườitươi rói:

- Chị Nguyệt, em về rồi đây, nhớ chị quá đi à.

- Em về khi nào vậy? Eric có về cùng em không? – Nó mừng rỡ ôm lấy cô

- Có chứ, anh ấy và em về hôm qua, cũng may em gọi đến nhà chị, không thì chắc em không biết hôm nay các chị kết hôn đâu – Trang Linh vờ dỗi – Mà các chị quá đáng lắm, kết hôn mà không thèm bào cho em một tiếng nữa.

- Vì chị tưởng em đang đi hưởng tuần trăng mật mà, sợ làm phiền em và Eric thôi – Nó mỉm cười.

- Hihi, lẽ ra cũng phải một thời gian nữa bọn em mới về cơ, nhưng tại anh Eric có việc nên mới phải về sớm, mà em cũng cảm thấy nhớ chị nên mớichịu về đó chứ – Trang Linh lè lưỡi ra trông rất đáng yêu.

- Này, em chỉ nhớ Nguyệt thôi chứ gì? Còn chị thì em không thèm nghĩ tới chứ gì? Giận – Nhỏ dỗi

- Không phải đâu, em nhớ cả 2 chị mà, chị Giao Châu đừng giận mà, hihi – Trang Linh ôm chầm lấy nhỏ, nũng nịu.

- Thât không? – Nhỏ nhướng một bên mắt, giọng nói đầy nghi ngờ

- Thật mà, tin em đi, em nhớ cả 2 người mà – Trang Linh cười toe toét.

- Thôi được, tạm tha cho em đó – Nhỏ mỉm cười ôm chầm la6a1y cô – Chị nhớ em lắm đó biết không?

- Vâng, em biết mà, em cũng nhớ chị nữa, nhớ tất cả mọi người – Trang Linh cười tít mắt

- À, giới thiệu với em, đây là Mary, em gái của chị – Nó mỉm cười, giới thiệu cô với Trang Linh

- Em chào chị ạ – Mary mỉm cười vui vẻ

- Chào em, rất vui được gặp em – Trang Linh cười tươi

Đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, mẹ của bọn nó từ bên ngoài chạy vào phòng.Nhìn thấy cả đám đang ngồi nói chuyện, tư thế ngồi không còn có thể“duyên dáng” hơn được nữa, váy cưới thì bị nhăn, tức mình, mẹ nó mắngcho cả bọn một trận rồi kéo bọn nó đi trang điểm lại, còn trang Linhcũng vô tình bị tóm đi luôn với lí do cháu cũng cần phải trang điểm.

Đến giờ ra lễ đường, bọn nó đi theo 3 hàng, phía sau là 6 đứa bé đang rảihoa hồng. Trên chỗ cha xứ đang đứng, bọn hắn đang đứng chờ đợi. Nhìnthấy hắn, bỗng nhiên trái tim nó lại rung lên, giờ phút này nó đã chờđợi rất lâu rồi, tưởng chừng như không thể thực hiện được, hạnh phúcnày, nhất định nó sẽ nắm giữ thật chặt. Khi bản nhạc kết thúc, cũng làlúc cả 3 cặp tay trong tay, mắt hướng về phía cha xứ để đưa ra lời thềthiêng liêng. Và rồi lần lượt 6 tiếng nói vang lên:

- Con đồng ý.

Chỉ 3 chữ đơn giản thôi nhưng có sức mạnh gắn kết cả 6 con người lại vớinhau, tạo nên sợi dây kết nối giữa 3 cặp. Vậy là từ bây giờ, nó và hắn,Gia Long và Giao Châu, Mary và Simon chính thức trở thành vợ chồng, sẽmãi bên nhau cho tới hết cuộc đời này cho dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa. Và giờ phút cuối cùng cũng đã đến, 3 bó hoa lần lượt đượctung lên, tiếng vỗ tay hoà cùng tiếng cười rộn ràng tạo nên một bầukhông khí vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Ngồi bên dưới, Eric nắm lấy tayTrang Linh và nở nụ cười, anh vui vì cuối cùng tất cả mọi người đều đãhạnh phúc, Trang Linh cũng đã mang trong mình giọt máu của anh và anhhài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau khi nghi lễ kết thúc, tất cả mọingười kéo nhau đ0ến nơi đãi tiệc, do chỉ mời người thân nên số lượngkhách mời rất ít và dĩ nhiên không có bất cứ kí giả nào được phép vàotrong. Nó, nhỏ và Mary đều đã thay những bộ váy khác và phụ bọn hắn tiếp khách, bầu không khí vô cùng thân mật và ấm áp. Bỗng nhiên, hắn, GiaLong và Simon kéo bọn nó đi lên khu trung tâm của biệt thự. Trước khibọn nó kịp lên tiếng, một màn pháo hoa đã diễn ra trước con mắt ngạcnhiên của tất cả mọi người. Và cuối cùng, khi kết thúc, bầu trời xuấthiện 3 chiếc trực thăng và thả xuống 3 cuộn giấy, nội dung là:

- Bạch Nguyệt, anh yêu em.

- Giao Châu, cuối cùng chúng ta cũng đã thuộc về nhau

- Mary, anh đã chờ ngày này rất lâu.

Khi đọc xong, bọn nó cảm thấy mắt mình ươn ướt. Nó ôm chầm lấy hắn, bậtkhóc nức nở, từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt nó, nó mấpmáy môi:

- Em cũng yêu anh, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nữa, em sẽ mãi mãi ở bênh cạnh anh, mãi mãi.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó và đặt vào môi nó một nụ hôn ngọt ngào trước sựchúc mừng của mọi người. Còn Gia Long và Simon đang ra sức dỗ dàng nhỏvà Mary do hai người quá cảm động nên đứng khóc ngon lành.

Khibữa tiệc kết thúc, bọn hắn lái xe đưa bọn nó về nhà theo 3 hướng khácnhau. Còn Thiên Thiên thì được gửi ở nhà ông bà ngoại. Về tới nhà, hắnnhanh chóng bước xuống xe trước rồi khéo léo bế nó ra ngoài. Nó ngạingùng đánh vào ngực hắn, nũng nịu:

- Em tự đi được rồi mà

- Không sao, anh muốn bế em như thế này mà – Hắn dịu dàng nói và bế nó vào nhà.

Lên đến phòng, hắn đặt nó xuống giường, mỉm cười:

- Mình động phòng nhé vợ yêu.

- Không, em muốn ngủ cơ – Nó ngượng ngùng kéo chăn lên, hai mắt nhắm tịt lại.

- Thôi mà vơ, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn mà, thiếu mất chi tiếtđộng phòng thì đâu có trọn vẹn nữa đâu – Hắn nhìn nó bằng cặp mắt cúncon.

- Em ngại lắm, không được đâu – Nó đỏ bừng mặt, rúc đầu vào chăn.

- Em với anh đã làm biết bao nhiêu lần mà vẫn còn ngại sao? – Hắn mỉm cười – Tối nay anh không muốn đi ngủ đâu, anh muốn em.

Nói rồi, hắn giật tấm chăn ra rồi hôn nó khiến đầu óc nó bị tê liệt. Nó cốgắng sử dụng chút ý thức còn lại của mình để chống cự nhưng vô ích, hắnnhanh chóng dập tắt đi ý định đó của nó. Thế là đêm đó, nó lại bị hắn ăn một cách triệt để mà không có cơ hội để chống cự.

Tuần trăng mật “đáng nhớ”

Sau một ngày bàn luận sôi nổi, hắn quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mậttại Hawaii bởi vì theo hắn, nó và hắn đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đóchẳng hạn như là 2 người đã nhận ra tình cảm của nhau. Ngẫm nghĩ mộtlúc, nó cũng gật đầu đồng ý. Thấy nó chấp nhận, hắn lập tức lôi ra mộtđống hành lí và kéo nó ra thẳng sân bay. Khi đã yên vị trên máy bay, nóngơ ngác nhìn xung quanh rồi sau đó nổi điên lên với hắn vì cái tộikhông báo trước cho nó 1 tiếng. Sau khi hành hạ hắn xong, nó ngủ thiếpđi, đầu tựa vào vai hắn. Hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc, choàng 1 tay qua ôm lấy người nó rồi cũng ngủ thiếp đi.

Đến Hawaii, khi vừa đặt chân xuống máy bay, hắn đã bịt mắt nó lại bằng một dải lụa, ban đầu nó tínhtháo ra nhưng sau khi nghe hắn dụ dỗ một hồi, nó mới chịu để yên và mộtphần cũng là vì nó muốn xem thử thứ bí mật hắn muốn tặng cho nó. Hơn 30phút trôi qua, nó cảm nhận thấy xe vẫn còn đang chạy nên bắt đầu cảmthấy lạ. Vừa định lên tiếng hỏi thì nó đã bị làn gió mát rượi thổi từbiển vào ngăn lại. Nó hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí mátmẻ này. Nó còn nghe được cả tiếng sóng nên nó đoán có lẽ hắn và nó đang ở gần biển, rất gần. Chạy thêm một lúc nữa, nó cảm thấy tiếng sóng biểnxa dần rồi hoàn toàn biến mất, bây giờ nó lại cảm nhận được hương hoa,rất nhiều loại hoa, mùi thơm khiến cho nó khá dễ chịu.

Rồi hắndừng lại và đỡ nó xuống. Do đang bị bịt mắt, nó suýt té ngã vì vấp phảihòn đá nằm dưới chân nhưng may mà hắn đã đỡ lại kịp. Tuy không nhìnthấy, nhưng nó cảm nhận được là hắn đang cười, nó cảm thấy gương mặtnóng dần lên vì ngượng và bỗng nhiên, hắn bế thốc nó lên và trước khi nó kịp lên tiếng, hắn đã đặt vào môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào. Khi nụ hôn kết thúc, hắn thả nó xuống. Vừa đặt chân xuống đất, nó cảm nhận được ngaymột sự mềm mại khó tả. Lúc này, hắn mới mở dải lụa bịt mắt ra cho nó. Do bị bịt mắt hơi lâu nên khi ánh sáng đột ngột chiếu vào, nó hôi nhíu mắt lại vì chói. Khi đã thích ứng, nó mới nhìn thấy được khung cảnh xungquanh mình bây giờ……..

Nó đang ở trong 1 ngôi nhà rất đẹp, kiếntrúc vừa sang trọng lại vừa trẻ trung, ngôi nhà được trang trí tuy không cầu kì nhưng lại nhìn rất tinh tế. Những gam màu được pha trộn với nhau tạo nên cho ngôi nhà một chút gì đó hơi lành lạnh nhưng cũng vô cùng ấm áp. Nhưng điều khiến nó chú ý nhất, chính là những viên đá khảm trêntường và đa số đồ vật trong phòng, chúng toàn là pha lê, hơn nữa còn làloại đá tốt nhất. Nó đứng sững người mà ngắm nhìn ngôi nhà, môi khẽ mấpmáy:

- Đẹp quá…………

- Em có thích không? – Hắn ôm lấy nó từ phía sau, hôn vào gò mà trắng hồng của nó.

- Em thích lắm, đây là đâu thế hả anh? – Nó mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt ánh lên sự thích thú và vui vẻ.

- Đây là quà cưới anh tặng cho em, ngôi nhà này anh mua lại của 1 ngườibạn và cho người trang trí lại theo sở thích của em – Hắn mỉm cười – Nói cách khác, đây là nhà của chúng ta, là tổ ấm.

Nghe hắn nói xong, nó cảm thấy mắt mình ươn ướt, trong lòng dâng lên 1 niềm hạnh phúc rấtlớn. Nó vòng tay ôm lấy hắn, nức nở nói:

- Cám ơn anh, em thích món quà này lắm, em rất rất rất là vui – Nó mỉm cười dù nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Anh yêu em – Hắn mỉm cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của nó rồi cúi xuống hôn nó.

Nó đáp lại hắn, cảm nhận vị ngọt của nụ hôn và cả sự hạnh phúc. Bỗng dưnghắn bế thốc nó lên, khuôn mặt gian không tả nổi khiến nó hơi sờ sợ.Dường như biết nó nghĩ gì, hắn cười cười rồi bảo nó đi thay đồ bơi. Nótoan không đồng ý thì hắn doạ nếu nó không làm theo, hắn và nó sẽ làmchuyện khác để thay thế. Thế là nó đành phải hậm hực đi lấy quần áo. Vừa mở vali ra, nó suýt té xỉu khi nhìn thấy những bộ quần áo mà theo nhưnó nhận định thì là: không thể nào mỏng hơn và sexy hơn được nữa, váyngủ thì ngắn ngủn, lại mỏng lét, còn được may bằng ren. Còn đồ tắm thìnhỏ xíu, chỉ đủ che ¼ ngực của nó, cái quần thì……, chưa kể tới nhựng bộđò mặc khi ra ngoài, kín thì có kìn hơn những bộ kia thật, nhưng so vớingười khác, thì là trên cả hở……………..

Ban đầu nó tưởng hắn cố tình lấy nhưng lục lọi 1 hồi, nó tìm thấy 1 mảnh giấy với nội dung:

- Chị May yêu quí của em, tủ đồ của chị toàn đồ kín đáo, nhân dịp chị đihưởng tuần trăng mật, em và chị Giao Châu có vài món quà nhỏ để tặng chị đây, hy vọng chị thích nhé.

- p/s: đừng ngạc nhiên vì sao emchạm được vào đồ của chị, vì anh Phong nhờ em soạn quần áo giúp chị đómà, anh ấy sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy chị mặc những bộ quần áo này.

Đọc xong, máu nóng trong người nó bốc lên, nó chỉ hận không bay về Việt Nam bây giờ để mà “xử đẹp” con em đáng yêu của mình, lại còn nhỏ nữa, dámlàm tòng phạm, lần này nó mà không cho nhỏ một trận, nó sẽ không còn làLâm Bạch Nguyệt nữa. Nhưng đó là chuyện khi trở về, còn chuyện quantrọng hơn vào lúc này, chính là hắn, nếu hắn mà nhìn thấy nó mặc nhữngbộ áo này, chắc chắn nó sẽ bị ăn sạch sẽ và có nguy cơ bị ăn liên tụcnữa. Nghĩ tới viễn cảnh đó, nó cảm thấy rùng mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quyết định ném cái vali vào một góc rồi tiến vào nhà tắm,lấy khăn quấn vào người. Nhìn lại mình trong gương, nó khá hài lòng vớiquyết định của mình, dù sao quấn khăn cũng còn kín hơn những cái áo kia.

Xong xuôi, nó bước ra ngoài tìm hắn thì nhìn thấy hắn đang trầm mình tronghồ nước nóng. Nghe tiếng bước chân của nó, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, tâmtrạng vô cùng thoải mái:

- Em xuống đây đi, thoải mái lắm.

Nghe hắn nói, nó hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Đúng như hắn nói, rấtthoải mái, nó thở ra một cái rồi nhắm mắt lại hưởng thụ, không để ý thấy ánh mắt của một ai đó đã thay đổi. Hắn khẽ nhếch mép rồi từ từ tiến lại phía nó và bất ngờ ôm nó vào lòng, cười gian:

- Sao em không mặc đồ tắm? Hay là em muốn quyến rũ anh?

- Hơ, không phải, tại vì…..tại vì…….. – Nó lắp bắp, mặt đỏ bừng vì nóng

- Sao? Anh nói đúng chứ gì? – Hắn cười gian – Được thôi, cái này là em muốn đó nha, không được đổ thừa cho anh nhé vợ yêu.

- Không phải……uhm…………

Nó toan mở miệng phản đối thì đã bị nụ hôn của hắn chặn lại, hắn dùng taylột chiếc khăn trên người nó ra rồi tiếp tục hôn nó. Không biết là dohắn hay là do nước nóng, nó cảm thấy cơ thể nóng bừng, hô hấp trở nênkhó khăn hơn bao giờ hết. Rồi hắn bế nó vào nhà, đêm đó, nó không cócách nào trốn thoát khỏi bàn tay của hắn……………….

## 53. Chương 53 : Ngoại Truyện Hạnh Phúc

Ở Hawaii được 3 tuần, nó bắt đầu cảm thấy cơ thể mình là lạ. Nếu bìnhthường nó chỉ ăn vừa đủ thì bây giờ nó lại ăn như một cái máy, hầu nhưlúc nào cũng có một cái gì đó để ăn, khi thì là bánh, khi lại là kem, có khi nó còn xách luôn cả túi đồ ăn vặt lên phòng mà nhấm nháp. Khôngnhững thay đổi về thói quen ăn uống, nó lại còn rất dễ ói, ăn nhiềunhưng nó cũng ói nhiều, có hôm còn ngất xỉu trong phòng tắm do bịchoáng. Ban đầu nó cố gắng thuyết phục hắn không cần phải khám và nó chỉ là đang bị rối loạn tiêu hoá thôi. Thấy nó năn nỉ, hắn cũng đành phảicố gắng chiều theo, nhưng tới ngày hôm nay, hắn không thể chịu được khinhìn nó càng lúc càng yếu như thế này. Thế là hắn một hai bắt nó đi khám bệnh cho bằng được. Tại bệnh viện, hắn lo lắng ngồi bên ngoài chờ kếtquả, trong lòng như có lửa đốt. Một lúc sau, nó đờ đẫn từ trong bước ra, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên niềm vui. Hắn vội chạy tới đỡ nóngồi xuống rồi mới bắt đầu hỏi han. Nó mỉm cười không nói gì và nắm lấytay hắn, đặt lên bụng mình, sau đó mỉm cười:

- Anh có cảm nhận thấy gì không?

Hắn đơ mất mấy giây, sau đó như bừng tỉnh, hắn bế thốc nó lên, sung sướng nói:

- Nguyệt, em có thai rồi sao? Anh lại được làm cha nữa rồi đúng không?

- Phải, em có thai rồi, đã được gần 1 tháng, Thiên Thiên sắp có em rồi – Nó hạnh phúc nói và ôm chầm lấy hắn.

- Thật là tốt quá – Hắn ôm chặt lấy nó, đặt vào môi nó một nụ hôn ngọtngào, xung quanh mọi người ai cũng chúc phúc cho cặp vơ chồng trẻ.

Sau khi về khách sạn, hắn lập tức đặt vé máy bay để trở về Việt Nam gấp.Khi về nhà, mọi hoạt động của nó đều được hắn quản lí sát sao với lí dolà lúc trước nó có thai, hắn không ở bên cạnh lo cho nó, lần này hắnnhất định phải lo cho nó chu đáo. Thấy hắn đã quyết định, nó cũng khôngphản đối làm gì bởi vì nó cũng đang rất mệt mỏi. Còn nói về Thiên Thiên, khi nghe nó báo bé sẽ có em, Thiên Thiên đã rất vui, bé lúc nào cũnggiúp hắn canh chừng nó, chốc chốc lại chạy đến nói chuyện với em mình.Nhìn sự chăm sóc và quan tâm của hắn và bé dành ình, nó cảm thấybản thân thật sự hạnh phúc. Đồng thời, nó cũng cảm thấy lạ vì không hiểu tại sao lần này mang thai, nó lại mệt mỏi và yếu ớt đến như vậy, lầntrước khi nó mang Thiên Thiên, nó rất khoẻ, không ngờ lần này lại nhưvậy.

Từ khi nó có thai, nhà hắn lúc nào cũng nháo nhào cả lên vìnó. Lúc nào nó cũng mệt mỏi, thậm chí có khi còn bỏ bữa, hắn phải ép lắm mới chịu ăn, nào ngờ khi ăn xong, nó lại ói hết ra. Bao nhiêu đó cònchưa hết, có khi nó đi vào phòng tắm, hắn thấy mãi không ra nên vào xemthử thì thấy nó xỉu mất từ hồi nào, mặt mày thì xanh lét. Khoảng đượcgần 2 tuần, nó xuống sắc thấy rõ, gương mặt hốc hác hẳn đi, lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi. Hắn thấy thế thì đau lắm, ngày nào cũng lo lắng kèkè bên cạnh nó. Ngoài hắn ra, mẹ nó và mẹ hắn cũng thường hay đến giúphắn nhưng tình hình cũng không mấy khả quan hơn, nó vẫn ói liên tục khingửi thấy mùi thức ăn.

Rồi một đêm, khi đang ngủ, hắn nhìn thấynó đang bước đến bên cạnh, nó ngọt ngào hỏi hắn rằng liệu hắn có muốn vì nó mà làm tất cả hay không. Ngay lập tức, hắn gật đầu không do dự, nóchỉ mỉm cười rồi biến mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn ngạc nhiên khithấy nó biến đâu mất. Vội vàng chạy đi tìm, hán chết đứng khi nhìn thấynó đang ngồi ăn trong bếp, gương mặt có chút hồng hào hơn hẳn. Nhìn thấy hắn, nó vui mừng đi đến bên cạnh để khoa rằng bỗng dưng không còn cảmthấy mệt mỏi nữa mà đã khoẻ hơn rất nhiều. Nghe nó nói xong, chưa kịpmừng thì hắn đã cảm thấy đầu óc quay cuồng và một chất lỏng chua chuadâng lên trong cổ họng hắn. Sau khi ói xong, bất chợt hắn nhớ tới giấcmơ tối qua và bất giác, môi hắn nở một nụ cười. Hắn cảm thấy vui vì đãgiúp được chút gì đó cho nó. Còn về phần nó và Thiên Thiên, khi thấy hắn như vậy thì vô cùng lo lắng. Vì không muốn nó lo nên hắn nghĩ bừa ra 1lí do để thuyết phục rằng hắn không sao. Ban đầu thì nó cũng tin nhưngvề sau, càng lúc nó cảng nghi ngờ những gì hắn nói. Hắn nói rằng hắn bịbệnh giống nó nhưng rối loạn kiểu gì mà lạinhư hắn? Đồ chua nó mua về chưa kịp ăn hắn đã xử hết, chưa kể tới cònhay ói, nếu so ra, hắn giống có thai hơn nó nhiều. Suy đi ngẫm lại vàingày, nó quả quyết rằng hắn đang ốm nghén, thế là nó chuyển hướng sanglo lắng ngược lại cho hắn còn mình thì làm mọi việc. Được thêm 1 tuầnnữa, hắn bắt cầu cầu trời cho cái triệu chứng đáng ghét này biến mất,bởi vì so với lúc trước, để hắn bên cạnh chăm sóc cho nó còn hay hơn làđể nó làm mọi việc cho hắn. Nhưng ông trời cứ như trêu đùa với hắn, càng lúc, hắn càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Và rồi vào một ngày đẹp trời, triệu chứng khó chịu đó đã biến mất không dấu vết. Ban đầu hắn rất vui nhưngkhi suy nghĩ lại, hắn lo lắng rằng nó sẽ lại tiếp tục chịu đựng, khôngngờ hắn chưa kịp lo lắng, nó đã tỉnh giấc và lôi cha con hắn đi ăn sáng, gương mặt tươi tắn hồng hào không chút đau đớn hay mệt mỏi. Thấy vậy,hắn thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn trời đất.

…………………………..gần 9 tháng sau, tại bệnh viện………………………………..

- Cố lên, sắp ra rồi, cố lên nào – Cô y tá nói.

- Ư………..ư………………. – Nó cố gắng rặn,nắm chặt lấy tay hắn, cả người đầy mồ hôi và mắt nhoè nước vì đau.

Đứng bên cạnh nó, hắn cảm thấy bất lực vô cùng khi nhìn nó đau đớn mà khônggiúp được gì và đồng thời, hắn cũng cảm thấy hối hận vì lúc trước đãkhông ở cạnh nó vào giờ phút nó sinh Thiên Thiên.

- Ra rồi, đứa bé ra rồi, cô làm tốt lắm – Cô y tá mừng rỡ nói và đỡ lấy đứa bé.

- Cho tôi………đưa con………….cho tôi…………. – Nó nói trong mêt mỏi và đau đớn nhưng rất hạnh phúc.

- Là một bé gái – Cô y tá đưa đứa bé cho hắn, mỉm cười – Chúc mừng anh chị, bé rất khoẻ mạnh.

- Em xem, là con gái, con chúng ta rất xinh – Hắn mừng rỡ đón lấy đứa bé và đưa cho nó.

Nó đón lấy đứa bé, sự mệt mỏi và đau đớn đều biến mất, bây giờ trong nó chỉ có niềm vui ngự trị…………

## 54. Chương 54 : Ngoại Truyện Hạnh Phúc Mãi Mãi

Cái ngày mà nó sinh Vân Vân, cũng là lúc nhỏ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Trịnh Phong Vũ. Sau đó, Trang Linh sinh 1 cặp song sinh nữ, đặt tên là Taylor và Jane. Một năm sau, Mary cũng hạ sinh một bé gái tên là Judy. Tiêu Vũ củng đã kết hôn với 1 cô gái ngoại quốc xinh đẹp và đảm đang, sau đó có một cặp song sinh đặt tên là Tiêu Phong và Tiêu Trúc

10 năm trôi qua, những đứa trẻ đều đã lớn, Thiên Thiên và Vân Vân ngày càng giống hắn và nó. Cả hai đứa đều rất thương cha mẹ nhưng đồng thời cũng vô cùng nghịch ngợm. Hạo Thiên thì lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, nhất là rất thương em gái mình. Còn Tuyết Vân thì cũng lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng và thông minh, toàn bắt nạt con trai của nhỏ, khi bị đánh thì lúc nào cũng chạy về mách với Thiên Thiên. Nhỏ cũng đã có thêm 1 bé gái, đặt tên là Trịnh Bảo Ngọc, đáng yêu và ngây thơ, còn mắc bệnh nói nhiều nhưng nhìn chung thì vô cùng dễ thương. Mary cũng có thêm 1 bé trai, đặt tên là Peter, rất giống Simon. Vào những ngày nghỉ, những đứa trẻ lại được gặp nhau, cùng nhau vui đùa còn cha mẹ chúng thì ngồi trò chuyện, cùng ôn lại chuyện xưa. Tới tận bây giờ, tất cả đều hạnh phúc, hắn và nó, nhỏ và Gia Long, Eric và Trang Linh, Mary và Simon đều cảm thấy cuộc sống bây giờ là quá đủ, quá hạnh phúc. Nhìn lại những sóng gió đã qua, nó và hắn càng bền chặt, hầu như không cãi nhau vì bất cứ chuyện gì mà luôn thấu hiểu và san sẻ cho nhau, giờ đây, nó chình là người phụ nữ hạnh phúc nhất tên cuộc đời này, bởi vì nó có hắn. Cả 2 sẽ cùng nhau nắm tay, đi hết cuộc đời này và sẽ tiếp tục yêu nhau,yêu nhau mãi mãi,dù số phận có nghiệt ngã tới đâu, nhất định, nó và hắn sẽ tìm thấy nhau và sẽ tiếp tục vẽ lên 1 chuyện tình vĩnh cửu, không bao giờ phai nhoà………………..

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/anh-la-do-khon-nhung-em-yeu-anh*