Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Table of Contents

# Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Chúc Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/do-toi-toi-yeu-anh*

## 1. Chương 1

Nó một con nhóc đại bình thường, chẳng xinh đẹp mĩ miều, chẳng học giỏi thông minh (nếu ko nói quá thì đúng là dốt đặc), cha mẹ cũng chẳng giàu có gì. Nói tóm lại tất cả đều bình thường nhưng có một điều nó giống tất cả những cô gái ko bình thường khác, đó là sự bướng bỉnh đến vô đối!

\*\*\*

Đang say sưa thưởng thức cốc soda nóng (giữa cái tiết trời mùa đông lạnh cóng đến tận sương tận tuỷ này mà có được một cốc soda nóng thì đúng là ko còn có gì tuyệt hơn!), bỗng cốc soda trên tay nó rơi cái bịch xuống đất. Nhưng trước khi rơi được xuống đất nó đã kịp ghé thăm chiếc áo len trắng đang đi ngược hướng.

- Cái gì thế này? - Giọng nói đầy tức tối của tên con trai - Chủ nhân của chiếc áo.

- Tôi... tôi.

- Cô ko có mắt hay sao? - Hắn nói như hét vào tai nó.

- Anh có cần phải bất lịch sự như thế ko? - Nó nói cũng như hét vào tai hắn.

- Bất lịch sự? Cô nói hay thật. Bây giờ cô tính sao với cái áo này của tôi hả, con nhỏ đáng ghét kia?

- Tôi sẽ bắt đền anh là được chứ gì? Đồ tồi!

- Bắt đền? Tôi có nghe nhầm ko đấy? Một đứa con gái nhà nghèo như cô thì lấy đâu ra tiền mà đền?

- Anh đừng có khinh người quá đáng như thế! - Nó hét lên với tất cả mọi tức tối trong lòng. - Anh tưởng chỉ có mỗi cái loại công tử thối như anh mới có tiền hay sao? Cái áo đó bao tiền tôi sẽ đền anh?

- Được, một triệu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó hét còn to hơn lúc nãy. - Anh đùa đấy àh? Aó gì mà một triệu chứ?

- Sao ko có tiền đền hả? Tôi đã bảo rồi mà, còn dám to mồm nữa ko? Nói cho cô hay, đây chỉ là một cái áo bình thường thôi, một triệu đã là gì, đồ nhà quê!

- Anh... anh! - Nó đuối họng

- Thôi tôi cho cô thời gian là một tuần. Nhớ thu xếp tiền mà trả cho tôi. Lúc đó tôi cho cô cái áo này mà tặng cho bạn trai. HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Hắn to cười to rồi bỏ đi, mặc cho nó tức đến nghẹn cổ họng.

Trương Vĩnh Quân - Hắn là công tử của tập đoàn khách sạn xuyên quốc gia lớn nhất cả nước, do mẹ hắn đứng đầu (Bố hắn đã mất khi hắn mới 10 tuổi). Vĩnh Quân nổi tiếng là một tên công tử xấu xa, bản tính kiêu căng, khinh người như rác, thay người yêu như thay áo... nói chung là hắn chả được cái điểm gì ngoài cái mã đẹp trai ra. À ko, khác hẳn với cô nàng của chúng ta, hắn học cực đỉnh, luôn đứng đầu bảng xếp loại của trường (Đời nhiều khi cũng bất công thật!).

\*\*\*

Nó lang thang trên đường ko bít làm thế nào để trong một tuần mà có nổi một triệu. Vinh Quân nói đúng, một triệu với hắn ta chả là gì nhưng với cô thì thật lớn. Xin tiền bố mẹ là điều ko thể. Mà tiền tích kiệm của cô thì cũng chỉ được có vài chục xu lẻ, chẳng bõ ngồi đếm. Đang buồn bã, chợt nó nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng bước ra từ một chiếc ô tô đen bóng lóng cũng sang trọng chả kém. Chả hiểu sao nó cứ chú ý đến người phụ nữ này hoài.

- Alo! - Giọng người phụ nữ đầy lo lắng.

- Sao lại vào đúng lúc này chứ? Ngày mai tôi đã phải bay rồi. Chị mà xin nghỉ lúc này, thì một tuần tôi đi ai lo cơm nước cho chúng nó chứ! - Người phụ nữ lo lắng nói vô đt.

- Xin lỗi bà, nhưng mẹ tôi ốm quá, tôi sợ ko về nhỡ bà làm sao thì tôi...

- Thôi, tôi nói thế chứ dù thế nào chị vẫn phải về xem bà cụ thế nào. Chiều nay chị về luôn àh?

- Dạ vâng ạ!

- Vậy thì đợi tôi, tôi gửi ít tiền mua thuốc biếu cụ.

- Dạ, cám ơn bà chủ ạ.

- Ừ, sao chị khách sao thế!

-...

Người phụ nữ mở túi cất điện thoại, sơ ý thế nào đánh rơi cả chiếc ví tiền ra ngoài nhưng chẳng mảy may để ý. Đang tiến vào siêu thị để mua ít đồ thì:

- Bác ơi! - Nó cất tiếng gọi và chạy nhặt chiếc ví rồi lại chỗ người phụ nữ. - Bác rơi ví tiền này!

- Ơ,... Trời, cám ơn cháu, bác đúng là đầu óc để trên mây, rơi ví tiền mà cũng ko hay!

- Dạ. xin lỗi cháu đã nghe hết cuộc nc điện thoại của bác, bác đang cần một người giúp việc nấu cơm phải ko ạ?

- Uhm. Người giúp việc của bác xin nghỉ mấy tuần, mà ngày mai bác lại phải bay sang Mỹ công tác một tuần mới về. Ko có ai lo cơm cháo, chăm sóc nhà cửa cho hai đứa con bác.

- Bác ơi bác thuê cháu được ko ạ? - Nó đặt vấn đề nhanh quá khiến người phụ nữ hơi bất ngờ.

- Cháu ư? Cháu vẫn còn đi học mà. - Bà ấy nhìn vào chiếc ba lô nó đang đeo.

- Dạ vâng, nhưng cháu cũng 16 rùi, đủ để làm được nhiều việc lắm ạ. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cháu làm được mà!

- Thế cháu cần tiền để làm gì?

- Cháu... Bác nghĩ cháu là người xấu ạ?

- À ko. Bác biết cháu là một cô bé tốt.

- Vì sao ạ?

- Vì cháu đang cần tiền mà vẫn trả lại bác chiếc ví.

- Vậy bác nhận cháu nhé?... - Nó nghĩ một lúc rồi nói - Cháu cần tiền vì danh dự bác ạ!

- Được bác sẽ nhận cháu.

- Vậy bác trả cháu một triệu nhé?

- Một triệu? Bác biết đó ko phải là số tiền quá lớn nhưng bảy ngày lo cơm nước mà lấy một triệu thì hơi nhiều quá!

- Cháu biết!... Nhưng cháu có thể làm thêm nhiều việc khác như dọn dẹp nhà cửa. Hay bác có con nhỏ ko cháu có thể trông trẻ vào buổi chiều, nấu cháo, bón ăn và dẫn đi chơi... - Nó hồ hởi nói.

- Hiiiiiiiiiiiiii. Bác cũng có con nhỏ nhưng ko nhỏ đến nỗi phải ắm bế hay bón cháo gì đâu. Nó đang học lớp hai. Cháu chỉ cần ngày đưa nó đi học và chiều đón nó về là được rồi. À còn một điều nữa, tối cháu phải ngủ với nó vì nó rất sợ ngủ một mình!

- Dạ? Tức là cháu phải ở nhà bác suốt bảy ngày?

- Ừ, trừ lúc cháu học ở trường. - Người phụ nữ cười nói. - Bác đồng ý trả cháu một triệu, cháu có còn muốn làm nữa ko?

- Dạ, tất nhiên là có rồi! Cháu cảm ơn bác ạ.

\*\*\*

Chiều ngày hôm sau, theo tờ chỉ dẫn nó cũng tìm đến được địa chỉ nhà người phụ nữ. Một ngôi nhà to đẹp sau cánh cửa sắt lớn đập vào mắt nó. "Chà đẹp và rộng qúa! Chắc mình chết vì mệt rồi đây. Lau chùi cũng chết vì còng lưng! Một triệu cũng đáng mà!" Nó tiến lại ấn chuông.

"Reng reng reng..." Cánh cửa tự động mở, nó bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại (hiện đại thật!) bỗng từ đâu một con cho to như con gấu cũng nên sồ ra cắn sủa. Nó đang sợ xanh mặt thì một cô bé tầm 7,8 tuổi chạy ra.

- Mi lu ngoan nào, ko được cắn. - Con bé vừa rứt lời thì con chó thôi cắn luôn. Đúng là một con chó khôn!

- Chị là người mẹ em bảo sẽ đến giúp việc nhà em àh? - Con bé khẽ hỏi.

- Uhm. Thế chỉ có mình em ở nhà thôi àh? - Nó nhìn quanh nhà rồi hỏi.

- Không ạ, anh trai em đang ở trên phòng. Chị vào nhà đi! - Nói rồi nó quay lại vuốt ve con chó - Mi lu nhớ nghe, từ giờ ko đc cắn chi ấy nữa nghe ko? - Nó phì cười khi nhìn thấy con nhỏ bé tí bên cạnh con cho to đùng, nhưng cũng từ giây phút ấy ko hiểu sao nó iu con nhỏ đó thế nhất là cái giọng nói ngọt ngào và đáng iu của nó.

Con bé dắt nó vào nhà, chợt nó giật nảy mình bởi giọng nói của một tên con trai nhưng kó vẻ rất quen.

## 2. Chương 2

- Hoá ra là cô!

- Ơ... sao... lại là anh? - Nó nói cứ như gà mắc tóc.

- Trái đất tròn thật! Trời cũng khéo trêu người ghê! - Hắn cười nham nhở y như bản tính vốn có của hắn.

- Hai anh chị quen nhau ạ? - Cô bé tròn xoe mắt hỏi.

- Ko! Anh ko có quen người này! - Hắn trả lời nhẹ như ko.

- Anh tưởng tôi muốn quen anh chắc? Đồ công tử hắc xì dầu!

- Cô!... - Quay ra phía em gái - Bé Tũn vào trong nhà trc đi, anh có chút chuyện muốn nói với bà chị này!

Bé Tũn lững thững bước vào nhà theo yêu cầu của ông anh.

- Tôi cũng ko ngờ chỉ có một triệu thôi mà cô cũng phải đi làm thuê sao? - Hắn hỏi mỉa nó.

- Làm thuê thì sao? Còn hơn cái loại ăn ko ngồi rồi! - Nó vênh mặt đáp trả.

- Cô vẫn còn to mồm thế sao? - Hắn ghé sát mặt nó mà nói khiến mặt nó nó bừng - Những ngày sắp tới cô sẽ biết tay tôi! Mà cũng hay thật sao mẹ tôi lại có thể thuê cô nhỉ, lại còn cho ăn uống và ở luôn đây nữa chứ! Nói thật nghe, hôm qua trong mắt tôi cô là một con nhà quê, giờ thì lại giống một con ở đợ rồi đó! - Hắn nói như tát vào mặt nó. Đau.

- Anh sủa đủ chưa? Đến con Mi Lu nhà anh nó còn biết lúc nào cần sủa và lúc nào thì ko! Chả nhẽ anh ko bằng nó. Mà anh sủa có kém gì nó đâu! - Nó trả đũa lại hắn ngay lập tức.

- Cô...! - Vĩnh Quân giận tím mặt ko nói được gì.

Nó ung dung bước vào nhà, mặt cười tươi roi rói, cái bản tính hiếu thắng của nó lại được dịp xuất hiện rồi đó.

\*\*\*

- Chị đang nấu cơm ạ? - Con bé hớn hở hỏi.

- Uhm. Bữa nay chị nấu nhiều món ngon lắm, em nhớ ăn nhiều nghe!

- Vâng! À mà chị tên gì vậy? Em là Trịnh Ngọc Hân, nhưng mọi người toàn gọi em là bé Tũn.

- Bé Tũn! Lúc nãy nghe anh trai em gọi chị đã thấy hay hay rồi. Còn chị là Hà An Ly.

- Tên chị nghe hay ghê! À chị có biết tên anh trai em ko?

- Anh trai em ở trường nổi tiếng thế ai mà chả biết!

- Vâng công nhận, anh em học giỏi lắm. Mà anh ấy có nhiều chị thick lắm. Cô Ba bảo anh ấy trông đẹp trai sáng sủa.

"Công nhận là hắn ta sáng sủa tối cũng sủa" - Nó thầm nghĩ.

- Thế chị có thick anh trai em ko? - Trời đất con bé hỏi "duyên" thật.

- Ko! Ko bao giờ nhóc ạ! - Nó quả quyết. Nhưng ko hiểu sao nó lại nóng hết cả người. Khó hiểu thật!

- Trời! Lần đầu tiên có người con gái nói ko thick anh Quân. Thôi em phải lên báo tin buồn cho anh ấy đây. Chắc anh ấy sốc lắm!

Nó phì cười bởi những lời con bé nói. Con bé còn nhỏ mà ăn nói như ngừơi lớn vậy. Nó đâu biết con bé chính là vị thần ái tình của nó sau này chứ.

Sau một hồi vật lộn với đống thực phẩm chất đầy tủ lạnh, nó cũng hoàn thành xong bữa cơm tối thịnh soạn và tuyệt cú mèo.

- - Waaa, nhiều món ngon quá! - Bé Tũn quay sang anh nó - Anh ơi chị Ly nấu cả đấy!

- Có mỗi ba người ăn thôi mà cô nấu nhiều thế? Định mở tiệc à? Hay tại ko mất tiền của mình nên ko biết xót? - Vĩnh Quân lớn giọng nói (đây có phải là lời của một tên công tử tiêu tiền như nước ko?).

- Tôi... tôi... - Nó luống cuống.

- Anh ơi, nhà mình vẫn nấu nhiều như thế này mà! - Bé Tũn ngây thơ nói mà ko biết rằng đã mắc tội với anh mình.

- Ờ thì... - Vĩnh Quân xấu hổ.

- À hóa ra anh định làm lớn chuyện để mắng tôi? Anh trẻ con thật! - Quay sang phía bé Tũn - Cám ơn bé Tũn nha. Hai chị em mình ăn thôi, chắc anh hai em ko ăn đc nhiều thức ăn ngon như thế này!

- Ai bảo tôi ko ăn? Ko ăn để cho kẻ chết đói như cô ăn hết à? - Vĩnh Quân nói mà ko suy nghĩ.

- Chết đói? Anh nói thế mà nghe được àh? - Nó gắt lên vì tức giận.

- Cô đang làm cho bé Tũn nhà tôi sợ rồi đó! Cô nghĩ đây là đâu mà có thể lớn tiếng như vậy? Nói cho cô rõ: Đây là nhà tôi, tôi là ông chủ của cô, cho nên đừng có lớn tiếng nói với tôi. Hiểu chưa? Tôi đã bảo rồi, cô chỉ là con ở thôi!

- Anh...! Nó ko kìm nổi mình nữa, nước mắt cứ chảy hoài, mặn đắng! Nó ôm mặt chạy ra ngoài. Lòng nó đau nhói, có cái gì cứ mắc ở cổ nó, khó thở đến kinh khủng. Đau lắm! Nó tuy chỉ là một con bé bình thường nhưng nó có lòng tự trọng mà!

\*\*\*

- Sao anh lại nói chị Ly như vậy? - Bé Tũn lúc này mới dám lên tiếng.

- Còn em nữa, hỏi nhiều quá! Ăn đi! - Vĩnh Quân mắng em rồi quay ra ăn như chẳng có chuyện gì. Nói cách khác là hắn chả thèm bận tâm mình vừa làm điều xấu xa gì! Con người hắn tồi tệ thật!

\*\*\*

- Cô khóc đủ chưa?

- Chưa! - Nó gạt hai hàng nước mắt ngước thẳng lên nhìn Vĩnh Quân (Cái nhìn này bắn đầy tia lửa điện chết người đấy).

- Chưa thì vẫn phải vào dọn dẹp! - Hắn cũng trợn mắt nói lại (Tên này cũng ghê thật!).

- Tôi biết rồi! - Nó toan bước vào thì:

- À khoan! Cho tôi hỏi nhỏ một câu nhé! Chuyện cô đi làm thuê thế này bố mẹ cô có biết ko?

- Anh... anh nói gì vậy? ... Tất... tất.... tất nhiên là biết rồi! - Nó cuống quýt mà vấp liên tằng!

- Sao cô lại sợ hãi thế? Tôi chỉ hỏi đùa thôi mà! Bố mẹ cô tất nhiên phải biết rồi nhưng nếu ko biết thì sao nhỉ...? - Hắn nói nửa vời khiến nó sợ hãi vô cùng. Cũng phải thôi có cho tiền nó cũng ko dám nói với bố mẹ nó là nó đi làm thuê. Bố mẹ nó nghèo thật nhưng ko bao giờ bắt nó phải đi làm nụng vất vả nói gì đến chuyện đi làm thuê kiếm tiền. Nó phải nói dối là đi đến nhà bạn ở để tiện ôn bài ấy bài kiểm tra sắp tới (nói đến học là bố mẹ nó đồng ý ngay, các bạn biết nó học hành kém thế nào rồi đấy).

- Anh... Anh đừng nói gì với bố mẹ tôi nhá! - Giọng nó ngọt ngào đến phát sợ!

- Ôi trời sập! Lần đầu tiên thấy cô ăn nói ngọt ngào phát ớn thế này! Trông cô giống con dog đang cầu cạnh người lắm! - Hắn nói còn hay hơn hát!

- Ồ có sao? Cũng giống anh cả mà! Đều là dog cả! - Nó đổi lại giọng ngay. - Nhưng dù gì vẫn hơn cái kẻ mắch lẻo phải ko? - Nó hất hàm hỏi mỉa.

- Cô nghĩ tôi là đàn bà chắc! Ko thèm nói chuyện với những người như cô chỉ có nước thừa hơi! - Vĩnh Quân nói rồi tức giận bỏ đi.

- Thế mà có người thừa hơi rồi đấy! - Nó nói với theo.

- Nó bước vào phòng, dọn dép đống thức ăn, chợt thấy trên bàn có một bát thức ăn đầy ắp được đậy điệm cẩn thận. Hình như là phần nó. " Hắn ta cũng ko đến nỗi tệ như mình nghĩ!"

- Chị ơi chị ăn đi, thức ăn em phần chị đó! - Bé Tũn từ đâu chạy vào.

- Sao là em phần à? - Nó hơi thất vọng. "Biết ngay mà, hắn ta đâu tốt như thế!".

- Chị ko thick à?

- Ko, cám ơn em nha!

- Hiiiiiiiiii. - Con bé cười tít mắt. - À chị ơi, chị đừng giận anh Quân nhá! Anh ấy thực ra rất tốt!

- À... ừ, chị ko giận đâu! - Nó miễn cưỡng cười. "Chả qua là nhóc chưa biết anh ta ở trường xấu tính thế nào đâu! Anh ta mà là người tốt thì chắc công an đến phải thất nghiệp!"

\*\*\*

- Chị ơi em chưa muốn ngủ giờ này! - Bé Tũn phụng phịu.

- Đã chín giờ rồi, mẹ em dặn chỉ phải cho em ngủ trc chín giờ mà!

- Em chả buồn ngủ tẹo nào cả! Hay hai chị em mình chơi đồ hàng đi! - Bé Tũn hớn hở! (Trời, nó 16 hơn rồi còn chơi đồ hàng gì nữa, bé Tũn đúng là trẻ con. Ơ hình như câu này nói hơi thừa, con nhóc ko là trẻ con thì là người lớn à?!!)

- À... Chơi đồ chơi phải để đến mai, bây giờ em phải ngủ để mai còn đi học chứ! (Thực ra nó buồn ngủ quá rồi!) - Bé Tũn ngoan nào, nằm xuống chị xoa lưng cho. - Nó luồn tay vào áo con nhỏ nhẹ nhàng xoa, dịu dàng ơi là dịu dàng.

- Chị ơi em vẫn chả ngủ đc! (Ôí trời! Nó toát cả mồ hôi!)

- Vậy chị kể chuyện cho em nghe nhé! - Nó đề xuất ý kiến. - Mà thôi chắc em chả thick đâu! - Nó lắc đầu gạt phắt ý kiến của mình.

- Ko! Chị kể chuyện cho em nghe đi!

Nó tròn xoe mắt nhìn con nhỏ, lạ thật con bé bướng bỉnh thế mà lại thick nghe kể chuyện. Ờ mà nó là trẻ con còn gì, nó vẫn thường thấy người lớn đọc chuyện cho trẻ đó mà.

- Thế em thick nghe chuyện gì?

- Em cũng ko biết!

- Thế thường ngày mẹ đọc cho em chuyện gì?

- Mẹ ko bao giờ đọc chuyện cho em cả! - Con nhóc buồn rười rượi. (Nó quên phéng mất, bà Hiền bận tụi bụi thế mà! Con bé cũng đáng thương ghê!)

- Thế chị kể cho em nghe chuyện "Nữ hoàng Ai Cập" nhé! Thôi chết chị quên! Nó là chuyện tranh thì kể làm sao được. Hay chị kể chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" vậy. Ôi chuyện này chỉ chẳng nhớ bắt đầu nó thế nào nữa...."Dê đen và dê trắng" có được ko nhỉ? Thôi đúng rồi "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Chị bắt đầu kể nhé! - Nó sung sướng quay ra phía bé Tũn thì ko ngờ con nhóc chả ngủ từ lúc nào rồi! Nó chợt phì cười, nếu có cuộc thi dành cho người ru ngủ trẻ vụng về nhất thì chắc nó phải đoạt giải quán quân!

\*\*\*

"Tít tít tít.... tít tít... tít tít..." - Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi.

- Điếc tai quá đi, có cho người khác ngủ ko? - Nó ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở với tay tắt cái đồng hồ, rồi lại ôm bé Tũn ngủ tiếp. Chợt vài giây sau nó mở to mắt bởi một ý nghĩ vụt qua đầu nó, đánh thức bộ não chỉ bằng quả nho đang ngái ngủ: Mày đang ở đâu? Nhiệm vụ của mày là gì? - Trời ơi, chết tôi rồi, bữa sáng! - Nó hét toáng lên, quoẳng cái chăn ấm ra khỏi người và nhảy cái tót ra khỏi giường. Và nó đã ko quên đánh thức luôn bé Tũn thức dậy khi mới 5 rưỡi sáng.

- Chị ơi, có chuyện gì vậy? - Bé Tũn nhăn nhó trông đến là thảm hại.

- Hiiiiiiiiiiiii. À ko Tũn... - Nó chưa kịp nói hết câu thì con nhỏ lại đã ngủ tiếp từ lúc nào rồi, y như tối hôm qua. Nó kéo chăn đắp cận thận lại cho con nhỏ rồi phi thẳng xuống bếp! (Chưa cả đánh răng rửa mặt nữa, ko biết nấu nướng thế này có hợp vệ sinh ko!)

Đúng 6h nó đã nấu xong cơm sáng, bé Tũn cũng đã dậy sẵn sàng ngồi vào bàn ăn. Chỉ duy nhất có tên trời đánh là chưa có mặt.

- Chị phải lên đánh thức anh ấy! Nếu ko anh ấy ko biết đường dậy đâu!

- Trời! Lại còn thế nữa! - Nó ngao ngán bước lên tầng vô phòng kẻ đáng ghét nhất quả đất!

"Cốc cốc... cốc... cốc" - Nó gõ hoài mà chẳng có động tĩnh gì. Tên này ngủ say quá trời. Nó tự mở cửa bước vào. "Ôí cha, (đừng hiểu lầm) hắn ngủ trông đẹp quá!" (Bó tay với nó).

- Này, này dậy đi học đi! - Nó lay người hắn.

- Cô Ba ơi, cho cháu ngủ thêm một tí nữa đi! - Vĩnh Quân mồm nói mà mắt vẫn nhắm nghiền!

- Đồ mèo lười! Hứ, giám nhầm mình là cô Ba, giọng mình già thế àh! - Nó lay mạnh người Vĩnh Quân một lần nữa - Có dậy ko thì bảo? - Vẫn vô ích. - Ko dậy thì thôi uộn học chết đi!

Nó bỏ ra đến cửa, chợt nó:

- Ôí, bé Tũn em nào sao thế? Bé Tũn, bé Tũn! ... Bé Tũn ơi! - Nó kêu thất thanh.

- Bé Tũn bị làm sao? - Vĩnh Quân vục dậy lao ra cửa.

- Hiiiiiiiiiiiiii. Nó đang ăn sáng ở dưới nhà! - Nó cười khoái chí.

- Cô.... Cô đùa kiểu gì đấy! - Vĩnh Quân giận dữ

- Ko thế thì sao anh biết đường mà dậy được! - Nó lại cười tươi - Mà ko ngờ anh cũng biết thương em đấy! Chuyện lạ đó nghe!

- Nó dắt bé Tũn ra cổng chuẩn bị đưa tới trường.

- Này! - Vĩnh Quân gọi nó.

- Có chuyện gì? - Nó cau mày hỏi.

Dắt con SH lại gần nó:

- Cô nghe tôi nói đây, đến trường cấm cô nói chuyện cô đến nhà tôi làm thuê, rõ chưa? (Quên chưa giới thiệu, hắn và nó học chung một trường, hắn hơn nó một lớp! Gái hơn hai trai hơn một hợp ghê!)

- Biết rồi! Tự hào gì mà khoe!

- Tôi cứ nhắc để cô nhớ, chứ đến trường tôi mà nghe ai xì xào gì thì đừng có trách tôi! - Nói rồi Vĩnh Quân leo lên ỉSH rú ga phi thẳng.

- Xí, tưởng mình nổi tiếng lắm chắc? Lại còn tinh vi, cứ như mỗi mình mình có SH ko bằng. Câu cho ra ngoài kia bị công án túm cho chết cái tội oai. - Nó cứ thao thao bất tuyệt một mình.

- Chị ơi mình ko đi học ạ? - Bé Tũn đánh thức cơn mơ ngủ giữa ban ngày của nó.

- Ôi, thôi chết muộn học mất! - Nó hét toáng lên. - Bé Tũn lên xe chị đèo đến trường mau.

- Chị ơi mình đi xe đạp ạ? Sao ko đi taxi? - Bé Tũn tròn mắt hỏi.

- À đi xe đạp để bảo vệ môi trường! (Chứ ko phải là nó ko chịu đc mùi xăng xe đấy chứ?)

- Vậy ạ? Cô giáo cũng dạy em phải biết bảo vệ môi trường. Thế hai chị em mình cùng bảo vệ môi trường nhé! - Bé Tũn hớn hở.

- Uhm. - Nó phì cười vì con nhỏ dễ mắc lừa quá! ( Ơ mà cũng có lừa gì đâu, đi xe đạp bảo vệ môi trường thật mà! Vậy thì học sinh chúng mình cũng biết yêu môi trường ghê các bạn nhỉ? - Cái này hơi ngoài lề, sorry bà con!)

Nhìn hai chị em chúng nó vừa đèo nhau vừa nghêu ngao hát trông đến là buồn cười, đến cả những người đi ngoài đường cũng phải ngoái nhìn. WAAAAAAAAAA, ngày thứ hai đi làm thuê đã bắt đầu!

Vừa về đến nhà nó đã quoẳng cái xe đạp "phịch" một cái xuống sân, rồi phi thẳng vào phòng bếp nấu cơm. Khổ thế, tan học bằng giờ với Vĩnh Quân nên nó phải chạy đua tốc độ để kịp về nấu cơm trưa cho hắn. Nếu ko bụng đói hắn lại sinh sự!

- EEEEEEEEEEEEEEEEEEE, xong chưa? Đói lắm rồi! - Vĩnh Quân gõ bát gọi nó.

- Sắp xong rồi! Chỉ còn vài món nữa thôi! - Nó nói với ra

- Thôi đi bà cô, nấu nhanh lên, đói mờ mắt rồi!

- Muốn nhanh sao ko vào giúp tôi một tay? - Nó bực dọc.

- Đó là lí do tại sao mẹ tôi phải bỏ tiền thuê cô! - Hắn ta nói ngon ơ.

"Đồ tồi! Chỉ biết ngồi đó mà kêu, đã thế ông cho thật nhiều hạt tiêu ày chết vì cay!" - Nó nghĩ vậy và làm luôn. Cuối cùng sau một lúc (chính xác là 30 phút các bác ạ!) nó cũng dọn đc cơm ra.

- Trời, đợi đc bữa cơm của cô tôi đến chết! - Vĩnh Quân than thở.

- Chết sao vẫn còn nhe răng ra mà nói? - Nó nói móc.

- Thôi, ko thèm nhiều lời với cô, phải ăn đã, đói rã họng rồi!... AAAAAAAAAAAAAAAAAA. - Vĩnh Quân la thất thanh.

Nó trợn tròn mắt vì ko ngờ tác dụng nhanh quá. KEEEEEEEEE.

- Hạt... hạt...hắt... hắt xì! Có.... hắt xì, hắt xì! Có hạt... hạt tiêu! - Vĩnh Quân hắt xì hơi liên tằng, nứơc mắt nước mũi chảy dòng dòng.

- Uí anh sao thế? Cay quá à? Con trai gì mà kém thế có mỗi tí hạt tiêu thôi mà. Có đến mức ấy ko? - Nó đưa miếng thịt lên miệng thử - Chỉ hơi cay lưỡi quá thôi mà! (hơi với quá nghe có điêu ko các bạn?)

- Hắt xì!... Tôi... tôi bị... hắt xì... dị... dị ứng hạt tiêu! Hắt xì. - Vĩnh Quân mặt mũi đỏ như quả gấc trông đến là tội.

- Hả? - Nó trợn mắt còn to hơn trc. - Dị ứng hả? Sao anh ko nói sớm. Chết tôi rồi. - Nói rồi nó chạy lại chỗ Vĩnh Quân - Nước đây, uống đi. Nhiều vào! - Nó vừa nói vừa tống cả một bình nước đầy vào miệng Vĩnh Quân. Sau một hồi vật lộn, hai đứa cũng khiến cho nước mắt nước mũi Vĩnh Quân thôi ko chảy.

- Tôi... Tôi thực sự ko biết là anh bị dị ứng hạt tiêu! - Nó phân bua.

- Tôi nghi ngờ đó! - Vĩnh Quân vừa lau nước mũi vừa nói.

- Ko, tôi thề đấy, nếu biết tôi đã ko cố tình bỏ nhiều hạt tiêu đến thế! - Nó vội ôm tay bịt miệng vì nhỡ lời.

- Đó, tự cô tố cáo cô rồi đấy! Khít khít ... - Vĩnh Quân vừa nói vừa khịt mũi (tác dụng phụ vẫn chưa hết. Và tác dụng chính thì chưa bắt đầu.)

\*\*\*

- Nhắm mắt vào ko tôi bôi dính vào bây gìơ - Nó nhắc Vĩnh Quân.

- Biết rồi! - Vĩnh Quân nhăn nhó vì những chiếc mụn đỏ to tướng mọc đầy mặt. (Tác dụng chính mà tôi nói đó!)

- Xong rồi, cởi áo ra xem ở lưng có ko?

- Ko! Tôi ko cởi áo đâu! - Vĩnh Quân quả quyết.

- Tôi là con gái còn chả xấu hổ thì anh còn xấu hổ cái nỗi gì.

- Tôi khác tự bôi đc!

- Ở lưng anh bôi bằng niềm tin àh? Cởi ra đi, ko tôi đi thì hối ko kịp đấy! Chả qua là lỗi tại tôi nên tôi mới bôi cho anh chứ ko thì còn lâu! - Nó lớn tiếng làm cao.

- Cởi thì cởi!- Vĩnh Quân buộc phải nghe theo.

Ko hiểu sao nó như bị hút hồn bởi cái lưng trắng như da con gái được phủ một lớp mụn dày đặc. Nói thế chứ vẫn đầy nam tính lắm. Nó cứ ngẩn to te chả nhúc nhích gì cả.

- Sao cô ko bôi? Đứng im đấy làm gì?

- Hả... à à... - Nó giật mình, lắc đầu nguồi nguội. Rồi bàn tay nó nhẹ nhàng xoa thuốc khắp lưng Vĩnh Quân, ko hiểu sao tay nó run run kiểu gì ấy, còn Vĩnh Quân cũng chả kém, nóng hết cả người.

- Xong chưa? Sao lâu thế? - Vĩnh Quân phá tan bầu ko khí.

- Rồi! - Nó đáp gọn lỏn. Đóng típ thuốc lại, bước ra đến cửa. - À này, mụn mọc nhiều thế chắc ở mông cũng có đấy chứ? - Nó cười đểu hỏi.

- Cô vô duyên nó vừa thôi! Tôi ko cho cô bôi đâu! - Vĩnh Quân cuống cuồng.

- Haaaaaaaaaaa, hóa ra là cũng có ở mông thật à? - Nó cười ngặt nghẽo - Vậy thì để...

- Tôi nói rồi, tôi ko cho cô bôi đâu! - Vĩnh Quân vội vàng lấy hai tay che chắn bảo vệ mông mình.

- Haaaaaa, anh nghĩ là tôi sẽ bôi chỗ đấy cho anh ư? Có cho tiền cũng ko bao giờ nghe chưa? Ý tôi là để cho bé Tũn vào bôi cho anh, hiểu chưa? - Nó lại ôm bụng cười vì bộ dạng của Vĩnh Quân - Nhìn anh trông nực cười quá, haaaaaaaaaaaaaa.

Bỗng..........

## 3. Chương 3

"Reng reng.... reng"

- Alo - Vĩnh Quân vừa nhấc máy vừa xít xoa mấy cái mụn đau khắp mình.

- Vĩnh Quân à con? Mẹ đây. Mà con sao vậy?

- Dạ ko sao? Con mèo hoang nó cào xước ra con thôi mà. - Vĩnh Quân vừa nói vừa liếc nhìn nó.

" Hả? Mẹ Vĩnh Quân, thôi mình tiêu rồi! Mà cái tên công tử thối này, sao dám bảo mình là mèo hoang. Có hắn là mèo hen ý."

- Nhớ bôi thuốc vào nghe con, mà sao lại có mèo hoang ở đâu chứ! .......... Ở nhà thế nào, mẹ bận qúa bữa nay mới gọi về đc. À cô bé Ly đến giúp việc tốt cả chứ!

- Trời! Tốt đẹp gì chứ mẹ! Cô ta vừa.... - Vĩnh Quân chưa nói hết câu mà nó chân tay đã bủn rủn, mặt cắt ko còn một giọt máu và....... uỵch! Nó ngã lăn quay ra đất! Vĩnh Quân há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng hay nhất trong ngày. Nó lổm nhổm bò dậy, tất nhiên ko quên vuốt lại tóc và chỉnh sửa lại quần áo. "Má mì ơi, xấu hổi quá đi mất!" Mặt nó đỏ y như quả gấc chín cây cộng thêm vị cay rát của ớt (Độ nóng của khuôn mặt lên đến đỉnh điểm đó mà!) Dẫu vậy, nó vẫn ko quên miễn phí cho Vĩnh Quân một nụ cười duyên đến là duyên với thông điệp: " Hiiiiiiiii, tôi chả sao cả! Làm ơn hãy coi như chưa nhìn thấy gì nhé!"

- Có chuyện gì vậy? Mẹ nghe thấy tiếng động lạ.

- Dạ ko, con mèo hoang nó vồ ếch ý mà! Đáng ghét thật ko biết bao giờ nó mới phắn khỏi nhà mình chứ!

- Con nói gì vậy? Mẹ chẳng hiểu gì cả. Mà con đang nói dở gì mà, cô bé Ly làm sao?

- Cô ta á! Xấu! - Hắn nói mà nhìn thẳng vào nó. Nó xít té xỉu. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, hắn nói gì thế, mình mà xấu sao? Mình tuy ko xinh nhưng ối thằng phải ngoái nhìn đấy!" Cái đầu nó như muốn nổ tung và cái tay nó thì chỉ muốn ngay bây giờ làm bạn với bộ hàm của hắn. Nhưng thực thế thì ko cho phép điều đó.

- Con nói thế là sao?

- Lần đâu tiên con thấy một đứa con gái xấu đến thế. Đã xấu người lại còn xấu cả nết. Con gái gì mà đanh đá như sư tử hà đông. (Ô hay ko đanh đá thì sao là con gái!)

" Cái tên kia sủa gì mà thối vậy? Mình mà là sư tử hà đông đc thì hắn ta giờ xương chẳng còn!"

- Con trai mẹ ơi, làm mẹ hết cả hồn. Cứ tưởng có chuyện gì cơ. Mà con nói thế là ko đc đâu nghe. Với lại mẹ thấy cô bé Ly cũng dễ thương mà. Biết đâu con trai lại thick cô bé ấy cũng nên! - Bà Hiền cười châm chọc thằng con.

- Mẹ!.......... Mẹ nói gì vậy? Con lâu! Ko bao giờ! Mãi là ko? Có nằm mơ cũng ko! - Vĩnh Quân bắn lia lịa.

- Mẹ chỉ đùa thôi mà, sao con phải nóng vậy? Hay mẹ nói đúng?

- Mẹ! Con ko nói chuyện với mẹ nữa.

- Thôi mẹ biết rồi, mà bé Tũn đâu ẹ gặp cái. - Bà Hiền chưa nói hết câu thì bé Tũn từ đâu chạy vào la inh ỏi:

- Cho em gặp mẹ, anh hai ơi. Mẹ ơi con muốn gặp mẹ, mẹ ơi! (Con bé cho vào hội cổ vũ thể dục thể thao thì đúng là ứng cử viên số một!)

- Đây thưa công chúa mồm to - Vĩnh Quân đưa máy cho con em.

- Ano, mẹ ạ? (Alo đó các bác. Chắc tại con bé sướng quá lại hét cũng kinh nên giờ mới bị nói nghịu thế này chứ chẳng phải ngọng nghiếc gì đâu.) - Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Khi nào mẹ về mẹ nhớ mua nhiều quà cho con nhá.

- Con gái mẹ hư thật. Vừa gặp mẹ chả hỏi thăm mẹ gì cả đã đòi quà rồi.

- Ui con quên mất, mẹ cho con lại từ đầu nhé: Alo mẹ ạ, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Mẹ có khỏe ko? - Trời ơi con bé nói như học thuộc lòng rồi ý.

- Mẹ khoẻ, thế còn con yêu.

- Con khoẻ lắm mẹ ạ! Chị Ly nấu ăn ngon ơi là ngon, con ăn đc hai bát liền. Chị ấy còn kể chuyện đi ngủ cho con nghe. Mẹ ơi con thick chị Ly lắm, nhưng anh hai toàn bắt nạt chị ấy thôi. - Quay ra lãnh ngay một cái lườm cháy mặt của ông anh, nó cười toe. (ghét thế nhỉ!)

- Vậy để mẹ mắng anh hai nghe.

- Ko cần đâu, đã có con bảo vệ chị Ly rồi, anh hai mà làm gì thì con... mách mẹ nhé! (bó tay) À mẹ ơi, con còn đc chị Ly đưa đi học bằng xe đạp nữa ạ! - Bé Tũn vừa dứt lời Vĩnh Quân quay phắt ra nhìn nó như đang đặt câu hỏi: "Cái gì? Cô đèo em tôi đi học bằng xe đạp? Cô giỏi thật!" Và nó thì mồ hôi ko ngớt, và gần như muốn ngã thêm cú nữa. Bé Tũn lần này hại nó thật rồi.

- Con đi học bằng xe đạp sao?

- Đi xe đạp thick lắm mẹ ạ. Gío mát ơi là mát, trời xanh ơi là xanh. Con còn đc hát rõ to vui ơi là vui cùng chị Ly, chị ấy hát hay lắm mẹ ạ. Đi xe đạp ko ngột ngạt như đi ô tô đâu mẹ, thick hơn nhiều. Khi nào mẹ về con sẽ đưa mẹ đi làm bằng xe đạp, mẹ ko phải đi bằng ô tô nữa.

- Con biết đi xe đạp?

- Dạ chưa! Chị Ly hứa sẽ dạy con!

- Uhm mẹ biết rồi! Cho mẹ gặp chị Ly.

- Chị Ly mẹ em muốn gặp chị - Bé Tũn quay sang nói với nó.

- Gặp chị? "Tiêu rồi, tiêu thật rồi!" - Alo bác ạ? - Nó rụt rè.

- Cám ơn cháu!

- Dạ? - Nó mồm chữ O miệng chữ Ô (nói chung là mồm nó đang trong tình trạng há hốc, to nhất có thể và ko biết có bao nhiêu con vi khuẩn đã đc ghé thăm miệng nó.)

- Lần đầu tiên bác thấy bé Tũn nó vui đến thế. Bác ít có thời gian quan tâm đến nó. Nó còn nhỏ đã gặp nhiều thiệt thòi. Cháu giúp bác chăm sóc nó nhé! Bác nhờ cả vào cháu đấy. Cháu nhớ dạy cho bé Tũn biết đi xe đạp để còn đèo bác nhé! - Bà Hiền cười nhưng sao cứ phảng phất một nỗi buồn!

Nó đang miên man suy nghĩ những điều bà Hiền nói chợt Vĩnh Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

- Này! - Vẫn cái giọng to - thô - khó nghe của hắn.

- Tôi có điếc đâu mà anh gọi to thế? - Nó bực mình lém con mắt đầy tức giận vào Vĩnh Quân.

- Ko điếc nhưng đang đơ trên cành mơ. - Hắn thản nhiên buông lời mặc ánh mắt hình viên đạn đang săm mờ soi vào mình. - Mà mẹ tôi vừa nói gì với cô đấy?

- Ko nói.

- Sao mà ko?

- Mệt! Tốn calo nước bọt!

- Cô làm sao thế? Nói thêm vài câu thì chzết à?

- Tóm lại là ko! Muốn biết đi mà hỏi mẹ anh ý. Hỏi tôi làm gì? (Một câu hỏi ko còn gì để hỏi!)

## 4. Chương 4

- Cô....... Hỏi đc tôi đã chả thèm hỏi cô.

- Vậy thì tốt! - Quay sang phía bé Tũn - Đi ngủ thôi nhóc!

- Này! Cô đứng lại, sao cô bướng thế? ( Hỏi quá hay!)

- Sinh ra đã thế! - Nó đáp gọn lỏn.

- Cô....... Đúng là con nhỏ xấu xí! (Đụng chạm rồi đây!)

- Anh........... Anh nghĩ mình đẹp lắm hay sao? Soi gương lại đi! Đồ công tử mặt mụn ạh! - Nó lại nhếch mét cười đều.

- Cô nói gì? - Vĩnh Quân tức giận.

- Anh hai ơi! - Bé Tũn lay tay anh nó - Anh hai đừng nóng. Vì chị Ly nói đúng mà! Trông anh hai xí trai lắm! - Con bé nhăn mặt khịt mũi nói với anh nó. Rồi cả hai chị em chạy biến về phòng để tránh hậu quả tai hại khi khuôn mặt Vĩnh Quân đã chuyển màu và cái đầu đang bắt đầu bốc khói.

\*\*\*

- Tôi ko đeo cái này.

- Sao mà ko?

- Ko thick rọ mõm đc chưa?

- Anh làm sao thế? Đeo khẩu trang chứ rọ mõm gì!

- Tôi đã nó là ko!

- Tuỳ anh! Mà anh định để cái mặt mụn này mà đi học sao?

- Hôm nay tôi nghỉ.

- Anh đziên à? Sao mà nghỉ chứ? Đừng nói với tôi chỉ vì mấy cái mụn này nhá!

- Phải đó!

- Bỏ học chỉ vì mặt mọc mấy cái mụn! Anh chảnh nó vừa thôi!

- Cô ko biết dùng từ à? Chảnh là dùng cho con gái đó!

- Thế anh tưởng mình là con trai à?

- Cô..........!

- Chả đúng thế! Có mấy cái mụn thôi mà cũng sợ ra ngoài! Sợ xấu hình tượng? Đúng là đồ "tranh ảnh"!

- Này sao cô toàn dùng mấy cái từ khó hiểu thế?

- Thick thì dùng! Có sao ko?

- Thôi tôi ko nc với cô nữa. Tóm lại là ko đi.

- Anh.........@#$%&\*.....................@#$%^&\*.... .............

\*\*\*

- Uả, kia có phải là Vĩnh Quân ko?

- Chắc đúng rồi! Mà anh ấy làm sao ý nhỉ?

- Sao lại bịt mặt kín thế kia?

- Hay anh ấy bị cúm?

- Đúng rồi! Thời tiết lạnh thế này dễ bị cúm lắm.

- Ôi khổ thân anh hotboy quá! Sao trời ko để tao cúm thay cho anh ấy nhỉ? Ôí trời bất công quá đi!...........&^\*%$#@

Vĩnh Quân vừa bước đến trường, mọi người đã vội xì xào bán tán. Kinh khủng thật! Làm sao cũng mệt quá đi.

- Anh Vĩnh Quân, anh bị cúm ạ? Em có thuốc đây anh dùng đi!

- Ko, dùng của em đi! Em vừa mới mua đó, vẫn còn hạn sử dụng đây nè! (Bó tay. Chắc nàng này từ trc đến giờ chuyên sài hàng hết hạn!)

-...

- KO! Tôi ko cần! Các người tránh xa tôi ra đi. - Vĩnh Quân gắt lên khiến tất cả các cô nàg: "Anh ấy giận càng đẹp trai hơn", "Ôi trông anh ấy nam tính thật!".... (Đây gọi là hết thuốc chữa!)

- Anh đã đi học về rồi à? Bữa nay thu đc bao nhiêu thuốc cảm rồi? Đủ mở một tiệm thuốc chưa? - Nó vừa cười vừa hỏi mỉa Vĩnh Quân.

- Cô cười duyên nhỉ? "Nhìn mà đã ghét!". Cũng may nhờ hồng phúc của cô tôi ko chết vì mụn thì cũng chết vì bị làm phiền.

- Anh cứ nói quá! Toàn fan hâm mộ anh cả đấy!

- Thôi đi, nấu cơm xong chưa mà đứng đó chém gió?

- Tôi nấu xong rồi!

"Nhìn cô ta nhăn nhở sao mà đáng ghét thế? Sao trên đời này lại có một đứa con gái xấu tính đến như vậy? Mình thật dại dột khi nghe theo lời của con nhóc. Thề chzết chứ từ sau cạch ko dám tin lời con nhỏ.

Mà mình sao ngốc thế, để ột con nhỏ nó lên mặt chứ! AAAAAAAAAA, tức muốn đấm cho nó một nhát. Nhưng............"

- Ê, ko thay quần áo đứng đó ngắm tôi say đắm thế làm gì? - Nó nói mà làm Vĩnh Quân xít té ngửa.

- Cô đang mơ giữa ban ngày àh? Có cho tiền tôi cũng chẳng thèm. Đồ con nhỏ xấu xí.

- Nè, đụng chạm rồi đó nha. Tưởng anh đẹp trai lắm àh. Cho tiền đây đây cũng chả thèm nghe.

- Muốn cũng chả đc.

- Anh! Ai thèm mà muốn. Chỉ có mấy con nhỏ ngốc nghếch kia mới suốt ngày bám theo anh thôi. Chứ riêng loại anh tôi cho rớt từ vòng gửi xe.

- Cô cũng cao giá quá à nghe!

- Chuyện! Tôi chứ ai! - Nó hếch mặt tự đắc.

- Thôi đi bà cô. Xách dép cho người ta ý! - Nói rồi hắn thản nhiên bứơc lên cầu thang về phòng, mặc cho nó tức đến sôi máu. "Tên con trai đáng ghét, anh tưởng anh cũng cao giá lắm sao?"

- Này!

- Gì? - Vĩnh Quân ngoái cổ lại nhìn.

- Rồi sẽ có một ngày anh phải quỳ dưới chân tôi!

- Uh, sẽ có trong giấc mơ. Chúc đêm nay ngủ ngon cố gặp ác mộng, sẽ thấy tôi!

\*\*\*

Vĩnh Quân nằm trong phòng nghe nhạc và online. Nhưng ko hiểu sao tâm trí của cậu cứ nghĩ mãi về con nhỏ đáng ghét. Càng nghĩ cậu càng tức, thử đặt vào địa vị cậu thì sẽ thấy, một con nhỏ kém cậu tới một tuổi, ấy thế mà chả coi cậu ra gì. Lại còn dám chơi xỏ cậu nữa chứ, dám lấy cậu ra làm trò cười,....... Vì con nhỏ đó mà cậu phải gặp biết bao nhiêu là rắc rối. "Con nhỏ đó càng nhìn càng thấy ghét, ấy thế mà mẹ có thể nói nó là dễ thương! Có mà như quỷ doạ xoa thì có. Suốt ngày nhe răng cười, con gái gì mà ăn nói bốp chát, chả nể ai cả, cãi nhau với con trai như đúng rồi! Ôi càng nghĩ càng phát sợ! Con nhỏ này ai yêu nó đúng là hâm.... Mà sao càng nghĩ càng tức thế? Mình phải cho con nhỏ một bài học mới đc. Cho chừa cái tội dám gây vào mình!........"

\*\*\*

- Này, sao quần áo anh nhiều thế? Lôi hết cả tủ ra giặt àh?

- Ko. Mà nếu cô chê ít thì tôi lôi hết cả tủ ra cho cô giặt thêm.

- Lôi hết cả tủ thì anh cởi chzuồng à?

- Này, cô có phải là con gái ko đó? - Mặt Vĩnh Quân đỏ ửng.

- A, có người xấu hổ kìa?

- Ai thèm xấu hổ.

- Thui, nói thế chứ giặt máy giặt nhanh ko àh? Anh có lôi hết cả tủ ra tôi cũng ko sợ àh nghen. Chỉ tốn công phơi phóng thôi!

- Là cô nói đó nghe! - Vĩnh Quân đắc chí.

\*\*\*

- Ko hiểu sao cái máy giặt này nó ko hoạt động đc!

- Nó hỏng rồi! - Vĩnh Quân đáp gọn lỏn sau khi xem xét máy giặt có vẻ tỉ mỉ lắm.

- AAAAAAAAAAAAAAAA, anh nói đùa phải ko? Hôm qua còn chạy tốt sao hôm nay đã hỏng.

- Cô đi mà hỏi nó ý, hỏi tôi làm gì? (trả đũa vụ bữa trc đây)

- Anh! Vậy thì phải gọi thợ vào sửa thôi, chứ ko có máy phải giặt tay đống này để mà tôi chzết à? - Nó nhăn nhó trông đến là thảm hại.

- Máy nhà tôi là máy xịn, thợ linh tinh ko sửa đc đâu. Thôi đành phải đợi mẹ tôi về rồi sử lí sau vậy. Còn từ bi giờ, cô chịu khó làm đứa con gái đảm, chăm chỉ giặt tay vậy.

- Bao nhiêu thế này giặt tay làm sao đc.

- Lúc trc cô to mồm lắm mà. Sao bảo cả tủ quần áo lôi ra cũng giặt đc?

- Nhưng lúc đó tôi làm sao biết đc là máy giặt bị hỏng.

- Đó mới là điều đáng bàn cho cái tật to họng của cô. Thôi đừng nói lằng nhằng nữa, giặt đồ đi, kẻo lại ko kịp!

- Trời ơi, sao bất công vậy? Sao trời ko trừng phạt kẻ xấu xa mà lại đổ tất cả nên đầu con? Con tốt bụng và ngây thơ lắm mà? (Đúng là ngây thơ vô số tội). Sao ở hiền chả gặp lành vậy trời? Cuộc đời này nghiệt ngã vậy sao?.............." - Nó vừa hì hục với đống quần áo vừa than vãn, kêu trời, chửi đất. Xung quanh nó là cả một bãi chiến trường với la liệt quần áo, xà phòng lênh láng như nước sông Tô (cái này là chim điêu mong bà con thông cảm), Vĩnh Quân thì chốc chốc lại vào "ngắm" xem nó làm việc ra sao. Cũng phải thôi, câu đang phải dám sát xem nó có chịu giặt quần áo thật hay chỉ dấp qua hàng nước! (Căn bản quần áo của cậu sạch sẵn rồi mà!)

- Ko thấy chóng mặt à - Nó văng nguyên bàn tay toàn xà phòng là xà phòng vào người Vĩnh Quân.

- Này, bắn hết vào người tôi rồi.

- Sợ bẩn sao cứ rúc vào đây làm gì? Trông ngứa cả mắt!

- Phải dám sát cô chứ sao? Mà đây là nhà tôi, đi đâu, ở đâu, đứng đâu là quyền của tôi.

- Còn một cái nữa đó.

- Cái gì?

- Nằm đâu, ngồi đâu, vệ sinh ở đâu cũng là quyền của anh! (bó tay thật sự!)

- Tôi cũng phải phục cách ăn nói của cô đó. Ko có chút tế nhị gì cả.

- Tế nhị để anh ăn tươi, tế sống tôi àh?

- Thôi, lo mà giặt đi! Miệng lưỡi của cô tôi ko thèm chấp! (đâu có, ko chấp đc mới đúng chứ!) - Nói rồi Vĩnh Quân lại trở lại phòng ngồi xem TV và chắc chắn vài phút nữa lại trở lại viếng thăm nó lần nữa.

## 5. Chương 5

- Hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng "thanh toán" xong đống quần áo chất đầy như núi. Mệt mỏi, bơ phờ, chân tay rã rời, cái mzông thì đau ê ẩm (hậu quả của hơn hai tiếng phải ngồi ì cả mzông đây!)

- Cuối cùng cũng xong. Đúng là ngang với tra tấn! Bi giờ mà phải làm thêm việc gì chắc mình đến xỉu mất! Còn giờ phải đánh một giấc lấy lại sức lực mới đc.

- Chưa xong việc đâu nhóc! - Lại giọng nói quen thuộc và vô cùng đáng ghét vang lên! (mới đc có vài ngày mà đã thân quen rồi sao? keeeeeeeeeeeeeee). - Thế cô ko chịu lau chùi nhà cửa àk?

- Anh đùa đấy àk? tôi vừa mới phải giặt một đống quần áo mệt gần chzết đây.

- Mới gần chzết chứ chưa chzết . Khi nào chzết hẳn hẵng hay.

- Anh nóy thế màk cũng nghe đc àk? Với lại hôm qua tôi vừa lau chùi rồi thây, vẫn còn sạch màk.

- Hôm qua cô ăn cơm thế hôm nai có ăn ko? (Nói như mấy bà mẹ ý nhỉ!)

- Anh...........!

Vĩnh Quân nhìn quanh nhà - Với cô là sạch nhưng với tôi là bẩn, rõ chưa. Thôi đi làm đi đừng có đứng đó mà nói nữa! Mệt. - Vĩnh quân bước quay trở lại phòng khách.

- Này, tôi còn chưa nói song cơ màk! Anh bỏ cái tính chưa nói song đã bỏ đi đi nhé...! "Cầu i vấp ngã chzết đi!" - Nó vừa giứt lời, Vinh Quân đang đy ko hiểu sao chân loạng quạng mất thăng bằng suýt nhào người về phía trước " đo mặt với đất ", trước con mắt trợn tròn mồm há hốc của nó: " ối trời sao linh vậy ta! hê"

\*\*\*

- Aaaaaaaaaa - tiếng nó la vang khắp cả nhà.

- Cô la cái gì mà kinh thế? - Vĩnh Quân từ dưới nhà cũng phải chạy lên.

- Anh xem đi, cái máy hút bụi này, vừa hôm qua còn chạy tốt thế mà hôm nay lại giống cái máy giặt "đơ toàn tập" thế này!

- Tôi nghi ngờ lắm, hay cô làm hỏng.

- Anh nói gì thế? Tôi ko phải là một con ngốc, càng ko phải là một con đại nhà quê như anh nghĩ mà ko biết dùng hai cái thứ này nhé! Mà rõ ràng là hôm qua chúng trả làm sao cả!.... Hay nhà mình có MA!

- Cô đziên àh? Ma ở đâu ra! Thôi tự cô lo liệu đi, miễn là lau chùi sạch sẽ nhà cửa cho tôi là đc! - Vĩnh Quân mỉm cười đắc chí bước ra khỏi phòng.

\*\*\*

Nó hì hục sách nước, giặt rẻ lau và phải lê lết lau chùi từ tầng ba xuống tầng một, từ phòng ngủ ra phòng khách........ Và giờ nó đang có mặt ở phòng của Vĩnh Quân. Chà, căn phòng to, rộng và đẹp quá luôn. Gọn gàng và sạch sẽ! (trái ngược hoàn toàn với bản tính bừa bộn của nó. Cái này nó giống mình!). Đập ngay vào mắt nó là tấm poster hình Vĩnh Quân to tướng đc treo ngay trên đầu giường ngủ. Vẫn cái khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng bù lại là một đôi mắt long lanh, sâu thăm thẳm và đẹp đến mê hồn. Cái mũi dọc dừa thon thả, và nước da thì trời ơi.... trắng như trứng gà bóc. Ngắm hình của hắn mà nó thấy ngậm ngùi cho bản thân mình. Hắn cao, nó đại thấp (nó cao có 1m 53 thôi các bạn àh, mà chỉ số này chắc các bạn biết tôi lấy từ ai rồi phải ko? buồn ghê ta!), hắn mũi cao, nó mũi hổng cao, hắn trắng, cái này nó ko thua. Nhưng tóm lại là nó thấy ấm ức vô cùng! Hắn có phải là con trai hay ko mà sao ông trời lại ban cho nó toàn những nét đẹp của con gái vậy? Tức!........ Nhưng rồi, nó vẫn phải quay trở lại với công việc cao cả của mình: "lau chùi!". Nó cặm cụi lau chùi từng đồ vật trong căn phòng của Vĩnh Quân, chợt nó trông thấy một khung ảnh nhưng bị úp mặt xuống bàn, như kiểu phủ định sự tồn tại của nó. Tò mò nó lất lên xem. Một tấm hình con gái rất đẹp. Mái tóc ngắn dễ thương, và nụ cười đẹp tựa thiên thần. "Con nhỏ này là ai mà đẹp quá vậy?"

- Ai cho cô động vào đồ đạc của tôi! - Vĩnh Quân ko biết từ đâu chạy vào, giựt ngay cái khung ảnh trên tay nó với đôi mắt vô cùng giận dữ.

- Tôi...........

- Cô vào phòng tôi làm gì? - Vẫn đôi mắt ấy.

- Tôi...... lau chùi như anh bảo mà!

- Ko cần, cô ra ngoài đi! Đi ra khỏi phòng tôi! - Nó sợ đến tím mặt. Lần đầu tiên nó thấy Vĩnh Quân giận dữ đến thế! Và cũng lần đầu tiên nó đc trông thấy đôi mắt đỏ ngàu vì giận dữ của hắn, khắc hẳn với đôi mắt đẹp nó vừa trông thấy. Nó vội vàng chuồn lẹ ra khỏi phòng. "Anh ta làm sao ý nhỉ? Có chuyện gì mà phải giận dữ thế? Có mỗi một tấm ảnh thôi mà!"

Vĩnh Quân trong phòng nắm chặt lấy khung ảnh trong tay, tấm hình cô gái cười đẹp như ánh nắng mặt trời nhưng ko hiểu sao trong lòng cậu lại lạnh buốt thế này? Phải chăng là tại cái tiết trời lạnh gía ngoài kia? (chỉ ở bên ngoài thôi vì bên trong đã có..... điều hoà rồi mà!)

Nó lại phải tiếp tục với công việc của mình. Nhìn nó vừa làm vừa thở trông đến là khổ thân. Cuối cùng, nó cũng lau chùi xong cả cái căn nhà rộng thênh thang cùng bao nhiêu đồ vật nội thất trang trí. Đôi tay no tê cứng, trắng bệch vì bị ngâm lâu trong nước lạnh, toàn thân nó rã rời, cái lưng thì như sắp muốn còng rồi, và đôi chân thì chỉ trực ngã khuỵ xuống mà thôi.

- Tôi.... làm xong... rồi! - Nó vừa giứt lời thì cũng là lúc nó ngã khuỵ xuống nền nhà, ngất xỉu. Vĩnh Quân lao như bay từ chiếc ghế sofa ra đến chỗ nó. Cậu vội vàng bế nó chạy lên phòng, đặt nó lên giường, đắp vội cho nó tấm chăn dày thật ấm. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nó, cậu chợt thấy lòng nhói lên một cảm giác lạ kì khó tả. Đau! Cậu vội vàng xoa dầu nóng khắp tay chân, chán cổ cho nó. Trong lòng cậu cứ nóng ran như có lửa đốt. Cậu nắm chặt lấy tay nó như để ủ ấm hơn, ko hiểu sao cậu thấy mắt mình cay xè. Có phải chăng là dầu cao dính vào mắt? "KOOOOOOOOOOOOOO" - Cậu cố xua tan đi những ý nghĩ tệ hại trong cái đầu đang trực muốn nổ tung của mình.

- Con nhỏ này, tỉnh lại đi! Đừng có đùa nữa, tỉnh lại đi! Ly ơi, Ly ơi cô đừng có sao nhé! Đừng có chzết nhé! Tôi sợ lắm! Xin cô đó! Tỉnh lại đi...........!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, sao anh dám cầm tay tôi? - Nó chợt mở mắt và la toáng lên khi thấy Vĩnh Quân đang nắm chặt lấy tay mình! Nó vội vàng giút tay ra khỏi đôi bàn tay to rộng và ấm áp vô cùng của cậu. - Đồ bziến thái, đồ dâm dzê đzê tiện! Sao anh dám giở trò bì ổi ra với tôi?

- Cô nói gì vậy?

- Nếu ko sao anh dám cầm tay tôi?

- Tôi....... tôi sợ cô bị lạnh!(thực ra cậu cũng chả hiểu sao cậu lại cầm tay nó nữa!)

- Có anh lạnh thì có! Đồ dzê xồm!

- Này! Cô đừng có quá đáng nghe!

- Mà sao tôi lại ở trong phòng anh thế này? - Nó tá hoả nhận ra là mình đang nằm trên giường của Vĩnh Quân.

- Đừng nói với tôi là cô ko nhớ gì hết đấy nhé! Cô vừa mới bị.......

-AAAAAAAAAAAAAAA - lại tiếng hét kinh hồn của nó vang lên khi nó trông thấy chiếc đồng hô treo trên tường - Đã 5h hơn rồi hay sao? Thôi chzết tôi rồi! Muộn mất giờ đón bé Tũn rồi! - Đánh con mắt hình viên đạn về phía Vĩnh Quân - Sao anh thấy tôi ngủ say mà ko gọi dậy hả? (ối trời có nghe nhầm ko đó, nó biểu là ngủ say các bác ạh!) Tí về tôi sẽ tính sổ với anh! - Nó nhảy phắt xuống giường lao thẳng xuống dưới nhà trước con mắt trợn tròn vì ngạc nhiên qúa cỡ của Vĩnh Quân. Cậu ko biết có phải là mình vừa gặp ác mộng hay ko? Véo tay đến tím bầm cả mà cậu vẫn ko tin đây là sự thật! "Có đúng là cô ta vừa ngất xỉu hay ko?" - Cái này thì chắc phải đợi đến lúc nó đi đón bé Tũn về mới hay.

\*\*\*

- Ùh! Tôi nhớ rồi. Mà cũng tại anh đó, tôi đã bảo là rất mệt rồi mà anh vẫn cứ cố tình bắt tôi làm

- Xin lỗi!

- Á! Anh cũng biết cũng biết xin lỗi ngừơi khác cơ àh? - Nó cười toe toét nhìn Vĩnh Quân.

- Tôi........ tôi.....

- Anh ko phải xấu hổ. Sai thì nhận lỗi có sao!

- Biết rồi! Mà cô xoa nhanh lên, lâu quá.

- Thì sắp xong rồi. Mà thuốc này hiệu nghiệm ghê, mới có từ hôm qua đến hôm nay, mà mụn đã đỡ hẳn, có khi gần khỏi rồi cũng nên.

- Thì thuốc mẹ tôi mua ở tận bên Ý mà.

- Eò....., ko phải khoe!

- Ai khoe, tôi chỉ nói thế thôi mà.

- Hix! "biết nhà anh giàu rồi!" - Mà này, sao anh ít cười thế?

- Hả?

- Anh cười trông đẹp trai cực!

- Thật sao? Từ trc vẫn thế mà! (kó kẻ đang sướng rơn kìa!)

- Ko, từ trc trông anh cứ kiêu căng đáng ghét làm sao ý. Cái mặt lạnh như tiền. Nói chung là rất đáng ghét. Mà có kười thì cười đểu kinh khủng.

- Vậy ư? Nhưng phải có gì vui mới cười đc chứ!

- Vậy ha! Tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé!

- Ko! Tôi ko phải con nít đâu mà nghe chuyện cười!

- Ai bảo anh con nít mới nghe chuyện cười? Nghe đi mà. Hay tôi đố anh nhé!

-...

- Có một con trâu mẹ và một con nghé con đi qua một cây dừa, quả dừa rời trúng đầu trâu mẹ tiêu luôn. Đố anh biết con nghé con nói gì với trâu mẹ!

- Cô đziên àh? Trâu thì biết nói gì?

- Ko! Sao anh máy móc thế? Cứ cho là nó biết nói đi!

- Thì nó buồn chứ sao?

- Ai chả biết là buồn, nhưng nó nói gì cơ?

- Thì mẹ ơi có sao ko?

- Haaaaaaaaaaaaaa, sai rồi!

- Thế nó nói gì?

- "Tại mẹ có bao giờ chịu đội mũ bảo hiểm đâu!" Keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, có hay ko?

- Lãng xẹt!

- Giỏi anh đố câu khác đi.

- Chỉ sợ cô ko giải ra đc thôi. Đầu óc cô bã đậu lắm mà!

- Anh! Có giỏi đố thử coi!

- Được, nhưng nếu ko giải đc thì sao?

- Thì tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn.

- Cô nhớ đó.

- Đừng vội mừng thế chứ, còn nếu tôi giải đc, ngày mai anh phải làm hết tất cả việc nhà cho tôi? OK?

- Thì OK.

- Vậy đố đi!

- Nghe cho rõ nè!

Vĩnh Quân giơ ngón tay trỏ ra rồi hỏi:

- Đố cô, tại sao các vị thủ tướng ko dùng ngón tay này để chỉ người khác?

- Anh đùa đấy àh? Ai mà chẳng dùng tay trỏ để chỉ ngượi

- Thế tôi mới đố cô chứ! - Vĩnh Quân đắc chị - Ko giải đc àh? Tôi bảo rồi mà!

- Thì.........

- Thôi, cô nhận thua đi!

- Anh phải đề từ từ cho người ta nghĩ cái đã chứ! Tôi có phải là thiên tài đâu mà vừa hỏi đã trả lời đc!

- À, tất nhiên, điều này tôi biết rõ nhất mà!

- Anh.....!

Chợt bé Tũn bỗng dưng chạy vào, líu lo:

- Anh hai ơi, giải dùm em bài này với, khó quá! Em chả làm đc gì cạ

- Đâu?- Vĩnh Quân lấy quyển bài tập của bé Tũn lật dở ra xem, tình cờ thấy sau vở có mấy hình ảnh vẽ lung tung, nguệch ngoạc. - Tũn! Sao vẽ bậy ra vở thế này?

- Đâu có anh hai! Sáng nay, trên lớp, chính tay thằng Tít nó vẽ bậy vào vở em đó, ko phải em đâu. Với lại xấu mù thế này ko phải tay em vẽ mà! (con bé nó có ý khoe là nó vẽ đẹp ý mà.)

- Biết ko phải là tay nhóc vẽ rồi, mà là thằng Tít đc chưa?

- "Ko phải tay em vẽ". A đúng rồi! Tôi tìm ra rồi! - Nó la lên sung sướng, kéo bé Tũn lại hôn chùn chụt lên má con bé - Iu là iu bé Tũn nhất đó! Ôi chị iu Tũn thế ko biết! Cảm ơn nhóc ná!

- Này, có thật là cô giải đc ko đó? - Vĩnh Quân nghi ngờ nhưng vẫn lo lắng nhìn nó.

- Anh nghe tôi giải đáp án nhá. - Nó nắm lấy ngón tay trỏ của Vĩnh Quân - Các ông thủ tướng ko bao giờ dùng ngón tay này để chỉ mọi người, vì đây là "tay anh" chứ ko phải là tay của bọn họ! Đúng ko ta? - Nó cười tươi rói.

- Cô...... cô cũng đc lắm. Thôi tôi mệt rồi, cô về phòng cho tôi ngủ.

- Ấy khoan, tôi sẽ về ngay đây, nhưng chỉ muốn nhắc anh rằng, ngủ sớm vào dành sức mai làm việc nhà nghe.

- Tôi................

- Tôi tôi gì nữa! Định xù hả? - Quay ra phía bé Tũn - Thôi chị em mình về phòng đi, chỗ nào ko hiểu cứ hỏi chị, chị em cũng thông minh lắm đó! - Nó sung sướng quá đi luôn. Bởi lần đầu tiên có người đố nó mà nó giải ra đc (thì các bạn cũng biết nó thông minh cỡ nào rồi mà! keeeeeeeeee).

\*\*\*

- Đó, chỉ đơn giản thế thôi!

- Chỉ đơn giản vậy thôi àh chị?

- Uhm, hình như là thế! Mà có phải thế ko em?

- Dạ............. - Bé Tũn xoe mắt nhìn bà chị tự nhận là thông minh của mình.

\*\*\*

- Ủa sao cái máy giặt lại giặt đc rồi? - Nó ngạc nhiên nhìn Vĩnh Quân đang bình thản bỏ quần áo vào máy giặt.

- Thì hôm qua nó hỏng hôm nay lại ko hỏng nữa.

- Anh gọi người vào sửa lúc nào vậy?

- Chả có ma nào vào đây sửa hết trơn! - Vĩnh Quân thản nhiên bật máy giặt lên rồi quay đi lên phòng lấy máy hút bụi.

- EEEEEEEEEEEEEEEEEEE, sao đến cả cái máy này cũng ko sao hết vậy? Rõ ràng là hôm qua hỏng hết cả hai rồi mà!

- Thì tại cô đáng ghét quá nên chúng mới biểu tình bãi công thế chứ sao!

- AAAAAAAAAAAA, tôi biết rồi, anh đã làm gì đó với chúng rồi đúng ko?

- Cô............. cô tránh ra chỗ khác cho tôi làm, nếu ko muốn thì vào mà làm đi nè! Tôi đếch cần phải giữ lời hứa thua cuộc nữa.

- Ấy ko đc, hiếm khi anh đc lao động là vinh quang, tôi đâu dám tranh công anh! - Nó bước vội ra ngoài nhưng trong đầu vẫn lẩm bẩm: "Chắc chắn mình đã bị hắn chơi xỏ rồi đây! Hắn ta là một tên tồi mà!"

## 6. Chương 6

Vĩnh Quân cứ vừa dọn sạch đc chỗ nào là lại thấy nó bày bữa hết ra đấy. Vĩnh Quân phải bò người ra lau nhà thì nó ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem phim, ăn bánh, vứt vỏ bừa phứa.

- Tôi hết chịu nổi rồi đó nhé! Cô ko thấy tôi vừa mới lau xong àh?

- Sorry nhé! Tôi mải xem phim ko để ý! Mà lau lại có sao đâu, anh thick sạch lắm mà! Thế mới biết đc nỗi khổ của tôi ngày hôm qua! - Nó nhếch mép kười đểu kinh khủng. Vĩnh Quân tức giận bỏ đi......... lau chỗ khác!

Một lúc sau, Vĩnh Quân thấy nó thay quần áo rồi dắt xe ra cửa.

- Cô định đi đâu đấy?

- Thì mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi chả đc đi đâu chơi cả! Nhân tiện hum nay có anh làm tất cả việc nhà nên tôi phải đi "đánh bóng mặt đường" cái , nhớ đường, nhớ phố quá trời! - Nói rồi nó dắt xe lao thẳng ra cổng chẳng để cho Vĩnh Quân kịp nói điều gì. Nói là đi chơi chứ thật ra là nó rẽ về thăm nhà. Vắng nhà biệt tích mấy hôm thế, nó biết bố mẹ cũng lo cho nó lắm.

- Ông ơi, con nó về này! - Thấy nó về mẹ nó mừng lắm , vội chạy ra đón nó - Cái con nhỏ trời đánh này! Mày đi lâu thế mà chẳng liên lạc gì cho bố mẹ. Làm ở nhà, bố mẹ ai cũng lo ày đó!

Nó sụt sịt - Thật ko mẹ? Tại con bận học quá nên ko có tg gọi điện về (điêu chưa kìa!). Với lại hôm nay con về tận nhà rồi còn gì!

- Cha bố cô - Mẹ nó dí đầu yêu nó - Thôi dựng xe vào nhà, bố mày đang nấu chè bí - món mày thick đó (nó thừa hưởng tay nghề nấu ăn từ bố nó đấy. Khác hẳn các gia đình khác, mẹ nó buôn bán nhỏ, còn bố nó thì ở nhà làm nội trợ, cho nên mới có chuyện nó tuy nhà chẳng khá giả gì như mấy cô tiểu thư cùng trường nhưng cũng đc bố nó cưng lắm, chả bắt làm gì, việc nhà bố nó làm tất tuốt.) - Dạ có chè bí ạ? - Nó dựng xe lao như bay vào nhà. Cùng lúc đó, bố nó bưng nồi chè bí ra ngoài, miệng xít xoa: - Con gái rượu của bố cũng biết đường mò về nhà cơ àh? Tưởng đi biệt tăm biệt tíck rồi hả? - Nó choàng tay lên cổ bố nó, hôn cái chụt vào má rõ kêu - Bố nè, con gái rượu của bố ko bao giờ biết quên đường về nhà nghe! Ai bảo có ông bố nấu ăn ngon quá cơ!

- Thôi đi cô, lại nịnh bố rồi. - Nó cười rõ hiền, múc cháo ra bát cho nó - Vào rửa tay rồi ra ăn.

- Ứ, con ăn luôn cơ! Tay con sạch mà, tắm từ hôm qua rồi đó bố!

- Con nhỏ này thật là! - Bố nó lắc đầu nhìn nó cười. "Con bé này ko biết đến bao giờ mới lớn ?!?"

Nó xì xụp húp bát cháo một cáck ngon lành cứ như đã bị bỏ đói bao ngày rồi.

- Ngon... ngon thật bố àh - Nó vừa ăn vừa xít xoa.

- Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng. - Bố mẹ nó nhắc liên hồi.

- Bố ơi, còn thừa bố nhớ bỏ vào ngăn đá cho con nhé, ăn lạnh mới ngon! (nói thế mà chè nóng nó chả đang bụp như gì rồi còn gì!).

- Uhm, nhưng cô ăn thế này thì liệu còn mà để tủ lạnh ko? - Bố nó cười chọc nó.

- Đâu có, con ăn hơi bị ít mà! Ngon thật!

- nó ngẩng đầu lên nói đc vài câu lại cúi xuống xì xụp húp tiếp.

- Thế con ở nhờ nhà bạn tốt chứ?

"Sặc!" - Mẹ nó vừa hỏi mà đã khiến nó ho sặc ho sụa. Nó lắp bắp:

- Tốt... tốt cả mẹ ạ.

- Uhm, nhưng ở nhờ nhà bạn có ảnh hưởng đến nhà người ta ko?

- Dạ...... ko, ko sao mà mẹ.

- Thế bố mẹ bạn con có nói gì ko? Ở nhờ như vậy, có lẽ mẹ cần đến gặp để có đôi lời nói cảm ơn họ chứ!

- Ko........... Ko cần đâu mẹ! - Nó cuống cuồng.

- Sao lại ko, bữa nay mẹ phải đến gặp họ. Ai lại cứ để con ở đó mà ko có lời nào chứ?!?

- Nhưng hai bác ấy đi công tác ở Mỹ cả rồi!

- Vậy hóa ra chỉ có hai đứa thôi àh?

- Dạ vâng!

- Vậy thì mẹ càng phải đến xem chúng mày ăn ở ra sao! Tối nay mẹ đến.

"Á, mẹ đùa đấy àh?"

\*\*\*

- EEEEEEEEEEEEE, con nhỏ kia?

- Ơ, mày đi đâu đấy?

- Tao phải hỏi mày mới đúng! Dạo này mày làm sao mà hễ tan học là đã chả thấy mày đâu? Hay có bồ rồi nhóc?

- Mày điên àh? Ma nó thèm tao!

- Thế dạo này mày đi đâu?

- Tao.............

- Ơ hay từ lúc nào mày quên con bạn này rồi hả? Mà sao trông mày bờ phờ thế? Chắc chắn đang lo nghĩ chuyện gì! Khai mau.

- Tao..........

- Sao mày cứ "tao" mãi thế? Nói vào chủ đề chính đi! Biết đâu tao lại có thể giải quyết dùm mày.

- .........

- AAAAAAAAAAA, mày ko đùa tao đấy chứ?

- Ko, đùa làm gì!

- Như phim truyền hình ý, ko thể tin nổi. Một đứa như mày mà lại ngày lại ngày đc cận kề ở bên anh hót boy, chăm sóc anh và biết đâu............

- Kái con hâm này, tao đang bực mình đây, mày còn đùa cái nỗi gì! Giúp tao giải quyết vấn đề đi.

- Uhm, tao biết rồi. Vấn đề bi giờ là mày ko biết làm thế nào với chuyện tối nay mẹ mày sẽ đến thăm nơi "ở nhờ" của mày chứ gì? Và càng nghiêm trọng hơn khi mày ko thể để mẹ mày gặp Vĩnh Quân và hắn thì cũng ko bao giờ đứng về phía mày chứ gì? Và..........

- Thôi đi bà cô! Tao đau hết cả đầu rồi, mày phân tích nghe cứ như một mớ hỗn lộn vậy!

- Rồi, vậy thì tóm lại là mày ko biết làm thế nào sử lý đc tên Vĩnh Quân chứ gì? Yên tâm, gặp đc "quý nhân phù trợ rồi đó"

## 7. Chương 7

Vừa về đến nhà, thấy Vĩnh Quân đang lau chùi cửa kính, nó vội vàng:

- Âý, sao anh lại phải làm mấy việc này chứ? (hỏi điêu chưa kìa!) Cứ để đấy tôi làm. Anh đi nghỉ đi! - Nó đẩy Vĩnh Quân ra rồi lấy khăn lau chùi rất chăm chỉ khiến cho Vĩnh Quân rất đỗi ngạc nhiên. Cậu chả hiểu nó đang làm gì nữa.

- Cô có bị sao ko đấy?

- Ko, ko sao mà. Chả qua tôi thấy mình thật sai khi bắt anh phải làm việc này! - Tỏ vẻ ân hận mới sợ chứ!

- Thái độ và hành động của cô thay đổi như chong chóng! Nói thật chắc để hiểu đc cô cả đời ko hết! - Vĩnh Quân chép miệng, vươn vai - Đi tắm cái đã, mệt chết đi đc!

\*\*\*

- Vĩnh Quân nè, anh đã xem bộ phim "mặt nạ quỷ" chưa?

- Chưa, nhưng thấy bảo hay lắm.

- Đúng đúng đó. Hay lắm! Tôi đang có một vé đi xem ở rạp đây nè. Nhưng tối nay tôi bận ko đi đc. Bỏ đi thì thật phí!

- Ý cô là bảo tôi đi xem chứ gì?

- Uhm, anh đi đi!

- Sao hôm nay tốt đột xuất vậy?

- Đâu có, chẳng qua tôi có tính tiết kiệm. Bỏ cái vé này thì thật phí. Mà anh lại chưa xem thì cho thôi. Ko đi thì thôi lại còn nghi ngờ lòng tốt người ta.

\*\*\*

- Anh đi thong thả nhé! - Nó cười tươi rói tiễn Vĩnh Quân ra cửa. Vừa nghe thấy tiếng con SH chạy khỏi cổng, nó đã cuống cuồng đóng cái "sầm" cửa lại. Rồi cứ như một đoạn phim tua nhanh, nó lao vào dọn dẹp tất cả tàn tích có liên quan đến sự tồn tại của Vĩnh Quân, àh quên có cả sự giúp đỡ của bé Tũn! Đừng ngạc nhiên vì bé Tũn luôn là đồng minh tốt bụng của nó mà. "Phù! Cuối cùng cũng xong". Chuông cửa chợt kêu!

- Waaaaaaaaaaaaaaaaaa, nhà anh Vĩnh Quân to thật! - Nhỏ bạn nó vừa bước vào nhà đã la lên sung sướng. Nhỏ vừa nhìn thấy bé Tũn đã véo cái vào má con bé.

- Á!... - bé Tũn kêu khẽ bởi cái véo của nhỏ.

- Èo, em anh Vĩnh Quân đây hả. Trông yêu thế.

- Sao ai cũng thích véo má em thế? Yêu sao cứ làm đau em thế? - Bé Tũn nhăn mũi nói.

- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, yêu cho roi cho vọt mà! - Nó và con nhỏ bạn cùng đồng thanh. Cùng lúc đó, chuông cửa lại reo. Cả ba cùng nhìn nhau lo lắng. (liệu có phải là Vĩnh Quân về đó ko ý mà!) Cả ba rón rén bước ra cửa và......... Nó mở cửa thế thôi.

- AAAAAAAAAAAAAAAA, là mẹ! - Nó reo lên sướng!

- Cái con nhỏ này, đừng nói gặp đc mẹ mà sung sướng như thế.

- Chúng cháu chào bác ạ! - Con nhỏ bạn nó và bé Tũn cùng đồng thanh.

- Uhm, bác chào hai cháu. Mà cháu bé này là ai vậy? (thôi chết bữa nọ nc với mẹ nó quên mất là còn có bé Tũn)

- Dạ, em gái cháu ạ.

"Trời ơi, cái con này!" - Nó nhăn mặt nhìn con bạn.

- Bác tưởng chỉ có hai đứa ở với nhau thôi. - Quay sang phía con - Con bé Ly này thật là, chả nói trước gì ẹ là ở nhà còn có em nhỏ thế này, để bố mày làm thêm nhiều thức ăn mang tới. (Phù, hết cả hồn!)

- Bác vào nhà đi ngồi đi ạ! - Con bạn nhanh nhẩu đỡ lấy đống thức ăn.

- Nhà cháu to và rộng thật!

- Dạ vâng, cháu cũng thấy rộng và đẹp thật, nhà này chắc mang phong cáck châu Âu bác nhỉ? - Nó vừa nói, cả ba người còn lại quay ra nhìn nó. - À, dạ dạ... cháu......... - Con nhỏ liếc mắt cầu cứu nó.

- Mẹ à, cái Trang (tên con bạn nó đấy) nó có bao giờ để ý đến nhà nó đâu. Mẹ xem đấy, hỏi một câu rõ ngớ ngẩn. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chắc vậy mới hợp đc với con.

- Cha bố nhà các cô, chỉ chơi thôi có quan tâm gì đến nhà cửa đâu. Thế mà kòn ko lo học thì đúng chịu các cô!

- Dạ vâng, chúng cháu biết vậy mới phải chăm chỉ học thế này đấy ạ.

- Uh, tôi đợi xem bài kiểm tra tới là biết ngay mà!

- À,.... dạ... dạ vâng! - Nó và nhỏ Trang cùng đồng thanh.

- À, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ, mẹ hơi buồn một chút! (trời ah!)

- Dạ, ở kia mẹ ạ!

- Uh.

"Phù". - Hết cả hồn, may mà mẹ bà dễ tin người, "y như bà đó".

- Này, ý gì đó hả. Bà đó, cẩn thận cái mồm dùm tôi!

- Biết rồi!

- Nhưng mẹ chị vui tính giống chị nhỉ? - Bé Tũn cười tươi nhìn nó.

- Uhm, yêu bé Tũn nhất, chả nói cần nói gì cả, lúc nói lại toàn lời hay, ko như cái người này ăn nói linh tinh!

- Á á, tôi lại oánh bà bi giờ, cái tội giám nói xấu tôi này. - Chúng nó cười đùa nhau vui như hội. Chợt mẹ nó bước ra vẻ mặt ko bình thường.

- Sao lại có cái lọ OX "tuốt lại vẻ đẹp trai" thế này? (oái mẹ nó mà cũng biết cái này hay sao? Chắc chắn là một fan ruột của quảng cáo rồi đây! keeeeeeeee).

- Dạ...... - Lần này thì nó lắp bắp ko biết nói sao cả.

- Dạ, àh bác ơi đó là của bố cháu đấy!

- Cái gì? - Lần này ko phải chỉ có mẹ nó mà đến cả nó cũng phải trố mắt trc câu vừa nói

của nhỏ bạn.

- Cháu nói gì vậy? Sao bố cháu lại dùng cái này chứ?

- Dạ bác xem đó! - Quay sang phía bé Tũn - Chả biết con em cháu nó nghĩ gì mà ngày mùng 9 - 9 vừa rồi nó tặng bố cháu cái này đấy ạ! Lại còn bắt bố cháu phải dùng. Mà bố cháu thì yêu nó nhất mà. Chiều con gái út lắm nên mới có chuyện để trong phòng tắm đó bác.

"Cái gì, sao lại đổ ình chứ"

- Trời, trẻ con đó mà. Chắc cháu yêu bố lắm?

- Dạ..........? Bố ạ? Dạ....... vâng. - Giọng nó thoảng một nét buồn mà chẳng ai nhận ra!

- Bác uống cafe nhé.

- Ấy, bác thì cafe gì chứ! Có nước cam thì cho bác một cốc.

- Dạ có đấy bác, ở trong bếp nhà cháu đầy. - Bé Tũn hởn hở.

- Đúng đấy bác ạ, bác cứ ngồi đây nc với nhỏ Ly để cháu đi pha ạ! - Nói rồi nó bước đi hùng hổ.

- Ấy, bác tưởng chỗ đấy là nhà vệ sinh chứ!

- Ôi chết, cháu nhầm!

- À, mẹ xem đấy, cái con này nó chỉ ăn quen thôi mà, nhà rộng quá, mà đầu óc nó thì kém quá, toàn nhầm lẫn lung tung.

- Dạ chắc tại mấy hôm nay cháu học bài nhiều quá, đầu óc nó cứ loạn hết cả lên. - Quay ra đánh mắt như để hỏi: "Phòng bếp ở đâu mày?"

"Ở kia con nhỏ ngốc à!" - Nó cũng đánh mắt trả lời.

- Đúng là chịu hết nổi các cô! - mẹ nó cười hiền từ.

\*\*\*

- Bác uống nước cam đi ạ!

Mẹ nó vừa uống một hụp nước cam đã phải nhăn mặt, cố nuốt ực cái hụm nước cam "mặn chát" trong miệng.

- Sao...... nước cam mặn thế cháu!

- Dạ mặn ạ? Rõ ràng là cháu bỏ đường mà! - Nhỏ Trang đưa cốc nước cam lên miệng thử. - Mặn thật!

- Trời, cái cô bé này đến cả muối với đường cũng ko phân biệt đc sao?

- Cháu........

- Bác ơi, tại từ trc đến giờ bọn cháu toàn đc cô Ba giúp việc làm cả. Mọi thứ gia vị toàn theo sự sắp xếp của cô Ba, chỉ cô ấy mới biết rõ mọi thứ thôi. Dễ nhầm lắm bác ạ. - Bé Tũn đỡ lời cho bà chị hờ!

- Uhm, nhà các cháu lớn thế này, có giúp việc cũng phải. Cái con nhỏ Ly này cũng kém gì, ở nhà cũng chỉ chơi thôi àh, cũng có biết làm gì đâu. - Mẹ nó lại cười hiền từ. Bà tuy nhiều lúc hơi nghiêm khắc nhưng cũng vui tính và tâm lý lắm! Chứ ko như mấy bà mẹ khác chắc giờ ba đứa chúng nó đã đc nghe một bài "cải lương miễn phí" rồi!

## 8. Chương 8

Nó, mẹ nó, bạn nó và bé Tũn cùng ngồi quây quần ăn những món thức ăn do bố nó nấu.

- Ngon... Ngon quá! Bác ơi... còn ngon hơn cả mấy món mà chị Ly đã nấu! - Bé Tũn vừa nói vừa nhai miếng thịt rôn rốt trong miệng. Đấy bố nó toàn nấu những món ăn quái đảng. Từ một miếng thịt bò bình thường mà bố nó chế biến kiểu gì ăn ròn tan mới sợ!

- Hiiiiiiiii, nếu thick bữa nào bảo chị Trang cho đến nhà bác chơi, bác trai còn nhiều món ngon hơn nữa.

- Bác ơi thế còn có những món kì kì như thế này kỏ - Bé Tũn giơ miếng thịt bò - miếng thịt cuối cùng trong đĩa, ra hỏi. Ngay lập tức nhỏ Trang cướp luôn miếng thịt của nó. - Còn nhiều lắm, đưa đây chị ăn hộ để bụng bữa khác cho ăn bù!

- Huuuuu, trả em đi, trả em đi! Chị ăn tham thế, ăn mấy miếng rồi còn kướp của em! Trả đi! Trả đi.......... - Mọi người vui vẻ cười, không khí đang thoải mái chợt tiếng con SH đỗ cái "xịch" trc cửa. "Vĩnh Quân về! Sao hắn về sớm thế? Giờ vẫn chưa hết phim mà!" Sáu con mắt nhìn nhau sợ hãi. Nó nhìn ra cửa, chuyện gì sẽ xảy ra khi Vĩnh Quân từ cánh cửa bước vào? "Làm gì bi h?" - Nó liếc mắt cầu cứu con bạn. " Ơ hay mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?". " Còn em mà!". " Thôi nào, đừng đùa nữa nhóc, nghĩ cách gì đi!"... Chúng nó đang bày binh bố trận tính kế thì chợt tiếng nói của mẹ nó vang lên cắt ngang:

- Có người đến, sao mấy đứa ko ra xem ai?

- Dạ......

- Để em ra mở cửa! - Bé Tũn lon ton chạy ra mở cửa trc 4 con mắt đầy kinh hoàng của chúng nó. Cánh cửa từ từ mở, Vĩnh Quân vừa bước vào.

- A! Anh Quân đến - Vui y như đón khách quý đến chơi.

Như hiểu ý đc bé Tũn, nhỏ Trang cười toe toét:

- Anh họ, anh đến chơi đó à? - Quay sang phía mẹ nó - Dạ đây là anh họ cháu.

- Gì vậy?

- Vậy à, vào nhà đi cháu.

Quá ngỡ ngàng trc hai vị khách lạ đang có mặt tại nhà mình, lại cộng thêm một con nhỏ hâm hấp nào đang gọi mình bằng anh họ, lại dùng từ đến chơi, cứ như là bảo đây là nhà nó ko bằng, đang định lên tiếng thắc mắc, chợt.........

- Anh Quân, lên đây em nhớ cái, bài này khó quá, em mãi ko giải đc! - Bé Tũn vừa nói vừa cố lôi xềnh xêch anh nó lên phòng.

- Nè, từ từ.... Anh bảo từ từ rồi mà! Sao mày cứ kéo anh kinh thế!....

\*\*\*

- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii, con bé Tũn nhà cháu nó thế ý mà, nó quý anh họ lắm.

- Uhm, cậu trai này cũng xinh trai gớm. - Mẹ nó buông một câu xanh rờn như trúng tim đen hai cô gái "non nớt". - Mà ba đứa ngủ chung hay riêng?

- Dạ? - Nhỏ Trang đơ ra (khổ máu lên não chậm! vẫn chưa hiểu câu hỏi đơn sờ giản thế của mẹ nhỏ bạn!)

- Dạ tất nhiên là chung rồi! Ba chúng con cùng ngủ chung một phòng mẹ ạ!

- Vậy à? Uhm, mua đông ngủ ôm cho ấm! À mà, ẹ lên tham quan phòng học tập của các con xem học hành thế nào?

- Dạ? - lần này thì là cả hai đứa cùng đơ luôn!

\*\*\*

- Phòng con đây!

- Thế đây là phòng của ai? - Mẹ nó chợt đứng lại hỏi khi thấy bé Tũn và ông anh họ của nhóc.

- Dạ......... phòng....... Mẹ ơi phòng linh tinh ý mà! Mẹ vào xem phòng con đi, anh họ Trang đang dạy bé Tũn học mà!

- Thì mẹ cũng chỉ hỏi thôi mà, nhưng hình như nhà ko có con trai mà! Sao phòng này trang trí lạ thế?

- Dạ............ " Mày ơi đỡ hộ tao đi!". " Tao chịu thôi!"

- Đây là phòng của cháu!

- HẢ! - Cả ba cái miệng cùng mở to.

\*\*\*

- Thôi mẹ về đây, các con ngủ ngon nhé! Nhớ dậy sớm mai đi học. Chăm chỉ học vào đó. À mà Quân, trăm sự nhờ vào cháu đấy! Hai cái đứa này là học hành vớ vẫn lắm!.... - Mẹ nó nhắc nhở một hồi rồi tươi cười ra về.

Mẹ nó vừa rời khỏi, nụ cười tươi ơi là tươi trên môi Vĩnh Quân tắt luôn, trở lại với khuôn mặt lạnh tanh.

- Ba người giỏi lắm! - Vĩnh Quan toan quay đi, chợt:

- Còn cô kia, chưa định về sao?

- Hả? À vâng em... em về ngay đây ạ! Mày ơi tao về! - Nói rồi nhỏ Trang chuồn còn nhanh hơn chạy khỏi căn biệt thự.

...

" - Thế là thế nào? - Mẹ nó trợn mắt hỏi.

- Bác đừng hiểu lầm! Cháu hè nào cũng về đây ở, dạy học cho hai nhỏ em. Nên căn phòng này hai chú gì cháu dành riêng cho cháu. Lâu lắm rồi, sau đợt hè cháu mới trở lại đó. Vẫn thế, chẳng thay đổi tí nào!...

- Vậy à? Tại bác cứ đa nghi. Mà cháu học tốt lắm à?

- Vâng, anh trai cháu đứng đầu trường đó bác.

- Vậy sao? Thế thì cần nhờ sự giúp đỡ của cháu rồi. Con Ly nhà bác nó xin ở hẳn đây để ôn bài. Bác mong cháu có gì thì giúp nó. Nó ở lớp học hành lẹt đẹt lắm. Cô giáo toàn phê bình thôi.....

- Mẹ này.....

- Dạ vâng, bác cứ yên tâm ạ - Vĩnh Quân cười rõ tươi!" - Đó diễn biến của sự việc trc đấy. Có còn tò mò vì sao mẹ nó lại có thái độ như trên ko? HIIIIIIIIIIIIIIIII.

## 9. Chương 9

- Chị Ly ơi kể chuyện cho em đi! Hôm nay chị kể nhiều vào nhé! Mai em đc nghỉ ko phải dậy sớm.

- Uhm, thế Tũn có thick nghe chuyện "gấu con ko nghe lời bố" ko? Chuyện này hay lắm! Gấu con sống cùng với mẹ và ba. Ba mẹ gấu yêu gấu con lắm. Nhất là gấu bố!.... - Nó mải mê với câu chuyện, chợt nó giật mình bởi tiếng khóc nấc của bé Tũn. - Tũn em làm sao thế?

- HUUUUUUUUUUU, chị ơi em là một đứa trẻ hư đúng ko?

- Tũn nói gì vậy? Tũn là cô bé ngoan nhất mà!

- Thế sao ba Tũn ko bao giờ về với Tũn, Ba đi làm lâu thế rồi mà, có phải ba vẫn chưa thấy Tũn là một cô bé ngoan ko? Các bạn của Tũn ai cũng có ba sao Tũn ngoan thế mà ba ko chịu về?

- Ko, ko mà! Tũn ngoan mà! Ai bảo với Tũn là Tũn ngoan thì ba sẽ về?

- Mẹ, cô Ba và cả anh hai nữa! Tũn là một cô bé hư! Tũn ko phải là một cô bé ngoan nên ba mới ko thương Tũn, ko chịu về cho Tũn gặp mặt!....

- Tũn, ko phải đâu! Tũn nghe này, ba em đã..............

- Cô im ngay đi! Cô biết gì mà xen vào chuyện của nhà tôi. Cút ra khỏi đây ngay! - Vĩnh Quân từ đâu chạy vào ôm lấy bé Tũn và mắng tới tấp nó. Quá bất ngờ, lòng tự trọng bị tổn thương, nó ôm mặt khóc chạy ra ngoài.

- Tũn, nín đi em. Rồi ba sẽ về mà. Đừng khóc nữa....

- Anh hai ơi, ba sẽ về chứ?

- Uhm! - Mắt cậu đượm buồn.

- Anh hai ơi, Tũn ko khóc nữa! Anh hai ra dỗ chj Ly đi!

\*\*\*

- Này! - Vĩnh Quân giơ chiếc khăn tay ra cho nó.

- Tôi ko cần!

- Lau đi! Khóc trông xấu lắm!

- Tôi xấu kệ tôi! Tôi lúc nào mà chả xấu. Có bao giờ anh coi tôi ra gì đâu!

- Tôi xin lỗi! Coi như lúc nãy tôi đã sai, đã hơi nặng lời với cô!

- Nhưng tôi nói có gì sai đâu! Ba anh đã mất lâu rồi, sao anh và mọi người trong gia đình anh lại lừa dối nó? Lại còn bảo nó phải ngoan thì ba nó mới về! Lừa dối trẻ con thế mà đc sao?

- Nhưng chúng tôi sợ nó mặc cảm ko có bố!

- Thế để cho nó mặc cảm vì mình là một đứa trẻ hư thì đc hay sao?

- Tôi... tôi.....

- Tôi hiểu rồi! Anh ko phải nó gì nữa. Dẫu sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bé Tũn.

- Cám ơn cô!

- Há? Hiiiiiiiiiiii. Tôi phải cũng phải cám ơn anh vì chuyện ban nãy. Chuyện mẹ tôi đến chơi đó.

- À, cô cũng giỏi thật! Tôi biết mà có bao giờ cô lại tốt bụng thế.

- Nhưng sao anh lại về sớm thế? Anh mà về như đúng kế hoạch thì sẽ chẳng có chuyện gì cả! Kế hoạch của chúng tôi sẽ thành công mĩ mãn!

"Cốp" - Vĩnh Quân gõ đầu nó. - Á!

- Còn nói đc à? Tại cái vẻ của cô đó. Đúng là đồ kiệt xỉ, mua thì mua vé hạng đểu, bắt tôi ngồi hàng cuối cùng, chả xem đc gì, lại chen chúc! Mệt! Về ngủ cho rảnh.

- Thì có tiền đâu mà mua vé sịn!

- Cô thật là.......... - Mắt cậu lại đượm buồn nhìn về phía căn phòng bé Tũn.

- Ê theo tôi! - Nó kéo Vĩnh Quân trở lại phòng bé Tũn!

- Bé Tũn có thick chơi trò đồ hàng ko?

- Dạ?

\*\*\*

Nó là mẹ, bé Tũn là con và tất nhiên Vĩnh Quân là bố rồi! Ba người chúng nó chơi trò gia đình!

- Con đi học đây, con chào mẹ, con chào bố! - Bé Tũn nhảy lên hôn chụt cái vào má anh nó, (kiểu giống tạm biệt bố như trong phim nó vẫn xem ý mà! Mọi lần là lý thuyết giờ đã đc thực hành! keeeeeeeee).

- Uhm, đi đi nhóc.

"Bộp" - Nó đáp gối Vĩnh Quân - Con chứ ko phải là nhóc!

"Bốp" - Vĩnh Quân đáp trả nó. - Biết rồi!

" Bốp, bốp..... Bốp....." - Ba đứa chúng nó thi nhau đáp gối, la hét vui như tết. Bé Tũn cười tít mắt.

- Ba mẹ ăn cơm nè, ba ăn thịt gà đi! - Bé Tũn gắp hẳn con gà nhựa đồ chơi cho anh nó, ý lộn giờ là ba nó.

- Hiiiiiii, ngon quá à? Con gái ba thảo ghê !

- Ba gắp ẹ đi!

- Hả? À uhm. - Vĩnh Quân quay sang gắp hẳn con tôm hùm nhựa to tướng cho nó - Vợ yêu anh nhiều cho bổ nè!

- HIIIIIIIIIIII " Nói như đúng rồi ý! Có nhất thiết phải gọi ngọt ngào dễ sợ thế này ko?" Cám ơn mình! Mình ăn từ từ kẻo nghẹn nhé! keeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

\*\*\*

- Thôi muộn rồi! Đi ngủ thôi!

- Cả nhà mình cùng ngủ chung đi! Con muốn ngủ cùng ba mẹ!

- Hả? - Nó, Vĩnh Quân............

Bé Tũn kéo hai đứa chúng nó xuống giường. Bé cười toe toét kéo tay anh hai và nó lại, đặt lên bụng mình ngủ khì. (ko phải nói cũng biết là bé Tũn đòi nằm giữa rồi đúng ko! Mà nhỏ đó ko đòi thì hai đứa chúng nó cũng bắt phải thế ý chứ! keeeeeeeeee). Tay Vĩnh Quân đặt lên tay nó, một cảm giác như một luồng sóng điện đi qua hai đứa. Vĩnh Quân ko hiểu sao mình lại như vậy! Đây ko phải là lần đầu tiên cậu nắm tay nó, càng ko phải là

lần đầu tiên cậu nắm tay con gái. Có lẽ nào là do đây là lần đầu tiên cậu đc ngủ chung với một đứa con gái! Trước khi nhắm mắt đánh một giấc, bé Tũn còn cố nói:

- Anh chị nửa đêm đừng bỏ nhóc một mình nhé! Sáng mà tỉnh dậy ko có hai người kế bên thì Tũn ko chơi với hai người nữa đâu!

Nó và Vĩnh Quân ngao ngán nhìn nhau bằng ánh mắt "phải nghe nó à?"! Nó đánh đôi mắt sắc như dao về phía Vĩnh Quân đe doạ "Anh mà làm trò gì bì ổi thì đừng trách tôi đó!". "Cô nằm mơ ban ngày đó à? Ngủ đi đừng ở đó mà tưởng bở!". " Biết đâu đấy, anh đang ở tuổi dậy thì mà! Keeeeeeeeeeeeeeee!" - Nó cười nham nhở rồi lăn ra ngủ liền! Cả một ngày vất vả rồi mà! Giấc ngủ đến với nó thật nhanh!

Nửa đêm, Vĩnh Quân chợt tỉnh giấc. Cậu bật đèn ngủ, định đứng dậy, nhưng ko thể. Ko phải chỉ có tay bé Tũn nắm chặt tay cậu, mà sức kéo chính lại ở đứa con gái đáng ghét kế bên kia. Cậu định đưa tay ra gỡ chợt cậu lặng người. "Con nhỏ này ngủ đẹp quá!" Đây ko phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó lúc ngủ say. Nhưng khác với lần trc, nó bị ngất còn lần này nó đang say sưa tận hưởng một giấc ngủ ngon lành. Cái mắt nó nhắm nhẹ nhàng, để lộ cặp lông mi cong và đen, đẹp đến lạ kì. Cái miệng nhỏ xinh, mùa đông mà đỏ mọng cứ như là đc phủ một lớp son bóng dưỡng vậy! Nhìn nó ngủ bình thản, hình như còn hơi mỉm cười nữa! Đẹp như một thiên thần. Vĩnh Quân bị cuốn hút thực sự. Ko hiểu sao, khuôn mặt cậu cứ thấp dần thấp dần...... gần như sắp chạm đến mặt nó, àh ko gần hơn nữa là đôi môi nó! "Koooooooooooooooo đc! Mày làm cái gì đó Quân? Mày bị điên rồi! Con nhỏ đó ko hợp với mày! Mày ko đc làm trò bì ổ này! Mày ko đc phép!..." Tự trấn tĩnh mình thế, nhưng cái đầu thông minh của cậu vẫn ko ngăn nổi bản thân cậu nữa. Khuôn mặt cậu một lần nữa lại thấp xuống, và...... "KOOOOOOOOOO!" Cậu giật mạnh cái đầu lên trc khi kịp chạm đôi môi hồng mọng của nó! Cậu nằm phịch xuống giường. Nhắm chặt mắt lại, cố xua đi hình ảnh con nhỏ thiên thần đang ngủ. Con bé nói đúng, cậu đang là một thằng nhóc ở tuổi dậy thì!

\*\*\*\*

- AAAAAAAAAAAAAAAA, 7h rồi! Muộn học rồi! - Nó la toáng lên khi chiếc đồng hồ vừa điểm đúng 7h sáng. Vĩnh Quân cũng choàng dậy! Hai đứa chúng nó cuống cuồng lật tung chăn rời khỏi giường. Bé Tũn cũng bị đánh thức luôn. Và nó nghiễm nhiên đc chứng kiến cảnh tượng hai anh chị nó hấp tấp, vội vàng, luống cuống. Người sang ngang, kẻ rẽ trái, người đi thẳng, kẻ đâm vô, hai chúng nó cứ đụng nhau đến đau điếng cái đầu.

- Anh đi đâu vậy? Sao cứ va vào tôi hoài vậy?

- Cô va vào tôi chứ bộ! Cứ loạn xạ hết cả lên!

Hai đứa chúng nó cùng lao vào phòng tắm, hai cái miệng, tranh nhau cái bồn rửa mặt, tranh nhau tuýp thuốc đánh răng, vừa đánh răng lại phải vừa tranh nhau nước. Khăn mặt với lấy lộn lung tung cả!

- Áo đồng phục đâu? Hôm nay là thứ bảy!

- Ở đâu nhỉ, tôi cũng ko biết nữa!...... A đúng rồi, vẫn ngoài dây phơi! Nhanh lên! - Hai chúng nó lại cùng lao ra cửa. "Cốp" - Lại đụng trúng nhau. Vừa xao trán vừa lao lên tầng thượng lấy đồ. Trông chúng nó chạy đua với thời gian thật thảm hại!

\*\*\*\*

- Tũn ơi, ở nhà ko đi đâu nhé, lấy tạm bánh gối trong tủ lạnh ăn hộ chị nhé!

- Có lên xe ko? Muộn rồi, cứ ở đó mà liên thiên nữa!

- Rồi! - Nó ngồi vội lên xe Vĩnh Quân, vớ lấy cái mũ bảo hiểm cậu đưa. Ôm ghì lấy eo cậu. Giờ chúng nó chả bận tâm gì cả. Ko cần biết mình đang ôm ai và mình đang đc ai ôm. Mà bao lâu nữa thì đến trường. Liệu có gặp phải ông thầy giám thị "hắc xì dầu" ko!

Chiếc xe SH đỗ cái phịch xuống nhà dân. Vớ cái vé xe, hai đứa nó tức tốc lao lên trường. (Đừng ngạc nhiên sao lại ko gửi xe trong nhà xe của trường. Bởi đơn giản chúng mới học cấp III chưa đủ tuổi lái xe. Toàn phải gửi xe chui thế thôi.

- May quá ko có thầy!

- Chắc thầy lại vô nhà vệ sinh nữ kiểm tra rồi! - nó cười toe nói.

....

- Cô kia, nói lại nghe coi!

## 10. Chương 10

Nó sợ xanh mắt khi thấy thầy giám thị từ đằng sau bước tới.

- Em... em chào thầy ạ! - Nó cười một cách khổ sở!

- Cô cũng biết lễ phép thế sao? Tôi nhắc lại, một lần nữa mà tôi nghe thấy ai nhắc tới cái chuyện vệ sinh nữ thì... đừng có trách tôi! - Ông thấy nói mà tái tê nỗi lòng.

\*\*\* Bữa là thế này, hum đó, thầy giám thị đi kiểm tra chuyện mấy anh nhóc chuyên gia vô nhà vệ sinh để hút thuốc trộm. Nhưng kiểm tra mãi mà ko thấy nhân nào, mà cái bản tính đa nghi, hiếu thắng của thầy thì ko thể tin là hôm nay "học sinh ngoan đột suất"! Ngay lúc đó, lại thấy phòng vệ sinh nữ có khói bốc ra. Đoán chắc là tụi này đang chốn vô đây hút thuốc. Lấy hết sức bình sinh đạp cửa nhà vệ sinh nữ xông vào!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng la thất thanh của hai cô nàng trong nhà vệ sinh. Trong đó một nàng đang kéo quần và một nàng đang đốt thư tình - nguồn gốc của đám khói mà ông thầy của chúng ta tưởng là học sinh mình hút thuốc trộm! keeeeeeee.

Và từ hôm đó, truyền thuyết về thầy giám thị đc lưu truyền rộng rãi như chúng ta đã biết! keeeeeeeeeee. (cái này hơi ngoài lề, trường bạn nào có phi vụ giống thế này ko? Nói trc tui bịa đó, đưng nghĩ là tui lấy từ trường nghe. Chít tui đây! keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)\*\*\*\*

- Hai cô cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?

- Dạ tại bữa nay em có chút chuyện....

- Vĩnh Quân? - Lúc này thầy giám thị mới nhận ra sự có mặt của học trò cưng. - Sao em có việc bận àh? Ừ thôi thầy tha cho lần này. Lần sau còn tái phạm là sẽ xử lý nghiêm đó!

- Chúng em cám ơn thầy ạ! - Nó cười toe toét nhìn ông thầy yêu ơi là yêu! (lần đầu, nó thấy thầy giám thị hắc xì dầu dễ tính thế!)

Chợt....

- Sao áo cô rộng thùng thình thế kia? Hình như ko phải áo của cô.

Nó và Vĩnh Quân vội nhìn nhau, tá hoả nhận ra hai đứa mặc lộn đồ.

- Cả Vĩnh Quân nữa, sao áo cộc thế kia?

- Em... em...

Hai đứa chúng nó cuống cuồng cởi áo, đổi lại cho nhau trc con mắt kinh ngạc của thầy giám thị

- Hai cô cậu ..... sao lại mặc nhầm áo của nhau?.... Có phải đêm qua.... hai người....

- Ấy ấy, thầy.... đừng có mà.... nói bậy nhé! Thầy ko có nhìn thấy.... thì đừng có suy đoán lung tung! - Nó gân cổ lên nói như để chặn lại dòng suy nghĩ trong cái đầu "tệ hại, đa nghi" của ông thầy.

" Cốp" - ông thầy cốc đầu nó đau điếng. - Cô giỏi nhờ? Dám bảo tôi nói bậy! Cô tưởng tôi ngốc lắm sao? Ai chả biết cô và Vĩnh Quân đâu có thể! Một người như Vĩnh Quân mà lại chấp nhận một con nhóc học thì kém, lại ương bướng, phá phách.... Con gái gì mà ăn nói bỗ bã, phát ngôn bừa bãi (nhớ lại cái vụ vừa nãy đây).....

- Thầy thôi đi, em và cô ấy là một đôi đó ạ!

- Hả? - Nó và ông thầy cùng mồm há hốc.Vĩnh Quân vừa nói gì vậy? Chuyện động trời rồi!

\*\*\*\*

- Anh thật là, nếu mà ko nói linh tinh thì giờ đã chẳng phải ở đây trực nhật nhà kho thế này!

- Tại tôi ko muốn nghe ai hạ thấp cô như thế!

- EEEEEEEEEEEEEEEEE, anh nói lại đi! Có thật là lúc nãy anh bênh vực tôi đó sao? - Nó nở nụ cười tươi rói, chờ đáp án của Vĩnh Quân.

- Thế đợi tôi trình bày cô mới biết hay sao? Mệt!

- HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Bi h mới biết anh vẫn còn nhân tính! keeeeeeeee

- Cô nói gì thế hả? Hoá ra từ trc cô dám coi tôi là mất nhân tính sao? Cô giỏi lắm! - Vĩnh Quân vừa nói vừa lấy cái chổi hất bụi vào người nó.

- Nè, bụi chết đi đc! .... Mà đúng đó, heeeeeeeeeeeeeeeee. Tôi cho anh biết tay này! - Nói rồi nó lấy cái chổi đập tới tấp vào người Vĩnh Quân.

- EEEEEEEEEEEEEEEEEE, cái chổi bẩn đó, đừng có đập vào người tôi! ..............

- Cứ đập đó.

- Chết cô này, chết cô này!....

- AAAAAAAAA.... Cứu với.... cứu với....

Hai đứa chúng nó chạy đuổi nhau vòng quanh nhà kho, la hét inh ỏi. Cũng may là nhà kho kín chứ thầy giám thị mà nghe tiếng lại bắt phạt nặng thêm.

- Hụ uuuuuuuụu! - Nó nhảy phốc lên chiếc bàn cũ - Ê hèm! Hự! Tên kia nghe đây, ta là siều nhân GAO! Nể tình ngươi cao dáo đẹp trai ta tha cho ngươi! HAAAAAAAAAAAAAA.

Vĩnh Quân cũng lấy đà nhảy phắt lên chiếc bàn - Còn ta là người Nhện, nể tình người con gái chân yếu tay mềm (thực ra cũng định nói là " xinh xắn, dễ thương" nhưng ko hiểu sao ko thế nói ra đc!) nên ta tha cho ngươi! Haaaaaaaa

Cả hai đứa chúng nó cùng cười hả hê!

- Chúng ta dọn dẹp hay phá phách vậy nhỉ?

- Ngốc thế! Cả hai đó anh!

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Hai đứa chúng nó lại cười hả hê!

- Cô có người yêu chưa?

- Uả sao lại hỏi thế?

- Thì tò mò muốn biết!

- Chứ ko phải là thick tôi rồi đấy chứ? - Nó cười hỏi mắt cứ nhìn chằm vào mắt Vĩnh Quân,

- EEEEEEEEEEEEEE, đừng tưởng bở nhé nhóc! Ko nói thì thôi!

- Chưa! - Nó đáp gọn lỏn!

- Đùa, ko có người yêu thật àh?

- Uhm!

- Chưa yêu bao giờ?

- Uhm! Anh hỏi lắm thế? Ai chả biết anh đẹp trai, yêu lắm!

-....

- Kể cũng lạ, người ta bảo rằng anh thay người yêu như thay áo, hẹn hò bạn gái cứ gọi là tít mít. Thế mà từ hồi tôi đến nhà anh đến giờ, chưa thấy anh đi chơi với bạn gái bao giờ, toàn ở nhà phá tôi ko à?

- Chả biết nữa! Tự dưng chán!

- HIIIIIIIIIIIIIIII. Hay anh thích tôi thật!?

- Cái con nhỏ chuyên gia tưởng bở này! - Vĩnh Quân nhảy xuống khỏi bàn - Dọn dẹp chiến trường thôi ko tí thầy đến lại rách việc! - Hình như có người đang đánh trống lảng!

"Keng... Kenh..." Tiếng kéng tan trường vang lện

- Cuối cùng cũng hết giờ! Mỏi chết đi đc!

- Thôi đi! Bà còn đc nghỉ hẳn hai tiết đầu còn gì!

- Èo èo èo! Nói hay quá ta! Có phải đc nghỉ chơi ko đâu! Tôi phải dọn cả một cái nhà kho đó bà!

- Hiiiiiiiiiiiiii, biết rồi! Và một mình ở cạnh anh Vĩnh Quân chứ gì?

- Này, nói lung tung gì đấy?

- Thì cả trường đang xôn xao hết cả lên vì vụ bà và hotboy trường mà! Hai người là một cặp nhanh vậy. Hôm qua còn....

- Bà nói gì vậy? Một đôi cái gì?

- Tui chả biết chỉ biết mọi người đồn ầm lên thế thôi.

- Giời ạ, đúng là....

Bỗng.

- Bạn có phải là Ly 11a13?

- Uh, là mình!

- Có người nhờ gửi cho bạn cái này.

- Của ai vậy?

- Hiiiiiiiiiii, mình cũng ko biết. Cậu cứ mở ra xem là biết mà. Mình đi đây! - Con nhỏ chạy đi những vẫn kịp săm mờ soi nó. Cũng phải thôi nhờ Vĩnh Quân mà nó giờ cũng đc nổi tiếng cả trường rồi đấy. Ko biết có đc xin chữ kí ko nhỉ?

"Hẹn một mình ra sau trường nhé!"

- Á à nha, anh nào hẹn vậy?

- Ko biết! Ko thấy đề tên.

- Hay là của anh Vĩnh Quân?

- Bà điên à? Anh ta hẹn mình ra làm gì?

- Biết đâu đấy, có điều ấp ủ muốn nói chả hạn!

- Bà một vừa hai phải thôi.

- Xí, mà này tôi đi cùng với nhé!

- Thôi đi, ko thấy người ta hẹn là đi một mình sao?

- Biết rồi, ko dám làm phiền! Thôi đùa tí thôi. Tôi về trc nhé, có gì hay ho nhớ kể đó! Good luky!

- Thanks!

Nó vội vàng đi ra chỗ hẹn. Ko hiểu sao nó lại cứ nghĩ đến Vĩnh Quân. Nó đúng là hâm thật! Vừa mới mắng con bạn xong giờ nó lại có ý nghĩ y hệt con bạn. "Hay anh ấy có điều muốn nói với mình? Hay là...." Nó vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Cô nàng này chắc đang sung sướng lắm!

- Ê con kia, ra rồi à? - Tiếng một đứa con gái quát lên làm nó giật mình. Nó quay lại. Hóa ra ko phải là Vĩnh Quân hẹn nó ra đây, Mà là bọn con Kets - nổi tiếng bưởng trường! Nó ngơ ngác ko hiểu tại sao nó lại dây dưa gì đến bọn này.

- Các người hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

"Bốp" - Nó vừa rứt lời thì con vừa nãy (Kets) lao đến tát bốp nó một cái. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì con Kets lên tiếng.

- Tiên sư mày, sao mày dám cặp với anh Vĩnh Quân của tao? Mày ko biết sợ à con? (À hóa ra con này đánh ghen. À phải rồi, nó từng là người yêu của Vĩnh Quân)

- Ai bảo mày thế? Tao và hắn chả có gì cả. Chỉ là hiểu nhầm thôi! - Nó ngẩng mắt, mắt nhìn thẳng vào con Kets.

- Mày ko phải chối con! Chính mắt tao hôm nay trông thấy mày ngồi sau xe ôm eo Vĩnh Quân. Giờ mày lại còn chối à? - Một đứa trong lũ vênh mặt lên nói.

- Đó... đó là vì... - Nó ko biết phải trả lời sao nữa.

- Đánh chết mẹ nó đi! Tát một cái \*\*\*\*\* đã đâu!

Con Kets lại nhảy vào dang tay tát nó thêm cái nữa, nhưng nó kịp giơ tay đỡ lại rồi đẩy con nhỏ ra. Con Kets tức mình lao tới đạp nó một cái ngã nhào xuống đất. Hai con trong đám chạy tới giữ chặt ko cho nó dậy.

- Chúng mày làm cái gì đấy, buông tao ra!

Con Kets tiến lại, giẫm nguyên cái chân lên tay nó. Vừa nghiến thịt, con nhỏ vừa rít lên từng lời:

- Thick ôm người yêu tao này! Tao ày chết nghe con. Mày nghe cho rõ đây, Vĩnh Quân là của tao. Tao cấm mày có bất kì mối quan hệ nào với anh ấy. Nếu ko tao ày chết thật đấy con ạ.

- Mày nghĩ.... mày muốn gì cũng đc sao? Vĩnh Quân ko phải là của tao, nhưng cũng chả là của mày đâu! Mày đừng có nhận vơ. - Nó cắn răng chịu từng cái nghiến chân của con Kets, cái bản tính ko chịu khuất phục của nó ko cho phét nó đc kêu một tiếng đau hay nằm yên để cho nó làm thế mà ko nói gì cả! - Mày tưởng mày làm thế này thì Vĩnh Quân sẽ là của mày sao? Anh ấy chỉ càng ghét mày thêm thôi.

- Con chó kia, mày còn thick già mồm à - Con Kets vừa nói lại vừa nghiến lên da thịt nó, máu đã ứa chảy, tay nó đau lắm, nó gần như ko thể chịu nổi nữa. Mắt nó cay xè, nước mắt đã ứa ra hai hàng.

- BUÔNG CÔ ẤY RA! - Vĩnh Quân vừa chạy tới quát lớn! Cả lũ tái mặt đứng dẹp sang hai bên, con nhỏ Kets vội buông chân ra khỏi tay nó, lắp bắp:

- Em...

- Cô im đi! - Con mắt Vĩnh Quân nóng đỏ. Khiến con nhỏ sợ xanh mặt. Vĩnh Quân chạy lại đỡ nó, nhìn đôi tay dập nát, đầy máu của nó, nỗi tức giận trong cậu gần như dâng trào tột đỉnh.

- AI CHO PHÉT CÁC CÔ LÀM THẾ NÀY?

-... - Cả lũ im phắc ko dám nói lời nào.

Đánh con mắt tức giận về phía con nhỏ Kets

- Cô tưởng làm thế này thì tôi sẽ đến bên cô sao? Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cô ko hề có gì hết. Tất cả chỉ là chơi đụa Ngay từ đầu tôi đã nói rõ rồi, chính cô cũng đồng ý. Và giờ cuộc chơi đó đã hết. - Quay lại nhìn nó rồi tiếp tục nói: - Tôi cấm các người từ giờ trở về sau, còn động vào cô ấy thì tôi sẽ ko tha cho các người đâu. Giờ thì cút đi! - Cả lũ nháo nhác chạy.

- Cám ơn!

- Tay cô bị thương nặng đó.

Ngước nhìn đôi tay mình, nó gượng cười:

- Hiiiiiiii, ko sao đâu, xước nhẹ thôi mà!

- Thế này mà còn kêu ko sao? - Vĩnh Quân gắt lên, chợt cậu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó, cậu vội dịu giọng xuống - Đau lắm à? Để tôi băng nó lại nhé! - Nói rồi cậu vội cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi "xoẹt.... xoẹt" Chiếc áo sơ mi trắng bên trong "đi" luôn cái ống tay áo!

- Anh là gì thế? Sao lại xé áo hả?

- Thì mới có cái để băng vết thương chứ! Mà ko sao đâu, ở nhà tôi còn đầy áo như thế này! Hiiiiiiiiiiiii

- Xí, tinh vi nó vừa thôi!

- Thôi để yên tôi băng cho. - Vĩnh Quân vừa nói vừa đỡ nhẹ nhàng tay nó lên, nhìn vết thương mà cậu có cảm giác đầy xót xa, đau nhói trong lòng. Cậu thật dịu dàng quấn từng vòng vải áo, khẽ khàng, cẩn thận hết mức. Đơn giản vì cậu sợ sẽ làm nó đau mà. Con đối với nó, ánh mắt nó ko sao rời khỏi cái khuôn mặt mùa đông là lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đăm chiêu, toát lên sự lo lắng cực độ, và đôi tay mềm ấm áp và dịu dàng vô cùng. Ko hiểu sao nó lại có cảm giác như muốn cảm ơn lũ con Kets! Lạ thật à nghe!

- Lên lưng tôi cõng về!

- Sao? - Nó há hốc miệng ngạc nhiên.

- Ko thick thì thôi! Nếu khoẻ thì cứ "căng hải" mà đi!

- Ko, ý tôi là mình đi xe máy mà!

- Tôi đưa cho bạn rồi!

- Sao lại đưa? Mình còn phải về chứ!

- Ko đưa liệu rằng có biết tin để đến cứu cô ko?

- Hả? Anh có bị điên ko đó? Chỉ để có đc thông tin tôi bị uýnh mà anh đổi cả một con xe sao? Trời ơ! Anh có biết suy nghĩ ko đó!

- Này, này, hình như cô đang hiểu lầm thì phải. Tôi bảo đưa xe cho bạn ko có nghĩa là cho nó luôn con xe đó. Bộ cô nghĩ tôi ngốc lắm à? Tôi chỉ cho nó mượn một hôm để "lượn đường" thôi!

- Làm tôi hết hồn!... Thế giờ đi gì về? À gọi taxi đi?

- Quên ko mang tiền và điện thoại rồi! Sáng nay đi vội. Mà cô có ko?

- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

\*\*\*\*

- Lạnh quá!

- Có nhầm ko đấy? Mặc nguyên cái áo khoác của tôi rồi mà vẫn còn kêu lạnh. Tôi ko kêu lạnh thì thôi!

- Nhưng lạnh thật mà! Mà anh có lạnh ko? Tôi trả lại áo cho anh nhé! Anh mặc mỗi cái áo cánh thế chắc lạnh lắm!

- Thôi khỏi, tôi đàn ông con trai chịu đc!

- Hiiiiiiiiiiiiiiiii.

- Cô cười gì?

- Mọi lần tôi thấy anh chảnh lắm mà!

- Cái gì?

- Thì đó, hôm nay lại sẵn sàng cõng tôi, hơn nữa mặc áo rách cũng chẳng thấy phàn nàn gì! Tôi tưởng con nhà giàu các anh sĩ diện hão cao lắm!

- Này, nói đếu nó vừa thôi! Lạnh thì ôm thật chặt tôi vào! Với lại tôi cũng lạnh lắm, truyền tí nhiệt đi!

- Hả? - Nó giật mình trc câu nói hết sức bình thản của Vĩnh Quân. Nó ko biết từ bao giờ hắn trở nên thân thiện với nó thế! Đã mấy lần hắn đứng ra bênh vực, bảo vệ cho nó, ít nhất là từ tối hôm qua đến nay. Nó bắt đầu thấy phải chăng Vĩnh Quân ko đến nỗi tệ như nó vẫn nghĩ? Nó nhớ tới nét mặt lo lắng, có gì đó cả xót xa khi cẩn thận băng bó vết thương cho nó. Nó chợt hỏi Vĩnh Quân:

- Anh lo lắng cho tôi lắm à?

- Tất nhiên rồi! Cô bị thế này ko biết việc nhà ai sẽ lo đây!

- Anh nghĩ vậy sao? Đồ quá đáng!

- Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Tôi đùa tí thôi mà! Thôi ôm chặt tôi đi, ko ngã giờ!

Lúc này nó chợt nhận ra, bờ vai của Vĩnh Quân êm ái lắm, to rộng và thật ấm áp! Nó ôm chặt lấy cổ Vĩnh Quân, mặc dù tay vẫn còn đau, cái đầu nó dựa vào bờ vai cậu, đôi mắt khẽ lim dim. Giây phút đó, nó thấy có một cái gì ấm áp và bâng khuâng là lạ! Nó cảm nhận từng hơi ấm trên bờ vai mềm của Vĩnh Quân, ấm thật, êm ái thật!

- Anh có mỏi ko?

- Thử cõng một cái bao tải 40 ký xem!

- Hì hì.... thật ra tôi nặng tới 44 ký đó!

- Trời! Thua cô luôn!

- a...a.... - nó rên khe khẽ bởi vết thương chợt đau tấy lên.

- Tay vẫn đau à? Chắc là bị nghiễm trùng đó! Tí về tôi bôi thuốc cho. Chịu khó tí nghe!

- Uhm!

- Thế có muốn nghe kể chuyện cười ko?

- Hả? Anh kể chuyện cười? - Lại một lần nữa nó phải há hốc mồm ngạc nhiên!

- Thế có muốn nghe ko?

- Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Có.... có..... có mà!

Chả biết Vĩnh Quân kể chuyện gì mà nó cứ cười ngặt nghẽo. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, nhiệt độ cũng có lẽ đang giảm xuống dần mặc dù đã quá trưa. Nhưng nó chẳng có tí cảm giác lạnh nào cả, mọi thứ đều ấm áp và tuyệt vời. Chợt tự dưng nó hỏi một câu mà có lẽ chả liên quan gì trong cái ngữ cảnh này.

- Sao anh yêu nhiều thế? Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng à? - Vĩnh Quân chợt lặng người. Có cái gì đó khiến cậu thấy hơi khó thở, và mắt cậu hình như hơi cay cay.

- Cứ yêu đi rồi sẽ biết vị đắng của tình yêu!

- Ko mà, tôi thấy mọi người, à ko nhỏ Trang bảo tình yêu ngọt ngào lắm!

- Uhm nhưng chỉ là ở số ít người thôi!

- Và trong đó có tôi!

- Thôi đi! Lúc nào cũng mơ mộng hão huyền!

- Xí, ai đánh thuế đâu mà sợ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... "Hắt xì!"

- Cô sao vậy?

- Chắc là có ai đó nhắc ý mà!

- Uhm, người ta nhắc là cô cảm lạnh rồi đó!

- Còn lâu, tôi khoẻ lắm.... hắt..... xì..... Hắt xì.... hắt xì!....

- Đấy tôi bảo rồi mà! Chắc cô bị cảm lạnh thật rồi! Ôm chặt tôi vào, phải về nhà nhanh thôi! - Nói rồi Vĩnh Quân vừa cõng nó vừa chạy như bay về nhà! Chẳng thế biết nổi nhờ phét màu nào mà cậu có thể chạy nhanh thế với cái bao tải nặng hơn 40 ký, có lẽ là tại cơn gió mùa đông hôm nay thổi mạnh quá chăng?

\*\*\*\*

- Anh hai cõng chị Ly! Chuyện lạ Việt Nam nghe! - Bé Tũn vừa thấy hai đứa nó về là reo toáng lên!

- Nói linh tinh gì thế nhóc? Thick hai cho ăn đấm ko?

- Xí, mà sao anh chị hôm nay về muộn thế? Tũn đói ơi là đói, ăn hai cái bánh ruốc rồi nhưng giờ vẫn đói!

- Ko thấy chị Ly đang bệnh sao?

- Hả chị Ly bị bệnh ạ? - Bé Tũn cuống quýt.

- Hiiiiiiiiiiiiii. Ko sao đâu, chị chỉ bị cảm nhẹ thôi. Hắt xì hơi sổ mũi ý mà! - Quay ra Vĩnh Quân - Bộ ko thấy nặng sao mà ko thả tôi xuống?

- Thôi khỏi, tôi cõng cô lên phòng nằm nghỉ luôn, còn bôi vết thương nữa mà!

\*\*\*\*

Vĩnh Quân tra thuốc lên vết thương ở tay nó xong rồi bảo:

- Bôi thuốc xong rồi, đắp chăn ấp vào mà nghỉ đi, tí ăn cơm xong thì uống thuốc cảm!

- Uhm..... À ko, tôi còn phải nấu cơm trưa nữa mà!

- Thôi khỏi, tay đau thế lại đang bệnh thì nấu nướng làm sao?

- Thế lại phải ăn cơm hộp à hai?

- Ko..... Để hai nấu vậy!

- Hả? - nó và bé Tũn tròn xoe mắt!

- Hai có bao giờ xuống bếp đâu mà bảo nấu cơm trưa?

- Ờ thế thì ăn cơm hộp hay Tũn xuống nấu nhé!

- À, ko! Hai cứ nấu đi!.... Chị Ly à, hai em tài lắm, học giỏi, hát hay, chắc nấu ăn cũng ngon! Hai nhỉ?

- Biết thế thì tốt! Thôi hai người cứ nghỉ đi, đợi thưởng thức tài nghệ của tôi! - Vĩnh Quân nói xong bước ra ngoài mà toát cả mồ hôi! Cậu ước gì mình có thể rút lại những lời mình vừa nói! Bởi cậu chẳng biết phải bắt tay vào nấu nướng thế nào đây! "Cũng dễ thôi mà, cắm cơm, nhặt rau, luộc thịt... thôi mà!".

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/do-toi-toi-yeu-anh*