7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu

Table of Contents

# 7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Lý Tử Kỳ một đứa con gái " xấu xí "," sống nội tâm" hay " mơ mộng " lại " chẳng có tài cán gì ". Thích thầm tên bạn thân suốt 9 năm trời mà vẫn chưa bao giờ nói ra cho đến khi bị thất tình " cấp độ nặng " vào năm 17 tuổi khi tên bạn thân đấy tỏ tình cùng 1 đứa con gái khác. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu*

## 1. Chương 1: Thiệp Cưới

Nó ! đứa con gái đã bị thất tình cách đây 6 năm đã trưởng thành . Lý Tử Kỳ , 23 tuổi , mới tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh với bằng giỏi . Lý do để nó sinh tồn đến lúc này và đạt được những thành tựu như thế quả là đáng bàn đến .

+ Thất tình , bị bỏ rơi , bị chê cười vì ngoại hình .... mặc kệ !

+ Phải chịu đựng cảnh tay trong tay , mắt nhìn mắt , môi kề.... cũng MẶT KỆ

Vì sao à !?.. Vì nó nghĩ rằng nhất định nó sẽ giành lại được hắn . Chỉ có 1 cách duy nhất là nó phải hơn được cô gái ấy ... Nguyễn Thảo Yên

Xấu xí + Ngu dốt = bị xa lánh = không ai để ý = kể cả hắn...

Thế là " đâm đầu vào học "..... ròng rã suốt 4 năm đại học... chăm chỉ học... chăm chỉ làm việc .... chăm chỉ giảm cân.... Đầu lúc nào cũng nhớ tới " Hắn "dù là không gặp lần nào... lúc nào cũng nghĩ tới cảnh " huy hoàng " rằng sẽ đứng trước mặt " Hắn "... Cho hắn thấy 1 con người mới , một người mà từ trước đến giờ hắn đã lãng quên , hắn đã chưa từng chú ý đến.... hoàn thiện và tài giỏi thế nào. Để ít nhất 1 lần hắn sẽ quay lại....và nhìn nó .

Trời trong xanh , ánh nắng chói chang rực rỡ đang chiếu vào tấm bằng tốt nghiệp nó đang cầm trên tay cùng với.... 1 hợp đồng làm việc của tập đoàn Idie muốn kí kết với nó...

- ye ye ye......! Cuối cùng mình đã làm được rồi ! ..... mình đã tốt nghiệp.... mình đã có 1 công việc tốt thật rồiiiiiiii - nhảy cẩn lên

.....

Điều đầu tiên nó muốn làm lúc này là.... gặp hắn... gặp tên con trai mà nó đã lẫn trốn suốt 4 năm đại học .

....

Nhìn lại.... hình như không ổn lắm !!.... nó vẫn còn... " lũng cũng " lắm..... tóc thì rối rắm.... cột theo kiểu " tự do" nhìn rất bù xù..... trang phục thì.... quần jean lỗi mốt , áo thun chỉ đúng 1 kiểu.... đôi dép " lê " mất thẫm mĩ trị giá 20k/1 đôi... Khuôn mặt ... không chút son phấn ( dù sao nó cũng bước qua cái tuổi con gái rồi , giờ là một người phụ nữ đấy chứ !) ..............

Tổng thể : Tệ

Đúng là có đầu óc thôi vẫn chưa đủ

Làm gì đây.... Làm gì đây chứ !!!.... - nó quýnh lên - A!... phải thay đổi thôi.... đúng rồi.... - Chạy lấy túi xách và xuống nhà

" à !.... đợi mình "- Nó tự nói với bản thân

đi mua sắm! đúng ! phải mua đồ mới

.... nó tiến vào shop đầu tiên... 2 con mắt bắt đầu mở to đùng... " Trời ơi "... tự thốt lên khi nhìn những kiểu mốt quần áo đang treo trước mắt nó.... đúng là " hét " theo kiểu lúa ... Cô nhân viên tiến đến chào hỏi , nó e dè đáp . Sau một số câu nói với ngôn từ " chới với " của nó thì cô tiếp viên cũng " nôm na " hiểu được nó muốn chọn những trang phục có thể " làm thay đổi " con người nó.

+Cái này !... -Cô nhân viên

- Ngắn.... quá - lắc đầu mạnh

+Còn cái này

-.... Sao..sao..không có dây áo... may bị lỗi ạ !!?...- Cầm chiếc váy liền không dây dò xét

+Thế cái này ạ !?

-...Trời ơi... tui có thể nhìn được cô luôn này - giơ bộ đầm lên nhìn xuyên qua cô tiếp viên

+....( điên thật rồi !)... Đây ạ... !

- Xấu

-SẶc sỡ quá

- hở quá

-Rườm rà quá

-Cầu kì

-Bụi quá

-.....v..v.

+ ĐỦ RỒIIIIIIIIIIII - nhân viên hét toán lên sau khi mang hàng đóng trang phục cho nó xem

...... Nó cuối mặt... xin lỗi... và chạy phắng ra ngoài... và tình cờ nó nhìn sang quầy ăn ....... là Thảo Yên .

Nó nhìn chầm chầm không chớp nổi mắt.... hình như đang ngưỡng mộ.... Thảo Yên.... xinh quá !...so với nó thì... 1 trời 1 vực.

Nó rón rén đến ngồi sau bàn của cô ta ... và ... đã nghe được những gì không nên nghe.

- Tuần sau mình sẽ đám cưới ! -Thảo Yên lên tiếng

-W0a !... bất ngờ thật đấy.... chú rễ là ai thế ! - 1 cô bạn của Yên

-hì !... thì là người cậu đã gặp đấy ! - Yên cười

-À ! có phải... cái cậu cao ráo đẹp trai lại tài giỏi đấy không... !? - cô ta gặng hõi

" CAo ráo...đẹp trai.... tài giỏi..... là...... "- Tử Kỳ đang lo sợ

-Hì... ừ ! là cậu ấy.. => Yên ngại ngùng

"Chắc... không đâu.... " - Nó đang hoang mang

- Nhưng... mình quên mất tên cậu ta rồi !!... - ũ rũ

-là.... Trung Hiền - Thảo Yên

-À !!.... - Cười chúc mừng

- Trung Hiền.....là.... TRung Hiền sao!... mình... đang nghe lầm phải không... không phải sự thật phải không...-nước mắt bất giác rơi , nó thực sự không ngờ tới kết quả này.... những gì nó làm từ trước đến giờ sẽ là vô nghĩa...tất cả...tất cả không còn gì nữa .... hết rồi ....

XOÃNG...-

Tử Kỳ chạy vội đi , chiếc ly trên tay đã vụt ra vả vỡ tan dưới đất..... đó là 1 cúc sốc.... 1 chuyện thật không tưỡng dc

Bạn nghĩ thế nào khi người bạn yêu sẽ lấy 1 cô gái khác.... hôn nhân xong thì bạn sẽ mất họ mãi mãi... mất mãi mãi.... không thề nào lấy lại dc ... không bao giờ dc nữa.....

Nó cứ chạy... chạy mãi... chạy mãi về phía trước.. chạy đến cái đích vốn không tồn tại ... Rồi bỗng nhiên , nó đứng lại... mắt mở to như không thể to hơn dc nữa.... nhìn chầm chầm về phía trước với khuôn mặt ngạc nhiên đến đỗi sững sốt............ Trung Hiền

- Tử Kỳ !- hắn lên tiếng

-... .... .... .... .... - đứng lặng người

-haha !... rốt cuộc cũng tìm dc bạn này ! - tiến đến nó

-""là Trung Hiền..... là Trung Hiền đấy.... hoàn mĩ thật... ""- nó nở nụ cười hạnh phúc

- Cậu trốn kĩ thật đấy ! - vỗ vai nó

-nhìn theo bàn tay hắn-..... tui...- nhìn hắn-...." mình... mình không nghĩ là sẽ cho hắn thấy bộ dạng này của mình... "- hoang mang

-Này ! Hiền định gữi cho Kỳ thiệp nhưng cứ lo là không tìm dc... quá ra Hiền gặp may rồi... - nở nụ cười với nó

-... ... thiệp ?... - nó trân mắt

- Đúng rồi ! Hiền và Thảo Yên... chúng mình đám cưới - lại nụ cười đó

- Đám cưới.... - không dám nhìn , không dám nghe , không dám đối diện với sự thật trước mắt....

-Uhm !... tuần sau . - Hắn đưa trước mặt nó tấm thiệp cưới màu trắng....

- nó nhìn tấm thiệp mà cứ như cả bầu trời sấp sụp đỗ - đôi mắt không giấu nỗi ngấn lệ..... hoang mang... lo sợ... lẫn nỗi thất vọng tột cùng... chỉ biết nhìn... và... nước mắt nó rơi

-Sao vậy !?... sao cậu khóc -hắn toan lấy tay lau nước cho nó

- Chụp tay hắn và nhìn hắn với đôi mắt thắm dầm nước mắt và cái mũi đang cay cay đỏ ững.... - Hãy nói là... đang đùa đi... Hiền chỉ muốn chọc Kỳ thôi phải không... tất cả là trò đùa phải không... - ánh mắt hi vọng lẫn hoang mang

- Kỳ... ! - hắn lo lắng nhìn nhỏ , đưa tay vịnh nhỏ lại

- Không phải sự thật đúng không... Hiền và Thảo Yên vốn sẽ không đám cưới , 2 người không hề có chuyện đó phải không?... nói đi.... - bắt đầu rối rang và lo sợ không khống chế được bản thân

-Chuyện gì vậy ... ? - hắn

- Nói !!!....... - Nó tức giận thực sự

-Tụi mình... sẽ đám cưới -Hắn

BỊCH......- nó quỵ xuống con đường

-Kỳ !.... - hắn không nghĩ tới chuyện này

-Không đúng.... mình đang mơ.... đúng rồi... đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.... mình vừa mới bắt đầu thôi... không thể nào xãy ra việc này dc.... chắc chắn là mình đang mơ.... phải tĩnh lại thôi... tĩnh lại..... - nó lầm bầm và bắt đầu nói sản

-Tỉnh lại.... Kỳ... tĩnh lại đi -lay lay người nó khi nó ngất xĩu trên đường

-... Đây là đâu... - nó nhìn xung quanh , nhíu nhíu đôi mắt để nhìn mọi thứ rõ hơn

-Cậu tỉnh rồi à !... - hắn mừng rỡ cầm ly nước đến chỗ nó

-Trung Hiền ?....- vẫn ánh mắt lo lắng ngạc nhiên

- Lúc sáng cậu tự nhiên ngất xĩu... Hiền không biết làm sao nên sao nên mới đưa cậu đến bệnh viện - đưa nước cho nó

- Ngất xĩu.... vậy... tấm thiệp... đám cưới.... Hiền.... Thảo Yên... - nhìn hắn

- ... phải... Hiền và Thảo Yên sẽ đám cưới - hắn

-ha .... hahahaha..... - nó cười 1 cách vô ý thức -... hết rồi.... vô ích rồi.... không còn gì nữa.... -lại khóc... - cậu.... ĐI ĐI- nhìn hắn

-.... - ngạc nhiên trước lời nói của nhỏ

-Đi đi .. tui không cần cậu quan tâm tui... tui không cần bất cứ sự quan tâm nào từ cậu hết.Chính vì cậu quan tâm tui mà tui luôn phải mang cái hình ảnh " xấu xa " của cậu trong lòng mình suốt 9 năm đấy ... đừng bao giờ quan tâm tui nữa ........ ĐI ĐIIIIIIIII - nó tức giận quăng gối quăng ly về phía hắn

- Kỳ !... cậu ... - hắn bắt đầu lo nghĩ

- TUI THÍCH CẬU ĐẤY ! ...... đủ chưa - nó gào lên trong tuyệt vọng

-... .... ... - đứng yên

- Suốt 9 năm qua tui chưa bao giờ ngừng thích cậu... rồi tự lúc nào tui đã yêu cậu rồi.... tui vẫn luôn mong muốn một ngày sẽ hướng về tui.... nhưng tui sai rồi... cậu chưa nhìn tui... dù chỉ 1 lần... - Nó đã khóc - Tui thật ngốc mà ! lẫn tránh cậu 4 năm qua, học hành đến nỗi bệnh cũng không dám nghĩ, giảm cân như muốn chết đi sống lại đấy chứ .Vì gì chứ !??... chỉ vì muốn quay lại tìm cậu với một Tử Kỳ mới , 1 Tử Kỳ sẽ phải làm tim cậu rung động ,1 Tử Kỳ hoàn mĩ hơn cả Thảo Yên.... để cậu phải hối hận vì từ trước đến giờ cậu đã lãng quên tui....đã không bao giờ nhìn tui... Nhưng.... đổi lại là gì đây... 1 tấm thiệp cưới của 2 người à !!..... - nhìn hắn- tui đáng sao ?- cười vô thức

-Kỳ.... thích Hiền ?- hắn

-Không quan trọng nữa.... tui đã chậm hơn rồi... tui đã thất bại thật rồi.... haha.....hahahahahaha - Cười như điên dại

-Hiền nghỉ Kỳ cần nghĩ ngơi ,Hiền ra ngoài trước - hắn

-PHẠM TRUNG HIỀN ! - nó

-.... - khựng lại

-7 ngày..... -nó

-.... .... -quay lại nhìn nhỏ

- Hãy cho Kỳ 7 ngày.... - nhìn hắn

-.... - im lặng nhìn nó

- Được không ?.... cho Kỳ 7 ngày... 7 ngày làm bạn gái Hiền.... sau đó thì Kỳ sẽ không bao giờ nhắc đến bất cứ gì về tình cảm của Kỳ nữa... mà thật lòng chúc phúc cho Hiền..... - nụ cười hi vọng

-Cậu nên nghĩ ngơi đi ! - quay đi

- xin cậu đấy !.... 7 ngày thôi.... - nhỏ nói như tuyệt vọng

-... ... - nhìn nó

- Nếu Hiền không đồng ý... thì- nhỏ cười

-Được ! Hiền đồng ý - hắn nói

- Từ từ quay mặt sang hắn... như không thể tin dc những gì vừa nghe- Hã ?...

-Bắt đầu từ mai... Kỳ là bạn gái Hiền ... nghĩ sớm đi - bước thẳng ra ngoài phòng

- Mình.... mình không nghe lầm chứ !!?.... cậu ấy... đồng ý... -Cười - 7 ngày.... cũng đủ rồi- mãn nguyện

- Mình .... làm đúng hay sai ?- hắn

-Alo, Thái Thư ! Kỳ có chuyện cần nhờ , cậu đến đây đi... - nó nhanh chóng gọi điện cho đứa bạn thân hiểu và luôn ủng hộ nó trong kế hoạch mà nó ấp ũ bao năm qua...

Nguyễn Thái Thư đứa bạn thân nhất của nó , cùng học tập tại 1 ngôi trường, là đứa bạn tinh thần mà nó có dc. Luôn giúp đỡ những lúc nó khó khăn nhất.

10 phút sau , đứa bạn chí cốt của nó cũng có mặt . Nó đã kể hết những sự việc trong ngày hôm nay cho nhỏ nghe và Thái Thư nói

- Cậu sẽ buôn xuôi sau 7 ngày à ?!- nhỏ nói

-Mình không biết sẽ làm dc gì!! nên mình đang cầu cứu Thư đây... - ánh mắt hi vọng

-Thư đắng đo 1 hồi rồi đến chổ nó- Giành lấy đi ! - nắm lấy tay nó với vẽ mặt nghiêm túc

-Hã !?... giành lấy?... - nó giật mình

-Cậu thay đỗi như thế , cực khổ suốt thời gian qua như thế không lẽ nào lại trắng tay !... - nhỏ

-Nhưng họ sắp đám cưới rồi... mình không thể phá hỏng mọi chuyện được... mình không muốn làm cậu ấy khó xữ.... Dù sao.... 7 ngày tới... cũng coi như là phần thưởng an ũi cho 1 đứa ngu ngốc như mình - nó ũ rũ

-Tử Kỳ !! cậu không thể thay đổi cái suy nghĩ nhút nhát đấy dc à... chưa đám cưới tức là mọi chuyện chưa kết thúc, phải cứng rắn lên chứ !!- nhỏ lay lay người Tử Kỳ cho nó thêm tỉnh táo

- Nhưng... - nó vẫn còn e dè , nhút nhát

-Đi !... -kéo tay nó

-Khoan !... đi đâu vậy - bị kéo bật xuống giường- Thư à !... cậu tính đưa mình đi đâu - bị kéo đi mà không biết làm gì

-Tui muốn làm cho cô ấy một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt , hơn nữa hãy " tỉa " lại những gì không hoàn chỉnh trên khuôn mặt đấyluôn !...Cám ơn - Thư kéo nó ngồi xuống ghế 1 salon và bắt đầu công việc

1 tiếng sau...

- Ổn !! đi tiếp nào .. - kéo nó đi tiếp

-Cái này.... cái này....cái này nữa.... lấy hết đóng này. -nhỏ gôm hết đóng quần áo trên giá " Vip" của 1 shop cửa hàng rồi bắt nó thử

1 phúc sau

- Không dc ! lố lăng quá ! - Không - Tiếp đi - Nữa - Cậu tệ thật đấy - không đẹp..... ..... ....v...v...v...

30 phút chóng mặt

- Nhỏ trố mắt ngạc nhiên và thốt lên - OK , Kỳ à cậu xinh thật đấy

Nó cười tươi rồi cả 2 đến shop kế tiếp

- 5.... không dc... 15 vậy.... lỡ chậc chân là tiêu luôn.... thế thì 10.... ừ ! vậy thì 10.... - Nhỏ lẩm bẩm

-Cậu.... đang nói gì thế... ? - nó nhìm chầm chầm nhỏ

- Mang vào !- đưa trước mặt nó hàng loạt loại giầy cao gót... cao chót vót... nhưng cũng không kém phần đẹp lung linh

-.... không... không mang có sao không.... - nó lùi phắng lại

- Có... đó... !!! - ánh mắt hù doạ

- Nhìn đẹp đấy , rất hợp với Kỳ... đi thử xem xem - nhỏ ngồi xuống ghế

-Nuốt nước bọt , đắng đo , do dự nhưng rồi- ừ...- 1 bước

RẦM.....

-Dưới đất có tiền à ! sao cậu lại nằm " quằng quại " dưới đất như thế - nhỏ chọc nó

- Cậu còn giỡn nữa !!.... giày này khó đi thật đấy.... - nó xuýt xoa cái chân

- Trời ơi !!! cậu không thích thì bây giờ cũng phải thích thôi !... - nói với nhỏ rồi ngó tìm tiếp viên - Chị ơi ! em lấy 3 đôi này

- Hã !? - nó thốt lên

- hìhì ! - cười tươi với nó - Để cậu tiết tiền mà phải dùng nó .

Cả 2 người đã mua sấm và tân trang " nó " mất gần 6 tiếng ... từ 3h ở bệnh viện và giờ đã hơn 9h tối tại nhà nó.

- Cám ơn cậu nhiều lắm !! - nó nấm tay nhỏ và nói

-Ngốc thế ! chúng mình là bạn mà - cười tươi với nó

-Ừk !... nhưng mình vẫn muốn cám ơn cậu nhiều lắm !... nhờ cậu mà mình mới đẹp dc thế này - ôm chầm lấy nhỏ - Cám ơn !!!

- Dc rồi dc rồi ! như con nít ấy -vỗ vỗ nó - Đây này , những gì cậu phải làm vào ngày mai đấy - lấy trong giỏ xách nhỏ 1 cuốn sổ

-... ... !!! - nhìn nhỏ

- Cầm đi !!... không phải cậu phải giành lấy hắn sao ! Những gì trong này sẽ giúp ích cho cậu !- cười -cần gì thì gọi Thư nhé ! ngủ ngon - tạm biệt nhỏ và đi

-... ... ... - chỉ nhìn theo

- Mình không nghĩ là sẽ giành lại cậu ấy... mình không có khả năng đó.... vốn chỉ muốn cậu ấy nhìn mình.... và chỉ cần 1 lần cậu ấy rung động là đủ rồi.... - Ôm chiếc gối và nhìn bầu trời đầy sao ngoài cữa sổ - Nhưng !.... mọi chuyện đã đến nước này.... 7 ngày... làm sao có thể chứ !!?- nó buồn -... Thật lòng... mình cũng muốn dc cậu ấy yêu thương... muốn dc bảo vệ.... muốn dc chăm sóc... mình đã vất vã quá rồi... Đúng vậy... mình phải nhận dc những gì xứng đáng với mình.... PHẠM TRUNG HIỀN , Tử Kỳ này sẽ khiến cậu YÊU MÌNH

## 2. Chương 2: Chiến Lược Tác Chiến

Đêm hôm đó , nó vẫn chưa ổn định được tinh thần, vẫn còn đang lo lắng cho buổi hẹn ngày mai... rồi

- Chết rồi !!.... không biết số điện thoại... cũng chẳng biết cậu ấy ở đâu thì làm sao mà hẹn hò.... - nó vô cùng tuyệt vọng - trời ơi !! mình thật hậu đậu mà - nó cầm chiếc điện thoại lên và...- Số ai đây !?...- nó bắt đầu tra bằng cách call lại

- Alo ! ... -đầu dây bên kia

- Trung..... Trung Hiền !??.... -nó giật cả mình và cũng không ngờ tới điều như thế này

-Đã khuya rồi cậu chưa ngủ à ! - hắn

-Ngủ ?.,.... hã !?.... à... ừ... mình... - lúng túng

-Lúc cậu nằm viện Hiền đã không xin phép mà lấy số điện thoại của Kỳ thật xin lỗi !

-Không !! không sao hết... cậu... cậu vẫn chưa ngủ à !! - nó rối lên như tơ vò

- Ừ ! chưa... Kỳ cũng thế đấy thôi !.. - cười - Ngủ đi !

- Nhưng !.... - nó

-Chuyện gì nữa !? - hắn

- Chuyện ở bệnh viện... nếu cậu không đồng ý... cũng không sao đâu - nó đang nối dối

- Hiền nói thì sẽ không rút lời... dù sao thử cảm giác 1 cô bạn thân trở thành bạn gái Hiền sẽ như thế nào cũng không phải là không thể !! ... chắc thú vị lắm - hắn lại cười

- Nhưng Hiền có nói Hiền sẽ không để bất cứ ngoài Thảo Yên thích Hiền mà.... - nó

- Vì Kỳ là bạn thân của Hiền....

-... ... ... - nó im lặng trước câu trã lời dù vô tình hay cố ý của hắn.

-Được rồi !.. ngủ đi , không thì ngày mai Kỳ lại cho Hiền thấy một Tử Kỳ bơ phờ ... thì đừng trách đấy.

- HÃ !!... ừ !! bye bye -nó úp mặt xuống gối

- ye yeyeyeyeyeye !!!!!......... - nó nhãy cẩn lên như thể trúng vé số - Cậu ấy không ghét mình..... hahahahahaha - chuyễn qua trạng thái cười như điên như dại.... - Nhưng mình phải làm gì vào ngày mai chứ !!.... - khựng lại - Thư !! đúng rồi quyển sổ !....- chạy ra bàn và lật quyển sổ

" Đây là những gì cậu cần làm gì vào ngày mai !

- Hình thức : cậu cần mặc 1 bộ trang phục thật đẹp , cái mình đã để riêng trong giỏ đồ hồi chiều chúng ta mua đấy .

Ngay từ lúc này cậu nên cầm đôi giầy 10 phân ấy ra mà luyện đi , đi sao cho dáng thật chuẩn ấy

Còn nữa phải trang điểm thật đẹp vào sáng mai , nhưng đừng quá đậm... trang nhã dc rồi.

Nước hoa phải dùng loại có mùi nhẹ nhàng đừng có nòng nặc sẽ gây mất thiện chí nơi đối phương.

-Chiến lược :

.... ( bí mật ) "

quá ra là như vậy...... được ! bắt đầu thôi....

ẦM !!...... - không sao ! làm lại

ẦM ! XOÃNG !.....-híc ! cái bình bông của mình

ẦM ! ẦM !ẦM..... - trỜI ơiiiiiiiiiiiiiii

RENG ! RENG !... RENG.... - chuông báo thức nó réo in õi khi đồng hồ vừa điểm 6h

-Bắt đầu thôi !!!!- nó bật dậy với mái tóc đầy những lọn tóc quấn quanh đầu

-TINH TONG !- chuông cửa

-... ... ... - đứng như trời tròng

-Kỳ à !!.... Thư nè - nhỏ la lên

-Á !!!....... Kỳ ra liền !! - chạy mừng vọi ra ngoài mở cửa

-Này !! phải chĩnh chu lại cậu nhiều đấy ... vì thế ngoan ngoãn mà ngòi yên đi - Nhỏ nói rồi kéo nó xuống ghế và lấy dụng cụ " thẫm mĩ " ra tân trang nó......

-đẹp chứ !! - nhỏ lên tiếng

-Nó trợn tròn mắt và phải thốt lên - w0a !! đẹp thật !!

-Còn nhìn gì nữa ! thay vào đi !! -nhỏ đũn nó và thúc giục thay đồ

-Còn bộ hôm qua thì sao !!.... -nó quay lại hỏi

-Không thích hợp nữa !!! nhanh đi - Cười tươi

\_\_\_\_\_\_15 phút sau

- Này !! cậu ra được chưa thế !!! - nhỏ hối thúc

- ..... ừ !! đợi tí - nó từ từ trong phòng bước ra

-..... Oh My God !!! bạn tui đây sao !!.... - Thử thốt lên với khuôn mặt ngạc nhiên lẫn bất ngờ

- Tệ..... lắm sao !! - nó lo

- Không không !! lần này cậu cứ yên tâm đi ! tên đó nhất định sẽ " liu xiu " à coi- nhỏ cười tươi nói

-Thật à!!!.... - nó cười

-Trời !! gần 9h rồi !!.... cậu hẹn hắn mấy giờ thế !!.... - nhỏ la lên ghi nhìn đồng hồ

- Mình.... mình không biết - nó cuối mặt

-Trời !!!....

-À !! mình có điện thoại !!... đúng rồi... phải gọi mới được - chạy đi tới bàn

-Khoan !-ngăn nó - dù sao mình cũng là con gái.... không nên hấp tấp - triết lí

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì hết ! đợi hắn gọi trước kìa....

-Thế thì đợi đến bao giờ... -nó rầu

TENG...TENG....TEN...- chuông điện thoại reo

-Là...Trung Hiền - nó nhìn điện thoại

-Thấy chưa !!.... mau bắt máy đi !- giục nó

-ò...ò !! - cầm máy lên -alo !....

- Kỳ chuẩn bị xong chưa !- hắn lên tiếng

-Tui..... - nhìn nhỏ - ò.... xong...xong rồi

- Vậy chúng ta sẽ gặp ở đâu ?

-Ở đâu hã !?...-nhìn nhỏ - tuỳ Hiền thôi

-Vậy hẹn cậu ở công ty idie ! Hiền đang ở đấy... vì không biết nhà Kỳ nên Hiền không thể đón dc

-Công ty idie !??? -nó la lên

-Hã !!?.... - nhỏ cũng la theo

-Ừ !!... vậy nhé ! -cúp máy

-Công ty idie chẳng phải công ty cậu dc nhận việc sao ?... -nhỏ

-Đúng vậy !! ... mình cũng không hiểu sao lại hẹn ở chổ đấy nữa !! - bàn hoàng

-Có khi nào.... !! - nhỏ

-Hã !??.... - nó quay qua

- Hắn cũng làm việc ở đó !?...

-Không thể nào !!!.... làm sao lại như thế dc !!.... -nó lắc đầu

-Thôi không nghĩ nữa ! đi nhanh ... trễ rồi .-kéo nó

- Này !! sao nhiều người nhìn mình thế !!... - nó e dè ánh mắt của những người xung quanh

-Cậu xinh lắm đấy !!.... vì thế nên... nhiều người nhìn cũng đúng thôi ! -nhỏ cười

-.... Nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ mình được mọi người chú ý như thế này hết... thấy sao sao ấy.... - nó lấy túi xách che mặt

- Đừng để ý nữa !.... tới rồi kìa - chỉ ra ngoài

- Hả !! nhanh vậy .... - nó

-Tới đây thôi.... Thư về trước.... cứ làm những gì như Thư đã dặn là dc rồi. - nhỏ cẩn thận căn dặn

-....ừ !! tạm biệt ... - nhìn theo hướng nhỏ đi

- Cố lên! Lý Tử Kỳ - nó nói rồi nhanh bước vào trong công ty

-" đôi guốc này... cao quá.... khó đi thật đấy.... nhưng đến nước này thì.... phải cố thôi !!! " - nó nghĩ thầm trong bụng.... giương thẳng lưng vào bước đi theo kiểu...nó đang là 1 người con gái dịu dàng và trang nhã !!

ẦM !!!........ - nó đụng phải 1 người làm người đó bị rơi đóng hồ sơ

-Xin lỗi !! tui xin lỗi !... anh có sao không ạ !!... - nó cúi xuống nhặc đóng hồ sơ và đén gần người " bị hại " xem xét . Vẽ mặt rất đáng thương... mọi ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía nó

-Không sao !!!... - tên đó đứng dậy...

- " Cao thật.... "- nó nghĩ thầm khi ngước nhìn hắn đứng lên

-Cô !!.... - tên đó

- Tui.... tui xin lỗi thật mà... tui ko cố ý.... - nó cuối đầu xin lỗi ....

- Cô đang.. - tính nói thì

-Đã nói tui xin lỗi rồi mà ! anh cũng hay thật đấy... tui chỉ vô tình đụng trúng anh thôi chứ đâu cố ý gì... sao lại cứ thích bắt nạt người khác... bộ anh không dc học cách cư xử hay sao mà lời xin lỗi cũa người khác anh coi như không nghe dậy hã !?- hình như nó giận lắm... tuông lời mắng chữi xối xã ... rồi nó nghe

-Giám đốc.... ngài có sao không ạ !! - một nhân viên chạy đến , có vẽ lo lắng cho tên đó

- Mắt mở to..... mặt ngạc nhiên ... lẫn hoảng hốt - Giám....giám....đốc ạ !?? ... - lấp bắp

- Không sao !!....- nói với ông nhân viên - Cô !!...- nhìn thẳng nó - chữi hay thật đấy... tui sẽ nhớ không sót 1 chữ nào những lời mà cô vừa nói đâu !!! Hứ - bỏ đi

-Tui..... tui.... " lần này chết chắc rồi... đó có thể là ông chủ của mình sau này... mình chỉ vừa mới nhận hợp đồng hôm qua thôi... mình không muốn bị đuổi việc với lý do như thế dc.... trời... ơi !!!! "...- nó đứng bất động tại chỗ

- Sao vẫn chưa tới !!... - Trung Hiền

RENG... RENG....

-alo- hắn bóc máy

- Cậu...đang ở đâu vậy !!!.... - nó nói với giọng ĩu xìu

- Lầu 10 !... Kỳ đến chưa

- Mình đang ở đại sảnh.... đợi tí... mình lên liền.... -cúp máy và tiến đến thang máy....

- Mình quên hồ sơ ở phòng rồi... đi lấy đã... chắc quay lại kịp... - Hắn bước ra khỏi phòng đến ấn nút thang máy

TING TONG... Cửa than máy...mở ra

- Trung... Hiền.... - nó

-.... .... .... - chỉ đứng đó nhìn nó chầm chầm không chớp mắt....

Mình quên hồ sơ ở phòng rồi... đi lấy đã... chắc quay lại kịp... - Hắn bước ra khỏi phòng đến ấn nút thang máy

TING TONG... Cửa than máy...mở ra

- Trung... Hiền.... - nó

-.... .... .... - chỉ đứng đó nhìn nó chầm chầm không chớp mắt....

- Chuyện gì thế ??... - nó lên tiếng

- Hiền để quên bộ hồ sơ ở phòng trên rồi... - bình tĩnh ngay lập tức

-...ờ... vậy thì Hiền đi đi , Kỳ... ở đây đợi... - nó cười rồi bước ra khỏi thang máy

-Cùng đi đi... - nắm tay nó lại

- .... - nhìn hắn - hã !?

- Hiền nói... là cùng đi - buông tay nó ra 1 cách ngại ngùng

- .... ờ !! - bước vào thang máy

- Tầng 20 à ? - nó hỏi khi thấy hắn ấn thang máy

- haha... -hắn cười ngượng - ừ... Hiền làm việc ở đó !

-... " không lẽ... mình và Hiền sau này sẽ làm cùng 1 công ty ?? "- nó đang nghĩ - .... vậy thì... - khuôn mặt vui mừng

- Chuyện gì vui thế !! ... - Hắn để ý nó

-Không !!... không có gì... - rồi tũm tĩm cười

- Hôm nay ... trông Kỳ khác quá !.. - hắn nói mà không nhìn mặt nhỏ

-Hã !!..... - như đứng tim - sao... sao vậy !!? ... không ổn à !!.... - nó hạ giọng nhỏ xíu

-Không !... chỉ là khác với những gì Hiền tưởng tượng...

- Khác à ?!... - lo lắng

- Hiền cứ tưởng sẽ là 1 cái thùng phi di động chứ !! hahaha ! - cười chọc nó

-Azzz !!! trời ơi... - nó nỗi đóa

- Đùa thôi !! ... trông cũng... không tệ mà ! - hắn nói ... có vẽ ngại ngùng .

-..... Không cần an ủi ! - nó giận rồi

- Nói thật đấy... sao mau giận thế !!.... - quay qua nhìn nó

- Đủ rồi ! - hất mặt lên nghênh với hắn - Kỳ ....

XOẠT .... ! Đùng... thang máy bỗng nhiên có sự cố nhưng rồi vẫn hoạt động ... làm nó không giữ nỗi thăng bằng nên

- Á.... - nó loạng choạng vì chiếc giầy cao gót

- Có sao không !! - hắn tiến đến chỗ nó

-Không !!!... - quát lên và đứng ngay thẳng lại thay vì tư thế mém chụp ếch .

- ... - hắn cười

- Kỳ... Kỳ... - ngượng đỏ mặt , nó tính biện minh cho tư thế lúc nãy mà lời không cất dc thành câu

- Tới rồi ! - bước ra ngoài

- ở đây đợi Hiền , nhanh thôi ! - hắn cười với nó rồi bước tới phòng

-...... Ôi trời ơi !!...... - nó xoa xoa cái trán của mình và tự xót xa cho những hành động hủy hoại hình tượng .

CÓ 1 GIỌNG NÓI CẤT LÊN

- Cô quen biết tên đó à ! - giọng nói vọng ra từ đầu dãy hành lang

-" Sao giọng nói này quen thế nhĩ !? ".... - nó ngó xung quanh

- Tui hỏi cô quên tên đó à !? ... sao không trả lời ! - bước đến chỗ nó .

-Hã !! - mắt mở to không tưởng tượng nổi ... - Giám... giám đốc

-Sao !?... tui đáng sợ đến thế à - nhìn chầm chầm nó

- Tui.... - bậc lùi lại

-Tên trong đó... bạn trai cô sao ! - cười nhếch mép

- Trong đó... tui... tui.... cậu ấy... tui ... -nói lang man không đâu ra đâu rối tung

- Coi ra là vậy rồi !! - cười - .... tên đó cũng có mắt đấy chứ ! - nhìn lại nó

- Tui.... - không hiểu gì hết

-Ok ! cứ tiếp tục đi , để xem hắn sẽ làm dc gì ... - Nháy mắt với nó rồi rời khỏi đó

- Vậy là sao !!?... - toát mồ hôi ... tim đập thình thịch

- Kỳ đợi lâu không ?... Hiền phải tìm nên hơi lâu phải không... - hắn nở nụ cười rất là....

- Không sao !!.... không lâu mà - làm nó quên đi cảm giác hồi hộp vừa nãy . Trở về hình tượng " diệu dàng , tài năng "

- Đi thôi ! - bước tới

- Khoan !!.... - nó níu hắn lại

- Chuyện gì !? - quay lại nhìn nó

- Có... có 1 người ở đây... - nó ấp úng

- Ai ?... - ngó xung quanh

- Giám đốc... ở đây.... ai là giám đốc.... - nó hỏi hắn

- " Không phải cô ấy biết mình là giám đốc đấy chứ !? "... Hã !? - tỏ ra không biết

- Tên đó cao cỡ như Hiền vậy... mặt bộ vest màu đen.... thắc cà vạt sọc màu xanh dương đậm.... còn nữa... hắn còn đeo chiếc bông tai nhỏ ở tai trái nữa !!... - Nhìn hắn

- Thái Phong !? - Hắn

- Hiền biết hắn à !?... - nó tỏ ra quan tâm

-... Không biết rõ lắm !...- hắn lơ việc đó đi - đừng quan tâm chuyện đó !... đi ăn chút gì đi - nắm tay nó và đi

-.... " Hiền nắm tay mình.... ... đây là thật chứ không phải mơ .... là thật rồi !! .... vui thật đấy " - nó cười tủm tỉm ... mắt không rời khỏi bàn tay

Thái Phong : Giám đốc chuyên trách về khâu đối ngoại , phụ trách giao dịch , ngoại giao với cách khách hàng và nhà đầu tư của công ty - là tên đối đầu số 1 với Trung Hiền : Giám đốc Nội vụ : quản lí nhân viên điều hành nội bộ công ty. Về quyền lực cả 2 ngang nhau

-w0a !!! xe của Hiền thật đấy à !!... - nó thốt lên vì ngạc nhiên

- Ừ ! lạ lắm sao ? -ngó nó

-Hi hihihihihi... - cười không ngừng như trúng vé số

-Gì thế !!... bệnh luôn rồi đấy à ? - hắn

- Không ! không !... - vẫn cứ tũm tỉm cười

-Thôi ! lên xe đi - hắn mở cửa cho nó

-Khoan ! đi đâu chứ !? - nó nhíu mày

- Không phải hẹn hò sao ? - cười với nó

-..... hẹn.... hò !!? - mở tròn mắt

- Mời ! - Nhìn nó không chóp mắt

-.... .... ... - chỉ biết làm theo

- Đi... đi đâu vậy... - nó hỏi

-Không biết !!... - hắn vẫn tiếp tục lái

- Vậy sao Hiền cứ đi - nó lo

-Thì tới đâu thì tới ! - cười với nó

-Nhưng mà !!... Nhưng mà... - nó quýnh lên

KÉTTTTT... - thắng xe đột ngột

- Ây da !.... - nó chúi đầu về phía trước - Gì thế !!... - cáu

-Nghĩ kĩ thì Hiền không biết phải làm gì cho phải !! - hắn

-... ... Làm gì là làm gì - nó đang cáu

-Bạn gái ?... giờ Kỳ là bạn gái của Hiền ... - hắn nhìn nó rất nghiêm túc - Nhưng... Hiền lại không biết nên làm gì !

- Không cần ! - nó nói

-Hả !? - - nhìn nó

- Đợi tí !... - lấy trong giỏ ra 1 quyển sổ

-..... ... - ngó nó

- Trung Hiền !! - nhìn hắn với vẻ mặt hết sức nghiêm túc

- Có ! - bất thần

- Từ trước đến giờ Tử Kỳ này chưa hề có 1 mối tình hay đứa bạn trai nào ! - rất nhập tập

-Rồi sao !? - trớt quớt

- Azz.... - nhấm mắt nuốt cơn giận - Vì thế !!... Mình muốn thử cảm giác được Theo đuổi là như thế nào !

- Theo đuổi !!? - tự thốt lên - Sao trẻ con thế , chẳng phải đã là bạn gái rồi sao ? - lắc đầu cười nó

- Không nói nhiều ! Đây là những gì Hiền phải làm - lấy ra 1 tời giấy đầy chữ đưa cho hắn

- Gì thế !!....-ngó xuống -Kịch bản !!?... - ngó trừng trừng vào tờ giấy

- Đúng vậy ! làm y trong ấy đấy - xếp ra lệnh cho nhân viên

-ha !.. hahahaha Cười chết quá !!... kịch bản gì thế này !... thật là.... - ôm bụng cười không ngớt

-Grrr !!.... - tức giận - Không làm thì chết với tui !! - dùng chân.....

BỐP.... - đạp chân hắn

- Áaaaa !!!.... trơi ơi ! chân tui !.... - co chân lên xoa xoa - Kỳ .... Kỳ.... - tức mà không nói dc vì quá đau

- Nhớ đó ! ! - răng đe hắn rồi mở cửa bước xuống xe

-Này !!... này ... Hiền không thể làm theo thật mà ! - kêu nó

- .. .... ... - không quay lại và bước đến phía trước đón xe bus

- Thật là.... - nhìn nó -.... hahaha hahaha - cười khi thấy nó đi loạn choạng với chiếc giầy cao gót 10 phân - Kịch bản !... cũng tốt , dù sao mình cũng không biết phải làm gì mà .... - ngó sơ qua - trời ơi !...

- Thư hã !?... Kỳ làm y những gì Thư nói đấy ! ... xong rồi ... nhưng mà ... cậu ấy có vẽ không thích lắm ... ừ ! hi vọng như Thư nói... À ! tờ giấy màu xanh hã !?... ừ mình đưa tờ giấy màu.... MÀU XANH ? ... Chết rồi mình đưa nhầm tờ màu HỒNG rồi !.... sao giờ !.... sao giờ .... ... - nó rối tung lên vì lo lắng - Hiz hiz ! ừ ! gọi cho cậu ấy... đúng rồi... cúp máy nha !

- Hèn gì lúc nãy cậu ấy cười quá trời !!..... - xấu hổ

Tờ giấy màu xanh là kịch bản dành riêng cho Trung Hiền - tờ giấy màu hồng là tờ kịch bản dành riêng cho Tử Kỳ - Nội dung cả 2 tờ kịch bản này là những gì cần thực hiện trong buổi tối hôm đó bao gồm .... " mặc đồ gì , trang điểm như thế nào.... , hành động gì... lời thoại gì.... để ăn khớp với nhau => 1 cuộc tỏ tình dễ thương của Hiền dành cho Kỳ để nó đồng ý làm BẠN GÁI ."

- Sao không nhấc máy !!... mở máy đi mà.... nhanh nhanh - rối lên vì điện thoại không liên lạc dc - ........... Ông trời ơi ! đừng trêu đùa con chứ !! ... - nó sụt sịt

( kịch bản ghi chú : Không liên lạc với nhau từ lúc nhận kịch bản )

- Tiểu Võ !! - hắn gọi nhân viên của mình

-Dạ ! Giám đốc gọi tui - chạy hòng học từ ngoài vào

- .... .... đi... mua những thứ này... cho tui ! - nói nhỏ với nhân viên

- Dạ... Váy... - đang kiểm nghiệm lại những thứ ghi trên tờ giấy

- Xuỵt !! nhỏ thôi ! muốn chết à - hắn nạt

- Dạ em xin lỗi !! - cuối đầu

- Đây ! - lấy tấm card đưa cho tên đó - dùng nó tính tiền . Nhớ ! tuyệt đối không cho ai biết chuyện này ! - căn dặn nhân viên

- Ok !! giám đốc ! em xin phép - nhận dc lệnh

-Phù !.... - thở phào - ... Azz ! mình đang làm cái quái gì thế này !... sao lại... - xoa trán

- Phải bí mật nếu không ... - nhân viên lắm la lắm lét ngó trước ngó sau thực hiện nhiệm vụ của Trung Hiền

ẦM.... va phải...

- ...... xin lỗi ! xin lỗi giám đốc Chung ( Chung Thái Phong ) - cuối đầu xin lỗi

-... .... ... - ngó tên đó và phát hiện ra tờ giấy

- Dzạ !... xin phép ngài tui đi trước.... - giực lấy tờ giấy và tính đi

- Đứng lại !... - Thái Phong lên tiếng

- d...dạ !... - hoảng hốt

- đưa tờ giấy đấy cho tôi ! - ra lệnh

- dạ.... dạ... chỉ là tờ giấy rác thôi... tui sẽ vứt nó ngay....

-Đưa đây !!... ... - nặng lời hơn

- Dạ..... ..... dạ..... - run nhưng vẫn chưa bán đứng ông chủ

- Tôi nói cậu không nghe sao !?... - Thái Phong

- Không cần !... - Trung Hiền

-Ô !... thì ra là giám đốc Phạm ( Phạm Trung Hiền ) ... - nhìn đối phương

-Cậu đi trước đi !... - ra lệnh cho tiểu Võ - Giám đốc Chung cũng rãnh rỗi quá ! công việc dạo này nhàn hạ lắm sao !... - châm chọc lại

- ..Cũng không nhiều lắm... đủ để không đứng đó lo chuyện bao đồng như giám đốc Phạm ! Phải không ?... - cười

- Thế sao ?!... vậy thì cứ từ từ mà làm đi !... tui đi lo chuyện bao đồng đây !.... - bước đi ngang qua Thái Phong

- Nhất định... là có chuyện gi đó ... - nhìn Trung Hiền

1 tiếng sau

- Giám đốc ! những gì ngài bảo tui làm tui đã làm xong - đưa túi đồ cho Giám đốc Phạm

- Tốt !... cậu ra ngoài đi ! vất vã cho cậu rồi !... - nhìn túi đồ

- Vâng ! - lui ra đóng cửa lại

- Azzz !!... - Cuối mặt thất vọng.. - Thật là.... - cầm tờ kịch bản - Sao lại là mình vậy trời !!.... Tử Kỳ !!... Azz - ôm gói đồ than thân trách phận !

- Phải mặt thật sao !!!... Cũng may là địa điểm không phải là nơi đông đảo gì.... nếu không thì mặt mũi mình không biết đặc ở đâu đây ! - cầm kịch bản lên ngồi học - Dù sao mình cũng nên hoàn thành " tâm nguyện " cho cô ấy ... chỉ biết trách sao mình quá đẹp trai nên không tránh khỏi họa đào hoa !!....

- Thư ơi !!... làm sao bây giờ mình không liên lạc dc !.... Hã !??... cách gì.... đỗi kế hoạch á.... giờ sao !?.... không lẽ mình học kịch bản này luôn sao... vậy là.... thành ra mình đi tỏ tình à.... !!... - quýnh lên -.... ờ... ờ... hiz hiz... dc rồi... có gì sẽ gọi cho cậu.... bye bye

- Trời ơi !.... đồ !.... giầy.... hoa !... thiệp.... trời ơi.... mình phải là người dc nhận chứ sao thành ra thế này chứ !!... - nó rầu hơn trái dưa hấu

## 3. Chương 3: Chỉ Mới Bắt Đầu

- May mà mình thông minh nên đã để bút ghi âm ở phòng tên đó... quá ra là có hẹn đấy à.... -cười - Phạm Trung Hiền ơi là Phạm Trung Hiền... tui không nghĩ là cậu sẽ làm thế đâu... nhưng thấy 1 hình ảnh mới của cậu thì cũng nên đi xem đấy chứ !! - Thái Phong

- Trong như thế này à !!.... - nó đang soi mình trước gương với phong cách hoàn toàn lạ

- Nhìn cũng không tệ ! - Thư ngồi ở ghế khen

- Đừng đùa nữa ! .. mình đang rầu lắm rồi đây nè... vì bộ trang phục này mình mất cả mấy tiếng đấy.... còn phải tranh thủ chuẫn bị nữa.... thật là - nó nhăn nhó

-Do cậu chứ do ai ! thật là... không ngó trước ngó sao... đưa nhằm nên mọi thứ rối tung thế này đây - Thư

-Híc !!... nhưng cũng phải thực hiện thôi ... mình chỉ có 7 ngày... hi vọng những việc này sẽ trở thành dấu ấn khó phai .... - cười tũm tĩm...

-Ui trời !! ... Kỳ thì đỡ rồi... còn Trung Hiền kìa... có lẽ kĩ niệm Kỳ nói sẽ thành "ác mộng " cho cậu ta đấy... - cười đùa

- Chắc là thế này....

hay là thế này

- đúng ha !!.... có khi nào... mình chưa làm xong nhiệm vụ mà đã ngất xĩu vì vẽ đẹp của cậu ấy không nhĩ ... hahahaha... ôi đau bụng quá... nhịn không nổi .... - ôm bụng cười

Cuối cùng màn đêm cũng buôn xuống....

- Mình thật có lỗi với khuôn mặt của mình mà.... - hắn mới trang điểm xong... thay cả " y phục " ... rón rén bước ra ngoài xe

Xa xa.... đằng sau

- Biến thái đến thế sao !?.... - Thái Phong nhịn không nổi cũng phải thốt lên trước hình dáng của Trung Hiền

- Hi vọng là không có ai thấy bộ dạng của mình... - lái xe đến điễm hẹn

- Mình không ổn ! không ổn chút nào hết.... thật là.... run quá..... - nó đã đến nơi trước đang rối tung rối mù vì lo lắng

XOẠT.... có tiếng động

- Có phải Tử Kỳ không !!?... - hắn đã tới

- Ai đấy.... ?? - nó quay lại nhìn thấy

- ..... Hiền !.... - quấn khăn quanh mặt như người ã rập đeo kính râm đen như xã hội đen...

- Trời !!.... - sững sốt -sao ra nông nỗi này - nhìn hắn

-Azzz ! đừng nhắc nữa !.... - hắn cáu - Kỳ cũng đâu hơn gì...

- Sao lại không... ít ra cũng dễ coi hơn - ngó hắn

- Kỳ đứng còn thấp hơn vai Hiền gần 5 phân - dùng tay chỉ chiều cao nó - còn nữa ! đâu ra bộ râu nhìn ... - hắn nhíu mày

- ....... Á.... - giựt bộ râu trên mép của mình ra rồi nạt hắn - Cởi ra

- Cái gì !!? .... cởi cái gì !! - sắc mặt biến đổi , dùng tay che người lại

( Trời ơi ! nhanh thế mới đây đã đòi cởi à !!..... - Thái phong phía sau bụi cây )

- Tui kêu cởi GIẦY ra ! .... - trừng mắt nhìn hắn

- À... ờ....hết hồn - lo lo - đây !.... làm gì thế !

- Nói chuyện cho dễ - cười với hắn - cổ Kỳ không phải bằng cao su đâu mà dãn lên rồi gập xuống . - Tháo giày nó ra - Mang đi ! size 42 đấy

- Chân Kỳ lớn thế à - Mở to mắt ngạc nhiên

- Điên !! Tui cố tình mang thế để đề phòng khi Hiền không chịu nổi đôi giầy cao gót thì giúp đỡ ! đúng là.... - bất mãn

- Đùa thôi mà !- cười

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đặc ở gốc đèn - Thái Phong di chuyển đến sau bụi cây đối diện chiếc ghế

- Giờ thì bắt đầu đấy ! - nói với hắn

-Hã !?... - vẫn hoang mang

- Kỳ... thực hiện trước... - nó cũng ngượng

- Phải.... phải thực hiện đúng những gì trong đó à !... - lo

-Im lặng... !! khong thắc mắc !... đừng để Kỳ nổi giận đấy - trừng mắt cảnh cáo...

- Trời ơi !! thảm thật mà !.... - mặt ũ rủ

- Kỳ mới thảm đấy !... híc ! đáng lẻ mình là người ngồi và chờ dc tỏ tình lãng mạn nhưng giờ lại thành thế này đây .... bực thật đấy - Vừa đi lấy hoa vừa lẫn bẫm

- Ờ đây không có ai !... cái khăn này nóng chết đi dc...- mở ra

ẦM..... - thực ra là tiếng ngã của Thái Phong... nhịn không nổi cười đó mà

- Ai đó.... !!- ngó - mặc kệ chắc là cái gì đó rớt....

CẢNH 1: gặp gỡ

nội dụng

Kỳ ( đáng lẽ ra là Hiền ) từ xa bước đến , nở nụ cười triều mến với Hiền ( chổ này của nó mới dúng ) .... Hiền ngại ngùng quay mặt đi . Sau đó Kỳ sẽ tặng Hiền 1 bó hoa hồng trái tim kèm theo 1 hộp quà .... Hiền sẽ đứng lên tỏ ra ngạc nhiên và không hiểu những gì Kỳ làm .Kỳ giải thích sự việc.... Hiền vẫn không muốn chấp nhận những gì Kỳ nói , Hiền từ chối ....

Action

Từ xa ! Kỳ bước đến ... nhìn vào Hiền

- hahahahahaha - cười ngã xuống đất khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Trung Hiền sau khi trang điểm

- Gì thế !! - Hiền đứng dậy - Phản kịch bản à !!?... - nhìn nó

- Không... hahaha.... không có....... - ôm bụng.. - lại.... lại... hahahaha - quay về vị trí cũ

- Đừng có đùa kiểu đó ! - Hiền vẫn chưa nhận ra

Kỳ bước đến.... nhìn Hiền....

-.... Nhịn.... nhịn.... không dc cười .... không dc.... không.... ha..ha - ém cười .... - cố bước đi với bộ đồ hết sức menly với chiếc guốc 10 vừa nãy đổi

- Đi cứ như vịt á !.... thật là..... - ngồi cười

... Nở nụ cười triều mến với Hiền ....

- Nở nụ cười rồi..... vậy là phải bối rối ngại ngùng.... - Hiền lúng túng - Thấy ghét hà..... - chỉ tay chu môi , õng ẹo quay mặt đi

ẦM ẦM !..... 2 tiếng vì lần này ngoài Kỳ ngã vì cười và hết hồn ra còn có Thái Phong

- Cứu tui với !... chịu không nỗi nữa rồi ... Phạm Trung Hiền ơiiiiiiiiii !!! - nó rên trong cơn đau bụng vì quá mắc cười

- Thôi !! không làm nữa !- hắn cáu

Nó nhỏm dậy và đi đến chỗ hắn

- Này !... tặng đấy - nó giơ bó bông ngay mặt hắn, còn nó thù cúi mặt

-H...ha....haz....hác xiiiiiiii !!! - hắn nhãy mũi vì hoa - Cám ơn....

- í ẹ..... - hoa lá bông trên đầu nó hết

- xin lỗi ! Hiền khó chịu với hoa ! - cười với nó

- nhìn hắn -..... - bặm môi nhịn cười - Hiền.... trong lạ thiệt

- Hã !!... đừng có chọc nữa !.... hôm nay Hiền đã rất vất vã với những thứ theo yêu cầu kịch bản của Kỳ đấy - hắn bất mãn

-Được rồi ! vậy đừng để phí !.... tiếp tục - cười cổ vũ hắn

-,.... dc ! - khuôn mặt vẩn chưa bớt tức

- Còn đây là quà - đưa cho Hiền

- Chuyện gì ?.... cái này là ý gì !! - nhìn nó

-.. bậm môi nhịn cười tiếp ..- Kỳ.... Kỳ.... không dc !! đợi 1 phút .... - quay mặt cười không ngớt

- Azzz !!!.... - tức giận lấy khăn giấy trong bóp ra lau hết make up trên mặt

- nó cười đã rồi quay lại - ok ok đc...được... rồi - ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt đã lau chùi của Trung Hiền

-Như thế này đi !... Kỳ làm Hiền phát bực đấy - Nhìn nó

- hức !!..... - nó nấc cục - vậy..... hức !.... tiếp tục.... - mặt đỏ ửng

-Chuyện gì ?.... cái này là ý gì ?- Hiền nhập vai nhìn nó

- Kỳ.... Hức ! .... hẹn Hiền... Hức !.... - mắt nhìn mắt - " mình không nhìn vào mắt cậu ấy thế này dc " ... Kỳ

- Nói..... - nhìn nó tiếp

- Đừng nhìn Kỳ nữa ! hức ! - nấc cục liên tục

- Kịch bản ghi rõ nhìn không chớp mắt đây này - chỉ vào tờ giấy

- Nhìn nữa !... hức ! nhìn nữa ....thì - nó

- Thì sao !? - cứ dán con mắt nhìn nó

- Kỳ... hức ! Kỳ sẽ làm chuyện hư đó !!! - nó nói run run

- Hư ??...- nhíu mày nhìn nó

- hức !!..... - nhìn hắn - Làm thật đấy... hức !!

-Hữ !?... - lên giọng hỏi

- Tiến đến sát má hắn và..... Kiss

-...... - Trung Hiền chỉ đứng im lặng

( Trời !!..... - Thái Phong )

- Sợ chưa !!? - nó chữa ngượng

- Chuyện hư đấy à !! - nhìn nó

- hức !!.... hức !! - nhìn không dám nói gì

- Thế thì... - ánh mắt gian xảo

- Hức !! ... Hức !! ...- nấc cục

Ghé sát má nó và ....Kiss

- .... .... ... - bức tượng đóng băng , pháo bông nổ trong đầu đùng đùng nụ hôn " má " đầu đời của nó

- Sợ không !! - nhìn nó cười

Ghé sát má nó và ....Kiss

- .... .... ... - bức tượng đóng băng , pháo bông nổ trong đầu đùng đùng nụ hôn " má " đầu đời của nó

- Sợ không !! - nhìn nó cười

Nó mở to mắt với khuôn mặt mất hồn nhìn hắn rồi nói - SỢ...SỢ CHỨ !

Hắn cười phì , tỏ vẻ thích thú làm nó hoang mang hơn - Đùa vậy đủ rồi , làm gì mà nhìn Kỳ nghiêm trọng thế - nhìn nó

- Đùa !? - quay qua nhìn hắn khi nghe hắn nói - Hiền giỡn với Kỳ đấy à - tự nhiên phát cáu

-Ế !... - né - không phải là Kỳ giỡn với Hiền trước sao ? Sao lại đỗ lỗi cho Hiền

- Grrr ! - trừng mắt nhìn hắn - không nói nữa ! ĐI VỀEEEEEEEEE !!! - nó quát lớn vào mặt hắn

-Gì thế !!? .... Ngại quá hóa rồ à ! - vẫn tỏ ý chọc ghẹo nó

- Tui !! - nhìn chầm chầm vào hắn - Lý Tử Kỳ - vẫn tiếp tục nhìn với ánh mắt đầy tia lửa phẫn nộ - Sẽ phải làm cho cậu HỐI HẬN . BIẾT CHƯA HẢ ?

- Chuyện gì ?? - vẫn chưa hiểu

- Chưa hiểu nữa à ? Là thế này này .... - cầm lấy bó hoa và đánh túi bụi vào Trung Hiền - CHẾT ĐI ! ĐỒ XẤU XA ĐỒ ĐÁNG GHÉT , DÁM HÔN TUI KHI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP , DÁM ĐÙA GIỠN VỚI TUI MÀ KHÔNG SUY NGHĨ ...v...v...

- Đau !!... - lấy tay đỡ - Này ! Kỳ bị gì thế.... làm gì có chuyện đó - Chạy

( Cô ta dã man thật !! ... Thái Phong )

- Đứng lại !!! Tại sao lại đối xử phân biệt với tui thế hả ??... - nó dừng lại - Tại sao với Thảo Yên thì nhẹ nhàng từ tốn tại sao với tui thì cậu cứ như là kẻ thù vậy ! Bộ với tui cậu không nghiêm túc dc sao ? - Cầm chiếc giầy cao gót lên

- Chuyện đó.... - thở hổn hển - Chuyện đó.... không phải như vậy... Kỳ... - tính nói thì

BỐP........ chiếc giầy vừa lao tới và chạm vào trán Trung Hiền

-Ây da !...- bật ngửa ra sau

-Hả - há hóc mồn khi nhìn thấy Trung Hiền ngã - Sao rồi !!.... nè nè.... - chạy tới chổ hắn

-Kỳ định ám sát Hiền đấy à ! - nhỏm dậy trách móc nó

- Không !... không phải -lo lắng - Có sao không ...? .... Kỳ chỉ tính... chọi.... nhưng .... đâu ngờ nó vào đúng mục tiêu thế đâu ... xin lội - nó thấy có lỗi nên trở nên lúng túng

- Không sao !!! - đứng dậy , xoa xoa cái trán

- U 1 cục rồi kìa ! - nó chỉ lên trán hắn

- Á !... - nhấn vào vết bầm - Azz ! không sao .... - đi ra chỗ ghế

- Azzz !! cái váy này !!... - tự nhiên đâm ra tức cái váy

- Xin lỗi !! ...- nó cũng dám nói gì

Hắn tháo tóc giả ra rồi xoa xoa tóc - Đúng là.... - quăng cái tóc giả đi

-Giận Kỳ à !?... - nó nói với giọng nhỏ xíu có chút buồn

- Chuyện Kỳ nói !... - hắn

-... ... ... - chỉ im lặng nghe

- Hiền không có đối xử phân biệt ! - hắn nghiêm túc

- .. ... ... - nó quay mặt qua chỗ khác

- Thảo Yên là vợ sắp cưới của Hiền , cũng là người Hiền rất yêu quý ...

- " Sao đau thế này... " - nó lấy tay đặc nên ngực như đang nhói

- Thảo Yên là 1 cô gái tốt , hiền lành và rất đặc biệt ... mỗi lúc bên cô ấy Hiền có cảm giác rất bình yên ... - rồi tự cười

- .... Vậy.... Sao.... ? - nó gắng cười

- Nhưng .... !

- Nhưng sao ?.... - nó hỏi

- Có lúc không thoải mái !... Thảo Yên đôi lúc làm Hiền cảm thấy mình phải mang một trọng trách gì rất lớn... rất gò bó ... - quay qua nhìn nó

- ... ... ... - vẫn không nói gì

- Tử Kỳ thì khác ! ... - cười

- Hả ?... - nó thốt lên

- Từ hồi còn đi học , Kỳ là đứa bạn thân của Hiền ... nên có gì Hiền cũng nói , cởi mở và thoãi mái hơn . Không phải áp đặc bản thân phải hoàn hảo phải làm đúng cái này, đúng cái kia để không làm mất hình tượng hay lo lắng Kỳ sẽ giận.... - hắn

- Thì trước giờ vẫn thế đấy thôi , Hiền có bao giờ để ý đến tâm trạng của Kỳ đâu .... lúc giận thì Kỳ cũng không nói ra vì sợ sẽ làm mất tình bạn... nên lúc nào Kỳ cũng im lặng cả !! - nó nói

- Không phải ý đó !... - hắn nói - Hiền... cảm thấy nói chuyện với Kỳ dễ hơn với Thảo Yên .... Thảo Yên lúc nào cũng đồng ý với những gì Hiền nói ... không 1 lần cải lại Hiền ... cũng không bao giờ đùa hay làm Hiền cười nhiều bằng những trò đùa dù là nhỏ nhất.... Thảo Yên là 1 mẫu người rất chững chạc ... đôi lúc Hiền thấy ngợp

-Thế thì tui dễ đùa lắm à - cáu

Tự nhiên nhìn nó cười - Chắc vậy !!? hahaha

- Nói tóm lại là tui vừa ngốc vừa nóng tính đấy à !? ... - cáu cấp độ 2

hắn nhìn mặt nó rồi cứ cười - Tùy Kỳ nghĩ thôi !!... với Hiền thì ... Thảo Yên sẽ không ai thay thế được

- ... đương...đương nhiên !!... - nó cố tỏ ra không có gì dù giờ lòng nó rất đau - Thôi ! tối rồi... về thôi - đứng dậy

- Không làm hết kịch bản nữa à ?? - hắn ngó nó

-Hôm nay đủ rồi !... - không nhìn về hắn

- Hiền chở Kỳ về ... - hắn cũng đứng dậy

-Không cần đâu - nó cười - trời hôm nay lạnh đó ! - nó cởi áo khoác của mình ra và - cầm lấy đi ... coi chừng cảm lạnh ...- rồi nó cuối chào - bye bye - và bước đi

- Kỳ !!... - hắn kêu - ... gì vậy !!? ... - nhìn cái áo khoác nó đưa

Nó bước đi trên con đường với dòng nước mắt đang rơi trên đôi má nhỏ .... mình chỉ là bạn thân được thôi sao... trong lòng cậu ... Tử Kỳ này mãi mãi se là bạn thân của cậu thôi sao !!?... Tại sao vậy !?... mình có gì không tốt chứ !??... tại sao lại nói thế với mình.... mình mãi mãi không thay thế được cô ấy hay sao ... ? Tại sao lại nói ra , tại sao cậu không im lặng đi tại sao phải nói sự thật ình biết chứ !... mình không muốn nghe nó... mình không muốn nghe điều đó từ cậu đâu... làm ơn nói đó chỉ là trò đùa hay lời trêu ghẹo thôi.... Hãy ình 1 hi vọng....1 hi vọng thôi.... Nước mắt mỗi lúc 1 nhiều hơn... nó sụt sùi trong tiếng nấc đến nghẹn thở... bước đi... bước đi trong vô vọng

Hắn đã về.... có khi nào trong lòng hắn sẽ cảm thấy điều gì đó có lỗi không ?... KHÔNG ! con trai thường vô tâm mà

-chắc là cô ấy mệt nên muốn về... - rồi hắn lái xe đi

-Trời ơi !cái lưng của tui.... - Thái Phong trong bụi lùm chui ra - hahaha... mình đã chụp được nhửng thứ mà tên đó muốn giấu .... sau này sẽ thú vị lắm đây... - cười sản khoái đi ra thì... - Tờ giấy gì đây ?...

- ngó xuống - Kịch bản ? 2 tờ lận à.... - đọc qua 1 lượt - Quá ra là như vậy !.... Mình biết mình nên làm gì rồi !! - tự cười rồi bước đi

Nó đang ngồi khóc... khóc rất nhiều .... rồi bỗng nhiên

Thái Phong tiến đến ngồi xuống cạnh nó - Ngồi khóc có ích gì chứ !! - nhìn nó

-Cậu theo dõi tui đấy à ... !! - nó cáu

- Trời ơi ! nhìn cô kinh dị quá đi ... khóc gì mà xấu thế - Thái Phong biểu môi

-Kệ xác tui ! - trừng mắt

- Thôi thôi !... không nói nữa .... - dỗ ngọt - Cô gặp chuyện buồn à ?

- Không liên quan đến cậu - nó trả lời cọc lóc

- Tui quan tâm nên hỏi đấy !... cô cũng nên lịch sự 1 tí chứ ! - Thái Phong

- Không biết không biết không biết !!..... - tự nhiên khóc lớn - xấu xa xấu xa xấu xa....XẤU XA - nó nhổ cỏ vứt lung tung

-Trời ơi !... được rồi được rồi !... nói đi ... coi như hôm nay tui là cái máy chút giận cho cô .... nói đi - ngồi nghiêm chỉnh

Nhìn Thái Phong với ánh mắt dò xét - Đồ con trai xấu xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!.... đồ mắt đuôi... đồ mù màu.... đồ vô lương tâm ... ĐỒ BỈ ỔI - nó dùng toàn bộ sức đập Thái Phong - hạng người như cậu không hiểu tại sao tui thích dc nữa !! thật là... tui cũng điên quá đi mà..... tại sao lại đối xử với tui như vậy... tui cũng có cảm giác mà ... tại sao lúc nào cũng nói là bạn thân bạn thân ... KHÔNG THỀ 1 LẦN COI TUI LÀ BẠN GÁI HAY SAO !! ...

Vừa nói tới đó thì...

Thái Phong bất chợt ôm nó vào người và nói

- Cho cô một happy ending

Nó đứng yên , không nói cũng không chống cự... chỉ là quá bất ngờ... quá kì lạ ... nó tự hỏi " chuyện gì đang xãy ra vậy ? " .... Tại sao người con trai này đang ôm nó mà nó không biết phải làm gì ... tại sao lại như thế ??.... ĐÁP ÁN LÀ nó cần 1 ai đó để tựa vào , cần ai đó bên cạnh nó.... cần ai đó đủ mạnh mẽ đễ cho nó điểm tựa... và đó chính là tên con trai này....

Hắn từ từ buông tay khỏi người nó , ánh mắt không lúc nào xa nó... giọng nhỏ nhẹ hỏi

- Cô không sao thật đấy chứ !?

Nó quay đầu đi , gạt nước mắt đã rơi trên má từ lúc nào không hay và tiếp tục im lặng

- Có gì thì cô cứ nói ! ... giữ trong lòng phiền lắm - Thái Phong nói với vẻ đang trách móc nó

- Cậu.... chở tui về được không ! - nó suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói

Thái Phong ngạc nhiên rồi ậm ờ gật đầu - được

- Làm phiền cậu quá ! - nó nói khi ngồi trên chiếc xe của Thái Phong

Nhìn và có vẻ lo lắng cho nó - không sao , nhà cô ở đâu ?

- Cứ đi đi , tui sẽ chỉ ! - nó nói với giọng buồn không lí do

Thái Phong không nói gì và bắt đầu lái xe... Nó cũng không nói gì trong suốt quảng đường từ đỉnh đồi đến khi chân núi , chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ , vẽ mặt vẫn đi cùng nước mắt .Rồi thì...

- Tui không nghĩ là mình sẽ như thế này - nó lên tiếng

Ngạc nhiên và quay nhìn nó - Sao ?

- Chuyện hôm nay !... - nó chần chừ 1 chút rồi nói tiếp - đáng ra là rất vui , rất hạnh phúc... - nó nói như đứt quãng vì nghẹn lời - nước mắt rơi phải là vì quá mừng chứ không phải là vì quá đau như thế này...

Tên ấy nghe những gì nó nói và có chút lo lắng - Thế sao ?

- Tui không biết đây là lần thứ bao nhiêu tui khóc vì cậu ta... và cũng không biết cậu ta có biết điều đó hay không ? - rồi nó cười , nụ cười trong nước mắt

- Đừng khóc nữa !!... tui không quen thấy con gái khóc ! - Thái Phong lúng túng

- Không quen thì cho tui xuống xe đi - nó tự nhiên nổi cáu

Ngay lập tức ... - được rồi được rồi ! khóc tiếp đi... cô muốn khóc đến bao giờ cũng được - không biết phải làm sao

Nó bắt đầu suy nghĩ về sự việc hiện tại.... và hỏi - Tại sao lại đối xử tốt với tui ? Tui với cậu chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi mà.... huống chi những cuộc gặp gỡ đấy cũng không vui vẽ gì ! - nó trách hỏi Thái Phong

Tên đó lúng túng trước câu hỏi của nó - Tui.... ... tui... tại tui thấy cô đáng thương nên giúp đỡ... đúng rồi... là vậy đó ! - rồi cười -

-Đáng thương !?... - giận giữ

Nhận thấy nguy hiểm nên đổi thái độ liền - À ! không... không... tui nói nhầm ... là đồng cảm... đồng cảm - cười chữa cháy

-... ... ... - nó im lặng quay đi

Được nước làm tới Thái Phong nói tiếp - Dù sao người ta nói 1 ngày gặp 3 lần cũng gọi là có duyên mà !? - cười - phải không !?

Nó quay qua nhìn rồi tỏ ý nghi ngờ - Cậu.... - nhìn tên đó chầm chầm - là Thái Phong !?

-Hả - hết hồn - à...ờ... sao cô biết tên tui ... - lái xe cũng không yên

- Trung Hiền nói ! ... - giọng buồn

- Hắn còn nói gì nữa không - lo

- Không ! ... sao cậu lo thế - giọng nói không cảm xúc

- À không !!.. - cười lớn - chỉ hỏi thế thôi !! đừng bận tâm

- Hôm nay !! ... - nó nói cứ ngập ngừng ... - đáng lẽ là tui sẽ đi xe của cậu ấy về... chúng tui sẽ nói chuyện... rất vui vẽ... rất là hạnh phúc... - tự cười mãn nguyện

-Vậy sao ra nông nỗi này ?

- Có lẽ là do tui... đã quá hấp tấp... không suy nghĩ... thật là ngu ngốc mà - tự trách bản thân

- Đừng tự trách mình nữa ! Dù sao cô cũng không đến nổi nào mà... có lẽ nhất thời cậu ta chưa nhận ra thôi... phải không - an ũi nó

- Không đến nổi nào !?? - nó lên giọng - vậy là tệ rồi.... - lại ủ rũ tiếp

-Ấy !!.... cô nghĩ đi đâu vậy... ý tui là... - vừa ngó nó rồi quay lại nhìn đường... - cô cũng đẹp mà !

- Không cần nịnh !! - nó cáu

- Nói thật đấy !... chắc là hôm nay cô ăn mặc như vậy nên chắc cậu ta không nhận ra ... nhưng nếu cô chịu khó 1 tí thì sẽ khác thì sao.?.... con trai yêu bằng mắt mà (... là lúc Thái Phong quay nhìn phía trước để lái xe )

-Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz !! - tự nhiên la lên

- Gì thế !!... cô ... - lo lo

- Tui cứ nghĩ con gái chỉ cần cái đầu là đủ rồi... đẹp đâu được gì.... - nó cúi mặt thất vọng

- Vậy cô được chưa !?? - gạ hỏi

Nhìn Thái Phong cảnh cáo - tui đã có bằng Quản trị kinh doanh rồi đấy !

-w0a ! - ngạc nhiên - Thế... cô việc làm chưa ?

- Rồi !... sắp đi thử việc - nó nói

- Ở đâu thế !!...

Lại nhìn Thái Phong với ánh mắt không thiện chí - Có nhất thiết phải trả lời không !

- À ha !.... - cười ngượng - không !... hỏi vậy thôi... đâu cần nghiêm trọng thế !

- idea - nó nói

-Thế à ! - vui cứ như trúng vé số

- Sao lại phản ứng mạnh thế ! - ngạc nhiên

- À không !!... chúng ta làm việc cùng công ty mà - cười tươi với nó rồi lại hỏi - thế Giám đóc Phạm biết không ?

- giám đốc Phạm ? - nó trố mắt

- " cô ấy chưa biết gì về tên đấy à ? " .... - liền thay đổi - à không !... ý tui là Trung Hiền đấy ...

- Tui chưa nói ! - vẫn chưa biết

- Vậy cô làm bên bộ phận nào ?... - gạ hỏi lần nữA

Quay qua nhìn Thái Phong tiếp - Cậu hỏi nhiều quá đấy !

-Thế... thế sao - ngượng -.... xin lỗi !..

- Cậu làm gì trong công ty ? - nó hỏi

- Tui... tui hả ?? - bất ngờ - à...nên nói thế nào nhỉ ??... tui .. -tính nói thì...

- Nhân viên cấp thấp chứ gì !... được rồi nếu thấy ngượng thì đừng nói ra !... - nó ngộ nhận mọi chuyện

- NHÂN VIÊN CẤP THẤP - bất ngờ với câu trả lời của nó- mặt tui gióng lắm à ?? - soi soi mặt cho nó xem

- Được rồi dc rồi mà !!... không nên tự ái ! nghề nào chẳng là nghề !.. - nó phủ nhận

- Tui làm giám đốc đấy !! - tự nhiên phát cáu

-Đừng đùa nữa !... lo lái xe đi !- nó vờ không nghe

-Azz ! cái cô này - vẫn ấm ức - mặt mũi thế này mà bảo là nhân viên cấp thấp thế nào được !... Azzz - điên lên đập vô lăng

Nhìn Thái Phong 1 hồi rồi ngó xung quanh xe rồi thốt lên tiếp - xe của SẾP cậu đấy à

- Ơ cái cô này !- cáu lên - đã nói tui là GIÁM ĐỐC xe này là xe của tui - chau mày tức giận

-Ờ..ờ...được rồi... điên với tin cậu ... - giọng nói phớt lờ tên đó

- Chắc tui điên chết mất !!!..... - vò đầu như ổ quạ

-hì !....hahahaha - nó cười lớn

Nhìn nó 1 hồi rồi cũng.... hahahahah

2 người vui vẻ cùng nhau cười thật lớn trên xe.... nó như trút được phiền muộn trong lòng... rất vui !... còn tên Thái Phong thì có 1 cảm giác .... "đứa con gái này.... thật là.... lạ mà !! "

- Tới đây được rồi ! - nó bảo Thái Phong dừng lại

Ngó xung quanh - đây à ??

-Không !!... - rồi nói tiếp - tui muốn đi xe bus !

-Tui chở cô về được mà - nói như níu nó

Mở cửa bước ra rồi cuối chào... nói " CÁM ƠN NHIỀU "" rồi nó cất bước đến trạm xe bus phía trước

- Ơ !... thật là.... - hoàn toàn bất ngờ

Nó bước lên xe bus... đi lên tầng trên cùng ... chỉ có 1 vào người... cả nó thì chỉ có 3... nó ngồi xuống.... nhấm mắt lại.... cơn gió cứ ùa tới... ùa tới.... nó cười... nụ cười thật khó khăn... gượng riệu ... " Nhất định sẽ làm được... hôm nay không được thì mai sẽ được... mai không được thì mốt sẽ được... mốt không được thì sau sau sau này sẽ được... MÌNH KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC MÌNH LÀ LÝ TỬ KỲ MÀ !! CỐ LÊNNNNNNN ! CỐ LÊNNNNNN

nó hét lớn trong không gian nhỏ bé ... lấy đó là động lực lất đó để cố gắng và.......... RENG....RENG....RENG....

tiếng chuông điện thoại chợt vang ... nó chần chừ rất lâu... rồi nó mâu thuẫn.... nên hay không nên nghe.... vì sao ư .... vì đó là Trung Hiền .... Rồi

TÍP... tiếng nhấn máy

- ..... .... - nó im lặng

- Tử Kỳ hả ??... về nhà chưa ? hay đang ở ngoài ... Tử Kỷ.... Alo ?... Tử Kỳ...

nó lưỡng lự .... - mình đây !

-ờ !... cậu về nhà rồi à ? - hắn hỏi

-ừ !... mình về rồi .... - giọng nó thật là.... buồn buồn.. cũng vui vui...

- Vậy sao !.... nghỉ ngơi sớm đi, chắc Kỳ mệt rồi

- Ừ.... mệt rồi.... - vô hồn

-Vậy... không làm phiền Kỳ nữa... bye nha !

- bye ! - nó lại càng ... muốn khóc hơn

Nó ngước mặt lên ... ngăn cho dòng lệ không rơi.... nhưng giấu sao được.... đau lắm.... đau ở đây này.... nó nắm chặc tay .... nuốt nghẹn.... rồi mĩm cười Sẽ không sao mà.... tất cả.... chỉ mới bắt đầu

## 4. Chương 4: Thay Đổi

Sáng hôm sau....

BÍP.....- Này ! chuyến đi thành công chứ ?

BÍP..... - mọi chuyện không có vấn đề gì à ?

BÍP .... - Sao không nhất máy... chuyện gì thế ?

BÍP.... Lý Tử Kỳ cậu điên rồi à... hay là có chuyện gì ?

BÍP ..... nghe dc lời nhắn này thì gọi ình nhé !

BÍP .... này ! có thật là không sao không.... có chuyện gì thì nói đi !... Thất bại rồi à ?

BÍP.... BÍP... BÍP.... tất cả lời nhắn đấy được lưu vào máy nó sau khi quyết định tắt ngủm điện thoại sau cuộc nói chuyện với hắn .... Nó nhìn chiếc điện thoại một hồi rồi cũng buông tay và đi đến tủ quần áo ... mắt đảo 1 lượt xem xét... nó có vẽ phân vân... lưỡng lự... rồi giơ tay lấy bộ váy màu tím cà phía cuối tủ xuống... nó không hài lòng lắm... rồi đặc lại.... nó phát cáu... 1 cách vô cớ ! Khuôn mặt vẫn chưa giãn ra vì sự bực tức ... 1 lúc thì nó quyết định chọn chiếc váy này

Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên ! nó cần bình tĩnhvà phải đủ chính chắn để biết mình cần làm gì tiếp theo .... Đứng trước gương , nở nụ cười... 1 nụ cười đầy nghị lực ánh mắt sắc sảo... gióng như đã có 1 kế hoạch gì đó rất rất đặc biệt , cần phải thay đổi và cần phải vứt bỏ con người nó trước đây để bước vào cuộc chơi thực sự ... và nó đã làm thế.

Nó đang đứng trước công ty , cầm chiếc điện thoại trên tay và bắt đầu nói ...

- Thư à ! ... Giờ thì Kỳ biết mình nên làm gì rồi ! - giọng điệu vừa chững chạc lại có chút lạc lõng khiến người khác vừa lo vừa sợ

Bước chân tự tin và ánh mắt rất kiêu kì thu hút hàng đóng ánh mắt nhìn về phía nó ... nó khác rồi !

-Xin hỏi ! cô cần gì ạ - nữ tiếp viên bên ngoài nhanh nhẹn hỏi . Nó nở nụ cười rồi nói

- Không cần đâu , cám ơn

- Vâng !..

Giọng nói không có gì đặc biệt nhưng đủ để lại sự ngưỡng mộ lẫn lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt cô tiếp viên . Tiếp tục bước đi , nó đến trước thang máy , nhấn nút bên cạnh và chờ... khuôn mặt lạnh như băng làm cho những người đứng cạnh nó phải có chút e dè... lạ thật !

TING.... chiếc cửa từ từ mở ra

Ánh mắt - nụ cười - mùi hương ... là nó

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 15 , nó nhẹ nhàng bước ra , ánh mắt đảo xung quanh rồi lại bước tiếp , hướng về phía phòng .... .... .... Giám đốc

- Cho hỏi giám đốc có ở đây không ? - nó đến chỗ thư kí bên ngoài hỏi

- Giám đốc đang ở bên trong ,có gì không ạ !

Nó đưa bộ hồ sơ trên tay cho cô ấy rồi nói - tôi là nhân viên mới , đến đây thử việc , cảm phiền cô đưa cho giám đốc - lời nói của nó vừa lạnh lại vừa có uy quyền... không biết lí do

- Được rồi ! tui sẽ đưa cho giám đốc , cô ngồi đợi ở ghế 1 lát nhé ! - nói rồi cô ấy đứng lên và đi vào phòng giám đốc

- Giám đốc ! Có nhân viên mới đến , cô ấy nói là đưa bộ hồ sơ này cho giám đốc ạ ! - đi đến bàn rồi nhẹ đặc đống hồ sơ ấy lên trên

-Được rồi ! tôi sẽ xem xét , cô ra ngoài trước đi - nói rồi cầm hồ lên mở ra

- vâng ! em xin phép ! - lui ra ngoài

- Lý Tử Kỳ ? - đôi mắt mở to vì bất ngờ rồi nhanh chóng gọi ra ngoài - Thư ký Hà !... cho cô ấy vào đây

- Giám đốc cho gọi cô vào trong

Lại cười ! nụ cười như thể nó biết trước là sẽ có chuyện này ... - Cám ơn ! - nói với cô thư ký - rồi bước đến trước cửa , nhẹ nhàng mỡ

Nó đang đứng ngay cánh cửa .... không đi , cũng không nói gì.... nhìn chầm chầm vào tay giám đốc đó... Còn tên giám đốc thì đang hì hụi với đống tờ liệu chấp thành đóng bên cạnh , không biết nó đã vào từ lúc nào

Nó nhẹ nhàng bước tới... CỌC...CỌC...CỌC...tiếng bước chân làm hắn giật mình ... ngước lên... và .... chỉ biết nhìn nó.... lòng không kìm nổi sự rung cảm kì lạ .

- Chào .... - ánh mắt ngó đến tấm biển trước bàn - Giám đốc Phạm - rồi lại nụ cười ấy... vừa đẹp lại vừa đáng sợ

Một chút thì hắn mới đủ bình tĩnh lại và đáp lời - Chào !.. Kỳ làm ở đây sao ?

Ánh mắt sắc lạnh lại kiêu kì nhìn chầm vào hắn nói không chớp mi - Rất tiếc là vậy !

Hắn cười phì - Hì... Kỳ ngồi đi ! - chỉ về hướng ghế sofa phía trước

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống... thật kiêu sa ... khiến hắn không khỏi ánh mắt tò mò lẫn thích thú nhìn nó .

Nó nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi

- Căn phòng cũng được đó chứ ! rất đẹp

- ờ... ừ... - có chút gì đó mất bình tĩnh

- Này ! giám đốc Phạm !- nhìn hắn giễu cợt - làm ơn đối xử tốt với Kỳ 1 chút !

Cười đáp và gật đầu đồng ý - Ừ ! chỉ sợ Kỳ mới là người cần đối xử tốt với Hiền

- Làm việc vất vã nhỉ !! - nụ cười hé trên môi

- À... ! vì công ty đang có 1 dự án lớn nên Hiền phải chuẫn bị phần báo cáo tổng thể nên .... - vừa nói vừa cấm cúi làm

- Giám đốc Phạm !! Nhân viên mới cần việc làm ! - nó nhắc khéo hắn

- À !.. được rồi... được rồi - lúng túng - xin lỗi Hiền quên mất - cười trừ

-.... ... ... - nó tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt lạnh vô hồn

- w0a ! bằng giỏi luôn à ? thật tài đấy - khen nó

- Công việc là gì ? - tỏ ý không thích

- Được rồi... để xem... - xem xét quyết định

-... ... ...

- Phó giám đốc !? - hắn vừa vui nhưng cũng vừa ngạc nhiên

Khuôn mặt nó không chút biểu hiện , chỉ nói - Chỗ làm việc của Kỳ ở đâu ? - nó đứng dậy

Hắn đã nhận ra thái độ và cách nói chuyện của nó đã thay đổi nhưng cũng không rõ lắm... đứng lên và bước đến chổ nó - để Hiền dẫn đi !

Nó cuối đầu tỏ ý khách sáo - Làm phiền rồi ! - rồi lại lạnh tanh bước ra trước

- Mọi người - hắn hô to khi ra ngoài

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó và hắn

- Đây là phó giám đốc mới ! Lý Tử Kỳ , mọi người chào hỏi đi !

Tất cả đều có chung 1 vẽ mặt .... vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kị . Họ chỉ đứng lên cúi chào như thông lệ rồi ai lại về việc nấy

- Được rồi ! đến phòng làm việc thôi ... - nói xong hắn đi trước

CACH .... căn phòng hiện ra trước mắt

Không quá cầu kì cũng không quá đơn giản nó khá hài lòng và lại lần nữa cúi đầu tôn kính

- Xin giúp đỡ nhiều

-Ừ !... ờ... - lòng có chút tự ái lẫn khó chịu - công việc thì tí nữa thư ký Hà sẽ nói rõ cho Kỳ ... Hiền... đi trước - nụ cười chợt hiền rồi tắt.. quay lưng và đi

CẠCH.... cửa phòng đóng lại

Nó cười ... nụ cười đã vui hơn ĐÃ hiện lên trên khuôn mặt... - Cậu nhận đủ sự quan tâm rồi... giờ thì mình sẽ bỏ mặt cậu...

- Lý phó à ! ( Phó giám đốc Lý ) đây là công việc của cô hôm nay ! cô xem qua đi nếu có gì thắc mắc thì hỏi tui ! - bê chồng tài liệu hồ sơ cao cỡ nữa người cô ấy loạng choạn bước vào

Vội bước ra đỡ cô ấy... - Được rồi được rồi ! chị cẩn thận đấy !!

- Không sao để tui mà !.... - ôm mớ còn lại bỏ lên bàn

- Vất vã cho chị rồi - cười rồi cúi đầu

- Ấy ấy ! Lý phó à !.... cô không cần thế đấu - ấy nấy vội đỡ

- Nên mà ! - nụ cười thân thiện

- À những tài liệu đựng trong bảng xanh là những thứ cần gấp cô tranh thủ dùm nhé ! Trước 11 giờ phải xong đó

-Vâng ! tôi sẽ cố gắng - rất tế nhị

- hihi ! - tỏ ý quan tâm - Lý phó à ! lúc đầu tui hơi có vẽ e dè cô , cứ nghĩ cô là người rất dữ lại lạnh lùng nên.... hì hì bây giờ thấy lại khác... cô thật tốt tính quá !...

- chị quá lời rồi ! dù sao cũng cám ơn chị rãnh sẽ nói chuyện tiếp ! giờ thì tôi phải bắt đầu công việc rồi

- À ờ !... Lý phó cứ làm đi... tui làm phiền rồi/... tui xin phép - ngại ngùng lui ra

Nó nghĩ 1 lát rồi chợt cười phì... mình đâu đến nỗi nào...

để xem nào !... công việc là gì đây....- nó quay về bàn và bắt đầu công việc

- Trợ lý Hà ! tài liệu tổng kết về buổi triển lãm Greasrt tuần trước đâu rồi ! - hắn gấp gáp hỏi

- À ! tui giao cho Lý phó rồi... cô ấy đang làm hay sao ấy... giám đốc cần ạ

-À...- ngập ngừng - không ! để tôi lấy cũng dc - rồi đến phòng nó

Đứng bên ngoài có thể nhìn vào qua khe kính ... hắn chỉ đứng đó nhìn... rồi tự cười.... cũng chăm chỉ lắm chứ !-quay lưng và về phòng

2 tiếng sau

- Thư kí Hà à ! tôi làm xong những tài liệu cô nói cần gấp này . - đến phía bàn thư kí

- À... Lý phó !... cô đưa vào cho Phạm tổng ( Giám đốc Phạm Trung Hiền ) dùm tui 1 chút... tui đang nghe điện thoại...

-... ờ !... - nó không toan tính rằng chức vụ nó cao hơn thư kí nhưng vẫn bị sai như thế này rồi... nó dừng bước trước cửa 1 lúc.. suy tính gì đó và bắt đầu

CẠCH....

Những gì nó nhìn thấy là 1 người nam nhân , rất tuấn tú ... rất tài giỏi ... rất chăm chỉ đang nổ lực làm việc đến không mức không biết có người vào.... Nó không muốn đánh thức giữa chừng con người này nên quyết định quay ra .... thì...

- Thư kí Hà...

Nó dừng lại....

- phiền cô cho tui 1 ly caffe cám ơn.... - hắn nói mà không ngước nhìn cứ ngộ nhận nó là thư kí

Nó mĩm cười và bước ra . 1 lát sau ....

CẠCH !..... nó bước vào với ly caffe trên tay và quyển tài liệu vừa làm xong .... hắn vẫn chưa nhận ra ai đang vào , cắm cúi làm việc !.... Nó đã đứng ở cạnh bạn làm việc của hắn... nhẹ đặc tách caffe xuống cùng đóng tài liệu cạnh bên , toan quay đi thì...

- Tử Kỳ ? - ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó

CẠCH !..... nó bước vào với ly caffe trên tay và quyển tài liệu vừa làm xong .... hắn vẫn chưa nhận ra ai đang vào , cắm cúi làm việc !.... Nó đã đứng ở cạnh bạn làm việc của hắn... nhẹ đặc tách caffe xuống cùng đóng tài liệu cạnh bên , toan quay đi thì...

- Tử Kỳ ? - ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó

Nó giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , quay lại nhìn hắn với khuôn mặt không cảm xúc , nhỏ nhẹ nói

- Phạm tổng vất vã rồi ! đây là caffe và tài liệu ngài cần ! tôi xin phép - nói xong nó cúi đầu và đi ra

Hắn muốn kêu nó lại nhưng... hình như không thể ... nó đã tạo khoản cách nhất định cho hắn mất rồi ! ...

Lại bắt đầu công việc... nhưng ít ra thì tách caffe này cũng chứng tỏ nó cũng hoàn toàn không bỏ mặt hắn ... Hắn vừa uống vừa vơ tay lấy đóng tài liệu nó làm xem xét... có vẽ bất ngờ nhưng rất hài lòng - Tốt đó chứ - mĩm cười thích thú

Công việc có vẻ khá nhiều , nó đã làm quá giờ ăn trưa gần nữa tiếng mà vẫn chưa hay biết.... Có vẽ nó rất quyết tâm với công việc này ... mãi mê làm cho đến khi

RENG....RENG.... nó giật mình ... nhìn điện thoại... và ... TẮT...- nó mĩm cười , 1 nụ cười buồn ... nhìn đồng hồ trên điện thoại và đứng dậy - Đói bụng quá !

Nó bước ra ngoài , phòng không còn nhiều người lắm , nó lên tiếng hỏi - Mọi người đi đâu hết rồi ?

Nhân viên cuối phòng lên tiếng - Dạ họ đi ăn trưa rồi ! Lý phó chưa đi ăn ạ !

Nó mĩm cười rồi nói - Ừ ! giờ thì tôi đi ăn , cô dùng bữa chưa ?

- Vâng ! em ăn xong rồi ! chúc Lý phó ngon miệng - giọng kính nể

- Vậy.... tôi đi trước - cười rồi bước ra ngoài

Nó cũng lúng túng vì không biết phòng ăn nằm ở đâu , đi lòng vòng 1 hồi thì nó đến được sân thượng .... Nó toan quay về thì .... nó nhìn thấy 1 người ... đang hì hụi làm cái gì đó ở phía trước ... nên quyết định đi đến....Đến gần chỗ người đó thì nó mở to mắt vì ngạc nhiên

- ... Thái Phong ? - nó nói với vẻ kinh ngạc

Tên đó quay lại , tay cầm ổ samwich , tay cầm ly nước ngọt , miệng còn lắm lem tương đỏ và vụn bánh đang ngước mắt nhìn nó

- Gì thế !! - không ngờ là gặp Thái Phong trong phong cách này

Tên đó cố lắm mới thốt lên được lời - Là.. . là cô à ?

Nó cười tươi và nói - Không nhân ra à ?

- Cô xinh thật đấy ! - mặt vẫn ngu ngơ

- Thật sao ?! - nụ cười vẫn nở trên môi nó - tui ngồi đây được không ?

Không chần chừ mà gật đầu ngay ! - được chứ !

- Hì ! cậu ăn ngon thật đấy - nó nhìn những thứ đang bày trên ghế xuýt xoa khen ngợi

-À.... haha - cười ngượng - Tại... ở dưới đông quá nên tui mang lên đây ăn ! haha

-Phòng ăn ở đâu vậy - nó ngại ngùng hỏi

-Phòng ăn ở tầng 25 ( công ty này có tất cả 30 tầng )... cô !... - nhìn nó - chưa ăn à ?

Nói lúng túng - tui... tui làm việc quá giờ nên... mà không sao đâu - cười

Nhìn nó , nhìn xuống tấm thẻ nhân viên đeo trên người nó và nói - w0a ! phó tổng cơ đấy ... vậy chắc là cô làm bên tên Phạm tổng rồi phải không ! - có vẽ tiếc

- Ừ ! tui làm bên bộ phận đó ... - cười với Thái Phong

-Tên đó bắt cô làm việc không cho ăn à ? - tự nhiên nổi cáu

- Không !!... không phải tại tui làm việc mãi nên quên mất giờ ... không phải do cậu ta đâu ..- nó cố biện minh

Khuôn mặt đã giãn ra không còn cáu nữa , hắn lấy miếng samwich trên ghế đưa cho nó và bảo - ăn đi ! cô còn phải làm đến 5h chiều , không ăn sao chịu được .

- Không sao mà - từ chối

ỌC...ỌC.... bụng nó phát ra tiếng

Nó quay mặc đi vì ngượng còn Thái Phong thì cười lớn

- hahaha vậy mà nói không đói sao ?.... - rồi đặc bánh lên tay nó - Ăn đi

-... ... ... - không nói gì.. từ từ đưa miếng bánh lên và ăn

- hìhì ! - Thái Phong nhìn nó cười - phải thế chứ ! phó tổng mà bị bỏ đói ai coi chứ ! - nói rồi tên đó lại ăn ngấu nghiến miếng bánh của mình

Mĩm cười đáp trã - Rãnh tui sẽ mời lại cậu !

Khuôn mặt tinh ranh nhìn nó nói - Này ! nói thì giữ lời đấy !

- ok ! ok ! - lại tiếp tục ăn

Ở phòng nhân sự....

- Tử Kỳ đi đâu rồi ? - hắn đi ngang phòng nó , rồi hắn quay sang hỏi nhân viên - Có thấy Lý phó đâu không ?

Cô nhân viên nhanh chóng trả lời - Dạ Lý phó đi ăn trưa rồi ạ !

Hắn ậm ờ rồi bước ra ngoài , lòng vẫn còn lo lắng và rối rắm .... - Cô ấy không có ở phòng ăn ! đi đâu được chứ !?- nghĩ rồi hắn lại quýnh quáng đi tìm

Sân thượng..........

-Này ! nếu muốn thì cô có thể làm đơn qua bên tui làm việc - Thái Phong gạ mờ

Nhìn Thái Phong với ánh mắt nghi ngờ - Tại sao?

-À... ờ - lúng túng - Tui nói là nếu muốn thôi !... haha ... không có gì đâu - quay mặt đi vì ngượng

- Mặt cậu dính đầy bánh và tương kìa ! - lấy khăn giấy trong túi ra

- Đâu !... - lấy tay chùi mép quanh miệng - hết chưa ?

-Cầm lấy đi lau cho sạch - nó đưa khăn giấy cho Thái Phong

Nhìn khăn giấy -..... cám ơn... ! - lấy và lau - hết chứ !

- Ở đây này ! - nó chỉ lên mặt mình

- Đây à !? ...- vẫn chưa lau xong

Nó mĩm cười - Để tui

Thái Phong chỉ biết mở mắt nhìn

Nó lấy chiếc khăn khác và khẽ lau những vết bẩn trên mặt tên đó 1 cách nhẹ nhàng .... mõi lần chạm mặt là mỗi lần tim tên đó như muốn nổ tung " Sao lại như vậy ? sao lại hồi hộp như vậy !.... mình đã từng tán tĩnh rất nhiều cô gái sao mà... tim mình muốn rớt ra ngoài rồi ! "

-Xong rồi - nó cười

Tự dưng một nguồn động lực lạ trong người tên đó trào lên và đột ngột nắm lấy đôi bàn tay nó ... nó hoảng hốt và cố gắng đẩy ra nhưng tên đó nắm rất chặc .... lúc này thì...... Trung Hiền phía sau tiến đến .

- Bỏ tay cô ấy ra ! - nhìn Thái Phong với ánh mắt sát khí

- Trung... Hiền... - nó ngạc nhiên

Thái Phong buông tay và đứng lên ! - Liên quan gì cậu ?

hắn nhìn Thái Phong rồi nắm lấy tay nó nói - Đi thôi ! Tới giờ làm việc rồi

Tên đó nhìn nó - nó nhìn hắn - hắn nhìn tên đó...

Nó dùng lực phẫy tay hắn ra ... và dứng lên nói - Xin lỗi ! đến giờ thì tôi sẽ quay về làm việc... còn giờ thì tôi xin phép không thể nghe theo Phạm tổng

-.... .... .... - khuôn mặt bất lực lẫn thất vọng lại quá kinh ngạc đã hiện lên ở Trung Hiền

-Hì ! - Thái Phong cười phì - Phạm tổng lo cho nhân viên quá đấy

-.... ... - hắn không thể làm gì cũng không thể nói gì .

Lần đầu tiên nó từ chối hắn !... lần đầu tiên nó không nghe lời hắn... lần đầu tiên nó bỏ mặt hắn.... thế nào ?? cảm giác thế nào ?

Không khí có vẽ căng thẳng , chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù quanh đây.... Hắn nắm chặt 2 nắm tay ... mặt vô cùng tức giận... nhìn nó với ánh mắt như thể muốn nói : CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ? . Nó phá vỡ bầu không khí bằng cách lên tiếng

- Ăn thôi ! sắp hết giờ rồi - nó tngồi xuống

Thái Phong cười tự mãn - Được rồi chúng ta ăn thôi !... đừng để ý những tên lãng vãng đang đứng đấy nữa - giọng châm chọc hắn

-... .... .... - hắn đã tức thật sự , 1 mạch bỏ đi không quay lại nhìn

-....... .... .... - nó ngồi im không thiết ăn nữa

Thái Phong thấy thế nên lo lắng - Gì thế ?

- Tui làm đúng không ?

-Chuyện gì ?

Nó cười rồi nói tiếp - Phải rồi ! phải để cậu ấy thấy rằng cậu ấy cần mình !

Công việc lại bắt đầu , không khí không mấy gì vui vẻ . Nó vẫn chăm chỉ làm không nghĩ gì đến việc vừa xảy ra , thậm chí nó còn toan tính điều gì đó rất bí mật ... nó đã trưởng thành rồi ...đã biết phải làm gì rồi .

1 giờ trôi qua..... 2 giờ trôi qua... nó làm việc không lúc nào ngơi tay . Mặc khác , hắn lại lâm vào tình cảnh làm việc này không xong việc kia cũng không ổn , đầu óc lúc nào cũng nghĩ về hành động của nó . Thỉnh thoảng bên ngoài lại nghe những âm thanh kì lạ như “TẠI SAO ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? “ hay là “ KHỐN KIẾP ! CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY ” và cả “ AZZZ ! MÌNH ĐIÊN CHẾT MẤT ” vang lên thê thảm từ phòng giám đốc ... tất cả vừa lo vừa sợ nhưng cũng không dám nói gì.

- Hết nước rồi ! – nó nhìn cóc nước trên bàn đã cạn , đứng dậy và ra ngoài

Bên ngoài bàn tán xôn xao vụ việc vừa nãy , nào là “ Phạm tổng chắc gặp cú sóck gì rồi “ hay là “ không phải ! thần kinh căng thẳng đấy “ thậm chí “ Điên rồi đấy ! “ cũng được mọi người kết luận ... Nó không để ý nhiều , cũng chả muốn quan tâm vì khi nó bước ra mọi người lại dường như ngừng hẳn lời , e dè không dám nói .

-Xin hỏi ! nước để đâu vậy ? – nó lên tiếng

Một cô nhân viên gần đó nhanh nhẹn đến cầm ly cho nó và nói – Lý phó để em ! chị cứ vào phòng trước đi ạ

- LÀm phiền cô quá ! cô chỉ cho tôi , tôi sẽ tự làm – mĩm cười nói với cô ta

- vậy... thì tuỳ Lý phó ạ ! – cười ngượng – cô cứ đi tới rồi rẽ phải là đến thôi ạ

- Cám ơn ! – đáp lời và bước đi

Nó đi một mạch đến chổ để nước , không may là chiếc bình đã gần cạn ... nếu để đứng mà lấy sẽ không tài nói rót được , chỉ còn cách là nghiên bình... nhưng đây là bình lọc bằng sứ nên lại càng khó khăn hơn ... Nó chần chừ nhìn xung quanh một hồi để tìm xem có ai có thể giúp không thì lại hoàn tay trắng ... Đành thế , nó cầm chiếc ly toan quay đi thì ...

- Đưa đây ! – Trung Hiền phía sau đi đến , lấy chiếc ly trên tay nó và đi đến bình lọc với khuôn mặt thật lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp…

Nó quay mặt đi không nhìn ... né tránh hắn ... cũng như không muốn nhận lòng tốt của hắn lúc này

- Xong rồi ! – đưa cho nó ly nước đã đầy rồi bỏ đi

Nó nhìn hắn quay đi … rồi cuối nhìn chiếc ly và tự mĩm cười … - Cậu biết giận rồi à ?

Không ai biết nó đang dự tính điều gì , nhưng cả hôm nay nó đã làm cho hắn phải “ suy nghĩ nhiều “ về nó

Có thể thấy … nó đang đi đúng con đường của mình . Cả buổi chiều phải tất bật với hàng đóng công việc , nó và bây giờ là hắn đã gạt đi những suy nghĩ không cần thiết để có thể bình tỉnh bắt đầu mọi thứ …. Phòng làm việc tất bật hẳn lên khi đồng hồ gần điểm 5.00 , tiếng nói xì xầm , tiếng gõ máy lách cách , tiếng bước đi cọc cọc … tiếng cười đùa khe khẽ !.... làm nên một không khí hoàn toàn mới cho cả văn phòng vào buổi chiều tà.

RENG… RENG…. RENG….. buổi làm việc hôm nay đã kết thúc , mọi người nhanh chong thu dọn và ra về …. Nó cũng thế , vất vã cả ngày rồi cuối cùng cũng hoàn thành đúng giờ … thu dọn mọi thứ nó đứng dậy và ra khỏi phòng … Trong tiềm thức của nó dù muốn hay không thì … việc nhớ về hắn không phải một sớm 1 chiều từ bỏ được. Trong vô thức nó nhìn hướng về phòng làm việc của hắn… Nó đứng 1 hồi lâu … do dự… không biết có nên vào xem hay không… rồi thì cũng quyết định

CẠCH….

Chỉ trong 1 giây từ lúc nó bước vào đến lúc nó nhìn hắn , hắn ta chỉ khựng lại ngước nhìn rồi lại tiếp tục công việc như thể việc nó bước vào đây là chuyện không hề liên quan đến hắn .Nó thoáng buồn… nhưng rồi cũng thôi . Nó chần chừ 1 hồi thì lên tiếng…

- Chưa về à ?

Ngước mắt nhìn nó – Tôi còn rất nhiều việc , Kỳ có thể về trước – rồi lại tiếp tục công việc

Nụ cười tự an ủi bản thân nó … quay mặt đi … không nói gì …. Hắn biết rõ nó còn ở đây nhưng cũng im lặng như thể nó vốn không tồn tại . Im ắng thật … ngoài tiếng những trang giấy đang SOẠT SOẠT thì hoàn toàn không còn nghe được gì… nó không biết nói gì … hắn không biết nên làm gì… cả 2 cũng không biết nghĩ gì ?

1 giờ đã trôi qua… bên ngoài chắc hẳn đã không còn ai … bên trong thì quá lạnh lẽo … Nó để ý thấy hắn đang mắc phải rắc rối gì đó … nó có thể giúp hắn nhưng… làm sao mở lời … Và đây là quyết định của nó

… nó đứng dậy

Hắn thấy … nhưng vờ như không biết … “ muốn về rồi sao “

Nó nhìn hắn… rồi cười … đi đến bàn làm việc của hắn …

- Kỳ có thể giúp Hiền

Không suy nghĩ mà lập tức trả lời ngay – Không cần

-Nó cười phì như biết trước được câu trả lời rồi – Chỉ cần bỏ bớt phần chi phí tổng thể thay vào đó là ngân sách dự tính thì có thể hoàn thành rồi

Hắn khựng lại… không nhìn nó… mà nhìn vào màn hình máy tính… vẻ mặt kinh ngạc hiện ra… “ đúng rồi ! “….

- Vậy… mình đi trước … - nó cuối đầu giọng nhỏ nhẹn có chút buồn… nói với hắn rồi quay đi

- Cùng về đi ! – hắn lên tiếng

Khựng lại… quay đầu nhìn hắn

- Dù sao cũng xong rồi !... – hơi ngại ngùng – cùng về đi !

Nó mĩm cười - ừm

Hai người đứng trên cùng 1 thang máy… nhưng cũng không ai nói chuyện với ai .Nó không tỏ ra quá lo lắng vào những gì đang xảy ra gióng nhừ “ À ! những việc này nhất định phải có “ còn hắn thì… mặt rất điềm tỉnh không cứng nhắc … nhưng trong lòng lại thế này “ Rốt cuộc thì cô ấy đang nghĩ cái gì vậy ? “

TING TONG…. Họ đang ở đại sảnh của công ty

Xung quanh không còn ai ngoài 1 số bảo vệ đang đi tuần

Họ tiếp tục đi đến khi ra khỏi cánh cửa công ty , Nó cuối đầu chào không nói gì và quay đi

Nhìn nó bước thì… - Hiền muốn nói chuyện với Kỳ - gióng như đây là lời mà hắn đã muốn nói từ rất lâu rồi , đến khi cảm xúc lên uốn trào ra thì mới có thề nói được

Nó dừng lại… quay nhìn hắn

Nó đang ngồi trên xe của hắn …. Cuộc nói chuyện diễn ra

- Có chuyện gì ? – nó

- Thái độ hôm nay của Kỳ là sao ?

Nó mĩm cười và nhẹ nhàng nói – Kỳ biết Hiền sẽ hỏi như thế … nhưng Kỳ chỉ có thể nói 1 câu này thôi .. Kỳ không muốn là người phải quan tâm Hiền nữa !

- …. …. – nhìn nó

- Đã đến lúc … thay đổi rồi ! – nó nói với giọng chắc chắn

- … … … ý của Kỳ là ? … - hắn có chút hoang mang

- Thay đổi 1 chút… như thế nào ? Hiền không thích à !

- Kỳ đi hôi xa rồi đấy

- Ồ… !...- nó cười – có phải Kỳ không quan tâm Hiền như trước không ?

- ….. ….. … - trúng tim đen

- Có phải Kỳ không còn nghe lời không ?

- … … … - PẶT nhát thứ 2

- Có phải… Kỳ không còn chú trọng tâm trạng của Hiền không ?

- … … … -PẶT.. nhát thứ 3

- Có phải là bực tức lắm không ?

-… …. … - khó chịu

- Có phải là không ngờ là Kỳ sẽ làm như thế không ?

- …… …

- Có phải là tức giận lắm không ?

-… …. ….

- Có phải

- ĐỦ RỒI ! – hắn quát lên trong cơn tức giận

- Nhìn hắn.. hoàn toàn không ngạc nhiên ngược lại còn thích thú

- Bạn thân của Kỳ ơi ! …. – nhỏ nhẹ gọi – Phạm Trung Hiền người mà Kỳ đã rất thích thích thích… đã đến lúc phải buông tay rồi !...

Nhìn nó ….

- Đúng vậy ! Kỳ mệt mỏi rồi … dù làm cách nào thì mãi mãi Hiền cũng không bao giờ nhìn về Kỳ cả ! thì tội gì Kỳ phải cô gắng….

Ánh mắt như không thể tin vào những điều đang nghe

- Hãy thử 1 lần vứt bỏ Hiền… - cười tươi –rồi thay vào đó là đứa bạn thân từ trước trước giờ vẫn là thế vào… có gì thay đổi đâu…. – nhìn hắn vui vẽ nói - /Không phải Hiền muốn vậy sao ? không ai ngăn cản Hiền và Thảo Yên nữa … không ai ….

Vừa lúc ấy chưa kịp nói tiếp thì hắn đã phát điên vì tức giận , không biết lí do nắm chặt cánh tay nó là hôn ….

Vừa lúc ấy chưa kịp nói tiếp thì hắn đã phát điên vì tức giận , không biết lí do liền nắm chặt lấy cánh tay nó và hôn …

Nụ hôn quá bất ngờ , nó càng chóng cự hắn càng giữ chặt nó … nó càng vùng vẢy thì đôi tay ấy càng xiết chặt

Đây là “ ép hôn “ chứ đâu phải là “ nụ hôn “….

Nhưng lúc này đối với hắn… nó vừa muốn hận … nhưng lại không nở trách… Khoảnh khắc ấy quá bất ngờ và làm nó sợ hãi … Sự tức giận của hắn mang cả vào trong nụ hôn ... nó cảm nhận được điều đó

Đôi tay cứng cáp mạnh mẽ ấy dần dần buông ra… nó phản khán nãy giờ ..cũng đã dần nới lõng …. Hắn quay đi ….

Nó im lặng …

....cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào trong lòng nó… nụ hôn đầu của nó… người hôn nó là hắn… đúng với những gì nó mong ước … nhưng … không phải là như thế này … Không thể thế này được !.... Nó hoang mang , vừa giận lại vừa sợ hãi…Còn hắn , nét mặt giận dữ ban đầu đã biến mất , thay vào đó là sự hối hận và lo lắng ... muốn nói nhưng không thể cất lời ....

Đáng ra trong hoàn cảnh này nó phải “ TÁT “ hắn 1 bạt tay mới phải ! nhưng .... nó lại tỏ ra rất bình tĩnh và nói

- Tôi về trước đây ! – mở cửa xe và bước đi

- Mình vừa làm cái gì thế này !? – hắn hoang mang , tay run run nhìn theo nó

Con đường trở nên dài hơn khi tâm trạng của nó lúc này lại rất rất xấu... mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng có giới hạn mà thôi ... và nó đã không thể vượt qua giới hạn đấy....

- ĐỒ XẤU XA !.... – nước mắt nó ào ra như mưa đổ , cảm xúc đã lên tới tận cùng và nó phải như thế - XẤU XA.... XẤU XA MÀ !.... tại sao lòng cậu chỉ có cô ấy mà lại làm thế với mình ... Cậu làm như vậy là thương hại mình sao ?... nếu không thể yêu mình thì đừng bao giờ làm thế ! ....Tại sao lúc nào người tổn thương cũng là mình ?.... tại sao mình là người phải khóc chứ không phải cậu ?... tại sao tại sao ! tại sao ?.... – đôi chân mỏng manh của nó quỵ xuống mặt đường , chỉ biết khóc và hỏi “ TẠI SAO ? ”

Tại ngôi nhà của nó ....

- Kỳ à !! cậu ổn chứ ?- Thư lo lắng khi thấy khuôn mặt vô hồn của nó

- Không sao... không sao....

- Này ! đừng làm mình sợ nha ! Kỳ à !... cậu bị gì vậy ? – lay lay người nó nhưng vẫn không phản ứng gì ngoài khuôn mặt không chút cảm xúc

PHỊCH .... nó nằm dài lên giường ... nhắm mắt lại.... suy nghĩ điều gì đó.... một hồi thì

- Thư à !....

- Ế ! cậu tỉnh rồi à ! – Thư vui mừng nhìn nó khi thấy nó phản ứng

- Cậu ta hôn mình đấy – vẫn nhắm mắt ...

- Trời ơi ! – bất ngờ

Nó mĩm cười... nụ cười nhợt nhạt.... – Mình muốn kết thúc !

- Kỳ điên à ?

- Không... mình không điên đâu – Khoé mi nó chợt động nước mắt...

- Cậu khóc à !? – lo lắng

Nó vẫn cười , dù nước mắt đang rơi... – Đây là lần cuối cùng mình khóc vì Hắn ... lần cuối cùng đấy !... lần cuối cùng.... – càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn... mấy chóc đã thấm ướt chiếc gối dưới đầu nó

Nhỏ nhìn , cũng không biết nói gì .... vừa lo vừa mừng cho nó ...- Cậu cứ khóc đi ! đến bao giờ cũng dc

Trong lúc đó... tại nhà Trung Hiền

... lòng hắn cũng không lúc nào yên ... mọi thứ xung quanh đều làm hắn bực mình ... 1 cách vô cớ

XOÃNG...XOÃNG... hắn đã quăng vỡ 2 chiếc ly , nhưng cũng không thay đổi được gì !

Xoa trán trong tuyệt vọng.... hắn cầm điện thoại... muốn gọi cho nó... nữa có thể nữa lại không ! ... Quả thật , chưa bao giờ hắn dành quá nhiều thời gian như hôm nay để nghĩ về “ đứa bạn thân ” này .... Chắc nếu nó biết thì .... có thể coi đó là 1 món quà .... đền đáp cho nó . Lần này hắn không thể giận nó ... hắn đã sai trước ....

xin lỗi ?...

không thể !....

RENG RENG RENG.... lập tức cầm điện thoại lên cứ ngỡ là nó gọi .... nhưng không phải

Rồi hắn chạy vội lấy tấm hình của hắn và Thảo Yên ra xem.... ánh mắt như cầu cứu và hi vọng...

- Đừng bao giờ bỏ mặc anh !!! ... hãy luôn ở trong anh !

Vì sao hắn lại nói những lời như thế ?.... Vì đang lạc lõng ... đang lo sợ... đang rối rắm.... vì hắn không muốn hình ảnh “ Tử Kỳ ” một ngày nào đó sẽ thay thế “Thảo Yên ”. Hắn không muốn điều đó sẽ xãy ra vì ngay chính lúc này đây

hắn ... muốn rằng... Tử Kỳ... sẽ mãi mãi yêu hắn

Chính vì quá lo sợ nên đã phải nhờ Thảo Yên dẹp bớt tà ý trong hắn.... vì lo sợ rằng hành động thiếu suy nghĩ của hắn đối với Tử Kỳ sẽ lại diễn ra ...

Một đêm thật dài !!.... cho cả 2

Ngay từ sớm nó đã đến công ty ...Không vì chuyện không vui hôm qua mà buồn bã , ngược lại nó rất tỉnh táo và đầy sức sống . Hình như qua từng ngày nó càng nhận thức rõ bản thân hơn... từng ngày nó càng hoàn thiện hơn... càng xinh hơn...

Việc đầu tiên không phải là đến phòng làm việc mà là ....

- Cho hỏi Chung tổng ( Giám đốc Chung Thái Phong ) đã đến chưa ? - nó hỏi cô thư kí của hắn

- Chung tổng chưa đến ... có gì không ạ !

- Không !...- tính quay đi thì lại quay lại – Cô nhắn dùm có Lý phó muốn gặp , ...cám ơn

- Vâng ! tui sẽ chuyển lời

Nó ủ rũ bước đi... thì

- Này ! người đẹp ..... – giọng nói Thái Phong vang lên

Nó ngước nhìn ngạc nhiên - ... .. ....

- Mới sáng sớm đã kiếm tui rồi à ?.... nhớ tui sao ? – giọng chọc ghẹo

Trừng mắt nhìn hắn

- okey okey ! không đùa nữa .... có việc gì cứ nói !

- Tui muốn nói chuyện với cậu -bước ra ngoài

- Được thôi ! – vui vẻ đi theo

Ngoài hành lang....

-Mặt cô nghiêm chỉnh quá !... khó coi thật – Thái Phong

- Không giỡn nữa ! tui có chuyện cần nhờ cậu giúp

-Nói đi !- nhìn nó

Nó tiến gần đến tai hắn thủ thỉ vào điều....

- Trời ơi ! cô muốn tui thành TỘI NHÂN THIÊN CỔ SAO ?

- Nhỏ thôi !... đâu phải là cậu không giúp được... – nạt nộ tên đó

- Cô nhờ tui mà bộ dạng thế này hã ?

- Chứ cậu muốn sao ? – phát cáu

-Để xem...- đi 1 vòng quanh nó rồi phát ngôn – Muốn tui giúp cô cũng được nhưng....

- Nhưng sao – nhìn theo ánh mắt lấm la lấm lét của Thái Phong

Thái Phong cười tươi và tiến đến sát tai nó “ ĐÁP LỜI RẰNG “

- Nhưng sao – nhìn theo ánh mắt lấm la lấm lét của Thái Phong

Thái Phong cười tươi và tiến đến sát tai nó “ ĐÁP LỜI RẰNG “

- Giờ thì chưa nghĩ ra...

- CÁI GÌ ?

-Đi thôi ! không phải cô bảo tui giúp cô sao ? - đi trước

- Ờ...ờ....

Giờ làm việc đã bắt đầu ... không khí như mọi ngày , ai làm việc nấy ... tất bật ! Nó đã về phòng , tiếp tục công việc hôm nay ... những sổ sách và tài liệu càng ngày càng nhiều hơn , dường như là có ai đó đã cố tình ĐẨY cho nó . Mặc kệ ! như thế cũng tốt ... không cần phải nghĩ nhiều nữa.

Phòng Phạm tổng..

-Thư ký Hà ! việc tôi giao cho cô , cô đã hoàn thành chưa ?

- Dạ thưa đã xong rồi ạ ! tui đã làm theo lời Phạm tổng , đưa cho Lý phó toàn bộ sổ sách , tài liệu phải làm trong tuần này rồi ạ

-... Tốt ! cô có thể đi ra - Giọng nói vẫn thế ... lạnh như băng nhưng lại rất có uy quyền

CẠCH..... cửa phòng đóng lại

-.... Đừng suy nghĩ nhiều nữa ! ... làm việc cho tốt đấy ! - đó là lời hắn muốn nhắn đến nó ... thật là... nhẹ nhàng nhưng cũng thê lương

Phòng Lý phó .... cứ cách 1 tiếng là thư ký Hà sẽ mang 1 đống hồ sơ mới tới... việc chồng việc nên thành ra thế này....

- ÔI TRỜI ƠIIIIII !.... cái đầu của tôi .... - nó hét lên khi thấy đóng giấy cạnh mình mỗi ngày 1 cao lên không rõ lí do .

- Lý phó à ?.... cô không sao chứ - Thư kí Hà lo lắng

-Tôi... Tôi sắp điên rồi... sao công việc hôm nay của tôi nhiều thế này..... ? - nó nằm gục trên bàn hỏi, giọng nói thì yếu ớt ... pha chút tuyệt vọng .

Cô thư kí e dè... nhưng rồi cũng nói - Lý phó à !... tui thấy cô cũng không phải là người hay làm mích lòng người khác... nhưng sao cô lại làm mích lòng Phạm tổng thế?...

- HẢ! - nó ngồi hẳn dậy vì kinh ngạc

- tất cả công việc ở đây là do Phạm tổng giao cho cô đấy .... - tỏ ra thông cảm - Hazzz !!... Lý phó à ! ... hay là cô nên xin lỗi Phạm tổng 1 tiếng vậy !

- XIN LỖI !? - nó cáu giận

- Dù sao cậu ta cũng là cấp trên của mình !... nếu cô còn không có lời nào giải thích với cậu ta... tui e là tui còn phải mang nhiều công việc nữa vào đây cho cô đấy !!...

- Cậu ta bảo cô làm vậy à ?

- .... ừm... Lý phó à ! cô phải cố lên !... tui ra trước ... - cuối mặt lui ra

Còn nó thì.... càng lúc càng tức giận thêm... tay lâm lâm như đang kìm chế bản thân .... nó e là mình sẽ làm điều gì đó không hay tiếp theo nếu không nhịn được cơn tức giận này... và... quả là nó đã không nhịn được khi nhìn thấy đống giấy chất thành núi quanh nó....

- PHẠM TRUNG HIỀN........ !!! - nó hét lên và xòng xọc xong ra ngoài tiến đến phòng hắn

Vừa bước ra khỏi phòng ... với Nộ khí hiện rõ trên khuôn mặt mình , nó không khỏi thu hút hàng đóng ánh nhìn từ mọi phía , lo sợ có ... nể phục có... và họ kết luận chỉ 1 câu " ĐÁNG SỢ THẬT "

- Lý phó à !! - ....cô thư kí muốn níu nó lại mà không được

CẠCH !.... vừa mở ra rồi ...... ẦM... cánh cửa đóng mạnh lại

Hắn ngạc nhiên , ngước mặt lên... dừng hẳn tay ... Còn nó thì với khuôn mặt tức giận , ánh mắt như muốn chém chết hắn... Dù là phòng có máy điều hoà nhưng lúc này thì cái nóng hừng hực toả ra từ người nó khiến hắn toát cả mồ hôi....

Nó tiến đến trước mặt hắn ...

.... đập bàn cái ... ẦM .... và lớn tiếng nói

- CẬU MUỐN GÌ ĐÂY HẢ ?

-Hiền... Hiền.... - hoảng hốt

- NGƯỜI BỊ HẠI LÀ TÔI CHỨ ĐÂU PHẢI HIỀN , CHUYỆN TỐI HÔM QUA.... - nó có vẻ... ngại ngại - nếu vì nó mà trả đũa tôi trong công việc thì thật là QUÁ QUẮC MÀ ! - trừng mắt cảnh cáo hắn

Hắn nhìn nó chóng nạnh \*\*\*\* mình LỚN TIẾNG như thế nên không thoát khỏi cảnh đổ mồ hôi hột lẫn sợ hãi .... chỉ biết thốt lên...

- Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói ... đừng kích động quá !

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT !... ĐỐI VỚI MỘT PHÓ TỔNG NHƯ TÔI CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY KHÔNG THỂ NÀO MÀ NHIỀU ĐẾN MỨC NHƯ THẾ ĐƯỢC ... CẬU MUỐN TRẢ THÙ THÌ TRỰC TIẾP NÓI VỚI TÔI ĐÂY NÀY , ĐỪNG BAO GIỜ LẤY VIỆC CÔNG TRẢ THÙ RIÊNG ! - khuôn mặt nó cứ như đi đòi nợ ... dù bây giờ đã make up rất hoàn hảo rồi

- Chắc là hiểu lầm rồi...

- KHÔNG ĐÚNG À ?CON NGƯỜI HIỀN THẬT LÀ... XẤU XAAAAAAA ... ( từ này vang ra cả ngoài phòng nên... xì xà xì xầm... ôi cái văn phòng nhiều chuyện )

Nhìn nó..... lòng nghĩ " Giờ mình có nói gì thì cô ấy cũng không nghe lọt tai... nếu đã vậy thì .... " ....

- Tử Kỳ !... - nhìn nó với vẻ mặt rất thản nhiên và bình tỉnh như thể việc nó mắng hắn nãy giờ là hoàn toàn chưa xảy ra

- CÁI GÌ?

- Cô có thể về phòng và tiếp tục công việc của mình , việc cô lấy thời gian công để nói chuyện riêng cũng đã vi phạm quy định của công ty , tôi có thể đánh dấu lỗi của cô bất cứ lúc nào...

Nó trố mắt với thái độ và lời nói của hắn...

- Hơn nữa ! đây là giai đoạn thử việc của cô , chắc cô cũng không muốn bị phê bình là thiếu nghiêm túc trong công việc chứ !...- nhìn nó không chớp mắt

- Tôi.... - nó lúng túng... hạ giọng hẳn

- Cô hiểu vấn đề rồi chứ !?.... cô có thể ra ngoài ! - lại cuối xuống tiếp tục công việc đang làm dỡ...

Nó không nói được lời nào... vừa ấm ức vừa tức giận... nếu đang ở ngoài chắc.... hắn không còn nguyên vẹn với nó.... Quá " Bốc hoả " nên nó bỏ ra ngoài .... vẫn là 2 tiếng CẠCH.... ẦM..

Nhìn theo nó... rồi bật cười

- ... Tử Kỳ à... cô cũng đâu có thay đổi ...

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

Ôi !! dù lớn hay nhỏ thì bản tính nhiều chuyện vẫn ăn vào trong máu cả thôi ....

Nhìn nó mặt hầm hầm bước ra ... xong thẳng về phòng ....

Cộng thêm những thứ nghe được... nữa có nữa không ( tức là tiếng có tiếng không... nghe không rõ... nói lớn thì nghe chữ lớn... chữ nói nhỏ thì chả nghe.... ) thế là đẩm ra đoán mò .... nào là

- .... Nhất định là họ có " gian díu với nhau "

- ..... .Không phải ! là Phạm tổng làm gì đó " Sai trái " với Lý phó đó

-...... Hay là.... Phạm tổng..... ghét Lý phó ?

-.... Ôi !! chắc là tình cảm gặp rắc rối đấy...

- ..... ÔI MẤY NGƯỜI NHIỀU CHUYỆN QUÁ ! - thư kí Hà lên tiếng - LÀM VIỆC ĐI !

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

Tức hắn bao nhiêu nó làm việc năng nổ bấy nhiêu... chẳng mấy chóc nó giải quyết gần 1/3 công việc ( đây là công việc cả tuần mà ( chủ nhật nghỉ ) ) ..... Đồng hồ cứ quay quay quay.. nó cứ làm làm làm.... thành ra.... nó quên mất nó đang tức giận việc gì.... đó chính là lí do " hắn " giao thật nhiều việc cho nó... để nó chuyên tâm làm không nghĩ lung tung nữa...... . Nhưng mà.....

-Azzzzz !!! - nó giơ hai tay lên tỏ ra uễ oải , nhưng rồi rất thoải mái vui vẻ nói - Xong được 1/3 rồi ! ... - nhìn đồng hồ.... - ăn cơm thôi...

Nó đứng dậy thì đá phải 1 chồng giấy dầy gần nữa chồng trên bàn , đó là đống tài liệu thư kí Hà mới đem cách đây nữa tiếng mà nó không để ý thấy .... nên

- ÔI TRỜI ƠI !! CỨ KIỂU NÀY THÌ CÓ TỚI NĂM SAU CŨNG KHÔNG LÀM XONG CÔNG VIỆC MẤTTTTT - nó ôm đầu than thân trách phận , thành ra hận tên đầu sỏ => chính hắn

Phòng ăn công ty.....

- Sao ngứa lỗ tai thế này.... mình đã làm sạch sáng nay rồi mà... - Hắn cứ gãi gãi tai , tỏ ý khóc chịu

Vừa mới nói xong thì....

RẦM...... một khây phần ăn được đặc đối diện hắn... hắn ngó lên... hoảng sợ

Nó giương mắt nhìn hắn... rồi từ từ... ngồi xuống.... Ôi cái ánh mắt hình viên đạn cứ nã vào hắn không 1 phút ngừng nghĩ ..... Hắn nuốt nước bọt trấn an tinh thần .... rồi cấm cúi ăn .... không dám nhìn nó

Nó thì đâu để yên,.... vừa ăn vừa " đâm bóng đâm gió hắn " .... Nó nhìn cô nhân viên ngồi kế bên và cố ý nói

- Chén canh này nếu múc vừa phải thì sẽ không bị tràn ra.... còn nếu mà CỐ Ý cứ thích MÚC THÊM ... đến lúc không còn chỗ nữa thì... nó sẽ TRÀN RA... và LÀM PHỎNG TAY MÌNH đấy ( ý của nó là : Sức chịu đựng của nó có hạn... đừng ép nó... cứ dồn ép nó... thì đến 1 lúc nào không chịu được nó sẽ bùng nổ và sẽ đáp trả đấy )

-... ò....ò.... - cô nhân viên e ngại

-.... .... .... - đang ăn cũng nuốt không vào vì biết lời nói ấy là nó dành cho hắn

-Còn ly nước này nữa ! .. Biết là nước ngọt có gas sẽ không tốt cho sức khoẻ thì đừng cố uống... uống nhiều sẽ hại bản thân đấy. Uống nước suối tốt hơn ... ( ý nó là : biết nó là nước ngọt có gas thì đừng có đụng vào... nếu càng tiếp tục " khiêu chiến " thì chỉ có hại mà không có lợi cho bản thân hắn )

- Ờ.,,, ờ phải... tui ăn no rồi tui đi trước.... - cô nhân viên biết là nó đang khiêu chiến với hắn nên vờ né đi . Còn hắn thì

- Khụ... Khụ.... - ho vì bị ngộ độc lời của nó - nước.... nước.... - đang bị nghẹn

-Nước nè - nó mĩm cười đưa cho hắn .... ly nước ngọt

-Cám... cám ơn - lấy ngay mà không chần chừ vì đang nghẹn

- Nước NGỌT đấy - nó cố ý nói

-khụ..... khụ.... khụ..... khụ..... - giờ thì thành sặc nước

- Phạm tổng ! ăn thông thả ! tôi đi trước - nó cười tươi vì vui rồi đứng lên đi

Sân thượng....

- Này !.... sao cô lâu thế - Thái Phong ngồi ở ghế đợi nó

Cười vui vẻ nói - Có chút việc.... giờ thì xong rồi !

- Cô ngồi đi !

Mặt nó rất tươi tĩnh và hưng phấn.... cười khúc khích không ngừng

- Chuyện gì vui thế !.... - Nhìn nó

Tự nhiên ngừng cười... nhìn Thái Phong và nói - Chuyện sáng nay tui nhờ cậu !.... không cần nữa !...

- CÁI GÌ !?.... cô...cô có biết là cả sáng nay tui bỏ bê công việc để giúp cô không... cô - nổi đoá

-Xin lỗi !..... - nó hạ giọng - chuyện đó tui giải quyết xong rồi...

-AZZZ ! cái cô này.... - tự dưng đứng lên từ nổi điên

- Xin lỗi ! thật ngại quá....

-Cô !... azzz .... thật là... - không biết làm gì

- Bất quá.... đừng bỏ phí.... tối nay tui đi với cậu

Tự nhiên dừng lại... thái độ hoàn toàn khác ... nhìn nó ...- Thế cũng được

Đồng hồ vừa điểm 1h30 thì .... công việc lại bắt đầu .... Lại lách cách lách cách gõ máy ... lại soạt soạt soạt máy in... lại xì xà xì xầm bàn luận..... chỉ duy nhất âm thanh này là lạ nhất

- Á AAAAAAAAA !! CÁI GÌ VẬYYYYYYY !.... – nó vừa mở cửa phòng

Mọi hướng nhìn đều dồn về phòng nó .... và lại bàn tán xôn xao, lo lắng

.... chỉ riêng căn phòng Phạm tổng .... vang lên....

- hahahahaha !.....HAHAHAHAHA...... HAHAHAHA .... muốn đùa à !.... được thôi !...

Giờ thì ánh nhìn lại hướng nhiều hơn về phía hắn.... nó cũng thế.... ánh mắt đầy sát khí.....

Phòng Phạm tổng ...

Hắn ngồi ung dung trên ghế... từ từ đếm...

- 1......

- 2......

- 3....

CẠCH.... ẦM

- w0a !... – hắn vui vẻ nhìn nó

- MUỐN CÁI GÌ ĐÂY HẢ ?? – nó không biết trời đất gì nữa rồi... chỉ 1 lòng muốn trút giận

- Không !.... – rất thoải mái nói – Chỉ là công việc đột xuất , nên cần phải làm thêm... Tôi cũng phải làm mà... Thấy không ?

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT !... NẾU KHÔNG MANG ĐỐNG TÀI LIỆU ĐÓ RA PHÒNG TÔI NGAY LẬP TỨC THÌ .... - ánh mắt hù doạ

- Thì sao ?... – phản ứng rất bình thường

- TÔI SẼ LÀM ĐƠN CHUYỂN QUA PHÒNG KHÁC ! – giọng chắc chắn

- Hả ? .... – hơi kinh ngạc – “ Giờ thì mình đang ở thế bị động... không thể để cô ấy đi được... phải có cách gì đó.. ... “ – hắn đâm chiu suy nghĩ gì đó

- Sao hả ?..... – nó lên giọng

- Được !... nếu cô muốn bớt công việc thì.... CÙNG LÀM !

- CÙNG LÀM ? – nó kinh ngạc

- Giảm bớt là điều không thể .. với lại... những công việc đó chỉ dành riêng cho phó tổng .... nhân viên khác không thể xem qua cũng không thể giúp đỡ.... Kỳ biết là tài liệu mật thì không thể công khai xem xét mà.... đặc biệt là tài liệu của công ty... – dồn ép nó

- Vậy sao Hiền... – nó bức xúc

- Phạm tổng như Hiền thì.... – nhìn nó nhếch mép cười – đâu nói là không được

Nó muốn nói mà không nói được , muốn la cũng không la xong.... chỉ đứng đó tức không trút được

- Mang những tài liệu đó qua đây !.... bên kia sẽ là chỗ làm việc.... không thắc mắc gì chứ !?....

Nó nhìn hắn với vẽ câm tức rồi buộc miệng lớn tiếng nói : - KHÔNG CẦN ! – một mạch bỏ ra ngoài

Tỏ ra rất bình thường.... còn cười tự mãn nữa.... - Để xem !

30 phút sau......

CẠCH...... cữa phòng Phạm tổng mở

Hắn mĩm cười rất tươi nhìn người mới vào.... – Mời !

-Grrr..... Tôi... Tôi đồng ý là vì không muốn tự chịu khổ 1 mình ... chứ hoàn toàn không có ý gì khác

RẦM...... nó đặc mạnh chồng giấy tờ tài liệu xuống bàn .... mắt không hề nhìn hắn

- Mang qua đây ! Hiền sẽ giúp Kỳ !.... – hắn lên tiếng

Nó chần chừ 1 lát ... rồi quyết định bê 1 chồng tài liệu cho hắn...

RẦM.....

- đó là những gì Hiền phải làm .... – thật lạnh lùng và quay đi

- Kỳ !....

Nó dừng lại..rồi mặc kệ, không để ý hắn.... quay về bàn.... và tiếp tục công viêc

Không khí trong phòng thật lạ..... cả hai đều chăm chỉ làm việc của mình .... không có tiếng nói nào vang lên.... chỉ có “ ánh mắt khe khẽ nhìn “ ...... yên lặng...

... Ánh mắt bất ngờ gặp nhau.... ngại ngùng... quay đi... Hắn chủ động , lên tiếng trước

- Xin lỗi !

- Không có gì phải xin lỗi !

- ....Vẫn là bạn !?

Nó im lặng.... cái im lặng thật làm người ta phải suy nghĩ .... “ Sau những việc đó... xin lỗi ?..... rồi bảo làm bạn !....( nó cười nhạt ) ... hắn nghĩ mình là cái gì đây !?....”

- Kỳ có thể suy nghĩ !.... Nếu không muốn thì .... – hắn không muốn ép nó

- Ừ !... vẫn là bạn – nó cười

Hắn mĩm cười đáp trả - Làm việc thôi !

Căn phòng này..... 1 ngồi nhẹ nhỏm 1 người đau.... Hắn đã trút được nỗi lo.... nó thì lại gáng ình 1 vết thương nữa ... Đến bao giờ thì con người nó.... mới nhận được sự đền đáp chứ ?...

Thời gian trôi nhanh thật !... mặt trời đã buông xuống.... cả 2 vẫn cậm cụi làm... và có 1 người đã thiếp đi lúc nào không hay....

LÀ bàn tay ấy đã khoác lên đôi vai nhỏ chiếc áo to lớn.... ấm áp thật... nó mĩm cười... như 1 đứa trẻ....

TÍP TÍP ... tin nhắn điện thoại của nó... ( chế độ run )

Hắn nhìn nó.... nó vẫn ngủ..... nhìn chiếc điện thoại... và rồi cũng...

TÍP : “ Này ! người đẹp ... đừng quên cuộc hẹn đấy.... không đến cô chết với tôi ! ..... Thái Phong ! “

Đôi mày hắn chau lại... có cái gì đó tức tối... vì sao ?.... Nhìn nó... Nhìn mẫu tin nhắn... và....

Nhà Thái Phong....

- CÁI GÌ ?.... cô ta dám không đi à ? Thật là..... – tự nhiên cau với cái điện thoại sau khi nhận được tin nhắn

“ Tôi sẽ không đi , cậu đừng đợi “

Phòng làm việc Phạm Tổng

- Mình vừa làm cái gì thế này.... ?- hoang mang – “ Tại sao lại tức giận ?....Tử Kỳ !... Bạn thân của mình vừa được một người con trai mời .... phải mừng mới đúng .... Tại sao ?.. “ – Nhìn điện thoại... lo sợ và bối rối nên

CẠCH..... hắn làm rơi điện thoại của nó xuống bàn... nên

Nó chòm chòm... uễ oải mở mắt ra.... – Gì vậy ?

Hắn... lúng túng .. không trả lời

Nó ngó thấy áo khoác trên vai... nhìn hắn...rồi

- À !... Hồi nãy Kỳ ngủ quên.... Hiền sợ Kỳ lạnh nên....

rồi nhìn điện thoại nó dưới đất...

- Không cẩn thân nên làm rơi thôi.... – bất an

- .... Ờ !...- nó cuối xuống lấy điện thoại...

- Tối rồi về thôi .... – hối thúc nó khi thấy nó nhấn điện thoại kiểm tra

- ... Đợi... đợi tí.... Kỳ có tin nhắn..

Vẻ mặt hoảng hốt lẫn nhìn về nó

- Tối rồi về thôi .... – hối thúc nó khi thấy nó nhấn điện thoại kiểm tra

- ... Đợi... đợi tí.... Kỳ có tin nhắn..

Vẻ mặt hoảng hốt nhìn về nó

Nó mĩm cười... – Tin nhắn quảng cáo ấy mà ! -rồi đứng dậy lấy túi xách

Tim như muốn nhảy thót ra ngoài.... mặt mài trắng bệch.... sau đó nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.... – Đi thôi !

Trong thang máy.....

- Hôm nay vất vã quá nhĩ ? – nó cười nói

- Hả !?... – giật mình – à... ! xin lỗi về đống công việc đó ... Hiền

- Không sao... làm nhiều cũng tốt !... coi như cũng cố thêm kinh nghiệm

- ừ !... ... ... – quay đi

- Mai !.. là chủ nhật ... công ty được nghỉ phải không ?

- ..... à .. đúng rồi ! có chuyện gì ? – hắn từ từ quay sang nhìn nó

- Không !.... chỉ là.... – nó ngập ngừng – Mai đến nhà Kỳ ăn cơm .... được không !!.

- Hả ?- bất ngờ -..... được chứ !! – hắn gật đầu

Nó cười... – Vậy mai gặp !

Thang máy cũng đúng lúc mở ra.... nó cúi đầu chào rồi đi nhanh về... nhìn đồng hồ lo lắng....có vẻ đang rất gắp

Tự dưng lòng hắn bất ổn ...

- TỬ KỲ À !... – hắn gọi to khi nó bước đi được một khoảng dài

Nó quay lại nhìn ... Hắn chạy đến chổ nó .... nhìn chầm chầm nó ..... với ánh mắt muốn nói điều gì nó... nhưng không thể nói được....

- “ Không phải muốn ôm mình đó chứ !!!..... “ – Nó lùi lại , mặt e dè

- Tối nay ... Kỳ có rãnh không ?

- Tối nay ?.... Kỳ... có hẹn rồi

- À !... vậy à.... haha ! không có gì đâu.... vậy để lần sau .... – hắn rối quá nên nói lung tung

- Vậy.... ! bye .... – nó quay đi

- ...... bye... bye ! – hắn đứng đó.... cứ nhìn nó

“ Càng lúc mình càng không hiểu nổi bản thân đang làm gì !

... tại sao mình lại không muốn Tử Kỳ gặp Thái Phong !? .... Tại sao mình lại tức giận và khó chịu như thế ?

.... Nếu là bạn thân .... thì không thể nào có cảm giác đó được....

Không lẽ......”

- A AAAAAAAAAAAAAAAA !!!.......... – hắn hét lớn và quỵ xuống đất vì quá hoang mang và lo sợ.... thật sự !

Nó vẫn chưa biết buổi hẹn đã bị huỷ , nên đã đến nơi đợi Thái Phong......

- Cô đi 1 mình hay là có hẹn ạ - nhân viên phục vụ

- Tôi có hẹn !....- nói rồi nó bước vào bên trong

10 phút....

Rồi 20 phút....

1 tiếng rồi.......

- Định không đến thật đấy à....- nó bắt đầu cáu , mang điện thoại ra gọi cho Thái Phong

TING...TING....TING......

Tên đó nhìn vào màng hình di động... miệng chề ra.... giọng khó chịu nói

- Định xin lỗi tui đấy à !!.... hứ ... – rồi quăng bén điện thoại đi

Nhà hàng.....

- Ơ cái tên này !..... – nó bực mình khi không thấy nhất máy.

Khi tức giận thì người ta thường ăn nhiều đến mức lạ thường ... nên thành ra thế này đây....

- BỒI BÀN !........ mang hết mấy món này ra cho tôi ! – nó bóc hoả gọi cả thảy 10 món trong thực đơn ra

- Vâng.... ! Vâng ... cô đợi 1 lát !.... – nể sợ nó

- ÔI THẬT LÀ BỰC MÌNH MÀ!!....... – nó vò nát khăn giấy trên bàn

Thế đấy !.... bữa tối của nó thật hoành tráng nhưng cũng không kém phần kịch tính ....

- Ôi no thật..... haha ... – nó cười hả hê sau hơn 1 giờ đồng hồ ngấu nghiêng cả món ăn đấy !

Nó nhìn đồng hồ sau khi đã ra khỏi nhà hàng....

- 8h rồi à !.... Dù sao mình cũng chưa muốn về.... đi vòng vòng vậy

Thế nên nó cất bước đi... ung dung trên con phố.... Tâm trạng đã thoải mái hơn... nhưng khi thoãi mái... không có gì để nghĩ ngợi thì..... Hắn lại đâu đó tìm về tâm trí nó...

“ Làm bạn cũng tốt ... không phải đau đầu suy nghĩ nhiều nữa... cứ như trước đây... vui vẻ nói chuyện... mình có lòng... thì ông trời sẽ không phụ mình.... Không yêu cậu ta nữa thì cũng đâu chết chóc gì.... phải rồi !... phải cười thật nhiều... vì từ bây giờ.... ”

- Mình.... Lý Tử Kỳ .... sẽ mãi mãi.... xoá tên hắn trong tim

Nó mĩm cười mãn nguyện : KẾT THÚC THẬT RỒI..... hahahahahaha !

Ai biết được kết thúc của nó lại là bắt đầu của hắn chứ.......

## 5. Chương 5: Rung Động

Thật là.... Nhiều điều phải nghĩ cho nó... và cả hắn nữa.... Vì sao à ?... Vì thế này đây....

Nhà nó....

- Ôi căn nhà thân thương của mình..... mệt quá rồi - nó quăng 2 chiếc guốc CỌC...CỌC... rồi vẻ mệt mỏi , nằm lăn ra giường

Chưa được yên giấc thì....

BÍP BÍP...... - Ai nhắn tin nữa đây..... - nó uể oải ngồi dậy lấy điện thoại.... khi nhìn thấy danh tín người nhắn thì nổi đoá lên.

- Bắt mình đợi mà còn có gan nhắn tin ình nữa à ! để xem cậu nhắn cái gì !!... - đùng đùng tức giận

- Trời ơi !!.... còn mặt dầy hỏi mình như thế nữa hả !? ... Được ... để tôi xem cậu nói thế nào !!

- Ôi trời !.... cô ta dám trêu chọc lại mình à !.... háha... được.... mình sẽ chơi với cô ta.... - cáu

- Há !.... dám nói thế nữa à !... mình ngồi ăn đến muốn BỘI THỰC .. còn cậu ta thì..... Azzz !!.... thật la... - Bấm nút gọi liền không thiết nhắn tin nữa

Nhà Thái Phong

- Há ha !.... muốn nói chuyện à ? ...được !...

ALOOOOOOOOOOOOOOO ! - Thái Phong lớn tiếng

- Trời ơi..... - né điện thoại vì âm thanh quá lớn - ĐIÊN À !?

- Gì thế !?.... ấm ức không chịu được nên gọi cho tui à ?

- Hứ !.... Tui nói cho cậu biết... Nếu biết cậu là hạng người như thế thì tui đây cũng không thèm quen biết !

- Trời !... Được lắm !... cô cũng đừng tưởng mình hơn gì ! cũng là người không biết giữ chữ tín mà thôi !... hứ

- CÁI GÌ ?..... cậu nói tui không biết giữ chữ tín... vậy cậu thế nào hã ... cũng đâu kém gì tui !...

-Haha !... cô cũng thật không biết đầu đuôi gì mà ngang ngược nói như thế !.... cô hẹn tôi cho đã rồi bảo không đi thì tốt quá ha !

-Cái gì ?... cậu mới là người không biết trời đất lí lẽ gì... hẹn tui rồi lại không đến mới đúng !

- Cô có biết là mình đang nói gì không hã !?... cô bảo không đi nên tôi không đến ... cô còn dám nói là tui bắt cô đợi à

- Cái gì ?... tui... tui nói không đến hồi nào....

- Ã.... giờ chối đấy à ... tin nhắn còn lưu trong mấy tui đây này...

- Tin nhắn ?.... - nó bàn hoàng nhớ lại sự việc....

" Công ty. !...... Điện thoại.!... Trung Hiền..... !!...." không lẽ. .......

- Không lẽ cái gì !.... còn chối nữa sao !....

- Coi như tui xin lỗi !...... BÍPPPPPPPPP

-A lo !.... alo?...... ơ !.... cái cô này..... ?.... - Thái Phong

Nhà nó....

- Tại sao cậu ấy làm vậy... ?... từ chối Thái Phong ?... không thể nào !!!... chắc mình vô tình nhắn mà không để ý.... đúng rồi !... là vậy đó ... Trung Hiền sao có thể việc đó được.... mình nghĩ quá nhiều rồi... đi ngủ thôi... mai còn thức sớm đi mua thức ăn nữa....

Nhà Trung Hiền.......

- Tử Kỳ là bạn thân của mình.... từ trước đến giờ vẫn vậy.... Sau này vẫn vậy..... Mãi mãi là như thế !.... không thể nào thay đỗi được ! - Hắn đang cố chấn tĩnh bản thân - Thảo Yên mới là người mình yêu... người mà mình sẽ cưới.... sẽ là vợ của mình sau này.... không ai thay thế được cô ấy cả.... mãi mãi... mãi mãi là thế.... ! ok ! giờ thì ngủ đi !... "

- Hắn nằm phẹp xuống giường... mặt quá bơ phờ

Sáng hôm sau.... ngày thứ 4.... trong 7 ngày ! Một buổi sáng chủ nhật trong lành

Nó vương vai ngõm dậy.... nhìn đồng hồ... vui vẽ bước khỏi giường.... - BẮT ĐẦU THÔI

Việc đầu tiên sau khi nó thức dậy là.... Vệ sinh cá nhân , Sau thì thay đồ....Xong rồi lấy túi xách ... và - ĐI CHỢ THÔI !

hÔM nay nó vui ra phết !.... tinh thần cũng sản khoái hơn... cười rất nhiều... tung tăng đi chợ...

- Mình nên nấu món gì đây !?... Dù sao mình cũng mời cậu ta đến nhà dùng bữa... phải tôn trọng ý khác... gọi điện hỏi đã

Phạm Trung hiền.....

RENG.....RENG...... - Mới sáng sớm ai gọi thế !.... - hắn đang lăn lê trên giường chưa tỉnh .... - nhíu nhíu cặp mắt nhìn điện thoại - TỬ KỲ ?.... - tĩnh hẳn ra

- Alo ?....

- À !.... Kỳ điện để hỏi Hiền muốn ăn gì trưa nay để Kỳ chuẩn bị ...

- Giọng nó nói cứ như là mới ăn " mật ong " xong vậy đấy... Đứa con trai độc thân nào nghe nó hỏi thế cũng mũi lòng... như được nhận tình thương ấm áp từ 1 người vợ. Hắn cũng không thoát khỏi cảnh đó nên hơi bất ngờ và.... hoang mang

- Sao...sao cũng được... món nào cũng được.... Kỳ cho ăn gì Hiền ăn đó !.....

- Ok ! Được rồi... vậy cúp máy nha ! khi nào xong Kỳ gọi

-Ò...ò ò ò.... bye bye

Ôi nhìn hắn này.... khuôn mặt còn say " giấc ngủ " giờ đã tỉnh còn hơn uống 10 ly caffe đen nữa.... Lòng có cái gì đó lâng lâng hạnh phúc.... hớ hớ ..... Nhưng rồi lập tức thế này đây

- KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCCC !!!- tự dưng hét to - Không thể thế này được.... mình là khách nên cô ấy mới hỏi thế thôi.... sao mà có thể có ý gì khác.... há há !.... đúng rồi... ngủ tiếp thôi.... - nầm cái ẦM xuống....

Siêu thị....

-w0a !.... nhiều thật !.... biết nấu cái gì đây..... Ăn gì cũng được à !.... Heo chắc !?.... - nó chề môi - Hay là cứ nấu như thường ngày vậy.... Món canh... xào... chiên.... hấp.... - vừa đẩy xe vưa ngó các xạp rau củ.... đi mãi lo nhìn nên...

RẦM ...... !!!

- UI DA !.....

Nó xin lỗi lia lịa.... rồi - THÁI PHONG ?

-- ĐI đâu cũng gặp được cô !.... bực thật ! - vẫn còn tức chuyện hôm qua!

Xin lỗi nha !... tui không cố ý !....

-.... Không sao.... !! Hôm nay chủ nhật... cô nấu ăn ở nhà à - chú ý thấy đống thịt rau trong xe đẩy của nó

- À.... đúng rồi !.... tui nấu ăn ở nhà... tui có hẹn với Phạm tổng dùng bữa trưa

- Bữa trưa với Phạm tổng !!.... - hắn lên giọng

- Ừm !.... Giờ thì tránh ra cho tui đi nào... còn rất nhiều thức phải mua... tui sợ là mình làm không kịp

-Cô nấu nhiều món lắm hay sao mà phải gấp gáp thế....!! - gạ hỏi

- Phạm tổng nói cậu ấy ăn gì cũng được nên tui càng không biết làm sao... nên phải nấu thật nhiều món để tránh không hợp khẩu vị của cậy ấy

- Trời ơi !.... cô !... vì cậu ta mà làm nhiều thế à....

Nhìn Thái Phong... nghi ngờ - Thì sao.... Tui thiết đãi bạn thân của mình như thế là quá đáng à

- Vậy tui không phải sao !?

- Cậu á ... -dừng lại

- Ừ !... tui cũng là bạn cô mà

-Miễn bàn đi !..... - liếc xéo hắn rồi bỏ đi

- Ơ..... ! cô....

Việc chưa dừng lại ở đó đâu.... Thái Phong đã quyết định theo dõi nó về tận nhà......

Việc chưa dừng lại ở đó đâu.... Thái Phong đã quyết định theo dõi nó về tận nhà......

Nhưng trước khi theo được về tới nhà thì tên đó đã rất vất vã và khổ sở , đổ mồ hôi sôi nước mắt để theo dõi nó !.....

- w0a ! còn sớm thế mới 8h thôi à... hay là... đi spa rồi mới về.... Vẫn còn kịp mà

(- Đi đâu thế không biết !!!.... - Thái Phong phía sau cằn nhằn

Thế là nó vui vẻ đi hưởng thụ cuối tuần ....

- Trời ơi !..... Có nên vào hay không đây !!... - Thái Phong đau khổ thốt lên - Không vào thì mất dấu mà vào thì.... . Là mình không đúng... là mình sai..... - nhắm mắt nhấm mũi nhào vô theo nó

Kính chào quý khách !....

Nó đã chọn xong dịch vụ mình cần Chăm sóc Mắt, Cổ, Chân & Tóc

.... và đi đếm phòng chuyên biệt

Ôi Thái Phong thì .... lúng túng.... láo ngáo... ngơ ngác.... không biết mình vào đây làm gì nữa.... chỉ biết nó vào căn phòng bên trái ở cuối dãy.... Thế là

Kính chào quý khách .... Quý khách muốn sử dụng dịch vụ gì ạ !... Ở đây spa dành cho cả nam lẫn nữ nên quý khách có thể tự nhiên lực chọn !

- Hả - Tròn mắt nhìn bảng giới thiệu.. - Cái nào đây...?!! À.... phòng kế phòng bên trái cuối dãy , cho tôi vào đó !...

- Không được quý khách !... cái đó là dành riêng cho nữ , quý khách không thể sử dụng

Nhìn cô tiếp viên , ánh mắt đầy ẩn ý và.... móc thẻ tín dụng VIP ra đưa cho cô ta và nói - Tôi bao trọn phòng đấy

-..... Dạ... dạ vâng !

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

Trong khi nó đang thoải mái với dịch vụ chăm sóc của mình thì.... Ai ngờ đâu phòng kế bên của Thái Phong lại là như thế này........

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! - tiếng kêu thê thãm của tên đó

- Quý khách chịu khó một tí !

- SAO CÔ KHÔNG NÓI TRƯỚC LÀ TẨY LÔNG CHÂN !!!!...... - ấm ức như muốn khóc

- Phòng này vốn là dành cho khách nữ !...dịch vụ này cũng không dành cho nam giới..... vì quý khách bao trọn phòng nên....

-AAAAAAAAAAA !!!......là mình ngu..... Cô nhẹ tay dùm.. nhẹ nhẹ thôi...TÔI ĐAU LẮM - đành cắn răng làm tiếp

( Nó bên kia cũng phải thốt lên ..... - Trời ơi !!.... !! )

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

1 tiếng sau.....

- Xong rồi ạ !!...

-Cám ơn !.... - rồi nó nhẹ nhàng bước ra ngoài... hoàn thành công việc thư giãn của mình...

Cùng lúc đó phòng bên cạnh .........

-Xong rồi ạ !!..... - khuôn mặt e dè của cô nhân viên

-.... hơhơhơhơ..... mặt đất đâu rồi....- choáng váng - Cô....cô đỡ tôi với....- Với tay ra nhưng....

ẦM....

-Quý khách có sao không ạ... !!!

- Không sao!... không sao... tôi còn sống mà... !!!! Để tôi tự đi....

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

Bên ngoài spa ....

- Thoải mái quá !.... về chuẩn bị là kịp rồi

- Coi cô ta kìa.... thật là.... Azzz !!!....

MÌNH THỀ MÌNH KHÔNG BAO GIỜ VAO SPA LẦN THỨ 2 NỮA NẾU KHÔNG MÌNH KHÔNG CÒN LÀ CHUNG THÁI PHONGGGGGGGGGG !!! ...ui da !..... cái chân mình ! xớ !... - chề môi bỏ đi trong đau đớn

- Cô ta ở chung cư à !?..... - ngó thấy nó đi vào trong

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

TÍT TÍT TÍT TÍT...... BONG - cánh cửa đã mở ra sau khi nó nhấm mật mã trước nhà . Và nó đi vào trong.... chỉ còn Thái Phong là lúng ta lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.... vào trong hay là đi về luôn đây.... vì lo suy tính như thế.... cứ đi tới đi lui.... mặt lấm la lắm lét.... y như trộm...

- Thằng kia !!! - bảo vệ nhào tới tóm đầu Thái Phong

- Áa !... Thả.... thả cháu ra ... cháu không phải trộm đâu .. Bác à .. bác nghe cháu nói đi - bị kẹp đầu không khán cự được

-Không nói nhiều ! những tên như cậu , tôi thấy nhiều rồi lúc nào cũng nói không phải có đời nào nhận mình là trộm đâu ! Đi theo tôi !.... - Còng cổ tên đó như là còng tội phạm

-Bác à !.... không phải vậy đâu.... bạn cháu ở đó mà.... cháu đến tìm mà... Bác à !! - cố gắng thanh minh

-Im lặng ! nói nữa tôi bắt cậu tội gây rối trật tự nữa đấy !.. - đúng là bảo vệ chính hiệu

-Bác à..... cháu là người đàng hoàn đó !... cháu là giám đốc 1 công ty lớn đó... bác tin cháu đi bác.... - Không tài nào ..... chối tội dc....

Hazz !!! vất vã biết bao nhưng rốt cuộc có vào được nhà nó đâu ... Vừa bị tra tấn THỂ XÁC vừa bị BÔI NHOẠ danh dự.... thê thảm thật !.....

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

Nhà nó....

RENG .... RENG ... RENG

- Alo !...

- Kỳ đang làm gì vậy !?

- À... mới đi chợ về... giờ thì chuẩn bị nấu... gần xong Kỳ sẽ gọi mà

- Giờ Hiền đến .... nha !

- Hả ?.... à ờ.... sao cũng được

- Tại ở nhà không có gì làm nên...

- Không sao ! ... đến đây phụ Kỳ cũng được

-Vậy à !!!.... được được....Hiền Hiền tới liền

-.... ờ !....BÍP !

- saO..... cậu ấy lại có vẽ hấp tấp thế nhĩ !!?... - nó thấy lạ - Chắc là đói bụng quá nên thế.... háhá... là thế đó...

Rồi nó vui vẻ đi chuẩn bị ...

Thật phi thường là vừa mới cúp điện thoại thì....

TING TONG.....

- Ai đến vậy !??

Nó chạy ra cửa.... nhòm qua lỗ trên tường... - Trung Hiền ?

CẠCH .....

Nó nhìn hắn.... vẻ nghi ngờ

Hắn thì bối rối... hơi lúng túng nhưng cũng thốt lên được câu chào - Hi !

Nó cũng không biết chuyện gì... cũng không muốn làm rắc rối mọi chuyện nên mĩm cười mời - Vào nhà đi !

Hắn nuốt nước bọt.... mừng rỡ

- Hiền ngồi chơi đi , Kỳ đi chuẩn bị

- Nhà Kỳ đẹp thật !... - nhìn xung quanh khen ngợi

-haha ... chỉ thường thôi... không có gì gọi là đẹp đâu... - nó ngại

- Hiền đi tham quan nhà được không ? - mạnh dạng hỏi

- Hả !?.... - nó bất ngờ - .... ờ..! được chứ !... vậy Hiền tham quan đi ... Kỳ đi nấu thức ăn đây...- rồi nó quay vào bếp

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

Hành trình thật ngắn ngủi.... đầu tiên là phòng khách.... Ngó tại chỗ ... vì chỗ hắn đứng là phòng khách mà...

Sau đó thì mò ra ngoài hiên cửa

.... Xong lại vòng vào.... đi vào phòng.... Ngủ ( hắn chỉ vô tình mở ra thôi... không cố ý nhá ! )

-Cô ấy ngủ ở đây à..... - tự nhiên tim đập nhanh -.... thơm quá....

Mùi hương từ căn phòng nó toả ra làm hắn đứng cũng đứng không được... muốn đi cũng đi không xong... Hắn tiến gần hơn đến chiếc giường.... ngồi xuống .... nhìn xung quanh... lòng có cảm giác rất khó tả !....

Hắn thấy có 1 quyển album hình ở cạnh tủ ... không do dự mà đứng dậy lấy xem ngay....

... Xấu xa thật mà !... lòng dặn là " Tử Kỳ mãi mãi chỉ làm bạn thân thế mà.... " khi giở quyển album ra Những tấm hình của nó ập vào mắt hắn ....

ẬP.... - lập tức đóng album lại ngay

- ...ực... sao...sao... lại có cảm giác này ?.... nóng hết cả người... toát mồ hôi nữa !.... không được... phải ra ngoài thôi

Hắn bàng hoàng .... bước ra ngoài.... đi vào tolet rữa mặt cho tỉnh

ÀO ÀO ÀO..... hắn xối thật mạnh nước vào mặt mình.... thật là... khó hiểu....

Sau đó.... chỉ còn riêng nhà bếp mà thôi... mà nơi đây lại là chỗ nó đang làm bếp

Hắn bước đi rất từ từ.... từ vị trí của hắn... chỉ nhìn được sau lưng của nó...

Không biết vì sao.... lòng hắn rất muốn đến cạnh nó... nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau.... áp má vào đầu nó.... hôn khẽ..... Nhưng lí trí không cho phép hắn làm như thế.... Hắn đứng nhìn nó rất lâu... rất lâu.... và....

- Ớt đâu rồi nhỉ !!?.... chắc là trong tủ lạnh ...- nó tính đi lấy thì...

Từ phía sau..... 1 đôi tay thật lớn .... quàng qua cánh tay và ôm lấy nó.... xiết chặt như thể không muốn nó rời đi hay biến mất vậy .... Khuôn mặt hắn thật hoàn hảo.... đang tựa lên đôi vai nhỏ của nó.....

Nó đứng yên....

Hắn cũng im lặng.....

Khoảng lặng này thật lạ ..... Hay vì lẽ hắn nhớ nhung Thảo Yên... nên khi thấy Tử Kỳ hắn không kìm lòng được nên mới làm như thế !

Hoặc dã .... vì chính tình cảm trong hắn đã áp đảo lí trí... thực sự hắn muốn ôm lấy người con gái này.... Tìm 1 cảm giác ấm áp đến bình dị....

Đôi mắt hắn nhắm lại... miệng mĩm cười như rất hạnh phúc... Nó không hiểu... tại sao luôn miệng nói là bạn thân bạn thân.... mà lúc nào cũng hành động không suy nghĩ như thế... Ý gì chứ ??

Nếu nói nó đã kết thúc với hắn thì là nói dối đấy..... khi hắn bên cạnh nó như thế.... tim nó rộn lên.... mặt cũng đỏ ững..... hơn thế nữa... chính là cảm giác của nó.... cũng gióng như hắn........ đều rất hạnh phúc !

. Và... chuyện này cũng phải dừng lại nên.....

- Nước !..... nước sôi rồi..... - nó quay đầu qua trái phía với hắn

Giật mình tỉnh giấc.... hắn cũng lúng túng không kém... buông tay khỏi người nó.... miệng lấp bấp như muốn nói điều gì đó..

Nó mĩm cười.... như không có chuyện gì xãy ra.... - Hiền ra ngoài ngồi đi... sắp xong rồi... - rồi quay mặt đi không nhìn hắn nữa

Hắn biết chuyện gì đang diễn ra.... nhưng hắn không hiểu... tại sao bản thân lại làm như thế.... tại sao nó lại tỏ ra như không có gì.... hay là.... " cô ấy... đã không còn yêu mình ?! "

Sau đó , nó ngồi ở ngoài... đương nhiên có thể nhìn được phòng bếp.... và nhìn thấy nó nữa... Chỉ có điều trớ trêu là thế này.... Nó trong bếp đang sắt củ hành ... mà củ hành dễ làm người ta RƠI LỆ.... hắn có biết gì đâu... chỉ thấy nó thút thít.... rơi nước mắt quá trời.... lòng quả nhiên không yên ổn... cứ nghĩ là nó khóc vì chuyện.... hồi nãy.. nên

- Đừng có khóc !!! - hắn e dè bước đến gần nó đưa khăn giấy

- Sao mà không khóc được .... !! híc !... - Vì nó sắt hành mà...

- Xin lỗi.... ! - hắn áy náy

- Hiền đâu có lỗi... híc... xin lỗi gì chứ - không kìm được nước mắt vì HÀNH

- Chuyện.... Chuyện lúc nãy...

Nó dừng tay.... nhìn hắn... rồi cười.... - Kỳ đang sắt hành mà !! Không sao đâu

- Hả !??..... - hắn trố mắt

- Ra ngoài đợi đi... sắp xong rồi...

Nó không muốn nhắc chuyện đó nữa.... tránh cả hai khó xữ

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

30 phút sau.... tức là 11h 30 rồi .....Suy nghĩ như thế đủ rồi !.... ăn cũng phải ăn chứ....

- Xong rồi... ăn thôi !.... - nó bưng chén canh từ trong bếp ra bàn

Hắn lặp tức đứng dậy liền - Hiền giúp Kỳ

Nó đặc tô canh lên bàn rồi nhìn hắn , chề môi - Thôi ! giúp chỉ thêm phiền phức... Việc của Hiền là ngồi đó.... chờ ăn ! - rồi quay vào bếp

Hắn nhìn nó.... rồi bật cười

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

-w0a !.... mệt quá !!..... - nó lấy tay xoa xoa vai mình...

- Vất vã cho Kỳ quá... - hắn ngại

- Không sao !... thấy vất vã cho Kỳ thì ăn nhiều vào... Kỳ không muốn khách của mình lại ăn ít đâu

-Được... Hiền ăn nhiều lắm !.... - Cười rồi gắp thức ăn ăn

Nói thật ! nó cũng chịu khó lắm... làm quá trời món. Hấp có xào có canh có luộc có... chưng có... cả đồ ăn làm sẵn ở siêu thị.... cũng có !!!!

- Chà !.... ngon thật đấy - hắn ăn ngấu nghiến tóm tắt khen ngon

- Thôi thôi ! ăn đi ... đừng nói ... nghẹn bây giờ.... - dù nói thế nhưng trong lòng nó cũng vui lắm.... được người ta khen mà....

- Ai lấy được Kỳ chắc không sợ bị đói !....

Nó.... - .... ờ !... phải rồi... Kỳ nữ công gia chánh mà . Ăn nhiều đi.... - gắp cho hắn cánh gà

- Thảo Yên cũng nấu ngon lắm. !!!

-....... Đúng rồi !.... cô ấy vừa xinh lại vừa giỏi giang.... Hiền lấy cô ấy... sau này sẽ được ăn ngon mà.... - nó vẫn tỏ ra như không có gì

- Haha.... đúng rồi.... - cuối mặt ăn tiếp

Bữa ăn của họ sau đó kết thúc trong im lặng.... Hắn thì cấm cúi ăn... nó thì nhìn ra ngoài cửa sổ... mặt không vui lắm....

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

Sau bữa trưa 12h30.........

Nó đang trong bếp rữa chén..... Hắn thì... mang danh xe ti vi nhưng thực tế là xem nó.... rữa chén

Mọi chuyện có lẽ tốt đẹp hơn nếu như nó không lên tiếng.....

- Trung Hiền !!

- Hả !?....

- Chuyện ... lúc trước ở bệnh viện... coi như chưa có gì xãy ra ... Kỳ chưa nói gì hết... Hiền cũng chưa hứa gì hết.... Tụi mình...vẫn tiếp tục là bạn nha ! - nó vẫn rữa chén

Hắn... bàn hoàng... có chút gì đó khó chịu... bất mãn

- Dù sao... 3 ngày nữa... Hiền.... và Thảo Yên sẽ kết hôn.... Kỳ nghĩ... chúng mình làm bạn sẽ tốt hơn.... - rồi nó cười với hắn

Hắn.... hình như có cảm giác là không muốn.... không muốn chút nào cả !!....

Nó đưa chòng bát vào tủ và bước ra ngoài chổ hắn....

Nó mĩm cười.... nhìn hắn và nói ....

- Quyết định vậy nhé !....

Hắn chỉ biết nhìn nó... nói không thành lời

Nó đưa ngón út của mình..... móc nghéo với tay hắn.... - Hứa rồi đấy !

Nên làm gì đây ?..... Trở về bạn bè như trước không phải là ước muốn của mình sao ?.... sao lại... khó chịu quá.... !!! .... khó chịu thật đấy .....

Hắn..... -....Hứa !

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

Nói là làm bạn nhưng ... trong lòng cả 2 ... biết rằng đối phương không phải như thế..... chỉ là... hoàn cảnh.... số phận... buộc họ phải làm vậy !!

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

Sau đó......

-Có phải Hiền nên về rồi không ?

-....... ờ !... phải rồi , tới lúc về rồi.....- hắn cười rồi lấy áo khoác - Phải về rồi

- Về cẩn thận.....

- Được rồi.... - hắn cười gượng ...quay đi ..

Đến cửa thì.....

-Á !.... - hắn quỵ xuống ôm bên hong bụng...

- Sao vậy !?.....

Sau đó......

-Có phải Hiền nên về rồi không ?

-....... ờ !... phải rồi , tới lúc về rồi.....- hắn cười rồi lấy áo khoác - Phải về rồi

- Về cẩn thận.....

- Được rồi.... - hắn cười gượng ...quay đi ..

Đến cửa thì.....

-Á !.... - hắn quỵ xuống ôm bên hong bụng...

- Sao vậy !?.....

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

Nó đỡ hắn vào nhà lại.... Thân mình mỏng manh thế mà phải vát 1 người hơn 1m80 như hắn chưa kể cân nặng có thể vượt mức 60 cũng không chừng như thế vào nhà.....

ẦM.... Nó quăng hắn như quăng đòn bánh tét.... lên ghế soffa ở phòng khách ... vẻ lo lắng sốt ruột hỏi

- Hiền bị gì thế !?....

Vẻ mặt nhăn nhó như đang khó chịu lắm.... - Chắc là... đau dạ dày...

Hắn nói thế lại làm nó rối hơn...-Azz !... thế thì phải làm sao đây !!... có cần đi bác sĩ không !?

Hắn cố gắng nói.... - Không... không cần đâu... Hiền không sao đâu !...

- Không sao cái gì chứ !! đau lắm phải không... để Kỳ đi mua thuốc... - nó đứng dậy định quay đi...

Ông trời cũng thiệt tình.... tự dưng mưa giữa trưa.... mưa nhỏ không nói.... mà cứ thế này......... Ù Ù Ù..... ÀO ÀO ÀO......................... ẦM ÀM ẦM

Nó quýnh lên khi nhìn ra cửa sổ..... - Sao lại mưa chứ !!

Hắn nắm tay nó lại... - Không cần... cho Hiền ly nước ...- sắc mặt hắn tái nhợt... trán còn đổ mồ hôi nữa

- Được! được !... đợi Kỳ tí xíu... - nó chạy vội rót nước

Hắn thì chỉ còn biết ôm bụng mình.... cắn răng chịu đau..

- Nước đây ! nước đây - ngồi cạnh hắn.... đỡ người hắn lên.... cầm ly nước đưa cho hắn uống....

Ánh mắt hắn... chỉ nhìn mỗi nó .... Còn nó thì sốt ruột lo lắng rất nhiều..

- Đỡ hơn chưa !!...

Hắn cười... - Đỡ hơn ... Á !... - cơn đau lại thắt đến , hắn quặng người lại

Nó thì lo đến phát hoãng

- Hiền !!.... Hiền không sao chứ !!... Đau lắm hả !!.... - nó như muốn mếu

-Không.... sao thật mà.... nghỉ chút sẽ khoẻ ... -vẫn cố cười với nó

Nó lấy tay lao mồ hôi trên trán hắn... nó rất quan tâm và lo lắng thật sự !.... Tự nhiên nhìn hắn như thế nó lại bật khóc... nếu ví thì... nước mắt nó rơi ngang ngữa nước mưa...

- Sao...sao lại khóc !!.... - hắn bệnh cũng không yên

- Hiền đau lắm phải không.... Kỳ không giúp được gì hết... Kỳ lo lắm..

Hắn cười... - Lo cho Hiền thật à...

- Lo chứ sao không lo !.... hức!.... Là người chứ đâu phải là gì đâu mà không biết lo....

- Thôi !... Hiền không sao đâu... chút nữa sẽ hết thôi.... Đừng khóc nữa.... - vỗ vỗ đầu nó

Rồi tự dưng nó đứng dậy... chạy vào phòng.... lấy cái gì đó...

Hắn thì.... đau đến tái nhạt sắc mặt... Ngoài trời thì mưa tầm tã.... mỗi lúc 1 lớn hơn

- Uống cái này đi !!... - nó mừng rỡ chạy ra chổ hắn....

-Gì vậy !?..... - hắn thều thào

- Thuốc giảm đau .... Hiền uống đi ...

Không chần chừ... nó ngồi xuống cạnh hắn... đôi tay nhỏ nâng hắn tựa vai mình..... cầm ly nước và giúp hắn uống thuốc....

- Hiền nằm nghĩ đi.... - nó đứng dậy....

Hắn vì quá mệt... nên không thể nói gì... chỉ nằm đó nhìn nó..... chạy tới chạy lui... sốt sắn vì hắn..... Mĩm cười... vì hạnh phúc

Nào là... lấy khăn ấm lau trán cho hắn.... rồi lấy chăn đấp.... thỉnh thoảng vẫn hỏi... Hiền hết đau chưa !!.... đã đỡ hơn chưa ?.... v..v...

Rồi khi nó ngồi bên cạnh..... hắn... vẫn cố hỏi rằng

- Tại sao lại lo cho Hiền !!...

Nó cũng bất ngờ với câu hỏi này... biết là mình không nên nói điều gì...- ....Hỏi thừa !....Hiền là bạn của Kỳ mà

- Tại sao lại khóc !!

-.... Ai Kỳ cũng sẽ như thế....

Hắn mệt... lại thêm mệt....

- Nghĩ đi... đừng nói nữa.... - rồi nó đi ra chỗ khác

.... Hắn tự cười - ...là bạn à ?- ròi thiếp đi

Nói rõ hơn ! thuốc nó cho hắn uống không phải là thuốc giảm đau... mà là thuốc NGỦ ....

nó nghĩ... hắn ngủ rồi... sẽ không còn đau nữa.... Sự quan tâm ngốc nghếch... nhưng .... lại rất có ý nghĩa

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

Giấc ngủ hắn hắn kéo dài đến gần chiều tối.... Hắn nữa tỉnh nữa mê.... nhíu nhíu đôi mắt nhìn xung quanh....

Mưa đã tạnh.... còn nó thì đang nấu cái gì đó trong bếp... muốn thức dậy... nhưng mệt thật....

Nó bê nồi cháo nóng hổi thơm phức ra bàn.... hắn đoán... nó nấu cho hắn.... Mĩm cười lần nữa....

Nhưng....

RENG....RENG....RENG.... nó bỏ bao tay bắt nồi ra... cầm điện thoại lên.... mặt không hài lòng lắm

- Alo !!

- Cứu tui vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... - tiếng rên thê thảm của Thái Phong gọi cho nó

- Gì nữa đây !

- Bảo vệ của chung cư cô bắt tui vì tội đột nhập chung cư bất hợp pháp kìa !........

- Cậu theo dõi tui à !!!.... - nó cáu

- Không ! không như cô nghĩ đâu.... đừng nói nhiều nữa.... đến đây giúp tui giải thích đi....

- Không !!!

- CÔ !!...

- Gì !!..

Tự nhiên hạ giọng.... - Đừng như thế mà.... dù sao tui cũng từng giúp cô rất nhiều việc... coi như cô trả ơn tui đi.... tui không muốn bị bắt giam đâu

-.... Azzz !... Ở ĐÂU !?

- Cám ơn ! cám ơn.. cô cứ đến đây nè...#$^^$%Y&^^%U

-Được rồi... đợi tí tui đến....

ân nhân !!!......tui BÍP BÍP BÍP ........ - LẠi nữa rồi ! chuyên gia cắt máy ngang ! Bực bội !

- aZZZ !!.... Thái Phong !!..... bực thật....

- " Thái Phong ??? " .... - hắn nghe được cuộc điện thoại đó

Nó mang nồi cháo múc sẳn.. để lên bàn cạnh hắn.... rồi kèm 1 tờ giấy ghi chú .... " Thức dậy thì ăn cháo nhá ! Cháo Kỳ nấu đấy ! ăn nhiều vào nhé ! "

Xong thì lấy túi xách và ra ngoài.....

Căn phòng chỉ còn hắn....

- LẠi là Thái Phong !?

Xong việc ở nhà.... nó đi đến trụ sở công an khu vực gần đó với tâm trạng vô cùng tức tối và bực bội để thực hiện 1 nhiệm vụ hết sức thiên liêng là giải cứu tên phá rối....... Thái Phong

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

Trụ sở công an khu vực chung cư FullLife

Nó hầm hầm bước vào... xem chừng xung quanh ... ánh mắt ngó qua ngó lại tìm tên đó....

- Bên này ! Bên này .... hớ hớ ! - Thái Phong mừng rỡ đứng dậy chào đón nó đến như chào đón THẦN TÀI giá lâm

Nó ném cái liếc mắt tức tối cho Thái Phong rồi bước qua chỗ đó

Nó cuối chào lịch sự cán bộ đang HÀNH XỮ tên đó - Xin chào ! tôi là Lý Tử Kỳ , tôi sống ở chung cư FullLife

Cán bộ công an lên tiếng

- Cô Lý ! cô có quen biết cậu Chung Thái Phong không ?

Nó mĩm cười... nhìn mọi người.... NHÌN THÁI PHONG.... và bình tĩnh trả lời

- Cậu ấy là bạn tôi !... chắc có hiểu lầm gì đó nên mới như vậy !.. xin các vị thông cảm bỏ qua đừng truy cứu nữa !

- đúng rồi ! đúng rồi đó !.... - Thái Phong cảm động

- Bạn à !!?.... - Bác bảo vệ lên tiếng

Thái Phong giật mình thót tim

Nó ngạc nhiên với câu hỏi đó ... - Vâng ! chúng cháu là bạn

- Không đúng !.... cậu ta nói cậu ta là chồng sắp cưới của cô , vì giận nhau nên cô đuổi cậu ta ra đường ... bất đắc dĩ cậu ta mới theo dõi cô về để xin lỗi....

- CÁI GÌ ? - nó muốn bật ngữa ra sau....

- Ôi trời ơi .... - Thái phong xấu hổ úp mặt xuống bàn mặt tái mét

Người ta bảo bần cùng thì sinh đạo tặc....

Nó dùng ánh mắt CÂM HẬN và TỨC TỐI nhìn Thái Phong ....

- Vậy sao !??- nghiến răng hỏi

Còn tên đó chỉ biết ... tức nước vỡ bờ...

Quàng tay qua vai nó... ôm chặt rồi cười nói vui vẽ - Đúng rồi ! tôi là chồng sắp cưới của cô ấy... Phải không em ? ... Em à ! em hư lắm đấy... giận hờn như thế làm người ta hiểu lầm anh rồi kìa.....

Đằng sau khuông mặt vui vẽ ấy là ánh mắt chứ chang lòng trắc ẩn.... " Giúp người thì giúp cho trót !!!! "

Nó nghiến răng... trừng mắt nhìn Thái Phong như sắp muốn ăn thịt.... Nhưng nó nhìn mọi người xung quanh đang châm chú nhìn 2 đứa thì.....

Mĩm cười thật ngọt ngào, đưa tay lên đầu Thái Phong vuốt ve ...- Đúng rồi ... chồng sắp cưới của tôi đó !... ôi thương lắm cơ !! - nắm tóc Thái Phong - Thương ghê luôn á !.....thương thương thương nè !. - Bứng bứng tóc

-Á...á...à..... a a..a.a- muốn lộn người vì bị nhổ tóc - Ừ... thương thương vừa thôi... anh chịu không nổi.... về nhà rồi thương tiếp... người ta nhìn kìa - vẫn cắn răng cười tỏ ra tình cảm

Ôi !... gần cả mười mất đôi mắt châm chú nhìn cả 2 THƯƠNG nhau..... Nó bàn hoàng... Thái Phong lại ôm chặt nó hơn miệng cười đùa nói

- Chúng em có thể về rồi chứ !!....

- " Cái tên này dám ôm mình ! "" - lấy tay tên đó ra nhưng gỡ hoài gỡ không ra , tay tên đó cứ ôm xát eo nó

- À... ờ.... !! LẦn sau chú ý hơn đấy.... - Viên cảnh sát ậm ờ cho qua

- Cám ơn !! cám ơn ! - Thái Phong cúi chào nhiều lần.... mừng rỡ

- Yêu thương nhau nhiều đấy !! .... chưa cưới mà giận dỗi thế là không được đâu !.... cô Lý à ! cô cũng nên tha thứ cho chồng sắp cưới của mình đi... hai người sẽ sống sẽ sống và nhìn mặt nhau thường xuyên sau này đấy !! - Bác bảo vệ lớn tuổi khuyên răng

-Tui !! - ấm ức tự nhiên bị giáo huấn

- Không sao ! vợ cháu hay dỗi thế đấy nhưng thương cháu lắm... Phải không em !!?- Ra hiệu bằng ánh mắt cho nó

-Tui... - ấm ức nhìn Thái Phong... nhìn bác bảo vệ... nhìn đồn công an.....

- Coi kìa !.... Hai người vẫn còn xích mích à ?

Quá lúng túng, sợ bị nghi ngờ nữa nên Thái Phong đành làm liều.....

CHỤT.... - tiến nhanh đến má nó và thơm 1 phát

-... .... .... .... - nó đứng yên bất động... má càng ngày càng đỏ ững lên.... miệng há hóc không khép vào được ... mắt thì mở to như cá thòi lòi

Quáng quá.... Thái Phong đành chào nhanh các đồng chí ở đó... KÉo thẳng nó về.....không dám quay đầu

Điều cần hỏi lúc này ... là tại sao để những cảnh như thế.... ĐẬP VÀO MẮT Trung Hiền.... !!!?... Chuyện gì sẽ xẫy ra ?

Thái Phong kéo nó ra khỏi đồn cảnh sát ..... đến xa xa chỗ ý thì tên đó mới buông tay nó ra.... Quay lại nhìn nó và không khỏi thất kinh hồn vía.... Ôi thôi ánh mắt như hình " lụ đạn " của nó nhìn hắn không chớp mi.... Người khác nhìn xa cũng thấy rợn mình chứ đừng nói là người bị nhìn trực tiếp là Thái Phong

- Cậu có 1 phút để giải thích ! - nó lạnh lùng giơ đồng hồ lên xem và nói

-Tui.... !!... 1 phút sao đủ... mà cô - lúng túng

-55s

-Cô !... được rồi là tại vì tui.... quýnh quá nên không biết làm sao...cô phải hiểu cho tui chứ !

-40s

- Tui không giải thích hợp lí thì họ không có cho tui về ... tui bất đắc dĩ lắm mới phải dùng hạ sách đó ... cô là người tốt lại rộng lượng chắc chắn cô sẽ không trách tui đâu phải không !?

-20s

-Tui nói sao cô mới hiểu đây... cô!... cô đẹp người lại đẹp nết... trời ơi tui nói thật tui vinh dự lắm mới có thể làm chồng sắp cưới của cô

-CHỒNG SẮP CƯỚI?- nó lên giọng cáu gắt

- À...À KHÔNG... cô đừng hiểu lầm... tui...tui... - hắn quýnh quáng

-HẾT GIỜ.. giải thích vô hiệu lực. Từ nay đừng có nói là quen biết tôi, cậu đi đi - nói rồi nó tức giận đùng đùng bỏ đi

-Cô !... nghe tui nói đã... khoan đi !... cô !... - hắn chạy theo mà không kịp, nó bắt taxi đi rồi

Nó về tới chung cư....

Nhà nó ở tầng 15 ...

Nó bước vào tới thang máy thì...

- Trời ơi cô Lý ! cô sắp đám cưới à... ôi thiệt là... sao không nghe cô nói gì hết - Bà Trương hàng xóm

-Tui !!!- nó bất ngờ

-Thôi thôi!!... ngại gì chứ !... chúc cô hạnh phúc hén !... - rồi đi ra

-Azzz !! CÁI GÌ THẾ NÀY ?- nó bước vào thang máy ... nhấn tầng 15

Nhưng mà từ tầng 1 đến tầng 15 thì ...

TẦNG 1 ..

3 , 4 cặp mắt nhìn nó cười hi hí

- Cô Lý thiệt tình.... mới đây đã cưới rồi sao !!!

-Ơ.... - nó há hóc mồm không thốt được 1 lời

TẦNG 2...

- Lại nữa rồi !!!... - nó rên lên khi thấy mọi người dòm mình hí ha hí hững

-Hazzz !! sau khi cưới thì cô phải bớt lo công việc đi... ở nhà lo cho chồng... con gái không cần làm nhiêu đâu ! - Bà Hà khuyên răng nó

-Vâng... cháu biết- nó gượng cười trên môi mà lòng thì tức tối.... "" THÁI PHONGGGGGGGGGGGGGGGGGG "

chưa kịp hết tức thì....

TẦNG 3...

Tự nhiên có 1 người hâm hở đến cầm tay nó chúc mừng...

- Cô Chung à !... cô sắp đám cưới rồi phải không !?

-Cô Chung ???- nó sợ hãi

- Gì nữa.... thì cưới chồng thì người ta gọi theo họ chồng không lẽ gọi cô Lý ông Chung à.... hìhì... tui biết là cô còn ngại nhưng sau này sẽ quen thôi cô Chung hén !!

-Ôi... ôi cái đầu của tui..... - nó loạng choạng

-Cô không sao chứ !!

thế là ... cứ 1 tầng là 1 lời chúc mừng... 1 lời khuyên.... cứ như thể nó sắp đám cưới thật vậy đó ....

TẦNG 15....

Chỉ có 1 người nhìn nó.... Nó mừng vì người đó không lên tiếng nhưng....... Cô ta dúi vào tay nó 1 chai thuốc nhỏ.... mặt lắm la lắm lét.... kê sát tai nó thủ thỉ

- Cô hãy mang cái này cho chồng sắp cưới mình uống... bảo đảm GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC híhíhí...

- Có nữa hả !??- nó quá sững sốt... cười ậm ờ cầm cho qua....

BÍP BÍP BÍP... TONG

- Ôi !!... mình làm gì nên tội chứ !!...- nó về đến nhà trong tình trạng uễ oải

Nó nhìn vào phòng khách.... không thấy hắn đâu hết... nó đến xem nồi cháo... Vẫn còn nguyên.... - Chắc là cậu ấy về....

Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trung Hiền

TÍT ....TÍT

- Tử Kỳ !??....- hắn đang lái xe trên đường về , tâm trạng không mấy lạc quan lắm

" Hiền về rồi à !... nhớ uống thuốc đó ! giữ gìn sức khoẻ ! ""

Hắn nhếch môi cười... rồi quăng chiếc điên thoại đi...

Nó trở về phòng , để ý thấy quyển ablum hình của mình đã đặc trên giường ( vốn nó cất ở cạnh tủ )... nó lật ra xem.... - 1 tấm hình đâu rồi !?

Nó mĩm cười và đem cất chúng đi ..... Nó cần suy nghĩ

... Suy nghĩ rất nhiều.... dù tức chuyện Thái Phong ... nhưng nó vẫn không lo lắng bằng việc liên quan đến Trung Hiền... Có phải nó đã làm điều gì đó sai ?

Yêu có phải chăng là cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc... Hay là phải mạnh mẽ tranh giành để người ấy là của mình ?

Phải chăng nó mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở mức ... bạn bè. Việc chiếm lấy trái tim hắn sẽ làm nó mệt mõi và đau hơn.... Thay vì như thế !!... sao nó không từ bỏ hắn .... để ít nhất một lần nó quay đầu lại nhìn... có 1 người đang rất yêu quý nó....

Nhà Trung Hiền....

RENG RENG RENG...... chuông điện thoại hắn reo

Hắn đang muộn phiền... không thiết nghe điện thoại... nhưng tiếng chuông cứ reo inh ỏi suốt nhiều lần... hắn bực đến muốn đập nát chúng nhưng...

-Thảo Yên ?

Nhà Trung Hiền....

RENG RENG RENG...... chuông điện thoại hắn reo

Hắn đang muộn phiền... không thiết nghe điện thoại... nhưng tiếng chuông cứ reo inh ỏi suốt nhiều lần... hắn bực đến muốn đập nát chúng nhưng...

-Thảo Yên ?

Hắn có chút giật mình... thay vì vui hắn lại có cảm giác lo sợ ! Vì sao à ?.... vì giờ lòng hắn... hoàn toàn đang rối loạn... rối loạn vì sự thay đổi lạ thường nơi trái tim " băng giá " của hắn

- Alo

- Trung Hiền hả !?... sao anh lâu nhất máy vậy !?

- Anh... Anh đang tắm...- ( nói dối )

- Ừ...

-..em...em gọi cho anh có gì không..

-À không !... em và má đi mua sắm ở Hong Kong sắp xong rồi... em điện báo là mốt em sẽ về !!

-MỐT !? ( tức 2 ngày nữa ) - hắn hoảng hốt

-...Sao...sao vậy ?... anh không muốn à?

-Không !... anh.. mừng quá nên vậy....

- Em chọn cho anh được một bộ đồ vest rất đẹp.... đám cưới 2 đứa mình anh nhất định phải mặc đấy

- Đám cưới.... " Phải rồi.... mình và Thảo Yên sắp đám cưới... chuyện của Tử Kỳ... mình không nên suy nghĩ nữa... có thể đó là tình cảm nhất thời ... chỉ vì Thảo Yên không có ở đây nên mình mới thấy cô đơn... nãy sinh tình cảm cũng là chuyện thường tình ...."

-Trung Hiền à !... Anh có nghe em nói không vậy !!?

-....Hả ?... anh đây

- Không có em ở đó ... anh... ăn vụn ở nhà phải không !!

-Không !!... làm...làm gì có !! Em.... đa nghi quá đấy

-Hì hì đùa với anh thôi, em biết Trung Hiền của em của thương mỗi Thảo Yên này... đúng không ?

-..ừ....Ngủ sớm đi....

-Ngủ ngon !! bye ..... BÍP BÍP BÍP....

- MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ ĐÂY ????????

- hắn quăng đổ ly nước xuống đất, có vẽ đang tức giận lắm... - Tại sao lại đùa với mình như vậy !!.... TẠI SAO HẢ ?- đập tiếp chén dĩa trên kệ - Tại sao lại xuất hiện.... tại sao lại nói thích mình... TẠI SAOOOOOOOOOOOO !!!!

con người hắn lúc tức giận quả là đáng sợ.... khi một người đàn ông tức giận vì tình như hắn điên lên thì.... tìm chỗ trốn là tốn nhất.... khuôn mặt hắn thật đáng sợ.... nhưng nếu xét kĩ !... hắn cũng đáng tội nghiệp lắm....

Vốn dĩ cuộc sống của hắn rất hạnh phúc , rất bình yên.... Trong 7 ngày nữa thì hắn sẽ đám cưới... cuộc sống hôn nhân sau này nhất định hạnh phúc....

............Nhưng nó lại quay về.... tìm đến con người hắn.... từng bước từng bước đi vào trong lòng hắn.... rồi làm hắn phải...để ý nó.... quan tâm nó.... và bây giờ...là YÊU nó

... Để rồi là gì.... " Chúng ta vẫn là bạn chứ ?! " ... Yêu nó rồi... lại phải từ bỏ tình cảm ấy.... rất dễ yêu một người.. nhưng lại rất khó để quên đi người đó.... Đây là bài học cho hắn sao ??

11h30 tối hôm đó.....

TÍP TÍP.....- tin nhắn đến

- Tối rồi ai rãnh nhắn tin nữa vậy..... !! - nó bực bội nhìn điện thoại

-Xớ !... điên mới tha thứ cho cậu... hại tui mất mặt muốn chết mà đòi tha à.... ĐỪNG CÓ HÒNG !.. ngủ sướng hơn - nó lại đắp chăm lăng ra ngủ tiếp mặc kệ Thái Phong đang đau đầu vì nó....

Người ta bảo... duyên đến có đánh chết cũng không dẹp được.... Ai biểu THÁI PHONG phải lòng TỬ KỲ để làm gì để bây giờ phải sốt ruột chờ ngóng nó như chờ tin sổ xố !!

Không để yên dễ dàng như vậy , tên đó quyết định nhá máy nó.... suốttttttttttttt......đêmmmmmmmmmmmmmm

lần thứ 1.................RENG RENG RENG..... !....BÍP - nó tắt

lần thứ 2............RENG RENG RENG..... ! .....BIP BIP...- tắt muốn liệt nút bấm

00.30 pm

lần thứ n............... RENG RENG RENG....!!!.......

-MUỐN CÁI GÌ HẢ !??? - nó nổi máu điên lên mắng thẳng vào Thái Phong

- chịu nhất máy rồi à !! tui... tui muốn giải thích....

- KHÔNG CÓ GÌ GIẢI THÍCH HẾT !... CẬU CÓ BIẾT VÌ CẬU MÀ AI TRONG CHUNG CƯ CỦA TUI CŨNG NGHĨ LÀ TUI SẮP ĐÁM CƯỚI VỚI CẬU KHÔNG HÃ !!... - sư tử hà đông nè

-tui.... - Thái Phong lúng túng

- KHÔNG BIẾT NÓI GÌ NỮA CHỨ GÌ ! ... THẾ THÌ IM ĐI VÀ ĐỂ TUI NGỦ... ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TUI NỮA NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT TUI....

- Vậy thì...

-VẬY THÌ SAO HẢ ?....

- Đám cưới đi....

Nó bất ngờ... - Ý... ý của cậu là gì

-Tui nói..... Chúng ta đám cưới với nhau đi !

-VẬY THÌ SAO HẢ ?....

- Đám cưới đi....

Nó bất ngờ... - Ý... ý của cậu là gì

-Tui nói..... Chúng ta đám cưới với nhau đi !

Nó... thật sự là bị sóck.... chỉ còn biết cười thật lớn

- hahaha ! cậu điên rồi... chắc buồn ngủ quá phải không !.... ngủ đi... mai nói tiếp...

- Không !!... Tôi không có đùa đâu

- hahaha !.... đủ rồi... câu chuyện này vui quá.... cậu kể chuyện tếu lâm cho tui nghe hay thật đấy !.. haha

- LÝ TỬ KỲYYYYYYYYYYYY !!! - ôi Thái Phong biết tức giận rồi kìa

-...Hã .... hã ?.... - nó toát mồ hôi

LẦN này có thể coi là khủng bố thật sự này !..... Nghe Thái Phong gào thét tên mình mà nó có cảm tưởng như Tiếng Sét đánh ngang tai .... chỉ còn biết " im lặng là vàng "

Hình như lần này Thái Phong nghiêm túc lắm... giọng nói cũng rất là chắc chắn... nó thì .... sợ quá trời... Không nghĩ rằng tên đó cũng có lúc nghiêm chĩnh như vậy... nhưng rốt cuộc lại vẫn thế này....

- Này ! ... tui nói thật đấy ! Tui sẽ cưới cô nếu cô đồng ý

-...Tui...Tui KHÔNG ĐỒNG Ý !

- Bất quá LƯƠNG HẰNG THÁNG tui giao cho cô hết ! - Dùng chiêu DỤ DỖ

- Không cần !....

- Bao nhiêu người muốn làm vợ tui mà không được đấy !

- Mặc kệ !

-Tui vừa đẹp trai lại tài giỏi.... tui GIÀU LẮM ĐẤY !

- Kệ xác cậu ...

- Làm vợ tui thì tui sẽ dẫn cô đi DU LỊCH hằng tháng

- Không thèm !

- CHỨ SAO CÔ MỚI ĐỒNG Ý !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - tự nhiên cáu

- Cậu... CẬU ĐIÊN RỒI !

-Tui ! BÍP BÍP BÍP BÍP.........- Azzz !lại nữa rồi !!

Mặt mài nó xanh lét !! toát hết mồ hôi !... tay còn run run nữa... hồn vía chắc cũng bay hết rồi... Miệng lẫm bẫm....- Mơ !... nhất định là mình đang mơ.... ngủ dậy thì sẽ không sao nữa !! ... đúng rồi... là vậy đó

Cuộc tỏ tình lúc nữa đêm ( 00.30 am ) của Thái Phong quả là rất mới lạ.... nhưng người được tỏ tình quả là rất dễ bị hù chết ( điển hình là nó ).... Chỉ trong vòng mấy ngày quen biết.... nói chuyện cũng không nhiều lắm... lại thường cải nhau... Thế mà YÊU ĐƯỢC CŨNG HAY THIỆT Á !!!! ... ôI cái đầu con trai chứa cái gì khó hiểu thật.....

Lúc này mới ghê nè... Thái Phong nhìn vào điện thoại và khẳn định rằng

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu !! Tử Kỳ à... Cô nhất định sẽ là người phụ nữ của tôi !

Sáng hôm sau .... ( ngày thứ 5 trong 7 ngày ) .... một buổi sáng thứ 2.... âm u.... !!!

Nó thức dậy và lại chuẩn bị mọi thứ để đến công ty.... bắt đầu tuần lễ mới ..... Bắt đầu sống gió và ngọt ngào mới

CÔNG TY IDEA .... 8.00am

Nó vẫn đến làm như mọi ngày ... buổi sáng.... bình yên. Nhưng chỉ là 1 lát....

Nó bắt gặp Trung Hiền đang đi phía trước ... Muốn chạy đến để đi cùng.... nhưng... - Tốt hơn là mình không nên... - Rồi nó quay đi... mĩm cười... tìm 1 lối đi khác... buồn thật đấy !!

Lối đi nó chọn thật cũng không yên bình gì... tâm trạng vốn đã không vui... vì hắn !.... nay lại còn....

- TỬ KỲYYYY !!!!..................

Nó dừng hẳn chân lại... tim đập thình thịch thình thịch... toát mồ hôi... lo sợ tiếng nói QUEN THUỘC vừa mới vang lên dữ dội phía sau nó .... Chẳng dám quay đầu nhìn.... Rồi ...

.... nắm chặt váy............... CHẠY

- WÊ !..... CÔ CHẠY ĐI ĐÂU VẬY .... !! - cũng không từ bỏ.... chạy theo nó

ÔI TRỜI ƠI !.... công ty đang yên bình thì giờ rộn ràng hẳn bởi đôi TÌNH NHÂN quỷ quái như họ

Từ Phòng kế toán... chạy thẳng ra phòng nhân sự... rồi luồng lách qua phòng quản lí.... thậm chí tolet cũng không chừa...... Những âm thanh như

" ĐỪNG CÓ ĐUỔI THEO NỮA !!" ...

" CẬU ĐI ĐI ""...

"" LÀM ƠN THA CHO TUI ĐI !!!... "

.... hay là ... "

" CÔ ĐỨNG LẠI !! ""...

"" NÓI CHUYỆN CHO RÕ ĐI ! ""

"" TUI KHÔNG CÓ ĐÙA ĐÂU ""

Đôi giầy cao gót 10 phân của nó cũng ít nhất mòn 4 phân với cuộc rượt đuổi bán mạng của Thái Phong.... Nó mệt quá rồi nên chạy loạng choạng.... và vô tình....

- Á !... - nó chật chân... té vào người Trung Hiền

-Có sao không ? - hắn đỡ nó ... tay nắm tay

Nó... chỉ kịp ngước nhìn hắn... không thốt được gì

Đúng lúc đó... Thái Phong chạy tới... Nhìn thấy cảnh như vậy.... tức giận nổi điên lên đi đến chỗ Trung Hiền ..

Hất tay Trung Hiền ra... đỡ lấy nó

- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY !!.... - nó nhìn Thái Phong cáu giận... vì quá đau chân nên nó không làm được gì

Thái Phong nhìn hắn vớ đôi mắt khiêu chiến ... lớn tiếng nói

- Tôi biết cậu và cô ấy là bạn thân từ trước.... Có lẽ cậu cũng biết cô ấy yêu cậu...

Nhưng... cậu lại sắp kết hôn....

Vì thế tôi hi vọng chuyện tình cảm đó sẽ chấm dứt.... Vì bây giờ ... CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI !

Trung Hiền như bị Thái Phong cầm con dao... đâm 1 nhát vào tim.... PHẶP...không nói được lời nào !

Còn nó thì.... hoang mang - CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ THÁI PHONG..... - đẫy Thái Phong ra nhưng......

Thái Phong vẫn giữ chặt nó trong tay... nhìn Trung Hiền khiêu khích.... - Cậu hãy nhớ kĩ đó !! - Nhếch mép cười

Vừa dứt lời.... Thái Phong bế nó lên tay... và bỏ đi

w0a !! thật là 1 viên đạn tàn hình nhắm đúng vào tâm... Trung Hiền như thể bất động.... nhói đến thấu tim.... từng bước ...từng bước nhìn Thái Phong ... bế nó đi. ... mà hoàn toàn... không thể giành lại.... không thể làm gì cả !!!!.... hoàn toàn bất lực !

Nóc out !

Với đôi chân đang bị thương thì việc hất ngã Thái Phong và tự đứng lên đi là chuyện hoàn toàn không thể. Từ lúc nó nằm trong vòng tay của tên đó...Ánh mắt nó không lúc nào thôi nhìn về hướng Trung Hiền ....khoé mi cũng không kìm nỗi nước mắt.... và như thế... nó rất đau... rất đau.........

Người đau nhất lúc này không phải là nó....

Cũng không phải là Trung Hiền......

Mà chính là Thái Phong.... Tuy người mình yêu đang ở rất gần bên .. nhưng lòng thì chỉ hướng về hắn....

Ánh mắt.... đôi môi... nụ cười này... mãi mãi... vẫn không thuộc về Thái Phong

-Bỏ tôi xuống- nó lạnh lùng nói

... vẫn tiếp tục bế nó...

- BỎ TÔI XUỐNG CÓ NGHE KHÔNG ! - nó gào lên trong sự tức giận

Tên đó dừng lại .... ... từ từ đặc nó xuống....nhìn nó rất lâu...

......... nhưng ánh mắt đáp trã lại là sự thù hận....mĩm cười và bỏ đi...

Trong nó là một khoảng lặng.... thật khó chịu... thật đau xót....

Trời hôm nay không mấy khả quan đã đành ( âm u như sắp mưa ).... Không khí trong công ty nặng nề không kém....

Nó thì thừ người ra... làm việc gì cũng rối tung... cũng lỡ đãng.... tâm trí nó hoàn toàn không ổn định... chỉ duy nhất nghĩ và lo cho hắn là thật lòng nhất...

Những gì Thái Phong đã nói ...không 1 lời nào là hắn quên... từng câu... từng chữ... luôn dăng dẵng bên tai hắn.... còn đau hơn là dùng dao đâm từng nhát... từng nhát vào tim.... Các duy nhất hắn có thể làm lúc này là vùi đầu vào công việc.... hết việc này lại làm việc khác... không 1 phút nào hắn để bản thân nghĩ ngơi.... không lúc nào để đầu óc mình ngưng nghĩ ....

Khác với nó và hắn... Sự điềm tĩnh và im lặng của Thái Phong lại là điều khiến nhiều người phải quan tâm và suy nghĩ.... Suốt cả buổi hôm ấy... tên đó rất thãn nhiên như không có gì.....( thật làm người ta phát ghét )... nhưng đó chỉ là sự nguỵ biện... ai mà không có lúc yếu đuối... ai mà không có lúc tức giận.... và cách trút giận duy nhất lúc này là.... - Ngô phó ( phó giám đốc Ngô bên bộ phận của Thái Phong )... mọi việc ở đây giao cho ông . Hôm nay tôi nghỉ !

Đừng tưởng Thái Phong xin nghỉ để về nhà hay đi đâu đó khuây khoả ... thực tế là ...

Hắn vào phòng và gọi 5 chai Whisky

1 lúc hắn uống hết 1 chai với tâm trạng vô cùng tồi tệ.. kết quả là

-Ớ...!! LÀ THẾ.... ĐỜi SỐNG.. KHÔNG LÀ BAO... Ớ ! LÀ BAO.... ĐỜI KHÔNG LÂU LÀ THẾ.... Ớ Ớ !....

Chai whisky thứ 2....

- ANH NUM BỜ QUOAN ĐẸP TRAI DỄ THƯƠNG... HỚ HỚ ... CÓ CHIẾC XÌ PO CHỠ EM ĐI... HỚ HỚ... HẰNG NGÀY

chai whisky thứ 3

LÂU...HỨC ! LÂU TA MỚI NHẬU ...HỨC !.... 1 LẦN...HEHE.... 1 LẦN NHẬU.... TỚI BẾN

chai whisky thứ 4

-Khò....píu píu píu píu..... KHÒ....píu píu píu ....

Chú ý !!... chính vì " chịu chơi quá " , uống hết 4 chai whisky... nên ngủ bí tỉ đến tận khuya.... và...... bỏ lỡ 1 cơ hội .

Thời gian cứ thế mà trôi.... 1 tiếng... rồi 2 tiếng.... mệt mõi.... cho cả 2...

- Lý phó !.... cô không ăn trưa sao ?? - Thư Ký Hà vừa bước vào

-Hả ?... à.. tôi sẽ ăn sau . Cám ơn cô - nó cười... nhợt nhạt

-Vậy tôi xin phép !! - rồi cô ấy ra ngoài

CẠCH.... cửa phòng đóng lại

- Cậu ấy ....ăn chưa.... !!... - nó tỏ ra quan tâm

Xong thì nó .... ra ngoài cùng với đôi chân bị " thương " đã đỡ hơn lúc đầu của mình.... nhìn về phía hắn

CẠCH.....

- Vẫn còn làm việc à?.... - nó nhỏ nhẹ hỏi

Hắn giật mình.... dừng hẳn tay... nhìn nó.... 1 lát rồi... cũng ngập ngừng trả lời....

- Xong rồi !! - hắn cười

-Ăn trưa nhé ! - nó cười đáp...

Hắn gật đầu và.... đi ra ngoài cùng nó

Cả hai... không muốn nhắc chuyện lúc sáng... nên họ tỏ ra như không có gì... nhưng chính trong lời nói... đôi lúc ... tâm trạng lại chi phối .... dù muốn hay không thì.... trong lòng họ vẫn không thể nào không nhớ gì cả !!

PHòng ăn Công ty...

-Chuyện.... hồi sáng !!! - nó ngập ngừng mở đầu câu chuyện

-Chuyện đó !... không sao... cậu ta nói đúng - rồi cười ...buồn , rồi ngước nhìn nó - Tụi mình là bạn.... rất vui vì Kỳ đã có người bạn trai tốt như Thái Phong... chúc mừng Kỳ

Nó như bị đâm từ sau lưng vậy.... Nhói !- .... Phải rồi... phải chúc mừng thôi !...

- Thảo Yên.... mai sẽ về !...

-... .... .... Vậy... vậy sao !! - nó như người mất hồn.... lời nói của hắn cứ như muốn PHÂN RÕ RANH GIỚI ...rằng nó và hắn... LÀ 2 NGƯỜI BẠN. không thể tiến thêm được nữa

- Ăn đi !.... sắp hết giờ rồi !... - rồi hắn cuối đầu ăn tiếp... tâm trạng cũng không vui gì.. Vì sao ?... vì đây là duyên phận...và số mệnh của họ... buộc họ phải như thế... buộc họ vào hoàn cảnh như thế.... và buộc họ phải dối lòng chôn chặt tình cảm chính bản thân mình....

Giờ làm việc .....

-Phạm tổng !

- Lý phó....

.. CÓ CUỘC HỢP KHẨN TỪ CHỦ TỊCH....

Thường thì cuộc hợp dạng này rất ít xảy ra... trù khi có chuyện khẩn... và đây là trường hợp đó.... Tất cả các nhân viên cấp cao...đều phải tham gia... Chuyện xảy ra như sau...

PHÒNG HỢP CÔNG TY....

- Chung tổng đâu !!?.... - Chủ tịch lên tiếng

Nó và hắn..nhìn nhau..... chung 1 tâm trạng.... ngạc nhiên...sững sốt

Ngô phó e dè.... - Dạ.... Chung...Chung tổng xin nghỉ hôm nay !

-Azz ! cái thằng cháu đó !!!.... mặc kệ nó ! hợp thôi ! - Chủ tịch bực tức

Giải thích : Chung Thái Phong là cháu ruột của Chung Chấn Hà , chủ tịch tập đoàn công ty IDEA .... không vì dựa dẫm thân thế leo lên cái ghế giám đốc mà Thái Phong tự giành được nhờ thực lực của bản thân... nên mọi người đều nể phục và kính trọng Thái Phong

- Hôm nay ta gọi mọi người hợp khẩn là muốn nói 1 chuyện quan trọng...

Tất cả đều hướng mắt về chủ tịch... im lặng lắng nghe

- Mọi người cũng biết hôm nay là ngày kỉ niệm 15 năm thành lặp công ty.... Ta muốn tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng. Ngoài các nhiên viên trong công ty , ta cũng sẽ mời những nhân vật có tên tuổi và là khách hàng lớn của công ty của chúng ta. Ta hi vọng các cậu không mãi lo chơi mà quên nhiệm vụ chính... đó là phải giúp công ty kí càng nhiều hợp đồng lớn càng tốt.... Các cậu không làm ta thất vọng chứ !!?- Chủ Tịch nghiêm túc

- Vâng thưa chủ tịch !

- Ta giao việc chuẩn bị cho Trưởng phòng LÂm, Ta muốn nhìn thấy một bữa tiệc thật hoành tráng ! Được chứ !!?

-Vâng !

Và... những lời dặn dò của Chủ tịch cứ thế...cứ thế tuông ra....

......

-Và bây giờ là việc giao thiệp và giúp công ty thu được nhiều bản hợp đồng.... Lý phó !... cô và Chung tổng sẽ cùng thực hiện việc đó...

Nó nhìn hắn....Còn hắn thì... vờ như không nghe gì.... -... ... .... Vâng !!! - sự chần chừ trả lời của nó... chính là kết quả của việc.... thất vọng

Và rồi.....

-Không được !! Thằng cháu của ta chưa chắc đã về... để an tâm hơn thì... nếu có gì sơ xuất.... Phạm tổng ! cậu sẽ thay Chung tổng ! Không thắc mắc chứ !!

-.... ... Vâng !! - hắn trả lời rất thản nhiên... như thể đó là mệnh lệnh ...và điều hắn cần làm là... đồng ý ! Không hề co chút biểu hiện ...vui hay buồn cả....

Lời nói của Trung Hiền lúc giờ ăn trưa.... là câu trả lời cho thái độ của hắn lúc này.... LÀ bạn ... và nó cần phải hiểu điều đó.... cần chấp nhận sự thật đó.... và phải từ bỏ thứ tình cảm NGU NGỐC của bản thân mà chúc phúc hắn ....... Nhưng

Chính vì bữa tiệc này mà.... tình cảm của nó và hắn.... đã bước qua mức BẠN BÈ... vậy...chuyện gì đã xẩy ra.....

## 6. Chương 6: Hoán Đổi

au khi thông báo rằng công ty có tiệc.... chao ôi !! phòng nào cũng rộn cả lên.... riêng có hai phòng là.... im lặng. ( tự biết luôn )

- Phải rồi... không phải lúc nào mình cũng muốn cậu ấy vui và hạnh phúc sao ?... Vậy thì cứ làm theo những gì cậu ấy muốn .... đứng xa... và chúc phúc !! ....

LÀm bạn là đủ rồi.... làm bạn... là quá lắm rồi.... làm bạn... là may mắn lắm rồi !!!... Tử Kỳ à !! mày phải mạnh mẽ lên... làm việc thật tốt.... như thế mới đúng !! - và nó cười... nụ cười cho sự cố gắng của nó.

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

Phòng làm việc của hắn....

-Ngay từ đầu mình đã sai....

.......... Mình đã sai khi chấp nhận lời yêu cầu của cô ấy !!

......... đã sai khi thử đặc cô ấy vào trong tim.....

...và bây giờ là.....

.... đã sai khi yêu cô ấy....

không thể tiếp tục để cô ấy yêu mình nữa... mình sẽ làm khổ cô ấy.... Tất cả nên kết thúc... tình cảm đó... sẽ chấm dứt... từ bây giờ.

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

Thời tiết bỗng trở xấu.... mưa tầm mưa tã.... mưa dữ mưa dội... ôi mưa thật lôi thôi !! ... nói tóm lại là trời MƯA LỚN ....

Mưa thì mưa ... có ai quan tâm đâu.... không khí vẫn không mát được chút nào... nóng trong lòng nóng ra mà.....

Đồng hồ đã gần chỉ 5h.... giờ tan ca sắp đến....

Nó đang chuẫn bị những sổ sách tài liệu để tối nay thực hiện tốt nhiệm vụ được giao .... Hắn cũng thế, tất bật....

Liệu đó có phải là tất cả sự thật !!!!!..... Chấm dứt chăng !?

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

RENG ..RENG . RENG.........- đây là lúc tan ca.... xôn xao... ồn ào... hứng khởi hẳn lên.....

Nó cũng vừa kịp lúc.... xong tất cả nó tính về... nhưng... nó khựng lại... lại muốn nhìn về phòng hắn... muốn xem hắn về chưa.... muốn hỏi hắn rất nhiều điều..... Không thể.... Nó không nhìn... 1 mạch quay đi .... nhưng

- Tử Kỳ

Chân nó dừng lại.... niềm vui lan toả khi Trung Hiền gọi nó, mĩm cười quay lại

Khuôn mặt hắn.... lạnh như băng.... tiến đến nó - Gọi điện cho Thái PHong !!... bảo cậu ta về chuẩn bị !

Nó quá bất ngờ bởi lời nói đó.... - Tại sao là Kỳ gọi !...

- Kỳ là bạn gái cậu ta... Kỳ phải gọi chứ !... Huống hồ.. hai người phải làm việc với nhau theo lời của chủ tịch ...

-... ... ... Được... - nó quay đi ... tâm trạng không tốt lắm... cầm điện thoại ... gọi cho Thái Phong

" ĐIỆP ƠI LAN CẮT TÓC ĐI TU KHÔNG PHẢI VÌ ĐẦU LAN CÓ GHẺ.............. !!! LAN CẮT TÓC ĐI TU CHO MÁT MẼ..

~ Ớ Ơ.... DA ĐẦU.... " ( nhạc chờ của Thái Phong )

- Thật là.... - nó quạo

Điện thoại cứ reo mãi.... nhưng cái xác " say xĩn " của Thái Phong vẫn không nhút nhít..... không thể bắt máy....

- Cậu ấy không nhất máy

-... Hiền sẽ thử liên lạc lại.... Kỳ về trước đi ! - hắn lấy điện thoại lên và nhấn

Nó hiểu.... hắn không muốn làm việc với nó... đúng thôi !!.... nên vậy !!... nó cần thời gian... hắn cũng vậy

-Vậy... Kỳ về trước..... - nó cuối đầu nhẹ chào.... và quay đi

Hắn nhìn nó... tay từ từ bỏ điện thoại xuống ... mĩm cười... - Nên như thế !!

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

Buổi tối cũng đã đến... trời đã tạnh mưa... nhưng gió thì vẫn thổi mạnh..... Bữa tiệc... theo đúng kế hoạch vẫn diễn ra !

Quảng trường công ty idea 7.00 pm

Bữa tiệc đã bắt đầu từ sớm.....

Mọi người đều vui đùa vui vẻ....

Nó cố tình đến trễ để tránh hắn nhưng....... Vừa đặc chân đến bữa tiệc thì....

- Trung Hiền !!?....

Nó biết hắn thấy nó... nhưng hắn vờ như không biết... đi thẳng vào trong.... Nó cũng mặc kệ.... Chắc là không thấy mình....

Nó tiến đến phía chủ tịch để chào hỏi... thì tiếp sau đó là...

- Chào chủ tịch - Trung Hiền trịnh trọng cuối chào

Với bộ vest mau đen và chiếc cavạt đỏ rượu vang ... trong hắn như thể 1 người đàn ông phong độ nhất lúc ấy... ít nhất là trong mắt nó....

- Cậu tới rồi à !!... hôm nay Chung tổng có lẽ không đến! cậu thay thế nó thực hiện tốt công việc nhé !!À !... hôm nay Lý phó trong xinh lắm ... cậu đừng vì thế mà lung lây tinh thần đấy haha !! - Chủ tịch nói

-Vâng ! - lại 1 cái cuối chào... lạnh đến phát sợ...

Hắn hoàn toàn không để ý đến nó... hoàn toàn không " lung lây " khi thấy nó.... một người đàn ông bình thường... ít nhất tim cũng đập nhanh hay phản ứng đại loại thế khi thấy nó.... Hắn.. hoàn toàn khong phản ứng...

Chủ tịch nhìn xung quanh ....và nói - Hai người theo tôi vào đây .

Hắn bước đi... không dòm nó... như thể 2 người xa lạ.... Nó cuối mặt ...mĩm cười ũng hộ tinh thần... và đi theo hắn

Nó và hắn đều ngạc nhiên khi chủ tịch dẫn cả 2 vào một nơi khác , không phải là đám đông ở công ty ... ở đây yên ắng và sang trọng hơn nhiều....

-E hèm.... Hai người chú ý một chút... đây là nơi tôi thiết đã các vị khách quý.... 2 người đã biết công việc của mình là gì rồi chứ !!... Thế thì làm cho tốt... !! - rồi ông ấy đi ra chỗ khác

Nó lúng túng... nhìn xung quanh.... không biết nên mở miệng nói gì với hắn. Vì lúc này.... sự im lặng đang bao trùm không gian bấy giờ....

- Ngồi đi ! có lẽ lâu thì họ mới tới - Trung Hiền

Nó bất ngờ.... nhìn hắn... rồi quay mặt đi.... ậm ừ và ngồi xuống

LẠi tiếp tục im lặng.....

- LÀm bạn không có nghĩ là không còn nói chuyện ... Kỳ cứ thoải mái ! - Trung Hiền nói

-... ... ... Ừm... chỉ là không quen nên mới thế ... Hợp tác vui vẻ!!

Nó cười... đôi lúc làm hắn xấu hổ đỏ mặt phải quay đi.... - ừ !

- Đừng có nghiêm túc thế ! thật tình Kỳ không quen đâu !! - nó nhăn nhó

-... .... Vậy...vậy sao.... - hắn lúng túng

- Đã bảo bạn bè mà... sao mặt cứ hầm hầm !!... coi chừng Kỳ oánh đó ! - nó doạ hắn

Hắn cười phì.... - Được rồi !... không nhăn nữa !

Ít nhất thì không khí lúc này đã bớt căng thẳng hơn rồi... cả hai không còn ... khó chịu nữa.... vạch rõ ranh giới cũng tốt... nhưng... phải từ từ !

15 phút sau...

-Họ tới rồi ! - Trung Hiền lên tiếng

-.. ờ....ờ !! - nó căng thẳng

- Cứ bình tĩnh !... mọi chuyện sẽ ổn , có Hiền rồi mà - rồi cười với nó.....

Nụ cười ấy... còn hơn để nó uống 10 viên thuốc an thần.... - Ừm !

Khi nhìn thấy người ngoại quốc...

-Tiếng anh của Kỳ ổn không !!?

-..Không... không ổn lắm... - nó nhăn mặt , lo lắng

- Vậy Kỳ chỉ cần đứng bên cạnh , Hiền bảo làm gì thì làm đó ! được chứ !

-Được... - nó gật đầu không cần từ chối

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

Cuộc nói chuyện diễn ra rất suông sẽ... Lòng nó tự dưng dấy lên sự ngưỡng mộ đến lạ thường.... - Trung Hiền nói tiếng anh thật giỏi mà ! - Nó nhìn hắn nói đến hoa cả mắt... nghe đến ù cả tai... vẫn vui đến lộ cả ra mặt... làm cho vị khách ngoại quốc cũng phải bật cười vì nét ngây thơ trên khuôn mặt nó....

Kết thúc cuộc nói chuyện là sự vui vẽ cả hai bên.... công ty có hợp đồng , còn nó thì có ... vui vẻ trong lòng... hắn thì toại nguyện vì giải quyết xong công việc

- w0a !!... xong rồi hả !! - nó cười ngại ngùng vì nãy giờ không giúp gì được cho hắn

- Kỳ thì nhẹ nhàng rồi !! - hắn lắc đầu chu choa

-Được rồi ! được rồi.... LẦn này tới Kỳ !... - nó đáp lời

-Được không đấy ! - tỏ ra nghi ngờ

- NHÌN ! - nó cáu tiến đến chỗ vị khách người Hoa

Nó có thể nói tiếng Hoa rất thành thạo .... việc ngoại giao như thế không làm khó được nó... Duy chỉ có điều... nó quá ỉ y vào tài năng của mình nên nói luyên thuyên

Vị khách ấy khá lúng túng với điều nó nói..... nên hỏi nhiều câu khiến nó ngập ngừng..... lúc ấy thì....

- Hiền giúp Kỳ !! - và hắn giúp nó giải thích lại hoàn toàn bản hợp đồng... giúp nó chữa lỗi trước mặt hai vị khách... giúp nó không bị ê mặt trước đông đảo mọi người...

Thực ra hắn biết tiếng Hoa... nhưng vì muốn nó trổ tài nên.... đành im lặng đứng sau.... giờ thì nó gặp rắc rối... hắn đương nhiên phải giúp rồi !.... Má lúc tuyệt vọng mà được người ta nghĩa hiệp tương trợ ngoạn mục như thế quả là........ - Cám ơn !!

- Kỳ không biết là Hiền biết tiếng Hoa nữa đấy !!!... - nó ngạc nhiên sau khi cuộc đàm thoại kết thúc thành công

Hắn chỉ cười và nói - Còn nhiều điều Kỳ chưa biết về Hiền nữa kìa

Giờ thì hắn thực sự trở thành người đàn ông hoàn hảo trong lòng nó rồi.... vừa đẹp trai , phong độ.. lại tài giỏi thông minh.... tính tình cũng không phải là khó ưa gì.... Nhưng..... Nó không thể có được người đàn ông này....

Những cuộc nói chuyện tương tự thế vì hợp đồng diễn ra đến chục bản.... gần 10h tối và họ thu được 23 bản hợp đồng các loại !!

- Ye !! - nó đập tay với hắn - Xong rồi !!! vất vã cho Hiền quá !

Hắn cười và nằm ngã ra ghế ... vẽ mệt mõi

Đúng lúc đó chủ tịch tới... thấy thành quả của cả 2.... vô cùng khen ngợi.... - Hai người làm tốt lắm ! sau việc này ta sẽ tặng thưởng xứng đáng..... Hai người có thể về rồi !!

Nó và hắn... cuối chào khách sáo Chủ tịch... và đi ra ngoài

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

Ngoài công ty.....

- Trời mưa rồi !!! - nó nhìn ra trời và thốt lên

- Kỳ có đi xe không !!

- ... .... Không !

- Lên xe Hiền chở về

-Không... không cần đâu !

Hắn nhìn nó với ánh mắt lạnh như băng... vẽ khó chịu

- ok !!... được rồi - tự nhiên có ma lực buộc nó đồng ý

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

Trên xe...

Nó ngồi im thin thít...

- Thắt dây an toàn vào - hắn nhìn nó nói

- Ò ò.... - rối

- Ghé qua nhà Hiền 1 lát nhé !

- Nhà Hiền !???..... sao...sao cũng được

- Yên tâm... không lâu đâu... - hắn cười và lái xe đi

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

Nói thật nhá !! cảm giác đi trong xe của người mình yêu dưới mưa rất là ấm áp đấy.....

Người đàn ông đó.... lái chiếc xe hơi chở mình đi qua khắp các con đường.... mình thì ngồi bên cạnh.... nhìn người đó.... có cảm giác như là đang được che chở ... Tuyệt lắm !

- Tới rồi - hắn thắng xe lại

Nó giật mình... - ... ờ. !!!

Hắn cởi áo khoác ra....

- ực..... - nó nhìn thấy tái mặt ... suy nghĩ lung tung

- Cầm lấy đi.... vào nhà kẻo ướt !

Rồi hắn mở cửa chạy vào nhà mở khoá

Nó nhìn áo khoác.... 1 lát... và mở cửa chạy ra theo

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

Vấn đề ở đây là.... mưa mỗi lúc mỗi to.... truyền hình báo tin.... bão sẽ lên tớp cấp 4... moị người chú ý đừng đi lại nếu không cần thiết vì quá nguy hiểm...... LÀM SAO NÓ CÓ THỂ BẮT HẮN CHỞ VỀ VỚI KIỂU THỜI TIẾT NHƯ THẾ CHỨ !?.... và ... đó là câu trả lời cho

tình cảm của nó và hắn.... đã bước qua mức BẠN BÈ... vậy...chuyện gì đã xẩy ra.....

CẠCH.... - cánh cửa mở ra cùng với sự ngưỡng mộ khó tả của nó.....

Ngồi đợi một lát ! Hiền đi lấy đồ sẽ đi ngay .... - Nói ròi hắn đi vào phòng

- w0a !! đúng là nhà của giám đốc.... - nó nhìn xung quanh với sự ngưỡng mộ tha thiết....

Vì phải đợi nên nó không nghĩ là bản thân phải ngồi ngoan 1 chỗ.... Nó tỏ ra thích thú với cứ thứ gì thuộc về hắn......

nó thấy tivi... và tự nhiên ấn xem...... Điều nó không muốn nghe thì nó cũng phải nghe......

Tin báo khẩn....

Hiện nay theo đài khí tượng thông báo , cả khu vực thành phố đang nằm trong khu vực cơn bảo cấp 4 , một số khu vựt đã bị ảnh hưởng nặng.... Chúng tôi xin lưu ý với quý vị , Để đảm bảo an toàn , mọi người đừng nên ra ngoài lúc này và hãy ở nhà hay một nơi nào đó an toàn... tránh hậu quả không hay... Xin mọi người chú ý

RẦM.....nó quá hoảng loạn và làm rơi remote điều khiển đồ ti vi ....

Hắn vừa xong thì chạy ra.... - Gì vậy ?

Mặt nó toát mồ hôi... lo sợ ... ngập ngừng.... -Bão...bão rồi !!....

-Hả ??

Nó chỉ tay về phía ngoài trời

ẦM ẦM....sắm chớp , gió bão....

Hắn nhìn ti vi thì.... cũng cùng bản tin đó phát lên.......

Nó không nói gì hết..... chỉ ngồi im không nhút nhít... khuôn mặt khá căng thẳng

Hắn thấy nó như vậy... với cái đầu thông minh và óc phán xét nhanh nhạy... hắn đã biết nó đang lo lắng điều gì ...

-Không sao... trời ổn Hiền sẽ đưa Kỳ về

Nó quay nhanh đầu lại nhìn hắn..... vui mừng... nụ cười chưa kịp lên mà đã phải tắt vì.....

Thông báo... có lẽ cơn bão sẽ còn kéo dài... mọi người hãy chú ý cẩn thận đừng ra ngoài để đảm bảo an toàn.....

-Rồi xong..... - nó thốt lên với khuôn mặt bơ phờ không hi vọng

Lần này... không chỉ nó... mà hắn cũng thật sự rất ngại à lúng túng....

-Sẽ ổn thôi ! đừng quá lo... - hắn chỉ còn biết nói thế để trấn an nó

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

Nó nhìn hắn......

Hắn nhìn nó............

3 phút sau

-Nhìn như thế không chán à ! - Hắn lên tiếng

-.Không ! - Vẫn cứ nhìnhắn

- Hiền không ăn thịt Kỳ đâu mà sợ ! đừng coi chừng Hiền như thế !

- ai....ai nói Kỳ sợ.... ực !... Kỳ

- Đói bụng quá !! - hắn đứng dậy đi đến bếp

-Hả !?... .cái gì....? - nó vẫn còn chưa tĩnh...

- Từ tối đến giờ , vì hợp đồng mà chưa có gì vào bụng.... Kỳ không đói à.?- hắn lấy nước uống

-Đói ?.....- nó nhìn bụng mình.... cũng rên rên nãy giờ -..... đúng là chưa có gì vào bụng....

- Uống nước đỡ đi ! - hắn cầm chai nước suối đưa cho nó

-Uống nước !?.... đói bụng mà uống nước à ?...

- Ngày nào chẳng vậy ! - hắn thản nhiên trả lời và ngồi xuống soffa

Nó lườm hắn....

-Gì ? - để ý thấy đôi mắt nó cứ lườm mình

- Đúng là.... !! chẳng có biết gì hết !!!... - nói xong nó đứng dậy

- LÀm gì đó !

- Nấu đồ ăn !- nói vào mặt hắn... và đi vào bếp

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

Nhà bếp ...

- Để coi tủ lạnh Hiền có cái gì.... - nó dòm từ tầng trên... xuống tầng dưới... từ tần g dưới ngôi lên tầng trên....-

MUA TỦ LẠNH VỀ TRƯNG BẦY HẢ !?.. SAO CHẲNG CÓ CÁI GÌ HẾT!

- Trước giờ nó vẫn thế thôi !! - hắn cứ bình thãn trả lời đến phát ghét ...

- Cứ ngồi đó ... và im lặng đi !! - nó lườm hắn 1 lần nữa và cảnh cáo

- Được... im lặng !! - và tiếp tục uống nước của mình

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

Phòng khách.... 15 phút sau

Hắn đang thãn nhiên ngồi xem ti vi.... thì...

- Khịt... Khịt.... !! mùi gì thơm thế !!.... - và thế là hắn đứng dậy... đi theo tiếng gọi của mùi hương.... phát ra từ bếp...

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

Nhà bếp.....

- Nấu cái gì thế!!.... - hắn thình lình đứng cạnh nó

Nó giật mình... tức giận quát - Tránh ra !... đi uống nước đi

- Thì Hiền cũng cần biết Kỳ làm gì với cái Bếp của Hiền chứ !! - lí do hắn đưa ra để nó trả lời

-Vậy thì nghe cho rõ này.... Kỳ.... nấu.... cơm... trộn.... trứng.... và.... mì.... gói.... - nói từng lời từng lời 1 ...chậm rãi đến phát ...thèm vì đói....

Quả thật là nước không thể lắp đầy cái dạ dày được.... Bụng hắn kêu đói không ngừng.... nó nhìn hắn ... mặt vênh lên vì mình đang nắm chủ trận thế...

- Đói lắm à ?....

- Ực.... Không !! uống nước no rồi ! - quay đi

- Có phải thơm lắm không - đến gần hắn... thổi vào chén ùi hương bay ra

-Ực..... " không thể gục ngã như vậy được ".. Ăn đi ... Hiền ra xem ti vi đây - bước đi đầy dũng mảnh

- Được !... vậy Kỳ ăn - nó đặc chén thập cẩm của mình lên bàn ăn

Hắn vẫn không 1 phút lung lây... không quay lại dòm nó...

- KỲ ĂN ĐÓ - nó cố ý nói lớn để hắn nghe

..... ..... - im lặng

- KỲ CẦM MUỖNG RỒI NÈ ......

... .... .... - im lặng lần thứ 2

-BỎ VÀO MIỆNG ĐẤY !!

..... ... " quân tử không thể vì 1 chén cơm mà bán đứng hình tượng , nhịn !!!! " - ôi ý chí kiên cường thật

- ÙM !..... NGON...WOÁ !....- nó nhữ mồi

... ... ... - im lặng tiếp

- " Cứng đầu vậy à ?.... được... mình dùng chiêu cuối cùng " .... Hay là ăn chung đi... 1 mình Kỳ ăn không hết - nó nhỏ nhẹ nói...

- Vậy à !!.... - ngồi đối diện nó

Nó mở to mắt vì ngạc nhiên... mới thấy ở ghế soffa mà giờ... lại đang trước mặt mình

- Ăn đi.... Kỳ đang giảm cân !!

Nó sớt hơn 3/4 dĩa cơn cho hắn.....

- Thế thì ngại quá...

- Ăn đi !!... không thì Kỳ đem bỏ đấy.... -ép hắn

- Được rồi... nhưng... nhìn nó.... thấy sao sao... - lưỡng lự khi cần muỗng lên

- Sao là sao ?.... ý là chê đó hả ?.... - nó cáu

Hắn không nói không rằng... ăn hết 1 lượt... ngốn nghiến... vẻ ngon miệng lắm... làm nó phải mĩm cười vui lấy - từ từ thôi !! nước nè !

Ông trời đang giúp nó se duyên.... lại 1 cơn mưa nữa ào tới... lại 1 lần nữa... hắn bên cạnh nó... 1 lần nữa... cho con tim ngụi lạnh của nó ... phải thức tỉnh.... thổn thức... vì hắn .

-Ngon không ? - nó nhẹ nhàng hỏi

- Nó rồi ! cám ơn - lại lạnh lùng trước nó ....

Hắn không muốn lạnh nhạt với nó... nhưng cũng vì nó hắn mới làm như vậy..... Nếu quá thân thiết ... hắn sợ nó sẽ 1 lần nữa níu giữ hắn.... cả nó và hắn... đều không có kết quả.... vậy thì sao phải tiếp tục chứ !!

Nó thì rữa chén dĩa ... hắn thì ngồi xem ti vi.... Mưa thì mỗi lúc mỗi lớn hơn .... thực tế là nó không thể về lúc này được.... nhưng nếu chủ nhà như hắn cứ có thái độ kiểu đó.... thì lòng nó có ở lại cũng không yên....

Rữa chén xong... nó ra ngoài phòng khách... nhìn hắn hằng học bảo

- Này ! Phạm Trung Hiền....

- Hả ?

- Tử Kỳ này nói được sẽ làm được, tui nói rằng 2 đứa mình là bạn thì sẽ là bạn... Hiền đừng tỏ thái độ như thế , thực sự là Kỳ thấy rất khó chịu

-.. .. .. Vậy Kỳ muốn sao ?

- Muốn sao là sao !?... cứ bình thường đi ! không thì coi chừng bầm dập với tui đấy - nó giơ tay hù doạ

Hắn e dè.... nhưng cũng vui vẽ chấp nhận - Định quay về Tử Kỳ bạo lực ngày xưa à.?

- Hiền !!.. muốn chết à !

-Không giởn không giỡn !!.... xem tivi đi !! - hắn đưa tay lên đỡ rồi kéo nó ngồi xuống xem tivi

Nó... thấy hắn nắm tay mình... kéo ngồi xuống ghế... tự nhiên cũng... ngại ngùng.... ấp úng lung tung.....

-Có...có cái gì đâu mà coi !!!

- Cứ xem đi ! đỡ hơn là không làm gì...

-.. ừ... cũng đúng....

Thế là... 2 người ngồi ti vi.... đã hơn 1 tiếng đồng hồ... mà vẫn cứ im lặng ngồi xem... không có gì biến động xẫy ra....Chỉ là thỉnh thoãng... mắt nó có liếc trộm hắn 1 chút.... Hắn thì đôi lúc " vô tình " nhìn nó....

Thực tế 2 người trưởng thành , nam thanh nữ tú... cùng ở 1 nhà dưới cảnh trời mưa tầm tã thế này mà không có chuyện gì xãy ra có đánh chết cũng không tin được..... Quả thật nó có xãy ra....

Bộ phim họ đang xem chán nãn thì bổng nhiên...nam diễn viên chính bất ngờ hôn cô ta.....

Khó xữ thật mà.... hắn.... loạn đến mức không cầm nổi remote để chuyển kênh.... lo sợ nhìn nó....

Còn nó thì....

- Ngồi bất động như tượng đá.....

Trung Hiền vội cười đùa để dẹp bớt căn thẳng.... - Haha !... kênh này chắc bị gì đó... đừng xem nữa.... - Tắt ngủm ti vi

Nó quay qua từ từ... nhìn vào hắn....

- gì ?... - lo lắng

- Cái kiss đó.... - chỉ lên môi hắn

Hắn biết nó đang nói chuyện lúc trước hắn " Cưỡng hôn nó "

Tình cảnh này là con gái lo sợ mới đúng.... nhưng Trung Hiền vẫn cảm thấy khá bất an trước hành động của nó

- LÀ nụ hôn đầu tiên của Kỳ....- Nhìn hắn - Hiền đã cướp mất nó....

Hắn thật sự là rất nóng.... nóng hết cả mặt... ngại đến mức muốn kiếm cái hố nào chuôi xuống quách nó cho xong.... Không dám nhìn thẳng vào mặt nó....

- Chán thật đấy .... Kỳ chờ mãi một nụ hỗn lãng mạng... và đẹp như trong phim vừa nãy.... Thế mà.... lại mất hết rồi....

Hắn.... nhìn nó....

Và từ từ.. đưa khuôn mặt mình tiến sát gần 9 bước ,( 9/10 đoạn đường )

..... nghiêng 1 góc 45 độ ( tư thể chuẩn bị cho kiss nè )

Nó thì nhìn hắn không chớp mắt... không tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng gì.... nó hoàn toàn không có cảm giác

Hắn biết là không thể.... tự ý lùi lại 1 bước ( 8/10 đ0ạn đường )... như muốn bỏ cuộc .

thì....

Nó tiến đến ....giảm bớt 2 bước còn lại..... bằng chính cái KHOÁ MÔI bất ngờ và lạ thường đó...

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

Nụ hôn ấy.... là nó chủ động đáp trả... không hiểu nó đang nghĩ gì nữa... tại sao lại làm thế ?... Trời mưa... đêm tối... 2 người độc thân.... ?mọi thứ còn đi VÀO BẾ TẮT... khi trong giỏ nó vô tình.... mang theo LỌ THUỐC cô hàng xóm giao cho nó hôm chủ nhật vừa rồi... Cái lọ mà..... " em cho chồng em uống cái này... bào đảm GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC " .....

và người xiu xẽo nhất được dùng thử nó lại chính là.... Trung Hiền..... Hazzz ! đây là chuyện 16 + nên môi người yên tâm.... không có gì phải lo... Tác giả bảo đảm... nhưng ... có gì hay vẫn phải kể bà con nghe

Nó tiến đến ....giảm bớt 2 bước còn lại..... bằng chính cái KHOÁ MÔI bất ngờ và lạ thường đó...

Đôi mi từ từ nhắm lại....

Thật nhẹ nhàng..... thuần khiết ... đúng mức 1 nụ hôn cổ tích.... không hề ướt át ....

Cảm giác hoàn toàn khác với nụ hôn trước đó... thật là.... khó tả.

Nụ hôn bất ngờ đó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 3 giây... người mở đầu cũng là người kết thúc.... nó từ từ lùi lại... mĩm cười và nhìn hắn

- Vậy là hoà nhá !... coi như... Hiền và Kỳ.... chưa hề hôn nhau !

Nên phản ứng thế nào đây ?.... hắn quá đỗi ngạc nhiên trước lời nói của nó... chỉ im lặng..... nhìn nó .

- Đừng hiểu lầm.... có lẽ đó là cách chấm dứt tình cảm theo cách của Kỳ... hơi lạ phải không ?

-... .... Đúng là lạ !! - hắn e dè trả lời

Nó quay mặt đi....

- Gần 12h rồi !... Kỳ đi nghĩ đi.... Kỳ ngủ ở phòng Hiền... Hiền sẽ ngủ ở ngoài này .... - nói rồi hắn đứng lên, đến phòng và mở cửa

Nó biết hắn đang ngại.... làm gì được chứ !.... Nó đi theo hắn vào trong phòng

- Tối nay Kỳ cứ ngủ ở đây !

- ...ờ... - nó thích thú nhìn xung quanh

..... rồi hắn lẳng lặng ra ngoài trong khi nó đang nhìn mọi thứ

CẠCH.... - hắn đã ra ngoài , cẩn thận khoá phòng nó lại

Nó quay lại ... thì hắn đã không còn ở đây....

- Tốt thôi !!... mình nên nghĩ ngơi rồi....

Và nó tiến gần hơn đến chiếc giường..... lòng có 1 cảm giác gì đó rất lạ..... Nó ngồi xuống.... tay sờ soạn tắm chăn..... - Êm thật !!!

Mọi chuyện cứ tưởng như thế là kết thúc ....nhưng.... nó để quên túi xách ở ngoài..... nên mới xẫy ra rắc rối...

- Cô ấy để túi xách ở ngoài ?.... - hắn thấy túi xách nó đặc ở bếp

Hắn tính cầm vào đưa cho nó.... nhưng vì cầm không cẩn thận nên đồ trong túi rơi ra ngoài..... Hắn lượn lại... nhưng khi nhìn thấy lọ thuốc đó thì...

- Cái gì đây ?.... - hắn mở nắp ra, dùng mũi ngưởi thử.... - Mùi nho tây ?.... được đấy !- và sai lầm lớn nhất là hắn dùng miệng để thử chúng ....

Và theo đúng dự tính , hắn gõ cửa phòng nó .....

CỌC CỌC CỌC....

-gì vậy !!?.... - nó lên tiếng

- Kỳ để quên túi xách bên ngoài...

- Ờ !... đợi tí

Nó chạy ra mở cửa.... còn hắn thì...."sao đầu mình đau thế này !

- Túi xách đâu ? - nó hỏi hắn

-Túi xách ..... -hắn loạn choạng , đứng không vững.... và ngã xuống đất

- Trung Hiền !!.... Trung Hiền - nó lo lắng đỡ hắn vào phòng

" Sao cả người mình nóng rang lên .... có cảm giác khó chịu quá ! " Hắn luôn nhìn chầm chầm nó với đôi mắt mơ màng....

Nó đỡ hắn đi rất vất vã.... chưa đặc được hắn lên giường nghĩ thì..... Trung Hiền tự nhiên dùng tay cởi nút áo sơ mi của mình.... vẽ rất khó chịu... nãy sinh ảo giác

" Không ổn rồi !... "

- Nè !!... Hiền làm gì vậy !?.... - nó sợ khi thấy hắn làm thế... cố gắng đỡ nhanh hắn tới giường

-Không biết !! Hiền thấy nóng lắm... như có con gì cắn... ngứa ngáy khó chịu ....

Hắn ngã quỵ ,úp mặt vào vai nó.....

- Trung Hiền !!... - nó đẩy hắn ra

- Tử Kỳ à..... !! - hắn thều thào và.....

- Á !....

Hắn dồn nó vào tường .... nắm chặt tay nó hai bên ..... cứ thế mà hôn nó ....

Lúc này hắn không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa... chỉ là... thực sự... thực sự muốn có được người con gái này....

Trong ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ.... hắn cứ hôn nó thật mãnh liệt... thật ướt át... mặc xác nó có khó chịu và đang chóng cự bằng mọi cách....

Đôi môi nó như thể vỡ tan ra vì kiểu hôn thật " Hoang dã muốn ăn tươi nuốt sống nó " của hắn....

Hắn nới lỏng vòng tay... và bắt đầu hôn vào cổ nó.... miết dài đến đôi vai mền mại phía dưới....

- Trung Hiền à !!.... CẬU ĐIÊN RỒI HẢ !!.... THẢ TÔI RA

~.... !!

Hắn không còn nghe gì nữa.. .. hôn hôn và cứ thế hôn nó

... Đôi vai nhỏ của nó như nhuộm đầy nụ hôn của hắn.... thật kinh tỡm.... và đáng sợ mà !!....

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.... thuốc chỉ mới bắt đầu có tác dụng.... giờ thì cả người hắn cứ lâng lâng 1 cảm giác khó tả.... nóng rang cả người.... sôi sùng sục trong lòng....

Hắn buông tay nó ra.... rời môi khỏi người nó....

Nó thì quá sợ hãi.... dùng tay chỉnh lại dây nơ áo của mình ..... và cố chạy ra ngoài phòng..... NHưng

Hắn không để nó đi.... Ôm chặt nó từ phía sau.... nhất bỏng lên... và quăng nó lên giường....

- TRUNG HIỀN !! CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ ??

Chiếc áo sơ mi của hắn đã không còn chỉnh tề nữa Trang phục của nó cũng vì ma lực của lọ thuốc đó... mà không nghiêm chỉnh nữa....

Nó chỉ là 1 cô gái.... nó không thể làm gì để hắn kết thúc chuyện này.... nó chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng....

-TRUNG HIỀN À ! CẬU TĨNH LẠI ĐI... MỌI CHUYỆN ĐI QUÁ XA RỒI..........

LẠi một lần nữa.... hắn xiết chặt đôi tay nó.... vật ngã nó bằng những nụ hôn liên tiếp không dứt.....

Bờ môi này.... đôi vai này.... cánh tay này..... đã dần dần thuộc về hắn.....

Tưởng chừng TÊN DÃ THÚ này không ai có thể ngăn cản.... nhưng.... chính nước mắt của nó..... đã làm thức tỉnh con người hắn

Hắn dừng lại.... nước mắt nó đã vô tình rơi vào hắn... Ngước nhìn nó

Nó quay mặt đi ... mặc cho nước mắt cứ rơi không ngừng

Hắn bàng hoàn.... nhìn bản thân... nhìn nó .... rồi tự sợ hãi chính mình...... Hắn buông tay nó ra.... lằng đỏ trên tay nó vẫn còn hằn in dấu.... Đứng dậy.... và bỏ ra ngoài....

Nó thì nằm đó.... khóc không thành tiếng.... trách hắn.... sao lại đùa giỡn với nó như thế.....

- Đồ xấu xa................. !!!

Hắn vào tolet.... dùng nước xối mạnh vào mặt mình..... Nhưng .... những hình ảnh đó.... cảm giác đó.... tội lỗi đó.... vẫn không rữa trôi đi....

Nó ngồi dậy... chỉnh lại trang phục.... từ từ... bước ra ngoài... trong tâm trạng vô cùng tồi tệ..... Nó nhìn thấy túi xách của mình phía dưới.... Nó cuối xuống và nhặt lên.... Trong đó... ngoài những vật dụng của nó thì.... lọ thuốc ấy.... -sao lại có cái này ?.... không lẽ ?....

Nó biết những hành động vừa rồi... quả thật là không thể nào trách hắn.... lỗi là do mình bất cẩn.... lỗi là do mình không may mắn....... lỗi tất cả vẫn là do mình....

Hắn bơ phờ ...bước ra khỏi tolet.... nhìn thấy nó.... hắn vội cài nút áo đàng hoàn... xấu hổ quay đi....

- Hiền uống lọ này phải không !

.... .... hắn chỉ im lặng.... không lên tiếng.. .. đầu vẫn còn đau.. và loáng choáng

- Không có gì đâu... coi như chưa có gì xãy ra hết...

- Chuyện đó..

Nó gắng cười - KHông cần đâu.... !!! tối nay... không có chuyện gì xãy ra cả

-.... .... .... - nhìn nó

- Ngủ đi ! tối rồi ....

Nó quay đầu lại... đi vào phòng.... Hắn thì nhìn theo nó.... rất khó chịu... cảm giác rất có lỗi

- Kỳ khoá phòng lại đi... Tốt hơn là nên làm thế !!

Hắn bên ngoài căn dặn nó.....

Tối hôm đó.... đã hơn 2h sáng... hắn vẫn chưa thể chợp mắt.... Tác dụng của lọ thuốc ấy thì vẫn chưa tan hết... hắn đã rất khó chịu và khổ sở để giải quyết tất cả..... Người cứ lâng lâng và nóng khắp cả mình..... khó chịu ... khó chịu đến phát sốt..... hắn quoằng quại ... nằm lăng dưới đất... thậm chí là còn dùng dây buộc tay chân mình lại.... mặc cho cảm giác đó hành xác bản thân....

Nó ... cũng không dễ dàng ngủ như thế được... thao thức cả đêm.... không biết làm sao cho đúng.... Nó vẫn lo lắng cho hắn sau những chuyện vừa xãy ra như thế.... tiếng gào thét của hắn ở bên ngoài.... đau đớn đến tận trong nó....

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

Đây có thể là chuyện đáng phải nhớ.... nhưng cũng là chuyện đáng phải quên đối với cả 2 con người này....

Ngày mai... là ngày Thảo Yên sẽ quay về.... mọi chuyện giữa nó và hắn sẽ ra sao ?.... Thái Phong có phải sẽ làm nó phải yêu mình không..... hay là lại lẳng lặng ở bên ũng hộ nó ?.....

SÁng hôm sau....

Nó mở cửa ra ngoài.... nhìn thấy hắn vẫn còn thíp ngủ trên ghế.... định không đánh thức mà tự ra về.... Nó không muốn gây thêm bất kì phiền phức nào nữa....

SAu đó.... mặt trời lên đã đứng bóng.... hắn tỉnh dậy cũng nhờ tiếng chuông điện thoại.... reo inh õi ỡ trên bàn.....

Hắn loạn choạng đứng dậy.... tháo hết những sợi dây trói quanh tay và chân , bước đến nhất máy....

-Alo !

- Suprise !!!

- Thảo Yên !!!

- Em về rồi đây !!!..... anh ra mở cửa đi !!

- Hả ?.... trước cửa hà anh !!?

- Chứ anh nghĩ là ở đâu ?

-Được...được rồi ...đợi anh tí

Hắn lo lắng nhìn vào phòng.... sợ rằng có cảnh.... không hay xãy ra nếu nó và Thảo Yên chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này.... Nhưng.... không thấy nó đâu cả

Tiếng chuông cửa cứ réo liên tục.. hắn đành chạy ra và mở cửa

CẠCH.......

- eM...em về rồi à - hắn mĩm cười cầm va li cho nhỏ

- Ừm ! về rồi !..... mệt quá !! - nhỏ vươn vai và đi vào nhà

-Vào nhà đi !

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

-Không có em ở nhà ... đồ đạc trong phòng anh bừa bộn quá !!- nhỏ đi xung quanh xem

-Thế.... thế sao !!... anh không để ý lắm

- Yên tâm ! sau này sẽ không có chuyện đó xãy ra đâu.... Em sẽ quản lí anh...

Hắn cười nhìn nhỏ gật đầu - ừ !

- À ! em có mua rất nhiều thứ cho đám cưới của hai đứa mình đấy, em lấy cho anh xem

-KHông cần đâu !.. em mới về... chắc mệt... nghỉ ngơi đi.

-..... Ờ... phải rồi.... mệt thật đấy... vậy tí nữa em lấy cho anh xem !

- Ừm !! - hắn cười với nhỏ

Thảo Yên nhìn hắn ... tỏ thái độ không vui...

-Này Trung Hiền !!

-Hả ?

- Sao về đến nơi anh chẳng khen em lấy được 1 câu nào thế !!!

-Khen ?.... à ờ... chắc vì trong mắt anh ...em lúc nào cũng xinh nên...

- Hì !... đùa thôi... em đi thay đồ đây.... em muốn ngủ 1 giấc ...

- ừm !

Nhỏ lấy vali đi vào phòng hắn... Còn hắn thì nhìn nhỏ... mĩm cười ... - Thảo Yên à ! Em đã về thật rồi

Như mọi ngày.... hôm nay hắn vẫn phải đi làm... sau khi nói lời " tạm biệt yêu thương " với Thảo Yên... hắn lái xe đến công ty....

Nó thì ... không thể vì chuyện hôm qua mà bỏ việc... nó về nhà thay đồ.... đi làm từ sớm....

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

Nhắc đến Thái Phong thì khốn khổ thật.... CHÔN THÂN ở quán KARAOKE từ sáng hôm qua đến tận ban mai hôm nay mới chập chờn tỉnh dậy.... Đầu óc cứ quay như chong chóng.... ra đến quầy tính tiền thì....

- Thưa quý khách... của quý khách hết 3 triệu 175 nghìn ạ ! - cô tiếp viên đưa hoá đơn cho tên đó

-CÁI GÌ !?.... tui... tui làm gì mà tới 3 triệu mấy ... - tự dưng hết chóng mặt... nhưng lại dẫn đến hiện tượng... choáng ván mặt mày

-Ở trong hoá đơn có ghi rõ... quý khách vui lòng xong đi ạ !!

- Hơ.... Hơ hơ.... 3 triệu thôi mà.... sao lại không có được... tui là giám đốc đấy - móc bóp ra....

Cô nhân viên e dè khi nhìn thấy bóp tiền Thái Phong..... " PHÒNG KHÔNG CHIẾC BÓNG "

- E hèm.... chắc tôi để trong túi áo.... - lại tiếp tục sờ soạn khắp người , NHƯNG .... - đâu rồi ????

- BẢO VỆ !!... CÓ KẺ ĂN QUỊCH ! -cô nhân viên nhấn nút gọi

-Ơ ! không ...không phải.... tôi..tôi không có ăn quịch... tôi... tôi

Chưa kịp dứt câu thì có 2 bảo vệ to lớn đứng phía sau chụp tay Thái Phong

- Tôi gì mà tôi !!... đi theo chúng tôi đến đồn

- Em...em không ăn quịch đâu anh ơi !...chỉ là em quên mang tiền thôi !.... anh... anh hiểu hông ?

-Đến đồn rồi nói..... Những kẻ như cậu sẽ bị.... chặt GIÒ...

- Không !!! Không thể như thế được... tôi...tôi...tôi sẽ gọi người đến trã !!!.... đợi...đợi 1 lát

Và người may mắn được tên đó gọi đến trả nợ không ai khác ngoài .... Tử Kỳ

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

Công ty.....

Phòng làm việc của Lý phó

RENG RENG RENG..........

- Alo !

- Cứu !!

~- Thái Phong !!!!? - nó giật mình

- Đừng nói nhiều nữa... cô mang 4 triệu đến đây CHUỘC TUI VỀ ĐI !!!

- 4....4 triệu.... cậu đi CASINO đấy à ?

- không.... !! tui hát karaoke ấy mà.....

- HÁT GÌ MÀ TỚI 4 TRIỆU ?

- Cô nhanh tới đi... tui.... sắp bị chặt CHÂN rồi nè.... Tử Kỳ à... cô nể tình chúng ta giúp tui đi

- Ờ...ờ tui tới liền.. nói họ bình tĩnh .... tui tới liền

Nó thực sự lo lắng.... lập tức đến ngân hàng.... rút tiền.... và đến chỗ của Thái Phong

Trung Hiền thấy nó có vẽ vội vàng lắm... rời khỏi công ty lúc hắn vừa tới....

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

QUÁN KARAOKE ...

- Đây là 4 triệu... các người lấy đi và thả cậu ta ra.... - nó đưa tiền cho cô tiếp viên

-Được rồi...! Thã người

Vừa dứt lời thì 2 tên bảo vệ to con nhất bỏng Thái Phong quăng ra ngoài....

Nó chạy đến... đỡ tên đó... mặt lo lắng.... - Có sao không ?

Giờ thì Thái Phong cảm động thực sự..... - Cô lo cho tui à....

-Nói thừa !!!... cậu phải an toàn thì mới trả nợ được cho tui chứ !!

-Cô !!!... cứu tôi là vì muốn tôi trả nợ đấy à ?

- Chứ cậu nghĩ gì !!...đứng dậy , đi về !!- nó bỏ mặc Thái Phong... đi ra ngoài trước

KHi đứng lên ... hắn không quên tút lại mái tóc và trang phục... hất mặt bước ra khỏi quán

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

-Cà hôm qua cậu chôn chân ở quán này đấy hả..... - nó đưa mặt đến gần Thái Phong - còn có mùi rượu nữa...

-Thật ra.... Thật ra cũng vì cô thôi.... tui... tui nãn quá nên mượn rượu giải sầu....

-Azz ! mới có 2 mươi mấy tuổi đầu mà bày đặc nhậu nhẹt bê tha !... thật là....

-Nói thì hay lắm !.... Nếu không vì cậu không đến thì tui đâu cần phải hợp tác với Trung Hiền... Nếu không vì cậu thì tui cũng đã không đến nhà cậu ta... và cũng không !

- Không gì ?

-...Không có gì hết.... đi về công ty !

Thái Phong vẫn thấy nó giấu mình cái gì đó...

Về đến công ty ....

Nó... vẫn không hề nói chuyện hay nhìn ngó gì hắn.... cứ lẳng lặng mà làm việc....

-Hello !!!

-Chào Chung tổng !... ngài đến đây có việc gì ạ !!...

- À !... tôi muốn tìm Lý phó có việc....

- Lý phó đang trong phòng ... ngài muốn tôi chuyễn lời hay

-Để tôi tự vào

- Vâng !!

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

CẠCH !.....

- Chào người đẹp !!!

- Thái Phong ???

- Bất ngờ phải không !!! ... tui biết cô đang bực bội... tui cố tình mang đồ ăn sáng cho cô này - đặc lên bàn nó 1 cái samwich nóng hổi

- Biết tui bực bội còn vào đây nữa....

-Ấy !!... cô nóng tính thế !... ăn đi !

-Đang giờ làm việc cậu qua đây làm gì

- Tôi hỏi ông mình.... thì biết cô và cái tên đáng ghét đó... đã hoàn thành xuất sắc công việc kí kết hợp đồng ... vì thế... hôm nay tôi cố tình đến chúc mừng đấy

-Không cần !!!

- Đừng khó khăn thế mà !!... ăn đi , ngon lắm đấy....

-Toi không đói !...

-... À ! cô biết điều này chưa ?.... Thảo Yên... về rồi đấy !! Mới sáng hôm nay thôi...

Nó khựng lại... nhưng rồi vờ như ko có gì... - ..... Thì sao ?

-KHông phản ứng gì à ?...

- Tôi và Trung Hiền chỉ là bạn.... Thảo Yên về đây ... liên quan gì đến tôi

- Nếu đúng là thế... thì tui thực sự rất mừng.... Nhưng mà....

-Chuyện gì ?

-Tôi nói cho cô biết là tui và Thảo Yên là bạn chưa ?

Nó quay lại nhìn Thái Phong

- Trung Hiền còn chưa biết nữa mà ... tôi đã yêu cầu điều đó..... Vừa nãy... tự nhiên tôi có ý này rất hay....

- Ý gì ?

- Sao hôm nay.... cả 4 chúng ta không đi du lịch nhỉ ?

Ý gì ?

- Sao hôm nay.... cả 4 chúng ta không đi du lịch nhỉ ?

- Du lịch ? - nó

- Du lịch ? - hắn nghe Thảo Yên nói !

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

Mọi việc ở công ty đã được lo chu toàn ,vì kết quả khả quan hôm qua , cả nó , hắn... và cháu trai chủ tịch là Thái Phong đã được đồng ý cho nghĩ phép hôm nay .....

Hắn lái xe đón Thảo Yên đến địa điểm hẹn.. Cùng lúc đó... nó và Thái Phong cũng cùng đến đó

Cuộc gặp gỡ của 4 con người này quả là đáng phải kể đến.....

Trung Hiền và Thảo Yên đã đến và đang ngồi chờ ở bên trong.... Nó và Thái PHong đến sau.... chần chừ rất lâu... nó mới đồng ý bước vào trong cùng với tên đó... nó cần chuẩn bị tinh thần ....

- Hi !!

Thảo Yên vui vẻ đứng dậy ,ôm chào đón Thái Phong nồng nhiệt.... hắn thì tỏ ra ngạc nhiên... trong khi nó lại rất bình thường

- Hai người quen nhau à ? - Trung Hiền lên tiếng

- À !... tụi em là bạn ... cậu ấy dặn ...là không được nói với anh... - mĩm cười

-Xin lỗi vì điều đó !! - Thái Phong đưa tay ý giãn hoà

- Không sao ! ... - Trung Hiền đáp lại bằng 1 cái bắt tay hữu nghị

- Tử Kỳ !!!?.... - Thảo Yên reo lên khi nhìn thấy nó bước vào

Hai cặp mắt còn lại cũng quay nhìn về hướng của nó

-.... chào !!! ... - nó ngại ngùng chào hỏi

-w0a ! nhận không ra đấy !... lâu rồi chúng ta gặp thì phải - cười chào đón nó

Quả thật lúc này... nó có chút chạnh lòng.... thật sự Thảo Yên rất xinh... nụ cười của ấy.. đến cả nó cũng phải thốt lên sự ngưỡng mộ .... thì Trung Hiền... sao lại không yêu cô ấy chứ !!

- Phải rồi ! lâu quá không gặp .... - nó gượng cười đáp trã

- À ! phải rồi... Trung Hiền à !.. anh có nói với Tử Kỳ là mai chúng ta đám cưới không ?

Hắn khá lúng túng trước lời nói của Thảo Yên.... một phần cũng lo lắng nhìn nó.... - Anh... đã nói rồi !...

Nó bật cười... - Chúc mừng !! hai người xứng đôi lắm ....

Thái Phong biết nó đang cố tình kìm nén nói như thế , nên đỡ lời giúp nó để mọi việc kết thúc ở đây - Tử Kỳ là bạn gái mình đấy ! Cậu cũng nên chúc mừng tụi mình đi chứ !

Cả hắn và Thảo Yên đều ngạc nhiên nhìn bọn họ....

-Trời !!... người phong lưu như cậu mà cũng có điểm dừng chân sao.... Tử Kỳ à ! chúc mừng cậu nhé !

Nó không muốn biện minh... đây là cách tốt nhất nó có thể làm lúc này... im lặng và đồng ý....- Cám ơn

-Chúc mừng cậu.... Tử Kỳ - hắn nhìn nó

-... ... ... cám ơn !!! - nụ cười vui vẻ " giả tạo " của nó ... lại 1 lần nữa.... xuất hiện

- Thôi tốt rồi... giờ đã có 2 cặp tình nhân ... mình không phải ngại cho 2 cậu nữa - Thảo Yên ôm xiết vòng tay lấy Trung Hiền

Nó chỉ còn biết căng mắt ra... nhìn ... và cố cười....

- Đương nhiên là không cần ngại !.... - Thái Phong dùng tay khoác vai nó tươi cười nói

- Đi thôi !... - Trung Hiền nắm tay Thảo Yên và đi ra ngoài

Nó.... dù có giấu thì cũng không giấu được chính cảm xúc của mình... khó chịu thật !!

Thái Phong vỗ vỗ vai nó.... - Không sao !! mọi chuyện tốt nhất là như thế !!.... đi thôi !

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

Chuyến dã ngoại du lịch... bắt đầu...

Mang danh là đi du lịch nhưng .... khi ngồi trên xe Thái Phong.... nó cứ toàn nhìn ra ngoài ... suy nghĩ nhiều điều.... nó không nói điều gì cả.... cứ nhìn.... cứ im lặng..... cứ thế đó !!!

- Tử Kỳ !

Nó giật mình... từ từ quay qua nhìn Thái Phong ....

- Cô không sao đấy chứ !

-... Tui... Tui không sao...

- Cô đừng có ủ rũ ... mặt nặng mặt nhẹ như thế... trong khó coi quá

Nó nhe răng cười gượng - Như vậy là được chứ gì !

Thái Phong cười đáp lại.... - Đừng suy nghĩ nữa... đã đến lúc cô cần buông tay rồi

- Buông tay ?...

- Cô không thấy trong họ hạnh phúc lắm sao !?.... ngày mai...sẽ là lễ cưới của họ.... là 1 người bạn... cô nên đứng bên ngoài... và chúc phúc cho cậu ấy

- LÀ bạn ?... là chúc phúc.... ... Tui hiểu rồi... tui biết mình cần nên làm gì rồi....

-Cô biết thì tốt

Thế là .... nó tiếp nhìn ra ngoài.... khuôn mặt đã bớt buồn rầu hơn.... mĩm cười nhiều hơn

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

Cùng lúc đó... trong xe cùa Trung Hiền

-w0a !!... em háo hức thật đấy - nhỏ cười tít mắt

- Chuyện gì ?

- Thì chuyến du lịch này này !.... em không nghĩ là trước ngày cưới 2 đứa mình cũng có thể vui vẻ và thoải mái như vậy !

- Vậy sao ?

- À !... mà anh gặp lại Tử Kỳ từ lúc nào vậy ?... trong cô ấy khác quá... nếu không để ý chắc em cũng nhân không ra đấy

-.... ... cách đây vài ngày thôi... tình cờ gặp trên đường

- Ừm !! Tử Kỳ là bạn thân của anh... nhất định phải mời cô ấy đến dự đám cưới của 2 đứa mình đấy !

-... Được !

- À !... lúc trước khi anh tỏ tình với em đấy.... Em... cứ thấy anh đi chung với Tử Kỳ... có lúc em lầm tưởng anh và cô ấy thích nhau nữa chứ !! hihi

- Em... em nghĩ như thế à ?

- Ừm !.... em thấy anh thân với cô ấy lắm... nhiều lúc em cũng thấy tức giận... nhưng mà em biết anh sẽ không thay lòng.... anh yêu em đúng không ?

-... Điều đó...

-Thú thật ! khi nhìn thấy Tử Kỳ vừa này.... em có chút lo lắng....

- Lo ?

- Em ... cứ lo là cô ấy ... sẽ làm anh lung lay

-... ... ...

- Nhưng giờ thì yên tâm rồi !! Thái Phong tuyên bố cô ấy và cậu ta là 1 cặp... em ... cũng bớt đi 1 nỗi lo .

-.... .... ừm !

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

Chuyến đi kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ với quảng đường gần 300 km... Đến nơi thì....trời đã gần chiều

KÉT

Chiếc xe của nó và hắn dừng lại.....

Thảo Yên mở cửa và bước ra ... nhìn bãi biển xanh mướt mênh mong kia mà thích thú

.... Nó phía sau... mới từ từ mở cửa ... bước ra ngoài... nhìn ngắm xung quanh....

Nhưng có lẽ vì khí hậu biển chưa quen với nó nên....

-Hắc xìiiiiii~~ ! - nó nhãy mũi

Ngay lập tức Thái Phong cởi áo khoác của mình... bước qua chỗ nó... khoác lên người nó áo của mình....

- Coi kìa !!... quan tâm bạn gái quá đấy !! - nhỏ cười chọc ghẹo

Trung Hiền quay qua... nhìn thấy... và lại quay mặt đi... như chưa thấy gì cả.

-Cám ơn !! - nó giữ lấy áo khoác của Thái Phong... va bỏ đi trước

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

Họ cần mướn khách sạn... vì đây là chuyến du lịch qua đêm....

Cả hai chàng trai bước vào trong để sắp xếp thuê phòng.... nó và Thảo Yên đứng đợi bên ngoài

- Tử Kỳ à !

Nó bất ngờ khi nhỏ gọi... quay lại nhìn Thảo Yên

- Trung Hiền... anh ấy.... ngoài mặt cứng rắn vậy thôi... nhưng thực tế lại có lúc rất yếu đuối... LÀ bạn thân... chắc Kỳ hiểu rõ Trung Hiền hơn ai hết phải không ?

-.... Chuyện đó.. Kỳ cũng không rõ lắm

- Trung Hiền rất mền lòng và tốt bụng..... ai thì anh ấy cũng đối xữ rất tốt...

-Vậy... vậy sao ?

- Vì thế!!... có rất nhiều người hiểu lầm và đem lòng thích anh ấy..... hì !... Yên đã rất vất vã quen dần với việc ấy và giúp Trung Hiền giải quyết những hiểu lầm đó

Không biết ... trong lời nói của Thào Yên có ý gì không... nhưng.... những lời ấy ... đều chạm đến tâm hồn của nó

- Phải... Phải rồi...

-À ! Kỳ và Thái Phong bắt đầu từ khi nào vậy ?

- Hả ?... chuyện đó...

- Thái Phong chủ động trước phải không ?

-.... ừ...

- Hừm !!... đúng là có đánh chết cũng không thay đổi tính nết... cậu ta rất chăn hoa ... nhưng... khi yêu ai thật lòng thì cứ yên tâm... cậu ấy sẽ 1 lòng yêu thương... rất chung thuỷ .

-.... ừm !

- Kỳ hạnh phúc rồi nhé !! chúc hai người sớm kết hôn

Nhỏ nắm lấy tay nó ,ý chúc mừng

- Cám ơn ! cậu và Trung Hiền hạnh phúc nhé !

- ừm ! nhất định

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

Có 1 điều xãy ra

- Vì bây giờ là thời điểm du lịch... nên chỉ còn trống 3 phòng... Vì ở đây có 1 cặp vợ chồng sắo cưới nên.... Thảo Yên và Trung Hiền sẽ 1 phòng ... còn mình và Tử Kỳ 2 phòng còn lại... không có gì thắc mắc chứ

- tôi không ý kiến !.... - Trung Hiền lên tiếng

Nó nhìn hắn... và rồi cũng lên tiếng - Kỳ không ý kiến

- Ok ! Vậy về phòng thôi !... Để tui xách đồ dùm cô !... - Thái Phong giành lấy giỏ sách của nó ... và kéo đi

Nó.... đứng đó.... 1 lúc thì mới quyết định bước lên trên.... nó... đang nghĩ gì vậy ?

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

Chiều hôm đó ... cả 4 người có 1 bữa tiệc ngoài trời nhỏ với món thuỷ sản nướng .

Cùng ngồi ngoài trời , hứng gió biển.... ăn mực nướng... quả là rất tuyệt !!....

Nhưng nếu cứ như thế thì nhàn hạ quá !!.... Thái Phong lên tiếng

- Chúng ta chơi trò nói thật đi !

Cà 3 cặp mắt đều hướng về tên đó

- Được đấy !! - Thảo Yên tỏ ý ũng hộ

Nó.... nhìn hắn.... rồi cũng quyết định - Cũng được....

Hắn im lặng.... và chấp nhận cuộc chơi

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

Ở đây có 1 chai nước ngọt rỗng... cấm vào đấy 1 xiên mực nướng ... đặc lên bàn gỗ và xoay .... Nếu đầu xiên quay trúng ai thí người xoay có quyền hỏi người đó

- Hiểu thể lệ rồi chứ !?.... bắt đầu nào...

Thái Phong mở đầu cuộc chơi....

Chai nước cứ thế .... quay.... quay... quay... đến lúc nó phải dừng lại... từ từ... từ từ.... chỉ thẳng vào ...

- Trung Hiền ??? Sao tui lại phải hỏi cậu nhỉ ? - Thái Phong cáu gắt

-Vậy đừng hỏi

- Thế sao được !!.... chờ tí... suy nghĩ ....

Tên đó nhìn nó.... nó quay mặt đi... Thái Phong quyết định đưa ra câu hỏi

- Ngoài Thảo Yên... cậu có từng yêu người con gái nào không ?

Câu hỏi không chỉ làm cho Trung Hiền phải kinh ngạc và lo lắng... mà chính nó và Thảo Yên cũng không giấu nổi sự quan tâm đến lạ thường.....

- Ngoài Thảo Yên... cậu có từng yêu người con gái nào không ?

Câu hỏi không chỉ làm cho Trung Hiền phải kinh ngạc và lo lắng... mà chính nó và Thảo Yên cũng không giấu nổi sự quan tâm đến lạ thường.....

Hắn rất bình tĩnh... có vẻ đã đến lúc hắn cần đưa ra câu trả lời cụ thể vì thời gian suy nghĩ đã quá lâu rồi....

-Không !

Chỉ một câu trả lời mà

.... 1 người vui mừng

.... 1 người xót xa...

1 người bất ngờ....

1 người lặng câm

Thái Phong lại tiếp tục nói...

- Được rồi ! tiếp theo là ai đây

Thảo Yên thích thú cầm chai nước bắt đầu xoay....

-LÀ mình !

Thật sự không biết là chiếc chai này sẽ quay trúng ai... nhưng người không muốn bị quay trúng nhất lại phải chấp nhận câu hỏi của Thảo Yên khi que xiên chỉ đúng chính mình

-w0a !!! Tử Kỳ - Thảo Yên thích thú reo lên

Câu hỏi của Thảo Yên sẽ mang tính khiêu chiến hay đơn thuần chỉ là câu hỏi thật bình thường... đây là câu trả lời

- Này !!.... Kỳ và Thái Phong .... có thực sự yêu nhau không đấy ?

Nó thì mở to mắt kinh ngạc... Thái Phong liền lên tiếng

-Sao cậu dám nghi ngờ tình cảm của 2 đứa mình !!

-Thì... mình muốn biết ! đây là quyền của mình mà .. Tử Kỳ cậu trả lời đi !

Nó... do dự rất lâu... nó không biết làm sao cho đúng... nhưng trong hoàn cảnh này ... nó đã làm thế này...

Nó quay qua và hôn lên môi Thái Phong.... trong sự sững sốt và bất ngờ của Thái Phong lẫn mọi người

-Đó là câu trả lời - nó mĩm cười và nói

- okey ! ...- nhỏ cười tít mắt quay qua nói với Trung Hiền - Trung Hiền à ! tới lượt anh đấy

Khuôn mặt điềm tĩnh và lạnh lùng của Trung Hiền đã cho nó biết rằng... việc vừa nãy nó làm ... hoàn toàn không ảnh hưỡng gì tới hắn cả.

- Trò này không có gì vui ! Hiền đi dạo đây

Nói xong hắn đứng lên và bỏ đi .... cùng theo đó là những cặp mắt khó hiểu nhìn hắn

- Ếy !... Trung Hiền... em đi với anh !

Và cô ấy chạy theo hắn...

Để lại một không gian rộng lớn cho nó và... Thái Phong

- Tui... muốn về phòng

Nó tính đứng dậy thì Thái Phong chụp tay nó lại

- Chuyện vừa nãy ..tui biết cô làm như thế là có lí do... nhưng ... nếu cô chấp nhận... tui hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô... không bao giờ làm cô khóc và đau lòng như bây giờ

Nó không nhìn Thái Phong.... nó biết mình lợi dụng tên đó là không đúng.... nếu chấp nhận lời của Thái Phong thì nó lại càng có lỗi hơn nữa....

- Tôi không có yêu cậu... tôi chấp nhận là đồng nghĩa với việc...lừa dối cậu/... lừa dối chính bản thân mình .

- Tôi không quang trọng việc đó... chỉ cần cô đồng ý...tôi sẽ khiến cô quên cậu ta... và sau đó cô sẽ yêu tôi.

-.... Tôi không muốn nói nữa.... tôi về phòng đây .

Nó đứng lên.... và bước đi

Thái Phong nhìn theo nó.... và rồi cũng quyết định chạy theo.... .

- Hãy cho tôi 1 cơ hội ! Tôi sẽ khiến cô yêu tôi...

- Tôi chưa sẵn sàng để từ bỏ tình cảm ấy... tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu - nó từ từ quay lại

- Cô không thấy bản thân mình quá ích kĩ sao ?... cô yêu cậu ấy... nhưng có khi nào cậu ấy nói yêu cô không ?... cô cứ ôm mãi cái tình cảm đó... làm cho cậu ta không vui... cô cũng như thế... Cậu ta sắp kết hôn... làm sao có thể hạnh phúc nếu biết cô vẫn còn chưa dứt tình cảm ấy...

-Tôi...

- Điều cô cần làm bây giờ là... chấm dứt tất cả... phải để cậu ấy thấy cô đã hạnh phúc... cô không còn lưu luyến tình cảm ấy... cô thật lòng muốn làm người bạn của cậu ta như trước.... thật lòng... chúc phúc cho họ..

.

Nước mắt nó rơi ... 1 cách vô thức... nó chỉ còn biết im lặng ...vì thực sự... những điều Thái Phong nói... là toàn bộ những gì nó đang phải suy nghĩ.....

Thái Phong ôm chầm nó vào lòng....

- Hãy để tôi làm điểm tựa cho cô....

giữa bãi cát trắng chảy dài và bờ biển xanh biết trôi êm đềm... những cơn gió cứ khẽ thổi qua .... nó đứng đó... với vòng tay ấm áp của Thái Phong.... nó biết... đã đến lúc nó cần buông tay.... chúc phúc cho Trung Hiền và Thảo Yên

- Xem kìa ! trong họ hạnh phúc quá ! - Thảo Yên chỉ về hướng nó

Trung Hiền nhìn nó.... mĩm cười... - Nên là thế !...

- Thảo Yên à !

- Hữm ?

Trung Hiền ôm nhỏ vào người.... - Nếu em đừng xa anh thì tốt rồi ...

Lời nói của hắn là lời than trách ...

Vì Thảo Yên quyết định ra nước ngoài.... nên mới để hắn gặp lại nó... .để hắn chấp nhận nó.... để hắn phải quan tâm nó... để hắn phút chóc... phải lòng nó... để hắn phải đắng đo suy nghĩ với tình cảm này.... để hắn không biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo ... nếu 1 mai ... nó là của người khác.

## 7. Chương 7: Hạnh Phúc

Tối hôm đó... tại khách sạn....

CỌC CỌC CỌC....

- Ai đó

- Tui !

- Xin lỗi , tui không khoẻ... tui muốn nghĩ

- chỉ 5 phút thôi !!! cô mở cửa ra đi

KÉT....

- Ra ngoài nói chuyện đi !

- Tôi không muốn !

- Tôi không cần biết

Và như thế ... Thái Phong kéo nó ra ngoài mặc cho nó kêu ca và chống trả

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

Trong màn đêm tối cùng tiếng sống vỗ rì rào... những cơn gió biển ùa vào ... lạnh đến phát run.... Thái Phong và nó ...dạo bước trên bãi cát...

- Cậu muốn nói gì mà lại đưa tui đến 1 nơi tối thui thế này ...

Thái Phong móc trong túi quần mình ra 1 quyển sổ màu xanh dương , lật đến trang thứ.... 18 và dừng lại , để trước mặt nó , mặt rất nghiêm chỉnh

- Gì đấy !!!

- Không thấy à ?... sổ tiết kiệm của tôi đấy

- Tối như thế cậu nói gì chả được

Như chuẩn bị sẵn... Thái Phong lại móc từ túi mình ra 1 chiếc đèn pin mini , chiếu rọi vào trang giấy ấy - Nhìn đi ! ... là 5 TỶ ĐẤY !

Nó cũng hơi bất ngờ... nhưng vẫn kịp quay về trạng thái lạnh lùng

- Thì sao ?

- Còn nữa.... đây là toàn bộ giấy tờ đất và thống kê tài sản hiện thời của tui... bao gồm cả tài sản ở bên nước ngoài nữa .

Nó nuốt nước bọt... rồi nhìn Thái Phong với đôi mắt dị nghị

- Cậu định KHOE CỦA đấy à ?

- Tui GIÀU lắm đấy !

- Liên quan gì tui

- Tui biết mình hơi đường đột nhưng tui thực sự muốn cô tin tưỡng tui

- Vì lí do gì ?

- Vì.....

TÁCH .... - Thái Phong búng tay

LẬP TỨC những ngọn đèn dọc 2 bên bờ biển họ đang đứng bật sáng...

TÁCH .... – Thái Phong lại búng tay lần thứ 2 với nụ cười tươi tắn nở trên môi

Giờ thì ánh đèn chính thức ở cuối con đường được thắp sáng bằng những ngọn đèn vừa nãy .... đã được Bật lên....

Và để lộ ra 1 không gian vô cùng lãng mạng ... xung quanh được trang trí bởi những cành hoa hồng đỏ rực bao quanh chiếc bàn được đặc sẵn ở giữa .....

Nó hoàng toàn không dám nghĩ... cả cuộc đời nó cũng sẽ có ngày như hôm nay... những gì bây giờ nó nhìn thấy.... nó không dám tin đây là sự thật... những điều đó... quá sức tưỡng tượng của nó... thật sự rất là đẹp.... cảm động lắm.... người con gái nào thấy thế này mà không động lòng chứ ?

Ngay khi nước mắt nó chưa kịp rơi.... Thái Phong nắm chặt lấy tay nó .... dẫn nó đi trên con đường thắp sẵn những ngọn đèn sáng rực đấy.... từng bước... từng bước... tiến đến chiến bàn ....đôi tay của tên đó không lúc nào không xiết chặt nó ... vì sợ nó sẽ vụt mất.... Thái Phong muốn nó biết rằng... cậu ta thật sự yêu quý nó .

Nó đang đứng cạnh chiếc bàn.... Thái Phong dùng tay nhất bỏng nó lên và đặc nó như đặc 1 con búp bê ngồi lên bàn...

-Cậu.... cậu làm gì vậy ?

Ngay sau đó , Thái Phong lục lọi trong túi quần mình.... lấy toàn bộ những thứ vừa “ Khoe với nó “ ra.... và

- Cô cầm lấy đi !!

- Tui... ...

Không cần nó đồng ý... dúi hết toàn bộ “ Tài sản “ của bản thân Thái Phong vào tay nó.... Giờ thì nó thực sự là Richest woman ( NGƯỜI PHỤ NỮ GIÀU CÓ )

Thái Phong nhìn chầm chầm nó.... với đôi mắt đầy sức “ quyến rũ “ mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ thấy Thái Phong nhìn mình như thế.... Thật sự... có chút lung lay... tim cũng đập nhanh nữa....

- Chuyện... chuyện gì ?

- Này !!!

- Hả ?....

- Thực sự là tui rất DỄ NUÔI đấy

- Hả ?

- 1 ngày cho tui 3 bữa cơm là đủ rồi

- Hả?

- Tui cũng không phải loại người hà tiện và bần cùng

- Hả?

- Tất cả tiền và tài sản của tui sau này sẽ do cô quản lí hết

- Hả?

- Bất quá ...cô nói gì tui nghe đó

- Hả?

- Tui... TUI KHÔNG NHUNG NHỚ AI NGOÀI CÔ CẢ !.

- Hả?

- Cô không để ý gì đến tui cũng không sao !

- Hả ?

- Thậm chí..... cô không cho tui ngủ chung cũng được

- HẢ ?

- Sao cô cứ HẢ thế hả ?

- Cậu... đang ..đang làm cái gì đó

Thái Phong nổi quậu trước thái độ của nó ....

- Hazzzzzzzzzzzzz !!!... tui đang TỎ TÌNH ĐẤY cái cô này.... thật là...

- HẢ ?

- ĐIÊN THIỆT MÀ !! – hắn bậm môi tiến đến hôn cái CHỤT lên trán nó mà nó không kịp né tránh

Giờ thì nó chỉ ngồi đó... nói không được lời nào... bất động như đá

- Như vậy mới chịu im ! cô thật là....

Thái Phong nháy mắt và cười với nó.... trong khi nó thì đang rơi vào tình trạng hoản loạn . Tên đó tiến về phía trước... nơi có treo 1 tấm rèm màu trắng ghi 2 chữ “ BÍ MẬT “ ....

nó nhìn Thái Phong.... đang hồi hộp không biết tên đó sẽ làm gì.... thì....

- Tử Kỳ !!

- Hả?

- Đừng có chớp mắt đấy

Sau lời nói đó... Thái Phong nắm chặt lấy tấm rèm và giật mạnh xuống phía dưới.... Quả thật khi nhìn thấy thứ đằng sau tấm rèm ấy ... nó muốn nhắm mắt cũng nhấm không nổi .Miệng lấp bấp không nên lời trong sự sững sốt và sóck đến phát khóc.....

- tui... tui...

- Tui gì mà tui.... cô không có quyền từ chối !

- CÁI GÌ ?

- Tui tốn biết bao nhiêu công sức và tiền của để làm nên những thứ này ... cô không thể về tay không được

- HẢ ?

Thái Phong bươc đến trước mặt nó

- Nhắm mắt lại !

- Không !... tui đâu biết cậu sẽ làm gì tui sao tui nhắm mắt được

- Được... !! thế thì cô gáng chịu đấy...

Vừa hù doạ xong , nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn gõ vào đầu nó cái CÓC...

- Á !!!...

Thái Phong xoè tay ra trước mặt nó.....

[IMG] \*\*\*\*\*\* /pictures\_fullsize/nas1226889814.jpg[/IMG]

- Oi trời ơi !!! ...... 8 kara

- Cô có mắt đấy nhìn đấy !!

- Nó.... nó đắc lắm đấy

- Đã bảo tui giàu rồi mà hớ hớ

- Tui...

- Cô mà cưới tui thì cả 10 ngón tay của cô đều được “ cẩn “ đầy kim cương .

Tại sao lại có tên dùng tiền để cầu hôn người mình yêu chứ ?... chưa kể lời cầu hôn LẠ HOẮC... lại còn thô lỗ nữa !!Ai đời lại đặc người mình yêu lên BÀN rồi cầu hôn .... giờ còn uy hiếp nó bằng hột soàn ( kim cương ).... Ôi Thái Phong nhà ta.... đúng là lạ đời

- Tui...

- Cô xè tay ra

[IMG] \*\*\*\*\*\* /ir/pictures\_fullsize/0/bmFzMTIyNjg4OTgxNC5qcGc-/nhan-kim-cuong-21.jpg[/IMG]

- Không.... !! tui không muốn

- Cô không có quyền đó

hÙ DOẠ nó 1 cách trắng trợn... giựt tay nó ra và đeo nhẫn “ hột soàn “ ấy vào .

- Á !!!... – nó đau khi Thái Phong cố gắng đeo chiếc nhẫn cho nó

- Há há ! giờ cô là vị hôn thê của tui

- Cậu điện à.... sao... á ! sao tháo không ra

- Tui cố tình mua chiếc nhỏ hơn tay cô đấy

- CÁI GÌ ?

- chứ mua vừa cô tháo ra được thì sao

- ôi trời ơi !.... CÓ THẬT LÀ CẬU ĐANG TỎ TÌNH TUI KHÔNG ĐẤY

nó quát tháo lên vì bực bội

- NHÌN THẾ MÀ KHÔNG BIẾT SAO ?

- TUI CHỈ THẤY CẬU ĐANG ÉP TUI THÔI

- CHỨ NẾU ĐỂ CÔ TỰ QUYẾT ĐỊNH THÌ ĐỜI NÀO TUI MỚI CƯỚI ĐƯỢC CÔ?

- CẬU !!!... ĐIÊN RỒI

~- Tuỳ cô ! muốn mắng muốn chữi gì cũng vậy thôi .... giờ thì cô không thay đổi được sự thật đâu. Có khi sau này cô còn phải cảm ơn tui nhiều đấy

- Đừng nói như kiểu cậu là ân nhân của tui!

- Không đúng sao ?... cô đang chần chừ , chưa thể đưa ra quyết định cụ thể... cũng như chưa chấm dứt được tình cảm với cậu ta....

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

- Cô quá cố chấp rồi ! hãy buông tay đi..........

Nó xoay mặt đi....

- Tui không muốn nghe nữa CẬU ĐI ĐI

- Cô tĩnh lại đi !!! .... mọi chuyện đã chấm dứt rồi... cô buồn cô khóc thì có thay đổi được gì , ....chi bằng tự bản thân kết thúc tất cả thì hơn

- Tui làm gì sai chứ !!! YÊU 1 NGƯỜI THÌ CÓ TỘI SAO ???........

Nó bật khóc trong dòng cảm xúc dâng trào đến tột cùng của sự đau khổ

- cÔ không sai ! ... cậu ta cũng không sai... điều duy nhất là cô đã đặc nhầm tình cảm vào 1 người không đáng để cô yêu

- Tui.....

Nó hoàn toàn mất bình tĩnh... mất điểm tựa....

- Tử Kỳ !!... hãy 1 lần.... nhìn tui đây !!...

-..... .....

- Người thật sự yêu cô là tui đây.... Chung Thái Phong này đây... chứ không phải là Phạm Trung Hiền cô hiểu không ?

....

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

Cuộc tỏ tình này được dàn dựng rất công phu với sự chuẩn bị của Thái Phong... và cả sự giúp đỡ của Thảo Yên

Vì thế cả quá trình ... cầu hôn này.... có mặt của cả Thảo Yên... và Trung Hiền

Điều mà không ngờ nhất.... Thảo Yên hoàn toàn không biết.... nó yêu Trung Hiền.... hoàn toàn không biết.... cho đến khi.... Thái Phong nói lúc này.... !!?

Chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo ?

Không khí trở nên nặng nề hơn... cả trong... và ngoài sân khấu ...

- Tui biết là mình phải từ bỏ... nhưng... khó lắm... khó lắm... cậu biết không ?- nó nói trong tiếng sục sùi và nước mắt chảy ròng rã hai bên đôi má

Thái Phong đẩy nhẹ đầu nó gục vào lòng mình.... nhẹ nhàng an ủi

- Cô còn có tui mà !... hãy để tui là người bảo vệ cho cô !.... là người yêu thương và chăm sóc cho cô !

Nó rất đau lòng... nó biết ngày mai Trung Hiền sẽ đám cưới cùng Thảo Yên... nó không thể vì cái tình yêu ích kỉ của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của người mình yêu.

Trong lòng nó rất mâu thuẫn ... trước mặt nó là một người đàn ông rất tốt , rất tài năng.... thậm chí nó không tìm ra được bất cứ nhược điễm nào trên con người này.... nhưng...

Nó thật sự... không biết có thể đem tất cả tấm lòng yêu thương dành cậu ấy được không trong khi nó biết rằng tình cảm nó dành cho Trung hiền... mãi mãi... rất khó kết thúc

Nó im lặng 1 lúc rất lâu..... rồi cũng ngước mắt lên nhìn thẳng tên đó...gạt đi nước mắt và bắt đầu nói :

- Thái Phong !

- Hả ?

- Tui thật sự rất KHÓ NUÔI đấy

- Hả ?

- Mỗi ngày phải dẫn tui đi SHOPPING và hằng tháng phải đi du lịch nước ngoài

- Hả ?

- Tui là người rất nóng tính và dễ dàng ĐÁNH ĐẬP người

- Hả ?

- Tiền thì tui chẳng biết tiết kiệm !

- Hả ?

- Tui rất ghét ai trái ý mình !!

- Hả ?

- Còn việc nhung nhớ... tui không bảo đảm là có mình cậu !

- Ha?

- Còn để ý đến cậu ... thì quả thật tui không chắc !

- Hả?

- Nhung nhớ tui hay không là tuỳ cậu

- Hả ?

- Chuyện.... cuối cùng cậu nói ( ngủ ).... thì có chắc là làm được không đấy !

- HẢ ?

- Sao lại có thái độ đó !

- Cô...cô đang làm cái gì vậy ?

Trừng mắt nhìn Thái Phong – TỪ HÔN ĐẤY !!!!

- KHÔNG THỂ NÀO !!!!

- Tui không đùa đâu !!

- Vậy...... là tui thất tình sao ? – Khuôn mặt đau khổ !

- Nhưng ........

- Hả ?

- ......tui sẽ cố gắng thay đổi !!.... vì cậu !

- Vậy là .... ?

Nó mĩm cười và gật đầu - ừm...

Ôi thôi Thái Phong cứ như trúng tà vui mừng khôn xiết , bế bỏng nó lên và xoay vòng như đang chúc mừng , vừa xoay vừa hét

- TỬ KỲ À ! TUI YÊU CÔ

Nước mắt nó rơi.... vì hạnh phúc ... hay là vì nó từ bỏ mọi thứ về hắn.....Ai biết trong lòng nó đang nghĩ gì ?.... tại sao lại chấp nhận Thái Phong ?.... lẽ nào... tình cảm bao năm qua nó dành cho Trung Hiền... giờ đã buông xuôi !!..... Có thật nó muốn bắt đầu lại với Thái Phong. ? Hay là vì nó nên làm vậy để hắn thật sự hạnh phúc ?

Có tiếng vỗ tay vang ra ở phía sau..... Thái Phong và nó nhìn lại....

- Chúc mừng nhé !!! – Thảo Yên bước đến chỗ tụi nó

Trung Hiền.... cũng chậm rãi bước tới....

Thái Phong thả nó xuống.... Nó không biết là Trung Hiền đứng sau nó... nó không nghĩ là cả cuộc cầu hôn này.... hắn đều nhìn nó... nó lại càng không nghĩ... hắn có thể bình tĩnh đến mức như thế !!...... Đau lắm !!!.... dù nó đang trong hoàn cảnh đáng ra rất hạnh phúc... nhưng nước mắt nó rơi... thật sự là vì hắn... chứ hoàn toàn không phải vì Thái Phong.

- Trung Hiền à !!... anh ...cũng chúc mừng họ đi !

Đôi môi mấp máy... muốn nói... nhưng rất khó... chỉ là 2 từ ... chúc mừng... tại sao... lại khó thế..... Hắn bặm môi.... ngước nhìn nó... 1 đôi mắt của sự thất vọng... nó hiểu chứ !!... nó đã sai khi nghĩ hắn hoàn toàn không có cảm giác.... thực sự.... với quyết định này... cả nó.... cả hắn.... cả Thảo Yên...và giờ là cả Thái Phong.... đều đang bị lừa dối ....

Tiếng nói khàn khàn... và ngập ngừng của Trung Hiền cũng cất lên : -Chúc mừng

Cả không gian bây giờ... rất khó diễn tả !

Điều hắn sợ nhất !... giờ đã xãy ra...

nó... đã là của người khác...

nó... đã bỏ rơi hắn...

và nó... đã chính tay... bóp nát trái tim hắn...

Hắn đâu biết... nó làm thế... là vì hắn.... vì người nó yêu... vì Trung Hiền toàn diện trong mắt nó... vì tình cảm của nó.... vì hạnh phúc của Trung Hiền.... Nó đã chấp nhận... từ bỏ. Đã 7 năm... tình yêu nó dành cho hắn... đã 7 năm.... Quá dài cho 1 cuộc tình đơn phương... tình cảm chưa được đền đáp... thì... đã phải dập tắt... Đó là cái kết cho nó phải không ?... bài học cho 1 con ngốc yêu 1 người đáng ra không nên yêu....

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

Đã gần 11 giờ khuya... nhưng cả 3 căn phòng đều sáng đèn....

- Em sẽ không trách anh !... nếu như anh nói cho em biết... Tử Kỳ chỉ yêu anh đơn phương... anh hoàn toàn không có cảm giác gì với cô ấy !

- Anh..

- Anh yêu Tử Kỳ ?ANH NÓI ĐI !

- .... .... .... Chỉ là nhất thời ... anh... anh quả thật có cảm giác với cô ấy.... nhưng

- Trước ngày cưới... anh nói với em là anh yêu người con gái khác !!!.... ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ ?????????????

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi ! em nghĩ sớm đi....

Sự chần chừ và sự thay đổi sắc mặc của Trung Hiền... đã đủ để Thảo Yên hiểu.... tình cảm nó dành cho Trung Hiền... giờ không còn là đơn phương nữa....

Thảo Yên cười lớn.... cười trong vô thức... cười trong sự đau đớn của tâm hồn.... cười vì sự thay đổi đến đáng sợ của vị hôn phu sắp của mình..... Đáng thương lắm phải không !!.... Thảo Yên như điên lên.... loạn hết cả đầu..... nhưng vì cô ấy yêu hắn nên...

- Coi như .... em chưa hỏi anh gì hết !!... coi như cả tối hôm nay chưa xãy ra gì hết.... tụi mình vẫn sẽ đám cưới... anh vẫn sẽ yêu em như trước... Và... chúng mình sẽ rất hạnh phúc. Nếu có thể... em muốn ra nước ngoài định cư... chúng ta sẽ có cuộc sống vui vẻ ở đấy... không quay về đây nữa được không anh.

- Em bình tĩnh lại đi – Trung Hiền giữ chặt tay nhỏ lại

- Anh à !... có phải là em đã hiểu lầm anh không.... Anh yêu mỗi mình em thôi mà... anh hứa là suốt đời này chỉ có mỗi mình em thôi... anh... không nói dối đấy chứ !!!

- Thảo Yên à !... em nghe anh nói đây ...

- Em... em không muốn nghe.... EM KHÔNG MUỐN NGHE.... mai chúng mình sẽ đám cưới.... anh sẽ là chồng của em.... không ai có thể cướp anh từ tay em được hết.... mãi mãi không bao giờ có chuyện đó xãy ra.... Trung Hiền à.... đừng bao giờ xa em hết....

Trung Hiềm ôm chặt Thảo Yên vào người.... 1 cái ôm.... chắc chắn cho việc...

- Anh sẽ không bao giờ làm em khóc....

Mọi việc từ sớm đã nên chấm dứt... là vì quá mù quáng... vì quá cố chấp... biết sai nhưng cố lao vào.... chấp nhận cuộc chơi đó.... giờ thì... hắn đã làm tổn thương.... cả 2 cô gái. Hắn không thể sai lại càng thêm sai nữa.... phải tỉnh lại và làm những gì nên làm....

- “ Mình đã chọn Thảo Yên... kết hôn với cô ấy cũng là do mình quyết định.... từ trước đến giờ.... Từ Kỳ chỉ là bạn của mình.... vì quá thân nên mình đã lầm tưỡng tình bạn là tình yêu.... và mình nên kết thúc nó.... tốt nhất là như thế “

Cái tên đại ngốc Trung Hiền đó thật là.... có tình bạn nào mà khi người ta đi chung với người khác lại tức giận... tình bạn nào thấy người ta trong tay người khác lại đau.... tình bạn nào khi buộc phải lựa chọn người yêu và người ta thì... lại phân vân nhiều đến thế... tình bạn nào mà khi tối ngày không nhớ người yêu mà toàn nhớ người ta ?.....

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

Phòng của nó....

- Vốn dĩ ... bản thân chỉ muốn 1 lần hắn quay lại nhìn mình.... 1 lần rung động... 1 lần thật sự yêu mình.... thì mình đã mãng nguyện lắm rồi. Sao mình lại có thể mơ tưởng rằng... cậu ấy mãi mãi thuộc về mình chứ !!!..... Mình đã sai khi quay lại tìm cậu ấy... đã sai khi yêu cậu ấy... đã sai ngay từ khi bắt đầu.... mình thật sự là cái hố đen của vũ trụ.... chính mình... đã phá huỷ hạnh phúc của Thảo Yên... chính mình đã làm hại Trung Hiền... và chính mình đã lừa dối Thái Phong.... Mọi tội lỗi hoàn toàn là do sự cố chấp và ngu mụi của bản thân mình..... và mình phải là người chấm dứt mọi chuyện này.... quên cậu ta đi... và hãy thử 1 lần... nhìn Thái Phong... gióng như mình mong cậu ta quay lại nhìn mình.... có lẽ... sẽ tốt hơn

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

Phòng Thái PHong....

- Ôi Tử Kỳ yêu quý !!.... hớ hớ ! mình sợ mình ngủ không được mất.... ôi mình sắp có bạn gái rồi...à mà không là VỢ mới đúng... há há !... ôi ! mình yêu cuộc đời này quá đi thôi.... lalalal lá !!!

Cả 1 đêm như thế đó... lời thoại cứ lập đi lập lại... ngoại trừ động tác phụ hoạ cho lời thoại có chút thay đổi... hết nhãy trên giường lại lăn xuống đất...xong thì vào tollét róng như bò hú.... đúng là yêu thì làm người ta ĐIÊN mà....

Nó không biết... trong mắt Thái Phong... nó là cả 1 thế giới !!... là cả 1 hành tinh... là con tim đang đập loạn xạ trong tên đó.

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

SÁng hôm sau ( ngày thứ 7 cuối cùng )

Thái Phong RẠNG RỠ đứng cạnh xe kêu gọi mọi người

- Mọi người chuẩn bị xong chưa !?

Thảo Yên bước xuống cùng với Trung Hiền

- Trong cậu tươi tỉnh thật đấy....

- Hố hố !... lộ cả ra mặt sao !!... thật ngại quá... mình vui quá ấy mà – Thái PHong cười hí như ngựa

- Về thôi !! còn phải chuẩn bị nữa

Nó rồi Trung Hiền bước đến xe mình và đặc vali vào cóp xe

- CHƯA ! – Thái Phong gào lên

- Chuyện gì ?

- Tử Kỳ của tui chưa xuống ! Hai người đi trước đi

Không phải chỉ 1 người là Thái Phong quan tâm... và thực sự hắn cũng... muốn ở lại đợi... nhưng

- Cậu đợi đi ! Tôi đi trước !

Hắn mở cửa vào xe , Thảo Yên cũng nhanh chóng tạm biệt và bước vào

Xe hắn grườm máy... chuẩn bị xuất phát...

- Tử Kỳ !!!! bên này bên này....

Thái Phong nhảy cẩn lên vì vui mừng hò reo khi nhìn thấy nó bước ra từ khách sạn ...

Trung Hiền trong xe... cũng vô tình quay nhìn nó..... Thảo Yên... tỏ thái độ không vui... hắn biết và điều hắn cần làm là.... đạp ga và chạy đi

Nó nhìn theo chiếc xe của hắn.... rồi xoay đi... cáu gắt với Thái Phong

- Cậu đâu cần la lớn thế ! cậu sợ tui không biết đường đi à ?

- ..... Ôi trời ! tui lo cho cô mà cô nói thế à !!

- Mặc xác tui

Nó lôi xềnh xệch cái vali của mình đi, mặc kệ cái ánh mắt khó hĩu và bực bội của Thái Phong đang dáng dí vào nó

- Đứng đó làm gì ! lái xe đi chứ !! – nó quay lại quát

- Được.. được !!

Thái Phong cười tươi đỡ vali cho nó và mời nó vào xe

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

Xe Trung Hiền....

- Mọi thứ đang được chuẩn bị.... chiều này... lễ cưới sẽ bắt đầu !

- .....” Rốt cuộc mình nên làm gì đây ?”

- Em đã đặc 1 bộ lễ phục rất đẹp cho 2 đứa mình

- ... .” quá bất ngờ.... quá đột ngột.... mình đã hết sự lựa chọn ....””

- Em còn mời rất nhiều bạn bè và người thân ! chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm

- .... “ Tử Kỳ cô ấy.... đang nghĩ gì lúc này....

- Anh !.... anh có nghe em nói không

Hắn giật mình .... vì đầu hắn lúc này đang suy nghĩ điều khác

- Hả ?.... anh... anh đang nghe

- Anh... không hài lòng sao?

- ... sao em lại hỏi như vậy ?

- Không !... không có gì

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

Xe Thái Phong....

- Này !!....

- “ Mình... mình sẽ làm gì đây.... chỉ vài giờ nữa... đám cưới sẽ bắt đầu... “

- NÀY !!!!

- “ Kết thúc.... thật sự... là kết thúc ? “

- Way !!!! ....- Thái Phong gõ đầu nó cái CỐP

- Á !!!

- Suy nghĩ gì thế ?

- Đau biết không !!!

- Xin lỗi !! Tui gọi mà cô cứ im lặng

- Thì... từ từ - nó quạu

- EM YÊU !

- CÁI GÌ ?

- Thế đấy !! gọi EM YÊU thì nghe gọi NÀY NÀY ! thì làm lơ.... CÔ ĐÚNG LÀ – chọc nó

- Tui đánh người thật đấy..- nó lườm Thái Phong

- Thôi thôi ! tui đang lái xe đấy .... mưu sát chồng sắp cưới tội nặng lắm á !

- Azzz ! THẬT LÀ ....

- Đừng suy nghĩ về cậu ta nữa... cô còn phải sống mà... vui vẻ mà dự đám cưới của họ đi

nắm lấy tay nó... - .... ... ...

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

Chiều hôm đó !

Tại địa điễm diễn ra lễ cưới....

Thảo Yên đang ngồi trong phòng trang điểm.... Cách li hoàn toàn với Chú Rễ

Nó.... đã không biết chuẫn bị tinh thần thế nào để đón nhận cái lễ kết hôn này..... nó như rơi vào tình trạng khủng hoản trầm trọng.... lễ cưới... chính là cây kéo cắt đứt mọi tình cả của nó dành cho hắn.... là con dao đâm nát trái tim nó... là cơn bão cuốn hắn đi mãi mãi không thể nào trở về với nó.... và là ngọn lửa ...đốt đi mọi cơ hội của nó....

Có phải ... đó là tất cả ?... kết thúc cho chuyện tình của nó !!

Chưa đâu... vì cái thực sự nó có được... còn quý hơn là việc nó có được hắn....

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

Nó chỉ muốn đến gặp Thảo Yên.... để 1 lời giải thích tất cả... giúp cho hắn có thể vui vẻ mà đến với cô ấy..... Thực sự nó hoàn toàn không muốn tham dự lễ cưới này... quá nặng nề... quá to tát....

CẠCH !!... cánh cữa từ từ hé ra.... người trước mặt nó... không phải là Thảo Yên.... mà là hắn

Hai đôi mắt nhìn nhau ... như muốn nói rất nhiều điều... còn nhiều thứ muốn thổ lộ lắm... nhưng... nó biết nếu càng như thế... lại càng khó dứt bỏ... nó xoay đi và đóng cửa lại

Nhưng cánh cửa ấy... đã không thể khép lại... Hắn chạy đến... giữ lấy tay nó

- Nói chuyện đi !

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

Phòng chờ của Chú rễ

Không gian không phải lớn ... nhưng thực sự rất khó để biết rằng chuyện gì sẽ xãy ra

- Tử Kỳ !!

- .... .. ... Chúc mừng Hiền nha !! hôm nay Hiền đám cưới mà

- Đó không phải là chuyện Hiền muốn nói

- Sau khi cưới thì nhớ sống cho tốt !

- Tử Kỳ

- Phải yêu thương Thảo Yên thật nhiều... cô ấy là 1 cô gái tốt !

- .... Nghe Hiền nói !!

- Không cần đâu !!... Kỳ ... không sao hết !... là Kỳ yêu đơn phương ... hoàn toàn không liên quan gì Hiền cả.... Hiền đừng cảm thấy có lỗi hay áy náy gì cả... cứ sống thật tốt là được rồi

Nó đang cố gắng nguỵ biện cho bản thân mình... lòng nó còn hơn bị dao cắt.... đau lắm !

- Lúc trước là vậy.... nhưng giờ thì không phải như thế !

Nó.. nhìn hắn với đôi mắt ướt lệ .... bàn hoàn trước câu nói của hắn

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

- Kỳ.... ở đây trong Hiền !!!

Hắn nắm lấy tay nó... đặc vào trong tim mình....

Phút giây đó... nó như muốn nghẹn thở... hạnh phúc đến muốn khóc... vui đến muốn hét lên thật to.... Nhưng... còn có ích gì chứ !!

Nó nhìn hắn.... nhìn rất lâu... khoảnh khắc ấy... không gian như dừng hẵn lại... chỉ có nó... và hắn

LẦn đầu tiên.... nó thấy hắn khóc.... đôi mắt ấy... đang khóc vì nó... con người ấy... đang thật lòng yêu nó.... Nó mĩm cười mãn nguyện

- Như thế là đủ rồi !!

- ... ....

- Kỳ...

Hắn lau nước mắt trên mi nó....

- Trong lòng Hiền... có Kỳ.... thế là quá đủ rồi.... Kỳ không mong gì hơn nữa

- Kỳ ngốc quá !

- Sống thật tốt nhé Trung Hiền....

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

- Tình yêu đó... Kỳ đã giữ được rồi... Mãi mãi... ở trong đây !! – nó dùng tay đặc lên tim mình

Chính hắn cũng cảm nhận được sự chân thành và mãn nguyện của nó.... đối với nó... hạnh phúc... là khi nhìn thấy người mình yêu mĩm cười vui vẻ.... Và hãy hãy để tình cảm ấy chôn vùi nơi biển sâu... để mãi mãi chôn kín không bao giờ lật lại....

Nụ hôn..... thật sự của nó đã chính thức được mở

Hắn hôn nó.... nhẹ nhàng như cơn gió... chân thành và mọc mạc......

..... hạnh phúc thật sự.... là chính lúc này đây........ đây mới chính là cái kết nó thật sự cần..... Hắn... đã mãi mãi... là của nó... Mãi mãi tình yêu ấy...trái tim ấy.... ít nhất 1 lần thuộc về nó... !

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

Tại lễ đường.....

Không khí náo nhiệt hẵn lên.... chỉ vài phút nữa thôi thì lễ cưới sẽ tiến hành...

TÈN...TENG TA REN.... TÈN TÉN TÀ REN.... tiếng nhạc piano trong tiệc cưới vang lên... cô dâu khoác tay cha mình... từ từ bước trên thảm đỏ đến chỗ chú rễ.... tiếng vỗ tay... tiếng hò reo.. . tiếng chúc mừng... lần lượt vang lên.... Trong sự vui mừng và hạnh phúc khôn xiết của Thảo Yên... nó và cả Thái Phong... giờ là Trung Hiền.... đã tìm đến 1 cái kết..... hoàn toàn xứng đáng.

Người hạnh phúc lúc này không phải Thảo Yên... mà là nó... người thực sự... có được tình cảm từ người con trai này.... là nó... Lý Tử Kỳ

- Ta tuyên bố.... 2 con là vợ chồng.....

Bó hoa trên tay Thảo Yên được tung ra.... và người may mắn chụp được ... chính là nó...!!

Và... điều đó... có nghĩa... cô dâu tiếp theo sẽ là Lý Tử Kỳ ....

Thì đương nhiên....

Trung Hiền đã cưới Thảo Yên....

1 tháng sau... nó và Thái Phong cũng bắt đầu kết hôn.....

Dù chú rễ nó muốn không phải là tên đó.... nhưng tình cảm nó có được ... còn quý giá và xứng đáng hơn nhiều so với việc tranh giành và níu kéo tình cảm ấy....

Nó đã làm đúng... đã làm được... và.... trong tim hắn.... đã có chỗ dành cho nó !

Bạn có nghĩ là.... cuộc sống hôn nhân sau này của hắn.... và cuộc sống hôn nhân của nó.... sẽ như những gì họ mong đợi.... !!! Mọi chuyện đã thực sự kết thúc ?.... hay lại càng càng có nhiều điều đáng phải bàn đến.... sau đó !?

Nếu các bạn vẫn còn thích câu chuyện này... thích Trung Hiền, Thích nó.... thích Thái Phong.... và thích Thảo Yên.... thì....

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu*