Định Mệnh Của Đời Nhau

Table of Contents

# Định Mệnh Của Đời Nhau

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Truyện xoay quanh những nhân vật:Hoàng Thiên Anh: Là con gái cưng của chủ tập đoàn Hoàng lớn nhất thế giới. Khi còn bé thì ngoan ngoãn,hiền lành nhưng sau vụ việc xảy ra cách đây 5 năm đã thay đổi 180 độ. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/dinh-menh-cua-doi-nhau*

## 1. Chương 1

Ở Mỹ,lâu đài nhà họ Hoàng:

-Áááááááááááááááááá……….-Min

-Con ko lấy chồng đâu!-Chin

-Người có lẽ bị ảnh hưởng lớn nhất có lẽ là Rin,nó chưa qua khỏi cú sốc 5 năm trước mà papa!-Lin lo lắng nói.

-………-Rin chỉ lẳng lặng như bức tượng ngồi nghe.

-Ta biết nhưng nó cũng phải sớm tiếp nhận thôi,với cả hôn ước đã đc quyết định,ta ko thể làm trái đc.-papa Rin nói 1 cách khổ sở.

- 6 tháng nữa các con tổ chức lễ cưới,trong thời gian đó muốn làm ji thì làm.-Mama Myn tiếp lời

-Nhưng…-Cả 4 cô đồng thanh

-Ko nhưng nhị ji hết,mai lên máy bay về Anh Quốc!-Tất cả papa,mama đồng thanh.

-Vâng!-Cả 4 cô ra sức hét lên.Làm “thủng màng nhĩ” các bậc”phụ huynh” của chúng ta.

## 2. Chương 2

Nói xong,các cô hậm hực lên phòng,chưa đầy 20s sau:

-HuHu,sao số tôi khổ thế nhở!-Min

-M tưởng t khá hơn m lắm à?-Chin

-Thôi chấp nhận đi,định mệnh nó như thế rồi!-Lin

-Hừm,t thấy papa nói cũng có lý,có lẽ khi cưới xong t se quên đc vụ việc đấy.-Rin

Thế là 4 cô ngồi buôn đến 12h mới chịu đi ngủ

\*\*\*

Tại sân bay:

-Các con đi mạnh khỏe nha!-Các mama sụt sùi

-vâng,mama cũng thế nhá!

-Papa đã cho chuyển trường cho các con ùi đó!

-Trường ji thế ạ?

-Night,trường dành cho quý tộc đó!

-Ô,thế papa giả tên cho con nhá,con mún dấu thân phận.-Mắt long lanh

-Tại sao?

-Vì làm thế hơi phô trương,đầy đứa mún làm bạn con vì cái thân phận đấy.

-Hừm,đc rồi.Ta sẽ cho làm như thế.Chúc may mắn các con.

-Vâng,bb mama,papa.Iu mọi ng` nhìu ném

Màn chia tay cảm động chấm dứt,các cô lên máy bay tiếp tục cuộc hành trình của mình.

\*\*\*

5h sau

Trong cái sân bay nhỏ bé,người ta nhìn thấy 4 tiểu thư xinh đẹp đang phải nặng nhọc cầm 5,6 cái túi xách,đám vệ sĩ ở dưới còn khổ hơn,ai cũng vác theo 7,8 cái valy to đùng(nhìu đồ thế này,mà còn ham shopping lém đóa)

Ngó quanh,chợt mắt Lin sáng lên:

-Kia rồi bọn m ơi!

3 cô kia giật mình ,nhìn theo hướng con bạn chỉ thì thấy tấm bảng in chữ to lù lù:"Hoàng Thiên Anh,con gái chủ tập đoàn Hoàng lớn nhất thế giới"

Cùng chung một suy nghĩ:"Phô trương quá!",các cô cùng đám vệ sĩ đi về phía một người đàn ông đã đứng tuổi,Min hỏi:

-Bác là quản gia Dương?

-Dạ vâng,mời các tiểu thư lên xe!-Vừa nói ông vừa chỉ về phía chiếc xe limo ở ngoài và...1 đám Paparazzi đang "mỉm cười" chờ sẵn họ ở ngoài.

-Ặc,ji mà đông thế!-Mặt Rin méo xệch

-Xin thứ lỗi cho sự xơ xuất này,mong tiểu thư thông cảm!

-Thôi m ơi,chấp nhận đi!

Thế là họ cùng nhau tren trúc giữa biển người,cuối cùng cũng lên đc chiếc xe yêu dấu.Mệt mỏi,ai cũng nằm lăn xuống ghế mà ngủ(chỉ có 4 tiểu thư nhà ta thui ná)

## 3. Chương 3

-Tiểu thư,tiểu thư,dậy đi ạ!

-mama ơi!Cho con ngủ thêm 5' lữa!đi mờ-Cả 4 mắt nhắm,mắt mở đồng thanh

-TIỂU THƯ,ĐẾN NƠI RỒI!-Ông quản gia bực mình hét lên(dám bảo ông là mama)

-A hả,đến rồi à!-Rin giật mình thức giấc

-Dậy đi bọn mày,muốn ngủ trên xe hay trên giường hả?

-Hơ...hơ...trên xe.-3 cô kia trả lời đại

-Ừ được rồi.Kệ bọn m vậy.-Rin nói rồi xuống xe,ko quên dặn:

-Này,nhớ mang hết hành lý lên phòng tôi nhá!

Lúc này,mấy tiểu thư ham ngủ kia mới tỉnh:

-Ô,chờ t với chứ!-Rồi 3 chân 4 cẳng chạy theo con bạn

\*\*\*

Tối hôm đó,đang ngồi ăn cơm Lin lên tiếng:

-Bọn m ơi,nếu giấu thân phận rồi thì giấu lun mặt đi?

-Ờ phải ha!

-Vậy mai thi xem ai hóa trang mình xấu nhất nhá

-Ý kiến hay

\*\*\*

Sáng hôm ngày nhập học:

-T hóa trang xong ùi đó!Bọn m xong chưa?-Cả 4 cô đồng thanh

-Áááááááááááááááá!-(đồng thanh tập 2)

Làm cho cả căn biệt thự rung chuyển

-MAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-(1 lần nữa)

Thì ra 3 cô gái vừa bước ra khỏi phòng mình đã gặp ngay Rin đang đợi ở ngoài với...khuôn mặt...thường ngày cô xinh bao nhiêu giờ đây xấu hơn bấy nhiu(Xấu lắm ý)với mái tóc bù xù,cặp kính dày 0 độ,làn da giờ đã trở nên đen ngăm ngăm khác hẳn với vẻ đẹp hồng hào,mịn màng bấy lâu nay và hàm răng niềng đen cô trông như con điên trốn trại.

-T chịu thua m đấy,ji mà trông như ma á!

-òm,có cần phải thế ko?

-Cần chứ,hehe,vậy là t thắng!Mà bọn m cũng như ma ko kém t đâu!

-Thôi lạy mẹ,các mẹ ko đi học là trễ giờ,lúc đấy thì "vui hết biết"!-Kin nhìn con bạn mà bùn cười.

-òm,mà đi = ji giờ?

-ừ nhỉ, thế mà ko nghĩ ra?

-A,đi xe đạp!-Chin reo lên

3 cô kia té "rầm"

Vậy là tiểu thư danh giá nhà ta phải chịu "cực hình" đạp xe đến trường

Đang đi thì "Kitsttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt"

## 4. Chương 4

“kittttttttttttttt”

-Ai da cái chân iu dấu của tui!-Kin suýt xoa

-Mắt các anh bị đui hả?-Mặc dù bị thương nhưng Rin vẫn cố hét.

-Mau ra đây xin lỗi cho tôi!-Lin nhìn thấy đứa bạn như vậy cũng gào lên

Thì ra lúc đang đi 2 chiếc xe của 2 tiểu thư Rin,Kin iu dấu bị đâm sầm vào 2 chiếc xe hơi khác,giờ nó đang nằm chỏng trơ giữa đường,chẳng khác ji đống sắt vụn.

-Cô nói mắt ai đui hả?-Chàng trai bực tức

-Thôi Ren ơi, m chấp làm ji mấy em nhà quê đó!M bít cách giải quyết mà.

Nói xong người có tên là Ren cười nhạt rùi ném xuống đường mấy tờ tiền 10 triệu(em tự bịa đóa)

-Đồ…đồ sĩ diện.-Kin tức hét lên trước khi 2 chàng trai kia phóng vụt đi cùng 2 chiếc xe nữa(cũng xịn lém đóa)

-M có sao ko,để t đưa vào viện nhá!-Chin lo lắng nói

-Thôi đành cố đi lết về trường vậy,buổi đầu tiên vắng mặt là ko hay đâu.-Kin nhăn mặt

-Ừa,mà bọn m có thấy ko?2 thằng kia mặc đồng phục trường mình đóa.Gắng đến phòng y tế đi.-Rin ôm lấy cánh tay chảy đầm đìa máu của mình vớ lấy mấy tờ tiền.

-Hơ,mày nhặt cái thứ ấy làm ji?-Lin ngạc nhin

-Có việc mới nhặt.-Rin đáp gọn lỏn

\*\*\*

Trạm Y Tế trường

-Băng bó hộ tôi cái!

-Xấu mà kiêu,bọn trẻ bây giờ thật là…Đó là suy nghĩ của bà y tế.

-Để tôi lấy thuốc.

4 nàng chả nói ji chỉ lẳng lặng nằm xuống mấy cái giường thân yêu đánh một giấc.

Tỉnh dậy,Rin thấy mình và con bạn đã đc băng bó vết thương lại rồi thì gọi mấy đứa dậy:

-Bọn m định ngủ đến bao h ,có đi gặp ông lão ấy ko?

-Ơ, à có,dậy đây.-Cả 3 cô thức giấc.

\*\*\*

“cốc,cốc,cốc”

-Vào đi!

“cạch”

-Trời!Sao các tiểu thư lại bị thế này?

-Lớp tôi học là lớp nào?

-A dạ lớp 11A1 khu VIP

-Được rồi,ông nhớ ko cho ai biết thân phận thật sự của tôi đó,ko thì…tự bít.-Trước khi cửa khép lại,Chin nói ột câu làm ông thầy hiệu trưởng đổ cả mồ hôi hột.

\*\*\*

-Xin giới thiệu với các em,hôm nay chúc ta vinh dự đón chào 4 học sinh mới!-Bà cô đập bàn hét lên với cái lớp ầm ĩ này.

Hiệu quả ngay, ai cũng im phăng phắc.

-Các em vào đi!

Sau khi đi vào,ai cũng nhìn 4 nàng như thể người ngoài hành tinh.Bắt đầu có những tiếng xì xầm,bàn tán:

-Ai mà xấu thế ko bít?

-Mà sao đc vào khu VIP nhỉ?

VV….VV

-Xin chào,mình là Nguyễn Thùy Linh,Lin

-Nguyễn Minh Trang,Chin

-Vũ Ngọc Bội,Kin

Hoàng Thiên Anh nhà ta ghét nói nhìu với người ngoài nên chả nói ji

-Còn em kia?Sao ko nói ji?-Bà cô lắm chuyện

-Chỗ tôi ngồi ở đâu?-Rin phán một câu lạnh băng

-A ở…kia.-Ko hỉu seo bà chủ nhiệm run như cầy sấy trước câu nói của Rin

Cả 4 nhìn về phía chỉ,đúng là đủ 4 chỗ ngồi cạnh nhau,nhưng ko ngờ trước “bàn tương lai” của Rin là 2 thằng đáng ghét.Đột nhiên,cô cười man rợ làm ai cũng lạnh cả xương sống.

Hồng hộc đi về phía đó Rin…

“RẦM”

## 5. Chương 5

“RẦM”

-Đứa nào?Đứa nào hả?

-Ôi ,mình là Nguyễn Thùy Dương,Rin,học sinh mới đó.Xin lỗi nha,mình lỡ chân đạp đổ bàn 2 người rồi.-Rin nói= giọng ngọt sớt

Còn ở trên bục giảng,Kin đang cười sặc sụa.

-Cô…Cô…

-VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI ANH ĐÂM PHẢI TRÊN ĐƯỜNG ĐÓ.NHỚ KO?-Rin gằn từng tiếng ,cười mỉa mai

-A hóa ra là mấy em nhà quê.Đúng là oan thì gia ngõ thì hẹp nhỉ!-Chàng trai bên cạnh cũng ko thua

-Hơ,đâm ng` ta còn ko xin lỗi lại còn sĩ.-Tiếng Kin vọng xuống

-Bạn tôi đã bồi thường rồi còn ji,nhà quê như cô nhìn thấy tiền là sáng mắt ra lắm cơ.-Anh ta lại phản bác

-Ô ý anh nói đống giấy vụn này à?-Rin giơ nắm tiền lên.

Xoẹt

Mấy tờ tiền đã đc Rin xé nát,ném lên ko trung.

-Cô…cô…-Ren ngỡ ngàng

-Tiền bẩn thỉu ấy tôi ko nhận.-Nói xong cô ngồi yên vị trên chiếc bàn của mình.3 đứa kia cũng ngồi xuống.Đứa thì lấy con Nokia hàng cũ kia rachơi(đang than phận nghèo mờ)đứa thì ngồi chăm chỉ chép bài còn Rin thì ngủ ngon lành

Thái độ ấy làm cho có người (anh Ren chứ ai) thắc mắc:”Chẳng phải cô ta mọt sách (Ô cho nói lại nhá!Chị nhà ta ăn chơi lắm!)sao lại nằm ngủ thế kia?”

Giờ ra chơi

-Xuống căn-tin đi mày.-3 đứa kia gọi con bạn mình dậy.

-Ừ đây đây!-ngáp ngắn ngáp dài thì…

“Lặng yên nghe con tim , với yêu thương nồng say như chơi vơi.Nếu như đây như là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này.Niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh, nghẹn ngào không nói lên lời…”

Điện thoại của Rin reo:

-Anô!

-Nô cái đầu m,ra đón anh đi!-Giọng đàn ông oang oang trên đt

-Ơ,anh về rùi à sớm thía,tưởng 2 năm lữa mà?

-Về sớm thì seo?thế m có ra đón ko hả?-Người con trai ấy hét lên vẻ mất kiên nhẫn.Làm Rin nhà ta phải để máy xa tận chục mét

-Hihi,cưng iu,bớt nóng,ra đón đây!-Nói xong cô tắt máy,ko cho đầu bên kia nói thêm ji nữa.

-Sao thế?

-Bọn m ra đón ổng Huy cùng t na!-Rin nói giọng ngọt hơn cả mía lùi,làm ai cũng dựng cả tóc gáy

-Thôi,bỏ ngay cái giọng ấy đi nhá,đi đón ổng t đi làm ji?

-Ơ ,thế bọn m có còn là em ổng nữa ko?T mách ổng ấy à nghen.-Rin cười gian

-Thôi thôi,t đi đc chưa?

-Hehe

Đang bước đến phía cửa thì có 4 chàng trai đâu ra chặn đường:

-Cô em nhà quê mà cũng dùng Iphone cơ đấy!-Ren giễu cợt

Bây giờ mới nhận ra,cô chưa đổi đt.

-Ơ thôi chết,à…mà có liên quan ji đến “mắt đui” không?

-Cô…

-Thui ,tôi còn nhỏ tuổi,chưa mún làm cô của anh đâu!Tránh ra cho tôi đi!-Nói xong Rin với 3 đứa kia đi thẳng

-Hừ,đợi đấy.

Mình giới thiệu chút na:

Sau đây là nhóm “tứ đại gia”:

Âu Hoàng Phong:Cậu ấm con nhà chủ tịch tập đoàn họ Âu lớn thứ 2 thế giới,thần đồng cúp tiết , play boy chính hảng , ( 2 đứa Rin với thằng này hợp nhau , mai mốt yêu nhau là thành cặp đôi double play ) , quậy với hổ báo không-ai-đỡ-nổi.Là hot boy, cao 1m85 ... chơi thể thao cực chuẩn , nhảy hiphop cực vip ... là đại ca , nắm đầu nguyên cái trường. Thằng này thì hơi phức tạp ... nói chung thì cũng là dạng thích lăng nhăng á.Cưa gái cực chuẩn,thay bồ như thay áo.IQ 485,biệt danh là Ren

Dương Hiểu Minh:Cậu chủ tập đoàn họ Dương.Play boy à nha,quậy phá,cũng là hot boy,cao 1m80…Cưa gái cực chuẩn(giống thằng bạn à nghen)thay bồ như thay áo.IQ 475.Biệt danh: Ken

Hạ Phi Vũ: là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á nổi tiếng về kinh doanh bất động sản, đẹp trai, play boy,IQ 490.Vui vẻ,hòa đồng,có nụ cười chết người.(Nhưng hầu như chả bao giờ cười).Biệt danh là Wen

Trần Phi Long:Rất thông minh và là thiên tài trong mắt mọi người.Kô muốn cung phụng cũng như cúi đầu trước ai. Cậu nhóc rất ghét những thứ như vậy ! Tính cách kiêu ngạo và ít nói.Cậu ấm con nhà tỉ phú giàu gần bằng với Chin.Có biệt danh là Ben.

4 cậu chơi thân từ nhỏ,là bạn nối khố của nhau.

Còn đây là nhân vật phụ:

Hoàng Thiên Huy: Đại thiểu gia nhà họ Hoàng,là anh em song sinh của Rin(ảnh ko giống nhau đâu,tuy là song sinh), đẹp trai và cao ráo.Nhưng khác hẳn với vẻ lạnh lùng của em gái,anh lại mang 1 vẻ đẹp khiến ai cũng phải nể ,mái tóc vàng nhạt trông rất đẹp, và phía bên tai trái của anh luôn luôn có 1 chiếc bông tai màu trắng và màu ngọc bích.Play boy chính hiệu nghen(ko kém em gái đâu)mai sau về nước làm đại ca trường Night.Tính tình thì ko đỡ đc,lúc thì “giông bão ầm ầm”,hiếm khi”trời nắng chói chang”.Thương em gái nhứt quả đất,IQ 495,biệt danh là Run.

Lệ Hồng Tuyết:Tiểu thư nhà tài phiệt.Cũng là play girl,tính tình giống bà Lin.Xinh đẹp à nha.Bạn của 3 bà kia nhưng phải chia tay đi du học 4 năm trước.IQ 488,biệt danh là Qin

Vào truyện thui:

Tại sân bay

-Ui nhớ anh ghê ha!-Kin chạy đến ồm chầm người con trai ăn mặc trông rất bảnh, mái tóc vàng nhạt trông rất đẹp, và phía bên tai trái của anh có 1 chiếc bông tai màu trắng và màu ngọc bích.

-Ơ…cô là ai?

-Hơ…anh ko nhận ra em à?-Rin sững người(đang hóa trang mờ)

-Khiếp,người đâu mà xấu như ma ý!Tôi có quen bít ji cô đâu!-Chàng trai gắt gỏng

Chin lôi chiếc Iphone xịn ra bấm 1 dãy số.

“Reng,reng,reng”(đt của chàng trai ấy đổ chuông)

-Alô

-LÔ CÁI ĐẦU ANH Ý,EM GÁI MÌNH MÀ CŨNG KO NHẬN RA!-Hét lên

-Ơ,hóa ra là các em à?Sao phải làm xấu khuôn mặt xinh đẹp thế kia?

-Hi hi,bọn em hóa trang.

-…Đợt này,anh về hẳn à?

-Ừ,học hết qua trình bên đấy rồi,giờ học bên này.Cho nên mới đc về sớm chứ.

-Vậy hả?Qua trường em quậy nhá!Hehe,tiện thể anh giải quyết luôn cái thằng “sĩ diện” với “mắt đui” hộ em cái.

-Ô ai làm ji đắc tội với 4 cô tiểu thư nhà ta đây nhỉ?

-Cái anh này…

-Thôi,về nhà đi.Ở đây chết mệt.-Nếu ko có Rin can ngăn thì mấy ông bà 8 đến sáng cũng chả hết chuyện.

\*\*\*

Biệt thự nhà họ Âu:

-Chết tiêt!Bọn nó là đứa nào mà hỗn thế nhỉ?ko coi ai ra ji!-Vừa mới về nhà mặt 2 chàng công tử nhà ta cứ hằm hằm.

-Thôi!Giờ phải tính kế bày mưu diệt bọn nó đi.

-Ừ phải,à,mà hôm nay,thằng Huy nó về nước đấy!Mai nó sẽ nhập học.

-Vậy hả?He he,chỉ cần 1 mình nó ra tay 4 con kia sống cũng ko bằng chết!

-M ơi,nghe nói cái thằng ấy nó còn 1 đứa em sinh đôi nữa đấy.Sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ?

-Thì mai tiện thể đến thăm nó rồi gặp!

-Ừ,xuống ăn cơm đi.

## 6. Chương 6

Buổi tối,sau khi bỏ lớp hóa trang,4 đứa nó tắm rửa,ăn cơm.Cả 5 anh em vui vẻ trò chuyện.Sau đó,ai về phòng người nấy làm việc riêng xong đi ngủ(kể ngắn gọn thui,chứ buổi tối của bọn nó chả có ji đặc biệt)

\*\*\*

Sáng hôm sau,Rin dậy thật sớm,thả mình đi dạo trên con đường vắng hoe.Gió thổi bay mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời của cô.Đôi mắt ngấn lệ trong suốt như pha lê.Nhìn phía chân trời,cô khẽ mỉm cười(nụ cười này hiếm à nha):

-Giờ anh đang làm ji nhỉ?

Chiếc váy cô mặc trắng tinh khiết,dáng người mảnh mai của cô,khiến người ta cũng tưởng rằng chỉ cần một làn gió nhẹ,cô sẽ bay đi mất.

-Hazz,về thôi!-Rin tự nhủ với mình

\*\*\*

-Rin à m đi đâu thế?Lại đây ăn sáng còn đi học.-Lin thấy cô vẫy vẫy tay.

-Ừ t đến đây.

-M khóc đấy à?

-…-Rin ko nói ji,chỉ mỉm cười nhẹ

-T đã bảo m quên đi rồi mà,anh ấy thấy m như vậy cũng ko vui đâu.

-Thôi ăn đi,nói nhiều thế!

Sau khi chén no xong,Rin chạy lên nhà thay bộ đồng phục,hóa trang.

Còn Run phải trở thành “tài xế bất đắc dĩ” đưa 4 cô em gái”ngoan hiền” của mình đến trường.Trên đường đi ai cũng phải đứng tim nhường lối cho chiếc xe hơi màu đỏ bóng loáng,lao vụt đi trong gió.

\*\*\*

Trước cổng trường

-A,m ơi thằng Run đến rồi kìa!-1đứa con trai trong nhóm “tứ đại gia” chỉ phía chiếc xe.

Sau khi đỗ lại,5 người từ trong xe bước ra.

-Ô la la,bọn m cũng biết đợi t cơ đấy?-Run cười

-Anh/mày là ji của bọn nó thế?-Kin,Ken mắt nhìn nhau tóe lửa.

-À,đây là bọn bạn thân của anh.Còn 4 đứa này là em tao.

-SĂK,bạn/em á.-4 chàng trai + 4 cô gái đồng thanh

-Chẳng phải m có em sonh sinh mà,nó đâu?-Ben nghi ngờ hỏi

-Đây nè!-Run lôi Rin đến trước mặt 4 thằng kia

-Con nhỏ xấu xí đấy á.

-Ko phải đâu,đừng có hiểu lầm.Còn anh,mau gặp ông lão hiệu trưởng đấy đi.Em lên lớp đây.-Rin lườm Run rồi cùng 3 con bạn bước vào trước,xong đột nhiên sững lại.

-Chuyện ji thế?-Run thấy ko ổn liền chạy lại hỏi.Cảnh đập ngay trước mắt anh là tờ báo Rin lấy chân đạp đổ bàn Ren,Ken với dòng chữ”Nguyễn Thùy Dương-học sinh mới.Mẹ mất từ nhỏ,nhà nghèo, ba cô phải bán nhà cho con vào học trường Night dám cả gan làm phiền đến 2 hotboy của trường.Đáng bị đánh!”

-Ai…ai đã làm chuyện này?-Rin tức đến run người

-Là tao đây.-Từ đằng xa tiếng của một cô gái vang lên.

À mày là cái con chó hay đi theo anh Huy hả?

-Mày…mày.Anh ơi,con nhỏ này dám bắt nạt em nè,anh xử nó hộ em cái.-Ko đấu đc với Rin,cô ta quay sang õng ẹo Run.

Nhưng chỉ nhận đc có đúng một chữ:

-Cút!-(Dám ức hiếp em ta hả?Còn lâu,lát bố xử mày)

-Ơ…Anh vì một con nhỏ xấu xí,khố rách áo ôm ấy mà bỏ em hả?-Mặt cô ta đỏ giận

-Nó bảo cút thì cút đi còn lảng vảng ở đây làm ji?-Ko hiểu sao khi nghe người khác nói xấu Rin,Ren lại đem ra bực mình.

-Đừng để tôi cho cái công ty bé xíu của cha cô phá sản nhá!-Kin khinh bỉ nói

-Cô là ai mà dám?

-Này!Tôi là tiểu thư của tập…

-KIN!Thế đủ rồi,chúng ta lên lớp thôi.-May là có Chin chặn họng.

-Hừm,anh xử lý nó hộ em.-Trước khi đi Lin còn nói thầm 1 câu với Run.

-Ừ yên tâm.

Còn có 1 chàng trai đứng ngẩn ngơ:”Tập ji nhỉ?”

\*\*\*

Đúng là theo dự đoán của Lin ,cả trường túm năm tụm bảy bàn tán về 4 đứa nó,nhưng nó mặc kệ,việc này quá quen thuộc đối với ở trường cũ.

4 chàng trai đi tới:

-Chin à,bạn có thể đi chơi cùng mình tối nay ko?-Ben hỏi

-Ồ đc chứ.

-Lin yêu dấu!...-Wen chưa nói hết câu thì bị Lin cắt ngang

-Thôi bỏ ngay cái kiểu sởn gai ốc đấy đi,có việc ji?

-Buổi tối bạn có rảnh ko?Đi cùng mình đến nơi này nhé?

-Tùy anh.

4 chàng trai xì xầm:

-Trúng kế rồi m ơi!

-Tối nay phải cho bọn nó quê một cục mới đc.

Giờ đến Kin đang chơi đt:

-Ê,”bà chằn” cô đi chơi cùng tôi ko?

-Gọi ai là bà chằn hả?Tôi ko đi!

-Ôi,sợ rồi hả?Đúng là con gà!Haha

-Anh mới là con gà.Đi thì đi,sợ ji.

Rin đang nghe nhạc:

-A,này!

Ko nghe thấy ji

-Này!Tôi gọi có nghe ko?

Ko nghe thấy ji

Ren bực mình vứt luôn cái Ipod của nó ra ngoài cửa sổ:

-Tai cô bị điếc hả?

-Sao?Gọi tôi có chuyện ji?

-Tối đi cùng tôi đến nơi này.

-Hừ kệ anh,tối nay tôi bận.

-Bận ji?

-Chơi với bạn!Sao nào?

-Hì,bạn cô đi chơi cùng chúng tôi hết rồi,còn mỗi cô thôi.

-Săk , mấy con điên này.Được rồi.

-Vậy nhé,7h tôi đón các cô ở đâu?

-Biệt thự Hoa Hồng!(vì nhà nó trồng toàn hoa hồng)

-Biệt thự?

-À…………Tôi làm giúp việc ở đấy.

-…Ừm vậy nhé!

\*\*\*

Sau nghỉ về nhà nghỉ ngơi,4 đứa mặc những bộ đồ hàng hiệu mà nó vẫn thường mặc khi đi bar.Chỉ mỗi tội khuôn mặt thì bắt buộc phải hóa trang(ko ấy anh nhà ta xem mặt mà).

-Tin,tin,tin…(Tiếng còi xe nhá)

-Đây ra ngay.-Hớt ha hớt hải

“Dáng chuẩn thật” – Đó là suy nghĩ của 4 anh chàng hiện giờ.

“Cũng đẹp trai lắm!”- Sau khi nhìn thấy mấy chàng trai các cô cũng sững người.

-Nhanh lên!Các cô lề mề quá!-Ren lên tiếng

-Hừ!Định dẫn bọn tôi đi đâu?-Mấy cô ngồi lên chiếc xe mô tô phân phối lớn

-Đi thì biết!

Do muốn làm ấy tiểu thư nhà chúng ta khiếp sợ nên 4 chiếc xe cứ lao vụt đi trong gió,vận tốc đến chóng mặt.Nhưng trái lại,đã ko sợ Rin còn bảo:

-Mấy anh là rùa hả?Đi xe ji mà chậm thế?(Chị ta giỏi đua xe mà)

-HẢ?-4 chàng hết sức kinh ngạc

-Hả hẩm ji?Lo mà lái xe tiếp đi!-Kin cằn nhằn

-Ơ…ờ

Vừa đến nơi,tiếng nhạc xập xình đã đạp ngay vào tai:

-Anh dẫn tôi đến quán bar?- Lin nhăn nhó

-Sao?Các cô nhà quê chắc ko biết chỗ này nhỉ?-Ken cười gian.

-Hơ,anh đừng tưởng bở nhá!-Xong chả nói ji các cô hiên ngang đi trước vào.

Nhưng vừa bước tới,tiếng nhạc tắt ngay

-Xin quý khách chọn mỗi người một mặt nạ,hôm nay chúng tôi muốn chơi một trò chơi thú vị.

-Hừ,cái thằng này lại bày trò rồi!-Lẩm bẩm một câu,4 nàng ta vớ đại cái mựt nạ rồi chọn chỗ VIP ngồi.

1 lúc sau,các chàng trai của chúng ta cùng 4 cô gái ăn mặc rât chi là”thiếu vải” đeo mặt nạ nhảy múa trên sàn.

-M ơi,chẳng lẽ đến đây chỉ ngồi không thế này à?Chán lắm!Lên đi cưng!-Đột nhiên Kin quay sang nói với 3 đứa kia.

-Ừ,tùy m.-Nói là làm,4 cô ra chính giữa sân khấu,bắt đầu “uốn uốn \*\* éo”.Nhưng có một điều,ai cũng phải trầm trồ khen bọn nó nhảy đẹp.

“bộp,bộp,bộp” tiếng vỗ tay vọng lên:

-Ko ngờ “nhà quê” cũng biết nhảy cơ đấy!

Vừa nãy các chàng nhà ta trố mắt kinh ngạc,ko hiểu muốn làm các cô bị quê mà hình như sai thì phải.

-Hơ,anh nghĩ cô ấy là ai chứ.Cô ta đi bar nhiều hơn đi học, uốg rượu hơn uốg nc lọc, thuộc tên quán hơn thuộc tên trườg đấy.-Một chàng trai đứng trên bục sân khấu nói.

-Cái ji?-Kinh ngạc.

-Jimmy,em lại bầy trò ji thế?-Rin

-Chẳng bày trò ji.Tại sao chị hai lại đi chung với hội Hải Âu thế?

-Chị hai?-Trố mắt

4 cô lúc này lắc đầu ngao ngán đi vào nhà vệ sinh.

Và đi ra với bộ dạng…(tự hiểu nhé!)

-Là các cô ?Sao một đàn vịt xấu xí lại có thể biến thành thiên nga thế này?-4 chàng đồng thanh

-Xí,ai bảo anh bọn tôi là vịt xấu xí,chẳng qua người ta chỉ cải trang thôi nhớ.

-Vậy các cô thật sự là ai?Mà sao cô trông quen quen.-Vừa nói Ren vừa chỉ tay vào Rin

-Hừ,thế mà cũng ko nhận ra,tôi là Hoàng Thiên Anh-em song sinh Hoàng Thiên Tuấn.-Rin

-Còn tôi là Bạch Kim Ly.-Lin

-Nguyễn Phương My.-Kin

-Dương Hồng Vy.-Chin

-Ặc,các cô…là những tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới đó hả?-Đồng thanh tập2

-Phải!

-Ê,chúng m cũng đến đây nữa à?Lin à,anh xử nó hộ em rồi đấy.Đây nè.-Tiếng Run vọng lại,và đằng sau anh là một cô gái mặt mày xây xát dính đầy máu me,quần áo thì rách tươm tả.

-Ồ,con chó nào thế nhỉ?Dám động đến bổn tiểu thư đây chỉ có song ko bằng chết.-Nói rồi Rin lôi 1 con dao cán có khắc hình phượng hoàng ra

“XOẸT”

Mặt con kia giờ có một vết cắt dài,tóc nó cũng bị chem. Cụt lủn 10 cm.

-Cô chẳng phải là bang chủ hội phượng hoàng lửa sao?Chị hai của thế giới ngầm?-Ren nghi ngờ sao cô ta lại có con dao đó,nó là biểu tượng của chị hai phượng hoàng lủa sao.

Nhìn cậu con trai ấy,bất giác Rin nở nụ cười nhẹ.Làm con tim ai đó lỗi nhịp.Phải,nó giống nụ cười của cô gái sáng hôm đó.Cô gái đã khóc và cũng mỉm cười y hệt Rin.

## 7. Chương 7

Vừa đến nơi,tiếng nhạc xập xình đã đạp ngay vào tai:

-Anh dẫn tôi đến quán bar?- Lin nhăn nhó

-Sao?Các cô nhà quê chắc ko biết chỗ này nhỉ?-Ken cười gian.

-Hơ,anh đừng tưởng bở nhá!-Xong chả nói ji các cô hiên ngang đi trước vào.

Nhưng vừa bước tới,tiếng nhạc tắt ngay

-Xin quý khách chọn mỗi người một mặt nạ,hôm nay chúng tôi muốn chơi một trò chơi thú vị.

-Hừ,cái thằng này lại bày trò rồi!-Lẩm bẩm một câu,4 nàng ta vớ đại cái mựt nạ rồi chọn chỗ VIP ngồi.

1 lúc sau,các chàng trai của chúng ta cùng 4 cô gái ăn mặc rât chi là”thiếu vải” đeo mặt nạ nhảy múa trên sàn.

-M ơi,chẳng lẽ đến đây chỉ ngồi không thế này à?Chán lắm!Lên đi cưng!-Đột nhiên Kin quay sang nói với 3 đứa kia.

-Ừ,tùy m.-Nói là làm,4 cô ra chính giữa sân khấu,bắt đầu “uốn uốn \*\* éo”.Nhưng có một điều,ai cũng phải trầm trồ khen bọn nó nhảy đẹp.

“bộp,bộp,bộp” tiếng vỗ tay vọng lên:

-Ko ngờ “nhà quê” cũng biết nhảy cơ đấy!

Vừa nãy các chàng nhà ta trố mắt kinh ngạc,ko hiểu muốn làm các cô bị quê mà hình như sai thì phải.

-Hơ,anh nghĩ cô ấy là ai chứ.Cô ta đi bar nhiều hơn đi học, uốg rượu hơn uốg nc lọc, thuộc tên quán hơn thuộc tên trườg đấy.-Một chàng trai đứng trên bục sân khấu nói.

-Cái ji?-Kinh ngạc.

-Jimmy,em lại bầy trò ji thế?-Rin

-Chẳng bày trò ji.Tại sao chị hai lại đi chung với hội Hải Âu thế?

-Chị hai?-Trố mắt

4 cô lúc này lắc đầu ngao ngán đi vào nhà vệ sinh.

Và đi ra với bộ dạng…(tự hiểu nhé!)

-Là các cô ?Sao một đàn vịt xấu xí lại có thể biến thành thiên nga thế này?-4 chàng đồng thanh

-Xí,ai bảo anh bọn tôi là vịt xấu xí,chẳng qua người ta chỉ cải trang thôi nhớ.

-Vậy các cô thật sự là ai?Mà sao cô trông quen quen.-Vừa nói Ren vừa chỉ tay vào Rin

-Hừ,thế mà cũng ko nhận ra,tôi là Hoàng Thiên Anh-em song sinh Hoàng Thiên Tuấn.-Rin

-Còn tôi là Bạch Kim Ly.-Lin

-Nguyễn Phương My.-Kin

-Dương Hồng Vy.-Chin

-Ặc,các cô…là những tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới đó hả?-Đồng thanh tập2

-Phải!

-Ê,chúng m cũng đến đây nữa à?Lin à,anh xử nó hộ em rồi đấy.Đây nè.-Tiếng Run vọng lại,và đằng sau anh là một cô gái mặt mày xây xát dính đầy máu me,quần áo thì rách tươm tả.

-Ồ,con chó nào thế nhỉ?Dám động đến bổn tiểu thư đây chỉ có song ko bằng chết.-Nói rồi Rin lôi 1 con dao cán có khắc hình phượng hoàng ra

“XOẸT”

Mặt con kia giờ có một vết cắt dài,tóc nó cũng bị chem. Cụt lủn 10 cm.

-Cô chẳng phải là bang chủ hội phượng hoàng lửa sao?Chị hai của thế giới ngầm?-Ren nghi ngờ sao cô ta lại có con dao đó,nó là biểu tượng của chị hai phượng hoàng lủa sao.

Nhìn cậu con trai ấy,bất giác Rin nở nụ cười nhẹ.Làm con tim ai đó lỗi nhịp.Phải,nó giống nụ cười của cô gái sáng hôm đó.Cô gái đã khóc và cũng mỉm cười y hệt Rin.

## 8. Chương 8

-Anh nhìn ji mà ghê thế?-Thấy Ren nhìn mình chằm chằm,Rin cũng cảm thấy ko tự nhiên.

-À,ko!-Sực tỉnh

-Thôi ta đi đâu đi,ở đây chán quá!-Kin ca cẩm

-Các cô đi công viên chơi ko?-Ben ngơ ngác hỏi

-Công viên?-Chin cười khinh khỉnh

-Chả thà đi đua xe còn hơn!-Lin

-Xe đâu?

-Khỏi lo,đưa tôi đến “Tử thần”- Rin

-Trời ,cô mún chết hả?Sao đua ở đó?-Ren trố mắt

-Lắm chuyện,có đi ko?

-Hừ!

\*\*\*

Khung cảnh ở đây thật là âm u và lạnh lẽo,đường đi hiểm trở,ko biết có hàng chục người bỏ mạng nơi này rồi.Đúng là theo cái tên”Tử thần” nó.

Rin đi tới một đám người,nói:

-Anh Jon,lấy hộ em cái xe,mà ở đây lại mở cuộc thi à?

-Ừ,chờ anh tí lấy cho,en có tham gia ko?

-Cuộc thi lớn sao ko?-Cô cười nhạt

Một lúc sau 4 chiếc xe mô tô xanh,đỏ,vàng,bạc hiện trước mặt.

Đội mũ bảo hiểm vào,Lin cằn nhằn:

-Thế có đua ko mà cứ thất thần thế?

-À à có chứ.

\*\*\*

Mọi người đã vào vạch xuất phát:

-Xin mọi người chú ý,hôm nay chúng ta cũng rất vinh dự đc đua cùng huyền thoại.Các bạn có thấy 4 chiếc xe kia ko?

Mọi ng` nghe xong ai cũng sợ run lẩy bẩy(trừ 4 chàng nhà ta nhá)

Hừ ai mượn cái thằng chết tiệt nói ra làm ji,mất cả hứng.

“ĐÙNG”

Tiếng sung nổ,tất cả phóng vụt đi như cơn gió.

Nhưng ko ai khác 4 bọn nó vẫn dẫn đầu.Dần dần Ren cũng đi ngang với Rin.

Cô tăng ga,hắn cũng tăng ga

Cô ngoặt,hắn cũng ngoặt.

Sắp đến đích ,hai người vẫn đang đứng nhất.Đột nhiên,Rin thắng gấp,quay một vòng chặn đường Ren,rồi ngoạt phóng đến đích.

Tiếng vỗ tay như sấm

-Ko ngờ m cũng thông minh đấy nhỉ.-Lin vỗ vai.

-Hơ,thế mới là Hoàng Thiên Anh tao chớ.-Nó cười,khi nó cười thì như thiên thần,nhưng cũng chỉ một lúc sau nó tắt lịm trở lại khuôn mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc.

-Về thôi!Muộn rồi!

\*\*\*

Vừa đến cổng biệt thự,đã thấy ông anh zai”iu sờ quý”đứng đợi trước cổng,mặt tái mét:

-RIN,m đi đâu mất tăm giờ mới về thế hả?-Hét ầm nhà

-Thôi mà,đc hôm nay rảnh đi “phóng” tí.

-M có biết hôm nay các papa và mama….

## 9. Chương 9

-M có biết hôm nay các papa và mama về nước ko?Đang chờ m trong nhà kia kìa.

-Thôi chết cha!-Cả bọn đồng thanh

Thấy tình hình có vẻ ko hay,4 bọn nó mời 4 chàng trai vào cùng mình đi vào nhà.

Vừa đến cửa phòng đã tảo ra một không khí u ám khiến bọn nó lạnh cả xương sống.

-E hèm,mấy đứa đi đâu về muộn thế?-Papa Kin hỏi

-À…à tụi… con đi… hóng gió… tí ấy… mà.-Bọn nó đồng thanh lắp bắp.

-Chào các bác!Rất vui đc gặp lại bác.-Wen đứng ra giải vây cho bọn nó.

Bây giờ mới để ý thấy sự hiện của 4 chàng trai.Mọi người cũng có vẻ thoải mái hơn

-Vũ à,cháu đến chơi à?Muộn rồi sao không đi ngủ?-Mama Lin

-Thôi khuya rồi 4 cháu lên phòng 4 đứa ngủ đi.-Papa Chin.

-HẢ?HẢ?HẢ?HẢ?-Đồng thanh hét tập 2

-Nhanh!Ko cãi lời.-Mama Rin

-Nhưng bác ơi…

Nhìn đôi mắt hăm họa của mấy vị”bá quan,văn võ”tất cả chỉ biết im lặng,lủi thủi lên phòng.

Nhưng đến cầu thang,Lin quay lại hỏi:

-Nhà còn nhiều phòng mà,sao nhất thiết phải…

-Người hầu ở hết rồi,thôi đi nhanh lên!Mai dậy sớm ta có chuyện muốn nói.-Papa Kin ngắt lời

Bọn nó đi lên mà ko biết ở dưới nhà có những ánh mắt,nụ cười gian,gian lắm ý.

\*\*\*

Phòng 4 cô gái(ko ở chung nhá)

-Đấy!Tại các cô mà tôi bị kẹt ở đây.-Như có thần giao cách cảm cả 4 chàng đồng thanh(dù ở 4 phòng khác nhau)

-Hừ.-Các nàng ko nói ji chỉ hừ một tiếng,rồi đi vào phòng tắm.Để lại ai đó tức xì khói.

Một lúc sau:

Lin đi ra với bộ pizama hình dâu tây đáng yêu cực kì.Chin cũng vậy.(sao 2 tiểu thư nhà ta đáng yêu thế nhở)

Chỉ có Kin là chơi hẳn quần ngắn,áo sơ mi (của ông anh “giai”)rộng thùng thình.Nhưng người nó vẫn toát lên cái vẻ ji đó hút hồn.

Các bạn nếu hỏi Rin thế nào?Thì đây:

1.Váy ngủ mỏng manh,trắng tinh khiết,ôm gọn lấy đường cong của cô+2.Xõa tóc vàng dài=Hóa đá một ai đó.

Chàng Ren nhà ta thực sự đờ người,gái đẹp ư?Hắn gặp nhiều rồi,chỉ là…chưa từng nhìn thấy ai đẹp đến vậy.

(3 chàng kia cũng ko kém Ren đâu)

Phòng Chin:

-Anh nằm dưới đất hay trên giường?

-À à tôi nằm đất cũng đc.

Đến lượt Lin,Kin cũng hỏi như thế,đương nhin ,Ken với Wen cũng trả lời ko khác.

Chỉ có phòng Rin:

-Anh ngủ ở đâu?-Nhìn thấy nó ko hiểu sao hắn lại đỏ mặt nhỉ?

-Ơ à thôi tôi ra phòng thằng Run vậy.

-Thế đc chứ?

-Ừ.-Nói xong hắn đóng xầm cái cửa lại

Rin đứng ngẩn ngơ,rồi cũng bước lên giường.

Sáng hôm sau:

Mọi người trong nhà đc dịp “ngưỡng mộ tài năng” hét của…

Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á .

Sau đó là “RẦM”

Thì ra vừa mới thức dậy,Rin và Kin đã thấy 2 chàng nhà ta đang nằm ôm các cô mà ngủ.Liền đá xuống giường.Làm cho….

-Cộc cộc cộc!-Tiếng gõ của 2 phòng vang lên.

Vừa mới mở của 2 đứa đã bị ngay 2 cái gối phang vào mặt.

Ở phòng Kin:

-Bọn m có để t ngủ yên ko hả?-Rin

-Mới sáng sớm đã hét ầm cả nhà rồi-Ren

Ở phòng Lin:

-M điên à?-Chin

-Sao hét ầm trời ầm đất vậy?-Ben

Nhờ có tiếng hét của Run làm bọn nó sực tỉnh:

Bọn m định để bao giờ đi học đây?

Cuống cuồng phi thẳng vào phòng tắm,làm VSCN xong,mấy đứa đã có mặt tại phòng khách.(Bọn nó vẫn hóa trang nha)

-Rin,Ren,Lin,Wen,Chin,Ben,Run!Các con ngồi xuống ta có chuyện muốn nói.-Mama Rin gọi

-Dạ-Đồng thanh tập 1

-Từ hôm nay,Ren,Wen,Ben,Ken sẽ sống ở nhà ta.Bố mẹ các con đồng ý rồi.

-Vâng…-4 chàng

1…2…3…4…5

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á-4 nàng

-Sao lại thế ạ?

-Đừng nói lại ở chung phòng nữa nhá?

-Papa mama sao lại thế ạ?

-Hu hu con ghét thế lắm.

“phụ huynh” chưa kịp nói ji thì các”học sinh” đã tuôn ột tràng.

-IM LẶNG!Bọn ta đã quyết định thế rồi!Cứ thế mà làm.Còn bây giờ đi học đi.

## 10. Chương 10

Trên đường

9 chiếc xe hơi lao vụt đi như gió lốc.9 chiếc xe khác nhau ,9 nhãn hiệu nổi tiếng.

Gửi xe xong,bọn nó đi thẳng tới lớp.Dưới sân trường bây giờ nhộn nhịp lắm,bàn tán sôi nổi về vụ chị 2 trường nó(là cái con nhỏ bị 2 anh em nhà Rin tra tấn ấy mà)bị đánh và vụ có đến 5 học sinh mới.

\*\*\*

Lớp học:

-Xin giới thiệu với các em đây là học sinh mới,các em vào đi.

Đi vào.

-Dạ thưa cô,đây chẳng phải Dương,Bội,Linh,Trang sao?

-Chắc bạn nhầm!-Nói xong,bọn nó gỡ bỏ lớp hóa trang ra.Khiến cả lớp(trừ 4 chàng)đờ người ra.

-Chào,mình là Bạch Kim Ly.-Nở nụ cười làm bọn con trai phụt cả máu cam.

-Dương Hồng Vy

-Nguyễn Phương My

-Hoàng Thiên Tuấn.-Cười khinh khỉnh,đã đủ làm bọn con gái đứng tim.

Còn Rin,nó chẳng nói ji đi thẳng tới bàn của mình,ngang nhiên lôi laptop ra chơi.

-Xin lỗi nhé,nó là Hoàng Thiên Anh,em song sinh với mình.

Ngẩng mặt lên nó nói giọng lạnh hơn cả băng:

-Cần anh giới thiệu à?

-Tự hào khoe ko đc à?

-Ko đc

-Đằng nào bọn nó chẳng biết rồi!

-Còn 1 điều nữa,từ nay chị 2 trường này do Thiên Anh làm,con kia bọn mình xử rồi.-Kin phang thêm một câu,làm bọn học sinh run lẩy bẩy.

Vào chỗ ngồi của mình,bọn nó cũng chỉ ngồi nghe nhạc,ngủ,chơi laptop,Iphone.Và nghe những lời bàn tán.

-Đó chẳng phải những đại tiểu thư,thiếu gia tập đoàn lớn nhất nhìn thế giới đó sao?

-Tốt nhất là tránh xa họ ra.

-À,CÒN CÓ 1 HỌC SINH MỚI NỮA!-Giọng bà cô làm cắt đứt những lời đấy.

1 nam sinh đi vào,tiến thẳng tới bàn Rin.Thản nhiên hôn nó một cái vào má.(Nhưng cũng đủ làm ai kia tỏa hỏa khí ghen)

-Cưng học lớp chị làm ji thế?Ko lo cho bang lại đi tí tởn rồi.-Chẳng ngửng mặt lên,nó nói

( Kenhtruyen.Info, chúc vui...!!! )

-Chị 2,tại papa mama em bắt đấy chứ,em đâu có muốn.

-Xin mời em tự giới thiệu mình cho lớp.-bà cô

-À quên mất,tôi là Trọng Thiên Bảo,cứ gọi là Jimmy.Mọi người mà đụng đến Rin là biết tay tôi.

-Jimmy,ngồi xuống đi,đừng nói nhiều.-Lin kéo áo bắt ngồi xuống cạnh Rin

3 tiết học trôi qua nhàm chán,đến giờ ra chơi

Cả bọn trong trường tụm ba tụm bảy bàn:

-M ơi,ở lớp 11A1 Vip có đến 2 hot boy mới chuyển đến đấy.

-Ừ cũng có 4 hot girl lun.

-Ước ji mình đc học lớp đấy,ngắm “giai” đẹp.

-Ngắm gái xinh.

(Toàn bọn chó mơ mộng thăng thiên)

-Này có xuống căng tin cùng tụi tui ko?Cả anh Run với Jimmy nữa.

-Ừ có.Chờ tí.-Đồng thanh

## 11. Chương 11

Giới thiệu nè:

-Trọng Thiên Bảo:Cậu ấm con nhà tài phiệt,thông minh(mặc dù ko cần học)đẹp trai,cầm đầu băng phượng hoàng lửa(nghĩa là sau BC và BP)IQ 450,biệt danh:Jimmy.

Ở dưới căn tin người người ra ra vào vào tấp nập.

Nhưng ai cũng phải tránh sang một bên cho các tiểu thư,công tử của chúng ta đi.

-Jimmy ơi,kưng lấy cho chị cốc nước chanh thôi!-Rin gọi

-Em đi liền!-Cậu ta tí tởn đi luôn

Lát sau mang ra cho Rin.

-Khiếp,cô đúng là nhà quê!-Ren nhà ta lại chọc ghẹo Rin

-Có mà anh ý!-Rin cầm luôn cốc nước đổ luôn lên đầu Ren,rồi bỏ đi luôn.Anh ngạc nhiên.Mới trêu một câu thôi mà?

Giận dữ đuổi theo,kéo cô lại,nào ngờ vừa mới quay đầu lại thì đã…môi chạm môi.Một nụ hôn thoáng qua dù đã nhiều lần như thế rồi.Nhưng sao…tim Rin đập nhanh thế?Nó ko thep nhịp bình thường.Cô hoảng hồn đẩy cậu ta ra chạy liền một mạch.Mặt đỏ bừng bừng.Cô cũng không hay biết chàng trai kia cũng có khác ji đâu.Hai con người chưa lần nào yêu thật lòng là thế.

Buổi tối,về phòng cô ngẫm nghĩ mãi,trằn trọc ko ngủ đc.Rôi cô cũng đưa ra một quyết định khiến cũng cô ko thể tin.

Khuya khoắt cô lên chiếc xe hơi của mình phóng vụt đi trong gió,lúc đó trời mưa sấm sét ầm ầm nữa chứ,cô không biết đi về đâu nhưng chỉ có điều chắc chắn là hướng biển cả xa vời.

Chẳng còn những bộ đồ sành điệu,đính đá quý.Chỉ là một chiếc váy trắng tinh khiết mỏng manh,mái tóc đc thả xuống,đi đôi chân trần lên cát mịn.Sóng rì rào rì rào.Lúc này là bình minh,cô ngồi xuống cát vàng ngắm nhìn,khẽ ngâm nga:

Có một điều mà em dám chắc, đó chính là mình mãi bên nhau.

Dù cho đường đời có gian khổ

Thì em vẫn sống vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì

Và sẽ không bao giờ là quá sức cả.

Trong giờ phút tăm tối nhất, anh ở đây chiếu sáng con đường

Và mỗi khi em, vấp ngã, anh luôn là người vực em đứng lên

Anh hiểu em hơn là em hiểu chính mình

Anh ủi em và cho em hiểu rằng

Bên Anh rồi em sẽ chiến thắng.

Sánh bước cùng anh, mình tay trong tay

Mình sẽ giúp nhau hiểu

Cách để vượt qua

Sẽ không bao giờ có ngày

Mà đôi ta phải chia lìa

Vậy là mình sẽ mãi bên nhau

Giọng hát thanh cao trong vắt,đầy yêu thương kia đã đến tai một người.

Anh hôm nay phải về đây thăm chú bác ko ngờ lại gặp cô.Đứng ngay cạnh cô mà ko nhận ra.Cô như tiên nữ trong bộ váy trắng.Một tiếng thút thít làm anh sực tỉnh.Cô khóc,lần đầu tiên anh thấy cô khóc.Tim đột nhiên thắt lại,anh thấy đau lồng ngực.

Luống cuống,đưa tay mình lau những giọt lệ nóng hổi tuôn trào kia.

Rin hoảng hốt mở to mắt,thấy anh đứng đấy cô càng khóc to hơn gục đầu vào anh mà khóc.

Anh chả biết làm ji,cứ để như thế một lúc sau,cô đã nín nhưng vẫn gục.

-Này,hôm nay cô làm sao vậy?

- Âu Hoàng Phong!

-Hả?

-Anh có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?

-Chơi cô sẽ vui chứ?Sẽ không khóc chứ?-Anh chẳng muốn cô khóc chút nào.

-Phải!

-Đc tôi chơi!

-Trò này có tên là”Định mệnh của đời nhau”.

-Tên ji kỳ thế!

Phớt lờ nói tiếp:

-Luật chơi như sau:Anh và tôi sẽ bị trói buộc với nhau bởi cái này.-Cô lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn.Dưới ánh mặt trời,chiếc nhẫn tỏa ánh sáng bạch kim.Ko cầu kì như kim cương,ko rắc rối như vàng.Chỉ là bạc,hoa văn trang nhã,nhẹ nhàng.Mặt nhẫn lại còn khuyết hình nửa trái tim,có đính mấy hạt pha lê.(Là của đàn ông nha bà con)

Anh ngẩn người,lý do ko phải bởi chiếc nhẫn quá đẹp và thanh toát mà chữ khắc trên nó cơ: R&R(Ren và Rin)

-Cô có nó từ khi nào?

-Mẹ đưa nó cho tôi,bảo nó cùng một cặp với vị hôn thê của tôi,nhưng tôi mặc kệ.Từ bây giờ,nếu tôi đeo chiếc nhẫn này vào tay anh,thì anh sẽ là của tôi.

-…Đc.-Anh ko nói,hiện giờ một nửa của chiếc nhẫn kia đang trong túi anh,do ba anh đưa cho bảo là hãy đeo cho vị hôn thê.

Ánh hoàng hôn phả lên bóng lưng hai người.Giờ phút huy hoàng này,cô đeo nhẫn cho anh.Một tia sáng lóe lên,nhưng chẳng biết là ji nó cũng tắt.Nào ai hay biết nó đã gắn kết 2 người lại bằng một sợi dây vô hình.

-Tiếp đó,em và anh sẽ yêu nhau như những cặp đôi bình thường,sẽ hẹn hò với nhau đc chứ?-Tim cô đập rất nhanh.

-Đc.-Thấy cô thay đổi cách xưng hô,trong đáy mắt anh không giấu nổi vui mừng.

-Nhưng…tất cả sẽ chỉ diễn ra trong vòng 100 ngày.-Cô ngập ngừng rồi cũng nói.

-Tại sao?

-Anh ko hiểu ư?Trò chơi nào cũng có giới hạn của nó.Chẳng có cái gì là tồn tại vĩnh viễn mãi mãi.-Cô cười khổ.Rồi bỗng tắt lịm ngã khuỵu xuống,may mà nhờ có Ren đỡ.

-Rin!Rin!Em làm sao vậy?Tỉnh dậy đi!-Lại một lần nữa tim anh thắt lại.

Gần đây không có xe,anh đành cõng cô rồi bắt đầu chạy.Từ biển vào thành phố rất xa,ít ra cũng phải 50 cây số.

Khi vào đến bệnh viện anh đã kiệt sức.Bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu và cũng đưa anh vào phòng hồi sức luôn.Ko hiểu anh thiếp đi từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy trời cũng đã trưa,anh vội bật dậy đi tìm đến phòng bác sỹ hỏi thăm sức khỏe của Rin.

## 12. Chương 12

Nhưng anh hối hận,quá hối hận:

-Cô Thiên Anh chỉ bị cảm nhẹ sẽ không sao!Nhưng còn có một vấn đề nghiêm trọng nữa…Xin hỏi anh là ji của bệnh nhân.-ông hơi ngập ngừng.

-À…tôi…là vị hôn thê của bệnh nhân.-Do dự một hồi cuối cùng anh cũng nói.

-À đc rồi,anh hãy chuẩn bị tâm lý điều tôi nói sẽ gây sốc đối với anh.

-Vâng,bác sĩ cứ nói.

-Ngoài cảm nhẹ,tôi có chút tò mò nên đã kiểm tra đầu cô ấy.Thực sự thì cô ấy có một khối u ác tính nằm trong não,nó rất nguy hiểm.

(nó là chỉ Kin nha,hắn chỉ Ken)

Nào chúng ta hãy quay lại đôi Kin-Ken:

Ko hiểu sao đột nhiên Kin thích thú muốn đi shopping một mình.

Đỗ chiếc BMW vàng mui trần trước cổng khu mua sắm nổi tiếng.

Nó vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi bước vào.

Đi đến đâu nó cũng là tâm điểm của nơi đó.Bởi 2 chữ duy nhất:"Quá cool"

Gương mặt xinh ko tả nổi. Nước da trắng hồng, tóc màu hạt dẻ càng tăng vẻ đẹp của nó( ko nhuộm nha bà con).

Nó chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.Nó đâu phải tiên giáng trần chứ.

Quầy bán quần áo,váy:Nó gần như mua hết cả cửa hàng.

Quầy bán giầy,guốc:Nó mua hết cả cửa hàng.

Quầy bán trang sức:

Nó ngẩn người,một chiếc dây truyền bằng bạc hình chữ "K".Tỏa ra ánh sáng bạch kim,lấp lánh.Hút hồn.(Vòng này dành cho cả nam lẫn nữ)

Chợt có bàn tay lấy đi.Nó tiếc nuối.

Nhưng sao mình lại phải để người khác mua .Nó giật lại chiếc dây chuyền.

-Ơ,cái cô này!Tôi lấy trước chứ!

-Ko,tôi thấy trước.

Bây giờ 2 người ngẩng mặt lên nhìn nhau mới kinh ngạc:

-Sĩ diện/Bà chằn!-Đồng thanh

-Sao cô/anh lại ở đây!-Đồng thanh tập 2

-Thì mua đồ chứ làm ji!-Đồng thanh tập 3

Bây giờ im bặt.

Anh bán hàng đứng gần đấy cười,nói:

-2 người tâm đầu ý hợp nhỉ?

-Hợp cái đầu anh ý!-Đồng thanh tập 4

-Sao anh/cô cứ nhại lại lời tôi thế nhể?-Đồng thanh 5

-Hứ!-Nó

-Hừ!-Hắn

-Thôi!Xin hỏi quý khách mua ji?-Anh bán hàng cười khổ với 2 người.

-Dây chuyền!-Đồng thanh tập 6

-Các vị may đấy!Chúng tôi còn đúng có 2 cái duy nhất!

Vậy là mỗi đứa một cái dây y hệt nhau.Giống vòng đôi quá ha.

Đột nhiên,chuông báo động reo lên:”Reng,reng!”

Sau đó là:”Xin mọi người sơ tán ngay,có lửa,có lửa…”

Nó chạy chạy nhưng đến một đoạn chân nó bị trật khớp đau điếng.Nó khóc.

Chẳng lẽ nó phải bỏ mạng nơi xó xỉnh này sao?

Nó cố gọi to:”Cứu với!Có ai ko?”

Lúc trước tấp nập,sao bây giờ vắng hoe vậy.

## 13. Chương 13

Về hắn,sau khi ra đc đến ngoài,hắn thở phào.Nhưng sao ko thấy nó ra nhỉ?Hay vẫn kẹt trong đó?

Hắn hoang mang,gọi đt cho nó:

-A…lô!-Đầu dây bên kia vang lên tiếng run run

-Bà chằn!Cô đang ở đâu đấy?

-Tôi…vẫn ở…trong này…đang bị kẹt…chỗ tầng 15.-Hơi thở nó đứt quãng

-Ở yên đấy!Tôi sẽ cứu cô!-Vừa dứt câu hắn đã chạy một mạch phi vào trong.

Vì thang máy đã hỏng nên hắn phải đi cầu thang bộ.

Đến tầng 15:

Hắn thở hồng hộc.Tim đột nhiên thắt lại khi thấy nó run rẩy,khóc giữa đám cháy.Bây giờ trông nó y hệt con mèo kiệt sức,bất lực.

Vẫn ko thấy hắn,nó đành la lên:”Ai cứu tôi,tôi sẽ cưới người ấy làm chồng!Làm ơn hãy cứu tôi!Làm…ơn!

-Thật ko?

Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng xa.Thấy hắn,nó òa khóc to hơn:

-Th..ậ..t-Nó hạnh phúc lắm,vì nó biết người nó mong sẽ cứu nó mà.

Bỗng:

-Cẩn thận!-Hắn hét toáng lên

Một cột gỗ to đôr xuống phía nó.Nó tưởng mình sẽ đi đời nhưng…

Một bóng người ôm lấy,che chở cho nó.Tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết.

“Rầm”

Hắn ngã vật ra bên cạnh nó.

-Này…Sao anh ngốc thế?...Sao lại đỡ giùm tôi chứ?...Anh ngốc lắm!-Mắt nó nhòa lệ

-Tôi ngốc…mới đi…cứu cô chứ!-Hắn cố cười,lại còn trêu nó nữa.

-Ngốc!Ngốc!Ngốc!Ê!Tỉnh dậy đi!

Hắn nhắm mắt lại.Làm nó hoảng.Máu ở trên đầu bắt đầu loang ra đất.

-Ê!Tỉnh lại đi!Anh còn chưa cưới tôi mà!Xin anh đấy,tỉnh lại nhanh đi.Còn thoát ra cái nơi quái quỷ này.-Lửa bắt đầu to,nó mồ hôi nhễ nhại.

-Từ từ.Tôi đã chết đâu mà lo.Đang đau đầu. -Hắn mở to mắt nói.

-Khiếp!Làm tôi cứ tưởng…-Chưa nói hết câu môi nó đã bị môi ai đó khóa chặt.

Ngọt ngào,ấm áp,quyến rũ ko thể tả nổi.

Nó biết bây giờ nó cần phải đẩy ai đó ra.Nhưng thật sự…ko muốn chút nào.Muốn thế này mãi,muốn thời gian ngừng trôi.Tim nó hiện nay đập nhanh lắm.Vậy cứ để yên như thế thôi.

Đúng lúc đó,đội cứu hộ đã phun nước chữa cháy.Hai đứa ướt nhẹp.Nhưng mặc kệ,bọn nó vẫn phải hoàn thành “nhiệm vụ lớn lao” này.

Khung cảnh hiện giờ thật lãng mạn quá đi

## 14. Chương 14

Anh bị điên hả?Mau xin lỗi tôi đi.-Lin giận dữ quát lên.

-Này,cô mới là ngừời có lỗi nhá.Bẩn cả áo tôi rồi.-Người con trai cũng chẳng vừa.

STOP!Chúng ta hãy quay trở lại cách đây 20 phút: Nó(Lin)đang đi ăn kem.Bỗng dưng,vấp phải hòn đá nên...Thôi xong.Cả cây ốc quế 50 nghìn đã theo lối,bay thẳng vào áoWen(hắn cũng đi ăn ở tiệm này).

Bây giờ ai trông thấy cái mặt của anh cũng khiếp sợ.Mặt cứ hằm hằm,đỏ lên vì tức .

-Cô...cố ý phải ko?-Anh chàng nhà ta giận run người.

-Chỉ là vô tình thôi!Ai bảo anh đứng đó làm chi.Mất cả cây kem.-Ko thèm xin lỗi,nó còn đổ tội cho ai đó.

-Ừ thì coi là vô tình đi.Thế sao lại tại tôi?

-Anh...ko đứng ở đó tôi cũng đã đỡ đc.-Nó cãi bướng. -Cô...

Bất chợt,đt của nó reo:"Reng,reng,reng!"

-Alô?

-Cô là Lin?Phiền cô đến bệnh viện Hoàng Phúc cách biển 50 km.-

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói buồn bã.Nhưng nó vẫn đoán đc là ai.

-Anh là Ren phải ko?Có chuyện gì vậy?

-Rin có chuyện rồi!

Chỉ có 4 chữ mà đã làm nó tim nó đau đớn.Chiếc đt rơi xuống,vỡ thành 2 mảnh.Nó thất thần.

-Chuyện gì xảy ra rồi?Ren đã nói gì với cô?

-Anh...anh có xe ko?-Nó run rẩn nhìn hắn(Wen)

-Có!Cô đi đâu tôi đi cùng.-Hắn chả yên tâm về nó chút nào.

-Đưa chìa khóa đây!

Chiếc xe BMW mui trần lao vút đi với vận tốc kinh khủng.Đến hắn-tay đua siêu hạng còn phải chóng mặt.Ấy vậy mà mặt nó vẫn lạnh băng.

Trời đổ mưa,sấm chớp đùng đùng.Từng giọt nước trắng xóa như mũi tên phi vào mặt nó,ĐAU.Nhưng mặc kệ lòng nó nóng như lửa đốt,chỉ mong gặp Rin ngay bây giờ.

Phòng bệnh:

Cả người 2 đứa ướt nhẹp,phi vào trong thì đã thấy Ren,Ken,Kin,Ben,Chin đã ở đó.Ai cũng ủ dột,mệt mỏi.Còn Rin đang nằm trên giường hôn mê.

Nó hoảng hốt:

-Rin!Rin!Rin làm sao?

Ren:

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện!

\*\*\*\*

Quán cà phê:

Một màu đen bao trùm nơi đây.Không có ánh sáng,chỉ có bầu không khí âm u,lạnh lẽo.

Ở một góc khuất của quán,Ren,Ken,Wen,Ben,Lin,Chin,Kin:

-Rin hiện giờ chỉ bị cảm nhẹ thôi…

Cả đám thở phào nhẹ nhõm.

-Thế mà cứ tưởng…

-Nhưng,bác sĩ nói rằng….

Hồi tưởng:

Tay ông bác sỹ chỉ lên một bức ảnh đen xì xì có hình bộ não:

-Cô Thiên Anh đã bị ung thư não, có khối u ác tính – là khối u tế bào dính kết. Não bộ là cơ quan hàng đầu của hệ thống thần kinh trung ương, sự bất thường của tế bào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thần kinh.Kiểm tra bằng máy cộng hưởng từ và chọc thăm dò vùng lưng cho thấy tế bào ung thư đã chạy lên màng não, tính chất phá hủy và mức độ khuyếch tán của tế bào ung thư cho thấy việc giải phẫu e khó có thể điều trị tận gốc. Cho nên, sau khi phẫu thuật còn phải truyền hóa chất để tiếp tục khống chế.Nếu phẫu thuật,truyền hóa chất thành công thì xác suất sống cũng chỉ là 1%.

-Vậy…cô ấy có thể sống bao lâu nữa?

-Nhiều nhất cũng chỉ 1 năm nữa.

Hiện tại:

Bọn nó SOCK toàn tập,chẳng thể nói được gì nữa.

Sau đó là tiếng nức nở.

Riêng chỉ có Lin im lặng.Lững thững ra khỏi quán đi về bệnh viện.Wen không an tâm nên chạy theo.

Phòng bệnh:

Nó-Lin-Bạn thân nhất của Rin trong 4 đứa ấy vậy mà chẳng thể làm gì giúp Rin được nữa.Nó thấy tội nghiệp con bạn quá.

Khẽ vuốt va khuôn mặt trắng hồng đẹp tựa thiên thần của Rin,nó mỉm cười:

-M phải mau tỉnh lại nhé.Nhiều người mong m lắm đấy.

Nó lại thất thần ra ngoài bệnh viện,đi bộ ra biển.

-Sao cô không khóc?-Hắn(Wen) đi đến lấy áo che mưa cho nó.

-Tại sao tôi phải khóc?

-Vì trong hoàn cảnh này,đó là lẽ đương nhiên.

-Tôi không thích trói buộc vào cái lý…lẽ…ấy.-Càng về sau giọng nó càng run hơn.

Hắn cười khẽ,ôm lấy nó,xoa đầu:

-Ngốc,đừng tỏ ra cứng rắn vậy chứ.Tôi mãi ở bên em mà.

Nó chết lặng

Hồi trước Rin cũng vậy.Mỗi khi có chuyện buồn,nó không khóc,cố kìm nén nỗi đau.Rin cũng cười,cũng ôm lấy nó,cũng xoa đầu,bảo:”M ngốc thế!Đừng tự lừa dối mình là mạnh mẽ chứ.Khóc thì cứ khóc đi.T vẫn mãi ở bên m mà.

Giống quá,giống quá.

## 15. Chương 15

Nó thấy khóe môi mình có cái gì đó mằn mặn.

-Em đang khóc đấy à?

-Đâu tại nước mưa chứ bộ.-Nó vùi đầu vào ngực hắn.Một cảm giác ấm áp đã lâu nay nó không cảm nhận được.Khóc một cách ngon lành.

\*\*\*

Trở lại với nhóm bọn kia.Sau khi thảo luận rằng sẽ không cho ai biết hết.Mỗi người một suy nghĩ khác nhau,nhưng cùng tâm trạng là buồn.

Rin tỉnh dậy liền đòi ra viện.Mọi người cũng đành phải làm sao.

Bây giờ mỗi đôi trở nhau về nhau(Rin với Ren;Kin với Ken;Lin với Wen;Chin với Ben)

{Nó:Rin.Hắn:Ren\*\*

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

Chiếc xe hơi bằng bạc lao vút đi trong mưa.

Một không khí lạnh lẽo bao quanh.

Đột nhiên nó lên tiếng:

-Em muốn chết quá!

Hắn im lặng không nói gì.

Về đến nhà,nó uể oải nằm vật ra giường ngủ luôn.

\*\*\*

Sáng sớm,có người đưa một bao thư cho nó.

Ở ngoài không đề tên người gửi chỉ điền tên nó:"♥ My love ♥"

Người tôi thương!

Tôi đưa ra cho em 10 lý do khiến em phải sống.

- Thứ nhất, hãy nhìn vào đôi mắt của bố mẹ và những người thân, em sẽ thấy tình thương yêu vô bờ bến cùng niềm mong mỏi khôn nguôi về tương lai của em

- Thứ hai, hãy suy nghĩ về quá khứ, những gì mà em đã làm được trước đây thử coi. Nghe nè:Với chỉ số IQ cao chót vót.Lúc em 12 tuổi đã đạt:Giải nhất môn Toán toàn quốc,giải xuất sắc môn Văn,giải học sinh giỏi toàn quốc.Sau đó làm nhà thiết kế thời trang hàng đầu,là người mẫu hot nhất,vì một số lý do mà bây giờ lại còn là bang chủ hội phượng hoàng lửa nữa.(Cái này là bọn Lin kể cho,có một vài chi tiết ko kể,bực quá!) Tự hào chưa? Không phải ai cũng đạt được thành công như vậy đâu đấy.

- Thứ ba, đi tới tương lai nhé. Tưởng tượng xem sau này em sẽ thế nào? Gia đình, con cái, với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Em cần phải sống để hướng tới tương lai như vậy chứ.

- Thứ tư, hiện tại thì có vẻ buồn nhỉ. Nhưng em cũng phải nghĩ một chút về nó đi. Nghĩ xem sao hôm đó em lại muốn chết?Nếu mệt mỏi thì phải tĩnh dưỡng đi.

- Thứ năm, em có nhiều bí mật lắm mà. Rất tiếc những bí mật đó bọn Lin đều biết. Hehe.Em mà dám… chết thử coi, tôi sẽ bảo bọn kia cho bí mật của em được bật mí ngay. Sợ chưa? Còn dám nghĩ linh tinh nữa không?

- Thứ sáu, em định ra đi mà không chơi tiếp trò chơi với tôi à? Phí quá đi. Phải sống để tận hưởng cảm giác yêu thương và được yêu thương em ạ.

- Thứ bảy, kẻ thù của em sẽ mừng lắm nếu một ngày nào đó không thấy mặt em trên thế giới này nữa. Không chừng nó lại mở tiệc ăn mừng đấy. Vậy thì tội gì mang lại niềm vui cho chúng nó chứ. (Nhắc đến kẻ thù hơi hậm hực tí. Vì kẻ thù của em cũng là kẻ thù của tôi mà.)

- Thứ chín, em biết không, có bao nhiêu món ngon vật lạ, thắng cảnh trên đời đang chờ em thưởng thức. Phải sống để tận hưởng chứ, nhỉ?

- Và cuối cùng tôi muốn nói, Thiên Anh ạ. Bên cạnh em luôn có tôi. Tôi sẽ buồn lắm nếu không có em ở bên đấy. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì hãy hứa với tôi, đừng chết nhé. Với tài năng thiên bẩm của em thì chỉ cần tự tin lên là mọi chuyện lại ngon lành cành đào ngay tắp lự ý mà. Cố lên,tình yêu của tôi!

Đấy! Đủ 10 điều nhé.

Thân:Người em sẽ "Định mệnh của đời nhau"

Những dòng chữ trước mắt nó nhòe đi. Nước mắt rơi ướt cả bức thư đang đọc. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó cảm ơn trời vì đang ban tặng cho nó một người bạn trai trên cả tuyệt vời, giúp nó lấy lại cân bằng và mang đến niềm vui cho nó.Anh đã viết một bức thư khiến nó bật khóc. Bởi lá thư đó được viết bằng cả tấm lòng, được viết bằng chính trái tim của anh. Mỉm cười và lau vội giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, nó vội rút điện thoại nhắn tin cho Ren:"Hoa tháng tư đang nở, nắng tháng tư rất hiền, trời vẫn xanh, em sẽ nhớ anh,người em sẽ"Định mệnh của đời nhau"!Cám ơn tình yêu của em."

## 16. Chương 16

Đọc xong bức thư,nó đã nghe thấy tiếng xe đua ở dưới,ghé đầu xuống thấy 7 người đang đợi:

-Này,em còn lề mề hơn cả rùa đấy!-Tiếng Ren cằn nhằn

-Em là thế,đố thay đổi được.Đợi tí em xuống ngay đây.Hôm nay là thứ 2 phải đi học nhỉ.

Nó gạt đi nước mắt rồi thay quần áo:

-Nhanh lên m ơi!-Chin

-Ừ!-Vừa nói nó vừa nhảy tót lên sau xe của Ren.

-Sao không tự đi đi?-Ben

4 chiêc xe hơi đắt tiền lao vút đi trong gió.(vì mấy ổng đèo mấy bả mà)

-Hừ!Được chở mấy bổn cô nương đây là vinh dự lắm đấy nhá!-Chin

Trên đường ai cũng phải thót tim tránh đường nếu không muốn chầu diêm vương.

Đúng 5 phút sau bọn nó đã đến trước cổng trường.

Sân trường:

Cả đám học sinh nhường lối ấy vị,bước lên hội trường cùng với Jimmy đang nói gì đó:

-Hôm nay chúng ta đã biết kết quả của cuộc thi"hoàng tộc"

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

Giới thiệu đôi chút về cuộc thi này nha:

Hoàng tộc là những người được đề cử chức vị quản lí trường,là những người đứng cao nhất trong trường(cao hơn cả giáo viên ấy chứ)

1.Queen,King(Có đủ mọi tố chất)

2.Princess,Prince(Dựa theo từng tính cách của từng người)

3.Jack,Ace(Luôn theo sau Queen,King hoặc Princess,Prince)

Chức vị này là học sinh bình chọn.

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

"Chức vị Queen là Hoàng Thiên Anh với 999 phiếu.King là Âu Hoàng Phong với 1000."

Tiếng vỗ tay rầm rộ.

Jimmy đưa cho 2 người,2 chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên đó có khắc Q và K.Đeo vào ngón út.

"Hạ Phi Vũ:Sun Prince.1000 phiếu

Trần Phi Long:Ice prince.1000 phiếu

Dương Hiểu Minh:friendly prince.1000 phiếu."

Jimmy lại đưa cho bọn hắn cái nhẫn bạc có khắc chữ P.

"Bạch Kim Ly:Princess warm.999 phiếu

Triệu Phương My:Princess cold.999 phiếu

Dương Hồng Vy:Cute princess.999 phiếu"

Đưa cho bọn nó nhẫn bạc khắc P.

"Còn tôi là Jack. 1000 phiếu."Có chiếc nhẫn khắc J.

Cả trường vỗ tay rầm rộ.Đột nhiên có tiếng con gái hét lên:

-Tôi phản đối!Queen với Princess không xứng với chức vị!

( Kenhtruyen.Info, chúc vui...!!! )

-Tôi phản đối!

Bây giờ Jimmy mới hiểu tại sao tất cả Queen,Princess đều được 999 phiếu bầu là do cô này ko bình.

-Tại sao?-Ren nhíu mày hỏi

-Vì cái này!-Cô gái giơ ra một tờ giấy hồ sơ học sinh mà các tiểu thư nhà ta đã điền:

Tên:Hoàng Thiên Anh hoặc Nguyễn Thùy Dương

Tuổi:Tự biết

Cha:Nguyễn Minh Lớn

Nghề nghiệp:Mổ lợn

Mẹ:Đã mất

Tên:Bạch Kim Ly hoặc Nguyễn Thùy Linh

Tuổi:17

Cha:Nguyễn Bàn lón

Nghề nghiệp:Bán lòng lợn

Mẹ:Bạch Chặt Lô

Nghề nghiệp:Ăn xin

Tên:Triệu Phương My hoặc Vũ Ngọc Bội

Tuổi:17

Cha:Triệu Hâm Hâm

Nghề nghiệp:Ăn mày

Mẹ:Theo zai sang Tây Ban Nha biệt tăm biệt tích

Tên:Dương Hồng Vy hoặc Nguyễn Minh Trang

Tuổi:17 tuổi

Cha:Dương Dim Diêm

Nghề nghiệp:Ăn mày

Mẹ:Ăn mày nốt

Cả bọn đọc xong liền cười lăn ra đất,riêng chỉ có nó mặt rắn đang lại.

-Cô là ai?-Nó hỏi lạnh lùng

-Tôi á?Tôi là con gái tổng giám đốc công ty Lều Linh(Công ty mà papa nó đầu tư,cũng chỉ là công ty nhỏ thui)

Nó lôi chiếc Iphone ra nói:

-Rút toàn bộ vốn đầu tư,cắt đứt mọi quan hệ với công ty Lều.

Đúng 5s sau,điện thoại của đứa con gái đổ chuông,bên đầu dây là tiếng một người đàn ông,giọng nói có vẻ đau khổ:"Con ơi,công ty nhà ta sắp đóng cửa rồi.Coi chừng nhà ta phá sản mất"

Cả người run run,cô gái ấy lại hỏi:

-Cô...cô là ai?

-Mọi người không thắc mắc tại sao Thiên Anh lại giống y hệt với Thiên Huy ư?-Ren nói

-Chẳng lẽ...-Cả toàn thân đứa con gái khuỵu xuống

-Phải,cô ấy chính là con gái cưng của chủ tập đoàn Hoàng lớn nhất thế giới.-Ren tự hào nói

Rồi lần lượt:

-Bạch Kim Ly: Tiểu thư nhà họ Bạch giàu thứ 3 thế giới-Wen

-Triệu Phương My:Bảo bối duy nhất của chủ tập đoàn thời trang lớn thứ 4 thế giới.-Ken

-Dương Hồng Vy:Cô chủ của tập đoàn họ Dương lớn thứ 5 thế giới.

Ở dưới khán đài,mọi người đang run lập cập,e sợ

## 17. Chương 17

Đột nhiên có tiếng:"Bốp,bốp,bốp" vang lên

Một cô gái có dáng người bé nhỏ,mặt rất rất ư là baby nha.Với chiếc váy trắng xòe bồng bồng,trông cô y như một thiên thầnĐịnh mệnh của đời nhau [Hoàn]

-Phô trương quá!

Cả trường đều lo sợ cho thiên thần này.Vì cô đã cả gan đụng tới ác quỉ chính hiệu.

Tất cả mọi người tròn mắt,mồm há hốc.

Thiên thần nhảy lên bục đứng cạnh nó,hôn chụt vào má từng đứa(Chỉ bọn Rin,Kin,Lin,Chin thôi ná)

-Ôiiiiiiiizzzzzzzzzzzzz

-Sao m không báo để bọn t đi đón?

-Sao m ko nói để bọn t qua đón.Ôi nhớ m quá đi!-Chin hét lên ôm chầm lấy "thiên thần"

Dưới dưới cả trường đang há hốc mồm.

-T muốn cho bọn m bất ngờ mà.4 năm rồi,bọn m vẫn thế nhỉ?-Rồi cô quay xuống nhìn học sinh

-Chắc hẳn trường này đa số là thành viên bang Hải Âu(bang bọn hắn) đúng ko?Tớ xin giới thiệu bọn tớ là Bc và Bp của hội Phượng Hoàng Lửa.Ngày mai sẽ có 1000 đứa học sinh nữa sẽ chuyển đến đây và đó là những người phục vụ cho Phượng Hoàng Lửa sẽ quản lý ngôi trường cho trật tự.-Thiên thần nói to

Cả đám ở dưới xôn xao:

-Chẳng phải đó là chị 2 thế giới ngầm sao?(ám chỉ Rin đó)

-Ừ.Bang Phượng Hoàng Lửa là đứng nhất đó.Hải Âu chỉ đứng sau thui.

-Khiếp!Ghê thật

Quả đúng là như vậy.Hôm nay đã có 1001 học sinh mới nhập học(có một người bạn khác ko thuộc nhóm nó).Ai cũng trông thật baby hết sức.

Khi nó đến trước cổng trường thì đã có 2 hàng dài thẳng tắp nhường lối cho nó.Đứng đầu là Jimmy:

-Chúng em chào chị 2.-Cả bọn đồng thanh

-À~Mấy đứa đến rồi à?-Lin tí ta tí tởn đi cùng Wen

-Vâng ạ.-đồng thanh tập 2

-Đây,nhóm kia sẽ phụ trách cái này này...-Thiên thần chỉ bảo(Bây giờ đi cùng bọn nó và bọn hắn)

-Chị Qin(Bd của thiên thần),đừng có nghiêm túc vậy.Thoải mái đi.-Jimmy vỗ vai thiên thần

-Đúng đó!Việc này để sau đi!-Kin

-Chúng ta vào thôi!

9 người bọn họ đi vào sân trường.

Xung quanh ai cũng phải tránh xa họ vì Queen(nó)đã quy định ai bước đến gần bọn nó quá 10 mét sẽ bị đuổi học(có khi còn bị đánh cho vào viện 1 tháng ấy chứ)

Lớp 11A1:

-Xin giới thiệu với các em,hôm nay chúng ta có học sinh mới!-Tiếng thầy giáo hiệu trưởng oai phong,nhưng ánh nhìn lại rụt rè khi thấy nó đang ngủ.

Trong miệng Kin thốt ra khi đang chơi laptop:

-ịt mẹ!Đã bảo ko ấy đứa chuyển sang lớp mình mà lại...-Bỏ lửng câu

-Em vào đi!

Một cô gái xinh xắn dễ thương với mái tóc đen nhánh.

Nó ngẩng mặt lên nhìn cô gái ấy.

Dù trong một khoảng khắc cô gái ấy cũng nhận ra đôi mắt quen thuộc đó:"Không thể nào,chắc mình nhầm người.Con nhỏ hồi trước đâu có xinh đẹp thế này"

Nó đột ngột đứng dậy,liếc mắt sang hắn(Ren).Hiểu ý,cả 2 người bước ra ngoài nhưng 1 câu nói của cô gái đã khiến nó dừng bước:"Bạn gì ơi,bạn phải xin phép thầy giáo trước khi ra ngoài chứ"

Nó lạnh lùng quay lại,mặt tỉnh bơ:"Thầy ơi,chúng em có cần xin phép không hả THẦY!"

Ông hiệu trưởng lạnh sống lưng,lắp bắp:"À...à...không..không cần"

Nó nhìn cô gái, hỏi:"Được rồi chứ?"

Đôi mày nhíu lại,cô gái ấy chỉ tay thẳng mặt nó:"Bạn nói thế là vỗ lễ đấy biết không?"

Ở dưới lớp đang bàn tán xôn xao,Jimmy đánh mạnh vào mặt bàn:

-Chị Rin,hãy để con bé cho em

Nó giơ ngón tay trỏ lên,cả lớp im phăng phắc.Ánh mắt lạnh lẽo vần nhìn chằm chằm vào cô gái

-Chị?Vậy bạn lớn tuổi nhưng bị lưu ban à?-Cô gái vẫn ngây thơ hỏi

-Rin...-Hắn thấy không ổn liền gọi nó nhưng bị chặn lại bởi tiếng bức xúc của cả lớp

-Con nhỏ này to gan thật!

-Dám xúc phạm Queen trường mình.

-Lớn mật gớm.

-Không có việc gì tôi đi đây.-Quay lưng lại,nó còn nói một câu bao nhiêu hàm ý:"Các bạn không cần phải CHĂM SÓC BẠN MỚI ĐẾN đâu.Bởi vì TỰ TAY TỚ SẼ CHĂM SÓC RẤT RẤT CẨN THẬN"

## 18. Chương 18

Sân trường

-Em nói vậy là sao?-Hắn dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn nó

-Em nhờ anh đấy.

Nó nhún vai

Một khoảng im lặng kéo dài

-Được thôi.-Hắn quay lưng

-Anh đi đâu?

-Có việc.

Ra đến cổng trường hắn rút đt ra ấn vào người có tên là "Run"

-Gặp t ở Night Club.

\*\*\*

15' sau:

-M gọi t ra đây làm ji?

-Kể cho t quá khứ 5 năm trước xảy ra với Rin.

-Truyện đó là tuyệt mật.

-T là hôn phu của Rin.T có quyền được biết.

-Sax,từ hồi nào thế?

-Sắp ra mắt bố mẹ rồi.Thôi kể cho t đi.

-Đó là...

\*\*\*

5 năm về trước:

Một cô bé xấu xí,ăn mặc thô kệch.Hai bím tóc dài,chiếc kính dày cộp.Đang thản nhiên nói:

-Em thích anh!

Nam-một người anh trên khóa cũng kiêm luôn bạn thân của nó đang đật mặt ra.

-Em nói đùa!

-Không đùa!Là thật đó.

-Em không hề thích anh.Chri là quý mến nhiều một chút thôi.

-Anh chứng minh đi,mình hẹn họ nhé

-Được không vậy Miri(Tên Nam đặt cho cô bé)?

-Ừ.

Tiếp đó là những khoảng khắc cô bé rất vui.Nhưng cô đã nhận rằng Nam nói đúng.Ở bên anh,cô không rung đập,không đỏ mặt,tim không đạp nhanh.Đặc biệt cô cảm thấy cô đơn lắm

Rồi một ngày:

-Cho anh này!-Cô ném cho Nam cái mp4

-Hử?

-Có bài hát em vừa mới thu xong đó.Nghe đi nhé.Coi như đó là lời hôm nay em muốn nói với anh.

Hôm sau,cô nhận được tin Nam bị tai nạn giao thông,đang cấp cứu trong bệnh viện:

Khi chạy đến,cô chỉ thấy anh trong trạng thái mặt trắng bệch không còn tươi tỉnh như trước,đôi mắt lim dim,môi tái mét.

-Miri à!Cám ơn,cuối cùng em cũng nhận ra.Hát hay lắm!

Cô như một dòng sông bị con đập ngăn chặn lại dòng nước.Nhưng giờ con đập đó đã vỡ.Bao nhiêu,bao nhiêu vỡ òa ra hết.Cô khóc như một đứa trẻ sắp mất một thứ quan trọng nào đó.

-Anh không...không được bỏ...em lại1

-Đừng khóc vì anh.hãy khóc vì người em yêu thực sự.-Nam nở một nụ cười ôn nhu,dịu dàng

VÀ ĐÓ LÀ LẦN CUỐI CÙNG CÔ BÉ ĐƯỢC NHÌN THẤY NỤ CƯỜI ẤY...

Cô bé ấy đã điều tra và đã biết kẻ \*\*\* hại Nam chính là Minni-Đứa con gái trong trường rất ghét cô đã dùng chiếc ô tô đâm vào Nam

\*\*\*

Hắn trầm ngâm,mãi sau mới lên tiếng:

-Miri là Rin?

-Ừ

-Tại sao cô ấy lại là nhà thiết kế?

-Vì Nam thích thế,nhưng giờ nó mất rồi nên con bé không thiết làm nữa.Giờ theo t lao đầu vào ăn chơi,đua xe,chờ cơ hội trả thù.

-Thảm nào cô ấy muốn t cưa con bé đó rồi đá nó.

-Nó thực sự rất SỐk.Kể từ đó nó thay đổi hẳn.

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

Bây giờ cả lớp 11A1 đang thực sự rất "khủng bố" vì một lý do:HOT BOY PHONG ĐANG HẸN HÒ VỚI MỘT CÔ BÉ MỚI ĐẾN.

Nhưng chỉ riêng nó là bình tĩnh,nở nụ cười thâm hiểm

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

Ở công viên

-A đi nào!-Minni đang đút chiếc thìa cơm cho Ren.

## 19. Chương 19

Ở công viên

-A đi nào!-Minni đang đút chiếc thìa cơm cho Ren.

Hắn không nói gì,chỉ bất động như tượng khi nghe chiếc mp4 Run đưa cho hắn.

Trong đó có một giọng hát trong trẻo vang lên,có đôi chút đượm buồn:

Những lời em sẽ nói bây giờ, em không biết chúng có khiến anh tổn thương không

Có lẽ chúng sẽ khiến anh hận em suốt đời

Anh, đang nói rằng em không còn là em ngày xưa nữa, em hoàn toàn không chân thành

Đến chính em cũng thấy lạ lẫm với chính mình

Anh rất tốt, nhưng

Đó là con người của anh, nhưng

Em không hiểu, em không hiểu

Sao em lại thế này nữa

Ta đang yêu nhau nồng thắm, và giờ anh đang ở đây, nhưng, ôi...

Em không hiểu

Em muốn tìm lại chính mình, ngay bây giờ

Anh à, em xin lỗi, ngay cả khi bên anh, em vẫn thấy cô đơn

Khi tình yêu chợt đến, chắc hẳn, em đã thiếu sót rất nhiều,

Xin anh hãy tha thứ cho em, tha thứ ột người xấu xa như em

Em xin lỗi, đây là câu chuyện của anh và em

Em thực sự không xứng đáng với thứ gọi là "Tình yêu", dẫu em vẫn đang bên anh

Anh à, em rất cô đơn

Rất cô đơn...

Anh không làm gì sai hết, em mới là người kỳ lạ

Dương như em đã chuẩn bị từ rất lâu cho cuộc chia tay giữa hai ta

Em thực sự muốn đối xử tốt với anh, mọi lúc

Vậy mà sao những lúc đối diện với tình yêu

Em lại nép mình lại, và mãi thấy cô đơn

Anh rất tốt, nhưng

Đó là con người của anh, nhưng

Em không hiểu, em không hiểu

Sao em lại thế này nữa

Ta đang yêu nhau nồng thắm, và giờ anh đang ở đây, nhưng, ôi...

Em không hiểu

Em muốn tìm lại chính mình, ngay bây giờ

Anh à, em xin lỗi, ngay cả khi bên anh, em vẫn thấy cô đơn

Khi tình yêu chợt đến, chắc hẳn, em đã thiếu sót rất nhiều,

Xin anh hãy tha thứ cho em, tha thứ ột người xấu xa như em

Em xin lỗi, đây là câu chuyện của anh và em

Em thực sự không xứng đáng với thứ gọi là "Tình yêu", dẫu em vẫn đang bên anh

Anh à, em rất cô đơn

Rất cô đơn...

Vì em chỉ là một cô gái khác

Đêm nay thật cô đơn

Em không thể chịu đựng thêm nữa, tạm biệt anh

Vì em chỉ là một cô gái khác

Em rất cô đơn

Dẫu bây giờ em đang bên anh

Anh à, em rất cô đơn

Rất cô đơn

Anh à, em rất cô đơn

Rất cô đơn...

Thời gian lặng lẽ qua đi.

Minni ngày càng yêu hắn sâu đậm.

Cuối cùng hôm nay 4 cô nàng sẽ phải đi gặp vị hôn phu của mình.Mặt đứa nào cũng tiếc nuối nhìn bọn hắn.

4 Cô tiểu thư,4 chiếc xe BWM hiện đại phóng vụt đến nhà hàng ROSA. Hôm nay đứa nào cũng ngầu cả.

## 20. Chương 20

Vừa mới bước vào cửa nhà hàng,đập ngay vào mắt bọn nó là hình ảnh 4 bọn hắn đang trong trang phuc vest chỉnh tề.(ĐẸP TRAI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC)

Cả 7 đứa trố mắt nhìn nhau.Không tính hắn,vì hắn đã biết trước rồi.

Chỉ có mấy phụ huynh cười khúc khích.Lấy mấy cái hộp bé bé để trên bàn,mở ra.Đeo vào tay 7 đứa cái gì đó sáng lấp lánh.Đó là chiếc nhẫn bạc bạch kim.4 đôi,4 kiểu khác nhau.Nhưng đều đẹp một cách kì diệu.

Bỗng dưng 1 ánh sáng màu hồng lóe lên,cũng giống như lúc ở bờ biển vậy.(giải thích nè:tuy chi tiết này có hơi kì lạ nhưng ánh sáng đấy gắn kết bọn nó lại với nhau bởi một sợi dây vô hình)

Tất cả định thần lại,chỉ riêng 4 bọn nó hình như có gì đó cảm giác như bị lừa.Bực bội quay lưng,phóng xe đi chả nói lời nào.

Bọn hắn vội xin phép mấy phụ huynh rồi đuổi theo.

Bọn nó đến vũ trường Night.

Bọn hắn vừa mới đến vũ trường đó thì nghe thấy:"Sau đây nhóm nhạc nữ huyền thoạt của chúng ta"

Ánh đèn tắt phụt,ở đâu đó nổi lên âm thanh huyền bí:

Bọn Rin xuất hiện,nhảy những điệu nhảy quyến rũ.

Không lâu sau bọn Ren cũng lên nhảy theo.

## 21. Chương 21

Thời gian này Hoàng Phong gầy đi rất nhiều rất nhiều, Anh trắng bệch như một linh hồn dật dờ trôi dạt, như chỉ cần một cơn gió thôi là anh sẽ bị thổi đi mất tông mất tích

Lá cây bay lượn nhẹ nhàng ngoài cửa sổ.

Ánh nắng nhẹ lướt trên người Hoàng Phong đang thẫn thờ, kéo dài bóng anh trên con đường, thế giới yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi, chỉ có tiếng lá nhẹ rơi.

Ánh nắng trong vắt từ từ chuyển thành vàng kim.

Ánh đèn càng lúc càng mờ tối.

Âm thanh của đài phát thanh bắt đầu vọng lại vắng vẻ.

Lặng lẽ...

Ngoài hành lang cũng tràn ngập ráng chiều tuyệt đẹp, dịu dàng như say, cùng ánh tịch dương chiếu sáng khắp nơi, âm thanh của đài phát thanh nhẹ nhàng vang lên...

Hoàng Phong lặng lẽ đi.

Đột nhiên...

Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt anh.

Anh ngước mặt lên.

Đôi chân dài, thân hình quyến rũ, áo sơ mi trắng, nụ cười mỉm dịu dàng. Trong ráng chiều rực rỡ, Phương My mỉm cười , nói với anh :

"Ôi..."

Học sinh qua qua lại lại trên lối đi râm mát của trường trung học, bên trái con đường là sân bóng rổ, mỗi một rổ bóng trên sân đều có các bạn học sinh nam đang chơi bóng, các bạn nữ tập trung một chỗ hò reo cổ động. Bên phải con đường là một khu rừng cây nho nhỏ, cây cối cao thẳng rất đẹp. Có loại cây quanh năm xanh tốt, lá xanh um tùm rậm rạp, có cây đều đã sớm vàng lá, gió thổi đến là từng trận từng trận xào xạc rơi xuống. Trong khu đó có những chiếc ghế dài, một vài học sinh đang ngồi dõi mắt xa xa nhìn những trận đấu bóng trong sân bóng rổ, một vài học sinh đang thì thầm cười đùa, vài đôi tình nhân đang nhỏ to thân mật.

Lá vàng rơi ngập đất.

Những chiếc ghế dài lặng lẽ.

Âm thanh trong đài phát thanh trường vọng ra bên sân bóng rổ rất không phù hợp với không khí huyên náo nóng bỏng trong sân, lại phát ra một bài hát đau buồn nhạt nhẽo. Một phiến lá vàng trong tay Hoàng Phong thẫn thờ xoay tròn, môi anh tái mét gần như trong suốt. Phương My lẳng lặng nhìn anh chăm chú, không muốn quấy rầy anh, dường như chỉ cần một câu nói rất nhỏ thôi thì sẽ vứt anh trở lại vào nỗi đau thương trong khoảng thời gian Thiên Anh nhập viện vừa rồi.

Ráng chiều lọt qua kẽ lá chiếu xuống bên dưới.

Lặng lẽ tỏa khắp người anh và cô đang ngồi trên chiếc ghế dài.

Rất lâu rất lâu sau.

Ngón tay anh thẫn thờ sờ sờ bên mép lá.

"Cô ấy... vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe." Phương My nhẹ giọng nói. "Bất kỳ thuốc nào y tá mang đến, cô ấy cũng uống hết, không chống cự các bác sĩ trị bệnh cho cô ấy, cũng không nổi điên lên nữa."

"Vậy tốt quá." Anh cúi thấp đầu.

"Nhưng, cô ấy trở nên rất trầm mặc." Phương My ngập ngừng, trong giọng nói có tiếng thở dài, "Có lúc tôi lại muốn cô ấy cứ nổi điên lên như trước kia, cứng đầu không chịu phối hợp để điều trị, tuy là hơi mệt nhưng vẫn cảm thấy được là cô ấy. Nhưng... Thiên Anh bây giờ... trầm mặc đến mức xem mọi thứ chẳng là gì nữa, trầm mặc hệt như cậu ấy không còn tồn tại..."

Ngón tay anh cứng đờ.

Lặng lẽ.

Đài phát thanh trường vẳng đến bài hát đau buồn chậm rãi trong tiếng lá rơi xào xạc.

Đáy mắt Phương My mang nét đau khổ sâu sắc:

"Tại sao không đi thăm cô ấy?"

Người anh cũng cứng đờ.

Phương My nhẹ nhàng nói:

"Anh phải biết là cô ấy muốn gặp anh."

Hoàng Phong nhìn theo những chiếc lá vàng đang rơi rụng trong không trung, nét cười rất nhạt rất nhạt

Nỗi đau trong tim khiến anh như muốn tắc nghẹn, ngón tay cứng đờ, "soạt" một tiếng, lá cây trong tay bị xé toạc, run rẩy rơi xuống dưới chiếc ghế dài.

Tiếng nhạc của đài phát thanh từ sân bóng rổ lặng lẽ trôi đến.

Anh và cô lặng lẽ ngồi.

Ráng chiều đầy trời, trong không trung đỏ rực những chiếc lá vàng bay lượn, kêu lên lạo xạo, trên mặt đất và những chiếc ghế dài đều ngợp đầy lá vàng rơi.

Ráng chiều rọi vào đáy mắt anh, có một nỗi buồn thương lặng lẽ.

Ngón tay anh đờ đẫn nắm chặt lại.

Gió hoàng hôn nhẹ lướt qua, anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời ráng chiều đỏ rực, những đám mây tít trên cao nhuộm đỏ óng ánh, lộ ra ánh hào quang rực rỡ, đẹp như đôi cánh trong suốt của thiên sứ.

Lá cây rơi reo xào xạc.

Mặt trời lặn về phía Tây, ráng chiều cũng dần dần đi mất. Hôm đó bên chân trời, dải màu còn sót lại đẹp tuyệt đến khiến người ta không thể thở nổi. Anh trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dài, lại một phiến lá vàng rơi la đà, đậu xuống đôi vai mỏng manh của anh.

Nhìn bóng hình anh tái nhợt

Cô mỉm cười nhẹ, gỡ chiếc lá vàng trên vai anh xuống

Lá rơi bay lượn.

Ánh hoàng hôn vàng đỏ chân trời.

Cô lặng lẽ bước đi không một tiếng động.

Trên chiếc ghế dài.

Chỉ có anh lặng lẽ ngồi.

Lặng lẽ ngồi.

Khi mặt trời mọc lên từ đằng đông, lại là một ngày mới. Xe tưới nước bắt đầu chầm chậm lăn bánh trên con đường râm mát dưới tán cây, những giọt nước trong veo được ánh mặt trời chiếu vào tỏa ánh sáng lấp lánh, mặt đất tươi nhuận thanh tân, trong không khí có mùi lá rơi và đất ẩm.

Dưới bóng cây to vàng rực.

Trong chiếc ghế dài.

Hoàng Phong ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn ánh ban mai phía chân trời,sắc mặt tái nhợt kinh người hệt như một linh hồn phiêu lãng, chậm rãi bước trên con đường mát mẻ, bước đi trong ngàn vạn ánh ban mai rực rỡ tỏa chiếu.

Con đường rộng rãi sinh viên qua qua lại lại.

Hoàng Phong chầm chậm bước đi, có phần hoảng hốt, trong đầu dường như trắng xóa một vùng, chẳng nghĩ được gì cho rõ ràng, tất cả đều bấn loạn, không biết sai chỗ nào, tim đau nhói.

Xe tưới cây lặng lẽ phát ra tiếng nước rào rào, vòi tưới phun ra những tia nước như hoa, trong ánh ban mai trong suốt tươi mát, buổi sáng mùa thu mang theo không khí lành lạnh, lá cây vẫn xoay tròn khiêu vũ trong không trung.

## 22. Chương 22

Đột nhiên.

Anh dừng bước.

Xa xa dưới tán cây bạch quả rậm rạp, có một người phụ nữ đang đứng đó. Thân hình tuyệt đẹp, bộ váy đen, trên cổ có một chuỗi trân châu óng ánh khiến da thịt bà như trong suốt, đứng trong đám lá rơi ngợp trời, khuôn mặt mỹ miều của bà lại chẳng biểu hiện gì, đôi môi lạnh lẽo lại tỏ ra mệt mỏi chán chường. .

Lúc này, Hoàng Tử Vy cũng nhìn thấy anh.

Cách nhau mười mấy mét.

Hoàng Tử Vy đi về phía anh. Sinh viên trên đường trố mắt nhìn theo, rất ít khi tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp cao quý như thế, tuy dường như có hơi lạnh lẽo, thế nhưng khí chất cao ngạo không thể nhìn gần càng lạnh hơn đến khiến mọi người kinh sợ.

Người anh đã cứng đờ không nhúc nhích nổi, sắc mặt anh tái mét nhìn theo Hoàng Tử Vy đang đi từng bước từng bước đến trước mặt mình, đầu óc trống rỗng, lồng ngực bị cảm giác hoảng loạn dồn nén đến tức thở. Lá rơi nhè nhẹ xoay vòng,Hoàng Tử Vy lạnh lùng đứng trừng mắt nhìn anh.

Trên đường người qua kẻ lại.

Môi Hoàng Phong mấp máy, anh muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi câu nào, chỉ là đứng đó đờ đẫn nhìn Hoàng Tử Vy, trắng bệch yếu ớt như một linh hồn dật dờ vô định.

Xe tưới nước lặng lẽ đi mất.

Khoảng trống trong tim anh bị xé toạc ra, không ngừng trào máu.

Hoàng Tử Vy co chặt tay lại.

Sắc mặt bà không hề có biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo.

"Đi đến bệnh viện! "

Bà nói với Hoàng Phong.

Không, không phải là nói, mà là ra lệnh.

"Hôm nay, ngay bây giờ, đi tới bệnh viện! "

Hoàng Tử Vy lạnh lùng, trong giọng nói mang nét thù hận.con gái bà mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút giây đều mong ngóng đứa con trai này, thế mà anh ta thật sự không hề đặt chân đến phòng bệnh của con bé.

Thiên Anh càng ngày càng trầm mặc.

Tuy nó chịu uống thuốc, không chống cự điều trị bệnh, nhưng lại trầm mặc như đã chết đi rồi, hô hấp chỉ là cơ thể nó mà thôi. Bệnh tình càng ngày càng trầm trọng, Viện trưởng bệnh viện nói trừ phi ra nước ngoài điều trị, bằng không thì khó thể cầm cự được lâu hơn.

Bà hận đứa con trai này.

Bà mãi mãi không tha thứ cho thằng bé này.

Nhưng...

Bà không thể cứ đứng giương mắt nhìn con gái chết đi trong sự trầm lặng và cô độc như thế...

Cây lá reo lên xào xạc trên con đường râm mát.

Gió lớn hơn hôm qua.

Lá cây và bụi bay cuồng loạn ngợp trời.

Lá cây bạch quả vàng kim.

Lả lướt xoay vòng đan kín.

Hoàng Phong hoảng loạn lắc cái đầu đau nhức đến nỗi khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng bất cứ chuyện gì, anh từ từ lùi lại, hoảng loạn lắc đầu, anh lùi dần, góc áo trắng bị gió thổi bay phần phật, anh lùi từng bước từng bước.

( Kenhtruyen.Info, chúc vui...!!! )

Đồng tử Hoàng Tử Vy co thít lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:

"Anh không muốn đi hả?"

Anh run rẩy hoảng hốt lắc đầu, run rẩy lùi về phía sau, tựa như một linh hồn phiêu bạt, một cơn gió cũng có thể xuyên suốt qua thân thể anh.

Hoàng Tử Vy nhìn anh.

Lá vàng bay đầy trời, nhẹ nhàng, không chút phiền não, vô tư lự... bay lượn.

Hoàng Tử Vy lãnh đạm nhìn anh.

Sau đó.

Bà khuỵu đầu gối.

Quỳ xuống đất.

Quỳ xuống trước mặt Hoàng Phong.

Hôm đó, trên con đường râm mát của trường trung học, mọi người đều kinh ngạc sững sờ.

Lá vàng rơi trải đầy con đường.

Doãn Triệu Man quỳ trên đám lá vàng dày như tấm thảm, khuôn mặt đẹp tuyệt của bà có nét bi thương mờ nhạt, quỳ xuống trước mặt Hoàng Phong. Lá vàng nhè nhẹ rơi. Bà lẳng lặng quỳ trước mặt Hoàng Phong.

Lá rơi la đà.

Hoàng Phong nét mặt kinh hoảng vội nhào xuống.

Quỵ xuống trước Hoàng Tử Vy.

Anh ra sức muốn đỡ bà đứng dậy, nhưng hai cánh tay đang run bắn lên không có chút sức nào. Anh hoảng loạn quỳ trước mặt bà,nói liền mấy tiếng:

"Xin lỗi... cháu đi... cháu đi..."

Ánh ban mai vàng rực rỡ.

Mọi người ngây người.

Tán cây bạch quả vàng rực hai bên đường.

Lá rơi ào ào.

Cuối thu rồi...

Sáng sớm, ngoài vườn cỏ bệnh viện chẳng có ai, trên ngọn cỏ óng ánh giọt sương mai, sáng lấp lánh. Nắng sớm mai chiếu lên giọt sương tinh khiết, óng a óng ánh bảy màu thật rực rỡ, sáng xuyên qua cả ô cửa kính phòng bệnh. Y tá nhìn Hoàng Thiên Anh đứng bên cửa sổ một cách khó xử, bác sĩ đòi hỏi cô phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, nhưng cô mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ, giống như đang chờ gì đó, cũng giống như chẳng đợi chờ gì cả. Anh y tá muốn đi khuyên cản cô, nhưng từ người anh cô toát ra sự trầm mặc lạnh lẽo khiến anh chùn chân kinh sợ.

Cuối cùng y tá cũng đành bất lực rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng chỉ còn mỗi cô đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ.

cô trầm lặng nhìn thảm cỏ dưới lầu, sắc mặt hơi tái, môi tim tím yếu ớt, nhưng viên kim cương nơi ngón áp úp của cô lại sáng óng ánh khiến cho khuôn mặt cô phảng phất nét thanh tú dịu dàng kỳ lạ.

Những ngón tay trắng bệch níu chặt chấn song cửa sổ.

cô trầm mặc, yên lặng.

Lặng lẽ ngắm nhìn thảm cỏ trống vắng dưới lầu, cô trầm lặng rất lâu, dáng người cao cao đứng bên cửa sổ, tựa hồ như chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng nghe thấy gì. cô đã chẳng còn như trước kia, đi suy nghĩ những chuyện không thể nữa, cũng chẳng còn lắng nghe xem cửa có đang được ai đó đẩy ra nhè nhẹ không. cô chỉ trầm mặc đứng đó, dường như tất cả những gì thuộc về thế giới này chẳng còn bất cứ liên quan gì đến cô nữa.

Lúc tiếng nhạc phát ra ngoài cửa phòng bệnh

cô nghe thấy.

Đó là bản Sad violin mà cô ưa thích

Khúc nhạc réo rắt, nỉ non,hòa vào trong không gian hư vô.

Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào gay gắt

Đột nhiên tiếng nhạc im bặt,cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo mở ra

Hoàng Thiên Anh đứng bên cửa sổ.

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi toàn thân cô, sáng chói đến khiến người khác không mở nổi mắt, sáng rực nhưng lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo trầm lặng, dường như cô đang chìm vào một thế giới lạnh lẽo khác.

Trái tim anh đau thít lại, ánh nắng tỏa sáng trên người cô đang lấp lánh

Anh đờ đẫn ngắm nhìn cô.

Đột nhiên phát hiện, mái tóc cô từ màu nâu hạt dẻ đã nhuộm trở lại màu đen, ban đầu nhìn cô, cả nét ngỗ ngược ngang bướng hay nổi điên cũng đã biến mất, hình bóng cô chỉ còn lại sự trầm mặc mà lạnh lẽo, chỉ là cô độc và lặng lẽ.

Thế là, lồng ngực của anh đau đớn vô cùng.

2 tay cầm cây violin buông thong

“Bộp”

1 tiếng rơi của một vật nặng vang lên khô khốc

Khi Hoàng Thiên Anh chầm chậm quay lưng lại, từng đợt gió ngoài cửa thốc vào, cô trông thấy anh đang đứng ở cửa, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Cô ngây dại ngắm nhìn anh, dường như không quen biết anh, ánh mắt lặng lẽ.

Anh lặng lẽ nhìn cô.

Giống như cảnh tượng trong mộng trăm ngàn lần đều giống nhau nhưng tất cả chỉ là giấc mộng.

Gió nhè nhẹ thổi lay động cánh cửa phòng.

Ngón tay anh cứng đờ siết chặt lại bấm vào lòng bàn tay, đau nhói, và cùng với sự yếu đuối dần dần hiện rõ trong đáy mắt cô khiến anh cuối cùng cũng đã tin. Thế là anh bắt đầu run rẩy.

"Em..."

## 23. Chương 23

Cổ họng anh phát ra khàn khàn, đáy mắt ánh lên đốm lửa sáng kinh người, sau đó, dần dần, lại có phần trầm lặng.

Ngoài cửa sổ lá không ngừng rơi, ánh nắng ban mai chiếu qua những chiếc lá rơi lả tả rọi xuống đất, trong không khí có mùi vị cuối thu, lành lạnh, trong sạch.

Anh nhìn cô, đáy mắt có nét đau khổ, lặng lẽ, anh vươn tay ra nhẹ sờ lên gò má cô, ngón tay rất nhẹ xoa xoa vết đỏ trên đó, đau lòng hỏi:

"Em còn nhớ bản Sad Violin này không?"

cô chăm chú nhìn anh,không để ý đến câu hỏi của anh bỗng nhiên nghĩ đến mẹ cô suốt đêm túc trực bên cô mà sáng sớm nay đột nhiên đi mất giờ vẫn chưa thấy quay lại. Là thế sao, thì ra là thế, thế nên anh mới đến đây, thế nên hoàn toàn không phải là cuối cùng anh đã nhớ đến cô. Ánh mắt cô dần dần trở nên u tối, có phần lặng lẽ.

Rất lâu sau.

Ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt trên khuôn mặt cô, trái tim cô lại run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt đen trắng phân minh lại nhuộm một màn sương mù mờ mịt.

Hoàng Thiên Anh cười khổ, nói, rất nhẹ nhàng:

"... Anh không muốn nhìn thấy em nữa, phải không?"

Anh nhìn cô chăm chú.

Mặt trời đã nhô lên cao.

Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng bệnh, bức tường trắng, trần nhà trắng, hình bóng mờ nhòa của hai người kéo dài trên mặt đất.

Thiên Anh ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt cô lặng lẽ, phủ một lớp sương mờ, lộ ra ánh sáng lấp lánh nhìn anh:

"Xin lỗi anh..."

Một giọt nước từ khóe mắt cô rơi xuống.

Doãn Đường Diêu giật mình, anh chồm người tới trước, muốn đưa tay chùi nước mắt cho cô, nhưng, bàn tay khựng lại giữa chừng, rất lâu sau, anh lại chầm chậm rút tay về.

"Tại sao... em vẫn nói lời xin lỗi?"

"Em..."

"..."

"Rất nhớ rất nhớ anh... nhưng..." Lông mi bị nước mắt nhuộm đến ướt đẫm đen nhánh, cô run nhè nhẹ, "...nhưng... không dám gặp anh..."

Một khoảng trầm mặc.

Đôi mắt anh cũng ươn ướt:

Nước mắt càng rơi nhiều hơn, run rẩy.

Anh mỉm cười.

Anh cười với cô, cười như một đứa trẻ con ngây thơ. Được gặp gỡ cô ấy là món quà thiên sứ ban tặng anh, nếu như không gặp được cô ấy, có lẽ sẽ không vui vẻ, hạnh phúc và đau buồn như thế.

"Cám ơn em."

Anh nói, đôi môi nhuộm nét cười tim tím.

Sau đó cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhìn anh như thể sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của anh và cô.

cô nhàn nhạt nhếch môi: "Phong... hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi nhé."

Anh kinh ngạc đến cứng người, sau đó, từng cơn đau đớn ập đến

Hoàng Phong trầm lặng nhìn cô.

"Như vậy em mãi mãi sẽ yên tâm mà ra đi."

Âm điệu rất nhạt, nhạt đến mức chuyện đó như chẳng có liên quan gì với cô nữa, đã không còn để ý gì đến nữa, sự lặng lẽ và lạnh nhạt đó như một quả chùy nặng nề giáng vào tim Hoàng Phong!

Anh sợ hãi.

Anh thật sự sợ hãi.

Đột nhiên anh biết được sự sợ hãi của Phương My và Hoàng Tử Vy, nỗi sợ hãi như thế khiến toàn thân anh phát run, anh ước mong cô lại nổi điên và gào thét như xưa, ít ra còn chứng tỏ là cô vẫn đang sống. Bây giờ cô lạnh nhạt thế khiến anh thấy cô đã cách anh rất xa rất xa rồi.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng.

Anh run lẩy bẩy như bị rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, hỏi cô:

"Phải làm sao?"

Anh túm chặt cánh tay cô, ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầm đìa: "Phải làm sao em mới có thể sống tốt đây?"

Nước mắt trên gò má cô rơi tí tách xuống chiếc giường bệnh trắng toát.

"Đừng khóc..." Anh cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên, chùi sạch ngấn nước mắt trên mặt cô

Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, anh tỉ mỉ chùi hết nước mắt trên mặt cô.

Cô khóc, lồng ngực thắt lại từng cơn đau nhói

Hoàng Phong chăm chú nhìn cô.

Cô rơi nước mắt nói: "Em đã yêu anh rồi..."

Môi anh tím ngắt đến kinh động lòng người.

Anh nhè nhẹ nín thở.

Ngón tay trắng bệch cứng đờ run rẩy.

"Vì yêu anh nên em không thể giả vờ được nữa, nên hãy ra đi tìm một cô gái khác tốt hơn em đi,những gì em mang lại cho anh chỉ là tổn thương, không ngừng tổn thương anh..." nước mắt như ánh sao, cô khóc nói, "... thì làm sao em có thể ở bên anh được..."

## 24. Chương 24

Anh ôm lấy cô.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Để cả người cô lọt thỏm vào lòng mình, Hoàng Phong nhè nhẹ hít hơi, tựa trên mái tóc ngắn mềm mượt của cô, anh nhắm nghiền mắt, trong tim trào máu đau đớn, cổ họng nghẹn lại, hồi lâu mới khàn khàn nói:

Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô.

Người cô run bắn lên trong nước mắt.

Anh ôm chặt cô, đau khổ nói:

"XIn lỗi,anh không thể bỏ em lại một mình trên cõi đời này được..."

Cô chật vật ngẩng đầu lên, đáy mắt lấp loáng ánh nước mắt:

"Đi đi! "

Anh lặng lẽ nhìn cô, hát:”

Anh mở to đôi mắt

Chỉ nhìn thấy bầu trời xám âm u

Mà không thấy cầu vồng đang ở phía bên kia

Anh ngồi nơi đáy giếng nhỏ

Chẳng thể đi về nơi xưa ấy

Từ giây phút thấy bóng em bước tới

Đời anh chẳng còn như bức ảnh đen trắng cũ kỹ ngày xưa

Phủ đi lớp bụi mờ, anh tìm lại nét cười đã lâu ngày quên lãng

Ước mong sao thời gian không gian hãy ngừng biến đổi

Để cho anh được ở mãi bên em.

Anh muốn ở lại đây

Không bao giờ rời xa

Ánh mắt em nồng ấm tràn đầy

Đã chiếu sáng thế giới của anh hôm qua vẫn còn tăm tối.

Anh muốn ở lại đây

Không bao giờ rời xa

Bàn tay em nhỏ xinh mềm mại

Đã dắt anh ra khỏi màn đêm sâu thẳm âm u

Sự đời trôi, cảnh sắc đã khác xưa

Ôi hợp tan, vô thường, nỗi sầu sao tránh khỏi!

Đôi lòng đã giao thoa, xa cách nhau sao nổi?

Hãy để cho thời gian lạnh lùng trôi, làm nhạt nhòa bao nỗi tiếc thương những ngày đoàn tụ hiếm hoi

Thử hỏi, giã biệt nghĩa là gì đây?

Là đành gượng dệt nên nỗi nhớ muôn đời

Trên nẻo đường ra đi, bao phen ngoái đầu nhìn lại

Anh mới hiểu, điều khó làm nhất trên thế gian này

Là nói câu “giã biệt” em ơi!

Anh muốn ở lại đây

Không bao giờ rời xa

Nhưng không thể buôn tình yêu ấy của tôi

Để bông hoa đẹp nhất thế gian phải héo khô tàn tạ

Anh muốn ở lại đây

Không bao giờ rời xa

Vì ngày mai rực rỡ của em

Anh nguyện hiến dâng tất cả đời anh… "

Tiếng ca giống như từ nơi chân trời xa xôi vọng đến.

Nước mắt lóng lánh như ánh sao chảy dài trên mặt, cô dùng tay gạt hết đi, sau đó, cố gắng cong môi lên, cười với anh:

"Xin anh mà... hãy sống thật tốt...Đi đi!"

Hoàng Phong nín thở nhìn cô chăm chú, đôi môi tim tím, khàn giọng nói: "Nếu như, anh xin em hãy ở lại bên anh, đừng xa anh nữa thì sao?"

"Không được"

Cô nhìn anh kiên nghị, đáy mắt lướt qua một mối tình cảm yếu đuối mà phức tạp, nụ cười bên khóe môi có phần tái nhợt trong suốt, lặng lẽ, cô nói với anh:

"Đi đi."

"Thiên Anh"

Ánh sáng ẩm ướt trong đôi mắt anh lấp lánh.

"Làm ơn!Ra khỏi đây! "

Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng lấp loáng ướt, vậy nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, không để nước mắt từ rèm mi lại chảy xuống

Người Hoàng Phong cứng đờ: "Không..."

"Nếu anh không đi,thì em sẽ chết." Cô lặng lẽ nói.

Hoàng Phong cứng người, anh đờ đẫn nhìn cô đến ngây dại: "Nhưng, anh muốn em sống thật tốt..."

"Em cũng muốn anh sống thật tốt..." Cô cũng nhìn anh ngây dại.

Viên kim cương trên tay cô lóe lên ánh sáng đau khổ bàng bạc.

Anh khàn khàn giọng, nói:

"Vậy thì, đợi anh đi rồi thì quên anh là được."

Thiên Anh cười rồi cười, cười đến ngốc nghếch hoảng loạn, trên tấm trải giường trắng như tuyết, viên kim cương giữa những ngón tay cô sáng lấp lánh, sáng đến nỗi như cũng đang hoảng sợ.

Ánh nắng ngàn vạn sợi óng ánh.

Phòng bệnh ngập đầy ánh nắng.

Vàng rực rỡ.

Ánh nắng sáng rực nhưng mang theo cả nét lành lạnh nhàn nhạt.

Hoàng Phong nhìn cô, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, đôi môi tím tái mím chặt yếu đuối.

cô đột nhiên nói:

" Đi đi..."

"Anh đi đi." Anh nhẹ nhàng lặp lại thêm lần nữa, "Anh không cần ở bên em nữa, anh đi đi..." Giọng cô rất nhẹ rất nhẹ, giống như tiếng vọng từ đáy trái tim cô đơn vẳng ra, trong căn phòng bệnh trắng toát, tầng tầng lớp lớp vọng ra.

"Anh yêu em."

Hoàng Phong khàn giọng trả lời cô.

Ánh nắng lặng lẽ.

Lá vàng bay lượn ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh thẳm.

Trên nền nhà phòng bệnh sáng lên hình bóng thẫn thờ của hai người.

Viên kim cương nho nhỏ sáng lên giữa những ngón tay cô.

Anh nhìn cô.

Cô cũng nhìn anh.

Lặng lẽ, phòng bệnh chẳng có âm thanh nào, chỉ có viên kim cương nho nhỏ bằng bạc vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh trong suốt.

## 25. Chương 25

Cuối thu.

Lá cây ngoài kia đều đã vàng cả rồi.

Thảm cỏ dưới tòa nhà bệnh viện cũng phủ đầy lá vàng rơi.

Gió nhè nhẹ.

Ánh nắng sáng rực đẹp đẽ.

Lá vàng lặng lẽ từ trên trời bay la đà xuống mặt đất.

Hình ảnh người con gái mặc chiếc váy trắng muốt như thiên thần khẽ được đặt vào chiếc quan tài.

Ánh nắng màu vàng rực rỡ.

Thế giới ấm áp vàng rực rỡ.

Kể cả khi ra đi môi cô cũng còn phảng phất nụ cười mãn nguyện

Đám tang cô anh không tới

Hôm đó,anh đã đi dạo trên con đường mà lần đầu tiên anh gặp cô…

Nhiều ngày sau

Một ngày nhiều gió, người ta bắt gặp một chàng trai ôm cây violin bên mộ của một cô gái rất lâu. Lát sau lại thấy anh đứng lên, đặt cây violin lên vai và bắt đầu kéo cây vĩ. Khúc nhạc réo rắt, nỉ non. Những ai biết một chút ít về những bản hòa tấu sẽ biết đó chính là bản Sad violin nổi tiếng… Khúc nhạc như những giọt nước mắt anh khóc thương cho cô, khóc thương ột tình yêu vĩnh viễn không đủ đầy… Tiếng đàn hòa cũng tiếng gió vang vọng mãi như câu lời đáp trong anh….

"Em ở đâu?"…

Từ xa, bóng một cô gái, tóc xõa ngang vai, mặc chiếc váy trắng tinh khiết như sương mai đang bước đi. Và sau đó, người ta sẽ không nhìn thấy cô dần dần tan ra, hòa vào hư không, vỡ vào khúc vĩ cầm dang dở trên vai anh...

Cô nằm đó, mãi mãi yên lặng với tình yêu anh trao. Anh sẽ sống tiếp với những nỗi đau, những vết thương khó liền sẹo… Còn cô sẽ vẫn mãi sống trong tiếng đàn violin… Mỗi khi anh kéo cây vĩ, sẽ lúc cô hiện lên, quấn quýt trong từng âm thanh, từng nốt nhạc…Cô sẽ theo anh và yêu anh mãi… Quá khứ ngọt ngào với anh và cô. Hiện tại cay đắng với anh. Những hờn giận, nhớ mong, những giọt nước mắt, nụ cười, những bài ca...

Ai bảo tình yêu không có vị? Đó là vị yêu thương từ cả đớn đau và hạnh phúc…

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ biến mất vào hư vô… Nhưng yêu thương mãi sống trên thế gian này…. Mỉm cười và tin như thế nhé, anh!

HẾT

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/dinh-menh-cua-doi-nhau*