Hành Trình Của Biệt Ly

Table of Contents

# Hành Trình Của Biệt Ly

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Trưởng Thành có thể coi là một hành trình Ly Biệt. Chúng ta ai cũng phải thực hiện hành trình ấy của mình. Khám phá, cô đơn, yêu thương, đau đớn. Và cuối cùng là giã biệt tuổi trẻ, giã biệt một người trong lòng. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hanh-trinh-cua-biet-ly*

## 1. Chương 1: Tôi Viết

Tên tôi là Vũ. Tôi sinh ra tại thành phố Cẩm Phả, thuộc tỉnh Quảng Ninh.Nơi tôi sống không được nhiều người biết đến cho lắm, cơ bản vì họ để ýđến Hạ Long nhiều hơn. Hờ, phải, là vịnh Hạ Long – một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Có một điều đặc biệt khó tin là tuy tôi sinh ra ở Quảng Ninh, nhưng tôichưa bao giờ tới vịnh Hạ Long. Có vẻ như tôi không có duyên với nó. Tôitừng có nhiều lời mời đi tới đó, nhưng lần nào cũng gặp trở ngại. Mộtphần là vì ba mẹ, còn lại một phần cũng là do vận mệnh.

Sau này khi tôi ra ngoài xã hội làm việc, có rất nhiều người hỏi tôirằng tại sao lại không thử tới đó, tôi đều cười trừ rồi bỏ qua. Thực racó những câu chuyện khi nói ra thì sẽ thành nhảm nhí, sẽ không có ai tin cả. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ bỏ ý định đến Hạ Long, cũng từng tính tớichuyện nói một lời khước từ nó với cuộc đời của tôi. Một lời khước từ mà không một ai biết cả.

…

Tôi với Vân đi qua con đường Thanh Niên. Cô ấy là một nhà văn, viết lách cũng khá. Tôi thích những câu chuyện của Vân. Nó khá đời thường, bìnhdị nhưng lại luôn mang một nỗi lòng của riêng cô ấy. Vân viết truyện vìbản thân cảm thấy cần phải viết nó ra, chứ không phải là viết vì đam mê. Đôi khi cô thường nói với tôi rằng: “Tớ muốn bỏ nó, ném nó đi. Tớ cầnđược yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh quá lại hóa cô đơn”. Rồi cô ấy sẽ hútthuốc. Đó là một thói quen xấu của Vân, tôi không thích chuyện này,nhưng cũng chẳng ngăn cấm được cô ấy.

Bởi Vân là một cánh chim tự do.

Bản thân tôi thì không phải là một nhà văn, tôi học báo. Tuy nhiên,trong lòng tôi luôn có một câu chuyện. Mà tôi nghĩ trong lòng ai cũngthế thôi. Tôi muốn viết nó, như viết ra những dòng hồi ký vậy. Có lẽ tôi là một con người hoài niệm, luôn thích sự ố vàng của thời gian và mùivị cổ điển đeo trong từng năm tháng. Vân không biết chuyện tôi viếtlách, cô ấy sẽ không ủng hộ tôi, nên tôi chỉ có thể viết một mình.

Viết lách một mình cũng có thể coi là cô đơn. Khi viết, dễ sinh ra mộtcảm giác tủi thân. Rằng bạn sẽ không có ai để san sẻ câu chuyện nàycùng. Không có ai là người đưa ra ý kiến cho bạn. Rằng họ có thích nóhay không, họ có muốn được đọc những chương tiếp theo hay không. Khi tôi nghĩ đến chuyện này, tôi đã muốn bỏ dở.

Đường Thanh Niên là một con đường khá nổi tiếng ở Cẩm Phả. Nó nằm ởphường Cẩm Thành. Dọc con đường luôn có các hàng quán. Quy mô nhỏ lẻ,một số rất vắng khách. Tôi và Vân mỗi khi rảnh rỗi thường đi tới đó. Hôm nay cũng vậy. Chúng tôi sẽ đi từ đầu con đường cho tới cuối con đường.Đi bộ. Chúng tôi sẽ nói chuyện phiếm với nhau, những câu chuyện tẻ nhạtrất khó để cười nổi, nhưng vẫn phải tiếp tục. Bởi nếu như gặp nhau màkhông nói chuyện gì, thì giống như chuyện tự đưa nhau vào trong sự xacách vậy.

Vân rủ tôi đi ăn tiết hầm, một món rẻ nhưng chưa chắc đã sạch. Dạo gầnđây có rất nhiều tin báo được đưa lên về an toàn thực phẩm, người dân đã chán chường và mất niềm tin vào những thứ mà bản thân cảm thấy cần phải ăn. Chỉ riêng chúng tôi là vẫn bỏ ngoài tai, giống như đem mạng sốngbản thân ra đặt cược vậy.

Người chủ quán là một phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt khắckhổ, ăn mặc bân bẩn nhưng vẫn luôn nở một nụ cười chất phác. Bà bưng cho chúng tôi hai bát tiết hầm lá ngải. Mùi lá ngải hầm thuốc bắc đặc trưng tỏa ra, khiến dịch vị cồn cào. Chúng tôi cùng nhau ăn trong im lặng,cơn đói dần lắng xuống. Tôi hay có nhã hứng vừa ăn vừa ngắm nhìn đườngphố. Con đường Thanh Niên này cũng khá tấp nập. Ở ngoài cổng bệnh việngần đó luôn ồn ào, chỉ có cái lõi bên trong là yên tĩnh.

Một bà già mặc đồ bệnh nhân từ đó bước ra. Tay bà xách một chiếc cặplồng nhỏ, chắc là để đựng cơm canh. Những bước đi dò dẫm như sắp đổ gục, tuy nhiên ý chí thì vẫn còn mạnh mẽ lắm. Có lẽ đó là bản năng sinh tồntrong mỗi con người. Là một bản năng đặc biệt. Cho dù có cô đơn thì vẫnphải duy trì sinh mệnh của bản thân.

Tôi luôn có cảm giác sợ bệnh viện, là sợ thật sự. Tôi nghĩ tôi sẽ dễdàng chết đi như trong phim. Rằng nhận thấy sự thay đổi đến kỳ dị củabản thân nhưng lại không muốn tới cái nơi sặc mùi thuốc tẩy trùng ấy.Tôi sẽ để mọi thứ cứ thế sinh sôi, trừ khi mẹ tôi phát hiện ra nó. Và cứ thế, tôi sẽ chết đi như mấy diễn viên máu trắng. Vì giấu người tình màphải ra đi.

Đúng thế. Có người hỏi tôi thấy cái chết nào dễ dàng hiến dâng nhất, thì tôi nói là cái chết trong phim. Người ta luôn nghĩ cái chết thật nhẹnhàng, giống mấy vị anh hùng hảo hán thời xưa. Cứ động một chút là người này bệnh, cứ động một chút là tai nạn, chỉ vì một lý do đó là sóng gió. Đây là kiểu phim thịnh hành nhưng rẻ tiền. Thật! Một cái chết, vài giọt nước mắt gào thét và hết phim. Không ai biết số phận đằng sau của những con người còn lại.

Chúng tôi ăn xong, tự trả tiền cho bản thân. Đó thể hiện sự thân thiếtcông bằng. Nhưng đa số người ta không có khái niệm ấy. Họ thấy đã là bạn thân thì cần phải làm tất cả cho nhau, kể cả về vật chất.

Vân nói: “Tớ sẽ viết một câu chuyện về cái chết!”

“Ừ!”

“Chỉ là cái chết của một cuộc tình. Mạng sống tớ không dám động vào, nó là một thứ thiêng liêng. Và tớ yêu nó.”

“Một cuộc tình? Sẽ chết?”

“Ừ, nó chết đi như thế, không thể cứu vãn được. Thật đau buồn!”

“Cậu không để họ chết chứ?”

Vân nhìn tôi, cau mày: “Tớ đã nói không dám động vào sinh mệnh mà. Chẳng ai muốn đem thứ bản thân yêu tha thiết ra làm một cuộc thí nghiệm khócó thể thành công được.”

Tôi gật đầu, tự thấy bản thân cũng yêu đời như vậy. Tôi rất sợ chết,nhưng không biết giới hạn của bản thân. Tôi đã nói rồi, một kẻ sợ bệnhviện thì dễ chết hơn những kẻ khác rất nhiều. Nó mang vẻ của một cáichết phim ảnh.

Và có lẽ, ông đạo diễn của tôi chính là ông Trời.

## 2. Chương 2: Mùa Hoa Nở

Tôi là một người không thích hoa, nếu không muốn nói là ghét. Không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi đặc biệt khó chịu với cái vẻ mau nở mau tàn củachúng. Đó là những thứ yếu đuối nhất thế gian, có khi chỉ cần chạm nhẹcũng dễ dàng tan biến.

Mẹ tôi thì khác, bà yêu hoa. Thỉnh thoảng bà lại đi chợ hoa, mua vàibình cho dù giá thành không hề rẻ. Tôi thường kêu ca này nọ, nhưng bàchỉ cười bỏ qua. Thái độ đó của bà giống như là đang bảo vệ tình yêu của mình vậy. Mẹ tôi là một người có lập trường rõ ràng. Chỉ cần là thứ bàyêu thích, thì sẽ không ai ngăn cấm được. Hoặc ngược lại, chỉ cần là thứ bà muốn bỏ, thì dù có yêu thương bà cũng sẽ tuyệt tình vứt đi.

Năm ấy khi tôi tròn mười tám tuổi, ba mẹ tôi ly hôn. Mọi thứ lúc đókhông hề kinh khủng như tôi tưởng. Chỉ đến sau này, khi nhớ lại tôi mớithấy lạnh lòng. Kiểu ly hôn của ba mẹ tôi là kiểu ly hôn trong câm lặng. Không có bất kỳ một cuộc cãi vã nào diễn ra, càng không có ẩu đả nhưnhững gia đình tan vỡ khác. Ngày ly hôn, ba mẹ và em trai tôi phải ratòa, ba vẫn gọi điện ẹ nói: “Xong chưa? Anh sẽ đến để đưa hai mẹcon đi”. Vì tôi là người đã tròn mười tám tuổi, nên không cần phải rahầu tòa. Nhưng em trai mười bốn tuổi của tôi thì phải ra. Sự quan tâmcủa ba dường như được mẹ coi là một việc tất dĩ ngẫu. Bà nói được, rồiđi cùng ba tôi.

Tôi cứ có cảm giác, giữa hai người như tồn tại những đóa hoa. Mau nở rồi chóng tàn, không thể nói lời từ biệt.

Em trai tôi trong lòng đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi cũng thế.Cả hai chúng tôi đều chọn mẹ, nhưng không có nghĩa là bỏ ba. Ba chúngtôi là một người rất yêu con cái. Trong lòng ông luôn có một khoảngtrống đầy yêu thương dành cho chúng tôi.

Tôi còn nhớ năm bốn tuổi, được ba đưa đi nhà trẻ. Tôi ở phường CẩmThạch, nhà giữ trẻ chỉ cách khoảng vài trăm mét. Ba nắm tay tôi, dắt đitrên một con đường vàng nắng trong một buổi sáng trong lành. Hai bênđường là ruộng rau muống xanh mướt, thấp thoáng vài bóng người đang lộidưới đó. Tuy mùi phân bốc lên nồng nặc, nhưng chúng tôi đều im lặng. Vìđã quen rồi.

Ba thường huýt sáo, vẻ mặt vui tươi. Ông có thói quen xấu là khạc nhổ.Tôi không thích cái hành động thiếu lịch sự đó. Nhưng sống cùng nhaunhiều năm, tôi tự phải coi đó là một phần quan trọng trong con người của ông.

Lúc ấy tôi sẽ đi bên cạnh, chỉ tầm ngang hông của ông tôi. Đôi mắt ngâythơ, không ngừng nghiêng ngó. Với tôi lúc ấy, mọi thứ trong cuộc sốngcòn khá là lạ lẫm.

Rồi ba đưa tôi đến hàng quà cạnh nhà trẻ. Ông hỏi tôi muốn ăn gì. Tôisuy ngẫm một lúc lâu rồi trả lời thích sữa chua và thích mua đồng hồ đeo tay. Ông mua cho tôi những thứ đó – một hộp sữa chua và một chiếc đồnghồ đeo tay rẻ tiền dành cho trẻ con. Sau đó ông dẫn tôi vào nhà trẻ rồiđi làm. Thực ra lúc ấy tôi không thích gì cả, tôi chỉ muốn kéo dài thờigian ở bên ông. Tôi rất sợ cảm giác phải nhìn thấy bóng lưng của ông,lúc ấy tôi sẽ khóc.

Cô giáo là một người khá kiên nhẫn. Tôi khóc rất lâu, gào rất lâu, nhưng cô lại chỉ dỗ dành. Đôi khi tôi làm dữ quá thì nạt nhẹ. Đó là ngày đầutiên tôi đi học. Sau này lớn lên, tôi bắt đầu nghĩ về nỗi cô đơn đầuđời. Không phải là cảm giác nhớ nhung ai đó, mà lại chính là cảm giácmột bản thân bị ba mẹ bỏ lại ở nhà trẻ. Cảm giác đó sau này rồi sẽ quen, nhưng tôi biết ngày đầu tiên đi học, cũng là lúc bản thân không kìmđược nước mắt tủi hờn.

Mẹ tôi nhắn tin thông báo việc mọi thủ tục đã được làm xong. Ba dọn rangoài sống, ba mẹ con tôi sẽ ở lại trong căn nhà cũ. Mọi thứ sẽ vẫn cònnguyên vẹn, chỉ là thiếu đi một người đàn ông. Tôi thấy mẹ gỡ bức ảnhhai người chụp năm 2006 xuống và cất dưới gầm giường. Trong lòng tôi như có một thứ gì đó rất hụt hẫng tràn qua, cảm giác khó chịu chỉ muốn chạy trốn.

Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cười nhiều hơn, nhưng bà mua ít hoa dần. Tôikhông hỏi về việc này, còn cảm ơn thần phật rằng mẹ không còn yêu hoanữa. Tuy nhiên, tôi luôn biết đó chỉ là một sự kiềm h- ãm. Đôi khi cầnphải nén lòng lại để tránh cho lòng khỏi những đau đớn nhất. Mẹ nói vớitôi rất nhiều, hầu như chỉ là những câu nói mang tính tượng trưng. Bànói bà không buồn, cũng chẳng có gì vướng vào lòng hết. Bà thấy rất vuikhi đã bỏ được ba, như nhỏ bỏ được một chiếc gai cứ cắm ngập trong tim.Tôi vẫn chọn cách im lặng trước thứ mặt nạ của mẹ, chỉ biết thở dài vànhìn người bà gầy đi từng ngày.

Tôi biết trong lòng của mẹ, những bông hoa đã bắt đầu khô héo. Kết thúccho sự rực rỡ và kiêu hãnh của nó. Trong mẹ chỉ còn giá lạnh, tình yêuđã là một sự tàn úa đau thương.

Từ bỏ một người bao giờ cũng là một việc khó khăn. Chinh phục người đóđã khó, nhưng để buông tay họ ra còn khó hơn. Mẹ tôi là một người phụ nữ kiên cường, cho nên bà mới rời xa được khỏi người đàn ông của đời mình. Ông là mối tình đầu của mẹ, và có thể sẽ là tình cuối.

…

Hạ đã tới, cũng là mùa sen nở. Tôi nghe nói Việt Nam đã bầu chọn hoa sen là quốc hoa. Tôi không phải người yêu hoa nên không rõ lắm, chỉ làloáng thoáng biết qua báo đài. Mẹ tôi không có ý kiến gì về việc đó. Bàđã không còn mua hoa về cắm nữa rồi. Bà nói sẽ chỉ cắm hoa vào ngày lễTết, như để thanh tẩy không khí ngột ngạt trong nhà.

Tôi hỏi: “Mẹ có thích sen không? Tâm sen pha trà sẽ rất ngon đấy. Có thể chữa được chứng mất ngủ của mẹ.”

Mẹ tôi cúi đầu, nói: “Mẹ không mất ngủ. Cũng không thích uống trà.”

Mùa này sen nở rất rộ, cảm giác như chưa năm nào nở nhiều như vậy. Tôinghe qua những kênh thông tin truyền thông mà cũng cảm thấy có chút phấn khởi. Không hiểu vì lý do gì. Có thể là nó vui mừng vì bản thân đượcchọn làm quốc hoa. Hoặc cũng có thể là đã lâu lắm rồi nó chưa sống hếtmình như thế.

Bạn bè tôi chụp rất nhiều ảnh ở ao sen. Chúng nó đều mặc quần áo “kinhđiển mọi thời đại” khi chụp những tấm ảnh cạnh quốc hoa. Cũng chỉ có một chiếc yếm đỏ và một chiếc váy nâu sờn cổ truyền của Việt Nam thôi. Ảnhnào cũng như ảnh nào, mắt không có hồn, khuôn mặt gượng gạo, nhưng có vẻ như vẫn rất thích thú. Tâm lý đôi khi đánh lừa cảm giác, khiến chúng ta không thể phân biệt được thế nào mới là cái đẹp thực sự.

Tôi hỏi một cô bạn trên Facebook rằng: “Cậu sao lại chọn cái ngày nắng thế mà đi chụp ảnh? Không sợ cháy da à?”

Cô ta gõ lại: “Có chứ! Nhưng sen đang nở rất đẹp. Không nhanh thì nó tàn mất.”

Tôi mỉm cười nhìn màn hình, bàn tay click vào chuột một cách vô thức.Chợt phát hiện ra tôi đã tắt cửa sổ chat từ bao giờ. Tôi ngẩn ngơ nhìntấm hình của cô bạn, không hiểu sao bỗng dưng lại thấy tiếc.

Con người sợ thời gian tới mức vội vã, tới mức quên đi chính bản thânmình. Thời gian là thứ vô tình, cho dù có đẹp đến đâu thì vẫn phải tớilúc tàn lụi.

Một lúc nào đó, tôi sẽ nói với mẹ rằng: “Mẹ biết không? Thực ra mọi thứđều song song một cách rất tự nhiên. Thời kỳ hoa nở đẹp nhất, cũng làlúc sự lụi tàn đang chảy trôi trong lòng.”

## 3. Chương 3: Chạm Khẽ

Tôi bắt đầu đăng tải câu chuyện của mình lên mạng vào ba ngày trước. Khôngcó ai đoái hoài gì nó. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, và cũng đã tự họcđược cách vô cảm trước những thất vọng của bản thân.

Khi tôi đăng tải những chương đầu tiên, tôi bắt đầu có rất nhiều dự định cho nó. Rằng nếu sau này nếu hoàn thành được, thì có nên gửi nó ột nhà xuất bản nào đấy hay không. Tuy nhiên, tôi lại sợ mẹ và Vân sẽ đọcđược nó. Tôi rất sợ những nỗi lòng của bản thân được những người xungquanh biết đến. Trừ những ai xa lạ.

Vân từng ngồi trên cửa sổ phòng tôi, nhìn ra ngọn núi đá vôi phía xa xavà nói rằng: “Cậu đừng vùi mình vào những con chữ. Chúng luôn có một malực lôi kéo cậu. Đến lúc ấy, cậu sẽ không kiểm soát nổi bản thân mìnhđâu.”

Tôi cười, không nói gì cả. Trong lòng tôi hiểu rõ mọi thứ của bản thân,kể cả trái tim. Với những gì tôi có thể kiểm soát được, tôi tự tin vớichúng. Tôi muốn kể một câu chuyện, chứ không phải là đơn thuần viết ra.Năm tháng là một thứ vô tận, chẳng ai có thể nắm bắt được. Câu chuyệncủa tôi là những thứ đời thường và nhàm chán. Nhưng đó là nỗi lòng củariêng tôi, nó mang mùi vị của năm tháng.

…

Một người con trai đã nắm tay tôi ở trên xe bus! Những ngón tay thondài, bao quanh lấy cổ tay tôi nhưng không dám siết chặt. Tôi có thể cảmnhận được hơi lạnh tỏa ra từ đầu ngón tay của anh ta, còn cảm nhận đượcmột sự bàng hoàng và thảng thốt.

Tôi ngước lên nhìn, không hiểu sao lại nhoẻn miệng cười – nụ cười ngây ngốc nhất có thể.

Anh ái ngại buông tay ra và nói: “Xin lỗi em, xe đông và lắc quá!”. Thếrồi xe dừng, anh xuống, không một lần ngoảnh lại. Tôi đã ngẩn ngơ, không biết cách níu với.

Tôi vẫn cười như một đứa trẻ, trong đầu trống rỗng không một suy nghĩ.Cổ tay tôi vẫn lưu lại dư âm của anh. Lạnh nhạt mà xao xuyến. Tôi đứnglẫn trong đám người đang chen lấn, anh không thể nhìn rõ mặt tôi. Và tôi cũng không kịp nhớ khuôn mặt của anh.

Hóa ra duyên phận chính là thứ còn mong manh hơn cả những bông hoa mà mẹ tôi yêu thích. Sự lụi tàn của nó không diễn ra đủ chậm để ta kịp nhìnthấy. Mà có khi, còn không hề biết đến sự tồn tại của nó.

Ngày hôm đó tôi phải đi phóng vấn một anh chàng ca sĩ tên Tùng Lâm. Dạogần đây dân tình có vẻ chú ý đến anh ta. Lâm luôn luôn đắt show diễn vàlúc nào cũng tỏ ra mình là một người khiêm tốn.

Khi tôi đến điểm hẹn, tôi đã phải nhìn lại chính mình trong gương. Côgiáo dạy môn Phỏng Vấn của tôi đã từng nói: Tâm thế và tư thế là nhữngthứ cực kỳ quan trọng. Có đôi khi, chỉ đơn giản là việc đứng hay ngồicũng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý phỏng vấn của bản thân.

Tùng Lâm đi một mình, không hề có quản lý hay là những người kiểu “râuria” gì đó đi cùng. Mái tóc anh ta nhuộm vàng, trông có phần kỳ dị.Khuôn mặt lạnh lùng, mỏi mệt. Có lẽ vì những show diễn cho nên anh tangủ không đủ. Lâm mặc một chiếc áo sơ mi hoa hoét, lòe loẹt – mẫu điểnhình của ca sĩ thời nay. Anh ta mặc một chiếc quần jeans ống côn và mộtđôi giày lười màu đen. Khi nhìn thấy tôi, anh ta chỉ gật đầu rồi cúixuống phủi phủi ống quần jeans. Tôi không hiểu hành động của anh ta cholắm, nhưng chợt hiểu hóa ra người được phỏng vấn cũng phải có tâm thế và tư thế riêng của họ. Để có thể tránh được những câu hỏi của phóng viênmột cách nhiều nhất có thể.

Anh nói: “Cô có uống gì không? Tôi mời!”. Cách nói chuyện hết sức phóngkhoáng, mang dư vị của biển cả. Tôi là người sinh ra tại vùng biển,không sinh sống như những dân chài, nhưng trong tôi cũng tồn tại nhữngphóng khoáng như của anh ta.

Tôi gật đầu: “Tôi uống nước mơ.”

Lâm với tay gọi một ly mơ đá cho tôi. Sau đó nhìn tôi chỉnh kịch bản và liên hệ với người quay phim đang bị mắc kẹt trên đường.

Tôi có hơi ái ngại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một cuộcphỏng vấn người nổi tiếng. Cũng chính vì điều ấy nên có đôi phần lúngtúng. Tôi bắt đầu nhẩm lại những câu hỏi trong đầu, có thể trong quátrình phỏng vấn sẽ có những câu hỏi phát sinh, nhưng chỉ cần tập trungvào chủ đề là được.

Mười phút sau, người quay phim vội vàng chạy tới. Anh ta bê một chiếcchân máy, máy quay nằm trong túi đeo qua thân người. Mồ hôi từ trán chảy qua thái dương, rồi đến cổ. Như là một sự trôi qua rất mãnh kiệt.

Tôi thích ngắm những người đàn ông như thế này. Tôi thích vẻ mạnh mẽ khó cưỡng ấy của họ. Những người đàn ông khiến tôi bị chú ý thực ra khônghiếm, nhưng để tôi phải ngắm nhìn thì lại cực hiếm. Tôi không có thóiquen nhìn chằm chằm người khác. Hay có thể nói đó là một sự bất an cũngđược.

Lâm là một người khá kiên nhẫn. Tôi nghĩ với một người luôn bận rộn nhưanh ta, thì thế này đã có thể coi là một người đủ kiên nhẫn được rồi.Lâm trả lời những câu hỏi của tôi, ánh mắt luôn tập trung về tôi, đôikhi lại liếc lên ống kính. Nụ cười của Lâm không hề mang một ý nghĩa nào hết, anh ta cười như một cái máy. Bất kể khi nào cũng có thể cười được. Tôi nghĩ đây là đặc thù nghề nghiệp.

Tôi có hỏi qua về bài hát mà anh đang tập trung sáng tác. Một bài hát được sáng tác trong yên lặng.

Khi nghe xong câu hỏi ấy, Lâm đã ngạc nhiên hỏi tôi rằng: “Sao cô biết?”

Thực ra thông tin này là của một người bạn đã nói cho tôi. Tùng Lâm làngười khá kín tiếng về các quyết định. Anh ta cố gắng không để mình dính vào mấy vụ lùm xùm. Tôi thích cách suy nghĩ của anh ta.

Tôi nhún vai: “Phóng viên mà! Nói thô lỗ ra thì giống như loài chó săn có cái mũi thính vậy đó.”

“Thế cô muốn biết về điều gì?”

Tôi bặm môi suy nghĩ, đối với phóng viên như tôi, đây là điều tối kỵ.Phỏng vấn cũng giống như chiến đấu với kẻ địch vậy đó. Càng rút ngắnkhoảng im lặng giữa hai người càng tốt. Bản thân càng ở thế chủ động thì càng có nhiều thông tin. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định dành tặng câuhỏi này riêng cho bản thân mình.

“Sẽ có một ai đó xuất hiện chứ?”

Lâm im lặng một hồi, rồi đáp: “Không hẳn. Tôi không muốn ai xuất hiện trong không gian riêng tư của tôi.”

“Anh định theo lối sáng tác suy tưởng?”

“Không. Tôi không thích thể loại đó. Cái tôi muốn chỉ là một bản nhạcsâu lắng, nhẹ nhàng. Có thể cất được một khoảng trống trong tim vàotrong đó, hy vọng nó sẽ đánh tan được cảm giác cô độc trước ánh hàoquang.”

“Sẽ đến một lúc nào đó anh bị tự kỷ!”

Lâm bật cười, anh ta đưa tách cà phê lên miệng nhấp rồi liếc nhìn tôi.Khoảnh khắc đó tôi vội quay đi, giống như là một sự khước từ. Đó là phản xạ, cũng là bản năng. Tôi biết cần phải bảo vệ bản thân, ngay cả khinguy hiểm chưa tới gần.

Và tình ái là một trò chơi khá nguy hiểm!

## 4. Chương 4: Cho Đến Hoang Tàn

Tôi bắt đầu có ý định sẽ dành cả đời để đi du lịch vào năm mười bảytuổi. Khi ấy, tôi biết một cô tác giả lớn hơn tôi vài tuổi đã được đặtchân đến một số nước. Hơn nữa, tôi là một cô nàng Song Tử, sở hữu mộtđôi chân đói đường, một đôi mắt luôn thiếu cái mới lạ và một bộ óc khátphiêu lưu.

Từ sau khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi đã quyết định sẽ độc thân để thực hiệnước mơ của mình. Tôi nghĩ nó không phải là táo bạo, chỉ là tạm thời nhưvậy đã. Trong tôi luôn tồn tại một sự bất an. Cuộc đời không có ai nóitrước được điều gì. Tôi lại là một người dễ yêu dễ thích một ai đó, chonên khó có thể khẳng định sẽ cứ thế mà lãnh cảm với tình yêu.

Tôi bắt đầu kiếm tiền, không bao giờ để cho bản thân ngơi nghỉ. Tôi nhận viết kịch bản ột số chương trình nhỏ lẻ, nhận dựng hình ảnh video ột số người bạn mà tôi có quen qua loa, tôi viết báo, và cả truyệnnữa…. Đó đều là tất cả những công việc nằm trong tầm khả năng của bảnthân.

Có thời gian rảnh rỗi, tôi lại đi xem phim. Ngồi trong bóng tối với mộtđống bỏng ngô và một hộp nước ngọt. Theo dõi bộ phim mà mình muốn xem.Xung quanh tôi đều rất xa lạ, không có một sự quan tâm cần thiết nào cả. Tôi như người vô hình, ngồi giữa những đồng loại vô hình khác. Tất cảchúng tôi đều không nhìn thấy nhau, mà chỉ có thể cảm nhận qua mùi vịcủa hơi thở - sự sống đang tồn tại.

Những hình ảnh cứ thế hiện lên. Với hai mươi tư khung hình trên mộtgiây, nhưng bạn lại chỉ có thể lưu giữ một hình ảnh trong khoảnh khắcđó. Con người có giới hạn của riêng mình, muốn nắm bắt một thứ cũng làmột điều rất khó khăn.

Năm tôi học cấp ba, thi trượt vào trường điểm. Ba mẹ đã mất một khoảntiền không nhỏ để lo cho tôi vào ngôi trường “chết tiệt” đó. Kỳ thựctrong lòng tôi chỉ coi nó như một thứ không đáng mơ ước, vì lúc ấy tôilà đứa lười học. Sự căm thù học hành là căn bệnh muôn thủa của đám họcsinh. Cảm giác chán ghét ngôi trường và tưởng tượng nó giống như nhà tùa hay địa ngục cũng thế. Là một căn bệnh nan y khó chữa mọi thời đại.

Ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường đó, cũng là ngày mà tôi hiểuđược: Đối với chính đồng loại của mình, tôi luôn giống như một con vậtsợ hãi loài người. Tôi không dám giao tiếp, không dám kết thân. Mặc dùtôi rất muốn. Tôi luôn tự dằn vặt chính bản thân mình, luôn kêu gào vớinó rằng hãy bước lên đi, hãy đưa tay ra, hãy cười với họ…Những tất cảđều bị một điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn dập tắt. Và cứ thế, tôithấy bản thân tan rã từng ngày.

Người bạn đầu tiên mà tôi thân thiết không phải là nữ giới, mà lại lànam giới. Cậu ấy tên Thiên – một cái tên khá hay. Rất nhanh nhạy, hoạtbát. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt cậu, tôi đã liên tưởng ngay đến mộtchú hươu đang chạy trong cánh rừng xanh mướt. Sự nhanh nhạy của cậu cứthế lướt qua mọi thứ. Vô lo, vô tư…Cảm giác như đó là một sự thuần khiết khiến tôi phải mỉm cười.

Thiên nói với tôi rằng ba mẹ muốn cậu lên Hà Nội học, nhưng cậu khôngmuốn đi xa. Ở đây có bạn bè của cậu, có cô bạn gái mà cậu thầm thích, và có cả những kỷ niệm mãi mãi không thể dứt bỏ được. Tôi mỉm cười, mi mắt khẽ cụp xuống. Tôi là một người rất thích đi xa, càng xa càng tốt.Nhưng ở bên cạnh tôi, lại là một người luôn níu kéo những gì đẹp đẽnhất.

Tôi nói: “Thiên này, cậu không thể bắt giữ mọi thứ trong tay được đâu.Hãy chọn cho bản thân một con đường duy nhất. Hãy tự tạo ra một chiếcmáy ảnh cho riêng mình, rồi chụp khoảnh khắc đẹp đến khắc cốt ghi tâm.”

Tôi không cho rằng Thiên cố chấp, bởi mỗi người khi sinh ra đều có sự cố chấp của riêng mình. Chỉ đến khi nào bạn quá mù quáng, đến khi bạnkhông còn phân biệt được mọi thứ nữa, thì đó mới gọi là cố chấp thực sự.

Và bây giờ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về sự cố chấp điên cuồng ấy củatôi. Đó là một câu chuyện, không mấy vui vẻ gì, nhưng nó đã nằm tronglòng tôi một thời gian dài. Tôi sợ sau này bản thân sẽ quên đi mất câuchuyện đó, không còn cách nào để nhớ lại được bản thân đã từng yêu ainhiều đến vậy, nên tôi phải viết câu chuyện này.

Câu chuyện về hành trình Ly Biệt của tôi.

## 5. Chương 5: Hồn Em Chung Kiếp Con Đường Lạ \*

Cô độc không phải là không có ai ở bên cạnh. Mà là trái tim không thể đón nhận ai!

Trạm xe bus ngày hôm đó không hiểu sao lại đông đến vậy. Người ta liêntục nhìn ngó, đợi chiếc xe của mình tới. Mặt trời tỏa ánh nắng màu nghệtươi, mồ hôi chảy ra từ những lỗ chân lông thành giọt. Họ không ngừngkhó chịu, không ngừng cau mày.

Mùa hè càng thêm nóng.

Cô ngồi một góc phía bên trong. Cả người thẳng đừ như khúc gỗ, hai bàntay đan vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng, khuôn mặt lạnh lùng. Cô suy nghĩmột số chuyện, mãi mãi không thể thay đổi được. Giả dụ như sự vội vã xacách của những con người này. Chúng ta sẽ không bao giờ chạm được vàothế giới của nhau, cho dù có ở chung một tinh cầu.

Khoảng nửa tiếng sau, cả không gian gần như bùng nổ khi một chiếc xe bus đã tới. Một số người bắt đầu xụ mặt xuống khi phát hiện đó không phảilà chiếc xe bus mà mình chờ đợi. Số còn lại thì không ngừng chen lấnnhau như đang giành giật mạng sống với Tử thần.

Cô đứng đằng sau đám đông, cũng là người bước lên sau cùng. Ngay khicánh cửa đóng lại, cô vội vàng quay ra nhìn. Đôi mắt chợt đờ đẫn, khônghiểu bản thân đang cố níu kéo một thứ gì. Người phụ xe không ngừng hòhét với hành khách, quát họ phải đứng gọn vào. Cô im lặng thu người vàobên trong, giống như một con rùa đang chui vào chiếc mai cứng cáp củamình. Gió từ điều hòa tỏa ra, xua đi cái nóng trong người. Mồ hôi dầnkhô cạn, để lại một cảm giác dớp dính.

Chiếc xe phanh lại, đám đông ồ ồ lộn xộn. Cổ tay cô bị một người đàn ông nắm lấy, những ngón tay lạnh lùng khẽ chạm lên da thịt giống như nhữnggiọt mưa. Trong hơi người dày đặc, cô ngửi thấy mùi hương bạc hà thanhmát. Bàn tay kia vội vàng buông ra, cô chỉ có thể nghe được một giọngnói trầm ấm: “Xin lỗi em, xe đông và lắc quá!” Thế rồi xung quanh cô chỉ còn lại sự im lặng. Là thế giới của riêng cô. Dường như nó vẫn luôn làvậy, thứ vừa rồi cô nghe được chỉ là một ảo giác.

Cửa xe đóng lại, xung quanh toàn người xa lạ, cô lại thở dài và đứng im trong góc. Không ai để ý đến ai.

Cô tên là Vũ. Mùa hè năm ấy cô sống ở Cẩm Phả - một thành phố vô cùng ônhiễm thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thầy hiệu trưởng năm cấp ba của cô từng đặt cho nó một biệt danh khá hài hước là “thủ đô bụi của Việt Nam”. Vì đâylà một thành phố công nghiệp nặng. Các mỏ than cùng với nhà máy xi măngvà nhà máy nhiệt điện liên tục hoạt động, nên trong không khí bạn sẽluôn ngửi thấy bụi bặm xen kẽ.

Cuộc sống của Vũ khá vô vị. Không bạn bè, không người yêu, không hammuốn. Hàng ngày, cô ngồi nhà viết truyện, mặc kệ cuộc sống bên ngoàiđang chảy trôi. Bạn bè dần dần quên lãng cô. Đối với tất cả, cô bắt đầucảm nhận được hương vị của màu trắng vĩnh hằng.

Một số độc giả trên mạng thường nói chuyện với Vũ, nhưng chỉ là nhữnglời vu vơ, không có ai kiên trì được mãi. Cô cũng dần ít giao lưu vớihọ, tự hưởng dư vị cô đơn từ những con chữ của mình. Các câu chuyện củacô thường nói về một người đàn ông, mãi mãi không thay đổi. Vũ cũngkhông hiểu sao lại phải nhớ đến anh ta nhiều như thế, nhưng nếu không có anh ta, thì câu chuyện của cô đã không thể hoàn thành được.

Trong lòng cô, luôn luôn tồn tại một sự biết ơn đối với anh.

Cô rất thích những bài hát của Tokyo Square – những bài hát tiếng Anhmang hương vị cổ điển. Khi nghe, bạn sẽ dễ dàng quên lãng mọi thứ, chỉtập trung vào những lời ca nhẹ nhàng sâu lắng ấy. Con tim bạn sẽ tràolên một dòng cảm xúc, rằng đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Có thể ấy là kiếptrước!

Các mối quan hệ dần dần được tạo dựng. Cô phải đi gặp một số người. Họluôn có những cử chỉ quen thuộc. Ấy là một nụ cười khách sáo, một cáibắt tay, hoặc đi sâu hơn nữa thì là một cái ôm tạm biệt. Hầu hết, họ đều nói mình rất cô đơn, và cần có một ai đó bên cạnh để khỏa lấp nỗi côđơn ấy. Vũ không cho rằng họ đang thật lòng với chính bản thân mình, bởi họ chỉ là điên cuồng trong sự ham muốn tình cảm mà thôi. Ai đó đã từngnói: “Đừng cô đơn rồi mới nói yêu tôi”. Vậy nên, không có ai cô đơn màđi tìm tình yêu. Đơn giản thứ họ cần chỉ là một ai đó thấu hiểu.

Vũ đến gặp một người bạn chơi thân lúc còn ở trường cao đẳng. Cô ta tênlà Linh. Linh luôn giải thích tên của cô ta rằng: Linh trong Linh Hồn –Linh Hồn là vĩnh cửu. Cho dù bạn chết đi, thì vẫn phải nhớ người mà bạnyêu thương nhất!

Hiện giờ Linh đã là một nhà báo nổi tiếng, tên tuổi trong giới chuyênmôn đã là một thương hiệu. Từ hai năm trước, khi hai người tự đi tìm con đường cho riêng mình thì đã chẳng còn liên lạc nữa. Chỉ là hôm qua, Vũcó dạo qua blog của cô ấy, tình cờ biết cô đang ở Cẩm Phả và thấy có tên cô xuất hiện nên mới hẹn gặp. Không ngờ trong muôn vạn con người, côvẫn còn lưu lại trong ký ức của ai đó.

Giống như chuyện bạn đứng lẫn trong hàng ngàn người xa lạ, vô tình bắt gặp một ánh mắt thân quen.

Lúc ấy bạn sẽ khóc hay cười?

Hay là hy vọng họ sẽ ở bên mình mãi mãi?

Linh xuất hiện như lần đầu tiên gặp. Khuôn mặt chữ V thanh thoát và xinh đẹp, má lúm đồng tiền, đôi mắt một mí giống người Trung Quốc. Cô ta làngười gốc Hoa, nhưng lại mang tình yêu của người Việt. Linh vẫn giữphong cách khá an toàn, nhưng thoải mái – thích hợp cho việc làm báo của cô ấy. Mái tóc dài được búi lên, cài chặt bằng một chiếc bút bi. DaLinh hơi ngăm, nên cô không dám chọn màu sắc quá sáng và sặc sỡ. Cô ấymặc quần kaki đen, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tay khoác chiếc túi to,bên trong hẳn là máy ảnh cơ; máy ghi âm và một vài vật khác cần thiếtcho công việc của cô ấy.

Khi nhìn thấy Vũ, Linh khá là bất ngờ, chỉ là không nói ra. Đôi mắt cômở to, đứng lặng một hồi, nhưng rồi vẫn mỉm cười chào và gọi cà phê choriêng mình.

Sự xa cách vài năm tuổi trẻ thực ra đã chuyển hóa tình bạn sang một dạng khác. Giữa hai người giờ đây khó có thể tìm được một câu chuyện dễ dàng như trước, nhưng vẫn phải dùng những lời nói mà mình có để níu kéonhau.

Linh nói: “Cậu thế nào rồi?”

“Vẫn thế. Ở nhà viết truyện, làm vài thứ việc lặt vặt để sống qua ngày. Còn cậu?”

Linh thở dài, khuấy nhẹ tách cà phê rồi đáp: “Đã có tiến triển trongcông việc. Hai mươi tuổi được nhận vào làm việc ột tờ nhật báo khálớn. Hai mươi hai tuổi được bầu làm trưởng ban Văn Hóa Và Xã Hội của tờnhật báo đó. Còn bây giờ, năm hai mươi ba tuổi tớ đã chuyển sang làm cho tạp chí rồi.”

Vũ nhìn cô bạn của mình, chẳng bất ngờ khi cô cứ tung mình lên cao nhưmột chú cá giữa lòng đại dương bao la như vậy. Ai cũng vậy cả thôi. Mỗichúng ta đều phải tìm ình những cơ hội thích hợp, tìm đúng thờiđiểm và cứ thế tiến thân. Linh là một người có tài năng, tuổi trẻ là đòn bẩy cho cô ấy. Linh không phải là người trẻ tuổi mang kỳ tích, còn rấtnhiều người khác đạt được nhiều hơn cô. Vậy nên, Vũ luôn cảm thấy Linhhoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa.

“Từ lúc ra trường, cậu về nhà luôn hả?” Linh nhướn mày hỏi.

Vũ gật đầu: “Ừ, về luôn. Cảm thấy không thể thở nổi ở một nơi xa lạ. Tớđi đâu cũng thấy ngột ngạt, muốn tàn lụi giữa sự vội vã và nhộp nhịp của nó.”

“Sao cậu cứ mãi đày đọa bản thân đến như vậy? Thế mẹ cậu nói sao?”

“Mẹ tớ à?” Vũ cười “Bà không có phản ứng gì. Hằng ngày đều chỉ nói vớitớ bà không có một thứ gì trong lòng. Hạnh phúc, đau thương… tất cả đềukhông phải là cái cớ để bà tiếp tục sống. Mà chỉ là hai chị em tớ thôi.”

Linh im lặng, nhìn tách cà phê đang nguội dần. Trong lòng cô chợt cảmthấy lạnh, như có ai bỏ một cơn gió vào. Xung quanh là những câu chuyệnrầm rì của mấy người xa lạ, những chậu cây xanh treo trên đầu nhìn cóphần gượng gạo. Giấy dán tường màu nâu gỗ, trầm tĩnh nhưng an toàn. Bình hoa phong tín tử đặt trên quầy tỏa hương hăng hắc, nếu ngửi quá lâu sẽcó cảm giác khó chịu. Mấy năm trôi qua, đã rất nhiều lần cô nghĩ đếnngười bạn này của mình. Nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau. Cô sẽ ôm côấy, nói cho cô ấy biết những khoảng trống đã vô tình được tạo ra khikhông có ai bên cạnh, nói rằng công việc sẽ là thứ khiến cô cảm thấy antoàn nhất. Tạm thời có thể xua đi những bất an hằng đêm trôi nhè nhẹtrong những giấc mơ, có thể khiến cô tạm quên đi thứ thời gian đang vôtình lướt qua ngang mặt.

Hiện tại, Linh đã gặp được Vũ. Nhưng lại không thể nói ra bất kỳ một lời nào, giống có rất nhiều điều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.Khoảng cách là một thứ gì đó vô hình nhưng lại rất mạnh mẽ. Nếu khôngbiết cách, càng ngày bạn sẽ càng bị nó đẩy ra xa khỏi một người mà tayêu quý.

Thật khó có thể tưởng tượng được, trong một giây phút ngắn ngủi lại cóthể chặt đứt mọi con đường liên hệ đến nhau như thế. Dù đã ở gần ngaytrước mắt, nhưng vẫn không thể chạm được vào nhau.

Ký ức mãi mãi là một thứ có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa vời vợi. Dùcó cố gắng, cũng không thể nắm bắt được trong lòng bàn tay như một vậthiện hữu.

Vậy nên, bạn phải học cách hoài niệm. Hoặc là quên đi sạch sẽ.

…

Cẩm Phả thực ra rất yên bình. Có thể vì nó không được nhiều người biếttới như Hạ Long, nên đã tự thu mình vào một góc riêng. Trừ đám bụi ra,nó chẳng có gì để khiến bạn phải lưu ý. Sống ở đây, bạn sẽ luôn thấynhàm chán, nhưng lại không nỡ rời đi. Giống như một chiếc bình hoa dầncạn kiệt, luôn luôn níu kéo cho dù chỉ là chút sức lực cuối cùng.

Vũ rẽ vào quảng trường. Cô ngồi trên bậc thềm dẫn lên bức tượng đượcđiêu khắc từ đá. Những người thợ mỏ ấy, giống như là linh hồn của thànhphố này. Hằng năm có đến hàng ngàn tấn than được khai thác, rồi bán đi.Đều là từ sức lao động của họ. Đối với những con người cao cả ấy, họ đãquen với hơi thở của Tử thần đằng sau lưng. Bởi bất cứ một lúc nào đó,khi hầm khai thác than sập xuống, cũng là lúc họ phải chiến đấu trongmôi trường sặc khí Metan để sống từng chút một. Cho vợ con, cho ba mẹ,và cho chính bản thân mình. Nói ra sẽ thành nhảm nhí và tâng bốc, nhưngtrong lòng cô đúng là luôn tồn tại một sự biết ơn cần phải viết ra.

Quảng trường buổi chiều có rất nhiều trẻ con. Chúng đạp những chiếc xenhỏ, chạy xung quanh khoảng đất rộng mà chúng tự coi là của riêng mình.Đám thanh niên lớn hơn thì trượt Patin. Bằng những bánh xe nhỏ gắn dướiđế giày, chúng có thể đưa bản thân lướt đi như một cơn gió. Thả hồn vàosự trôi chảy và vui sướng, đứng giữa ngưỡng cửa bay bổng giữa bầu trờixanh. Chúng luôn cười, nụ cười nguyên vẹn và thuần khiết. Cho đến khichúng hiểu được giá trị cuộc sống, thì nụ cười của chúng mãi mãi là mộtbức tranh khó có thể cưỡng lại được.

Cô ngồi một mình, cảm nhận được dư vị của bình yên. Thứ mà cô muốn chính là như thế này. Cho dù mãi mãi đứng trên một con đường không có phươnghướng, không có điểm tận cùng, nhưng cô vẫn có thể chạm tay được vàocuộc sống của mình, ngắm những màu sắc tươi trẻ đang chảy trôi.

Không ngừng hy vọng, không ngừng lớn lên, nhưng không bao giờ kết thúc.

-----

(\*): Một câu trong bài hát "Con Đường Lạ" của Lê Cát Trọng Lý.

## 6. Chương 6: Cứ Đến, Cứ Đi

Người ta hay tự nhớ nhung một người không hề biết mặt. Hay có thể nói đó làhình mẫu lý tưởng. Bạn tự dùng thứ màu sắc mà mình có để tưởng tượng ra, rồi mỉm cười một mình. Nụ cười ngây ngốc đó chỉ bản thân hiểu được, ấylà niềm hạnh phúc khó có thể nắm bắt nổi.

Cô từng nghĩ sẽ gặp được một ai đó như người mà cô vẫn nhớ đến. Anh tacó khuôn mặt góc cạnh, làn da màu đồng rắn rỏi, mắt sáng nhưng có nỗi cô độc không thể nói thành lời. Cô sẽ luôn thấy anh ta ở trong một góctối, để lộ cái chấm nhỏ li ti của thuốc lá đang cháy. Hương vị ngộtngạt, đắng cay chảy tan tâm hồn. Sau đó anh ta cứ thế đi, như chẳng hềtồn tại.

Thực tế, bạn sẽ không bao giờ quên được một con người như thế. Người đãtừng khiến ta mơ tưởng, chỉ thấy một lần và không bao giờ gặp lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không dám quay lưng, như sợ sẽ đểvụt mất thứ mà bản thân luôn trân trọng. Nhưng rồi anh vẫn tan biến, như làn khói mong manh từ điếu thuốc mà anh đang hút. Tình yêu của cô, khát vọng của cô cũng giống như vậy mà thôi.

Tuấn nói với cô rằng: “Phải bảo vệ tình yêu của đời mình, như thể ngày mai nó sẽ tan vỡ.”

Cô mỉm cười, nhìn con chữ của anh ta trên màn hình vi tính. Ngoài trờiđổ cơn mưa tháng bảy, mưa ngâu như trời đang than khóc. Mẹ cô nói thángnày là tháng Cô Hồn, phải hết sức cẩn thận. Có những điều tâm linh takhông bao giờ khám phá nổi, nó là thế giới khác, đến khi chết đi có thểvẫn chỉ là một câu hỏi không có lời giải đáp. Vậy nên con người chỉ cómột lựa chọn duy nhất đó là tin tưởng, cho dù lý do rất mơ hồ.

Vũ co chân lên, đặt cằm mình lên đầu gối. Ngón tay gõ lên chuột, phát ra những tiếng cách cách rời rạc. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ có âm thanh của vội vã. Chúng vỡ tan rồi lắng xuống, như một sự tự nguyện về cái chếtcủa mình. Vòng luân hồi cứ thế xoay mãi, không ai tránh khỏi tai kiếp.Tình yêu cũng vậy, không có ai bảo vệ nó được mãi mãi. Đến một lúc nàođó, bạn sẽ thấy nó đến thời kỳ tàn lụi. Thứ còn lại chỉ là mệt mỏi vàđau thương.

Cô bật một bản nhạc, ngồi nghe trong yên lặng. Cửa sổ chat vẫn mở, vì cô không dám tắt đi. Cứ ngồi yên như thế, giống như bản thân đang ở mộtthế giới khác. Vô hình về khoảng cách, có thể nhìn thấy nhưng không thểchạm vào, cũng không thể cất tiếng gọi nhau. Cuối cùng, khi câu hát củaca sĩ cứ da diết như một sự đau đớn, cô bỗng dưng bật khóc. How did Ifall in love with you? Câu hỏi ấy như thấm sâu vào lòng, mãi mãi khôngthể bay đi được. Cái cách mà người ta yêu nhau bao giờ cũng là một điềubản thân không thể định nghĩa nổi. Chỉ biết rằng bạn yêu người ta nhiềunhư thế, nhưng vẫn hoang mang không biết họ yêu bạn nhiều bao nhiêu.

Tuấn vẫn chờ đợi, anh ta không hề nói một lời nào. Sự chờ đợi của anhgiống như sự im lặng, đứng ngoài cánh cửa cô đơn trong cuộc đời cô. Dựangười vào đó, châm một điếu thuốc và đợi cô bước ra.

Một lúc sau, Vũ đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Cảm giác hai tròngmắt nóng bừng, giống như có hơi thở của ai đó liên tục thổi vào. Cô cốgắng kìm nén, chỉ sợ bản thân không thể chịu được mà tan biến đi.

“Anh biết đấy, cho dù có bảo vệ thì nó vẫn phải tan biến thôi. Tình yêu ấy mà!” Vũ lạch cạch gõ lên bàn phím.

“Hãy nói cho tôi biết, cô muốn gì ở nó?”

“Tôi không tin tưởng vào tình yêu như anh. Tôi chỉ tin tưởng vào ngườiđàn ông của cuộc đời mình. Rằng anh ta có thể cho tôi bao nhiêu, và nhận lấy của tôi bao nhiêu. Sẽ có những lúc chúng tôi đều cô đơn, nhưngchúng tôi luôn ở đây, bên cạnh nhau như thể ấy là số phận.”

Câu nói của Vũ khiến Tuấn phải dừng lại, anh như đang suy nghĩ. Khoảng ba phút sau mới đáp: “Ừ, tôi hiểu rồi.”

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, rất nhẹ nhàng nhưng lại luôn có một nỗibuồn xen lấn. Đây là người mà cô đã quen trên mạng khá lâu, một ngườibạn từng đọc truyện của cô. Anh ta khá kín tiếng, chỉ bình luận đúng một lần. Không có gì dài dòng, chỉ là muốn cô kết bạn với anh ta. Cô cũngnhư bị trúng tà, đồng ý ngay lập tức.

Tuấn giống cô, không hề để avatar của mình, giống như sợ ai đó sẽ nhìnthấy bản thân vậy. Cuộc đời giống một trò chơi trốn tìm, cố gắng giấuchính mình đi thật kỹ, đợi chờ một khoảnh khắc thích hợp để xuất hiện.Không phải vì xấu xí, mà cảm giác giống như người trong avatar đó khôngphải là bạn. Bạn phải là người đang ngồi đây, và không hề nhìn thấy aikia trên mạng.

Tuấn là người duy nhất mà Vũ có thể nói chuyện cùng ở trên thế giới ảonày. Cùng có những nỗi niềm, có những câu chuyện giấu kín như kho báu.Anh ôm nó đến ột người xa lạ, và nói rằng hãy cất giữ hộ tôi. Còncô sẽ nói, tôi đây, anh hãy nhớ nó giùm tôi.

Hai người sẽ không bao giờ đi quá xa, cũng không hề có những lời tántỉnh. Giữa họ chỉ tồn tại một sự xa lạ nhưng lại tưởng như rất thânthiết. Trong lòng cô hiểu rõ mối quan hệ mơ hồ này, cho nên mới đemnhững tâm tư của bản thân ra để nói với anh. Và có lẽ anh cũng như thế.Có đôi lúc, chúng ta chỉ tồn tại trước nhau như không khí. Không thểchạm vào, và càng không thể ôm lấy.

Vũ tắt máy tính, chạy xuống nhà pha một tách cà phê ình. Căn nhàtrống vắng không một bóng người, mẹ và em trai đều có việc phải làm, chỉ có một mình cô ở lại.

Em trai cô thích bóng đá, thích game, và thích những thứ mà đám con trai bình thường khác đều thích. Nó cao và rất gầy, đùi còn nhỏ hơn cả cô.Khuôn mặt khôi ngô, thân thiện, luôn thích nở một nụ cười. Mẹ cô nói, nó không giống ai trong nhà, trừ ngón tay và bàn chân là của ba cho. Tuynhiên, không có ai quan trọng về điều này. Ấy là thứ bình thường, khôngđáng để quan tâm. Cô luôn thấy, chúng ta không nên mang nặng một tưtưởng nhỏ nhặt nào đấy. Cho dù thế nào thì nó cũng là một phần của cuộcsống, cũng là thứ chúng ta tạo ra, không thể nào chối cãi được. Nếu đaubuồn về một thứ vững chắc như vậy, thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ cócảm giác an toàn.

Vũ đặt cà phê lên bàn, tìm một cuốn truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư ởtrên tủ sách. Cô đã đọc nó suốt một tháng mà vẫn chưa xong. Không phảilà do cô Tư viết dở, mà là trong lòng không đủ tỉnh táo để xuyên suốtcùng câu chuyện. Có những ngôn từ rất khó để trái tim đón nhận, giốngnhư nỗi cô độc của Vũ. Những ngôn từ ấy xuất hiện như một sự bình dị cần phải có, nó làm nên thành công của tác giả. Những thứ đó thường khó nắm bắt, cô muốn đọc lại nó thật nhiều lần.

Cà phê nguội dần, cuốn sách chỉ còn vài chục trang. Vũ gấp nó lại, cẩnthận như đặt lòng mình xuống. Cô thở một hơi, rồi đưa tách cà phê lênuống cạn. Uống cà phê là phải nhấm nháp, không thể vội vàng. Cũng giốngnhư chuyện của cô Tư vậy. Nhưng có những lúc, thời gian khiến chúng tabắt buộc phải để trôi những điều tốt đẹp. Không thể chống đối.

Vũ đem tách cà phê đi rửa, úp chiếc tách trắng lên giá cho róc nước rồichuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Khoảng đất trống bên cạnh nhà có vài đứa trẻ con đang đá bóng, chúng không ngừng hò hét. Bóng đập vào lớp tôn ngăncách, gây ra những âm thanh chối đến giật mình. Vũ cau mày ngó đầu raquát đám trẻ, nhưng chúng không chịu nghe lời. Cô tức giận đóng cửa, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Trẻ con giống như cao su, dẻo dai và đàn hồi, luôn có sự cố chấp chảytrong máu. Phải thật lâu sau đó, chúng mới có thể bị mai một những bướng bỉnh của bản thân. Bị những suy nghĩ làm cho đau khổ. Từ đó chúng lạioán trách trẻ con. Hay có thể coi là một sự ghen tỵ cũng được.

…

Mười một giờ đêm, cô ngồi trên phòng bật đèn và viết truyện. Những ngôntừ cứ như máu đang chảy trôi, tuôn ra không ngừng. Luân hồi và uyểnchuyển, khi tim ngừng đập mới có thể kết thúc.

Cô đang miêu tả về một người đàn ông. Vẫn giống như những câu chuyệntừng viết trước đó, người đàn ông ấy cô đều không biết mặt. Chỉ có thểtự vẽ anh bằng những con chữ, rồi thương nhớ anh. Cô mỉm cười, nhữngngón tay không ngừng nhảy loạn trên bàn phím. Có một điều gì đó cứ thôithúc khiến cô không thể hiểu nổi. Cô cần phải viết ra những câu chuyện,như linh hồn cô đang kể.

Mười hai giờ, cô viết xong chương truyện thứ mười tám. Tự thưởng chomình một cảm giác ngơi nghỉ. Bắt đầu tắt Word. Ngồi ngắm màn đêm. Cô dựa người ra ghế, ngắm nhìn trần nhà màu trắng lốm đốm những nấm mốc saumỗi mùa trời lồm. Sau đó cô lại đưa bàn tay lên ngắm nghía, những ngóntay gầy đơn độc và lạnh lẽo.

Cô bắt có một câu chuyện về năm mười bảy tuổi. Không phải của bản thân,mà là trong suy tưởng năm mười bảy tuổi ấy. Lúc đó cô từng nghĩ, sẽ cólúc đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út phải. Nụ cười khi ấy dịu dàng, thỏamãn. Sau đó thời gian cứ thế qua đi, mọi chuyện bắt đầu đổi khác. Côtháo nó ra, bằng một vẻ quyết liệt và tuyệt tình. Nước mắt giàn giụa hai bờ má, có cảm giác da thịt sắp nứt ra vì đau xót. Cô vứt nó xuống biển, chiếc nhẫn rơi xuống như một hạt mưa. Dần dần chìm sâu vào quên lãng.

Tình yêu đầu tiên luôn là một thứ gì đó rất đau đớn, nhưng qua thời gian nó lại là thứ giúp ta cảm thấy yên bình. Đã từng yêu anh nhiều như thế. Từng ôm anh, hôn anh, đeo chiếc nhẫn mà anh tặng. Sau đó mọi chuyện kết thúc, anh tan biến như mây trời. Khi cô ngoảnh lại, đã không thể gặplại được anh nữa.

Đối với cô mà nói, quá khứ về anh chỉ còn là một nụ cười bằng lặng.

## 7. Chương 7: Một Người Đàn Ông

Những cơn mưa vẫn ghé đến thành phố này như một thói quen. Vũ bắt đầu ngánngẩm đám mây mù mỗi buổi chiều. Mưa mùa này thường rất thất thường,giống như tính cách của một con người. Những con chim không dám bay, sợsẽ gặp phải một cơn mưa nào đó. Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm chú chim sẻ cứim lìm ở đó. Cách một lớp kính, nó không thể nhìn thấy cô, chỉ có thể cô độc ở đó như đang chờ đợi người tình.

Rồi mưa bắt đầu nặng hạt. Bên thành cửa sổ nghe âm thanh lộp bộp củachúng. Cô lạnh. Con chim sẻ đã bay đi, bất chấp cơn mưa đang rơi. Nó đãchờ đợi quá lâu rồi, không hề có ai tới. Cuối cùng là liều lĩnh bay đi.Sự tuyệt tình của nó khiến cô cảm thấy lạnh, trong lòng bỗng nhiên cócảm giác không nỡ, nhưng lại vô cùng bất lực.

Vũ mở điện thoại, kiểm tra danh bạ. Phát hiện ra những dãy số mà mìnhtừng trân trọng đã không còn nữa. Các mối quan hệ cứ thế chết đi nhưvậy, không ai có thể nhận ra nổi. Lướt lên rồi lại lướt xuống, như không thể tin được, Vũ bắt đầu có cảm giác hoang mang.

Rồi cô tắt điện thoại và vứt sang bên cạnh, thở một hơi dài và bật tungcửa sổ. Mưa lạnh hắt vào khuôn mặt. Cảm giác dịu mát thấm qua da thịt.Vũ nhắm mắt, trong lòng hỗn loạn. Mưa bắt đầu thấm ướt tóc tai và quầnáo, nhưng cô vẫn đứng đó, không hề có ý nghĩ trốn chạy. Nước mưa có vịngọt lạnh, chảy vào mắt môi như đang ôm lấy cô. Cảm giác như bản thânbắt đầu hòa quyện, muốn ho lên một tràng để giải phóng tất cả những áplực của bản thân. Nhưng rồi vẫn không thể được. Tất cả giống như dễ câybám chặt trong tâm hồn, không thể dễ dàng tan biến đi như thế được.

Buổi tối, cô đến một cà phê. Chủ quán là một người phụ nữ đã ly dị,không được sống cùng con cái. Bà mẹ chồng độc đoán đã cướp đi tất cả,người chồng và đứa con của cô ta. Cô tên là Ngọc – một cái tên nặngtrịch.

Ngọc đã quen mặt Vũ, trên khuôn mặt lúc nào cũng xuất hiện một nụ cườikiên cường. Cô ta thường hay ngồi ở quầy, cười nói vui vẻ với chiếc điện thoại của mình. Không ai biết người ở đầu giây bên kia có tồn tại haykhông, chỉ biết rằng tiếng cười của Ngọc rất vang và xa.

Vũ chọn một chiếc bàn góc trong cùng, một tách mocha và một cuốn sách.Quán không bật nhạc, thường để con người làm chủ. Vũ cắm tai phone,không muốn bất cứ ai làm phiền đến mình. Cô bắt đầu có thói quen của một người bị tự kỷ vào khoảng hai năm trước, khi phát hiện ra sự quyến rũcủa cô độc. Trong thế giới của riêng cô, có thể tưởng tượng ra hạnh phúc của bản thân. Cô không muốn ra ngoài, vì sợ phát hiện ra tất cả chỉ làmột giấc mộng không có thật.

“Nam, tới đây.” Giữa tiếng nhạc và tiếng hát của Yao Si Ting, cô vẫn cóthể nghe thấy tiếng gọi của một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình.Tiếng gọi của cô ta khiến Vũ nhớ đến chú chim sẻ lúc chiều, đợi chờtrong cơn mưa, luôn có một niềm tin rằng ai đó sẽ đến.

Người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, tóc cắt ngắn, đôi mắt nhỏ vàdài đến lạnh nhạt, môi mỏng luôn có thói quen mím lại. Anh ta mặc mộtchiếc áo gió màu đen, một chiếc quần bò màu xanh và đi đôi giày lườicũng màu xanh nốt. Anh bước đến chiếc bàn của cô gái đó và ngồi xuống.Im lặng châm một điếu thuốc, vẻ bất cần ngập trong đôi mắt khiến ngườita phải tức giận. Nhưng không thể dứt ra khỏi sự lôi kéo mà anh ta đãtạo ra.

Vũ thu ánh mắt, không để ý gì đến hai người đó nữa. Tiếng nhạc lại làmchủ tâm hồn. Tách mocha bắt đầu tỏa hương, nhưng cô không uống nhiều,chỉ thỉnh thoảng nhấp môi vào như để khỏi quên lãng sự tồn tại của nó.

Câu chuyện mà cô đang đọc không có gì thú vị mấy, nhưng có thể giết đithời gian và làm cô quên đi cảm giác lúc ở một mình. Cô độc là một condao hai lưỡi, dễ dàng lôi kéo nhưng lại rất khó để thoát ra. Khi bạn đãquá chìm đắm, bạn sẽ giữ khư khư thế giới của riêng mình như một báuvật.

Câu chuyện kể về một người đàn ông luôn đi tìm lý tưởng sống cho bảnthân mình. Anh ta leo lên một đỉnh núi, nhìn thế giới đảo điên bằng mộtánh mắt u hoài. Sau đó anh ta hét lên một tiếng rất lớn, như tiếng gàotrong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Rồi anh ta nhảy xuống vực, chiếc dù bật lên, căng mình vì gió. Anh bất chấp mọi chuyện trước mắt, bất chấpdưới kia có là gì thì vẫn phải nhảy xuống. Nỗi sợ hãi chỉ bị giết chếtkhi bản thân tin vào chính mình.

Quán bắt đầu ồn ào khi có một toán người từ trên lầu bước xuống. Vũ tháo tai phone, ngẩng đầu lên nhìn họ. Đám người đó cười nói rất vui vẻ, tay chân luôn múa theo lời nói. Họ dồn đẩy nhau, nhưng chỉ có một người trả tiền – một người được cả hội giao trách nhiệm. Khi đối diện với Ngọc,anh ta khá lúng túng nhưng vẫn trả đủ. Rồi anh ta nói gì đó với cô chủquán, tựa như một lời chào, sau đó quay người rời đi. Những người đằngsau cũng lật đật bước theo, trên khuôn mặt vẫn tràn ngập sự phấn khởi.

Vũ ngồi trong góc quán, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối vô hình. Mộtcảm giác thân quen bắt đầu trào lên lồng ngực khiến cô khó thở. Vũ đưatay lên ôm lấy con tim của mình, cả người vẫn ngồi thẳng. Rồi bỗngnhiên, Ngọc như một con thú hoang bị người ta đuổi bắn. Cô vội vàng hétlên và chạy theo.

Cả quán nháo nhác, một vài người cũng tò mò chạy theo cô.

“Phan, Phan ơi, đừng đi!” Ngọc ta liên tục gọi, tiếng gọi thảm thiết vàđau đớn. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn, Vũ cũng vậy.

Người đàn ông vừa rồi thốt nhiên dừng bước, nhưng không hề quay lại. Vũcó thể theo dõi tất cả qua cửa sổ, trong lòng chợt có một loại đauthương không thể gọi thành tên.

Đám người đó liên tục nhìn ngó, sự tò mò luôn là thứ khiến người ta cảmthấy khó chịu. Nhưng rồi không ai bảo ai, họ đều bỏ lên trước. Để lạingười đàn ông tên Phan vẫn không chịu quay đầu nhìn Ngọc lấy một lần.

Đôi tình nhân bên cạnh bàn tán gì đó, nhưng Vũ không quan tâm tới họ.Thứ có thể thu hút được cô chính là hy vọng, là níu kéo. Tất cả nhữngđiều đó tạo nên con người cô, vậy nên chúng luôn có sức hút đối với cô.

Vũ đứng dậy, bước đến gần sát cửa sổ và ngắm nhìn hai người. Ngọc đứngcách anh ta chừng năm bước chân, nước mắt lăn dài bờ má. Cả người cô tarun lên, như đang kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Phan vẫn imlặng, cả người chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Thế rồi mưa lại rơi, như muốn đập nát mọi yêu thương và hy vọng mà người ta dành cho nhau. Mưa vương vào quần áo, ướt nhẹp. Đám cỏ bên đường ngả nghiêng, chịu đựng. Đèn đường lờ mờ, trong không khí trào lên một mùivị tang thương. Vũ dựa người vào thành cửa sổ, cô cúi xuống, mưa hắt vào bên trong.

Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng không có bấtkỳ một lời nói nào được thốt ra. Cơ hồ mưa đã cuốn trôi tất cả, chỉ cònsự im lặng đến tuyệt tình chiếm trọn cả thế giới này. Nước mưa hòa cùngnước mắt, trở thành thứ nước đẹp mà thương đau. Có những khi, ngôn từcủa chúng ta gần như không còn tồn tại. Trong đầu trống rỗng, con timnghẹn ngào, không thể nói cho nhau nghe nỗi lòng dù chỉ là một chút.

Rồi người đàn ông đó bỏ đi, mặc kệ đằng sau lưng có là ai. Sự tuyệt tình của anh nằm ở trong những bước chân, không để ai kịp níu kéo. Anh ta đã chờ đợi qua lâu để Ngọc nói, nhưng tất cả đã kết thúc. Con người luônluôn bị giới hạn về mọi thứ. Thời gian, vận mệnh, kiên trì, hy vọng,hạnh phúc…Tất cả đều không thể kéo dài được mãi mãi.

Ngọc trượt người xuống, cô khóc không thành tiếng. Trong cơn mưa, khôngthể tìm thấy phương hướng cho bản thân mình. Đầu gối là điểm tựa duynhất lúc này. Như bản thân cô, chỉ có thể hy vọng vào chính mình.

Vũ thở dài, cô lấy trong túi ra vài mươi nghìn, đặt lên bàn và đi thẳng.

Lúc bật ô lên thì cũng là lúc mưa ngớt. Cảm tưởng như vừa rồi ông trờichỉ muốn ngăn cách họ. Vận mệnh là thứ luôn khiến người ta đau khổ.Không ai có thể biết trước được số phận của mình. Khi Vũ rời đi thì Ngọc vẫn gục đầu khóc. Cô không tới an ủi cô ta, vì biết rằng Ngọc đã khéplòng trong cô độc, không thể đón nhận bất cứ ai được nữa. Sự quan tâmlúc này bỗng nhiên trở thành một thứ khiến người ta đau đớn, muốn khócvà căm hận. Con người là như vậy, một khi đã tuyệt vọng thì chỉ nhìnthấy sự đen tối đang bao trùm. Họ bắt đầu mù quáng, và phương hướng dầnchìm vào khói sương.

Vũ đi ngang qua một cửa hàng áo cưới gần quán cà phê mà cô uống, đôi chân bất chợt dừng lại.

Phan đang đứng đó, hai tay để trong túi quần, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bộ váy cưới màu trắng sữa đượcmanocanh mặc.

Xung quanh hai người tràn ngập tiếng còi xe, có mùi ẩm mốc từ đâu đó bốc lên. Họ im lặng vì họ là hai người xa lạ. Đứng gần nhau được mà rời xanhau cũng chẳng sao. Vũ bước lại gần, cũng hướng mắt nhìn về phía chiếcváy cưới đó. Tất cả đều rất bình thường, không hề có điểm gì nổi bật.Trong đôi mắt của một người có tâm sự và đôi mắt của người cô độc rấtkhác nhau. Giữa anh ta và cô, mỗi người một cách nhìn nhận, không thểnào nói thành lời được.

Cuối cùng, cô phải nói: “Anh nhớ nó à? Hay nhớ người đã từng mặc nó?”

Phan không nhìn cô, đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc trên môi và đáp:“Không nhớ gì cả, chỉ là muốn tìm xem năm xưa đã đánh mất thứ gì.”

Vũ cười nhạt: “Nuối tiếc bây giờ đã là quá muộn.”

“Phải.”

“…”

Hai người lại chìm vào trầm mặc. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe ré lêntrong không gian như muốn xé rách nó ra. Xe vụt qua, để lại một dư âmvang vọng. Tiếng còi cứ thế chết đi trong không gian. Cứ thế mà lụi tàn.

Khoảng năm phút sau, Phan bỗng nhiên quay sang hỏi: “Đi uống thứ gì đó không?”

Hai người rất tự nhiên cùng nắm tay nhau bước trên đường phố. Không phải là cái nắm tay mang lại hơi ấm cho nhau, chỉ là theo một phản xạ màbỗng nhiên cần phải có. Cô và anh đều không có bất kỳ một sự liên kếtnào. Họ đi cạnh nhau như hai người xa lạ, trong lòng đều hiểu rõ, đốiphương là ai và mình không cần gì ở cô (anh) ấy.

Đó là lần đầu tiên anh nắm tay cô.

## 8. Chương 8: Nỗi Buồn Mùa Hạ

Đêm hôm ấy cô nằm cạnh anh, hát một bài mà con tim luôn nhớ đến. Nỗi buồnmùa hạ - Summertime Sadness. “Hôn anh thật sâu trước khi anh đi…Chìm đắm trong nỗi buồn mùa hạ”. Những lời ca cô độc, đau đớn, nhưng lại vẫn cảm nhận được một thứ hạnh phúc mơ hồ. Đó là quá khứ. Chúng ta đã từng thỏa mãn và yên bình như thế. Khắc khoải, chìm đắm, lôi kéo, hòa quyện…Yêukhông phải là đau thương. Yêu là cố chấp giữ chặt một ai đó trong lòngđể không phải rơi nước mắt.

Anh chính là nỗi buồn mùa hạ của cô.

Khi anh đưa tay ra kéo cô vào lòng, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập rất mạnh. Da thịt anh có mùi vị của thuốc lá, mùi đàn ông quyến rũ. Râu xanh cọ vào trán cô, gây cảm giác ran rát. Anh nói: “Em biết đấy,có những loại yêu thương không thể nói cho nhau nghe được. Cứ mãi đắmchìm cuộc đời nhau trong dâu bể. Thực sự là quá bế tắc.”

Vũ đưa tay vòng ra sau lưng anh, trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy cái dáng của anh. Dài thượt, mỏi mệt và bất cần. Cô nhìn qua vai anh, thấybóng trăng tràn vào không gian như một thứ ánh sáng đang cạn kiệt. Đâychính là khoảng cách giữa cô và anh. Lung mờ nhưng lại không bao giờchịu tan biến. Cô ôm anh vào lòng, chặt cứng. Đặt môi lên vai anh, hátcho anh nghe tiếp những lời ca cháy bỏng mà dịu dàng.

Đêm ấy, hai người ôm lấy nhau như ôm lấy chính nỗi buồn của mình. Khôngmuốn an ủi cho nhau, chỉ dùng hơi ấm để làm lòng dịu lại. Hơi thở củaanh phảng phất bên tai, tiếng hát của cô cũng phảng phất bên tai. Mọi âm thanh chỉ có thể. Ánh trăng ngoài cửa sổ cô độc ngắm nhìn, thứ ánh sáng chảy dài đó không bao giờ cất được tiếng nói. Chúng chỉ có thể đưa nỗicô đơn vào trong trái tim, rồi tàn lụi khi chuông đồng hồ réo vang.

…

Sáng hôm sau, Vũ tỉnh dậy, thấy Phan vẫn nằm bên cạnh mình. Dáng vẻ lúcanh ngủ giống như một đứa trẻ, hiền hòa và an lành. Cô đưa tay đặt lênmí mắt anh, sau đó trướt xuống đôi môi. Đặt một nụ hôn lên những nơi vừa chạm vào, rồi cô ghé đến thì thầm: “Phan, tạm biệt anh.”

Mười một rưỡi trưa, cái nắng như thiêu như đốt hòa cùng đám khói bụi lan tỏa khắp thành phố. Đám học sinh đạp xe về, khuôn mặt đỏ gay và tứctối. Chân guồng rất mạnh, như muốn chạy trốn khỏi tất cả. Vũ đứng dướimột gốc cây, ảm đạm không muốn ra khỏi đó. Cô cứ có cảm giác, nếu bướcra ngoài cô nhất định sẽ bị tan biến.

Rồi có một chiếc xe bus đi tới, Vũ ngập ngừng rồi bước lên đó. Trên xeđông người, phụ xe là một gã trai thô thiển, xăm kín cả cánh tay. Anh ta không ngừng huýt sáo, đếm tiền. Khi thấy cô trong góc, anh ta hất mặtkêu tiền. Vũ lấy mười ngàn ra trả, anh ta dịu lại và quay ra ngoài quátmột cậu học sinh đang đi dưới lề đường. Đây là kiểu điển hình của xe bus ở Cẩm Phả. Thô lỗ, vội vàng, và mạo hiểm. Vũ đã sống ở đây đủ lâu đểquen với nó, cũng như ngán ngẩm nó. Cô không có bất kỳ một sự kháng cựnào với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Dù là tiêu cực hay tích cực, thì cô tự biết bản thân sẽ không bao giờ đủ sức để thay đổi.

Vũ ngồi ngắm nhìn đường phố ở bên ngoài, trời quá nắng để có thể cảmnhận được hết. Cô đưa tay lên áp vào má mình, cảm giác như hơi ấm củangười đàn ông tên Phan ấy vẫn còn lưu lại nơi đây. Cô và anh ta không hề trao đổi số điện thoại, cũng không muốn lưu lại bên đời nhau. Giữa họchỉ tồn tại những cái ôm như tự an ủi chính con tim của mình. Cùng nằmdưới sàn nhà lạnh lẽo, hát cho nhau nghe và cứ thế say ngủ.

Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Thấy anh ngủ an lành, cô khôngmuốn can thiệp. Cô không muốn dây dưa đế cuộc đời của anh, vận mệnh củacô phải là một người khác. Phải là một người đàn ông mà cô vô tình gặptrên đường, lướt qua anh ta như hai kẻ xa lạ. Sau đó, cô sẽ hội ngộ anhtrong một cơn say. Anh đưa cô về nhà, nói chuyện và làm tình. Rất tựnhiên, rất bản năng, rất hoang dã và cũng rất tù tội. Người đàn ông ấychắc chắn phải hiểu rõ giá trị con người của cô, phải hiểu được thứ tình cảm mà cô dành cho anh ta là gì. Để cho dù mai sau hai người có tanbiến, thì cũng sẽ không thể quên được đối phương.

Xe bus dừng lại trước ngõ vào nhà Vũ, cô chen lấn trong đám đông vàxuống xe. Anh chàng phụ xe đỡ cô xuống, cẩn thận mỉm cười. Cô gật đầucảm ơn, rồi nhìn theo chiếc xe đó xa dần. Có những lúc bạn sẽ nhận đượcsự quan tâm của ai đó, thấy cuộc đời bỗng nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Đối với Vũ, đã là khởi đầu.

Vũ lại trở về nhà, đóng hết cửa, tắt đèn và ngồi trên giường. Cô bỗngnhiên thèm bóng tối, khiếp sợ ánh sáng. Có thể là do nó quá chói, khiếncô gần như không thể chịu nổi. Chỉ muốn hét lên, chạy đến một đỉnh núivà rơi tự do.

Bốn bức tường xung quanh nhìn cô, bao bọc lấy cô. Chúng cứng nhắc vàlạnh lẽo, dù có thể nào cũng không thể an ủi con người ta được. Gấu bông ba từng mua cho năm cấp hai nằm sõng soài. Đó từng là thứ mà cô rấtnâng niu và trân trọng. Từng chờ đợi ba ở nhà, luôn gọi điện hỏi thăm,nhắc nhở ba hãy mua nó. Giờ đây nó bân bẩn và rách nát, như một thứ kỷniệm đau thương và đứt lìa. Không hiểu tại sao cô còn giữ nó, như giữdịt một tình yêu thương không bao giờ quay về nữa.

Cho dù ba ở nơi đâu, thì cũng đã là quá muộn rồi. Chúng ta không thểquay về được nữa. Dòng sông cuộc đời đã đưa con đến một nơi vô cùnghoang vu. Khi con nhắm mắt, cũng là lúc con tan biến. Tình yêu của bacũng sẽ theo gió mà bay đi. Một lúc nào đấy, có thể chúng ta sẽ quên đinhau. Chúng ta sẽ quên đi những phút giây đã từng là hạnh phúc. Chúng ta sẽ bỡ ngỡ và đau đớn. Ba biết đấy, số phận của chúng ta là như vậy.Thời gian bên nhau hữu hạn, và đã đến chúng ta phải xa nhau.

Buổi tối, Vũ lên mạng và gặp Tuấn. Anh ta để chế độ Busy, nhưng cô vẫngọi. Anh ta không trả lời, cô vẫn gọi. Có đôi lúc, cô giống như một đứatrẻ không biết nghe lời, chỉ làm theo cảm tính của mình. Suốt nửa tiếng, trên khung chat chỉ có tên của anh xuất hiện. Những ký tự màu đen, lạnh lẽo tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Một cái tên, một con người ở nơixa xôi nào đó. Họ sẽ không thể cảm nhận được gì cả. Vì họ không yêu bạn, nên không thể hiểu được điều bạn muốn.

Cuối cùng, Vũ chán nản rụt người lại. Cô không thể kiên đường trong lúcnày được nữa. Cô bắt đầu gõ loạn, không phải là tên anh, cũng không phải là một lời nói. Đó chỉ là những ký tự rời rạc, riêng biệt, không thểchắp nối lại với nhau. Bạn sẽ không đọc được nó lên, vì đó không phải là ngôn ngữ. Đó là sự hoang dại tận sâu thẳm trong tâm hồn, là những côđơn không thể nói lên thành lời.

Vụ gục đầu xuống, chỉ muốn tìm một cảm giác yên bình. Cô luôn thấy côđơn, mặc dù bên cạnh luôn có một ai đó. Cô gần như không dám ngả đầu lên vai họ, kể một câu chuyện như mộng tưởng và hỏi họ có hiểu cô haykhông. Cô chỉ có thể im lặng, hít thở và cô đơn như thế. Trái Đất vẫn cứ xoay, thời gian vẫn cứ trôi. Cô bắt đầu cảm thấy con người mình xámxịt, không thể khống chế nổi sắc màu của cuộc sống.

Dừng lại quá lâu ở một chỗ cũng dễ khiến người ta mất đi phương hướng.Bởi vậy nên ta phải chuyển động không ngừng. Phải để bước chân vội vã,phải luôn ra đi, phải luôn ly biệt – giã từ.

Có lẽ, đã đến lúc cô phải rời bỏ nơi đây thôi.

## 9. Chương 9: Xa Lạ Đầu Tiên

Vũ đến thành phố thứ hai của mình vào một ngày tháng tám. Trời trong xanhvà cao vời vợi. Cô khoác ba lô, đứng dưới cái nóng hầm hập bằng một vẻkiên cường. Mắt nheo lại, nhìn những tòa nhà cao chọc trời. Chúng giốngnhư những con quái vật được người ta nuôi dưỡng – thuần hóa, liên tụcphát triển, liên tục lớn lên theo ham muốn.

Trước khi đi, mẹ cô nói hãy tự chăm sóc cho bản thân và tìm một người để yêu thương. Cô chỉ cười, ôm mẹ vào lòng và ra đi như thế. Trong lòng cô có một sự cố chấp, cô sẽ độc thân cả đời, dành thời gian để đi du lịchvà khám phá. Mẹ bảo, ai cũng đều có số phận, không thể nói trước đượcđiều gì đâu. Cô vẫn mỉm cười và ôm mẹ chặt như thế.

Nếu như cô gặp được người đàn ông của đời mình, thì điều đầu tiên cô hỏi anh ta đó chính là có chịu ôm lấy nỗi cô đơn của cô hay không. Khi anhchấp nhận, thì cũng là lúc cô vứt bỏ mọi rào cản và sợ hãi để yêu anhhơn chính bản thân mình. Con người cô là như vậy, khi đã yêu là sẽ đặtcược tất cả, niềm tin và hy vọng. Nếu tình yêu sụp đổ, cô sẽ theo đó màchết đi.

Tháng tám tiết trời còn nóng hơn cả mùa hè. Thu chưa thể về kịp để làmnó dịu lại. Nắng gắt và những cơn mưa thất thường. Còi xe inh ỏi, tắcnghẽn liên miên. Cô bước đi trên đường, vừa đi vừa nghe nhạc và gặm bánh mỳ. Vũ đã cắt tóc ngắn, trông cô như một tên đàn ông. Khuôn mặt lãnhđạm, chìm ngập trong sự xa lạ và xô bồ của thành phố. Cô mặc một chiếcquần bò hộp, nhìn có vẻ hầm hố. Một chiếc áo sơ mi kẻ caro khoác bênngoài một chiếc áo phông tối màu. Giày thể thao màu đen. Trông Vũ nhưmột đứa bụi đời, chỉ có đôi mắt là sáng lạ thường.

Dường như thành phố xa lạ đem tới cho cô rất nhiều điều mới mẻ. Chiếcmáy ảnh đeo trên cổ liên tục bấm. Chủ yếu là thu lại khoảnh khắc mà bảnthân không bao giờ kịp nắm giữ. Một đứa trẻ đang ăn kem. Một đôi tìnhnhân đang ôm ấp. Một cảnh đường phố trong lúc tắc nghẽn. Một bà cụ đangqua đường, tựa như sắp đến được cái dốc bên kia của cuộc đời. Mỗi tấmảnh cô đều lấy bút ra ký lại, như để tự mình biết rằng đã từng nhìn thấy nó, chỉ là không thể chạm vào nó mà thôi.

Tuấn nói anh ta ở thành phố này, một thành phố hiện đại nhưng lạnh lẽo.Lần đầu tiên cô đặt chân tới đây, cô bỗng nhiên nhớ Cẩm Phả ghê gớm. Ởnơi ấy tuy ô nhiễm nhưng lại luôn cảm thấy cần phải gắn bó. Đó là tuổithơ của cô, là thời niên thiếu của cô, là tình yêu đầu tiên của cô vàcũng là nỗi đau đầu đời của cô. Cẩm Phả - thành phố của cô. Vài chục năm sau, khi Vũ đã già, cô sẽ dùng những dòng đó để làm câu đề từ cho cuốnhồi ký của mình.

Vũ thuê một nhà trọ nằm ở trung tâm thành phố. Diện tích khoảng năm mươi mét vuông. Giá cả không hề đắt, nhưng có vẻ như hơi tồi tàn. Tường quét ve vàng ươm, mốc meo, đôi chỗ còn bắt đầu bong tróc. Cửa sổ song sắt đã han gỉ, bụi bặm. Cửa đã lâu không được tra dầu nên mãi mới mở được. Côđi xung quanh nhà quan sát, từ gian ngoài cho đến phòng tắm, cuối cùngquyết định sẽ thuê nó.

Bà chủ là một người phụ nữ độc thân, khó tính. Trước khi ký hợp đồng, bà ta liên tục đặt ra những điều lệ cho cô. Những điều lệ đó hầu như đềuliên quan đến đàn ông.

Vũ nói: “Tại sao? Đây là nhà tôi thuê, tôi nghĩ mình có đưa một ngườiđàn ông về ngủ cũng chẳng sao. Tôi vẫn sẽ trả tiền cho bác.”

Bà ta cương quyết: “Tuyệt đối không được. Cô có thể đưa bạn gái về, nhưng tôi sẽ không chấp nhận nếu bạn cô là nam.”

Vũ nhìn bà chủ nhà bằng ánh mắt khó hiểu, thấy được một nỗi cô độc trong đó. Đây không phải là người bị tình yêu vứt bỏ, mà là người đã quá chìm đắm trong chính bản thân mình. Bà ta đã mất đi niềm tìn vào những người đàn ông. Có lẽ bà ta đã từng chờ đợi một ai đó, tìm thấy bà và yêu bàtha thiết. Nhưng đến hơn nửa cuộc đời, người đó vẫn không hề tới.

“Thôi được, tùy bác.” Vũ nhún vai rồi đặt ba lô xuống. Cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện này nữa. Tất cả mọi chuyện cô nghĩ đến bây giờ làthu dọn căn phòng này.

Vũ ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua đồ tẩy rửa, một cây chổi quét nước vàvài vật dụng khác. Cô không hề ăn uống, cũng không quan tâm đến chuyệnthời gian đã trôi qua bao lâu. Cứ tập trung vào công việc của mình, nhưđó chính là sinh mạng. Đến khi bản thân bắt đầu nghẹt thở, cô mới từ từngồi xuống. Mùi thơm thoang thoảng của nước lau nhà bốc lên, khiến côcảm thấy đau đầu. Vũ sắp xếp vật dụng của mình, không đủ để giúp cănphòng này bớt trống trải. Căn nhà này quá rộng đối với cô, cô như bị nónuốt chửng.

Đêm hôm đó, Vũ nằm trên sàn nhà và ngủ. Cái lạnh thấm vào da thịt khiếncô phát ho. Đêm tối bao quanh, cô cảm giác như mình sắp chết. Nằm ở mộtnơi xa lạ và lạnh lẽo, bao giờ bạn cũng cảm thấy sợ hãi và hoang vu. Vũnằm ngửa nhìn trần nhà, bỗng dưng khóc không thành tiếng. Nước mắt trôivội vàng, chảy qua tai buốt lạnh. Cô tự vòng tay ôm lấy mình, không thểngăn được đơn côi.

Bắt đầu một cuộc sống mới bao giờ cũng khó khăn. Không có ai bên cạnh,không có ai nâng đỡ. Bạn chỉ có một sự lựa chọn đó là kiên cường, cốchấp và giấu đi sự mềm yếu vào sâu thẳm tâm hồn. Như Vũ, khi cô quyếtđịnh tới đây, cô đã bất chấp tất cả. Cho dù có phải rơi nước mắt, thì cô cũng nhất định phải hoàn thành cuộc hành trình của mình.

…

Vài ngày sau đó, Vũ bắt đầu kiếm được việc làm đầu tiên. Cô viết bài ột trang báo mạng, lương sẽ trả theo từng bài. Những tin tức thườngnhật, mang tính thời sự và phải đảm bảo độ chân thật. Vũ không lo lắnglắm về những yêu cầu này, vì cô đã quen với chúng. Cô không phải là mộtphóng viên chắc tay và dũng cảm, nhưng nếu chỉ viết tin thì cô nghĩ mình có khả năng.

Ở nhà bên cạnh có một người đàn ông, độc thân và trầm tính. Anh ta không bao giờ nói chuyện, vẻ mặt cô độc đến nỗi không ai dám đến gần. Trênsống mũi có một vết sẹo dài, có lẽ là dân giang hồ. Bàn tay chai sạn vàto lớn, luôn khiến người ta ao ước có thể đặt vào. Vũ gặp anh ta tronglúc cô đang cố chụp ảnh một con bướm đang đậu trên cánh hoa. Khi anh taxuất hiện, cô đã giật mình và bấm trượt. Con bướm bay đi mất, cả cuộcđời này cô cũng không còn cơ hội bắt lấy nó được nữa.

Anh ta nhìn cô trong vẻ nuối tiếc, rút ra một điếu thuốc và châm lửa.Khói thuốc tỏa ra rồi tan biến, như một giấc mộng tuyệt vọng. Vết sẹocủa anh ta sau làn khói có một điều gì đó vô cùng kiêu hãnh và ngạonghễ, như chính con người của anh ta vậy. Cô nhìn anh, bất giác đưa máyảnh lên bấm. Sau đó nở một nụ cười và bước vào trong nhà.

Ảnh của anh được cô blen màu đen trắng, không muốn ghép bất cứ một ngôntừ gì vào. Khói thuốc trắng xóa, tàn đỏ hóa đen, tóc húi cua và ở trần.Người đàn ông cao lớn ấy khiến cô cứ ám ảnh mãi, liên tục đặt ra nhữngcâu hỏi trong lòng, nhưng rồi vẫn không thể trả lời nổi. Cuối cùng côtắt máy tính, pha một tách cà phê và thưởng thức.

Vũ đem tách cà phê lên giường và để trên cửa sổ gần đó. Cô bắt đầu nghĩđến việc mình nên đọc một câu chuyện nào đó để ru giấc ngủ. Có rất nhiều người uống cà phê vào buổi tối và mất ngủ. Vũ cũng vậy, nhưng cứ mỗikhi căng thẳng, cô đều muốn dùng tới nó. Vũ tìm một cuốn sách viết về kỹ năng phỏng vấn. Những chi tiết quan trọng đều được cô dùng bút màu gạch lại. Khi rảnh rỗi, cô sẽ ghi nó vào sổ tay để ghi nhớ.

Vũ bật một bản nhạc từ điện thoại, một bản nhạc không lời. Những lúc làm việc, cô đều chọn nó để khiến mình tĩnh tâm. Có đôi lúc Vũ ngồi làmviệc trong thinh lặng, cảm giác lúc ấy giống như bị cả thế giới bỏ rơivậy.

Xong xuôi, cô gấp sách lại, bật tung cửa sổ và ngắm nhìn trời đêm. Người đàn ông đó ngồi trước hiên nhà, liên tục hút thuốc. Dáng người cao lớn, cong lại như đang chịu đựng một nỗi đau thầm kín. Anh ta ở trần, tấmlưng màu đồng nam tính và phong sương. Ánh mắt đơn lạnh, xa xăm trongmàn đêm sâu thẳm.

Vũ gọi: “Này, anh tên là gì?”

Anh ta không quay lại, khẽ nhả một làn khói xam rồi đáp gọn: “Liêm.”

“Tôi tên Vũ, mới chuyển tới thành phố này.”

Liêm không đáp lại, chỉ tiếp tục hút thuốc. Vũ ngồi ngắm anh qua songsắt cửa sổ, hình ảnh đã bị cắt xẻ. Có hơi lạnh của đêm đen tràn vào, côliền ho một tràng. Cô bị nhiễm lạnh từ hôm ngủ trên sàn nhà ấy, sáng hôm sau thấy họng đau rát như có tay ai cào rách nó vậy.

“Cô ốm rồi!” Người đàn ông đó vứt mẩu thuốc xuống dưới chân và di nát.Anh ta không hề nhìn cô dù chỉ một chút, nhưng vẫn có thể cảm nhận đượccô đang nhìn anh.

Vũ gật đầu mỉm cười: “Phải, đã ốm rồi.”

“Con người rất mong manh, nên cô phải biết quý trọng sinh mạng của mình.”

“Anh biết tôi ruồng bỏ nó à?”

“Tôi chỉ đoán thế thôi.”

Vũ cười nhạt, không hiểu sao lại nhớ đến vết sẹo chạy qua sống mũi củaLiêm. Giống như ai đó đã khắc lên cuộc đời anh ta một vết thương mãikhông thể lành. Mỗi khi nhắm mắt hay mở mắt, thứ đầu tiên anh ta nhìnthấy sẽ là vết thẹo xấu xí đã lồi lên ấy. Một vết thương muôn đời rỉmáu.

Cô nói: “Vậy còn anh? Sao lại để ai đó đặt dấu ấn lên cuộc đời mình rõ ràng đến vậy?”

Liêm như bị Vũ đánh một đòn từ phía sau, anh liền quay người lại nhìn cô bằng vẻ mặt tức giận. Phân nửa khuôn mặt của anh ta chìm trong bóngtối, đôi mắt như của một loài mãnh thú sẵn sàng lao lên cắn chết conmồi.

Vũ không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn lại đôi mắt ấy của Liêm. Tronglòng cô hiểu rõ, anh ta sẽ không giết cô. Bởi vì Liêm và cô là hai kẻ xa lạ, chưa đủ thân quen và hận thù để đâm một nhát dao vào tim của nhaunhư thế.

Cuối cùng, anh ta đứng dậy và đi vào nhà của mình. Trước mắt Vũ chỉ làkhoảng trống lạnh lẽo. Cô rùng mình, hai bàn tay nắm chặt vào song sắtcủa cửa sổ. Hóa ra đây chính là khoảng cách xa vời vợi mà người ta vẫnluôn nói đến. Phàm là những kẻ yêu nhau thì mới có thể chạm tới nhauđược. Còn không thì cũng chỉ là hai số phận riêng biệt trong hai thếgiới mà thôi.

## 10. Chương 10: Xanh Và Bà

Xanh là mèo.

Bà không phải là mèo.

Nhưng cả hai đều giống thời gian. Không hề chờ đợi cô.

Mấy ngày sau đó Vũ không còn thấy người đàn ông tên Liêm xuất hiện. Anhta dường như đã tan biến. Giống như giấc mơ của cô, hữu hạn và mơ hồ đến nỗi không thể nắm giữ nổi. Cô lại trở về với thế giới của riêng cô.Biệt lập nhưng không ngừng khao khát. Cô sống một mình trong căn nhàrộng lớn. Đồ đạc không có nhiều, chủ yếu toàn là những thứ tiện lợi nhưấm đun nước, bát ăn mỳ, cà phê và một vài thứ khác. Vũ không nấu nướng,cô không có hứng ăn cơm một mình, cũng không hề ăn theo giờ giấc. Vũ như một sinh vật hoang dã, chỉ ăn khi bản thân cảm thấy đói. Còn lại, côđều để mình được tự do, không bó buộc.

Vũ bắt đầu kiếm thêm việc làm, những công việc nhỏ lẻ. Mọi thứ hầu nhưkhông được suôn sẻ cho lắm, vì cô đều bị từ chối. Vũ không mấy buồn vìchuyện này. Mỗi khi nhận được cái lắc đầu, cô đều chỉ nhún vai rồi rờiđi.

Cô chọn ình một quán cà phê nhỏ để dừng chân. Khá là vắng khách.Trong quán có mùi thơm dìu dịu của hoa hồng. Tường được vẽ tinh xảo, một chiếc lá đang rụng xuống. Cô đứng lặng yên nhìn nó, muốn chạy đến vànâng đỡ nó, nhưng vô vọng. Vũ chọn một chiếc bàn, ngồi xuống và gọi chomình một tách cà phê. Phục vụ là một cô gái trẻ, rất thân thiện và hiềnhòa. Vũ gọi một tách mocha, mỉm cười chờ đợi.

Đôi tình nhân ở chiếc bàn đằng xa đã rời đi, trong quán chỉ còn lại mình cô. Vũ đưa tay lên chống cằm, trong lòng trào lên một thứ gì đó rất vôvọng. Ở thành phố này khá là yên tĩnh, trong thế giới của cô, nơi đâucũng tồn tại sự tĩnh lặng như vậy. Buổi sáng ra công viên nhìn người tatập thể dục, kiếm vài tin tức để viết bài nộp cho trưởng ban. Đến chiềusẽ về nhà, tìm một câu chuyện gì đó để đọc hoặc là một bộ phim tình cảmđể xem. Bà chủ nhà lúc đầu còn hay lượn qua chỗ cô để xem xét tình hình, nhưng sau cùng thì cũng chán nản. Vì bà ta hiểu rằng, Vũ là một ngườivô cùng khép kín và cô đơn.

Hai ngày sau, Liêm trở về với một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Cảngười đẫm mồ hôi, áo phông lấm bẩn, trông có vẻ rất mệt mỏi. Vũ nhìnanh, giấu đi tất cả sự tò mò. Nhưng hình như anh ta vẫn cảm thấy và liếc mắt nhìn cô một cái. Vũ rụt người lại, lắc đầu và không nói lời nào cả.

Cô bật một bài hát của Tokyo Square, đun nóng sữa và ăn bánh mỳ. Mộtbuổi chiều yên bình như thế. Trong khu phố ngập tiếng chó sủa và tiếngtrẻ con cười. Mùi thức ăn lan tỏa trong không gian. Ráng chiều vàng nhưlớp dầu trong chảo rán. Vũ ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa hát, bất giác nởmột nụ cười thỏa mãn. Cẩm Phả của cô không có điều này. Chỉ có yên bìnhtuyệt đối, hoặc là ồn ào tới mức phát bực. Mỗi buổi chiều, đám trẻ consẽ đá bóng vào lớp tôn cho đến khi chúng mệt. Chúng sẽ không nghe lờicô, chỉ muốn làm cô càng thêm tức. Đó là trẻ con, những sinh vật có màusắc riêng biệt mà chúng ta không bao giờ còn đạt được. Chúng ta đã đánhmất đi nó, chỉ có thể đợi nó tới vào kiếp sau.

Buổi tối, có một con mèo nằm trước hiên nhà. Vũ chạy ra nhưng không dámtới gần, cô sợ nó sẽ bỏ đi mất. Đó là một con mèo có bộ lông đen tuyền,mắt màu xanh Ai Cập. Trông nó giống một loài sinh vật khác biệt, có cảmgiác ma quỷ và thần bí hơn. Vũ ngồi xuống, cách nó chừng năm bước chân.Cô ngắm nó, nó cũng nhìn cô. Con mèo nằm ở thế phòng ngự, bốn chân đềuco lại, các cơ dồn nén, cổ luôn ngẩng cao và có sức bật. Sẵn sàng chạyđi nếu cô có ý định ôm nó.

Cả hai vẫn đang nhìn nhau, mắt nó như một viên ngọc, khiến cô cứ vì thế mà nhìn ngắm mãi.

Vũ nói: “Mày tới đây làm gì?”

“…”

“Thăm tao?”

“…”

“Cảm ơn. Tao rất cô đơn! Trong thành phố này, xa lạ tuyệt đối, tao những tưởng sẽ không ai thấy mình.”

“…”

“Lại đây nào, đừng sợ. Tao sẽ không hại mày đâu, người bạn mới quen ạ!”

“…”

“Sao thế? Đến gần hơn chút nữa đi, đừng xa cách như vậy.”

“…”

“Lại đây, và tao sẽ kể ày tất cả. Chúng ta sẽ yêu nhau, nói với nhau tất cả những gì mà chúng ta có. Nhé?”

Con mèo đen trở thành bạn của Vũ từ dạo ấy. Nó ở lại căn nhà của cô,suốt ngày nằm trong lòng cô và nghe cô kể chuyện. Cô đặt tên cho nó làXanh, vì màu xanh trong đôi mắt nó. Xanh thích được Vũ vuốt ve, thíchnằm trong lòng cô ngủ. Nó rất thông minh và sạch sẽ, không bao giờ để cô phải khó chịu về vấn đề vệ sinh. Thỉnh thoảng Xanh cũng hay cáu giận,những lúc như vậy nó thường cắn tay cô. Có khi chảy máu. Vũ để cho Xanhcắn, như giúp nó trút hết những bực bội trong lòng. Ngược lại, nó cũngphải giúp cô thoát khỏi những áp lực và buồn bã của cuộc sống này. Chịuđói cùng cô, yên lặng cùng cô trong đêm tối, và nghe cô hát. Vũ thíchnó, gần như là yêu. Xanh là một người bạn lý tưởng, là một người bạn màcô có thể tin tưởng được trong cuộc sống này.

Một đêm, Xanh nằm trong lòng cô. Đôi mắt nó sáng quắc, giống như hai ánh sao xanh kỳ dị. Nó kêu lên một tiếng, như để nhắc cô hãy nói gì đó đi.Vũ đặt nó nằm lên bụng mình, vừa vuốt ve vừa thì thầm rằng: “Đã bao giờyêu chưa?”.

Xanh yên lặng, như đó là một câu trả lời. Vũ nói tiếp: “Anh ấy nói rằngchia tay đi thôi, chúng mình không hợp nhau nữa. Đến một lúc nào đó, tao bỗng nhiên nhận ra rằng, chúng tao thực ra chưa bao giờ hợp nhau cả.Không cần chờ một khoảnh khắc. Tất cả đều vẫn là những kẻ xa lạ như thếđấy.”

Xanh nghển mặt lên nhìn cô, cái nhìn rất đỗi thương tâm. Cô mỉm cười rồi xoa đầu nó, như đang an ủi chính bản thân mình. Cả hai cùng chìm vàoyên lặng, màn đêm lạnh lẽo tỏa ra một tiếng cười bạc nhược. Nó lúc nàocũng thích nhấn chìm nhân thế như vậy, nhưng chưa bao giờ đạt được sựthỏa mãn.

Xanh đặt một chân vào cổ của cô, lớp nệm hồng lành lạnh khiến cô thấy dễ chịu. Cô yên lặng nhắm mắt, tự ru mình vào giấc ngủ rất nhanh.

…

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Xanh đã đi đâu mất. Vũ tìm gọi nó, nhưng không hề thấy. Có lẽ bản tính hoang dại trong nó đã trỗi dậy, nó phát hiện ra không thể dành cho cô cả cuộc đời này. Nó cũng cần phải kiếm một ngườimà nó yêu thương, cần phải đi tìm tình yêu của chính mình. Trong lòng có cảm giác đau thương khó nói thành lời, cô chỉ có thể ngồi đây chờ đợi.Vũ tin rằng một lúc nào đó, nó nhất định sẽ quay về bên cô.

Nhưng mọi chuyện không giống như Vũ nghĩ, Xanh không đi đâu cả, nó vẫncòn nơi đây. Lúc Vũ mở cửa, thấy nó đã ngồi bên cạnh Liêm. Anh ta cởitrần, hút thuốc. Tóc Liêm đã dài hơi một chút, nhưng vẫn còn lưa thưa.Liềm nhìn về phía khoảng không phía trước, ánh mắt vẫn xa xăm như vậy.Mèo Xanh vẫy đuôi yên lặng, nó chưa bao giờ có một sự quá khích hay vộivàng nào cả. Xanh chờ anh hút hết điếu thuốc mà vẫn không lên tiếng. Bộlông màu đen tuyền được nắng chiếu rọi, ánh lên một màu sắc bóng mượtnhư nước chảy. Vũ đứng đằng sau, bỗng nhiên không muốn phá vỡ không gian của bọn họ. Cô đóng cửa và trèo lên giường nằm.

Mọi chuyện xảy ra trước mắt giống như giấc mơ đêm qua của cô. Tất cả đều chìm khuất, xa cách nhưng vẫn có mùi vị của nắng ấm.

Đại dương kia có đúng là như vậy?

…

Cô gái ấy thời bảy tuổi luôn thích những chiếc đồng hồ đeo tay, bởi côđã bắt đầu biết sợ hãi thời gian. Bà cô năm đó ốm nặng, trận ốm thập tửnhất sinh. Bà nằm trên một chiếc giường gỗ đã nhiều năm, mỗi lần trởmình là lại nghe tiếng cọt kẹt đến não lòng. Cô ngồi bên cạnh, chỉ biếtnhìn bà bằng một vẻ đau đớn.

Bà nói: “Vũ, bà phải đi rồi. Con có buồn không?”

Vũ không khóc, chỉ mỉm cười. Cô cầm lấy tay bà, liên tục lắc đầu.

Bà nói: “Khi con lớn lên, hãy yêu một người mà bản thân con tin tưởng.Đừng quá lý trí, lý trí quá sẽ càng khiến mình cô độc. Bà giờ đã nghethấy tiếng vọng của linh hồn rồi, đã thấy ông con ở bờ bên kia của dòngsông. Khi bà qua đó, cũng là lúc bà hoàn thành được ước nguyện. Đích đến cuối cùng của tình yêu chính là cái chết!”

Những lời nói của bà cô luôn mang trong tim, khi yêu đều luôn nhớ đến.Cho đến lúc bà ra đi, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Giống nhưcách nói của An Ni Bảo Bối. Đến khi linh hồn chìm vào biển khơi, bạn sẽgặp được những điều mà bản thân luôn tìm kiếm. Tuổi trẻ, tình yêu, hạnhphúc…Tất cả đều nằm ở dưới đó. Chôn sâu ba ngàn thước, chỉ đến khi sắpchết bạn mới có thể tìm thấy được. Cũng như nghe thấy được.

Người đàn ông của cô sẽ không bao giờ hiểu được, cô đã yêu anh ta nhiềuđến mức nào. Nhưng con người của cô, mang một nửa linh hồn của mẹ. Chỉcần cô muốn vứt bỏ, thì nhất quyết sẽ không luyến lưu. Cho nên khi côrời xa anh, đã tuyệt tình mà xa cách như vậy. Hai người như hai cánhchim trời, đi tìm ước vọng và hơi ấm khác biệt. Ngược đường, ngượchướng. Ngược nắng, ngược gió. Mãi mãi sẽ không chạm được vào nhau.

Trước khi bà được hạ huyệt, cô thả vào trong quan tài của bà một bônghoa hồng đỏ. Hoa đỏ như máu, như màu của sinh mệnh đang dần cạn kiệttrong bà.

Trong tiềm thức cô nói: “Thời gian của bà đây, tươi trẻ và tràn đầy nhựa sống. Thanh xuân sẽ không xa bà nữa, hãy giữ lấy và nắm chặt. Dưới đáybiển sâu, sẽ có người luôn đợi bà.”

Còn anh, anh biết không? Em luôn luôn nhớ anh như hoài niệm về quá khứ.Chúng ta cho đến khi chết vẫn sẽ nhớ về nhau, như hai người xa lạ. Em ví thời gian là một sợi dây đàn, ví anh là bản nhạc. Em yêu anh như mộtngười chơi nhạc, ngàn năm đàn một khúc tình sử đến rơi lệ. Cho đến khinào đàn đứt, thời gian lìa đoạn, thì cũng là lúc em không yêu anh nữa.

Hãy nhớ lấy, người đàn ông mà em yêu ạ!

## 11. Chương 11: Quãng Ngắt

Dạo gần đây Vũ không gặp được Tuấn trên mạng. Cái nick tuannguyen không hề sáng đèn ấy lại khiến cô có cảm giác tủi hờn. Cô bắt đầu thấymình mong muốn gặp anh, điên cuồng lên được. Cô muốn một mình ngồi nơiđây, cô đơn, nhưng vẫn có thể nói lòng mình ột ai đó. Mặc kệ họ cócảm thông hay không, chỉ cần họ biết là được. Và người đó chính là Tuấn. Nhưng Tuấn không hề online, anh ta dường như đã tan biến.

Đêm nay cũng thế, Tuấn vẫn yên lặng như anh ta chưa bao giờ xuất hiệntrong cuộc đời của cô. Vũ ngồi trước màn hình máy tính, click liên tụcvào nick của Tuấn. Cửa sổ chat cứ mở rồi lại đóng, tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.

Cuối cùng, cô tắt máy tính và tắt đèn. Căn phòng tĩnh mịch tới nỗi cóthể nghe thấy cả hơi thở của bản thân. Xanh nằm bên cạnh cô, ngủ ngonlành. Nó giống như một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Trong đôi mắt ấy luôn luôn thuần khiết, ngây thơ. Lại có lúc u uẩn, tĩnh bình. Trẻcon đối với Vũ chính là như vậy. Chúng có thế giới riêng và màu sắcriêng biệt. Tuy nhiên sự riêng biệt ấy hoàn toàn có thể đoán được. Chỉlà không thể có lại được nữa.

Vũ nằm trên giường, bắt đầu nhớ đến câu chuyện mà mình đang viết. Bảnthảo đã sắp đi đến chặng cuối, nhưng nhân vật vẫn chưa tìm thấy mảnhghép của cuộc đời mình. Hai con người, hai số phận vẫn cứ lang thang như những linh hồn không thể xác. Không có ai để dựa dẫm, không có ai đểyêu thương. Cuối cùng là kết thúc trong tĩnh biệt. Yên lặng và chiaphôi. Không bao giờ gặp được vận mệnh hay tai kiếp của cuộc đời mình.

Thốt nhiên, một giọt nước mắt từ khóe chảy xuống. Vũ vuốt ve con mèo,nước mắt cứ như một dòng chảy không bao giờ kết thúc. Cô bắt đầu thấy lo sợ, một ngày nào đó cô sẽ chết đi như một kẻ vô hình. Nước mắt này, côđơn này, bàn tay này liệu có ai còn nhớ đến? Nhân vật của cô, câu chuyện của cô, cuộc đời của cô, liệu có ai đủ sức gánh lấy hay không?

Màn đêm im lặng. Không ai có thể trả lời như đoán trước số phận. Chúng ta chỉ có quyền đón nhận lấy nó mà thôi.

…

Liêm bắt đầu nói chuyện với cô vào một buổi chiều tháng tám. Khi cô đang phơi quần áo. Đống quần áo màu cuốn lấy nhau, cô dùng sức rũ chúng rồitreo lên mắc. Liêm đứng ngay đằng sau cô, một tay đặt trong túi quần,một tay kẹp lấy điếu thuốc trên môi. Anh ta nhìn cô từ phía sau, cáinhìn rất lạnh nhạt. Tựa như trong cuộc đời của cô, đây là người đàn ôngmang trái tim sắt đá nhất mà cô đã từng gặp. Từ đôi mắt của anh, làn môi bạc của anh…Tất cả đều khiến cô có cảm giác xa lạ.

Anh nói: “Cô định ở đây tới bao giờ hả Vũ?”

Vũ chậm rãi quay lại nhìn anh, rồi đáp: “Chừng nào tôi cảm thấy mình sắp chết, không thể tìm được sự sống của bản thân ở nơi đây nữa thì tôi sẽđi.”

Liêm cúi đầu cười, cái cười tựa ý mỉa mai. Anh ta không nói gì, bước lên hiên nhà và ngồi xuống đó. Vũ để ý hôm nay Liêm mặc áo, chứ không cởitrần như mọi khi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếcquần lửng bò. Trông rất luộm thuộm. Vũ hiểu con người của Liêm không bao giờ quan trọng mấy vấn đề này, mà cô cũng thế. Những người như bọn họ,cái đẹp bên ngoài chỉ như một lớp đường bọc. Khi chạm vào lưỡi, nhấtđịnh sẽ tan chảy. Thứ còn lại chỉ là vị đắng bên trong. Bọn họ khôngmuốn dối lừa ai cả, chỉ muốn che đậy bản thân đi thôi.

Vũ bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Liêm. Điếu thuốc trên tay anh đãcháy quá nửa, khói thuốc miên man và bất tận. Vũ co đầu gối, đặt cằmmình lên đó. Có một nhà trong xóm bật tình ca, nghe rất nhẹ nhàng vàthanh thản. Buổi chiều ở nơi đây giống như biển cả, khiến người ta chỉmuốn ngủ mãi dưới đáy, không muốn ngoi lên để đón đợi điều gì hết.

Vũ nói: “Anh có biết vì sao tôi đến đây không?”.

Liêm im lặng, như để chờ đợi cô nói tiếp.

“Tôi quen một anh chàng trên mạng. Anh ta ở thành phố này.”

“Và cô muốn tới đây để tìm anh ta ư?” Trong giọng nói của Liêm vẫn tồn tại một ý mỉa mai.

Vũ đáp: “Một phần là thế, còn một phần cũng là vì tôi muốn rời xa CẩmPhả. Tôi cần bắt đầu cuộc hành trình trong cuộc đời mình. Để kết thúctuổi trẻ.” Ngừng một lát, rồi Vũ nói tiếp: “Thực ra mà nói, tôi có thểdễ dàng quên đi Tuấn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn biết người đã cùng tôi nói chuyện là ai!”

Liêm cười nhạt: “Cũng thật ấu trĩ” Anh ta ngậm điếu thuốc lên môi, ánhmắt lại nhìn về phía khoảng không xa xăm. Dường như trong mắt của Liêmkhông có gì là tận cùng. Chân trời góc bể trong anh chỉ là bốn con chữlạnh lùng, không đáng để tưởng tượng và lưu lại.

Vũ không nói gì, cũng không muốn biện hộ cho bản thân. Vì có lẽ cô ấu trĩ thật, ấu trĩ một cách liều lĩnh.

Hai người ngồi cạnh nhau, bắt đầu chìm vào yên lặng. Trời tối dần, ánhsáng lịm tắt. Giống như một sự tuyệt tình của thiên nhiên, bao giờ cũngcần phải có. Chúng ta cứ thế đi qua nỗi đau, gượng dậy và sống tiếp, như một bản năng bùng cháy mãnh liệt không ngừng.

Mùi thức ăn từ nhà bên cạnh tỏa ra, Vũ bắt đầu cảm thấy cồn cào, nhưngcô vẫn yên lặng. Cô không nấu nướng, nếu thấy đói cô sẽ đi đun nước đểúp mỳ. Hoặc là cô sẽ ra hàng quán ăn tạm. Chỉ là bây giờ, cô không cóhứng nhét một thứ gì vào bụng. Cho dù dịch vị đang không ngừng dày vòruột gan, nhưng thực sự thì cô không muốn ăn một thứ gì cả. Đó giống như một sự khước từ, một sự cố chấp của Vũ vậy.

Liêm đứng dậy, anh ta bước vào nhà và đóng cửa. Có lẽ anh ta cần phảiăn. Vũ nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy cho tới khi cánh cửa khéplại. Anh ta luôn lầm lì như thế. Cứ đến và cứ đi như một cơn gió, khôngai có thể nắm bắt được. Ấy có thể coi là một sự quyến rũ của Liêm.

Cô ngồi dưới hiên nhà, ngắm nhìn ánh điện lờ mờ phía xa xa. Đây là mộtgóc trong thành phố. Không hoa lệ, không huy hoàng. Tất cả đều giống cô, vô hình nhưng không ngừng khao khát.

Khi cô tới đây, cô đã nghĩ mình nhất định phải đi tìm Tuấn. Nhưng rồi cô lại chỉ ở đây, viết báo và sáng tác. Không kiếm tìm, chỉ là chờ đợi.Dường như cô có thể chắc chắn, một ngày nào đó bản thân sẽ gặp đượcngười con trai mà mình quen trên mạng.

Khoảng chừng ba phút sau, Vũ nghe thấy tiếng gọi của Liêm ở phía saulưng. Anh nghiêng đầu, ý muốn mời cô vào căn phòng của mình. Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào thế giới củaLiêm như một lẽ tự nhiên.

Căn phòng được Liêm dùng giấy dán tường màu xám, không có bàn ghế vàtivi, giường ngủ bị tách ra bởi một tấm ri đô màu tím than. Đối với đànông thì trông nó khá là gọn gàng và sạch sẽ. Trong bếp có đầy đủ mọithứ, Vũ không nghĩ Liêm lại là một người đảm đang đến vậy. Ở góc nhà cóvài chai rượu đã rỗng, có lẽ anh ta đã uống lúc cô đơn. Vũ ngồi xuốngsàn nhà, ngửi thấy hương thơm từ mâm cơm ở trước mặt. Cô nhìn Liêm, hiểu được vì sao anh lại mời cô vào nhà. Tuy nhiên, cô vẫn muốn được ngheanh nói ra lý do ấy. Đó là ước muốn của cô lúc này. Tựa như muốn ai đónói với cô rằng: “Anh cần em.”

Liêm im lặng, anh xới cơm rồi đưa cho Vũ. Cô đón lấy, cả hai cùng ăntrong yên lặng. Trên mâm cơm có rau muống luộc, cà muối, tương bần, thịt luộc. Tất cả đều rất đơn giản và dễ nấu, nhưng chúng lại khiến cô nhớđến mẹ và ba. Bọn họ đã ở cách cô quá xa, quá xa để cô có thể nhớ nổihương vị mà họ từng lưu lại trong cô. Hồi còn bé, mẹ và bà vẫn thườnglàm những thứ này, chỉ vì ba cô thích ăn. Người đàn ông đó luôn thíchnhững món ăn đồng quê, thích sự giản dị và lạc hậu quá đỗi. Ba là ngườilớn lên ở vùng quê nghèo khó, tư tưởng được nuôi nấng trong chính sựnghèo khó đó. Ông là người nghiêm khắc, luôn luôn giống người của xã hội cũ. Vũ không phàn nàn ba về điều này, cô chỉ nghĩ con người cũng có lúc cần phải tự đưa mình ra khỏi bóng tối. Cần phải tự đưa mình đến vớinhững điều tốt đẹp hơn.

Tuổi thơ của cô là một bức tranh đẹp! Cả cuộc đời này dù có phải trả giá thế nào cô cũng không thể vẽ lại một thứ đẹp đến như vậy được nữa.

“Tại sao?” Vũ nhìn Liêm, hỏi.

Liêm đặt bát xuống, mở to mắt nhìn cô. Khuôn mặt của anh rất nam tính,cương trực và thẳng thắn. Nhưng trong ánh nhìn lại luôn luôn tồn tại một sự xa cách. Anh nói: “Đã lâu rồi không có ai ngồi đối diện tôi, phô bày những cảm xúc mà bản thân cô ta có cho tôi xem.”

Vũ mỉm cười, nụ cười rất buồn: “Gia đình tôi đã tan vỡ rồi. Khi ăn những món này, tôi không thể nhớ nổi hương vị trước kia nữa.”

“Mỗi khoảnh khắc đều có một ý vị rất riêng tư. Chính vì vậy mà cô cầnphải nắm bắt lấy thứ mà bản thân trân trọng. Cũng giống như chuyện côchụp ảnh vậy, chúng ta phải lưu giữ nó lại sau một tiếng tách và một ánh đèn flast. Nếu chậm trễ, sẽ không bao giờ bắt gặp được nữa.”

Vũ nhớ mình đã từng nói những lời tương tự thế này với cậu bạn thời cấpba của mình. Thiên. Cô đã nói cậu ấy hãy tự tạo ra một chiếc máy ảnh vàlưu giữ những khoảnh khắc đẹp đến khắc cốt ghi tâm. Còn bây giờ, ngườiđàn ông ngồi ba mươi tuổi ngồi trước mặt cô cũng nói như thế, với mộtngười đã hiểu và sợ hãi thời gian như cô. Vậy mà cô vẫn thấy ngỡ ngàngvà mới mẻ.

Đúng như Liêm nói, mỗi khoảnh khắc đều có một ý vị rất riêng tư.

“Liêm này, anh đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc rồi?”

Liêm ngừng đũa, anh nhìn cô. Trong phút giây đó cô thấy con tim của mình như một chiếc đồng hồ cát. Cứ rơi dần đều xuống theo một con đường rấtnhỏ. Chúng chỉ có thể chảy ra từng chút, từng chút một, không có gì ngăn cản. Tự do, mạnh mẽ và quyết tuyệt. Cuối cùng là trắng tay.

Anh đáp: “Chỉ một thôi.”

“…”

Liêm thở dài, rồi nói tiếp: “Khi tôi nhìn thấy chiếc xe tải lao vào côấy, tôi đã không kịp lưu giữ. Đến suốt cuộc đời này, tôi vẫn không thểnhớ nổi khuôn mặt người con gái mình từng yêu thương.”

Chúng ta giống như những hạt bụi. Va vào nhau, chạm vào vai nhau, haychỉ là lướt ngang qua nhau…Cuối cùng đều phải nhận lấy một kết cục đauthương đó là tan biến hoàn toàn.

Giọng Liêm nói như sắp khóc, cứ nghèn nghẹt và mắc nghẹn. Miếng cơmtrong miệng dần trở nên đắng chát. Anh như một sinh vật bị trọng thương, chỉ có thể nằm im lìm trong nỗi đau, không thể hét lên, cũng không thểkhóc nổi. Đó là sự tận cùng của đau đớn. Cái chết có khi vẫn phải đứngđằng sau.

Cô nói: “Anh đã quên rồi sao?”

“Phải, đã quên rồi. Đám tang của cô ấy không có mặt tôi đâu. Vì tôi sợhãi sẽ không còn nhận ra cô ấy nữa. Có những lúc, cuộc đời có một quãngngắt đến tuyệt tình. Như một vực thẳm ngăn cách hai bên bờ vậy. Tôi đãđể vuột mất cô ấy rồi.”

Tối hôm đó Liêm nói rất nhiều, như một kẻ say rượu. Chỉ có Vũ là gần như yên lặng. Cô cảm giác mình giống như con mèo Xanh, chỉ có thể yên bình ở bên anh ta, không thể nói được một lời nào. Ngôn từ dần dần trở nênkhan hiếm, cùng kiệt cũng vẫn là sự trầm mặc đến lúng túng.

Cô gái của Liêm là một người đã chết trong một vụ tai nạn từ hai nămtrước. Chiếc xe tải đã lao vào khi cô sang đường. Liêm kể, khi anh tatận mắt chứng kiến cảnh người yên mình ra đi, thì cũng là lúc anh ra đi. Máu của cô đã che lấp khuôn mặt, khiến anh cảm nhận được dư vị của sinh mệnh. Chúng mong manh, nhưng lại mang một sức mạnh tiềm ẩn. Liêm nóianh chạy rất nhanh trên con đường quốc lộ, tưởng như có thể chạy đếnchết. Điên cuồng và bản năng, tất cả đều chỉ biết làm theo cảm tính.Trong lòng Liêm trống rỗng, sắc trắng ấy ngập tràn đến vô vọng. Anh đãkhóc, nhưng không thành tiếng. Không ai có thể nghe thấy, kể cả cô ta.

Liêm đã kể với Vũ, anh đến thành phố này chỉ vì muốn chạy trốn. Tronglòng là khoảng trống mênh mông, mãi mãi cũng không thể lấp đầy. Cũnggiống như Vũ, anh ấu trĩ đi tìm một ai đó có thể cứu vớt nổi bản thân,nhưng rồi chợt nhận ra là chẳng có ai cả. Con người vẫn cứ đi theo mộtcon đường, cuộc hành trình lê thê tưởng chừng như vô tận. Đến tận khisinh mệnh cạn kiệt, bạn mới nhận ra chúng ta cần phải làm lại, vì chúngta đã để mất quá nhiều.

Chỉ tiếc là không thể được, không thể được nữa rồi.

## 12. Chương 12: Tháng Tám Của Chúng Ta

Linh bỗng nhiên gọi điện cho Vũ, cô ấy hỏi có muốn cùng làm một bộ phim ngắn hay không. Vũ nắm chặt ống nghe, yên lặng không đáp. Người bạn của côđang đưa ra một đề nghị vô cùng lớn lao. Vì Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia làm bất cứ việc gì liên quan đến phim ảnh. Cô thích chúng,nhưng lại chỉ muốn xem. Có rất nhiều điều khiến bản thân Vũ cảm thấymình mâu thuẫn, nhưng cô lại không thể giải đáp nổi.

Cô nói: “Linh này, tại sao lại là tớ?”

“Chỉ có cậu thôi Vũ ạ! Tớ đã mất rất nhiều đêm để suy nghĩ đấy. Tớ cần một người viết kịch bản, và người đó phải là cậu.”

“Nhưng tại sao? Tại sao nhất định phải là tớ chứ? Tớ chưa thể lên được ý tưởng lúc này. Cậu muốn tớ dùng ý tưởng của cậu ư?”

Đầu dây bên kia bỗng trở nên yên lặng, Linh cảm thấy rất khó để trả lờicâu hỏi này. Trong lòng của cô đã có một dự định, rằng phải làm một bộphim ngắn. Bộ phim đó nhất định phải có một cô gái bất an, luôn luônnghĩ mình cô độc và bị bỏ rơi. Bộ phim đó phải là Tháng Tám, phải có một người đàn ông như thế xuất hiện. Anh phải tuyệt tình với cô, phải chocô sự nhớ thương đợi chờ. Phải cho cô thấy được cần phải mở lòng với cảthế giới này. Nhất định, cô gái đó nhất định không được cô độc nữa.

Linh khẽ nói: “Vũ ơi, tớ chỉ có một cái tên cho bộ phim đó thôi. Mong là cậu sẽ làm như những gì tớ đã từng mơ nghĩ. Vũ, đó là: Tháng Tám củachúng ta.”

Nói rồi Linh cúp máy. Vũ vẫn chưa hề đồng ý rằng có tham gia cùng với cô hay không, nhưng hình như là trong lòng Linh luôn chắc chắn Vũ sẽ làm.Vũ đặt điện thoại xuống, liên tục suy nghĩ về cái tên của bộ phim màLinh nói. Tháng Tám của chúng ta? Tháng Tám của chúng ta ư? Thời giankhông thể là của con người được, tại sao lại cứ phải là của chúng ta? Vũ không ngừng hỏi bản thân, nhưng không hề muốn tự trả lời.

Cô pha ình một tách cà phê, ngồi lặng lẽ trước máy tính đang sángđèn. Cô đang quyết định, rằng nên xây dựng kịch bản của Linh hay làkhông. Linh là một người tài năng, cô ấy nhất định phải rất chắc chắnthì mới đầu tư làm một bộ phim ngắn cho riêng mình.

Ngoài trời mưa lại rơi, những cơn mưa cuối cùng hòng cứu vớt mùa hạ. Con mèo Xanh nằm bên hiên nhà, ngắm mưa bằng một đôi mắt lạnh lẽo. Tronglòng nó hẳn là chán ghét trời mưa, vì chẳng có con mèo nào là khôngthích sưởi nắng cả. Bà nội đã từng nói với Vũ rằng, mèo là loại động vật cô đơn. Chúng luôn cảm thấy lạnh. Dù là mùa đông hay mùa hè, thì chúngcũng vẫn lạnh thôi.

Xanh yên lặng, sự cô đơn của nó nằm trong đôi mắt ấy.

Vũ cúi đầu. Có lẽ cô nên viết kịch bản cho Linh. Một kịch bản về thángtám của hai người. Hãy cứ níu với, hãy cứ hy vọng. Cho dù không được như ước nguyện thì tháng Tám vẫn sẽ quay về.

…

Tuấn đã xuất hiện. Hai giờ sáng, anh một mình online trong vô vàn đốngnick của Vũ. Đó là những cái nick sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, họ đã từ bỏ cô.

“Tôi đã tìm anh rất lâu, rất lâu.” Vũ gõ lên bàn phím, các ngón tay nhưbị co rút, cảm giác không thể đánh được lên bàn phím những tâm tư tronglòng. Cô chỉ có thể nói, tôi đã chờ anh rất lâu rồi. Anh có biết haykhông?

“Tại sao lại phải tìm tôi?”

“Vì anh biến mất quá đột ngột. Anh phải biết, khi chúng ta đã có mộtthói quen nào đó rồi, thì sẽ rất khó từ bỏ trong một sớm một chiềuđược.”

Tuấn gửi cho cô một icon mặt cười. Là một nụ cười đúng nghĩa. Anh nói: “Hóa ra tôi là thói quen của cô à?”

“Haha.” Vũ cười lớn.

Một buổi đêm ngắn ngủi đã bắt đầu như thế. Cô và anh trong cùng mộtthành phố, cùng một bóng tối, cùng nói chuyện với nhau. Anh bảo mấy ngày qua gia đình có chút việc, nên không thể online được. Còn cô nói, mấyngày qua vẫn luôn thức tới sáng để đợi anh. Đây không phải là yêu thương hay nhớ nhung gì hết, chỉ là luôn khao khát có một người để đêm bớt dài mà thôi.

Trong lúc chờ đợi Tuấn làm nốt công việc của mình, Vũ đứng dậy, đi phacà phê cho. Cô đun nước bằng ấm điện, đổ bột cà phê ra cốc. Khoảng nămphút sau có thể thưởng thức là vừa. Vũ thích uống cà phê sữa, thích cáivị ngầy ngậy của nó lúc đưa xuống cuống họng. Cô luôn nghĩ mình khôngphải người thích cà phê, chỉ là thích chút tạp nham trong những thứ màngười khác luôn luôn cần đến mà thôi. Cà phê sữa là vậy. Nó đã không thể giữ được nét đặc trưng của cà phê được nữa, trong vị cà phê luôn xuấthiện dư âm của sữa.

Vũ hỏi: “Tuấn này, anh đang làm gì vậy?”

Khoảng hai giây sau, Tuấn gõ trả lời: “Tôi đang đọc truyện của cô.”

“Đọc truyện của tôi ư ?”

“Phải.”

“Anh thấy gì?”

“Dạo này hình như cô càng lãnh đạm hơn thì phải. Càng ngày càng khép lòng. Các con chữ của cô đã nói lên điều ấy”.

“Tôi vẫn nói chuyện với anh đấy thôi.”

Tuấn lại cười, anh không nói gì thêm về vấn đề này nữa. Cô là một ngườikhông bao giờ chấp nhận khi người ta vạch trần bản thân. Có một điều gìđó trong lòng ngăn cản, khiến cô không thể đối mặt được.

Vũ bắt đầu kể cho anh nghe chuyện cô đang nuôi một con mèo, đang tiếntriển tốt đẹp với một người đàn ông ba mươi tuổi lạnh lùng. Cô nói đãđến thành phố của anh rồi, chỉ vì anh nói nó khá là lạnh lẽo. Cô tò mòmuốn biến nơi anh sống như thế nào, lạnh đến đâu và hoa lệ đến đâu.Nhưng Vũ lại không nói chuyện sẽ viết kịch bản cho bộ phim ngắn, chỉ làcảm thấy không cần thiết để phải nói cho anh thôi.

Tuấn cũng đáp lại cô bằng những câu chuyện của anh. Anh nói đang thíchmột cô gái cùng công ty, luôn luôn nhìn trộm cô ấy nhưng không bao giờdám đến gần. Anh nói yêu thì cần phải thẳng thắn, nhưng đứng trước người mình yêu để làm được điều đó lại là cả một thử thách. Anh nói tên cô ấy rất đẹp, rất dễ nhớ. Hằng đêm vẫn thường gọi tên cô ấy một cách thầmlặng, rồi lại cười một mình. Dư vị của tình yêu luôn rất ngọt ngào,nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy lớp bọc đường bên ngoài bị tan chảy như tôi đã nói.

“Tuấn này, anh có muốn gặp tôi không?” Sau một hồi do dự, cuối cùng Vũcũng hỏi Tuấn câu này. Trong lòng cô dường như rất hồi hộp, nhưng cô lại không hề lo sợ anh sẽ từ chối. Cô chỉ muốn biết câu trả lời của anh màthôi.

Anh đáp: “Có, nhưng không phải bây giờ.”

“Vậy thì khi nào?” Cô hỏi lại.

“Tôi không biết, nhưng cô có muốn không?”

Vũ yên lặng trong màn đêm, cô không biết phải trả lời anh ra sao. Rõràng cô cũng như anh, nửa muốn nửa không ối quan hệ này. Cô khôngthể có tình cảm với anh, nhưng vẫn muốn biết khuôn mặt anh ra sao. Cô sợ bản thân sẽ va phải một vận mệnh, nó sẽ trói buộc cô lại. Cô cần tự do, cần tình yêu, nhưng lại không muốn bản thân phải sa lầy. Cô rất muốn,nhưng đồng thời cũng rất sợ. Đây cũng có thể coi là một sự ích kỷ.

Cô nói: “Vậy thì, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sao.”

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Vũ tắt máy tính và lên giường nằm. Tronglòng cô rất mệt mỏi, giống như vừa khước từ một điều gì đó vô cùng quantrọng. Lý do cô đến thành phố này là gì? Tìm người con trai tên Tuấn đãcùng cô trải lòng với cô đơn suốt bao đêm? Không, không phải, là muốnbắt đầu hành trình của mình thôi. Khi cô kết thúc chuyến đi này, liệubản thân đã lướt qua bao nhiêu người? Chúng ta sẽ quên đi nhau, như chưa bao giờ gặp gỡ. Duyên phận là thứ vô hình và tàn độc. Đến nỗi mà chúnglà không bao giờ có thể nhận được ra.

…

Vũ bắt đầu viết kịch bản cho bộ phim ngắn của Linh – Tháng Tám của chúng ta. Tháng Tám mà Linh muốn nói đến thực ra là một thứ không bao giờ nắm bắt được. Bộ phim xoay quay hai nhân vật Thảo và Hưng. Họ sống trongmột thành phố đầy khói bụi. Trên mái nhà của Thảo có một tổ chim, hằngngày cô đều cảm nhận được sự tồn tại của chúng nhưng lại không thể nhìnthấy chúng. Thảo là người cô đơn, luôn khao khát tình yêu và sẵn sàng mù quáng vì nó. Còn Hưng là người vận chuyển bưu phẩm, sự xuất hiện củaanh giống như ánh sao băng. Chớp nhoáng, chập chờn và không báo trước.Trong cuộc đời của Thảo, anh cũng chính là một ánh sao băng. Đến và điđều không báo trước. Sự liên kết giữa hai người chính là đôi bàn tay đãtừng chạm vào nhau trong một lần Hưng chuyển bưu phẩm tới cho Thảo.

Suốt cả một ngày, Vũ chìm đắm trong chính câu truyện của mình. Cô khôngăn uống gì, chỉ ngồi viết điên cuồng. Những dòng chữ đen liên tục hiệnra, các đầu ngón tay mỏi đến co rút. Cô có cảm giác, mình đang chơi mộttrò đuổi bắt. Cô đang đuổi chính cái đích của mình.

Một lúc nào đó, khi Thảo và Hưng gặp lại nhau. Họ nhìn nhau và nói đãtừng gặp ở đâu rồi phải không? Nhưng cả hai đều lắc đầu và bước quanhau. Những chú chim trên nóc nhà liên tục hót, rồi khi mùa đông tới thì chúng lại bay đi.

Thảo rời thành phố, đi công tác ở một nơi rất xa xôi. Hưng yêu một cô gái, và rồi tất cả tan vỡ.

Vũ ngừng lại, cô ngẩng đầu lên, không hiểu được rốt cuộc thì hồi kết của họ nằm ở đâu? Họ cùng nhau viết những dòng nhật ký, rằng tháng tám nhất định phải tới đỉnh Fansipan ngắm sương mù. Trong khi đó, họ cứ lưu lạcnhư thế này, biết bao giờ mới tới tháng tám chứ?

Cho đến cái kết cuối cùng. Ngoại cảnh. Thảo ngắt một bông hoa và đưa lên môi. Cô hôn lấy chúng, như hôn lấy những khát khao của mình. Cuối cùngthì cũng tới được nơi đây rồi, cuối cùng thì cũng có thể đến được nơi cô muốn tới. Khi cô nhìn thấy anh, những chú chim trên mái nhà nhất địnhsẽ phải bay. Chúng như kinh sợ trước số phận và sự trùng hợp mà số phậntạo ra. Chúng sẽ tung cánh rất mạnh, có thể nghe thấy tiếng như nỗi sợhãi. Rồi anh cứ đứng yên lặng như đã ở đó cả ngàn năm. Đôi mắt anh rựcsáng, cả người thẳng đừ đến mức bàng hoàng. Trên đỉnh núi, ánh mặt trờisẽ tạo ra một hình ảnh ngược sáng đến nao lòng. Hai người đứng đối diệnnhau. Cùng nói: “Xin chào tháng Tám.”

## 13. Chương 13: Đợi Chờ

Thời gian viết kịch bản đối với Vũ khá ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng lạnhlẽo. Cô luôn ở trong nhà, đối diện với màn hình máy tính, nhấm nháp càphê và tập trung vào những ý tưởng của mình. Thực ra khi viết kịch bảnnày, Vũ không hề nghĩ đến chuyện Linh có dùng được nó hay không. Cô chỉbiết rằng cô cứ viết, giống như cứ đi trên con đường của mình. Vẫn không có ai bên cạnh, không có ai sẻ chia, nhưng nhất định phải hoàn thành.

Ngày Vũ gọi điện cho Linh, cô ấy rất vui mừng, còn nói nhất định sẽ mờiVũ đi ăn. Vũ chỉ cười khẽ, bảo rằng sẽ chuyển kịch bản qua mail choLinh. Linh không đồng ý, cô ấy muốn tận tay nhận lấy nó. Vũ cũng khôngcòn cách nào khác, đành đem kịch bản đi in và hẹn Linh đến một quán càphê.

Trong thành phố này có rất nhiều quán cà phê đẹp. Mỗi quán đều trang trí theo phong cách rất hiện đại và Châu Âu. Vũ thích sự năng động của nó,luôn luôn hài lòng mỗi khi bước vào. Tuy nhiên, nếu nhiều quá thì sẽ dễbị lãng quên, dễ bị bão hòa. Cho nên cô không bao giờ có ấn tượng vớibất kỳ quán cà phê nào tại thành phố này cả.

Vũ bước vào một quán cà phê có tên rất đẹp: Butterfly. Trên biển hiệuxuất hiện rất nhiều cánh bướm, sống động như thật. Mỗi nét chữ đề trênđó cũng rất bay bổng, đẹp đẽ. Vũ hơi ngừng lại trước cửa ra vào chỉ đểngắm nhìn tấm biển đó, cuối cùng cúi đầu cười rồi bước vào bên trong.

Không ngờ Linh lại là người đến trước. Cô ấy ngồi bàn đầu tiên, ngay lối ra vào, đã tự gọi ình một loại sinh tố nào đó, nó được trang trírất bắt mắt. Khi thấy Vũ, Linh liền giờ tay lên vẫy rồi mỉm cười. Vũkhoác túi đi tới, chậm rãi ngồi xuống.

“Một người đồng nghiệp đã lái xe đưa tớ tới đây. Chắc cậu đi xe bus hả?” Linh hỏi.

Vũ gật đầu, không nói gì. Cô chỉ mở túi xách, sau đó rút tập kịch bản ra đưa cho Linh. Tập kịch bản đã được in ra. Bên ngoài không đề gì khácngoài tên của nó: “Tháng Tám của chúng ta.” Chỉ một dòng chữ đen innghiêng, sâu đậm và cô độc. Nền bìa màu hồngcánh sen, ẩn giấu chút ngâythơ và tin tưởng.

Linh đón lấy kịch bản, chăm chú nhìn. Trong đôi mắt của cô hiện lênnhững tia sáng vui mừng, rất chân thành. Cô chưa bao giờ nghĩ Vũ sẽ biết kịch bản cho cô, bởi cô ấy là một người sẽ không dễ dàng để lộ nhữngmong ước của bản thân cho ai đó biết. Những gì mà Vũ đã xây dựng lên,chắc hẳn là những điều mà cô ấy luôn mong chờ. Đó là một tình yêu nhưthế nào? Là một nỗi cô đơn ra sao? Linh rất tò mò về nó.

Linh nói: “Tớ không nghĩ là lại nhanh đến như vậy. Mới có ba ngày thôi mà.”

Vũ đáp: “Tớ đã bị nó cuốn vào. Những con chữ thật đáng sợ. Tớ tưởng mình đã chết trong đó rồi, nhưng cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Và tớ antoàn.”

Linh không cười nổi, cô cứ nhìn Vũ một cách chăm chú. Người bạn của côsau bao nhiêu năm vẫn cứ khép kín như vậy, vẫn cứ mãnh liệt và đặt sinhmạng vào tất cả những mong ước như vậy. Khi đã làm gì thì sẽ quyết tâmtới cùng. Lì lợm, kiên trì, rất khó để từ bỏ. Rõ ràng là cô ấy cần ai đó bên cạnh, nhưng lại không chịu mở lòng. Cố chấp đến thương tâm.

“Đừng nhìn tớ như thế, tớ sẽ nghĩ mình là một loại động vật bị cô lập”.

“Cậu có muốn yêu ai đó không hả Vũ?”

“Có chứ. Nhưng anh ấy vẫn chưa xuất hiện.”

Linh thu ánh mắt lại, cả hai cùng chìm vào yên lặng. Trong quán cà phênày bật một bài hát của Tokyo Square – Can’t let go. Đây là một bài hátcó tiết tấu vừa, nhưng giọng hát nam lại gây cho cô một cảm giác vộivàng. Như muốn níu giữ lại người nào đó. Nói với họ rằng không thể rađi, không thể từ bỏ được.

Chúng ta vẫn cứ mãi đợi chờ một người, một người trong lòng. Phải nắmchặt tay họ, phải giữ lại họ trong trái tim, nhưng đến cuối cùng vẫnphải giã biệt. Thời gian không chờ đợi ai, người ta yêu cũng không thểchờ ta đời đời kiếp kiếp. Một ngày nào đó chúng ta sẽ khóc, sẽ cô độc.Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, nhất định bạn sẽ phải rơi nước mắtvì hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ngắn ngủi đó được con người nguyện chờ đợisuốt cả cuộc đời. Đó cũng có thể coi là tình yêu.

Linh nói: “Vũ này, cậu có biết tại sao tớ lại muốn làm một bộ phim ngắn với đề tài tình yêu muôn thuở này không?”

Vũ im lặng, cô nhấp môi vào tách cà phê sữa. Vũ không tô son, cho nên cà phê bám vào vành môi rất dễ dàng và nhanh chóng. Đưa ngón trỏ lên lauchúng đi, Vũ không hề đáp lại câu hỏi của Linh. Cô chỉ nhìn người bạncủa mình, như để chờ đợi Linh sẽ nói tiếp.

“Tớ cũng không biết nữa.” Linh khuấy nhẹ nước cam, nói: “Có lẽ tớ quánhàm chán. Chúng ta đều muốn quay về thời kỳ tươi đẹp nhất. Đều muốn nắm giữ một khoảnh khắc. Không phải là kỷ niệm, mà là một giấc mơ.”

Vũ nhếch môi cười, cái cười rất nhạt. Cô cúi đầu, lấy trong túi ra mộtbức ảnh. Đã úa màu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trong hình là ai. Baluôn luôn cười như vậy, không bao giờ để lộ răng. Mặt của ba tròn, khicười trông giống như vầng trăng tháng tám. Đôi mắt luôn nheo lại, vếtchân chim chạy thẳng ra thái dương. Đó là dấu hiệu của tuổi già, là vếttích của thời gian để lại. Tấm hình này cô vô tình tìm thấy dưới gầmgiường, cạnh khung ảnh mà mẹ đã giấu đi. Cô không hiểu tại sao nó lạinằm dưới đó, và cũng không hiểu tại sao bản thân lại đem theo.

Linh nhìn tấm hình của Vũ, không nói một lời nào. Trong lòng cô hiểu rõVũ đang muốn nói điều gì. Đây chính là kỷ niệm, là hồi ức của cô ấy.Người mà cô ấy từng yêu thương nhất.

Vũ nói: “Tớ đã vô tình tìm thấy nó, đã quá cũ rồi. Cậu biết đấy, chúngta không thể chống lại được thời gian. Tới một lúc nào đó, tất cả chúngta đều sẽ bị chôn vùi dưới tầng đất lạnh. Chúng ta đều sẽ phải quên nhau đi. Vậy nên Linh ạ, đừng cố theo đuổi quá khứ, hãy hướng về tương lai.”

“Vậy tại sao cậu lại giữ nó? Tấm ảnh này ấy?” Linh nhướn mày hỏi.

Vũ cười: “Chỉ là đôi lúc nhớ ông, rất muốn nói cho ông biết tớ cần phảikhóc. Tớ giữ nó như giữ lại ba phần tình yêu cuối cùng mà tớ dành choông. Như một sự hoài niệm khôn nguôi. Còn tương lai, thì tớ bắt buộcphải theo đuổi.”

“Nơi ấy có người đợi cậu chứ Vũ?”

Vũ uống hết tách cà phê của mình, chần chừ một lúc lâu rồi cô ngẩng đầu đáp: “Phải, nhất định sẽ có. Hãy cứ tin là như vậy.”

## 14. Chương 14: Vĩnh Biệt Xanh

Vừa bước ra khỏi quán cà phê, Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh nắng.Đây là tháng tám, tháng tám cao xanh. Trên trời không một gợn mây, mặttrời như một khối cầu lửa. Mãnh liệt và cháy bỏng. Sức nóng của nó không ai có thể đánh đổi được. Dù có trả bất kỳ giá nào, chúng ta cũng khôngthể làm dịu được nó.

Vũ mỉm cười, đưa tay lên trước trán che đi ánh nắng. Sau đó cô khoác lại túi và bước đến trạm xe bus đằng trước.

Xe bus số 32 lúc nào cũng đông. Ở trạm xe bus, đám sinh viên không ngừng chen lấn. Khuôn mặt vui tươi, tràn đầy nhiệt huyết. Cô nhớ bản thânchưa bao giờ có vẻ mặt đó, thời còn là sinh viên cũng vậy. Những ngườinày có lẽ chạc tuổi cô, nhưng trông trẻ hơn cô. Trong con người họ trànngập màu sắc, đến thời gian cũng phải dè chừng. Có lẽ họ không cô đơn,họ tin tưởng vào bản thân và cuộc sống. Chắc chắn là như vậy.

Cách đám sinh viên tầm ba bước chân, là một người đàn ông cao ráo. Trông anh ta khá đạo mạo, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết, cúcđóng cao, sơ vin với một chiếc quần âu. Tóc anh ta cắt gọn gàng, luônluôn cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Hai tay để trong túi quần, dángvẻ rất ung dung. Vũ nghiêng đầu, trong lòng có một con sóng đang cuộntrào. Cô mỉm cười, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Cô vẫn nhớ anh, vẫnnhớ hương vị của anh, nhưng không thể gạt được sự xa lạ đang ngăn cách ở giữa.

Cuối cùng thì chuyến xe bus của cô đã tới, Vũ bước lên, còn anh thìkhông. Cô từng nghĩ, nhất định phải đi chuyến xe bus của anh, nhưng rồilại không thể. Chúng ta không bao giờ được bỏ quên hiện thực. Có nhữngchuyện không nằm trong cổ tích, cũng không bao giờ giống như một giấcmơ.

Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lòng Vũ vẫn còn đọng lại lời củaLinh. “Cậu giống như một căn phòng hoa lệ, nhưng rất cô đơn.” Phải, conngười cô giống một căn phòng hoa lệ. Cô cất giấu tất cả những bí mật của bản thân vào đáy lòng, không cho ai biết. Những khát khao, mơ mộng cũng bị chôn vùi, thứ còn lại chỉ là đơn côi.

Vũ vẫn nhớ nhung một người đàn ông trong tâm tưởng. Cô tin một ngày nàođó, bản thân sẽ gặp được anh. Trong cơn say, hai người sẽ tao ngộ. Rồianh nắm nhẹ chiếc cằm của cô, hôn lên đôi môi đã khô cháy vì rượu. Anhthì thầm trên hơi thở của cô, nói rằng cô là người mà anh luôn chờ đợi.Cô ôm lấy anh, như ôm lấy chính con tim của mình. Sau đó hai người sẽchìm vào bể trầm luân. Sẽ say mê cơ thể của nhau. Dục vọng mãnh liệttrào dâng, anh gọi tên cô như gọi tên một mối tình ngàn năm. Đó là tấtcả những gì cô nghĩ, về mối tình của mình.

Và về anh.

…

Vũ phát hiện ra dạo gần đây Xanh có vẻ trầm mặc hơn mọi ngày. Nó khôngquấn lấy chân cô, không nhắc nhở cô kể chuyện nữa. Nó nằm trong một gócnhà, cuộn tròn như phòng vệ. Đôi mắt nó nhằm nghiền, hơi thở trở nên yếu ớt. Vũ có cảm giác, nó đang bị ốm.

Cô bước lại, cho nó nằm trong lòng mình. Xanh không chịu ăn uống. Mỗikhi cô đưa sữa lại gần, nó đều gầm gừ vẻ tức giận. Có lẽ nó không muốncô làm phiền nó trong lúc này, nhưng nếu cô bỏ quên nó, rất có thể nó sẽ chết.

Cuối cùng, Vũ đành sang nhà Liêm. Lúc đó anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt đờ đẫn, ngây dại như một đứa trẻ thơ. Anh nói: “Có chuyện gì không?”.

Vũ đáp: “Có thể giúp tôi được không? Xanh ốm rồi.”

Liêm nhìn Vũ, đôi mắt xa cách và lạnh lùng. Anh đang suy nghĩ gì đó,nhưng không nói ra. Khoảng một phút sau, anh nói: “Đợi tôi thay quần áo, tôi sẽ đưa nó tới bác sĩ thú y.”

Nghe tới đó, Vũ liền kéo tay Liêm lại. Phản xạ tự nhiên ấy lại khiếnLiêm phải khựng lại vài giây. Anh quay đầu nhìn cô, nhìn luôn cả bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay anh.

Cô nói: “Đừng, tôi không muốn đưa nó tới nơi ấy.”

Vũ luôn có cảm giác, Xanh giống như cô, đều sợ bệnh viện. Cả hai đều sợsắc trắng tang thương trong đó, sợ những ống truyền dịch, sợ mùi thuốctẩy trùng. Và hơn hết, là sợ tiếng khóc. Vũ nắm chặt lấy cổ tay Liêm,trong đôi mắt hiện lên vẻ van lơn. Cô không thể đưa Xanh tới đó, cô làmột người ích kỷ, vậy nên cô không thể để Liêm đưa Xanh đi được.

“Nó sẽ chết đấy.” Liêm nói.

“Xanh sẽ không chết được đâu.”

“Tôi không phải bác sĩ thú y.”

“Nhưng tôi tin anh có thể đến gần nó. Hãy giúp tôi!”

Liêm mím môi, cuối cùng bỏ vào trong nhà. Vũ đứng lặng ở bên ngoài, trong lòng trào lên một vẻ đau đớn.

Nhưng khoảng một phút sau, Liêm chợt bước ra và nói: “Đưa tôi đến gặp nó.”

Xanh nằm trong góc nhà, nó không muốn di chuyển đi đâu cả. Bên cạnh làbát sữa, nhưng không hề động vào. Nó nằm bệt ở dưới đất, bộ lông óngmượt như một tấm áo đẹp đẽ và thần dị. Người nó run lên, đến gần còn cóthể nghe thấy tiếng tim đang đập. Liêm lại gần, vuốt ve bộ lông củaXanh. Sau đó anh nâng nó dậy, thì thầm gì đó mà Vũ không nghe thấy. Dáng vẻ của anh rất lạnh lùng, nhưng đối với Xanh lại vô cùng thân thiện vàchào đón. Anh cầm bát sữa lên ghé vào bên cạnh. Xanh mở mắt nhìn anh,cuối cùng rụt người lại.

Vũ thở dài, sau đó bước ra ngoài hiên. Mấy ngày hôm nay thời tiết rất ảm đạm, những tầng mây u ám dày kịt, che lấp ánh mặt trời. Cơn mưa thườngghé đến bất chợt, kéo nhiệt độ giảm dần. Vũ đang tính sẽ trồng một bụihoa mười giờ, cô rất thích loài hoa đó. Loài hoa luôn luôn đúng hẹn,nhưng rất dễ phai tàn. Có màu hồng đỏ, gần như màu của sinh mệnh. Vũđịnh sẽ trồng nó bên cạnh bậc thềm, mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy.Đây là loài hoa duy nhất mà Vũ có cảm tình, là loài hoa duy nhất khiếncô có thể ngắm nhìn một cách chăm chú. Hồi còn nhỏ, vẫn thường cùng lũtrẻ trong xóm hái rồi gộp thành bó. Cô sẽ làm phù dâu, không bao giờmuốn làm người trong cuộc. Cô sẽ đứng ở bên ngoài, cầm bó hoa mà cô dâuđã tung lên. Nó nhất định sẽ rơi vào tay cô, nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Sau rồi cô cũng sẽ quên mất nó, giống như một cơn gió thoảng qua.

Khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa, khi Vũ đưa tay lên mới phát hiện bản thân đang khóc. Lệ nóng rớt xuống, rồi tan vỡ. Vẻ đẹp của nó nằmtrong sự tan vỡ ấy. Những kỷ niệm luôn khiến chúng ta bồi hồi. Có rấtnhiều người đã nói, hãy quên đi hạnh phúc đã từng. Phải rồi, chúng taphải quên đi những điều đẹp đẽ thì mới có thể tiến về tương lai.

Nhất định phải quên đi.

Một lúc sau, Liêm bước đến ngồi cạnh cô. Anh rút một điếu thuốc, ngậmtrên môi nhưng lại không châm lửa. Cuối cùng lại bỏ nó xuống, cầm bằngba ngón tay. Anh dựa người vào cột chống của mái hiên, liếc nhìn cô, rồi lại nhìn về phía trước. Đây dường như là thói quen của anh ta.

Cô không nhìn anh, nói: “Có lẽ tôi không nên để Xanh lại bên cạnh mìnhnữa. Hai kẻ cô độc không thể khỏa lấp được khoảng trống trong nhau.”

Liêm không nói gì cả, điếu thuốc anh vẫn cầm trên tay, ngần ngừ một lúccũng đưa lên miệng. Bàn tay khum lại quẹt lửa, ánh lửa lóe lên như hòacũng với ánh sáng ban ngày. Bàn tay của Liêm rất rộng, khi lửa bùng lênnhư không thể thoát khỏi sự rộng lớn đó. Khói thuốc nghi ngút, nhưng lại tan biến rất nhanh.

Lúc này, anh mới nói: “Cô phải tìm lấy một ai đó yêu cô.”

“Ừ, phải tìm ai đó yêu tôi.”

“Anh ta ở thành phố này à?” Liêm gẩy nhẹ tàn thuốc trên điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô hỏi.

Vũ lắc đầu: “Không. Không ở đâu cả, mà ở trong tâm trí của tôi. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ gặp được anh ấy.”

Liêm nhếch môi cười nhạt, vết sẹo trên sống mũi cũng vặn vẹo theo cáicười của anh. Cô gái này vẫn luôn như thế, anh đã nhìn thấu trái tim của cô. Bên trong tồn tại một khoảng trống, còn bên ngoài là cát. Cô đơnquá rất dễ yếu mềm, nếu có một người đàn ông trong tâm tưởng xuất hiện,trái tim cô ta nhất định sẽ bị sụp đổ thôi.

Cô nói: “Xanh thế nào rồi?”

“Nó ngủ rồi. Cô nên để nó đi.”

Vũ cúi đầu, không nói thêm gì nữa cả. Xanh và cô rốt cuộc cũng chỉ làhai kẻ cô đơn, vô tình gặp được nhau. Nó cũng sẽ giống bà nội, một ngàynào đó sẽ rời bỏ cô đi.

Mưa bắt đầu rơi xuống, những hạt mưa thấm vào da thịt khiến lòng cảmthấy rất thanh thản và dịu mát. Bầu trời u ám như đám khói từ điếu thuốc của Liêm tỏa ra. Màu xám mãi mãi là sự tàn lụi của thế gian.

Cô sẽ để Xanh đi, tìm một nơi mà nó có được sự yêu thương. Nó là mộtsinh mệnh cô đơn, những người cô đơn phải luôn luôn kiếm tìm. Cũng nhưcô, luôn luôn cảm giác ở đâu đó có người đợi mình. Vậy nên cô phải đi,phải tìm anh ấy cho dù có là chân trời góc bể.

…

Buổi đêm, Vũ lên mạng và kể cho Tuấn nghe về tình hình của Xanh. Anh tacười, cô có thể tưởng tượng ra đó là một nụ cười buồn. Trong lòng cô vôcùng xót xa, không biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Cuối cùng, chỉ gõ được một chữ: “Đừng!”

Cô không muốn nhận lấy sự thương hại của ai. Cũng không muốn ai vì áynáy mà quan tâm đến cô. Cô muốn tất cả đều tự nhiên, đều như một sinhvật hoang dã, làm mọi thứ theo bản năng của mình. Như thế mới có thể coi là chân thành. Thứ mà Vũ muốn, chỉ là một người như thế mà thôi.

Tuấn nói: “Vũ này, chúng ta không thể quyết định cuộc sống của mình. Vậy nên phải cố gắng và trân trọng với những gì mà bản thân đang có.”

“Mèo Xanh không phải là của tôi, tôi không thể giữ nó lại. Chúng tôi nhất định phải rời xa nhau, duyên phận là như vậy.”

Tuấn im lặng, sự im lặng của anh cùng với màn đêm khiến cô cảm thấy rấtbồn chồn. Cô liên tục click vào chuột, đôi mắt không ngừng ngóng chờ.

Một lúc sau, Tuấn nói: “Ừ, miễn sao cô thấy vui là được.”

Miễn sao cô thấy vui là được. Câu nói của Tuấn như đặt dấu ấn vào lòng Vũ, khiến cô thất thần vài giây.

Cuối cùng, cô mỉm cười và nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Nơi đó vừa có mộtcái bóng vụt qua, như màn đêm không ngừng bủa vây ngoài kia. Phải, cônhất định sẽ thanh thản khi để Xanh đi. Nó sẽ tìm được tình cảm của mình ở bờ bên kia của dòng sông. Còn cô, cô vẫn sẽ đi, vẫn sẽ tiếp tục cuộchành trình của mình.

Rồi cô gõ lên bàn phím: “Tôi rất muốn nói một lời với nó. Nhưng lại sợbản thân không kìm được mà bật khóc. Rồi mai này, sẽ chỉ còn lại mìnhtôi thôi.”

Tuấn đáp: “Được, vậy cô nói đi.”

Vĩnh biệt, Xanh!

## 15. Chương 15: Bước Qua

Linh có một đề nghị rằng khi bộ phim được bấm máy, Vũ nhất định phải có mặt. Nhưng Vũ đã từ chối, cô nghĩ tất cả những gì mình có thể làm được choLinh chỉ có từng ấy mà thôi. Câu chuyện của cô ấy và cô đã được hoànthành, phần còn lại chỉ là chờ đợi. Vũ sẽ chờ đợi để xem bộ phim đó,nhất định phải nhìn thấy đôi mắt của Thảo và Hưng ở trên đỉnh núi ấy.Nhất định phải nhìn xem trong trái tim họ rốt cuộc có rung động haykhông. Nhất định phải biết tình yêu tai kiếp là như thế nào.

Vũ lại bắt đầu công việc bận rộn của mình, hằng ngày ra ngoài tìm kiểmtin tức. Thu thập thông tin, chụp ảnh và viết lại trong vòng vài trămcon chữ để nộp cho trưởng ban. Trưởng ban là một người đàn ông vui vẻ,tên Thắng, khoảng chừng hai mươi tám tuổi, nhưng ánh mắt lại già dặn hơn nhiều. Lúc nào cũng thích mặc áo phông màu đen và quần jeans màu lục.Mỗi lúc gặp cô đều tươi cười, có vẻ có cảm tình với cô. Vũ không để ýlắm về người đàn ông này, giữa cô và anh chỉ có thể là cấp trên cấpdưới, hay là đồng nghiệp cũng được.

Có một vụ tai nạn xảy ra trên đường, rất nghiêm trọng. Một chiếccontainer đâm vào dải phân cách, làm đổ cột điện và kéo theo thương tích cho những người đi đường vào thời điểm đó. Lúc ấy Vũ đang ở bên đường,bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Vù một cái, cô thấy một đoạn dây diện ở ngay trước mắt mình, còn có thể nghe rõ tiếng nổ lách tách từ đó phát ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, Vũ nghĩ nếu như bất ngờ một ngày nào đấy cô chết đi, bất ngờ và vội vã như thế, ngoài gia đình ra thì còn ai nhớ tới hay không? Trong rất nhiều cuốn tiểu thuyết, trong rất nhiều bộphim, cái chết luôn trở thành một chủ đề thu hút. Lúc ấy chắc chắn sẽ có một người đau khổ nhất. Cô luôn tò mò, liệu có ai đau buồn cho cái chết phim ảnh của cô hay không?

Vũ lấy máy ảnh ra chụp lại hiện trường. Có rất nhiều người dân nhìn côbằng một ánh mắt hằn học. Có lẽ họ trách móc về sự vô tâm của cô, nhưngcô không để ý cho lắm. Vũ cần phải hoàn thành công việc của mình. Nhữngthông tin mà cô có được quá dễ dàng, giờ chỉ là một bức ảnh minh họa nữa thôi.

Xong xuôi, Vũ rời khỏi hiện trường. Công an đang giải quyết vụ việc, đôi mày không ngừng chau lại. Họ cũng đang khó chịu điều gì đó, nhưng lạikhông thể nói ra được.

…

Trưởng ban hẹn cô đi ăn tối, Vũ suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng nhận lời. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta mời cô đi ăn, lần thứ bao nhiêucô cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng đã đến lúc bản thân khôngthể từ chối được nữa, không thể tuyệt tình được nữa, đành phải cho anhta một cơ hội.

Thắng lái xe riêng đến đón cô, hai người đều im lặng. Anh lại mặc áophông màu đen, quần jeans màu lục, tóc chải sáp, đi một đôi giày thểthao màu trắng và xức nước hoa hương gỗ ấm. Có rất nhiều người đàn ôngdùng mùi hương này, cho nên cô không có ấn tượng gì mấy. Nếu để thích,thì cô vẫn thích mùi thuốc lá của Liêm hơn. Nó có vẻ chân thật và hoangdã. Thực sự rất nam tính và thu hút.

Có lẽ vì không gian quá yên tĩnh, cho nên Thắng bật radio trong xe. ĐàiVOV đang phát một chương trình ca nhạc. Các bài hát đều rất thịnh hành,nhưng lại chỉ có thể nghe được trong một khoảnh khắc. Giống như đũa dùng một lần vứt đi vậy. Không thể nào tìm được hứng thú để nghe lại vào rất lâu sau đó.

“Vũ có thích ca sĩ nào của Việt Nam không?” Thắng bỗng dưng mở lời.

Vũ nhìn về phía trước, con đường phủ ánh đèn vàng của thành phố. Và nói: “Lê Cát Trọng Lý.”

“Vậy nước ngoài?”

“Không có thích nhất. Chỉ sàn sàn như nhau, nhưng có ấn tượng hơn âm nhạc Việt Nam.”

Thắng mỉm cười, đôi tay nắm chặt lấy vô lăng dường như đang túa mồ hôi.Anh có vẻ căng thẳng, ngồi bên cạnh anh là một cô gái hờ hững thế này,anh chắc chắn phải căng thẳng rồi.

Anh nói: “Tôi thường hay nghe nhạc, nhưng không nhớ tên ca sĩ. Sau dầnmới thấy bản thân như vậy là coi thường họ nên mới nhớ được vài bangười. Người khiến tôi ấn tượng vẫn là Adam Lambert.”

Ồ, không ngờ anh lại trái ngược với cô như vậy. Thực ra Vũ không ghétnhạc rock, có đôi lúc cũng thích. Nhưng hằng đêm cô vẫn thường bật những bài hát của Lana Del Ray. Cách hát rất lạ lùng. Có dịu dàng nhưng lạiẩn chứa đau thương và u ám. Thực sự là rất khác biệt!

Hai người nói chuyện thêm một chút về âm nhạc, như hai kẻ mù bàn luận về những con chữ mà họ thấy. Không có chuyên môn, chỉ có cảm nhận từ sâuthẳm trong tâm hồn. Nhưng đến cuối cùng vẫn là bế tắc. Cô không biếtphải nói gì với anh, chỉ có thể trả lời những câu hỏi của anh như một kẻ đang bị đưa đường. Thắng cũng không lấy gì làm tức giận. Cô thấy anhrất kiên nhẫn với cô, cũng rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Anh như sợ cô sẽchạy trốn, chạy xa khỏi tầm mắt của anh vậy.

Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Đây không phải là lần đầu Vũ đếnnhững nơi như thế này. Hồi ba cô còn ở nhà, ông vẫn thường đưa ba mẹ con đi ăn. Những bữa ăn đó đều rất vui vẻ. Ba và mẹ sẽ uống đến ngà ngà,nói những câu đùa cợt khiến hai chị em cô cười hạnh phúc. Ba nói: “Ănxong chúng ta cùng đi hát nhé.” Mẹ lúc đó nhất định sẽ lườm khẽ, còn hai chị em thì hưởng ứng một cách thái quá.

Nghĩ lại những chuyện xưa cũ, mắt môi dưng như bị ai đó đổ rượu vào. Cay nồng. Vũ đứng trước cửa nhà hàng, không hiểu vì sao bản thân chẳng còndũng khí như trước. Cảm giác bản thân đang phải bám víu lấy ai đó, khóchịu vô cùng.

Thắng bất giác nắm chặt lấy bàn tay cô. Tay của cô rất lạnh, còn tay của anh thì lại rất ấm. Nóng bỏng và căng thẳng. Có lẽ trong lòng anh đangcó một nỗi sợ, sợ cô sẽ khước từ. Cuối cùng, Vũ chỉ ngẩng đầu lên nhìnanh, không nói gì cả. Cô để cho anh nắm lấy bàn tay của mình, cũng mệtmỏi không muốn rút ra nữa.

Anh dẫn cô đến một chiếc bàn đã được đặt sẵn. Nhân viên là những ngườirất lịch sự, mặc đồng phục màu đỏ đun, luôn mỉm cười chào hỏi với cô. Vũ bỗng dưng cảm thấy lúng túng, cuối cùng là để Thắng tự gọi món. Đã lâurồi cô không quen đi tới những nơi như thế này. Từ khi ba đi, cô khôngcòn có hứng thú nữa.

Anh nói: “Ăn xong chúng mình cùng đi dạo nhé?”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt hút hút vào anh. Trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ,nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười nhắc nhở: “Xe của anh còn để bên ngoài.”

“Đến công viên đi dạo cũng được mà.”

Công viên luôn là nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân, Vũ không thíchnơi đó lắm, nhưng cũng không phản đối. Với Thắng, cô cảm thấy bản thânnhư một người phải có trách nhiệm với tình cảm của anh vậy. Rõ ràng đâylà cảm nhận thuần nhất của cô lúc này. Sự quan tâm của anh, căng thẳngcủa anh, cái nắm tay của anh đều khiến cô khiếp sợ. Cô không muốn nợanh, cho nên cô phải đáp trả lại anh.

Thức ăn được đem ra. Anh gọi món khai vị là súp kem nấm. Nước súp đặcsệt, màu trắng như sữa, béo ngậy, còn có hương vị của nấm. Bên trên làbánh nướng vàng rộm, ăn kèm với súp có hương vị rất khác biệt.

Thắng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng rồi đưa muỗng cho cô. Vũ đón lấy, cẩn thận ăn từng thìa một.

Anh nói: “Cô giống như một con mèo kiêu hãnh nhưng cô độc vậy. Quả thực rất khó để tới gần.”

Vũ mỉm cười, không để ý lắm đến lời ví von của anh. Cô không nghĩ mìnhkiêu hãnh, chỉ là vì quá cô độc nên mới tạo ra cảm giác lạnh lùng và xacách mà thôi.

Bữa ăn đó diễn ra trong yên lặng, cả hai đều không biết nói gì với nhau. Vũ quá mệt mỏi để tìm ngôn từ giao tiếp, với những người xa lạ, mà kểcả là người thân, cô rất khó mở lòng. Bao nhiêu năm qua, cô phát hiện ra bản thân càng ngày càng tàn lụi. Không có tình yêu, con người giống như một cái cây chết héo dưới ánh mặt trời gay gắt.

Thắng là một người đàn ông khá. Anh có công việc ổn định, ngoại hìnhcũng được, lại rất biết cách lấy lòng con gái. Biểu hiện của anh tối nay đã quá rõ, nhưng cô lại không thấy vừa lòng. Có đôi lúc, bản thân giống như một con lật đật, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Cho dù là được ngườikhác hài lòng thích thú, thì bản thân cũng không chịu khuất phục. Côkhông thể thích Thắng, đó là một sự thật hiển nhiên. Anh ta không phảilà người cô vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Anh không nên hy vọng vào cô.

Ăn cơm xong, Vũ đề nghị anh đưa cô về nhà. Cô nói bản thân cảm thấy hơimệt nên không thể đi dạo được, có lẽ là do rượu vang. Cô đã nói thếThắng cũng đành thuận theo. Anh chỉ cười buồn rồi nói: “Có vẻ như tốinay tôi không thành công rồi.”

Vũ cũng cười buồn, nhưng không hề đáp lại. Đưa mắt nhìn ra cảnh vật bênngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào khoang xe, tạo ra những vệt sáng cắt xẻ. Cô từng nhớ đã xem một bộ phim tình cảm của Trung Quốc. Có cảnh hai nhân vật cùng ngồi trong xe như thế này. Anh lái xe rất nhanh, lao quacon đường trồng ngô đồng từ thời Pháp thuộc. Trong xe chạy một bài hátcủa Vương Phi – Nguyện người dài lâu. Bài hát rất hay, có tiết tấu rõràng. Chỉ mong người dài lâu, ngàn dặm với thiền quyên. Cô gái nghe đếnđó chợt bật khóc. Người con trai vẫn lái xe rất nhanh, tưởng như khôngbao giờ dừng lại. Sau đó, cô gái đó mới nói trong nước mắt: “Tuấn Kiệt,em phải đi rồi.”

Đó là tất cả những gì Vũ còn nhớ về bộ phim đó. Hai người đó không thể ở bên nhau, không thể ngàn dặm với thiền quyên như lời bài hát của VươngPhi. Duyên phận là như vậy, con đường cũng đến đây thôi. Chúng ta đềuphải có một lần đau đớn như thế. Từ bỏ anh, tạm biệt cô…Một ngày nào đó, tất cả đều chỉ là dĩ vãng.

## 16. Chương 16: Trong Cơn Say

Nói lời tạm biệt Thắng, Vũ đứng yên nhìn chiếc xe của anh khuất xa dần.Chiếc xe đó giống như thời gian, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cômỉm cười, nhìn đám bụi rơi xuống từ ánh đèn đường. Cô luôn nghĩ, chắc ởđâu đó phải có một người giống cô. Cũng sẽ chờ đợi cô như cô đã chờ đợianh ta thế này.

Vũ bỗng dưng không muốn về nhà ngay, cô muốn đi uống chút gì đó. Vũ nhớTuấn vẫn thường nói anh hay đến một quan bar có cái tên là Biển Xanh. Cô đã dò hỏi được địa điểm của quán bar đó, chỉ là chưa bao giờ đủ dũngkhí để đến gặp anh.

Từ chỗ cô đến Biển Xanh mất mười lăm phút đi xe. Cô bắt một chiếc taxivà tới đó. Trong người vẫn còn hơi men, cô chếnh choáng nhìn biển hiệumàu xanh dương lấp lánh trước tầm mắt. Cảm thấy rạo rực vô cùng.

Thế giới của bar lúc nào cũng sẽ tràn ngập hương vị thuốc lá, hơi rượuvà hơi người. Tiếng nhạc lúc nào cũng phải có, tồn tại như không khí.Khi Vũ bước chân vào, việc đầu tiên cô làm đó chính là đưa mắt nhìn đámngười đang nhảy điên cuồng trên sàn. Họ đều là những thanh niên nhiệthuyết, hoặc cũng có thể là những người trung tuổi đang muốn tìm lại chút sắc màu của những năm tháng trước. Họ đưa tay lên, cả người lắc lư theo điệu nhạc và không ngừng hò hét. Trông họ thật hoang dại và bản năng.Vũ thích con người như thế này, tự do và không toan tính. Cho dù bất cứai phê bình, thì mỗi chúng ta đều phải công nhận rằng đó là khoảnh khắcsảng khoái và hạnh phúc mà chúng ta rất khó có được.

Bộp. Một cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm rất đậm va vào người Vũ. Cả hai cùng nhìn nhau, nhưng không ai nói câu nào. Trong đôi mắt của côgái kia ánh lên vẻ khó chịu – bực dọc. Sau một hồi, cô ta nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi. Mùi phấn son lẩn quất cùng với không khí ngột ngạt nơiđây khiến Vũ cảm thấy khó thở.

Vũ tiến đến quầy bar, nói với anh chàng bartender ở đó là: “Pha cho tôi thứ mà anh thích nhất.”

Anh chàng đó nhìn Vũ một hồi, tựa như đang dò xét, cuối cùng cười toe và tiến đến quầy rượu. Anh ta quay lưng về phía Vũ, đổ vào trong bình lắcnhững loại rượu gì đó. Vũ ở đằng sau, ngắm nhìn con người của anh ta. Đó là một tấm lưng rất rộng! Mái tóc được cắt gọn, vuốt gel rất hợp thời.Vành tai bấm chi chít, hai bên dái tai có xỏ một đôi khuyên màu đen. Vũngắm nhìn người con trai này, trong lòng cảm thấy rất thích thú. Mẫungười của Vũ là dạng nổi loạn, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự trong từngcử chỉ. Anh ta có thể nổi loạn về phong cách ăn mặc, cách nói chuyện,nhưng lúc nào cũng phải biết giữ khoảng cách như bảo vệ chính con timcủa mình. Cô luôn nghĩ cần phải yêu ai đó có trách nhiệm với bản thân,chứ không phải là người luôn thề hứa những điều xa vời vợi.

Một lúc lâu sau, anh chàng bartender có phong cách nổi loạn đặt trướcmặt Vũ một ly cocktail có màu xanh dương, trên miệng ly được trang tríbằng một lát chanh trông rất đơn giản.

Cô nói: “Đây là thứ mà anh thích nhất hả?”

Anh ta gật đầu bằng một vẻ mãn nguyện: “Phải, nó có tên là Biển Xanh –giống với tên quán, nhưng cũng là thứ mà tôi làm tệ nhất. Tôi luôn đổquá tay nước cốt chanh, và cho quá ít rượu Tequila.”

Vũ nhìn anh ta, nhún vai một cái rồi đưa ly cocktail lên nhấp. Cô giậtmình, chợt nhớ ra là mình đã từng thưởng thức hương vị này ở đâu đó.Hình như nó có tên là Margarita.

“Là anh tự đắt tên cho nó?”

“Phải, vì nó có màu xanh mà.” Anh ta so vai nói rất thản nhiên.

Vị chua của nước cốt chanh hòa cùng với vị cay ngọt của rượu khiến Vũrất thích thú. Cô nghĩ đây hoàn toàn không phải là tác phẩm tệ, nó làmột thứ tuyệt vời.

Cô nói: “Anh tên gì?”

“Cứ gọi tôi là Cát. Cát của biển.”

Vũ mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Anh ta hẳn là rất thích biển, trongtâm hồn lúc nào cũng tràn ngập mùi vị của đại dương. Đây là một người vô cùng ấm áp. Cô cúi xuống nhìn ly cocktail Biển Xanh của Cát, cảm giácnhư đang nhìn thấu tâm hồn của anh ta. Chỉ là một màu xanh trong rấtđẹp, rất thơ mộng, không hề có gì khác. Khát khao cháy bỏng và nhữngnhiệt huyết thanh xuân luôn chảy trôi trong lồng ngực, khiến anh ta trởnên thu hút như chính loại cocktail mà anh ta mê.

Vũ chợt nhớ tới Tuấn. Anh từng nói rất có hứng thú với anh chàngbartender ở Biển Xanh. Cô đoán chính là anh chàng này. Cát trông khôngphải là người – đã - đủ - trưởng – thành. Anh ta giống như một bônghoa đang chờ đến mùa nở. Cứ ôm ấp trong người những ước mơ và hoài bão,nhất định sau này sẽ bùng nổ.

Cô chợt nghĩ, nếu như bây giờ Tuấn xuất hiện thì sao? Câu chuyện sẽ bắtđầu như thế nào nhỉ? Anh ấy nói tôi luôn thích mặc một chiếc áo sơ mimàu trắng, quần kaki màu đen, đi giày tây, đeo kính, ít cười. Giống nhưmột tên đạo đức giả vậy. Tôi lúc nào cũng mang trong người một chiếckhăn mùi xoa màu nâu, bởi vì khi tôi căng thẳng rất dễ đổ mồ hôi. Khitôi ngồi cạnh một cô gái xa lạ, tôi sẽ im lặng và lãng quên đi sự xuấthiện của cô ta. Tôi không bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ bắt đầu từmột lời chào. Tôi muốn chúng tôi phải làm một điều gì đó. Để sau này dùcó xa cách cũng sẽ nhớ về nhau. Tận đến mấy trăm năm sau cũng không thểquên được.

Nếu như Tuấn xuất hiện trong lúc này, vậy chắc hẳn anh ta sẽ lãng quêncô. Anh ta sẽ không bao giờ chào cô, cũng sẽ không bao giờ nhớ về cô cả. Chắc có lẽ đó là lý do vì sao Tuấn không muốn gặp cô. Quan hệ giữa haingười sẽ chỉ tồn tại trên một màn hình vi tính, những con chữ màu đen và một bóng đêm tĩnh lặng. Anh và cô không thể xuất hiện trong cuộc đờinhau. Vì nếu xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể kéo nhau cùng ở lại.

Chắc chắn là như vậy.

Vũ uống hết ly cocktail của mình, sau đó gọi thêm một cốc rượu khác nữa. Có đôi lúc, cô rất thèm rượu, giống như một con nghiện vậy. Với mộtngười cô đơn, nó sẽ là một người bạn tốt nếu chúng ta cần. Rượu khônggiúp ta quên được, nó chỉ khiến chúng ta say. Say ở đây chỉ là say trong mộng tưởng, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Khoảng mười một giờ đêm, có đám khách ăn vận rất thời thượng bước vào.Họ ngồi ở chiếc bàn phía trong, liên tục hò hét. Vũ quay ra nhìn, pháthiện cô gái ngồi bên ngoài là Linh. Linh cũng bất ngờ khi nhìn thấy Vũ,cô ta vội vàng vẫy tay ý chừng bảo cô hãy tới đó. Vũ lắc đầu từ chối, cô nghĩ cuộc vui ấy không có cô thì sẽ hay hơn.

Cuối cùng, Linh đành đứng dậy bước về phía Vũ. Cô ấy kéo tay cô, nói:“Tới đây đi, uống với tớ một ly. Ngày mai bộ phim sẽ được bấm máy.”

“Có liên quan gì tới tớ chứ?” Vũ cười “Tớ đang rất muốn ở một mình.”

“Thôi nào, cậu ở một mình trong nơi ồn ào này sao? Lại đây với tớ, tớ sẽ không để cậu cô đơn thế này đâu.”

Vì Linh quá nhiệt tình, Vũ cũng không thể từ chối được nữa. Cô trả tiềncho anh chàng bartender, nhưng anh ta lại không lấy tiền ly Biển Xanh.Thấy Vũ có vẻ ngạc nhiên, anh ta chỉ cười toe nói: “Tác phẩm tệ hại thếmà cũng uống hết được. Cô đúng là đồ ngốc!”

Vũ nói: “Ngay cả khi anh làm được một thứ tuyệt vời như vậy mà còn không tin tưởng, anh mới là đồ ngốc.”

Rồi cả hai người cùng cười. Tiếng cười bị tiếng nhạc xập xình át mất,chỉ có thể nhìn thấy vẻ hân hoan trong đôi mắt nhau. Trên sàn nhảy vẫnlà những con người hoang dã như vậy, họ càng ngày càng cuồng loạn, không ngừng gọi tên nhau và ngửa đầu nhìn ánh đèn ma chiếu qua chiếu lại.Trong con người họ có một ngọn lửa, nó đang dần đốt cháy nhiệt huyếtthanh xuân của họ. Vậy nên họ cần phải sống hết mình cho ngày hôm nay.

Linh kéo Vũ qua ngồi cạnh cô, những người bạn của cô nghe chừng rất hứng thú. Họ đều là những kẻ thời thượng, thông minh, luôn luôn biết giấukín mặt tối của mình. Vũ cúi đầu chào họ, họ cũng chào lại cô, xã giaorất thông thường. Các mối quan hệ bắt đầu được tạo dựng, cho dù chỉ làchóng vánh nhưng chúng ta cũng cần duy trì trong thời gian nó có thể tồn tại. Đó cũng là một cách để giữ sự xa lạ với những người mà ta khôngmuốn quan tâm.

“Cô tên gì?” Một cô gái trẻ măng hỏi Vũ.

“Tôi tên Vũ.” Cô đáp.

“Chà, cái tên nghe cá tính đấy chứ!” Cô gái đó cười rất tươi, hàm răngtrắng sáng hiện lên trong bóng tối. Đôi mắt lung linh như sao đêm, dầndần kéo gần khoảng cách của tất cả lại.

Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Sẵn có hơi men trong người, Vũ cũng nói nhiều hơn ngày thường. Cô kể về Cẩm Phả của mình. Kể về nơi mà bản thân rất yêu quý. Cô kể về vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, những nơi màbản thân chỉ được nghe người ta nói chứ chưa bao giờ đặt chân đến. Tuynhiên, qua lời kể của cô nó vẫn rất sống động. Cô cứ như một hướng dẫnviên du lịch vậy. Sẵn sàng kể vể sự tích của những nói đó, nguồn gốc của hai cái tên. Ai cũng nói nhất định phải tới đó một lần. Họ nói nhấtđịnh phải bấm máy ảnh, phải là người có mặt ở trong bức ảnh đó. Conngười tồn tại cùng thời gian chỉ có trong mỗi bức hình mà thôi.

“Cẩm Phả của cô có lạnh lẽo không?” Thốt nhiên, một người đàn ông ngồi bên góc trong cùng hỏi.

Cô nhìn thấy chấm đỏ li ti của tàn thuốc lá, như hình ảnh mà cô vẫn luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ. Vũ nhìn anh ta, phát hiện cả người anh đều chìm ngập trong bóng tối. Cô bắt đầu ngờ ngợ, không biết đã gặp ngườiđàn ông này ở đâu rồi. Cô nhớ rất rõ hương vị của anh, rằng đã từng chạm vào một tâm hồn buốt lạnh như thế. Những đến tột cùng vẫn là không thểnhớ ra.

Cô nói: “Cẩm Phả của tôi là thành phố tĩnh lặng, chúng ta không thể tìmđược bất cứ điều gì tại nơi ấy. Chúng ta cứ thế chìm đắm mà không rõnguyên do.”

Người đàn ông đó lại nói: “Tôi đã từng đến Cẩm Phả, không hề có ấn tượng gì.” Tiếng nói của anh đan xen với tiếng nhạc điện tử trong Biển Xanh.Khói thuốc tỏa ra nghi ngút, tàn đỏ theo hơi dít thỉnh thoảng lại lóelên như đang vùng vẫy. Rồi cuối cùng là tắt ngấm. Rất có thể người đànông đó đã dụi nó đi. Vũ nghĩ thầm.

Đêm hôm ấy mọi người đều uống rất nhiều. Vũ có cảm giác mình như vậthiến tế của rượu. Cô đã uống từ bữa ăn với Thắng cho đến tận bây giờ,tưởng như cứ thế mà uống mãi.

Linh là một cô gái của bia rượu, cô ta uống rất cừ, liên tục giục mọingười cạn ly. Vũ luôn để ý người đàn ông ngồi trong góc, cảm giác tò mòlẫn hứng thú liên tục đan xen. Cô rất muốn biết anh ta là ai, rốt cuộccó phải là người mà cô đang cần tìm hay không.

Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, mọi người mới hối nhau ra về. Cô gái trẻvừa rồi nằm ngủ ngon lành trên vai của một anh bạn, liên tục gọi tênngười yêu. Cả đám đều nói gọi điện cho anh ta đưa cô ấy về, nhưng rồilại thôi. Linh cũng đã ngà ngà say, cô ấy nói sẽ đưa Vũ về nhưng Vũ đãtừ chối.

“Dù sao cũng đã muộn rồi, cậu cứ về đi.” Vũ chỉ nói có thế rồi xách túivề trước. Cô không chào ai cả, chỉ lặng lẽ ra đi như vậy. Tất cả đều đãsay, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn ai nhớ đến cô hết. Các mối quan hệsẽ đứt đoạn như thế, cho dù có không cam nguyện thì nó cũng sẽ là nhưvậy.

Vũ từng nhớ vài năm trước, khi còn học cao đẳng, cô và Linh cũng từnguống rượu. Nhưng lúc đó chỉ có hai người thôi. Cả hai cùng ngồi trênchiếc giường tầng, cùng nói với nhau về tình yêu của mình. Linh hồi đóyêu một bạn nam cùng lớp, rất điển trai, rất tài giỏi và cũng rất kiêungạo. Vì sự kiêu ngạo của anh ta nên tình yêu của Linh luôn được cô ấycất giấu trong một chiếc hộp, có ổ khóa mà không có chìa để mở. Đến tậnkhi ra trường, tình yêu đó vẫn chỉ là một giấc mơ của cô ấy. Vũ cũngkhông nói gì, cũng chẳng khuyên nhủ cô ta. Chỉ biết rằng tình yêu luônluôn như vậy, cảm xúc của nó đôi khi khiến chung ta thấy khiếp sợ. Muốngiấu nó đi, chôn nó xuống để cả thế giới sẽ không ai biết đến. Để cho nó mãi mãi là một bí mật trong lòng.

Những ký ức xưa ùa về, Vũ đang đứng trước một cột đèn giao thông. Ba màu cứ thế nối tiếp nhau, nhấp nháy không ngừng. Cô đứng yên ở đó, nhìnnhững chiếc xe lao vút qua mặt. Màn đêm cùng ánh đèn vàng mờ nhạt nàyluôn khiến chúng ta cảm thấy như đang bị bỏ rơi. Đã từng hạnh phúc, đãtừng khát khao, nhưng đứng ở một nơi xa lạ lại thấy lạnh lẽo khôn cùng.

Bỗng nhiên, Vũ như người tỉnh mộng. Cô ngẩng đầu lên, thẫn thờ chừng năm giây rồi quay gót. Cô nhớ ra rồi, đã nhớ ra người đàn ông trong bóngtối đó là ai. Anh chính là người mà cô luôn nhớ đến, nhưng lại không hềbiết mặt. Anh là người luôn ở trong bóng tối, tránh mọi ánh mắt của cô.Bất kể cô có chờ đợi anh bao lâu, anh cũng sẽ không bao giờ bước ra. Tàn đỏ từ điếu thuốc của anh nói cho cô biết, anh sẽ không thể đến bên cônhư trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Hai người sẽ phải gặp nhau rồilướt qua nhau đầy xa lạ.

Rồi cô và anh cùng tái ngộ trong một cơn say. Tất cả bản năng con ngườiđều sẽ được trỗi dậy. Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô, và vuốt ve cơ thể cô. Dục vọng trào dâng trong đôi mắt, sự hoang dã cắn nuốt lý trí, thứ cònlại chính là tự do.

## 17. Chương 17: Ảo Ảnh

Người đàn ông đó đứng trước Biển Xanh, dáng người cao lớn như một loài cổthụ. Một tay giữ điếu thuốc trên miệng, còn một tay đặt trong túi quần.Anh ta nhìn về phía trước, cả thân người đều bất động. Chiếc áo phôngmàu trắng dính sát vào người, cô có thể cảm nhận được mồ hôi hòa lẫn với hương bạc hà dịu nhẹ của anh.

Rồi anh nhìn thấy cô, ở bên kia đường. Nhưng anh im lặng, như màn đêmđang bao trùm một nửa thế giới. Trong đôi mắt anh có những lo âu, mỏimệt, những suy nghĩ của một người cô đơn. Cô biết, cô biết anh sẽ khôngđi đâu. Bởi khi cô nói về Cẩm Phả, anh chắc chắn sẽ đợi cô.

Rồi anh sang đường, vứt điếu thuốc mình đang hút xuống. Anh ôm chầm lấyVũ, cái ôm siết cứng người cô lại. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn cuồng dã và cháy bỏng. Anh làm cô đau, nhưng cô không gạt anh ra. Đôi môi củaanh vẫn còn hương vị của khói thuốc lá, còn có mùi của rượu. Tuy nhiênVũ lại không hề thấy khó chịu với mùi vị đó. Với cô mà nói, tất cả những gì về anh cô đều cảm thấy quá mãnh liệt. Cô như bị hút vào trong đó.

Vũ đặt tay lên eo của anh, ngắm nhìn anh thật kỹ. Từ đầu mày cho tớicuối mắt đều được cô âm thầm ghi dấu lại. Vũ biết, rồi một ngày nào đóbọn họ sẽ phải xa nhau. Hoặc là chết, hoặc là chia ly. Vậy nên cô cầnphải nhớ khuôn mặt của anh, từng chi tiết một, có như vậy thì cô mớikhông quên anh được.

“Anh chính là người ở chuyến xe bus ngày hôm đó phải không?” Vũ ngước nhìn anh và hỏi.

Người đàn ông đó không nói gì, anh chỉ nắm chặt lấy bàn tay cô rồi kéocô chạy đi. Trong màn đêm, gió lướt qua mặt khiến cô thấy ran rát. Anhấy không hề nói gì cả, chỉ kéo cô chạy đi như thế. Bàn tay anh rộng lớn, khiến cô như lạc vào trong đó. Đây chính là thế giới của anh ư? Thếgiới có bóng đêm trống rỗng, có ánh đèn đường phủ mờ ảo và có quán barmang tên Biển Xanh. Thế giới của anh không hề hỗn độn. Thế giới của anhchỉ có sự tĩnh lặng và cô đơn!

Cả hai người chạy cho đến khi nào mệt mới dừng lại. Anh cúi gập ngườixuống, hơi thở dồn dập và vội vàng. Đôi mắt nhìn về phía trước, hoàntoàn không để ý đến cô. Vũ cũng im lặng, cô quyết định sẽ im lặng chotới khi nào anh chịu mở lời với cô mới thôi.

“Tôi muốn đưa em đi, đến một nơi thật xa. Có thể giấu em vào giấc mơcũng được, tôi không muốn em là sự thật.” Anh đã muốn nói với cô nhưthế, nhưng cuối cùng là vẫn không thể mở lời được. Mất một lúc lâu sau,đủ thời gian cho anh hút hết một điếu thuốc, anh mới nói: “Tôi sẽ đưa cô về nhà!”

Vũ nhìn anh đầy ngạc nhiên, nhưng cô cũng chỉ gật đầu đồng ý. Các ngóntay của anh vẫn bám chặt vào cổ tay của cô. Trong đôi mắt của anh, côthấy được những suy nghĩ phức tạp đan xen. Có thể là anh đang đấu tranhtư tưởng. Anh muốn nói với Vũ điều gì đó, nhưng lại không biết dùng ngôn từ thế nào cho cô hiểu.

Hai người đi bộ, đi qua một cây cầu vượt, đi qua một cửa hàng bán đồ ănđêm, đi qua một công viên…Đi qua rất nhiều thứ. Con đường dường như vôtận, cả hai cứ thế đi, cứ thế đi, không biết đâu mới là điểm dừng. Rồianh dừng bước chân, quay lại nhìn cô. Anh rút một điếu thuốc ra, bàn tay run run bật lửa. Khói thuốc lại che mờ những bối rối trên khuôn mặt của anh. Vũ vẫn im lặng như màn đêm. Cô không muốn nói với anh bất kỳ điềugì cả, cô chỉ muốn anh hiểu rằng, anh là người mà cô vẫn luôn mong chờ.

“Nhà cô ở đâu thế? Và tại sao chúng ta lại hành động như những đứa trẻ thế này?”

“Anh tên gì?”

“Cô tên gì?”

“Tôi tên Vũ.”

“Tôi tên Dương Nguyễn!”

Vũ im lặng, vì cái tên của anh. Cô thích nó, rất thích! Giống như cảmgiác được nhìn thấy món đồ mà mình ưng ý. Cảm giác ham muốn, vui sướngtột cùng. Không phải lúc nào chúng ta cũng có cảm giác hài lòng, khôngphải lúc nào chúng ta cũng tìm được thứ mà bản thân luôn tìm kiếm. Chính vì vậy, khi nó xuất hiện, cô giống như đã bị thôi miên. Cô hoàn toànthấy nó đẹp, về tất cả mọi thứ.

Dương Nguyễn, cô thích anh!

“Hãy đưa tôi về nhà! Tôi sẽ chỉ đường cho anh.” Vũ mỉm cười nói.

Thế rồi hai người lại đi. Trong suốt quãng đường, cả hai vẫn không biếtphải nói gì với nhau. Nụ hôn cuồng dã vừa rồi của anh giống như một cơngió, không ai còn nhớ gì về nó nữa cả. Hoặc nếu có nhớ, cũng là nhắc cho bản thân nghe thôi.

Dương Nguyễn vẫn hút thuốc, khói thuốc lẩn quất vào trong không khí, thi thoảng nó khiến Vũ hít phải. Cô đi bên cạnh anh, thấy bản thân như được bảo vệ. Khi đến đầu xóm, cô vươn tay lên hái một bông hoa giấy. Vũthích những bông hoa có màu này, nó giống như màu của hoa mười giờ -hồng đỏ. Vũ ngắm nhìn, rồi đặt nó vào lòng bàn tay mình và bóp nát. Rồimột lúc nào đó, hạnh phúc cũng sẽ bị chính cô giết chết như thế. Chúngta đang càng ngày càng nhấn chìm cuộc đời nhau, tận khi chết mới có thểkết thúc mọi khổ đau trong lòng.

Vũ để điện ngoài hiên, ánh điện màu vàng chiếu le lói ra con đường bênngoài. Nhà của Liêm mấy ngày hôm nay đều tối om như thế, có lẽ anh talại đi đâu đó rồi. Lúc bước đến trước cổng, Vũ xoay người lại nhìn Dương Nguyễn. Rồi cô mạnh dạn đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc của anh. Đôi môi anh hơi mở, để Vũ lấy đi điếu thuốc, rồi lại để cô vứt nó đi rất tựnhiên như thế. Anh ta không hề tức giận, cũng không biểu hiện bất cứđiều gì. Anh chỉ nhìn cô, ánh nhìn cô độc và có gì đó rất tuyệt vọng.

Vũ nói: “Nguyễn này, chúng ta có thể giữ liên lạc không?”

Anh gật đầu: “Được.”

Cô cũng nói: “Được.”

Rồi Nguyễn ra về, không hề có một lời từ biệt. Vũ cũng không nói gì cả,cô chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng của anh. Bây giờ đã là khoảng ba giờsáng, sao trên trời như kim cương lấp lánh. Cô ngẩng đầu lên, trời đêmbao giờ cũng hoa lệ đến lạnh lẽo như thế. Có một đợt Vũ từng nghĩ, nếunhư ai chết cũng trở thành một vì sao như thế, vậy thì ai mới là ngườinhận được sự ấm áp của ông trời? Không, có lẽ chúng ta chỉ là đang ảotưởng ra một điều gì đó. Chúng ta đang lạc giữa đời nhau!

…

Những ngày sau đó, Thắng không hề có bất cứ biểu hiện gì với cô nữa.Buổi hẹn đợt trước cũng coi như chưa từng xảy ra. Anh ta hẳn là đã thấyđược tình cảm của cô, hẳn là thấy sự tuyệ vọng trong những cô gắng củamình. Dù sao thì như vậy cũng tốt, ít nhất là cô có thể thôi áy náy vềsự hờ hững của bản thân. Nghe đâu Thắng mới quen được một cô bé trongtòa soạn, đang thử việc. Vũ cười. Tình yêu luôn luôn tới bất chợt, màtàn lụi cũng mau. Bạn phải biết nắm lấy cơ hội, như vậy mới khiến bảnthân không phải tiếc nuối.

Tuấn nói với cô rằng: “Chúng ta giống như những hạt bụi, luôn luôn đểbản thân phiêu dạt. Đến khi chúng ta va phải nhau, mới tự cho rằng ấy là định mệnh.”

Vũ gõ lách cách đáp lại: “Anh nói đúng, tôi cũng từng nghĩ mình là mộthạt bụi. Nhưng nếu như tôi va phải định mệnh của mình, thì tôi chắc chắn sẽ tan biến.”

“Cô không tin vào tình yêu của bản thân?”

“Phải, tôi luôn nghĩ hạnh phúc rất ngắn ngủi. Chúng ta chỉ là con người, chúng ta có giới hạn, cũng như một hạt bụi thôi.”

Tuấn gõ một icon với khuôn mặt thời dài cho Vũ, điều ấy khiến cô phảibật cười. Vũ đã kể rất nhiều chuyện cho anh nghe. Cô coi anh như mộtngười bạn thực sự. Một người bạn đối với Vũ là một người có thể lắngnghe cô nói và im lặng. Có thể giữa hai người luôn tồn tại một khoảngcách nào đó, nhưng cô nghĩ bạn bè luôn luôn là như thế. Họ chỉ có thể ởbên cạnh nhau, chứ không thể hòa làm một với nhau. Đó là sự khác biệtgiữa tình bạn và tình yêu.

Có lẽ Tuấn nghĩ cô là một con người tiêu cực, luôn luôn nhìn mọi thứbằng một đôi mắt ủ rũ và đau buồn. Nhưng Vũ thì nghĩ, bản thân cô khônghẳn là tiêu cực. Cô chỉ quá hiện thực mà thôi. Cô cũng có khát khao hạnh phúc, cũng sợ chết, nhưng cô luôn nghĩ bản thân mình không đủ sức đểgiữ lại mọi thứ ở bên người mãi mãi. Suy cho cùng, cô chỉ là một kẻ kémcỏi.

“Tuấn này, liệu tôi có thể hạnh phúc được không?” Vũ hỏi.

“Chừng nào cô chịu tin vào bản thân mình. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết nắm giữ nó.”

Vũ yên lặng, những bức tường xung quanh cũng như im lặng hỏi cô. Cô cóphải là người biết nắm giữ hạnh phúc? Không, như đã nói, cô chỉ là mộthạt bụi. Với hạnh phúc của bản thân cô còn hoang mang thì làm sao có thể nắm giữ nó được! Vũ luôn nghĩ, hạnh phúc chỉ là ảo ảnh, chỉ là một giấc mơ. Đến khi cô tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại trở về vị trí cũ. Cũng giốngnhư chuyện của ba mẹ cô, sau hai mươi năm, họ tỉnh dậy và thấy mọi thứđều hoang tàn. Chúng ta đâu thể giữ được ai đó bên mình mãi mãi? Đến một lúc nào đó, đến giới hạn của nó, tất cả sẽ đều tan biến như ảo ảnh màthôi.

Màn đêm bên ngoài lại xuất hiện một cơn mưa, những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Ngồi bên cửa sổ, Vũ có thể cảm nhận được luồng không khí lànhlạnh tràn vào. Da thịt cô mát dịu, không gian xung quanh như được thanhtẩy. Bên ngoài hiên, ánh điện màu vàng chập chờn khiến bóng đêm càngthêm liêu xiêu.

Vậy là tháng chín đã tới rồi, câu chuyện của cô đã viết được quá nửa.Tuy nhiên, Vũ luôn cảm thấy có điều gì đó không thể khỏa lấp được nhữngham muốn trong lòng. Cô không muốn cứ thế mà đi đến hồi kết. Những conngười, những số phận bị tác động bởi thời gian. Họ già đi và chết đi như thế. Nhưng trong cuộc đời, họ đã từng nắm bắt được thứ gì? Vũ muốn viết một câu chuyện về khoảng thời gian đó của họ.

Cô muốn viết về một hoài niệm.

## 18. Chương 18: Tai Kiếp

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Tất cả mọi chuyện tôi viết đều xảy ra chứ? Thìtôi sẽ mỉm cười nói với họ: Có thể, hoặc là không! Có một số người tựcho rằng nhân vật Vũ trong câu chuyện chính là tôi. Tôi cũng nghĩ thế.Nhưng có những việc xảy ra không đúng như những gì tôi đã gặp. Thành racó đôi lúc, cô ta đã đi con đường của riêng cô ấy.

Tôi không phải một nhà văn, tôi không có trí tưởng tưởng tốt. Tất cảnhững gì tôi viết ra tôi chắc chắn đã có người viết rồi. Còn nữa, tôihay bị nhân vật dẫn lối, cho nên có đôi lúc không thể kiểm soát được con chữ của chính bản thân mình. Tôi viết một cách bản năng, luôn luônkhông có cốt truyện. Tôi cứ đi, cứ đi như thế, đến lúc nào mệt mỏi thìtự bản thân sẽ dừng lại.

Vào một buổi sáng, Vân bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng của cô ấy ngherất tức giận. Cô ấy nói: “Vũ, tại sao cậu lại viết về bản thân mình nhưthế?”

Lúc ấy tôi vẫn đang nằm trong chăn, vì đêm qua tôi đã viết truyện rấtmuộn. Tôi không nhớ là tôi đã nằm xuống và ngủ lúc nào, tôi chỉ biếtrằng lúc ấy tôi có nghe thấy tiếng gà gáy, không rõ thời gian ra sao.

Tôi đáp: “Cậu nghĩ đó là tớ à?”

“Ừ!”

“Tại sao?”

“Vũ này, chúng ta đừng nên giống nhau. Cậu phải thoát khỏi cô đơn, cậu đừng như tớ. Có được không?”

Tôi im lặng một lúc lâu, tôi đang suy nghĩ về những gì mà Vân đang nói.Tôi không biết, tôi không biết có nên dừng lại tất cả hay không, vì sựthực thì tôi cũng đang bị nhấn chìm. Khi viết truyện, tôi thấy rất côđơn. Thậm chí, tôi từng nghĩ một ngày nào đó, bản thân sẽ như nhân vậttrong truyện, không tin tưởng vào hạnh phúc được nữa. Tôi sẽ chỉ nhớđược một người đàn ông trong tâm tưởng, không hề biết mặt, cũng chưa bao giờ gặp, tất cả đều là tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

Tôi cười: “Vân ơi, chẳng phải cậu nói sẽ viết về một cuộc tình đã chếthay sao? Tớ cũng muốn viết về hành trình ly biệt của mình. Tớ thực sựthấy rất hoang mang, cũng rất trống rỗng. Mọi thứ của tớ cứ từng ngàytan đi như thế, tớ không cam nguyện. Tớ cần phải viết nó ra!”

“Cậu cũng luôn thiếu cảm giác an toàn như vậy sao?”

Tôi thần người một lúc, rồi nói: “Cậu có cho rằng cảm giác không an toàn và không tin tưởng giống nhau?”

…

Cảm giác không an toàn trong lòng cô giống như một ngọn lửa liu riu,không mãnh liệt, cũng chẳng thể dập tắt được. Nó cứ cháy như thế, tồntại như thế. Rất lặng lẽ, âm thầm, khiến cô luôn cảm thấy bất an.

Từ lúc chia tay Dương Nguyễn, Vũ cảm thấy lo sợ. Cô cho rằng tất cả sẽchỉ có như vậy, anh không hề nhớ gì về cô cả, cũng không muốn đến gặp cô lần nữa. Vũ vẫn nhớ đến nụ hôn của anh, cô vẫn nhớ chiếc ôm chặt cứngnhư muốn ghì an cô ra làm ngàn mảnh ấy. Cô thực sự vẫn nhớ anh!

Vũ đứng dậy, đi đun nước để pha cà phê. Cô vừa đọc xong một cuốn tiểuthuyết, nội dung không mấy đặc sắc, tác giả có lẽ vẫn chưa từng trải qua cái gọi là đau khổ trong tình yêu. Tuy nhiên, qua cách viết, Vũ có thểthấy rằng cô ấy không cho tình yêu là đẹp. Cô ấy đang cố vùi dập nó,đang cô phủ nhận nó. Tất cả những gì mà Vũ cảm nhận được chỉ là mỏi mệt. Phải, rất mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng.

Nhân vật nam sẽ chết đi như vậy, không ai biết số phận của nhân vật nữchính trong truyện sẽ ra sao. Rằng cô ấy sẽ tiếp tục yêu thương? Hay sẽôm lấy quá khứ đau buồn mà sống? Chắc có lẽ, câu trả lời đều lòng tronglòng mỗi người.

Pha cà phê xong, Vũ cầm tách ra ngoài hiên ngồi. Cô vẫn chưa trồng đượcbụi hoa mười giờ nào cả, cô vẫn chưa chuẩn bị mọi thứ. Cửa nhà bên vẫnđóng im lìm, Vũ không hề biết Liêm đã đi đâu trong những ngày qua. Anhta là một người đàn ông bí ẩn, luôn luôn biến mất một cách vội vàng vàthầm lặng như thế.

Cà phê hôm này có mùi vị rất đắng. Ngoài đắng ra thì không còn gì khác.Vũ thấy bụng mình bỗng dưng sôi lên, cô mới phát hiện ra là bản thânđang đói. Hóa ra cà phê đắng cũng là vì chuyện này. Vũ mỉm cười, cô vàonhà rồi đổ sạch cà phê xuống bồn rửa. Cô nghĩ mình cần phải ăn gì đó.Dạo gần đây cô ăn rất ít, thường cảm thấy mọi thứ rất buồn chán. Cô chợt nhớ tới ngày bé, từng rất thích món sườn xào chua ngọt của mẹ. Nước sốt rất ngọt, sườn thơm mùi tỏi và cà chua, khi ăn có thỏa mãn tới nỗi cảmgiác như mọi thứ trên đời đều tan chảy. Vũ từng nghĩ sẽ không bao giờchán ngán món ăn đó, nhưng giờ cô mới phát hiện, hóa ra đó chỉ là nhấtthời. Cảm giác cũng sẽ có lúc rời bỏ ta.

Vũ rửa cốc và úp lên giá. Cuối cùng, cô quyết định sẽ ra tiệm ăn. Cầmtheo vài mươi nghìn, cô đóng cửa và ra tiệm cơm bình dân ở gần đó.

Bà chủ là một người phụ nữ rất béo, khuôn mặt trông rất dữ tợn, đôi màyluôn chau lại. Bà ta săm môi màu mận chín, có giọng nói rất vang. Khithấy Vũ, bà ta xới cơm ra một chiếc đĩa và nói cô hãy chọn món. Vũ nhìnnhững món ăn trong tủ kính, tất cả đã được chế biến xong xuôi. Món sườnxào chua ngọt không được đẹp màu cho lắm nằm ở bên trong góc. Vũ đưa tay chỉ vào nó. Bà chủ gặp cho cô hai miếng sườn, rồi nói cô hãy ăn thêm gì đó. Vũ chỉ vào đĩa rau muống xào, lạc rang và một chút củ cải muối.Xong xuôi, bà chủ đưa cho cô đĩa cơm và chúc cô ngon miệng.

Vũ tới một chiếc bàn, trên mặt bàn vẫn còn lớp bóng nhờn của dầu mỡ. Côlấy giấy lau tạm rồi mới ngồi xuống ăn. Gạo ở tiệm cơm này ăn rất khô,phải nhai thật kỹ mới có thể nuốt được. Mấy chiếc bàn xung quanh là vàiba người công nhân, có lẽ họ cũng giống cô, đều không thể tự nấu cơm cho bản thân được. Khoảng vài năm trước, mẹ đã dạy cô rất nhiều trong việcnấu nướng. Đến tận bây giờ cô vẫn có thể nấu được, chỉ là không chịu nổi cảm giác ăn một mình trong yên lặng.

Ăn cơm xong, Vũ không về nhà ngay mà đi dạo ở một công viên cách nhàchừng vài trăm mét. Buổi chiều ở thành phố này nhiệt độ rất cao, thậmchí có cảm giác như không đủ khí để hít thở. Ở ngã tư, đám xe cộ khôngngừng chen lấn. Đến lúc đèn chuyển màu, họ lại điên cuồng lao đi như một loài động vật hoang dã. Cứ tầm chiều là Vũ lại cảm thấy có rất nhiềuthứ ở thành phố này không thể sánh được với Cẩm Phả của cô. Thành phốhiện đại bao giờ cũng tồn tại mặt tối. Còn thành phố của cô, mãi mãi vẫn chỉ là một thành phố tĩnh lặng và trầm màu.

Công viên không có nhiều người lắm, quang cảnh có phần lạnh lẽo và hoang vu. Vũ chọn một chiếc ghế đá và ngồi xuống đó. Phía trước là bờ hồ,phía trước nữa là một rừng thông. Nếu được đi dạo trong rừng thông đóhẳn là rất thoải mái. Thời còn đi học, cô giáo của Vũ đã từng nói khôngkhí trong rừng thông bao giờ cũng trong lành hơn ở những nơi khác. Vũ đã quên mất lý do vì sao, chỉ còn nhớ đó là nơi khiến ta thấy thanh nhànlà đủ.

Ở một nơi giống như thế này, Vũ nhớ mình đã bắt gặp được một cảnh tượnghết sức ấm áp. Trên gióng xe đạp có một cô bé, người cha không ngừng kểchuyện. Ông kể chuyện về hồ nước ở công viên, rằng tại sao nó lại có. Nó nghiêng đầu nghe, chăm chú như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Thithoảng lại thích thú hỏi một câu ngây thơ rằng: “Vậy thì ở dưới đó cóthủy cung không ba?”

“Có chứ. Bất kỳ đâu có nước thì đều có thủy cung.”

“Sẽ có tiên cá phải không ba?”

“Sẽ có.”

Vũ từng nghĩ, đó là thứ duy nhất mà cô bé đó có thể tin tưởng. Bởi người cho nó niềm tin đó chính là ba. Vũ nhìn xuống hồ nước, trong đôi mắt có rất nhiều tâm tư. Ở dưới đó hẳn là có thủy cung, chắc nó cũng mang mộtcâu chuyện cho riêng mình.

Rồi Vũ lấy điện thoại, cô gọi điện cho Linh. Chuông vừa đổ hồi thứ haithì cô bạn đã bắt máy, giọng nói rất vui mừng: “Tớ nghe đây.”

“Làm thế nào để gặp được Dương Nguyễn?” Vũ hỏi.

Phía bên kia chìm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Linh. Côấy đang nghĩ, có thật là Vũ đã phải lòng Dương Nguyễn rồi không? Nếu như vậy thì điều đó thật nguy hiểm! Linh hoảng hốt, cô phát hiện ra sai lầm lớn nhất của mình nằm ở đâu. Đó là chuyện chúng ta không bao giờ biếttrước được, chúng ta không bao giờ có thể đoán trước được vận mệnh. Chỉkhi va phải tai kiếp, chúng ta mới tiếc nuối bằng cách tự oán trách bảnthân.

Khoảng một phút sau, Linh ngập ngừng nói: “Cậu cần gặp anh ta để làm gì?”

“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ.”

“Vũ, cậu đừng nhớ gì về Dương Nguyễn nữa. Anh ta không phải người dành cho cậu đâu.”

Vũ cố chấp: “Cậu không trả lời tớ sao?”

Linh liền gắt lên: “Vũ!”

Vũ mím môi, cuối cùng cô dập máy. Cô không tức giận, nhưng cô cảm thấyLinh sẽ không thể cho cô biết làm thế nào để gặp được Dương Nguyễn. Linh là bạn của cô, nhưng có đôi khi cô lại thấy cô ấy rất xa cách. Cô takhông thể hiểu được tất cả những gì mà Vũ đang cảm nhận, cô ấy chỉ nghĩtheo những gì mà bản thân tự đặt ra thôi. Giữa hai người, đến tột cùngvẫn chỉ là bức tường khoảng cách do thời gian tạo dựng.

Vũ cứ đi lang thang suốt cả một buổi chiều, đến tận khi phố đã lên đèncô vẫn không muốn về nhà. Căn nhà rộng lớn đó quá lạnh lẽo, nó khiến côcảm thấy khiếp sợ. Hằng đêm Vũ vẫn thường kéo chăn qua đầu, nghĩ rằngchỉ vài tiếng là có thể thoát khỏi bóng tối này. Những giấc ngủ cứ thếvơi đi, đến khi có tiếng ồn ào đầu xóm là giật mình tỉnh dậy. Thật làlạ! Ngày xưa cô cứ nghĩ nỗi sợ bóng tối của mình là vì bị thế giới tâmlinh ám ảnh. Còn bây giờ, cô lại sợ chính thế giới của mình. Con ngườiđúng là càng lớn thì càng cô đơn.

Vũ đang đi trên một con đường lát gạch đỏ, những cây hoa sữa trồng ở đây không ngừng tỏa hương thơm khiến không khí trở nên rất ngột ngạt. Côvội vã đi qua chúng, cẩn thận hít thở từng chút một. Cô cúi đầu xuống,đưa chân thật nhanh. Cảm giác như bản thân đang chạy trốn. Cứ dồn dậpnhư thế, cho tới khi cô đứng trước một trung tâm thương mại. Vũ khôngđịnh vào đó, cô chỉ đứng ở bên ngoài nhìn ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạcrộn ràng ở bên trong. Khí lạnh của điều hòa tràn ra ngoài, giống nhưkhoe mẽ cái sự hiện đại bên trong nó.

Cô thầm nghĩ, thành phố hiện đại này ắt hẳn luôn phải che đậy một thứ gì đó.

Cánh cửa kính mở ra, Vũ nhìn thấy một người đàn ông khoác tay một cô gái trẻ bước xuống. Trông anh ta khá giống Dương Nguyễn, nhưng mái tóc thìbồng bềnh hơn. Có thể khi trong lòng đang nuôi giữ một người nào đó, bạn nhìn ai cũng sẽ thấy có điểm trùng lặp.

Vũ nhếch môi cười. Nếu như cô và Dương Nguyễn cứ thế mà kết thúc, thì có lẽ anh chính là người đàn ông trong tâm tưởng của cô. Anh sẽ là ngườiđàn ông chỉ để nhớ mà không thể yêu được. Với người như thế, anh ta sẽkhông bao giờ ôm lấy thế giới của cô dù chỉ một chút. Hay nói cách khác, anh chỉ là tai kiếp chứ không phải là định mệnh của cô.

## 19. Chương 19: Anh Có Tin Rằng Nỗi Nhớ Là Thật?

Tháng chín đã tới, thành phố như chìm ngập trong sắc thu lành lạnh. Những cơn mưa hè đã dịu bớt, chừa lại chút ánh nắng nhạt màu. Vũ đang nghĩ, tháng này cô cần phải tìm một công việc mới. Ở tòa soạn vừa tuyển nhân sự, cô lại thấy mình bị chìm ngập bởi những con người khác. Có lẽ cô không hợp ở những nơi ồn ào và tràn đầy nhựa sống. Thế giới của cô phải là nhữngnơi trầm màu. Hoặc là không có gì cả.

Vũ gọi điện về ẹ, cô nói bản thân đang rất tốt. Nói dối là một điều ai cũng cần phải học, đôi khi nó giúp cho chúng ta và cả những ngườithân của chúng ta an lòng. Mẹ dặn, con nhất định không được lao lực quá, cần phải chăm sóc tốt bản thân. Cô nói phải, chứ không nói vâng! Nhữnglời mẹ nói bao giờ cũng được Vũ mặc định là dạy dỗ, còn sự quan tâm củamẹ bao giờ cũng được cô đồng hóa thành nghi hoặc và không tin tưởng. Mẹrất giống Vũ, bà sẽ không bao giờ tin vào sự hài lòng của người khác vàcủa chính bản thân mình. Đó không biết là sự cầu toàn hay là đa nghi.

Cuối tuần, thành phố như một quả cầu bị nhồi nhét đến căng phồng. Nó gần như muốn bùng nổ trong sự đông đúc, ồn ào và khói bụi. Vũ nghe thấynhững tiếng gào từ sâu thẳm trong lòng thành phố. Nó muốn ai đó vỗ vềhoặc là giang một vòng tay để nó ngả vào thật yên bình. Tuy nhiên, Vũ tự nói rằng thành phố rộng lớn như vậy, biết tìm đâu ra một người như thếchứ!

Cô đi khắp các ngõ ngách trong thành phố, chụp rất nhiều ảnh. Thời giangần đây Vũ bỗng nhiên chán công việc viết báo của mình. Cô nhận chụp ảnh ột tờ báo tuổi học trò. Vì chưa phải là cộng tác viên chính thức,nên lương vẫn phải tính theo sản phẩm.

Những khoảnh khắc mà Vũ chọn lựa thường là những khoảnh khắc muộn – Lànhững bức ảnh mà cô biết mình sẽ không bao giờ nắm giữ được điều quantrọng trong đó.. Là những bức ảnh mà vũ biết, cả cuộc đời này cô khôngthể bắt gặp lại được nữa. Chúng cần phải tan biến

Vũ nhớ mình còn giữ tấm ảnh của Liêm, tấm ảnh màu đen trắng. Lúc rửa ảnh cô còn nghĩ sẽ đưa nó cho anh vào một ngày không xa, hy vọng rằng anhta sẽ thích nó. Nhưng gần nửa tháng nay, Liêm đã biến mất. Anh ấy khônghề nói gì với cô, mà, có gì đâu để trao gửi cho nhau chứ. Trước đó Liêmtừng nói, anh ấy không phải người thuộc về thế giới này. Anh ấy đến đâychỉ để yêu. Tuy nhiên, hạnh phúc lại quá ngắn ngủi, người con gái củaLiêm đã thực sự tan biến vào bầu trời.

Vũ dừng chân lại ở một con phố, trên phố đông người qua lại. Có rấtnhiều thứ khiến cô muốn bật khóc ngay lúc này. Cảnh, người, vật, nỗibuồn, hạnh phúc…và anh. Một người đã từng hát: “Anh xa khuất mờ, giữaphố người. Chuyện tình yêu…chỉ là giấc mơ thôi!”. Hóa ra tất cả những lý do khiến chúng ta sống cho đến thời điểm này chính là những giấc mộngđó. An Ni Bảo Bối từng nói, thế giới không hợp với ước mơ của chúng ta.Nhưng chúng ta lại không thể đang tâm vứt bỏ những mong ước lớn lao đótrong lòng. Thành ra cứ phải sống như thế, yếu ớt và mỏi mệt. Có lẽ côấy nói đúng, chúng ta chỉ là những người trần mắt thịt yếu ớt và mỏi mệt mà thôi.

Vũ đưa máy ảnh lên, liên tục bấm. Trong khoảng năm tấm, luôn xuất hiệnmột người đàn ông mặc áo phông trắng, quần jeans, đầu đinh, khuôn mặtgóc cạnh và đang nhìn về phía ống kính. Anh ta đứng yên, giữa phố đôngngười. Lens làm mờ ngoại cảnh, chỉ hiện rõ người đàn ông ấy.

Cô từng nói: “Chúng ta có thể giữ liên lạc không?”

Anh từng trả lời: “Được!”

Cho đến bây giờ mới được gặp lại anh, nhưng khoảng cách lại ngỡ như mỗingười một đầu thế giới. Cô từng nghĩ, khi gặp lại anh nhất định phảichạy đến, ôm chầm lấy anh. Cô sẽ dùng tất cả sự cố chấp mà bản thân cóđể giữ anh lại bên đời. Đôi cánh trên vai anh bị cô nẹp chặt, mãi mãikhông thể tự do được nữa. Chúng ta đôi khi phải ác độc với chính tìnhyêu của mình. Tuyệt tình và mãnh liệt, cho dù có phải làm tổn thươngnhau. Điên cuồng như thế, đó mới chính là tình yêu mà chúng ta theođuổi.

Từ trong ống kính, Vũ có thể thấy Dương Nguyễn đang bước lại về phíamình. Tấm áo trắng của anh sáng lòa trong nắng thu nhợt nhạt. Khuôn mặtlãnh cảm như đã trải qua hàng ngàn sự đời. Đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương. Làn môi bạc khẽ mím, sẵn sàng tức giận bất cứ lúc nào. Từ conngười của anh, cô luôn luôn cảm thấy có gì đó rấ sạch sẽ và thanh khiết. Nhưng đó là một màu trắng tuyệt vọng.

Anh nói: “Tôi sẽ không dễ dừng lại bên cạnh một người con gái chỉ bởi vì tôi thích cô ta, hoặc cô ta thích tôi.”

Vũ buông máy ảnh, cả khuôn mặt ngập trong vẻ mỏi mệt. Có lẽ là do hômnay cô đã đi rất nhiều. Phải, cô đã đi rất lâu mới có thể tìm thấy anh.Cô đáp: “Nếu em nói, em chỉ nhớ anh thôi thì sao? Chúng ta đều là nhữngkẻ cô độc, đều hiểu rằng không thể chịu được cảm giác ở nguyên một chỗ.”

“Tôi thích đi đến một ngọn núi, có tuyết và gió lạnh. Tôi sẽ hút thuốc trên đó, hoặc là tự thiêu đốt đời mình.”

“Em không muốn biết về những dự định của anh, bởi vì chúng mãi mãi sẽchỉ là những dự định. Nhưng em tin, anh cũng nhớ em như em đã làm vậy!”

Cả hai người cùng đứng nhìn nhau, thành phố đã thực sự bùng nổ cho cáisự nhét thêm này. Không phải vì căng thẳng và mỏi mệt, chỉ là thời gianchờ đợi đã quá lâu.

Dương Nguyễn nắm lấy tay cô, anh dẫn cô đi qua lòng đường, xe cộ đềukhông thể đâm xuyên qua họ. Trong thành phố này, bất kỳ ai cũng sẽ tựcoi mình là sinh vật nhỏ bé, vô hình. Nhưng nếu có ai đó bên cạnh, họ sẽ chẳng quan hoài điều gì khác nữa.

Thật bất ngờ là Dương Nguyễn lại dẫn cô về nhà anh, nơi mà cô vẫn thường tự tưởng tượng. Cô đã từng nghĩ đến chiếc ghế mà anh ngồi, chiếc giường mà anh nằm, chúng nhất định sẽ có màu xám. Nhưng không, chúng đều bìnhthường như cuộc sống vốn dĩ. Dương Nguyễn sống trong một căn hộ cao cấp, Vũ không biết anh lại giàu có đến như vậy. Tất cả đồ đạc trong nhà đềurất đắt giá, chỉ có duy nhất người đàn ông này là không!

Vũ luôn cảm thấy Dương Nguyễn là một gã trai thầm lặng, ngoài vẻ cô độcthu hút ra thì không có điều gì khác. Phải, anh ta có thể được rất nhiều người con gái thích thú, nhưng với những người khác thì không. Sẽ không có ai chịu ở bên một kẻ suốt ngày chỉ im lìm như một loài động vật nguy hiểm cả. Như thế là quá tẻ nhạt, hoặc có thể là quá mạo hiểm!

“Em có vẻ không thích nơi này.” Dương Nguyễn châm một điếu thuốc, anh nhếch môi nói.

Vũ nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cảm, chỉ có đôi mắt đen là sáng rỡ. “Không phải, nhưng em không ấn tượng.”

“Em luôn cần tìm một thứ khiến bản thân phải rung động hay sao?” Nói đến đây, Dương Nguyễn bỗng nhiên nhìn vào chiếc máy ảnh đeo trên cổ của Vũ.

“Ừm, có lẽ vậy.”

Dương Nguyễn thở ra một làn khói, anh tựa người ra sau, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Trên khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ mâu thuẫn phức tạp. Dường như anhkhông quan tâm đến điều gì cả, mà dường như cũng rất lo sợ điều gì đó.Anh nói: “Nếu giờ tôi nói em hãy làm tình với tôi, thì em có ấn tượngkhông?”

Vũ im lặng, trong lòng cô không phải chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.Cô rất bản năng và hoang dã. Cô yêu sự tự do, không toan tính. Cô muốnđược anh vuốt ve cơ thể bằng những ngón tay lạnh, đánh tan nỗi cô độcdày đặc trong tâm hồn. Cô muốn được anh ôm lấy, giúp cô bớt hoang mang.Đây là điều mà cô đã từng nghĩ, với người đàn ông của đời mình, cô nhấtđịnh sẽ cho đi tất cả.

Nhưng cô không biết, Dương Nguyễn có phải là người đàn ông của đời côhay không. Phải, chúng ta sẽ không bao giờ xác định được điều đó.

Thế rồi Vũ từ tốn trả lời: “Vâng, em sẽ rất rung động. Chỉ là, anh không sợ phải đón nhận thêm một sự cô đơn nữa hay sao?”

“Nghe này Vũ, em có bao giờ bị cảm giác tuyệt vọng xâm lấn hay chưa? Nếu rồi thì em chắc biết, tôi đã là kẻ trắng tay. Không tình yêu, không lối thoát, tất cả chỉ là sợ hãi. Một ngày nào đó tôi chết đi, tôi chắc sẽchẳng có ai nhớ gì về mình. Vậy nên người sợ hãi lúc này phải là em, vìnếu mọi chuyện xảy ra thì em sẽ phải nhớ đến tôi. Tận đến kiếp sau cũngkhông quên được!”

“Anh coi tình yêu là như thế phải không? Là phải bản năng, tự do và chìm ngập vì nhau. Phải không Nguyễn?”

“Phải. Tôi nghĩ nếu chúng ta yêu nhau, thì chúng ta sẽ đau khổ. Có đau khổ mới nhớ về nhau mãi mãi!”

Vũ chỉ cần vậy, chỉ cần anh cũng như cô, cũng nghĩ tình yêu chính là sợi dây gai đẹp mà tàn nhẫn.

Rồi cô tiến về phía anh, cúi xuống nhìn vào mắt anh. Người đàn ông nàychưa bao giờ nói sẽ ôm lấy nỗi cô đơn của cô như cô đã hy vọng. Nhưnganh khiến cô hiểu rằng, sẽ chẳng có ai làm như vậy cả, chúng ta phải tựthoát ra chính sự tuyệt vọng của bản thân.

Đặt môi mình lên môi anh, hít lấy chút khói thuốc còn vương lại, Vũ cảmnhận được sự ram ráp trên đôi môi trần ấy. Anh ấy hẳn là rất cuồngnhiệt, hoặc chỉ là một con thú hoang điên cuồng trong nhục cảm vì muốnthoát khỏi gông cùm.

Hôm ấy, cả hai đều ôm chặt lấy nhau như muốn hòa tan làm một. Cô thở dồn dập, liên tục cắn lên vai anh. Trên đầu lưỡi có vị tanh ngọt ngào, nókhiến cô gần như tan chảy. Có rất nhiều điều cô muốn nói với anh, nhưngcô nghĩ anh ấy sẽ tự hiểu được. Khi anh ấy cùng với cô, anh ấy sẽ tựnghe được tiếng nói của linh hồn. Da thịt của anh lạnh lẽo, nhưng mồ hôi lại vô cùng ấm nóng. Mái tóc của anh cọ lên ngực cô, cô ngửa đầu uốngcạn những dư vị của trầm luân. Anh thì thầm bên tai cô, cô không muốnnghe rõ. Các ngón tay mải miết đan cài vào nhau, siết chặt.

Bên ngoài không rõ là ngày hay đêm, chỉ biết rằng họ làm tình rất lâu.Cứ như hai con thú điên cuồng bị nhục cảm hút cạn sức lực. Thời gian đãtrôi qua, tựa như hàng ngàn thế kỷ vụt đi như một mũi tên xé gió. Vũ cảm nhận được người đàn ông này có thể khiến cô ham muốn, có thể khiến côquên đi mọi thứ đang tàn lụi từng ngày. Nhưng cô cũng biết, cách để anhđập tan mọi sự sợ hãi trong lòng cô chỉ có thế này. Con người của anhquá lạnh lẽo, nếu chỉ một chiếc ôm thì không thể khiến cô cảm thấy anlành. Và cả cô cũng thế, cô cũng không thể khiến anh thoát khỏi nhữnghoang mang đó.

Giống như anh đã nói, nếu như hai người yêu nhau, thì chắc chắn họ sẽ đau khổ.

## 20. Chương 20: Em Lại Đi Đây

Lúc Vũ tỉnh lại thì thấy cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối, không gianim lìm như đáy biển cả. Vũ thấy người mình dớp dính và mỏi mệt, cô biếtđây chính là dư âm của cuộc hoan lạc vừa rồi. Dương Nguyễn nằm bên cạnh, hơi thở nhè nhẹ cho thấy rằng anh đang say ngủ. Trong bóng tối như thếnày, bạn không thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Những bạn vẫn bất chấp tất cả để nhìn cho được một thứ duy nhất mà bản thân đang khao khát.

Vũ ngồi dậy, cô mặc quần áo thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Sau đó bướcra ngoài ban công. Căn hộ của Dương Nguyễn nằm ở một vị trí khá tốt, cóthể ngắm nhìn được gần như cả thành phố rực rỡ này. Lúc bước ra ngoài,Vũ cảm thấy như mình được giải thoát. Âm thanh, ánh sáng, không khí…tấtcả đều ùa vào cô. Vũ ngẩng đầu, bất chấp cái lạnh mà đón nhận chúng.Chưa bao giờ cô thấy tâm hồn mình dễ chịu như thế.

Vũ để ý trên thành ban công có để một chiếc gạt tàn, trong gạt tàn đầy ụ đầu lọc và tàn thuốc. Cô đoán là Dương Nguyễn cũng hay mất ngủ. Tần sốmất ngủ có thể còn hơn cô. Bởi vì Vũ biết, đối với đàn ông thì thuốc lácó đôi lúc còn quyến rũ hơn cả cà phê. Vũ rất thích nhìn Dương Nguyễnhút thuốc trong bóng tối, dường như anh ấy chính là chủ nhân của thếgiới đó vậy. Tàn đỏ là ánh sao kì dị và ma quái, hơi thuốc lá từ đầu lọc tỏa ra gây cảm giác ngột thở. Như con người của anh, luôn luôn có mộtsức hút nào đó khiến cô cứ thổn thức mãi. Như cảm giác lúc gặp anh ở bến xe bus, Vũ rất muốn đi theo anh. Hương vị từ con người anh tỏa ra, từtận sâu thẳm trái tim anh, cô có thể cảm giác được. Chỉ là không biếtphải dùng ngôn từ như thế nào để thể hiện. Cô giống như một kẻ bị trúngbùa, cứ mù quáng và đắm chìm như vậy. Sẵn sàng, tình nguyện gửi trao cho anh tất cả.

Ba giờ sáng, cả thành phố như say ngủ trong sự hoa lệ của chính mình. Vũ đứng trên lầu cao, đưa tay chạm vào thành ban công, muốn chạm vào luôncả những mẩu thuốc trong gạt tàn nữa, nhưng cô sợ bản thân sẽ say mêchúng. Bầu trời bao la và cô quạnh, gió đêm mang hơi thở của băng đákhiến con người ta phải rùng mình. Có rất nhiều đêm, nằm trong chăn Vũvẫn cảm nhận được cái lạnh này. Đó là cái lạnh xuất phát từ trong tim.

Vũ bước vào trong nhà, cô ngồi xuống thềm đất lạnh, ngay cạnh giường của Dương Nguyễn. Rồi cô ngả đầu lên tấm đệm, ngắm nhìn khuôn mặt anh trong bóng tối. Cô chỉ có thể dùng giác quan thứ sáu của mình để cảm nhận.Anh là con người của bóng tối, chỉ có những lúc như thế này cô mới cảmthấy anh là người đặc biệt.

Lúc ấy, Dương Nguyễn như bị đánh thức, anh nghe thấy được tiếng gọi củaai đó ngay cả trong giấc mơ. Từ từ mở mắt, anh thấy trong không gian imlắng của bóng tối, chỉ có người con gái đang ngồi bệt dưới sàn và gụcđầu ngay trước mặt anh. Hóa ra là linh hồn cô đã gọi anh. Hơi thở của Vũ chạm vào da thịt anh, hơi ấm ngắn ngủi lụi tàn để lại sự lạnh lẽo. Chodù không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được dung mạo vàhình dáng của cô. Mái tóc rất ngắn, khuôn mặt hơi gầy, lông mày tỉa rấtmảnh, làn môi mềm mại…Anh còn biết, cô chỉ thích dùng son dưỡng. Loạison luôn chú trọng mùi hương hơn là màu sắc. Cô không thuộc dạng ngườinhỏ nhắn, nhưng lại mang trái tim khá nhút nhát. Khi ở trong lòng DươngNguyễn, anh có thể cảm nhận được rằng cô đang run lên. Anh không hiểutại sao, nhưng anh nghĩ rằng cô ấy sợ hãi.

Vũ biết Dương Nguyễn đã tỉnh dậy, vì hơi thở của anh đã khác.

Cô nói: “Khi ở cạnh anh, em cứ tưởng tượng mình chính là cô gái trong bài hát Video Games (\*).”

Dương Nguyễn vươn tay ra, những ngón tay của anh luồn vào mái tóc ngắncủa cô. Vò nhẹ. Rồi anh kéo cô lại, áp môi mình lên môi cô. Cả hai người hôn rất cuồng nhiệt, đến nỗi mà Vũ có cảm giác môi mình bị anh cắn nát. Cô ngạt thở, nhưng lại không muốn tách ra. Anh càng ngày càng kéo cômạnh, gần như là lôi cô lên giường. Vũ nằm lên người anh, cách anh mộtlớp chăn mỏng màu trắng. Anh như một con thú hoang tràn đầy dục tính,sẵn sàng nuốt trọn cô bất kỳ lúc nào.

Cứ như thế, cả hai người dày vò nhau, nhưng lại không làm tình. Họ chỉhôn nhau trong bóng tối, đưa qua đưa lại. Cho dù có ham muốn cũng khôngđể đối phương được thỏa mãn.

Rồi anh nói trong hơi thở: “Còn tôi thì nghĩ mình là một màu trắng. Trắng đến tuyệt vọng.”

Cô nhìn anh. Hơi thở rất nhẹ, nhưng đó là do kìm nén. Chiếc hôn vừa rồicủa anh như muốn giết chết cô. Tuy nhiên, nếu như thế thì cô cũng sẽkhông trách anh đâu. Đó là những gì cô muốn. Sống hết mình cho thứ bảnthân theo đuổi, kể cả đó là tình yêu. Đây chính là tự do và hoang dã.

“Đừng lo lắng gì cả. Hãy nói cho em biết tất cả những điều mà anh sợ hãi đi.” Vũ đặt tay lên má anh, khẽ khàng vuốt ve. Anh bắt lấy cổ tay cô,nhìn chăm chăm vào bóng tối hay là nhìn cô thì cũng không ai rõ. Chỉbiết rằng anh im lặng rất lâu, tựa như sẽ không bao giờ trả lời. Cho đến khi Vũ định rời khỏi người anh thì anh mới nói: “Tôi sợ…chính bản thânmình!”

Vũ kinh ngạc nhìn anh, bỗng dưng dưới lồng ngực trào lên một cơn đau. Cô hiểu được tại sao, nhưng lại không thể diễn tả bằng lời. Đây chính làlý do mà anh thấy buồn chán và tuyệt vọng? Chính bản thân anh đang tựdìm mình, chính bản thân anh đã giết chết nhựa sống trong anh. Vũ tựnhủ. Người đàn ông này đang đứng trước một vực thẳm – tận cùng của sựtuyệt vọng. Nếu cô cố gắng đến gần anh, không chừng sẽ vô tình mà khiếnanh ngã xuống. Cô chợt hiểu rằng, sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh không phải là điểm sáng gì hết. Đó chỉ là thêm một gánh nặng, một gánhnợ. Nhưng cô không hiểu lý do tại sao lại vậy, cô đã cho anh ham muốn.Và anh cũng vậy đấy thôi. Tại sao đến cuối cùng vẫn là đau thương?

“Không thể là em sao Nguyễn? Người đó nhất định không phải là em sao?”Vũ hỏi anh. Tuy nhiên, giọng cô rất bình thản, thậm chí còn có chút giễu cợt.

“Cả cuộc đời này sẽ không có ai cả!” Anh lạnh lùng trả lời.

“Tại sao?”

“Tôi đã nói với em rồi đó Vũ, tôi là kẻ trắng tay. Cả tình yêu cũng không. Tôi không thể yêu ai được nữa.”

Vũ ngồi dậy, từ khóe mắt có một giọt nước rơi xuống. Cô đã khóc rất dễdàng, nhưng lại cố gắng kìm nén. Con người không phải lúc nào muốn khóclà khóc ngay được, có những lúc bạn như người bị ức chế, không thể giảitỏa nỗi buồn ra khỏi cơ thể. Nhưng lúc này, những lời của Dương Nguyễnkhiến Vũ cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô không nghĩ bản thân đã tin tưởng anh tới vậy. Cô cũng không nghĩ bản thân đã yêu anh!

“Nhưng Nguyễn, em thực sự cần anh. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội,được không? Em biết anh cũng sẽ nhớ em. Anh không thể rời xa em được!”

Dương Nguyễn lau nước mắt trên má của cô, đồng thời dướn người lên hôncô rất nhẹ nhàng. Rồi anh thì thầm bên vành tai cô: “Như thế là tự dàyvò nhau. Em có biết không?”

Hơi nóng phả ra khiến cô phải rụt người lại, cô muốn tránh xa anh, ngaylúc này. Càng xa càng tốt. Cô ước có thể quên đi anh, người đàn ông từtâm tưởng cho đến ngoài đời thực. Cô muốn xóa anh ra khỏi cuộc đời cô.

“Dương Nguyễn, em rất muốn giết chết anh. Hãy tin em đi!”

“Tôi tin em. Nhưng tôi không có cách nào chết ngay lúc này được. Tôi còn phải rời xa em, chúng ta còn phải quên đi nhau. Tới lúc đó hãy giếttôi, như một kẻ xa lạ.”

…

Đứng trước những khoảnh khắc quan trọng, Vũ ngẩn người đến quên bấm máy. Cô đã để lỡ rất nhiều điều, rất nhiều màu sắc mà đáng ra cần phải lưulại. Máy ảnh vẫn được cô giữ lấy, nhưng lại không hề bấm chụp. Thời gian cứ thế trôi qua, vùn vụt như một mũi tên bạc. Nó có thể cướp đi sinhmệnh của tất cả mọi người.

Vũ vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, khi cô rời khỏi nhà Dương Nguyễn, phát hiệnra trên người có quá nhiều vết tích của anh để lại. Chúng ở trên cô thểcô, như những vết thương lở loét khiến cô phải đau đớn. Tại sao anh lạikhiến cô trở nên như thế? Và tại sao cô lại để chính mình trở nên nhưvậy? Cô đã tắm rất lâu, cũng rất kỹ. Cho đến khi da nhăn lại, đỏ ửng lên vì chà mạnh mới thôi. Cô không ghét anh, cũng không ghê tởm anh. Cô chỉ muốn xóa anh đi, cô chỉ muốn dấu ấn mà anh đã đóng lên biến mất.

Người mẫu ảnh và những người xung quanh đều nhìn Vũ bằng con mắt tò mò,bực dọc và thông cảm. Họ đã chờ đợi rất lâu, chỉ mong cô bấm máy, nhưngcô lại chỉ đứng như thế. Tựa như một người mất đi hoàn toàn ý thức,không để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

“Cô không sao chứ?” Một đồng nghiệp lay vai cô hỏi với vẻ lo lắng.

Vũ giật mình nhìn họ, cuối cùng là mỉm cười. Cô lắc đầu, không nói rõ là có hay không. Sau đó đưa máy lên chụp. Chỉ duy nhất một lần. Sau đóquay gót ra về. Đó là khoảnh khắc duy nhất mà cô nhìn thấy được, là điểm sáng duy nhất. Vũ biết, trong tấm ảnh mà mình sắp đưa cho họ sẽ khôngcó gì cả. Chỉ có một sắc trắng mênh mang, tuyệt vọng. Trên tấm màn đó,họ có thể đề bất kỳ ngôn từ gì. Nhưng tuyệt đối, sẽ không bao giờ nổibật hơn màu trắng bên dưới của cô. Không có ai đặt được dấu ấn lên trênđó, dù có cố gắng hay phải trả bất cứ giá nào.

Tất cả mọi người đều không thể. Phải, không thể.

Vũ đi tới trước căn hộ của Dương Nguyễn, hoàn toàn có ý thức. Cô biếtbản thân phải làm gì. Cô chỉ đứng ở đó, khoảng một tiếng đồng hồ. Đằngsau cánh cửa kia có anh không? Chắc là không. Người đàn ông ấy cô khôngbao giờ đoán được anh đang ở đâu. Ngay cả trong trái tim mình cô cũngkhông rõ hành tung của anh. Rằng cô đã thực sự yêu anh hay chưa, rằng đã thực sự say đắm anh hay là không. Có rất nhiều thứ khiến chúng ta tưởng nhầm thành tình yêu. Như là một sự ham muốn độc chiếm – sở hữu. Vì anhquá mãnh liệt và thu hút, nên cô sợ bản thân muốn giữ anh lại cho riêngmình. Cô là một người ích kỷ, nói quá lên có thể coi là độc tài. Hayhoặc, bạn coi đó là một sự cố chấp mù quáng cũng được.

Đứng rất lâu trước cửa nhà anh, ánh sáng mờ đục từ bóng đèn bên trênchiếu xuống cơ thể Vũ. Thời gian cứ trôi đi như một dòng chảy khôngngừng, cô chợt nhận ra sẽ chẳng có ai đón chờ mình hết. Những ý nghĩ vàhy vọng trước đó, rằng ở đâu đó luôn có người đợi cô đã thực sự bị đậpnát. Chính người đó, chính anh, đã đè nát mộng tưởng của cô. DươngNguyễn đã nói anh không thể cho cô thứ gì cả. Hứa nguyện không, tình yêu lại càng không. Anh chỉ là một màu trắng tuyệt vọng, một sinh vật củamàn đêm thăm thẳm. Nếu cả hai yêu nhau, nhất định sẽ đau khổ.

Vũ cúi đầu xuống, nở một nụ cười buồn, cô tự nhủ rằng: Em phải đi thôi,rời xa khỏi anh và thành phố này. Đến một nơi khác. Xa xôi và lạnh lẽohơn nơi đây. Rồi em sẽ tốt thôi! Đây là điều anh muốn nói từ biệt phảikhông?

Rồi cô quay gót ra về, trong thang máy, cô muốn mình tan biến đi. Bảngđiện tử chuyển số liên tục. Cô nghĩ, hoặc là nó đừng bao giờ dừng lại,hoặc là hãy đưa cô xuống địa ngục. Cùng với anh.

Khổ đau đến tột cùng chỉ có như thế này thôi.

Phải vậy không?

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

## 21. Chương 21: Không Thể Quên

Hai giờ sáng, Vũ gặp Tuấn ở trên mạng. Cô kể cho anh tất cả mọi chuyện,không hề giấu giếm bất kỳ điều gì. Bởi anh là người quen xa lạ. Cô cóthể tâm sự với anh mà không sợ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ra sao,thương hại hay là trách móc. Tách cà phê bên cạnh đã nguội ngắt, chắchẳn sẽ rất chán. Nhưng Vũ biết, đêm còn rất dài.

“Anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô?” Tuấn hỏi.

“Phải. Là người đầu tiên.”

“Cô có nghĩ mình là người bồng bột và không biết suy nghĩ?”

“Tôi luôn là kẻ như thế mà. Tuy nhiên, tôi chỉ làm theo những gì mình muốn. Hoang dại và tự do.”

Tuấn im lặng rất lâu, cơ hồ không muốn nói chuyện nữa. Sau đó anh taout, không hề nói một lời từ biệt. Vũ ngồi một mình trong đêm tối, côkhông ngờ rằng thứ bản thân được nhận sẽ là những điều này. Phải chăngcô đã làm sai điều gì đó, khiến cho tất cả mọi người đều tức giận? Vũkhông có đủ sức lực để nghĩ về vấn đề này, vì cô đã quá mệt mỏi trongnhiều ngày qua. Dương Nguyễn – anh đúng là người đàn ông đầu tiên củacuộc đời cô. Nhưng cô không hề hối hận! Nếu thời gian có quay trở lại,chắc chắn cô vẫn sẽ bị anh thu hút và vẫn muốn cùng anh như vậy. Trongđêm, nụ hôn của anh mang vị của lửa, bỏng rát và bén ngọt. Tất cả nhữngnơi môi anh chạm vào đều thiêu đốt từng tất da thịt của cô, tạo lên đómột vết thương mà cả đời không bao giờ quên được. Bao giờ cũng thế,chúng ta luôn luôn ấn tượng về thuở ban đầu. Đấy là cảm xúc thật, là một thứ không có bất kỳ toan tính gì. Thuần nhất và thanh khiết.

Vũ nhìn cửa sổ chat vẫn đang mở, những câu chữ của cô và những dòng củaTuấn. Chúng đều cách nhau một đoạn. Có lẽ là vậy, dù có thế nào thìnhững người xa lạ vẫn sẽ không bao giờ đến gần được với nhau. Họ mãi mãi vẫn chỉ là người đứng ngoài thế giới của bạn, nhìn bạn. Có đau đớn vìbạn thì cũng chỉ biết thở dài bất lực thôi.

Vũ đặt tay lên bàn phím, gõ nhẹ: “Tuấn này, có lẽ chúng ta sẽ không thểgặp được nhau đâu. Bởi chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ không hơn khôngkém. Anh cũng biết đây không phải là duyên phận mà, nếu như có duyên,thì một ngày nào đó tôi nhất định sẽ thấy anh. Vậy nên…tạm biệt!”

Liệu có phải tất cả những mối quan hệ ảo đều kết thúc một cách lãng xẹtnhư vậy? Anh và cô – mối quan hệ qua một chiếc màn hình vi tính. Bởikhông bao giờ chạm được vào nhau nên mới không thể thấu hiểu tâm hồnnhau. Cái gì cũng thế, dù có đẹp đẽ thú vị đến đâu thì tới một lúc nàođó cũng sẽ trở nên nhàm chán. Khi hai người cảm thấy không còn gì để gõcho nhau đọc được nữa, thì cũng là lúc mối quan hệ này kết thúc.

Vũ nghĩ với thành phố này cũng thế, cô không thể tìm được một chút thivị nào từ nó được nữa. Cái đẹp đến một lúc nào đó cũng trở nên thânthuộc, là do bị mắt của chúng ta bào mòn hết sự mới lạ. Cho nên nơi đâychỉ còn thấy lạnh lẽo mà thôi.

Linh từng nói: “Tớ đã ở đây rất lâu rất lâu rồi. Từ lúc sinh ra thìphải. Tớ vẫn muốn thoát khỏi nó, nhưng lại không thể được. Cũng như cậuthôi Vũ, cậu không bao giờ buông tay được Cẩm Phả của cậu. Tớ chỉ muốncậu hiểu rằng, cả tớ và cậu đều là những con người lang bạt. Nhưng trong máy ảnh bao giờ cũng sẽ lưu một vài tấm ảnh yêu thích. Và thành phố này là một trong những thứ đó.”

Đúng thế, thuở ban đầu luôn luôn khó phai.

Vũ co một chân lên ghế, nghiêng đầu tựa vào đầu gối. Cô nhìn chiếc ba lô của mình, từng nghĩ phải sống ở một thành phố hiện đại như thế này,phải thay đổi tất cả. Nhưng Dương Nguyễn đã khiến cô không thể chạythoát khỏi nỗi cô đơn này. Cô lại phải đi thôi, phải rời khỏi nơi đây.Nhất định là như thế.

…

Sáng hôm sau, Vũ chấm dứt hợp đồng thuê nhà với bà chủ nhà. Nghe chừngbà ta rất ngạc nhiên vì sự ra đi đột ngột này của Vũ, nhưng cũng khôngcó ý giữ lại. Trong thời gian qua, Vũ không nghĩ bản thân gắn bó với căn phòng này. Nó chỉ khiến cô muốn đi xa vì sự hoang vắng của nó. Có lẽcũng là do vẻ mặt không mấy lưu luyến của cô nên chủ nhà mới không muốngiữ cô lại.

Vũ gọi điện cho Linh, nhưng cô ấy không nghe máy. Vũ gửi một tin nhắntạm biệt tới người bạn của mình, nói rằng không cần phải hồi âm lại.Hoặc nếu có hồi âm thì cũng đừng hỏi tại sao, bởi cô không muốn nhắcđến. Vả lại, Vũ chắc rằng Linh cũng đã biết được lý do.

Nhìn sang căn nhà bên cạnh, Vũ phân vân không biết có nên gửi lại mộtlời chào cho Liêm hay không. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh, cólẽ anh ta đang làm ăn ở đâu đó. Nhớ lại vết sẹo trên sống mũi của Liêm,Vũ có cảm giác như công việc của Liêm không hề đơn giản. Mà, anh ta cũng rất phức tạp. Luôn lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Dường như anh ta đang muốn gạt tất cả sang bên lề, không cho phép ai bước vào thế giới của mìnhvậy.

Vũ nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định ghi lại số điện thoại của mình và đút qua khe cửa nhà Liêm. Biết đâu một lúc nào đó, người đàn ông ấy sẽ gọiđiện cho cô. Anh ta hỏi cô đang ở đâu, cô sẽ trả lời ở cách anh rất xa.Sau đó cô sẽ nói lời từ biệt, và anh cũng thế.

Đám trẻ con ở trong xóm từ đâu đó chạy ùa ra, một số đứa còn va vàongười Vũ. Vũ quay người nhìn chúng, những bước chân thoăn thoắt càngngày càng cách xa cô và cuối cùng là không nhìn thấy được nữa. Cô mỉmcười, xốc lại ba lô và đi tiếp. Cô chợt thấy nhớ nhà, nhưng lại khôngmuốn quay về. Muốn gọi điện ẹ và em trai, hỏi mẹ dạo này có còn mất ngủ nữa hay không. Chắc chắn mẹ sẽ nói mẹ không bị mất ngủ, nhưng do ăn không ngon nên người càng ngày càng gầy đi. Còn em trai, cô sẽ hỏi nódạo này học tập thế nào. Nó sẽ nói cô bị điên, không dưng sao lại quantâm đến nó. Vũ mỉm cười, nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn là không thể gọi được. Cô rất muốn, nhưng lại sợ bản thân không kìm đượcsẽ khóc. Bản thân cô rất dễ bị rung động, rơi nước mắt cũng dễ. Thànhthử cô luôn là dạng người khép kín, như sự ai đó chạm vào nơi sâu thẳmnhất trong lòng mình.

Đột nhiên lúc ấy chuông điện thoại reo, Vũ biết là ai đang gọi. Linhluôn luôn là một cô gái biết quan tâm đến người khác, cô ấy sẽ không bao giờ chịu đựng được chuyện có ai đó rời xa khỏi sự quan tâm của cô.

Vũ đưa điện thoại lên tai, nói yếu ớt: “Tớ đây.”

Tuy nhiên, Linh không hề đả động gì đến chuyện Vũ sẽ rời đi, cô ấy chỉvừa cười vừa nói: “Vũ này, bộ phim mà cậu viết kịch bản ấy…Tớ nghĩ tớ sẽ in ra đĩa và gửi qua bưu điện cho cậu.”

“Cậu muốn địa chỉ của tớ à?” Vũ hỏi. “ Thực ra thì tớ sẽ trở về thôi.Khi nào tâm hồn tớ trở lại tĩnh lặng như ngày nào thì tớ sẽ trở về. Vàtất nhiên, tớ sẽ không quên cậu đâu Linh ạ!”

“Tớ biết, nhưng cậu…Vũ này, tớ xin lỗi về chuyện của Dương Nguyễn.”

“Tại sao thế?”

“Bởi vì…trước đó…Cậu cũng hiểu phải không Vũ? Cậu biết trước đó chúng tớ cũng có mối quan hệ với nhau.”

Vũ mỉm cười, trên khuôn mặt không biểu lộ chút sắc thái nào. Tuy nhiên,trong lòng cô rất trống rỗng. Cô cảm thấy lạnh lẽo và hoang mang. Tất cả mọi chuyện đương nhiên là cô chưa biết. Vì Dương Nguyễn chưa từng nóicho cô bất cứ điều gì cả. Anh mãi mãi là một dấu hỏi chấm trong lòng cô, là một chiếc rương kho báu bị khóa kín. Cả cuộc đời này, cho dù Vũ cólàm bất cứ điều gì thì cũng không thể hiểu anh được.

Cô nói: “Chúng ta không ai có lỗi cả. Chỉ là đi sai con đường mà thôi.”

Linh hơi im lặng, rồi cô đáp: “Phải, cho nên tớ hiểu cậu cần phải bắtđầu lại. Cậu vẫn còn trẻ Vũ ạ, chúng ta đều còn trẻ. Chúng ta vẫn còn cơ hội!”

“Tại sao cậu không nghĩ tớ đang chạy trốn khỏi anh ấy?”

“Tớ cũng nghĩ vậy mà, nhưng một phần thôi. Bởi vì cậu rất cố chấp. Mộtlúc nào đó cậu sẽ nhận ra bản thân không thể quên được quá khứ. Vậy nêncậu cần phải đi, đi được bao xa không biết, chỉ cần cách xa hiện tại đãtừng là được rồi.”

Bầu trời tháng chín xanh cao vời vợi, nắng nóng bắt đầu chiếu xuống, mây trắng chói chang theo ánh mặt trời. Bên lề đường có vài đứa trẻ trượtpatin ngang qua, xe cộ dưới lòng đường sẽ không vì thế mà giảm tốc độ.Vũ đứng trong cái nắng ấy, lắng nghe cô bạn của mình nói về mục đíchchuyến đi tiếp theo của bản thân. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân cần phải đi, chứ không hề nghĩ bất kỳ điều gì nữa cả.

Vũ cần đến một nơi khác, tìm kiếm những điều mới lạ. Hay hoặc, tìm một ý tưởng mới cho câu chuyện của mình cũng được.

Bến xe không đông người lắm, Vũ đã mua vé sẵn, cô định vào một tỉnh ởduyên hải miền trung. Đến đó ngắm đồi cát trắng, tắm nắng và gió cho dasạm đen. Rồi làm gì nữa thì cô cũng không biết. Vũ định cứ thế đi, dọcmiền đất nước này, đến những nơi có thể coi là nhà mà không phải nhà. Ởnơi ấy không có ai quen thân, chỉ có một mình cô thôi.

Nỗi cô đơn sẽ nằm trong ba lô, nhắc cho Vũ nhớ rằng cô từng có một người đàn ông trong cuộc đời. Chắc hẳn cô sẽ rất nhớ anh, nhớ những ngón taylạnh của anh, nhớ chiếc hôn của anh và nhớ cả sự cuồng nhiệt của anhnữa. Cô không thể quên anh đâu, cô biết chắc là như vậy. Đến một lúc nào đó, khi cô mỏi mệt thì cô sẽ quay về. Có thể là Vũ sẽ tiếp tục cố chấp, tìm lại anh và hỏi rốt cuộc thì thế giới này có những gì mà khiến chúng ta không bao giờ đến được với nhau? Khoảng cách vận mệnh, hay là bởitrong lòng đã có một ai khác? Cho dù anh có trả lời như thế nào, thì côcũng sẽ hôn anh thật sâu.

Phải, thật sâu!

Vũ lên một chiếc xe giường nằm, để hành lý lên trên giá để đồ và chọnchỗ ình. Cô nghĩ mình không nên ngồi ở cuối, cũng không nên ngồi ởđầu. Vì ở cuối rất có thể họ sẽ để hàng hóa, còn ngồi đầu thì sẽ có cảmgiác không an giấc. Vậy nên Vũ ngồi ở khoảng giữa xe. Cô chọn chỗ cạnhcửa sổ, nhưng lại buông rèm và kéo chăn qua đầu. Điều hòa khiến cô cảmthấy lạnh. Cô cắm tai phone, bật một bài hát của Lê Cát Trọng Lý, nhưngnghĩ sao lại chuyển qua tạo một playlist các bài hát mà mình yêu thích.

Hành khách đã ổn định, xe bắt đầu lăn bánh. Vũ chợt nhớ tới còn mộtngười nữa mà mình chưa nỏi lời tạm biệt, nhưng nghĩ lại thì cũng khôngcần thiết. Có lẽ anh ta đã quên cô rồi cũng nên. Công việc Vũ sẽ làm qua mạng, cô nghĩ mình vẫn sẽ gửi bài cho anh mỗi ngày, hy vọng là anhkhông cắt đứt cô ra khỏi cuộc đời bằng việc sa thải cô.

Khi xe chuẩn bị rời bến, Vũ nhắm mắt lại. Cô sẽ không thể ngủ được lúcnày, chỉ là muốn bản thân yên ổn một chú. Cô sắp rời xa khỏi nơi đây,một thành phố thực sự rất đẹp và đầy thu hút. Và tất nhiên, anh ấy sẽkhông bao giờ biết được rằng, cô đã lưu lại rất nhiều khoảnh khắc ởtrong thành phố này vào chiếc máy ảnh của riêng mình.

Có cả anh nữa. Là "điều" mà cô sẽ không bao giờ quên!

## 22. Chương 22: Gặp Gỡ Hay Ràng Buộc?

Xe đột nhiên phanh gấp, tất cả hành khách trên xe đều nhốn nháo ngồi dậyxem có chuyện gì. Vũ không để ý mấy, cô vẫn trùm chăn qua đầu, cắm taiphone và nghe những lời ca dịu dàng mà ám ảnh của Lana Del Ray.

“Cause you and I, we were born to die.”

Thế rồi khoảng một phút sau, chăn bị ai đó lật lên, Vũ mở bừng mắt nhìnngười đàn ông nửa ngồi nửa quỳ ngay trước mặt mình. Vài ngày không gặp,trông anh có vẻ già đi cả vài tuổi, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng,dưới cằm lún phún râu. Có lẽ vài đêm nay, chiếc gạt tàn trên ban công đã không còn chỗ chứa thuốc nữa. Vũ nghĩ thầm. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vàoDương Nguyễn. Cả xe im lặng, họ nhìn cả hai bằng một đôi mắt nửa tò mòvà nửa giận dữ. Ai cũng vậy, khi bị gián đoạn điều gì đó mà bản thânđang say mê thì đều khó chịu.

Tài xế quay lại nói lớn: “Có đi không đây? Không đi thì xuống.”

Phụ xe đang định nhắc nhở tiếp thì Dương Nguyễn đã ngồi dậy, anh vươntay lấy chiếc ba lô của Vũ (không hiểu sao anh lại biết nó là của cô).Sau đó kéo tay cô chạy ra ngoài.

Tiếng ồn ào của bến xe vang vọng bên tai, hòa lẫn với tiếng nhạc mà Vũđang nghe. Lần đầu tiên Vũ thấy sự xáo trộn này thật tuyệt vời. Chúngkhông hề tách rời nhau, mà có cảm giác như hài hòa làm một. Rằng chúngsinh ra là để dành cho nhau. Phải, dù có tồi tệ đến đâu thì chúng sinhra là để dành cho nhau.

Cô chạy theo anh, để nắng đuổi và chiếu lên da thịt. Có cảm giác như tất cả mọi thứ đều không phải là hiện thực, nó giống với cảnh tượng trongphim truyện nhiều hơn. Và ngay lúc này, Vũ nghĩ ngay đến cái chết. Thứgì đó quá đẹp thì rất dễ lụi tàn. Biết đâu một lúc nào đó, cô sẽ phảichết đi trong chính sự hạnh phúc của mình.

Bước chân của Dương Nguyễn sải rất rộng, Vũ phải chạy theo anh thì mớibắt kịp nhịp độ. Cuối cùng cô đành tháo tai phone, cất vội vào túi quầnbò rồi nói: “Chậm thôi Nguyễn!”

Dương Nguyễn dường như không để ý gì đến lời cô nói, anh ta giống nhưđang nổi cơn thịnh nộ, chỉ làm theo cảm tính của mình. Một bên vai anhkhoác ba lô, tay kia nắm chặt lấy cổ tay của cô. Chân bước rộng, đầungẩng cao và mắt luôn nhìn thẳng. Đây là bộ dáng của Nguyễn, luôn luônngang tàn và cô độc như vậy. Vũ thấy giữa Liêm và Nguyễn có một điểmchung kỳ lạ ấy là không muốn ai bước vào thế giới của riêng mình. Chắchẳn họ đã phải trải qua một điều gì đó rất đau đớn nên mới khép lòng lại như thế. Vũ đoán đó là cơn đau của tình ái.

Dương Nguyễn đang cố gắng vì một điều gì đấy, anh ấy đang cố gắng tiếnđến cái đích của mình bằng mọi giá. Những con người mà họ lướt qua cứthế tan biến đi, không bao giờ xuất hiện lại.

Dương Nguyễn lại đưa cô về căn hộ của anh. Cả hai người trần truồng ômnhau trên giường, những nụ hôn bỏng cháy và những cái vuốt ve cứ diễn ra như một lẽ tự nhiên và bản năng. Tuy nhiên, họ không hề làm tình. Ngaycả Vũ và Dương Nguyễn đều không hiểu tại sao lại như thế. Họ chỉ cảmthấy chưa đến lúc phải làm như vậy. Cứ như có một bức tường thành nào đó ngăn cách, khiến họ không thể đến gần nhau thêm chút nữa. Vũ như ngườitừ thiên đàng rơi xuống vực thẳm, nước mắt cô lăn dài trên má. Nằm trong vòng tay anh, nhưng vẫn không thể chạm được đến trái tim của anh. Đâylà khoảnh khắc tuyệt vọng của cô.

Vũ có thể nghe được nhịp tim của Dương Nguyễn đang đập, không hề mạnh,chứng tỏ anh không căng thẳng. Anh dựa người vào thành giường và hútthuốc, khói thuốc như bóng ma che lấp tất cả. Anh không nhìn cô, nhưngnhững ngón tay lại vẽ vòng trong trên đôi vai trần của Vũ. Tất cả đềuthật nhẹ nhàng, chỉ có khi hôn cô anh mới lộ bản chất là một con thúhoang cuồng dã.

Trong suốt khoảng thời gian từ lúc rời khỏi bến xe cho tới giờ, cả haikhông hề nói với nhau câu nào. Thứ mà họ nghe thấy được từ nhau chính là tiếng tim đập và hơi thở dồn dập, họ cứ thế chìm vào trong nhau nhưvậy.

Vũ ngồi dậy, cô mặc quần áo. Nhưng khi vừa mặc xong áo lót thì lại bịDương Nguyễn kéo lại, anh đè lên người cô, mùi da thịt phảng phất quacánh mũi. Đôi mắt anh sâu như biển cả, nhưng cô lại có cảm giác nó không thể đẹp như biển cả được. Nó mang chút gì đó xấu xa, lụi bại, và côđộc. Anh nhìn cô, sau đó ghé đầu xuống, áp sát đôi môi lên vành tai cô,vừa cắn vừa thầm thì: “Tại sao chứ? Em thử nói xem tất cả mọi chuyện này là vì lý do gì?”

Vũ đưa tay lên ôm lấy tấm lưng trần rộng lớn của anh, mắt mở nhìn trầnnhà, đáp không chút do dự: “Cứ phải có lý do hay sao? Chúng ta sống trên đời này, làm tất cả mọi chuyện cứ cần phải có lý do hay sao?”

Dương Nguyễn gục đầu vào hõm cổ của Vũ, cô thấy từ nơi đó có thứ gì đónóng hổi vừa rớt xuống. Nhưng hơi ấm ấy chẳng tồn tại được lâu, thoảngchốc đã hóa thành nguội lạnh. Cả người Dương Nguyễn run lên, anh cắn vào vai của Vũ. Anh ấy đang khóc! Cô cảm thấy đau nhói, còn nghĩ có lẽ máumình đã chạm đến đầu lưỡi của anh rồi. Đột nhiên cô rất muốn hỏi anhrằng nó ra sao? Nỗi đau của cô và sự tuyệt vọng của anh, rốt cuộc có mùi vị thế nào.Cái ý nghĩ đó đến tận sau này cô vẫn muốn hỏi, nhưng lạikhông làm sao để thốt được ra thành lời. Bởi tất cả đã thực sự tan biến.

Vũ nói: “Cứ như vậy đi. Chúng ta đều muốn ràng buộc nhau, vậy thì cứ đểtất cả như vậy đi. Chấp nhận đau khổ, chấp nhận mỏi mệt, hoặc là chết vì nhau cũng được. Chỉ cần em còn đây, anh còn đây. Em không mong gì hơnnữa đâu.”

“Tôi chỉ không muốn em vì tôi mà đau khổ. Linh đã là quá đủ đối với cuộc đời tôi rồi, sẽ không còn bất cứ ai nữa đâu.” Anh hơi ngừng lại, vẻ mặt rất khó chịu và đầy bực dọc. Anh nói giọng cao vút: “Vũ, tại sao emkhông chịu hiểu cho tôi?”

“Anh không yêu em sao Nguyễn?” Vũ đột nhiên hỏi lại.

Dương Nguyễn ngẩng đầu, khuôn mặt của anh rất gần với cô, chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm được vào. Tuy nhiên tay cô đã bị anh nắm lấy,siết chặt. Cô bặm môi chịu đau, không hề kêu than một lời. Vũ không biết liệu sau này cô có thể quay về được nữa hay không, nhưng ngay lúc này,cô biết bản thân đã mù quáng vứt bỏ tất cả để theo đuổi tình cảm củamình. Cô đã thực sự trở thành một kẻ cố chấp!

Sau một hồi im lặng, Dương Nguyễn đáp: “Có. Tôi nghĩ mình yêu em. Đó là một điều không tưởng.”

“Phải, không tưởng.” Vũ nhắc lại lời của anh.

Dương Nguyễn nhìn cô, sau đó nằm sang bên cạnh. Vẻ vật vã của anh khiếncô hiểu được anh đang mệt mỏi như thế nào. Cả hai đang dày vò nhau,nhưng lại không biết làm cách nào để thoát ra. Rõ ràng anh ấy là taikiếp của cô, là người mà cô chỉ có thể nhớ mà không thể yêu được.

…

Vũ quyết định sẽ ở cùng Dương Nguyễn. Anh đã nói với cô như vậy. Anhkhông thể suốt ngày đi tìm cô trong thành phố rộng lớn này, cũng khôngthể bỏ mặc cô lang bạt tứ phía. Anh nói có lẽ anh nên có trách nhiệm với cô, cô hiểu theo bất cứ ý nghĩa nào cũng được.

Vũ không mấy suy nghĩ gì về vấn đề này, đây là điều mà cô vẫn luôn mongchờ. Được ở cùng với người đàn ông của mình, được nhìn anh mỗi ngày, nằm trong vòng tay anh. Lạnh lẽo, xuyến xao và mỏi mệt, cô không mong cầugì hơn nữa. Và cô biết, tình yêu của anh chính là như vậy.

Dương Nguyễn bắt đầu tiết lộ về bản thân cho Vũ biết. Rằng anh là mộtngười đàn ông ba mươi tuổi, từng là một đứa trẻ mồ côi, sau đó được mộtgia đình giàu có không con nhận nuôi vào năm sáu tuổi. Thời còn ở làngtrẻ mồ côi, đã rất nhiều lần anh muốn bỏ trốn, nhưng luôn luôn sợ hãibức tường rào quây xung quanh sân.

Anh nói: “Tôi có cảm giác bản thân và những đứa trẻ khác giống như những con vật bị nhốt, các nhân viên ở đó không ngừng quát mắng và bắt chúngtôi vào một khuôn khổ. Tôi không nghĩ rằng họ tốt, à, có người tốt,nhưng rồi họ sẽ đi. Không có ai ở lại bên cạnh chúng tôi mãi mãi.” Giọng nói của Dương Nguyễn nghe có vẻ xa xăm và đầy giễu cợt. Chắc hẳn đã cóngười làm tổn thương đến anh, tuổi thơ của anh đã bị phá hỏng bởi ngườiđó, nên bây giờ anh mới trở nên tiêu cực đến như vậy.

Cho đến khi gia đình giàu có kia nhận nuôi Dương Nguyễn, anh mới cảmthấy chút ấm áp ừ cuộc đời đem lại. Họ rất tốt, luôn luôn quan tâm đếnanh. Mẹ là người biết chăm lo cho gia đình, chỉ tiếc rằng bà không thểcó con. Ba là người kiếm ra tiền, nhưng lại rất nghiêm khắc. Ông khôngbao giờ cho anh quá nhiều tiền, chỉ đủ để mua đồ dùng học tập hoặc làsách đọc thêm. Cuộc sống của Dương Nguyễn bình yên kéo dài cho đến nămanh hai mươi tuổi. Một tai nạn đã cướp đi hai người tốt nhất với anhnhất trong cuộc đời. Họ không kịp nói lời từ biệt, cứ ra đi đột ngột như thế. Lúc người ta đưa họ về, anh chỉ biết đứng nhìn. Ngạc nhiên mộtđiều là anh không hề thấy đau đớn, chỉ thấy trước mắt mình phủ một màutrắng tang thương. Và cho đến tận bây giờ, màu trắng đó vẫn tồn tạitrong anh.

Dương Nguyễn hiểu ra rằng, bọn họ và anh - đến tột cùng vẫn chỉ là xalạ. Họ và anh không chảy chung cùng một dòng máu, cũng chỉ coi anh làmột người khỏa lấp sự trống vắng và mất mát trong lòng. Vậy nên nếu họra đi, anh sẽ không trách cứ ai cả. Anh biết họ cũng vậy, cũng thanhthản không nuối tiếc gì đâu.

“Tôi bỏ đi ngay sau đó, tiền của bọn họ để lại đủ để tôi làm một điều gì thật lớn lao như là xây dựng một cửa hàng, hay đầu tư vào bất động sảngì gì đó. Tuy nhiên, tôi lại đem tất cả gửi ột người mà tôi luônkính trọng. Đó là một người phụ nữ ở làng trẻ em, đã về hưu từ rất lâurồi.”

“Bà ấy có biết anh không?”

“Chắc là không! Tôi không để lại địa chỉ, cũng không hề để lại lời nhắn. Đôi khi tôi làm mọi thứ chỉ bởi vì tôi cần phải làm vậy. Vì tôi mang nợ họ.”

Cũng giống như Vũ, cô viết truyện chỉ bởi vì cô cần phải viết ra, chứkhông phải vì đam mê hay là gì khác. Vậy nên cho dù nó có ra sao, nhậnđược bất cứ ý kiến nào thì cô cũng chấp nhận. Đơn giản vì cô không biếtgiải thích sao cho họ hiểu. Hoặc có thể đúng như họ nói, cô chỉ là mộtkẻ kém cỏi!

Vũ nhìn anh, hỏi rằng: “Anh có bao giờ nghĩ bản thân không có khoảng thời gian trưởng thành?”

Anh rút một điếu thuốc, cầm trên tay chứ không đưa lên môi vội. Cứ ngắtngứ suy nghĩ như thế, đến khi anh nghĩ được rồi thì châm thuốc. Sau đómới trả lời cô: “Tôi đã trưởng thành, tuy nhiên không giống với cách của của người khác. Họ đau rồi mới nhận ra bản thân đã lớn. Còn tôi, tôitrưởng thành rồi mới đau.”

“Anh là một màn đêm vô cùng yên tĩnh Dương Nguyễn ạ!”

“Không. Nếu là màn đêm thì tôi đã có thể mù lòa. Chỉ có điều, tôi là một thành phố hiện đại, có rất nhiều thứ trong tay, nhưng đâu đó vẫn tồntại những thứ mà không ai ngờ được. Đó là sự hủ hóa, tàn lụi và cô đơn!”

## 23. Chương 23: Tuổi Trẻ

Thời gian cứ tí tách trôi qua, tất cả đều như những hạt bụi bay lờ lững giữa cuộc đời nghiệt ngã. Không có ai để ý gì cả, họ bận rộn với cuộc vui và chính nỗi buồn của mình. Một số thì đã tự kết liễu sinh mệnh, họ khôngchờ đợi được số phận, cho nên đã chọn cách tự đi tìm một phương trờimới. Vài ngày Vũ lại nghe tin đâu đó có người trẻ tự sát. Đa phần lànhảy cầu. Có lẽ họ muốn bay đi thật!

Thời tiết tháng mười bắt đầu trở lạnh. Chương trình dự báo thời tiết sau thời sự thông báo có cơn áp thấp nhiệt đới đổ bộ. Do ảnh hưởng của ápthấp cho nên thành phố bỗng như bị ai đó đổ màu, nền trời chỉ có một màu xám xịt.

Lúc Vũ đến thành phố này, cô mới chỉ mang độc một chiếc ba lô. Trong đókhông có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo hay mặc mùa hè, laptop và mộtvài dụng cụ cá nhân khác. Thỉnh thoảng cô có mua đồ trên mạng, nhưng vẫn chỉ là những loại dành ùa hè. Nhìn đống quần áo trong tủ của mình, Vũ đành lắc đầu cảm thán. Dương Nguyễn thỉnh thoảng vẫn nói sẽ cùng côđi mua sắm, nhưng rồi anh lại giả bộ quên đi. Cô cũng không muốn nhắclại. Anh ấy luôn luôn thế, luôn luôn cố gắng tránh mặt cô. Nhưng đâu đótrong tâm hồn vẫn có một thứ tình cảm dành cho cô. Không thể nói đượcthành lời.

Vũ lấy tạm một chiếc áo khoác gió của Dương Nguyễn mặc vào người. Áo của anh rất rộng, mặc vào cũng không có cảm giác ấm hơn là mấy. Cô cảm thấy trống rỗng, về nghĩa nào cũng được. Cuối cùng, Vũ kéo khóa và lột nóra, đem cất lại vào tủ. Có lẽ là cô không nên đụng vào đồ của anh, nó đã nhuốm hương vị của anh, mà cô lại sợ hương vị đó. Sự cô độc của anh quả thực rất đáng sợ, lạnh lẽo vô bờ, cô như một đứa trẻ lạc lối trong thếgiới của anh vậy.

Dương Nguyễn làm việc ột công ty truyền thông, nghe nói chức vịcũng không tồi. Vũ không bao giờ hỏi anh về vấn đề đó. Hằng ngày cô chỉ ở nhà viết truyện, thi thoảng có người ở tòa soạn gọi nhờ cô đến chụp ảnh thì mới bận rộn. Cũng thi thoảng Vũ ra ngoài tìm kiếm thông tin để viết báo mạng hoặc chụp một vài bức ảnh làm niềm vui nho nhỏ.

Những nơi mà Vũ qua lại nhiều nhất chính là quảng trường thành phố, công viên và quán bar. Vũ bắt đầu có thói quen vào bar từ khi tới Biển Xanh. Và tất nhiên, quán bar mà cô vào nhiều nhất chính là nó. Đây chính lànơi mà Vũ đã chính thức gặp Dương Nguyễn. Anh chàng bartender tên Cátvẫn nhớ mặt Vũ. Mỗi lần gặp mặt đều rất rạng rỡ và vui tươi. Vũ thíchuống những thứ đồ do Cát pha chế. Anh ấy rất có duyên, mỗi đồ uống đềumang phong vị của biển cả. Khoáng đạt, tươi mát và đắm chìm. Cũng có thể là do cô đã bị ảnh hưởng bởi cái tên của anh và cái tên của quán barquá nhiều, cho nên mới nghĩ anh là con người như vậy.

Ngày hôm nay, Vũ gửi bài cho trưởng ban xong cô liền khoác túi và rangoài. Mặc kệ khối không khí lạnh chưa tan, cô vẫn muốn đến một nơi nàođó vui tươi hơn thế giới thinh lặng này. Cô nghĩ mình sẽ tới chỗ củaCát.

Anh ta đứng dưới ánh đèn xanh đỏ, cổ tay lắc rượu theo điệu nhạc. Cảkhuôn mặt Cát đều lộ rõ vẻ chìm đắm, giống như đang tự tách mình khỏithế giới này. Cát là người điển trai, cao ráo. Mắt to, mày rậm, môimỏng. Một vẻ đẹp không phải quá nam tính, nhưng cũng không quá thư sinh. Cát có thói quen hay nhếch mày mỗi khi nhìn người khác, bộ như chăm chú đến ngạc nhiên. Anh ấy làm như vậy khiến Vũ có cảm giác anh vừa tìmthấy được ở người đối diện một điều gì đó. Có thể là vẻ đẹp, hoặc cũngcó thể là tâm hồn của người ta.

Cát mặc bộ đồng phục ghi lê đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng lịch lãm,khiến anh ta trông rất thu hút. Mái tóc màu mè cũng rất nổi bật. Các côgái vây quanh quầy bar đều lộ vẻ thích thú. Vũ chọn một chiếc bàn ở bêngóc trong, ánh đèn không thể rọi tới được. Cô không gọi bất kỳ đồ uốnggì, chỉ ngồi ngắm Cát như thế.

Vũ cứ có cảm giác, Cát trông không giống một người đã trưởng thành. Anhấy giống như một đứa trẻ hiếu động, ở bất kỳ đâu cũng tìm được niềm vui. Cát là một quả bóng đa sắc màu. Cứ lăn qua lăn lại, đất bụi bị xáotrộn, bám vào, rồi rơi ra. Anh ấy rất vô tư, không để ý bất kỳ điều gìcả. Hoặc cũng có thể là có, nhưng lại sâu xa hơn những gì mà người khácđang nghĩ.

Vũ chợt nhớ tới một cuốn truyện mà mình từng đọc ở trong quán của Ngọc.Câu chuyện đi tìm tuổi trẻ thực sự của một người con trai. Khi chiếc dùtrên lưng căng mình vì gió, anh ấy đã tìm được tuổi trẻ của mình nằm ởđâu. Là trong sự tự do. Chỉ cần có tự do, anh ấy có thể làm bất kể những gì mà mình muốn. Kể cả sai lầm. Cát và Vũ đang sống trong tuổi trẻ, thế giới xung quanh của hai người luôn luôn tràn ngập sự nhộn nhịp…Nhưngliệu có chắc anh là người đã tìm được thứ quan trọng nhất trong khoảngthời gian này?

Khoảng nửa tiếng sau, khi khách đã vãng, Vũ mới xách túi tới, gõ tay vào quầy bar và mỉm cười chào.

Cát cũng mỉm cười đáp lại, anh lắc điệu nghệ bình rượu trên tay, mắtnhìn cô nói: “Hôm nay có muốn uống gì đó mới lạ không? Tôi thấy cô cótâm trạng đấy.”

“Điều gì đã khiến anh dẫn đến kết luận như thế?”

Cát lại nhếch mày, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Vũ. Vẻ mặt anh bắtđầu lộ rõ sự ngạc nhiên, đây là sắc thái quen thuộc của anh ta. Rồi anhta nói: “Đôi môi của cô!”

Đôi môi? Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nhìn vào đôi môi của cô màđoán được tâm trạng. Vũ cười, môi không kéo hết, chỉ để lộ một phần hàmrăng trắng như tuyết. Khi cô cụp mắt định ngồi xuống thì Cát nói tiếp:“Cô không bao giờ cười một cách thoải mái. Chắc hẳn cuộc sống tẻ nhạtlắm nhỉ?”

Phải, rất tẻ nhạt!

Vũ ngồi xuống, đặt túi xách lên quầy rồi nhìn anh: “Sao anh không kiếmnghề nào đó khác mà làm? Kiểu như về tâm lý học chẳng hạn?”

Cát nhún vai: “Chỉ có rượu mới khiến tâm hồn tôi rộng mở. Nếu tôi đổi nghề, chưa chắc tôi đã nhìn thấy tâm tư của cô.”

Vũ cũng nhún vai đáp lại, cô không nói gì nữa.

Cát yên lặng, anh ta đổ sữa chua, sữa tươi, rượu, một loại siro gì đóvào bình và lắc. Sau một lúc, Cát đổ hỗn hợp ra một chiếc ly kiểuMartini. Cockail có màu xanh lá, hơi đục vì có thêm thành phần của sữa,bên trên vẫn được trang trí bằng một lát chanh như mọi khi. Anh đẩy nóvề phía Vũ, rồi nháy mắt nói: “Cô sẽ thích nó đấy, phụ nữ đều thích thứnày.”

“Anh chắc chắn đấy à?” Vũ hồ nghi hỏi. “Có rất nhiều người phụ nữ khôngthích mộng mơ thế này lắm. Họ muốn thứ gì đó mãnh liệt hơn!”

“Tôi không nghĩ vậy. Bởi bất kỳ người phụ nữ nào cũng có nửa phần yếuđuối. Họ mạnh mẽ hay cá tính chỉ là bởi vì họ thích vậy thôi. Phụ nữ mà, đâu đó cũng cần được an ủi và nuông chiều chứ.”

Vũ cười, cuối cùng đưa nó lên miệng nhấp. Cô cảm nhận rõ rệt hương vịngọt ngào, ngầy ngậy, beo béo của sữa. Vị chua của siro và sữa chua.Thanh mát, dịu dàng mà cũng rất đằm thắm. Đúng là mọi phụ nữ đều sẽ nhìn thấy con người của mình. Một lúc nào đó, khi họ ngồi một mình, trongthế giới nhộn nhịp, họ sẽ cần ai đó ôm họ vào lòng lúc này.

Vũ cúi đầu xuống cười, cái cười ấy khiến hương vị tươi mát vừa rồi thành ra đắng ngắt. Không phải vì cô đơn, cũng không phải vì tủi thân, chỉ là bỗng dưng thấy mọi thứ xung quanh mình quá ư đẹp đẽ. Nhưng đồng thời cô lại luôn phải chứng kiến chúng lụi tàn đi. Tình yêu, hy vọng, hạnhphúc… Từ năm cô nhận thấy bản thân có sự biến đổi. Cả về thể chất lẫntinh thần, cô đã thấy không thể tin tưởng vào thế giới này cũng như bảnthân được nữa. Tất cả đang dần dần héo mòn đi, cô nhìn thấy một màu xámrõ rệt trong cuộc đời mình. Những nụ cười, những nhiệt huyệt bỗng như bị đốt cháy, tất cả chỉ còn tàn tro.

Vũ nhìn thấy những người đến quầy bar, gọi rượu và cứ uống như thể đó là thứ mà họ có thể chết vì nó. Khuôn mặt ai cũng u ám, nhưng không baogiờ nói ra họ đang buồn đến mức nào.

Rồi một đôi tình nhân đến, ôm nhau tình tứ. Một vài người đàn ông cũngtới, họ hỏi Vũ đi một mình à. Cô gật đầu rất thành thật. Họ nhìn nhau,cùng cười phá lên. Vũ không hiểu sao mình cũng cười.

Sau đó, tiếng nhạc ồn ào lại bắt đầu nổi lên. Không gian bùng nổ, Vũ cảm nhận như ở đâu đó trong cơ thể mình cũng rung lên theo từng tiếngtrống. Một trong số những người đàn ông kia ghé vào tai Vũ và hét lớn:“Nhảy thôi!”

Vũ không hề suy nghĩ, cùng theo họ ra sàn nhảy và điên cuồng như mộtngười mất hết lý trí. Khi bạn đã chọn cách vứt bỏ mọi thứ, cũng là lúcbạn không còn lý trí. Bạn phải làm theo cảm tính hoặc trái tim mình,chấp nhận tổn thương cho dù vết thương có lớn tới đâu đi chăng nữa. Bởivì bạn đã đặt cược tất cả, bạn là kẻ trắng tay.

Âm nhạc điện tử chát chúa đập vào óc, Vũ cảm thấy bản thân không thể tựchủ được nữa. Cô lắc người theo từng nhịp điệu, đám người ở đây cũngthế. Tất cả như những quả bóng, va vào nhau rồi lại bật tung ra. Đám đàn ông vừa rồi vây quanh Vũ, họ hò hét gì đó mà cô không thể nghe rõ. Rồimột người bước tới ôm chầm lấy cô, hai cánh tay như hai gọng kiềm, anhta nhún nhảy theo cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, Vũ không thể nào nhìn rõ mặtcủa anh ta được. Cuối cùng cô cũng mặc kệ, tất cả đều không còn quantrọng nữa. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ được gặp nhau một lần thôi. Cônghĩ. Có nhìn thấy nhau cũng không thể nhớ nhau được.

Anh ta thấy Vũ không có phản ứng gì, liền ghé vào tai cô nói: “Em cô đơn à?”

Vũ không nghe rõ, nhăn mặt tỏ ý anh hãy nói lại. Anh ta ghé vào gần hơn, môi chạm vào vành tai cô và ra sức hét: “Có muốn qua đêm cùng anhkhông?”

Vũ nghe thế chợt như người tỉnh mộng. Cô dừng lại, ngước mặt lên ngắmnhìn anh ta. Người này cao hơn cô nửa cái đầu, tầm hai lăm, hai sáutuổi. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mày rậm, từ môi có hương rượu phảng phấtcòn lại thì cô không nhìn và cảm thấy gì nữa cả. Anh ta nở một nụ cườichờ đợi câu trả lời của cô.

Cuối cùng Vũ đẩy anh ta ra rồi khoác túi ra về bằng một vẻ lạnh nhạt.Mấy người đàn ông đó đứng yên nhìn theo cô. Vũ còn chưa kịp nói lời tạmbiệt với Cát, nhưng đột nhiên cô lại muốn chạy đi thật xa. Càng xa càngtốt. Cô muốn thoát ra khỏi tất cả. Vừa rồi suýt chút nữa cô đã đồng ývới người đàn ông đó. Sự chờ đợi của người đó, sự ham muốn mãnh liệttrong đôi mắt anh, tât cả đều thu hút cô. Nhưng không hiểu sao lại cómột bức tường giữa hai người, khi cô đưa chân theo anh, cô đã đụng phảibức tường đó.

Có lẽ đây là điều bao giờ cũng có giữa hai con người xa lạ. Trừ khi cả hai cùng đồng thuận, cảm thấy cần phải phá bỏ nó đi…

Mười giờ tối, Vũ đứng trên con đường xa lạ, hơi lạnh cứ thế thấm vào dathịt khiến cô run lên từng hồi. Cô cứ đứng ở đó, không biết hướng về nhà của Dương Nguyễn là hướng nào. Dương Nguyễn không gọi điện cho cô, anhấy sẽ không bao giờ ngạc nhiên nếu cô mất tích. Bởi cả hai đều biết, sẽcó một lúc bản thân phải tỉnh lại. Cảm thấy rời rã, cạn kiệt và mất hếtniềm tin…Đến lúc ấy cả hai bắt buộc phải buông tay.

Đột nhiên Vũ cười giễu, tự hỏi bản thân rằng: Tuổi trẻ của cô và anh liệu còn có thể nắm được bao nhiêu lâu?

## 24. Chương 24: Từ Bỏ Nỗi Đau

Tôi rời khỏi Cẩm Phả vào một ngày nắng vàng, các chuyến xe đi lên thủ đôgần như chật cứng, có ghế phải ngồi đến ba người. Anh họ của tôi sắp làm đám cưới, tôi phải tới Đông Triều để dự lễ cưới của anh. Thực ra thìtôi có thể đi cùng họ hàng của mình vào chiều thứ bảy, nhưng do một sốviệc nên tôi đã chọn ở lại.

Lúc đi qua cầu Bãi Cháy, tôi quay mặt nhìn ra khung cảnh rộng lớn trướcmắt. Từng tàu trở hàng lừng lững trên biển, phía xa xa còn có một chiếc du thuyền hạng sang. Nước biển bạc lóng lánh. Hạ Long có lẽ sẽ còntuyệt đẹp hơn thế.

Từ cửa kính xe nhìn xuống có thể thấy vài tòa chung cư được xây dựng ven biển, con người đứng bên đó còn nhỏ hơn cả ngón tay của tôi. Tôi bỗngnghĩ nếu bây giờ đứng ở trên cầu nhảy xuống thì chắc hẳn sẽ chết. Tôi sẽ chết ngay khi rơi! Bởi ở độ cao như thế này, áp suất không khí quá lớnsẽ khiến tim tôi ngừng đập. Cảm giác như thế cũng không tồi. Không đauđớn, không cảm giác, chỉ có tiếng gió xé bên tai, như muốn rạch nát tấtcả.

Một người hành khách ngồi bên cạnh, cô ta liên tục nhai kẹo cao su vànói chuyện điện thoại. Nghe chừng là người yêu. Huyên thuyên đủ điều,khiến cho những người khác đều phải quay ra nhìn. Khi cuộc nói chuyệnkết thúc, cô tháo cặp kính râm của mình ra và quay sang nhìn tôi. Đôimôi đỏ chót nở một nụ cười rất thân thiết. Tôi không biết có phải do bản thân nhìn nhầm hay không, nhưng đúng là cô ấy đã cười rất thân thiếtvới tôi. Tôi không nghĩ mình quen cô gái này, cũng chưa từng làm gìkhiến cô ấy phải cảm kích, cho nên nụ cười này của cô làm tôi thấy không thoải mái. Phải, là không thoải mái.

“Cậu đi đâu thế?” Cô gái đó hỏi, miếng kẹo cao su trong miệng được lưỡi đẩy qua đẩy lại.

Tôi cũng không giấu giếm, trả lời rất thành thật: “Đông Triều.”

Cô gái vuốt vuốt tóc, khuôn mặt được trang điểm đậm nhìn hơi xa cách. Cô nói: “Tớ đi Hà Nội. Lên thủ đô ấy mà. Lập nghiệp thôi!”.

Tại sao lại nói với tôi? Tôi nghĩ thầm, nhưng miệng thì đã nở một nụ cười xã giao: “Cậu bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi.

“Hai mươi tư.”

“Ừ. Ở Cẩm Phả không tốt hả?”

Cô gái đó nhún vai: “Cẩm Phả thì có gì chứ? Cũng chỉ là thành phố toànkhói bụi thôi. Giờ than cũng đâu có bán được? Mà người không có bằng cấp như tớ thì làm được gì ở nơi đó?”

“Nhưng trên Hà Nội chẳng phải còn yêu cầu cao hơn sao?”

“Nhầm rồi. Có tiền là ở đâu cũng thế cả thôi. Tớ không có tiền, nhưngtrên Hà Nội xô bồ, tớ có thể nhân một cơ hội nào đấy mà chen chân vàocuộc sống xa hoa như người dân ở đó. Tớ tin vào vận mệnh!”

“Chẳng lẽ đã có người nói trước vận mệnh cho cậu?”

Cô gái đó nháy mắt tinh nghịch rồi trả lời: “Không, là cảm tính thôi.”

Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa. Con người đúng là càng ngày càngkhông tin vào bản thân, nhưng họ lấy vận mệnh ra để vin vào. Cô gái nàylà một ví dụ. Và tôi cũng là một kẻ như thế. Tôi tin vào số mệnh cô độccủa mình. Tôi luôn cảm thấy cho dù đứng cùng một đám người, cười nói với họ, nhưng lại không thể hòa nhập được. Tôi thấy mình là kẻ xa lạ, khácbiệt, và cứ thế tôi phải tránh xa họ, lùi đi thật xa. Cho dù trước đóchúng tôi đã từng thân quen.

Ở Cẩm Phả không phải là không kiếm được việc làm, nhưng lại cần phải cóquyền lực và tiền bạc. Bạn phải mua công việc ình, chứ không thểngồi đợi công việc chọn mình được. Mà nói gì đi chăng nữa, thì chúng tacũng chỉ là những con người thụ động, không có quyền quyết định. Trườnghợp ngoại lệ là khi bạn đủ sức thao túng cuộc đời của mình!

Vân từng viết một câu chuyện, về một người đàn ông bị trầm cảm lúc nàocũng muốn tự tử. Nguyên nhân chính là áp lực công việc và nỗi buồn về sự khắc nghiệt của xã hội. Nhưng ông ta không đủ dũng khí để kết thúc cuộc đời mình, thành ra cứ vật vờ như một chiếc bóng. Ông ta thuê một cănnhà lụp xụp, trừ lúc làm việc ra thì lúc nào cũng ở trong đó. Gia đìnhcủa ông ở quê, nhưng vì trầm cảm cho nên ông đã quên mất họ.

Vân nói: “Có đôi lúc tình thân cũng bị giết chết vì đồng tiền đấy, cậuthấy không? Khi cậu không có tiền, cậu sẽ chỉ giống như một con cá nằmtrên thớt.”

Tôi nửa đồng ý, nửa lại không đồng ý. Tôi không thể giải thích rõ, nhưng tôi có chính kiến của riêng mình. Vì dù sao đi nữa, tôi cũng là một kẻcô độc, có thiên hướng bị trầm cảm nhẹ. Nhưng tôi vẫn yêu gia đình củatôi, vẫn thương ba tôi. Tôi vẫn mong muốn điều tốt nhất có thể xảy đếnvới họ, vẫn luôn nghĩ làm thế nào để họ thật hài lòng.

Chúng ta đã có quá nhiều nỗi đau rồi, xin đừng rót vào lòng nhau bất cứ nỗi buồn nào nữa!

Tôi trao đổi số điện thoại với cô gái kia. Cô nói cô tên là Liên. Tôilưu tên cô vào trong danh bạ, chắc hẳn một lúc nào đó chúng tôi sẽ trởthành bạn tâm sự của nhau.

Khi xe đên cây xăng Mạo Khê, tôi bảo bác tài cho tôi xuống. Vẫy tay chào Liên, cô ấy cũng gật đầu đáp lại.

“Nhớ gọi điện cho tớ đấy nhé.” Liên còn không quên nhắc.

Tôi xách túi bước xuống, cái nắng tháng mười sau cơn áp thấp rất ấm áp.Tôi đứng đó một lúc lâu, đường cao tốc ầm ầm rung chuyển vì mấy chiếc xe trọng tải nặng. Bụi cỏ bên đường dường như cứ thỏa sức mọc, chúng càngngày càng cao lớn. Hiên ngang mà mạnh mẽ. Từ xa, tôi có thể nhìn thấykhung rạp đám cưới, nhạc nhẽo ầm ĩ, át cả tiếng nói cười của mọi người.

Em trai thấy tôi liên nhếch mày đi tới, nói: “Sao giờ mới đến?”

Tôi lắc đầu không nói gì cả. Vì đêm qua tôi không ngủ được, nằm đọc truyện cho tới sáng, cuối cùng thì ngủ quên mất.

Mẹ tôi đang cùng bác gái và mấy người khác chuẩn bị gì đó, lớp trẻ trong nhà thì đã mời trà. Tôi vừa mới đến, cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Có lẽlà do thiếu ngủ và phải đi xe nên tinh thần mới giảm sút. Anh họ nhìnthấy tôi liền hồ hởi chạy đến, vỗ vai nói: “Mày bảo trang trí phòng cưới cho anh mà sao giờ mới đến? Thất vọng quá đấy.”

“Em xin lỗi, nhưng lần sau anh cưới em sẽ trang trí cho là được chứ gì.”

“Còn có lần sau nữa hả?”

“Có ai nói trước được gì đâu.” Tôi nhún vai đáp tỉnh bơ.

Đúng vậy, có ai nói trước được tương lai của mình đâu. Các bà bói toáncũng đâu thể nói được toàn bộ? Anh họ tôi là người rất tốt, nếu khôngmuốn nói là quá tốt. Đối với các em rất ân cần, nhiệt tình, tôi luônluôn ngưỡng mộ tính cách cởi mở và lạc quan của anh. Nhưng tôi đã khôngcòn đặt hết niềm tin vào bất cứ thứ gì được nữa, kể cả người thân củamình. Ba tôi, ông đã khiến tôi rất thất vọng. Tôi đã từng hết lòng tintưởng ông, ngay cả khi ông có người phụ nữ khác tôi cũng đã cố không đểcho bản thân mình được tin vào điều ấy. Tôi phải đứng về phía ông, vìgiờ ông là người bị tất cả gạt đi. Nhưng rồi chính ông đã đập nát hếttất cả, tôi như một con hươu bị chính đồng loại của mình bỏ rơi cho thợsăn bắn. Tôi cứ chạy, chạy miệt mài. Tôi sợ hãi, sợ rất nhiều điều. Vàcuối cùng tôi nhận ra rằng, chúng ta lúc nào cũng phải chừa lại mộtđường lùi cho bản thân. Lúc nào cũng phải như vậy!

Nhà của anh họ tôi không to lắm, khoảng sân phía trước đã được xây thành nhà, cho nên rạp cưới chiếm hết cả đường đi. Đám trẻ con liên tục chạyqua chạy lại, trên tay chúng lúc nào cũng có đồ ăn. Tôi không hiểu chúng lấy ở đâu ra, nhưng con bé Quỳnh Anh chị họ năm tuổi của tôi thì lúcnào cũng thấy cầm một chiếc đùi gà hoặc là miếng chả mực. Thời tôi cònhọc lớp năm, tôi luôn thích gia đình tổ chức những tiệc tùng kiểu này.Tôi luôn hối thúc anh chị làm đám cưới để tôi còn được ăn cỗ. Thế rồitôi cũng lớn lên. Cảm thấy những điều này thật phiền phức và tốn kém. Có lẽ khi tôi yêu ai, tôi chỉ muốn nằm trong vòng tay anh, thế là quá đủrồi. Tôi không muốn có bất cứ ai biết cả, chỉ muốn thế giới này chỉ cònlại hai người, cứ điên cuồng vì nhau như thế thôi.

Khi đám cưới vừa kết thúc, mọi người có vẻ hơi tiếc nuối. Mấy người chịhọ của tôi liên tục nói sau này phải làm lễ cưới trong vòng cả tuần, lúc ấy chắc sẽ vui lắm. Tôi ngồi ghế sau, không nói gì cả, chỉ nhắm mắt mơmàng. Vậy mà khi tôi tỉnh dậy thì xe đã về đến nhà, có cảm giác như tôivừa mới chỉ chợp mắt được khoảng năm phút vậy.

Mẹ nhìn tôi hỏi với giọng dò xét: “Đêm qua lại thức à?”

Tôi cười trừ: “Cũng hơi muộn.”

Mẹ thở dài: “Là con gái thì đừng nến thức muộn. Sau này con còn phải yêu một người nữa.”

Tôi không nói gì, cũng không muốn nhắc lại ý định độc thân của mình vớimẹ. Tôi đã nói đến hàng chục lần rồi, cũng không muốn làm mẹ buồn thêmnữa. Mẹ luôn nghĩ vì mẹ, vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của bàmới khiến tôi nghĩ đến chuyện độc thân. Nhưng tôi đã có ý định đó từ khi bản thân mười bảy tuổi. Bởi tôi muốn đi xa, đi càng xa càng tốt.

Vân rất tán đồng ý định này của tôi, cô ấy nói: “Tớ rất thích những cuộc hành trình, bởi vì sau mỗi chuyến đi chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Vũnày, cậu độc thân cũng tốt, nhưng cậu sẽ cô đơn lắm đấy. Nếu lúc nào côđơn thì hãy gọi điện cho tớ nhé. Tớ rất yêu cậu, tớ không muốn thấy cậubuồn đâu.”

Tôi rất xúc động, cũng cảm thấy bản thân may mắn vì có người bạn như thế này. Tôi cứ có cảm giác, nếu như Vân không phải là con gái thì tôi đãyêu cô ấy rồi. Vân có những điểm rất thu hút, đặc biệt là sự trầm mặc và hờ hững của cô. Cô dường như không quan tâm gì cả, cô chỉ viết và viết. Hằng ngày cuộc sống của cô tẻ nhạt như tôi, nhưng lại luôn nói: “Tớ rất yêu cuộc sống này, tớ quý trọng sinh mệnh của mình. Chúng ta đều làngười như vậy phải không Vũ?”

Phải, tôi là người sợ chết. Tôi không muốn làm điều gì tổn hại đến bảnthân mình. Trừ việc năm tôi mười sáu tuổi, là khoảng thời gian áp lực và chán nản nhất trong cuộc đời. Có lẽ giai đoạn đầu của dậy thì đã khiếntôi bị khủng hoảng. Sự áp đặt của ba mẹ khiến tôi không thể chịu nổi.Tôi không làm được điều mà bản thân muốn, tôi không được vui chơi thỏathích, tôi như một con búp bê trong lồng kính. Nhận được tất cả mọi thứtừ ba mẹ nhưng cũng không có được mọi thứ từ thế giới xung quanh.

Năm mười sáu tuổi đó, tôi đã lấy pa rạch tay mình. Nhìn máu chảy ròng ròng, tôi thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm lạ. Ít nhất thì bản thânkhông còn cảm thấy tội lỗi với bất cứ ai nữa. Tôi cười rất nhiều, cốgắng tỏ ra không quan tâm đến điều gì cả. Cô giáo dạy toán của tôi từngnói với mẹ rằng: “Nó giống như một người từ trên trời rơi xuống vậy”.Tôi cũng cảm thấy thế, bà nói đúng, tôi đúng là một người từ trên trờirơi xuống!

Sau này lớn lên, tôi bắt đầu ổn định hơn, nhưng lại trầm lặng hơn. Tôikhông thể cười thoải mái được nữa, đằng sau nụ cười luôn luôn là sự côđộc. Tâm hồn tôi rất trống rỗng, luôn cần ai đó lấp đầy nhưng lại khôngtìm được người thích hợp. Tôi đang trưởng thành, nhưng cũng là đang tànlụi. Vết rạch năm đó đã mờ đi, tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Con ngườitôi sinh ra là của họ, tôi có quyền gì đả thương nó chứ? Tôi nghĩ thếnên không muốn chết. Chính vì vậy mà tôi lúc nào cũng sợ chết. Tôi rấtsợ một ngày nào đó khi tỉnh dậy, sẽ không được nhìn thấy thế giới nàynữa.

Vậy nên tôi cần phải đi, đi khắp nơi, đi càng xa càng tốt!

Đi xa rồi có thể từ bỏ được nỗi đau trong lòng, tạm thời chôn nó xuống.Đến mỗi miền đất khác, tôi sẽ khắc tên mình lên đó, cũng như là vứt nỗibuồn đi. Chỉ khi nào tâm hồn tôi thực sự thanh thản, không còn hoài niệm bất cứ điều gì nữa thì tôi mới dừng lại. Còn không thì đôi chân này,ánh mắt này sẽ mãi mãi tiến về phương xa.

Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện dang dở của mình, định sẽ viếtcái kết cho nó vào một ngày không xa. Tôi nên để Dương Nguyễn và nhânvật Vũ ra sao đây? Họ không phải những con người dành cho nhau. Nhưng họ lại có tình yêu và sự cố chấp.

Vân nói: “Tớ rất thích Dương Nguyễn, cảm giác được đã gặp anh ta ở đâu đó rồi ấy. Chúng ta có phải đang nhớ chung một người?”

Tôi mỉm cười, nói qua ống truyền: “Ừ, chúng ta luôn luôn là thế mà.”

“Vũ ơi, cậu có thể đừng làm nhân vật trong truyện đau được không? Đã quá đủ rồi, tớ không muốn lại có một người viết về tuyệt vọng nữa. Cậu phải vui tươi lên chứ? Cậu phải để họ còn niềm tin vào cuộc đời và tình yêunày.”

Tôi hiểu ý của Vân, nhưng làm sao mà tôi có thể đi ngược lại cảm xúc của mình? Khi viết truyện, tôi không làm chủ được. Thành ra có những lúctruyện rất nhàm chán và thiếu logic. Tôi cứ viết, không bao giờ để ý, có đôi lúc còn quên đi những nhân vật – tình tiết mà mình từng viết ra.Ngay thời điểm này, khi tôi chuẩn bị viết những chương cuối cùng, quyếtđịnh đã có, vậy làm sao mà tôi có thể đi ngược lại?

“Cậu có thể từ bỏ được nỗi đau không Vân? Cậu có thể quên đi tình yêuđầu tiên của mình không? Có thể không mù quáng mà yêu người đàn ông củacuộc đời mình?”

Vân im lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng thở trong điện thoại, có lẽ làcô ấy đang hút thuốc. Mãi một lúc sau cô mới nói: “Đúng vậy, chúng takhông thể.”

“Cậu sợ ly biệt đến vậy ư?” Tôi hỏi.

“Phải, tớ rất sợ. Rất sợ. Tớ đã trải qua một lần rồi, tớ không muốn phải nhớ lại cảm giác đó ở bất cứ đâu nữa. Mà khi viết truyện thì tớ lạiluôn nhớ đến. Chính vì vậy, cậu đừng làm thế nữa.”

“Cậu đã viết về cuộc tình đã chết của chính mình?”

Khi tôi hỏi xong câu này thì Vân lập tức cúp máy, đây chính là câu trảlời của cô. Đã quá rõ ràng rồi, tất cả chúng ta ai rồi cũng phải ly biệt một người trong lòng thôi. Tôi không có ai cả, gần như là thế. Nhưngtôi có người đàn ông trong tâm tưởng của mình. Có người nói, đây là mộng mơ…Có lẽ, tôi chưa thể dứt anh ra được. Tôi vẫn rất yêu anh, vẫn muốnviết về anh. Dương Nguyễn, làm sao mà tôi có thể để anh được yêu thỏathích?

Tôi có một nỗi đau trong tim.

Anh cũng có một nỗi đau trong tim.

Vậy thì làm sao chúng tôi có thể yêu và đến được với nhau đây? Đó là một vết thương không bao giờ lành.

## 25. Chương 25: Ba

Một buổi sáng mùa thu, Vũ nhận được cuộc điện thoại lạ. Trên màn hình, dãy số không tên liên tục nhấp nháy. Vũ không có thóiquen nghe điện thoại, chính xác là như thế. Cô chỉ nghe điệnthoại theo tâm trạng. Rằng lúc nào cô thấy cần được giao tiếpthì cô sẽ nhận máy, còn không thì cô sẽ để cuộc điện thoạiđó cứ thế mà chết đi. Mặc kệ ai nói cô là kẻ bất lịch sự đi chăng nữa, thì cô vẫn tự coi đó là thói quen của mình – mộtthói quen xấu khó bỏ.

Hôm nay trời rất đẹp, Dương Nguyễn đi làm sớm. Anh ấy lúc nàocũng sẽ biến mất trước khi Vũ tỉnh dậy, anh ấy muốn tránhmặt cô. Tâm trạng của Vũ hôm nay rất tốt, nhưng cô không muốnnói chuyện với bất cứ ai. Việc mà Vũ muốn làm nhất bây giờấy chính là đi nấu ình một bữa cơm trưa, có thể cô sẽgói một ít mang tới cho Dương Nguyễn. Nếu anh đuổi cô đi, côcũng sẽ chấp nhận và vứt tất cả vào sọt rác. Sau đó Vũ rađi. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại!

Nhưng cuối cùng, Vũ vẫn nghe cuộc điện thoại đó. Và người ở đầu dây bên kia không ngờ lại chính là ba cô.

“Vũ, con có khỏe không?” Giọng nói của ba già nua quá chừng,cứ như thể ba đã là người của thời gian. Xa xôi và lạnh lẽo,cô không thể nhận ra được ông nữa.

Vũ nắm chặt ống nghe, đến nỗi năm đầu ngón tay trở nên trắngbệch. Cô mím môi rồi đáp: “Con nghĩ là khỏe. Còn ba?”

“Ba cũng thế.”

“Sao ba lại gọi điện cho con?”

“…”

“Nếu ba định hỏi con có hận ba không thì con nghĩ ba đã có câutrả lời trong lòng rồi. Còn nếu ba hỏi con có thể cho ba mộtcơ hội được không thì người trả lời câu này phải là mẹ. Vậyba gọi điện cho con là có việc gì ạ?”

Ba im lặng rất lâu, dường như ông đang bối rối trong chính suynghĩ của mình. Giọng của ông khàn khàn, có lẽ là do rượu vàthuốc lá. Trước kia ba của Vũ có thói quen khạc nhổ, tronghọng của ông luôn có đờm. Giờ đây ông sống một mình, không biết có ai bên cạnh hay không nhưng cô nghĩ ông sẽ luôn hút thuốc lào và thuốc lá. Thứ mà ông đã bỏ gần chục năm qua.

Mất một lúc lâu sau, khi sự chờ đợi đã lên tới đỉnh điểm thìba mới nói: “Ba muốn mời con một bữa cơm. Con có đồng ý không?”

Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô gật đầu với chính mình: “Được, ba ạ!”

…

Nhà hàng mà ba chọn ở trung tâm thành phố không đông lắm, cũngkhông hiểu tại sao vì Vũ thấy không gian và địa điểm ở đây đâuđến nỗi tệ? Cô nhìn ngắm xung quanh, thấy trên quầy để rấtnhiều loại rượu. Từ rượu ngâm rắn cho tới ngâm bao tử một convật nào đó. Tường sơn màu xanh dương, phục vụ đều mặc đồngphục trắng. Vũ đã nhìn thấy ba, ông ngồi ở một chiếc bàncạnh cửa sổ, trông ông có vẻ gầy và già đi rất nhiều. Trướckia ba rất béo, có khi nặng tới hơn chín mươi cân. Nhưng giờ đâytrông ông chỉ còn khoảng hơn sáu mươi cân là cùng. Ba mặc mộtchiếc áo phông màu trắng đã cũ, ngả màu thời gian. Đỉnh đầuđã hói, thấp thoáng bên dưới vài sợi tóc lưa thưa là da đầuhồng bóng. Ông nhìn Vũ, đôi mắt buồn rười rượi. Trông ông nhưcó rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vũ tiến lại gần, mỉm cười chào ba. Ông gật đầu, với tay gọiphục vụ đến. Vũ vẫn nhớ ba cô rất thích những món cá, đặcbiệt là món cá chép om dưa. Quả nhiên là ông vẫn vậy, khẩu vị không hề thay đổi. Ba gọi một cá chép om dưa, một đĩa raumuống xào, còn lại để cho cô tự gọi. Vũ gọi thêm nước và thêm một đĩa ngô chiên khai vị. Khi phục vụ rời đi, ba lại quay sangnhìn cô. Hai người chạm ánh mắt, lại theo phản xạ thu về. Giữa cô và ba luôn luôn có một điều gì đó rất giống nhau. Cả haiđều rất kiệm lời, lại không hề biết thể hiện cảm xúc. Thànhra không gian giữa ba và Vũ luôn luôn lặng lẽ và có gì đó khókhăn.

Lúc sau, Vũ mở lời: “Ba có khỏe không? Thời gian qua ba sống ra sao?”

“Ba khỏe. Thời gian qua… rất tốt. Còn con?”

“Con cũng thế. “

Ba cười, nụ cười không hề thoải mái, trong đó phảng phất mộtđiều như lời xin lỗi. Vũ cúi đầu, ngăn không cho những xúc cảmtrong lòng lộ ra ngoài. Các ngón tay của cô tự giác đan vàonhau, chúng bấu chặt vào như sợ sẽ phải xa nhau mãi mãi.

Sau đó, Vũ nghe thấy ba nói: “Ba rất muốn về nhà. Ba rất thương hai chị em…và cả mẹ con nữa.”

Cô ngẩng đầu lên, thấy được đôi mắt ông đã ngấn lệ. Cô cũngkhông biết phải nói gì nữa, không biết nên trách móc hay làthương ông. Trong lòng cô luôn luôn có hai loại cảm xúc song hành. Đáng ra nếu ông đã tìm được người phụ nữ khác tốt hơn mẹthì ông nên an ổn, quên đi tất cả đã từng. Nhưng Vũ hiểu, nếunhư có người tuyệt tình được với quá khứ thì đã chẳng có ainuối tiếc. Ba của cô, cô biết phải làm sao với ông đây?

“Ba từng nói với mẹ sẽ không bao giờ hối hận về quyết địnhcủa mình cơ mà?” Vũ không định nói ra những lời này, nhưng côcần một lý do để khiến mình tin tưởng ông.

“Ba…”

Không gian xung quanh như một khối băng đang dần tan chảy, khi cáilạnh tan biến thì cũng là lúc cái nóng tràn vào. Sự nónglạnh thất thường luôn khiến cho con người ta có cảm giác hoangmang, tạm thời không thể thích nghi được.

“Ba cảm thấy mình như sắp chết. Tất cả rất tồi tệ chứ khônghề tốt đẹp đâu Vũ ạ. Có đôi lúc ba muốn tự tử, nhưng ba khôngmuốn con phải đau khổ, mà ba cũng không dám. Chỉ là, ba đangrất tuyệt vọng.”

“Tại sao lại thể ạ? Tại sao ba lại chọn con đường đau khổ nhưthế? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt đẹp hay sao?” Giọng nóicủa Vũ cứ cao vút dần lên, cô cảm thấy mình sắp đứt hơi vìphản ứng hơi thái quá.

“Ba không biết. Đến tận bây giờ thì ba cũng không hiểu tại sao lại làm vậy.”

“Nhưng con thì hiểu!” Vũ nói rất tự nhiên, cứ như thể cô đã chắc chắn với những nhận định trong lòng mình vậy.

Ba ngạc nhiên nói: “Con hiểu được gì?”

“Ba đã mất đi chỗ dựa trong công việc. Khi ba chán nản, khi bacần người ở bên cạnh thì mẹ lại giống như chúng ta lúc này.Thờ ơ, hờ hững, làm mọi thứ đều trái ngược với điều mà bamuốn…Còn ba, ba lại không bao giờ nói ra. Ba không biết cách thể hiện ẹ hiểu, quá khó để đến gần với nhau được. Chúng ta cứ tự đem đến cho nhau sự chán nản và xa cách, để rồi cuốicùng lại tự đổ lỗi cho duyên phận.”

“Phải, nhưng mọi chuyện chỉ là một phần thôi. Phần còn lại là do ba.”

“Chúng ta ai cũng đều là người có lỗi!”

“Lỗi lầm quá khó để nhận ra.”

Vũ nhấp một ngụm nước lọc, cô thấy cổ họng mình bỏng rát như có ai châm lửa thiêu đốt. Cô từng nghĩ rất khó để có thểngồi nói chuyện với ba như thế này, vì cô tưởng ông đã thựcsự có vùng trời hạnh phúc mới. Khi cô trưởng thành, cô khôngthể ở bên ông được. Thời gian ông ôm cô ít dần, má cô không được đám râu dưới cằm ông cọ vào nữa. Tóc bạc trên đầu ông cũngkhông bị cô nhổ đi mà phải dùng thuốc nhuộm hoặc là để đó.Ông say xỉn vì phải nịnh nọt nhiều nhiều, còn cô thì chỉ đứng ngoài cửa và im lặng. Vũ cảm thấy thời gian qua bản thân đãquá hờ hững với những gì đáng trân trọng.

Một lúc sau, Vũ nói: “Ba đã nói với mẹ chưa?”

Ba gật đầu.

“Mẹ con đồng ý chứ?”

Ông chỉ nói: “Phải.”

Có rất nhiều điều không thể đi theo bản chất được, cũng córất nhiều điều không thể nói như những gì mà bản thân muốn.Bởi nó quá mơ hồ, quá xa vời, bạn sẽ nghĩ mình cần tìm conđường nào đó ngắn gọn hơn để chạm vào trái tim nhau.

Một lúc sau phục vụ mang đồ ăn tới. Bát ca om dưa có mùi vịcủa dưa chua nhiều hơn là cá, bốc khói nghi ngút che mờ cảkhuôn mặt của ba. Vũ uống nước ngọt, còn ba sẽ uống bia, loạibia thường 333. Cô vẫn sẽ mãi mãi là đứa trẻ trong lòng ba, là đứa con mà ông cho rằng không bao giờ trưởng thành.

Vũ lau bát đũa rồi đưa cho ba, trong khoảnh khắc hai bàn taychạm vào nhau, Vũ thấy trong tim mình có thứ tình cảm phá tanrào chắn mà lao ra ngoài. Nước mắt cô giàn giụa ngay lúc ấy,không biết phải lau làm sao cho kịp. Ba nhìn Vũ, cái nhìn nghẹn đắng những tâm tư. Đôi môi ông mấp máy, nhưng rồi cũng chẳngnói lên được lời nào. Cô cúi đầu, cố lau đi nước mắt. Chúngkhô lại gây cảm giác rất xót xa, cứ như muốn bào mòn da mặt cô đi vậy.

Khoảng ba phút sau, cô ngẩng đầu nói: “Nếu như đây là số phậncủa chúng ta thì đành vậy đi. Con không hận ba, chưa bao giờ.Hãy cứ coi gia đình chúng ta chỉ là gặp phải tai kiếp thôi, bahiểu chứ?”

“Ba không tin là con không hận ba. Chúng ta đã quá hạnh phúc, đã quá hạnh phúc để không thể bỏ qua cho nhau tất cả.”

“Phải, đúng là như thế ba ạ! Nhưng cuộc đời này tình thân đâuphải tính toán chi ly như kẻ thù? Chúng ta có những điều khôngbao gồm xa lạ. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã bị ràng buộcbởi nhau. Điều ấy cũng giống với chuyện con không có quyền gìhận ba. Làm như thế thì chính con mới là người đáng trách!”

“Vũ” Giọng ba run run “Ba không thể nói lời xin lỗi được. Đã quá trễ để nói ra những điều đó.”

“Có nghĩa lý gì đâu chứ? Nhưng ba không muốn trở về ạ?”

“Không, nhưng con hãy cho ba thời gian để sửa chữa. Cho dù là cả cuộc đời còn lại, nhưng ba thực sự muốn quay về.”

Đáng ra những điều này không hề dễ dàng như thế, nhưng đây làba của cô, là người mà cô mãi mãi yêu thương. Ông là người màcô kính trọng, tình cảm của cô dành cho ông cũng như tình cảmdành ẹ, cả cuộc đời này sẽ là biết ơn. Nếu như có điềugì khiến cô phải hận ông thì đó chính là việc cô không bao giờ hận ông được. Phải, đó là một điều quá khó đối với Vũ. Côkhông thể tuyệt tình được!

“Ba ơi, mẹ vẫn luôn nói nếu như ba muốn quay về thì hãy cứ quay về. Mẹ tuy không thể giữ được ba nhưng cũng không bao giờ muốnrời xa ba. Mẹ chỉ là đang cố tỏ ra thật cứng cỏi trước sónggió. Mẹ phải tuyệt tình với những nỗi đau, cho nên bà mớiquyết định ly hôn.”

“Ba hiểu. Mẹ con nên làm như thế!” Ba cúi thấp đầu ăn cơm, Vũcó cảm giác, trong những hạt cơm trắng ngần có nước mắt củaông.

“Vậy còn người phụ nữ kia thì sao?”

Đôi đũa bỗng dưng khựng lại, ba như người vừa đâm phải một bứctường vững chãi. Ông ngẩng đầu, đôi mắt đỏ vì bia và vì những giọt nước mắt chiếu thẳng vào Vũ. Cô đáp lại ông bằng cáinhìn tin cậy, hy vọng rằng ông sẽ kiên cường mà nói ra tất cả.

Nhưng rồi cuối cùng ba chỉ nói: “Con không hiểu được đâu. Ăn cơm đi.”

Vũ cười bất lực, đến tột cùng thì ba mẹ cô vẫn chỉ coi cô là một đứa trẻ, một đứa trẻ không được trưởng thành. Họ sẽkhông bao giờ nói cho cô những điều mà họ đang lo nghĩ, họ không muốn chia sẻ cho cô. Điều này khiến Vũ rất thất vọng, cũngcàng ngày càng cảm thấy xa cách với thế giới này.

“Dù sao thì con cũng rất vui nếu như ba trở về. Tuy chúng takhông thể quay về như lúc trước, nhưng ít nhất thì mẹ cũng bớt cô đơn. Con hiểu được nỗi khổ của mẹ, cũng như hiểu được nỗikhổ của ba. Cho dù hai người không bao giờ nói ra.”

Ba mỉm cười trìu mến, ông không nói thêm gì nữa. Bởi vì Vũ đã hiểu được tất cả. Cô hiểu được tâm tư của họ, hiểu đượcnhững đấu tranh vật lộn mà họ phải gánh chịu. Những ngườinày rất giống cô, đều tự ôm lấy nỗi cô độc về phía mình, một mình chịu đựng, không muốn sẻ chia cho ai khác.

Ăn cơm xong, Vũ là người trả tiền. Cô đã để ý trong ví của bachỉ còn đủ tiền trả cho bữa cơm này, cô không thể để ba trảđược. Thời gian qua ở công ty ba bị mọi người xa lánh, không giao tiếp với ai. Chiếc xe bốn chỗ mà ông hay chạy đã bị công tythu lại, hằng ngày ông đến công ty chỉ ngồi ở văn phòng và ravề. Lương tháng ba triệu. Tất cả mọi người đều bàn tán, điềuấy làm ông bị áp lực và nổi nóng. Ông gây sự, sẵn sàng đánhnhau – hành động như một đứa trẻ, nhưng không có cách nào khỏalấp khoảng trống trong lòng. Hẳn là thời gian qua ông đã cócảm giác bị cả thế giới bỏ rơi.

Khi bước ra bên ngoài, những tia nắng như đám thiêu thân tràn vào đồng tử. Vũ nheo mắt, đưa tay lên che lại. Ba đứng ở đằng sau,cô có thể thấy được cái bóng của ông. Ngày xưa cũng như thếnày, luôn có ba bên cạnh, được bảo vệ và được che chở. Ai cũng sẽ nghĩ khoảnh khắc đó là mãi mãi, nhưng chúng ta đâu thểkiểm soát được tương lai? Hạnh phúc đôi khi khiến chúng ta ảotưởng quá nhiều điều.

Bất chợt, Vũ quay người lại. Trong tiếng ồn ào của đường phố, trong mùi thức ăn từ nhà hàng tỏa ra, dưới cái bóng của ba,Vũ nói: “Ba ơi, cho dù mọi chuyện có thể nào đi chăng nữa, thì gia đình vẫn sẽ luôn ở bên ba. Đó là một điều không thể chốibỏ!”

## 26. Chương 26: Trở Về

Sau khi ba đi, Vũ cũng không muốn về nhà ngay, cô đi loanh quanh trongthành phố. Vũ không đem theo máy ảnh, cô chẳng biết làm gì với khungcảnh hỗn độn trước mắt. Đôi chân cô muốn chạy trốn, nhưng tâm hồn của cô thì lại cứ muốn lụi tàn. Vũ luôn là một con người mâu thuẫn như vậy.Trước mọi quyết định, cô đều phân vân trước hai chữ đúng sai.

Có một cảm giác lạnh lẽo trào lên trong lòng, Vũ chạy đến một góc khuấtvà ngồi xuống. Cô không thể khóc được nữa, tất cả đều có giới hạn củanó. Gia đình cô giống như một quả cầu tuyết, khi ông trời muốn trêungươi thì đám tuyết sẽ bay loạn. Sự bung tỏa đau thương ấy khiến ngườita chẳng nỡ rời, cứ ngắm nhìn rồi đưa nhau vào cô độc.

Vũ đưa bàn tay của mình ra trước nắng, cố gắng nắm bắt nó nhưng khôngthể. Cô mỉm cười, cúi đầu và đứng dậy. Tất cả mọi thứ đều không như ýnguyện của bản thân, bạn chỉ có thể mộng mãi một giấc mơ. Sau khi tỉnhdậy, bạn phải bước đi tiếp.

Vũ bước đi trên một con đường rất vắng, cô không biết mình lạc đi đâu.Thành phố này rất rộng lớn, các con đường đều đâm ngang đâm dọc khiến cô u mê trong những bước đi của chính mình. Vũ đi rất lâu, rất lâu rồi lại quay trở về chốn cũ. Lại là con đường lúc nãy mình đã tới. Cô lại đitiếp, bước chân mỏi mệt và đau rức, nhưng cô không dừng lại. Chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn cũng bắt đầu bết lại vì khói bụi ônhiễm, hai bàn tay nắm chặt.

Vũ giống như người mất trí, cô không thể nhớ nổi mình đang làm gì và mục đích của việc này là gì. Cô chỉ biết rằng bản thân phải thoát khỏi cáivòng luẩn quẩn này bằng mọi giá.

Thế rồi Vũ ra được một con đường đông đúc, có rất nhiều người ở đó nhưng cô lại không hỏi. Cô đi rất nhanh, đôi giày dưới chân đã bắt đầu mềm và ướt đi. Cho đến tận bây giờ, Vũ vẫn là người không thể nhớ nổi nhữngcon đường trong thành phố. Chúng giống như mê cung, muốn nuốt trọn côlại trong sự đan xen phức tạp. Dù cô có vùng vẫy thế nào thì cũng chỉđứng nguyên một chỗ.

Vũ cuồng chân, cô chạy thật nhanh về nhà. Và rất may là cô đã đi đúnghướng. Chung cư của Dương Nguyễn nằm trên tầng cao. Cô thở gấp, mấyngười bảo vệ chung cư nhìn cô chằm chằm. Vũ sợ những ánh mắt này, nókhiến cô chỉ muốn chạy trốn tiếp. Tại sao họ không bước tới hỏi cô thayvì cứ ngồi đó nhìn bằng đôi mắt dò xét như thế? Tại sao chúng ta lại cứphải giữ khoảng cách với nhau như vậy?

Vũ lau mồ hôi, mái tóc ngắn đã thực sự bết lại. Cô nghĩ mình cần phải đi tắm. Vũ nhanh chóng tìm thang máy, hy vọng rằng nó vẫn trống. Nhưng khi cô bước vào trong tháng máy, khi hai cánh cửa định khép lại thì cô vôtình nhìn thấy một người.

Một người đàn ông.

Anh đứng ở trước cửa chung cư, dưới ánh nắng màu nghệ tươi, khuôn mặtlạnh lùng đến đáng sợ. Sự cô độc cố hữu ấy là thứ đầu tiên đã thu hútcô, khiến cô nhận ra anh. Tiếp theo đến là vết sẹo trên sống mũi, vếtsẽo xấu xí đó cả đời này sẽ không tan biến đi được. Chỉ trong ba giâyngắn ngủi, nhưng Vũ đã có thể nhận ra anh là ai.

Cánh cửa thang máy bất chợt đóng lại, cô quá bần thần mà không kịp níukéo. Vũ vội vàng ấn nhanh vào bảng điều khiển, cô cũng không biết mìnhđã ấn gì, chỉ biết rằng nếu không nhanh rất có thể anh ta sẽ đi.

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, và người đàn ông đó đã đứng ngay trướcmặt cô. Vũ giật mình, cô lại bị anh làm cho bất động. Cô thấy thân thểthật thừa thãi, rõ ràng nó không hề nghe theo những gì mà cô sai khiến.

Vũ gọi tên anh: “Liêm?”

Anh gật đầu, kéo cô ra khỏi buồng thang máy chật hẹp và chạy đi.

Hai người đến một quán cà phê nào đấy, Vũ không có tâm trí để ý đến cáitên của nó. Cô gọi tạm một tách cà phê sữa, còn Liêm uống cà phê đen.Anh còn dặn người phục vụ hãy mang cho anh một bao thuốc. Vũ nhìn anh,cả người cứng đờ. Cô cảm thấy mình đang rất căng thẳng, không rõ vì saonhưng thực sự là cô đang rất căng thẳng.

Người phục vụ mang thuốc ra trước, Liêm gật đầu rồi bóc vỏ. Anh rút mộtđiếu, sau đó đưa bật lửa cho Vũ và nói: “Có muốn châm lửa không?”

Vũ chẳng ngại ngần, cô lập tức đón lấy chiếc bật lửa từ tay Liêm, nhưnglại rất lóng ngóng để châm thuốc cho anh. Lửa vừa bén vào, Liêm hít nhènhẹ cho tàn đỏ bùng lên, khói trắng tỏa ra, Vũ có cảm giác ngượng ngậptrong đám khói ấy. Vũ đặt bật lửa trở lại, phát hiện ra một điều rất khó hiểu, rằng tại sao Liêm lại có thể tìm thấy cô?

Liêm như đoán được tâm tư của Vũ, anh liền giải thích: “Anh đã đi theoem. Từ lúc em gặp người trung niên kia thì anh đã đi theo em rồi.”

Vũ cảm thấy lạ lùng, Liêm đã rất lâu không còn xuất hiện. Trước khi côđi, đã để lại cho anh số điện thoại. Nếu anh trở về rồi thì sao lạikhông gọi điện cho cô? Tại sao lại phải đi theo cô đến tận chung cư nhưthế này chứ? Rồi Vũ chợt nghĩ, tất cả đều không có lý do gì hết. Mọichuyện đều sẽ diễn ra như vậy, không có lý do nào hết.

“Đó là ba của em.” Vũ nói.

“Anh không quan tâm đến điều đó lắm.” Liêm rít một hơi thuốc, sau đó anh nhả ra làn khói mà anh vừa dít vào. Khuôn mặt lạnh lùng, cô độc. Vũ cócảm giác, cho dù Liêm có nở nụ cười, thì nụ cười đó cũng xuất phát từnỗi cô đơn của anh. Và nó sẽ không hề ấm áp.

“Vậy thì anh quan tâm đến điều gì?”

“Em.”

“Hả?”

“Điều anh quan tâm là em.”

Vũ nhìn người đàn ông trước mặt mình, bất ngờ về những gì anh đã nói.Hai cánh môi mím lại, ép nhau muốn bật máu. Cô giống như người đang ởtrên một con thuyền, lênh đênh mãi không ngừng. Số phận là một điều kỳdiệu, nó có thể khiến cho bạn gặp được nhiều thứ trong cuộc đời. Tìnhyêu, bạn bè, công việc, …và cả cái chết. Số phận của Vũ đã gặp được mộtnỗi cô độc, một sự hờ hững và một tình yêu đau thương mà cả đời khôngthể nào quên. Vũ biết rằng một ngày nào đó, cô sẽ phải nói lời ly biệttất cả. Khi ấy sẽ là lúc cô dám đối diện với tất cả, dám rời xa, vàkhông bao giờ nhìn lại.

“Tại sao thế hả Liêm? Tại sao anh lại nói với em những lời này? Chúng ta chỉ là những người xa lạ.”

Liêm nhếch môi, cái cười của anh khiến cô phải run khẽ lên vì lạnh. Anh đáp: “Em nghĩ rằng anh sẽ yêu em hay sao?”

“Em gần như đã nghĩ như thế. Cho đến khi anh hỏi em lời này. Có lẽ là anh không yêu em thật.”

“Phải, anh không yêu em. Anh sẽ không bao giờ yêu nổi em. Vũ, em còn nhớ con mèo Xanh trước kia không? Lúc đó anh từng nghĩ hãy là giết quách nó đi, vì anh ghét ánh mắt của nó mỗi khi nhìn anh. Nhưng rồi anh chợtnghĩ, nếu giết Xanh chỉ để thoát khỏi ánh mắt cô đơn xa lạ thì chi bằnggiết chết em đi. Cuối cùng anh đã phải chạy trốn.”

Hóa ra đây là lý do khiến Liêm biến mất trong thời gian qua? Vũ cười. Cô không nghĩ rằng bản thân lại ảnh hưởng tới người đàn ông này đến nhưvậy. Cô từng nghĩ thế giới của anh rất khó để chạm vào. Anh sống trênđời chỉ như một sự trả ơn, chứ không hề có mục đích nào khác. Hằng ngàycô ở cạnh anh, nhưng lại không nhìn thấy anh. Liêm giống như đám khóithuốc mà anh nhả ra, rất dễ tan biến. Cho đến khi Liêm biến mất, Vũ nghĩ là do anh ta có mối làm ăn nào đấy, chứ không bao giờ nghĩ rằng anh tavì không muốn giết cô mà chạy trốn. Con người chúng ta có quá nhiều hammuốn và dục vọng. Nó như con quỷ ân sâu dưới tấc da thịt, chờ khi chúngta đánh mất toàn bộ lý trí sẽ phá tan tất cả mà lao ra ngoài.

“Thế sao bây giờ anh lại muốn gặp em? Chẳng lẽ anh muốn giết chết em ư?”

Liêm cười, vết sẹo trên sống mũi vặn vẹo kỳ dị. “Em đang sống với aithế?” Một câu nói không hề đúng với trọng tâm câu hỏi mà Vũ đã đặt ra.

“Một người đàn ông.” Vũ cũng không muốn truy đuổi và giấu giếm anh làm gì.

“Có thích không?”

“Gì cơ?”

“Người đàn ông đó, có làm em hạnh phúc không?”

“Một chút! Là khi chúng em làm tình, em cảm thấy anh ấy rất tuyệt vời.Giống như hai chúng em sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nhưng khi em rời khỏi thân thể của anh ấy, em có cảm giác trống rỗng và đơn lạnh. Đỉnhđiểm của cảm giác đó là muốn chạy trốn.”

Liêm nhìn Vũ, cái nhìn sâu xa và âm trầm. Điếu thuốc trên tay anh đã bịđốt cháy quá nửa. Không ai biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Vũ cũngnhìn lại anh, để ý thấy anh gầy và đen hơn trước. Liêm là một người đànông cao lớn, rắn rỏi. Con người của anh làm cô phải nghĩ tới hình ảnhcủa một hoang mạc khô cằn. Nơi đó chỉ có xương rồng mới tìm được nguồnsống cho bản thân. Phải là người kiên cường và mất cảm giác với cả hạnhphúc lẫn nỗi đau mới có thể tồn tại được trong thế giới mà anh ta đangsống.

Hôm nay, Liêm mặc một chiếc áo phông tối màu, quần jeans và đi giày thểthao đã cũ. Tóc anh đã dài ra, dường như anh không có ý định để đầu đinh nữa. Đôi mày rậm rạp, nam tính chạy ra gần thái dương. Đôi mắt như dòng sông lạnh lẽo, chúng sẽ không bao giờ đổ được ra biển. Các ngón tay của anh hơi vàng, có cảm giác nó đã được chạm vào hàng ngàn điếu thuốc lá.Vũ từng nghĩ người đàn ông này một lúc nào đó sẽ chết trong khói thuốc.Đó có lẽ là cái chết đẹp và mơ ước của anh ta.

Không gian xung quanh rất trầm mặc, bản nhạc nào đó cất lên càng khiếnngười ta muốn chạy trốn. Vũ để ý Liêm muốn nói gì đó, nhưng anh còn chưa tìm được ngôn từ để bắt đầu. Trông anh như một đứa trẻ, loay hoay tìmmọi cách biểu đạt ý muốn của bản thân ra.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Em có vẻ đang ngộ nhận hạnh phúc của bản thân.”

Vũ mỉm cười: “Em không ngộ nhận, chỉ là cố chấp thôi. Em đã vứt bỏ hết tất cả rồi, hối hận cũng sẽ chỉ khiến em càng đau khổ.”

“Em còn quá non nớt để hiểu được về nỗi đau.”

“Phải, còn quá non nớt. Nhưng chưa chạm được vào tình yêu, một bông hồng nhiều gai thì em còn chưa biết thế nào là đau đớn.”

Liêm dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, anh dướn người về phía trước, tựa như muốn đâm thẳng vào lòng Vũ ánh nhìn của anh. Liêm luôn luôn cónhững cách để khiến cô phải chú ý, cũng có những cách để buộc chặt côlại một chỗ. Anh nói: “Trở về đi.”

Vũ lắc đầu: “Đã không còn kịp nữa rồi. Khi em quyết định rời bỏ thì đãkhông còn kịp nữa rồi. Con đường mà chúng ta chọn chẳng có điểm khứ hồi. Quay lại sẽ chỉ làm mất thời gian của nhau.”

“Em sẽ không được hạnh phúc đâu.”

“Em biết, em sẽ không được hạnh phúc. Nhưng Liêm này, anh ấy là người đã khiến em mê say. Dục vọng của anh ấy, cơ thể của anh ấy, tình yêu củaanh ấy, sự lạnh nhạt của anh ấy…tất cả đều cuốn em vào. Em vốn đã khôngcòn đường lui nữa rồi.”

Khuôn mặt của Liêm hiện lên vẻ đau xót, dường như anh đã tìm thấy chínhbản thân mình đâu đó trong con người của Vũ. Đã có những tháng năm anhhành động cảm tính thế này. Tuổi trẻ khiến con người ta mắc nhiều sailầm quá. Chúng ta cứ đi, cứ đi về phía trước, tự cho rằng đằng sau không còn đường lui, vậy cho nên cứ lao đầu như con thiêu thân vào những đaukhổ.

Liêm từng nhớ, có lần đã hỏi người con gái anh yêu một câu: “Em có thể trở về được không?”

Trong giấc mơ, cô ấy trả lời anh rằng: “Đã đi rồi thì không thể quaylại. Cũng như chúng ta, trưởng thành rồi không thể thôi cô đơn. Vậy nênLiêm ạ, cả cuộc đời còn lại chúng ta đều không thể tìm thấy nhau đượcnữa.”

Phải, Liêm mỉm cười. Cho dù anh có sống chết vì cô ấy, cho dù anh có làm tất cả mọi thứ, thì cô ấy cũng chỉ là một người quá cố. Tuổi trẻ củaanh, tuổi trẻ của cô đã thực sự nằm dưới mười tầng đất lạnh.

## 27. Chương 27: Quá Khứ Bất Diệt

Có rất nhiều lần Vũ tự hỏi, mục đích cô sống ở thành phố này là gì trongkhi cô không thể quên được Cẩm phả. Ngày đầu tiên đến đây, Vũ đã bị cáilạnh của màn đêm làm cho phát ốm. Và cho đến tận bây giờ, thì cái lạnhấy vẫn không dứt, nó như đã trở thành một thói quen. Vũ nhớ mình đến đây là do Tuấn giới thiệu. Về thành phố của anh. Quá đẹp, quá hoa lệ và quá cô đơn. Cô thực sự tò mò, rốt cuộc thì bông hồng nhiều gai ấy như thếnào? Rốt cuộc thì nó đẹp đến ra sao mà con người ta phải sợ hãi đến mứcbị cuốn vào như thế.

Và cuối cùng thì cô đã hiểu. Càng đẹp thì càng cô đơn. Cái gì cũng vậy thôi.

Sau lần nói chuyện với Liêm, Vũ cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Cô liêntục chìm vào những giấc mơ màu trắng, cô mất đi phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ có những lúc ở cạnh Dương Nguyễn, được anhvuốt ve cơ thể, được anh gọi tên và ngược lại, cô mới có thể tìm đượcchút an tĩnh. Lòng cô giống như chỉ rối, càng cố gỡ thì lại càng bị cuốn vào.

Rốt cuộc thì cô đang theo đuổi điều gì? Tình yêu ư? Không phải, cả cô và Dương Nguyễn đều biết chắc là không phải. Anh từng nói với cô rằng, anh đã không thể yêu ai được. Cả cuộc đời này, anh không còn yêu ai theocách mà người ta vẫn dành cho nhau nữa. Anh đã mất đi khả năng đó, trong anh chỉ còn sự lụi tàn và hủ hóa.

Vũ chợt nhớ đến câu chuyện về người trẻ tuổi nọ - câu chuyện cô đã đọcđược ở quán cà phê của Ngọc. Người trẻ tuổi đó cuối cùng đã bùng nổ. Anh ấy đã tìm được lối thoát ình. Còn cô, cô đang luẩn quẩn trongnhững ham muốn mơ hồ. Chính bản thân cô cũng không thể xác định nổi lòng mình lúc này nữa. Cô cứ thế đi, đi về phía trước. Nhưng lòng trốngrỗng, linh hồn lạc lối…Cô thật sự đang càng ngày càng vô hình.

“Em không hiểu được đâu, khi mà tôi hút thuốc và uống rượu, không phảitôi muốn thoát khỏi nỗi cô độc. Mà là tôi muốn hòa cùng với nó. Chúng sẽ chẳng bao giờ tan biến được, cho nên ta phải chọn cách thỏa hiệp.”Dương Nguyễn nhả một làn khói vào trong không trung, đôi mắt anh khẽnhắm lại. Anh đang nói với Vũ, cũng giống như đang nói với chính bảnthân mình.

Cô ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào bờ ngực trần rắn rỏi của anh, lắngnghe nhịp tim của anh đập. Cô không kể cho anh nghe chuyện mình đã gặpLiêm – người đàn ông ba mươi tuổi xa lạ muốn cô rời khỏi anh. Có đôi lúc Vũ tự hỏi, rốt cuộc thì quan hệ giữa cô và Dương Nguyễn là gì? Tình yêu hay ràng buộc? Khoảnh khắc bình yên này giống như ảo giác, dễ khiến con người ta u mê và nhầm lẫn. Đến khi nó tan biến đi rồi, cô chỉ có thể tự đặt ra những câu hỏi khiến bản thân mình hoang mang.

Vũ ngẩng đầu lên nhìn Dương Nguyễn, thấy khuôn mặt anh chìm đắm. Quá khứ của anh, con người của anh, trái tim của anh…tất cả đều không có cô.Anh đang ở trong một thế giới khác, phải, đang ở một thế giới khác.

“Anh có yêu em không Nguyễn?” Đột nhiên, Vũ thấy mình hỏi thật ngớ ngẩn.

Dương Nguyễn không nhìn cô, anh chán ghét đẩy cô ra, hành động thô lỗ và xa cách. Sau đó anh nói: “Đừng hỏi những câu trẻ con như thế. Anh biếtem đã có câu trả lời rồi.”

Vũ cười, cái cười của cô khiến không khí như nặng dần. Cuối cùng, cô ômlấy cổ anh, hôn lên đôi môi anh. Nơi ấy có mùi thuốc lá, là thứ duy nhất mà anh có thể cho cô. Tất nhiên, anh yêu cô. Và cô cũng vậy. Chỉ là quá khứ của anh, anh không thể dùng nó để yêu cô được. Sự chìm đắm của anhđã tách anh ra khỏi tất cả, anh không phải người dành cho cô.

Cô nói: “Dương Nguyễn, anh có nhớ không? Lần đầu tiên khi em nhìn thấyanh, cảm giác anh là một người con trai thật thuần khiết, sạch sẽ.”

“Vậy sao?” Dương Nguyễn hỏi lại, giọng điệu hơi giễu cợt.

“Phải. Khi đó anh mặc áo sơ mi màu trắng, đứng cô độc đợi xe bus. Dángngười anh rất thẳng, dường như anh đang mang một nỗi lòng nào đó. Cácngón tay của anh, đôi mắt của anh…Nó khiến em không thể ngắn được cảmgiác say mê. Em nghĩ anh là chàng trai có thể đem lại hạnh phúc ọicô gái.”

“Và em đã nhầm?”

“Không, em không nhầm. Nhưng trong những cô gái đó nhất định không có em. Hai kẻ cô đơn không thể khỏa lấp cuộc đời nhau.”

“Vậy tại sao em còn ở bên anh?” Dương Nguyễn nắm chặt lấy cổ tay của Vũ, hỏi cô bằng giọng điều buồn bã và mỏi mệt.

“Bởi vì đây là tai kiếp của em. Gặp được anh trong cuộc đời không phảilà do duyên phận, mà là tai kiếp. Em chỉ có thể ở bên anh cho đến khinào chạy trốn được.”

…

Mùa đông đã tới, những cái lạnh thổi ngập phổi khiến máu trong người như ngừng chảy. Vũ nghe thấy đâu đó trong cơ thể mình có một tiếng nói mỏimệt, mong cô hãy biết dừng lại đúng lúc. Cô thường hay mỉm cười vônghĩa, đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn buông xuống. Tâm trạng trống rỗng, đợi cho ngày tàn hẳn sẽ pha ình một tách cà phê.

Vũ vẫn viết truyện, câu chuyện đã đi tới những chương cuối cùng. Côkhông biết bản thân đang muốn nói đến điều gì, chỉ biết rằng những conchữ càng ngày càng nhàn nhạt, không thể biểu đạt hết những ý mà mìnhmuốn nói đến.

Rồi một ngày tháng mười hai, Vũ phát hiện ra bản thân đã mang thai. Kinh nguyệt mãi không chịu tới, cô nôn khan, cơ thể mỏi mệt và chỉ muốn ngủ. Vũ ra ngoài và mua một que thử thai. Người bán thuốc là một cô gái trẻ, khuôn mặt bình thản. Dường như những trường hợp thế này đã xảy ra quánhiều, cô ta không còn ý kiến gì được nữa.

Vũ ngồi lên thành bồn tắm, ngắm nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai,trong lòng không biết đang vui hay đang buồn. Vũ bắt đầu nghĩ đến chuyện phải làm gì lúc này. Cô có hai sự lựa chọn, nhưng lại chỉ có thể chấpnhận một. Vũ nhếch môi cười, mái tóc đã dài đến cằm đâm vào miệng có cảm giác đau nhói. Cô đưa tay sờ lên bụng, không hề cảm thấy có bất cứ sinh linh nào tồn tại nơi đó. Đây là một điều kỳ diệu, phải, là một điều kỳdiệu bất ngờ nhất trong cuộc đời.

Cô đã có thai với Dương Nguyễn.

Cả ngày hôm đó, Vũ không làm gì cả, cô chỉ ngồi trong bồn tắm, và ngâmnước. Nước cứ ấm rồi lại lạnh dần, khiến cho Vũ gần như điên cuồng. Côcần hơi ấm, ngay lúc này chỉ có hơi ấm của nước mới khiến cô cảm thấy an bình. Cả người Vũ run lên cầm cập, đôi môi trắng bệch nhưng cô vẫnkhông chịu rời khỏi bồn tắm. Bình nước nóng đã cạn, cô chỉ có thể ngâmtrong nước lạnh. Cuối cùng, Vũ có cảm giác mình đang chìm dần, chìm dần. Cả người cô trượt xuống, mắt môi ngập nước. Có đôi lúc cô muốn làm cá,có thể sống một cuộc sống khác biệt, ở một thế giới khác biệt. Ở nơi đó, dưới lòng đại dương sâu thẳm, cô có thể đem tuổi trẻ và nỗi cô đơn củamình chôn đi, thời gian sẽ không thể vùi lấp được nó.

Nước mắt bắt đầu tuôn ra, nhưng nó đã bị dòng nước lạnh trên mặt hòalẫn. Vũ bị sặc, nhưng cô không có sức lực để đứng dậy. Có cảm giác nhưcô đã thành cá thật, chỉ là chưa có mang để hô hấp. Một chú cá khác biệt giữa lòng đại dương bao la. Thế rồi Vũ thấy mình lạc vào một thế giớitrống rỗng. Không có gì cả, màu sắc cũng không. Vũ mong mình có thể gặpđược ai đó, hỏi họ về những gì cô đã trải qua. Nếu như đây chỉ là mộtgiấc mơ, thì cô chỉ cần đợi cho đến khi bản thân tỉnh dậy. Nhưng khôngcó một ai xuất hiện, ngay cả quá khứ cũng không có.

Đến tận sau này nghĩ lại Vũ mới biết, hóa ra đó chính là tuổi trẻ của cô.

Vũ tự hỏi chính bản thân rằng liệu cô có thể cứ thế mà chết đi haykhông? Cùng với đứa bé này? Cô nhớ đến lúc bà sắp ra đi, bà nói sau nàycô nhất định phải hạnh phúc. Nhớ đến mẹ ở nhà, bà nói cô phải chăm sóctốt cho bản thân mình. Nhớ đến ba, người đã từng bế cô nằm trên võng,thì thầm những ước mơ bay bổng vào tai cô. Và rồi cô đành thở dài, hóara cô không thể cứ như vậy mà chết đi. Bởi ở trên thế giới này, có quánhiều thứ mà cô không thể từ bỏ được.

Thật may mắn là Dương Nguyễn về kịp lúc. Anh mở cửa phòng tắm, thấy côđang nằm dưới dòng nước lạnh. Dương Nguyễn hô lên một tiếng, anh gọi tên Vũ nhưng cô không nghe thấy gì. Rồi anh kéo lấy cánh tay của cô, dùngbàn tay anh lau nước trên khuôn mặt cô và, dùng đôi môi của anh đểtruyền khí vào cho cô. Trong cơn mê loạn, Vũ có cảm giác Dương Nguyễnkhông hốt hoảng, anh ấy hình như đã biết tại sao cô lại làm như vậy.Nhưng cô tin chắc, anh ấy không hề biết chuyện cô đã mang thai.

Dương Nguyễn ôm lấy cơ thể đang dần nguội lạnh của cô đến bệnh viện. Nằm trong vòng tay anh, Vũ không hề cảm thấy chút ấm áp nào. Người đàn ôngnày muôn đời vẫn chỉ dành cho cô một tình yêu đau thương. Bởi vì cô đãđến quá muộn, cho nên anh không thể yêu cô giống như bình thường đượcnữa. Tình yêu của anh là những chiếc gai sắc nhọn, khi cô cố chấp ômlấy, thì chính cô sẽ chảy máu.

Người ta cắm kim truyền vào tay Vũ, sau đó quay ra nói gì đó với DươngNguyễn. Anh nhíu mày liếc qua cô, nhưng không nói bất kỳ câu nào. Sau đó anh bước ra ngoài, để lại Vũ ở trong phòng bệnh. Trong phòng còn có hai người nữa, họ đều đã ngủ. Họ cũng không có một ai bên cạnh. Đột nhiêncô thấy thế giới này thực cô đơn, ở bất kỳ nơi đâu cũng vậy. Con ngườita lạnh nhạt cũng chỉ vì cô đơn quá mà thôi.

Vũ ngắm nhìn trần nhà, cái trần mốc meo vì trời lồm. Cô cảm thấy mùađông lạnh lẽo đang dày vò cơ thể mình, và cả sinh linh đang lớn dầntrong cơ thể nữa. Nó cũng đang dày vò cô. Vũ mím môi, rút kim truyềndịch ra khỏi tay mình, cô lật chăn rồi mở cửa bước ra ngoài. DươngNguyễn ngồi ở hàng ghế chờ, anh dựa lưng ra sau bức tường, không hề hútthuốc. Ở bệnh viện biển cấm hút thuốc được treo ở khắp nơi, anh khônghút cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên hết. Vũ lại gần anh, ngồi imlặng bên cạnh. Dương Nguyễn mặc một chiếc áo da màu đen, bên trong làmột chiếc áo thun màu trắng, quần kaki và đi giày tây. Có lẽ anh vừa đilàm về và chưa kịp thay quần áo. Có lẽ thêm nữa là anh quan tâm đến côthật.

“Em đã có thai rồi sao?”

Vũ cười buồn, cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó dâng lên tận cổ. Cô muốnnôn nó ra ngoài, nhưng thứ nôn ra được vẫn chỉ là câu nói: “Nó đáng rakhông nên đến.”

“Em cũng biết như vậy?”

“Em biết là anh sẽ không cho em giữ lại nó.”

Dương Nguyễn đau đớn nhìn Vũ, rồi anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìnthẳng vào mắt cô và nói những lời từ tận đáy lòng: “Vũ ơi, hãy hiểu choanh. Nếu như đứa trẻ này ra đời thì nó sẽ không được hạnh phúc. Cả haichúng ta đã là quá đau khổ rồi, đừng kéo nó vào nữa.”

“Nhưng nó vô tội!” Đột nhiên Vũ không kìm được lòng mình, giọng cô caovút lên giữa không gian vắng lặng, nước mắt lăn dài bờ má. Trong lòng cô như có một lưỡi dao, lưỡi dao đó liên tục đưa qua đưa lại, cắt đứt từng khúc ruột khiến cô chỉ muốn chết đi. Đứa con này, tại sao cô lại khôngthể giữ nó lại? Nó không có lỗi gì cả, người có lỗi là cô. Nếu sinh nóra, Vũ sẽ nguyện sống cả cuộc đời còn lại chỉ để trả ơn cho nó. Tại saoanh nhất định phải tuyệt tình với cô như thế?

“Sau này anh sẽ chết!” Dương Nguyễn nói không đầu không cuối.

“Tại sao? Em yêu anh, sau này con của chúng ta cũng sẽ yêu anh. Và anh cũng vậy.”

“Nhưng một lúc nào đó, khi em và anh đều chạy xa khỏi nhau, nó sẽ thế nào đây? Em không hiểu sao Vũ?”

Vũ câm lặng, cô đột nhiên không biết phải đáp lại anh như thế nào. Đôimắt cô nhìn anh, ánh nhìn chất chứa những đau thương. Hóa ra là như thế, hóa ra không phải cứ yêu nhau là có thể được ở bên nhau. Giống như bamẹ cô, yêu nhau những đến một lúc nào đó, khi cả hai không thể chấp nhận được mỏi mệt nữa thì họ sẽ tự tìm cách chạy xa nhau.

Dương Nguyễn và cô giống như những loài vật sống trong bóng tối, cả haiđều không biết ngày mai sẽ thế nào, cho nên họ chỉ có thể yêu theo bảnnăng. Vũ từng nghĩ tình yêu là phải được tự do, nhưng tự do thôi chưađủ…Cô không thể gọi tên được nữa, nhưng nhất định phải có một điều gìđó, khiến cả hai không còn tìm được lý do để rời xa nhau nữa.

“Em hiểu rồi Nguyễn. Ý anh là em nên bỏ đứa bé này, và chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi phải không?”

Dương Nguyễn gật đầu: “Em còn trẻ. Thế là quá đủ rồi, đừng đi quá xa nữa. Hãy kết thúc chuyến phiêu lưu của mình đi.”

“Tại sao anh biết là em còn trẻ? Em đã là một người phụ nữ mang thai. Em đâu còn trẻ?”

Dương Nguyễn bỗng dưng phẫn nộ, anh đứng bật dậy rồi hét lớn: “Sao em cứ mãi nói với anh những lời cố chấp như thế hả Vũ? Tại sao em lại cứ muốn dồn anh vào đường cùng?”

Vũ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trông anh như một con thúhoang bị người ta bắn trúng. Điên dại và mãnh liệt. Có đôi lúc cô tự hỏi không biết mình bị anh quyến rũ vì điều gì, ngoài dục vọng ra thì anhcó điều gì làm cô thấy không thể rời bỏ được. Và chính là lúc này cô đãhiểu, con người của anh, nội tâm sâu sắc của anh như một ngọn lửa. Sựnóng bỏng của nó khiến cô không thể rời xa được.

Vũ mỉm cười, tiếng cười khùng khục đứt gãy. Cả hành lang này không có ai ngoài hai người, thế giới như đã chết lặng đi. Họ ở bên nhau, nhưng vẫn không thể cho nhau được hạnh phúc. Cho dù cả thế giới này có sụp đổ,thì người đem lại hạnh phúc cho họ cũng không thể là đối phương.

Cuối cùng, Vũ nói: “Dương Nguyễn, hãy đi đi.”

Dương Nguyễn như bị cô dội một gáo nước lạnh, anh mở to mắt hỏi lại: “Gì cơ?”

“Anh hãy đi đi!” Vũ nhắc lại. “Em hiểu rồi. Ngày mai em sẽ làm thủ tụcđể phẫu thuật. Đứa bé này đến từ đâu thì hãy đặt nó lại vị trí cũ. Emkhông thể để nó đến với cuộc đời nghiệt ngã này được.”

“Vũ…”

“Đừng thương hại em. Em biết bản thân cần phải làm những gì, nhưng Dương Nguyễn này, anh chắc rằng bản thân anh cũng như em chứ? Cũng biết mìnhcần phải làm gì vào lúc này?”

Dương Nguyễn gật đầu: “Phải, anh sẽ đi. Rời xa khỏi em, mãi mãi.”

“Nhưng sao anh lại khóc?” Vũ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, lau đigiọt nước đang lăn xuống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Nguyễnkhóc. Và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nhưng cô không hiểu vì sao? Anh đã là người mất đi cảm giác với hạnh phúc và đau thương, tại sao anh lạikhóc?

“Anh yêu em, Vũ ạ!” Dương Nguyễn ôm cô vào lòng, anh hôn cô, nụ hôn cuồng dã và chiếm đoạt.

Môi anh miết rất mạnh, khiến cô không thể thở nổi. Anh như hút cạn nguồn sống trong cô, anh muốn cô chìm vào bể trầm luân. Những ngón tay củaanh chạm vào lưng cô, như những xúc tu mút cô lại. Vũ áp người vào ngựcanh, tìm chút chỗ dựa lúc này. Anh càng ôm lại càng có cảm giác xa lạ.Đây là điều mà Vũ luôn nghĩ tới. Thành phố này và anh cũng chỉ đồng dạng như nhau, đều xa lạ, đẹp đẽ và cô đơn.

“Em cũng yêu anh như thế, nên anh đừng khóc nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!” Vũ khẽ khàng đáp lại sau khi anh buông cô ra, trong hơi thở củamình cô thấy có vị tanh của máu.

Rồi anh quay gót và bỏ đi, những bước chân rất vội vàng. Vũ có cảm giácnhư Dương Nguyễn đang chạy. Dáng anh tan biến dần trong tấm mắt, cũng có thể là do cô đang khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vũ cẩm thấy mất đimột người lại đau thương đến vậy. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác khi Xanh rời xa cô. Ngay lúc này đây, Vũ tưởng tượng mình có thể chết đi,cô không quan hoài điều gì khác nữa. Cuộc sống, gia đình, bạn bè, tất cả đều lùi xa. Cô đang rất tuyệt vọng. Nhưng cũng ngay bây giờ, Vũ biết cô có thể nhớ anh mãi mãi cũng với một nỗi buồn nếu như không tìm tới cáichết.

Đến trọn cuộc đời này, anh sẽ là quá khứ bất diệt trong lòng cô.

## 28. Chương 28: Tình Yêu Của Anh

Từ đó họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Dương Nguyễn đã hoàn toàn biếnmất sau ngày hôm ấy. Lúc Vũ trở về thu dọn đồ đạc, thì phát hiện anh đãđi. Tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều không còn, ngay cả chiếc gạttàn trên ban công cũng thế. Anh như đám khói thuốc, tan biến đi trong sự níu với của cô.

Vũ giữ đúng lời hứa với anh, bỏ đi đứa con trong bụng. Lúc nằm trên bànphẫu thuật, cô đau đớn cảm nhận có vật gì đó sắc lạnh đi vào cơ thể. Nắm chặt lấy tấm ga màu trắng, hai mắt Vũ nhắm lại. Nhưng cô không khóc,bởi cô biết bản thân làm đúng. Cho dù sau này ai nói cô mang tội cũngkhông sao, cô chỉ biết rằng cô cần phải giải thoát đứa bé này, cần phảigiải thoát nó ra khỏi đau khổ mà nó sắp phải gánh chịu.

Sau lần phẫu thuật đó, Vũ gần như kiệt sức. Cả khuôn mặt trắng bệch,tiều tụy, trông cô như một cái xác không hồn. Lúc cô bước ra khỏi bệnhviện, thấy cảnh vật trước mắt chao đảo và ngả nghiêng. Khẽ vịn tay vàomột chiếc cột trống gần đó, cố gắng để bản thân không gục ngã trong lúcnày. Cô cần phải tỉnh táo, cần phải bước tiếp về phía trước. Bầu trờimùa đông xám xịt, những chiếc xe lao vụt qua người khiến Vũ sợ hãi. Côthu mình lại một góc, khuôn mặt dần dần trở nên bình thản. Trải qua mộtnỗi đau, bạn sẽ có được một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đó sẽ giúp bạnkiên cường hơi trước những sóng gió và khổ đau.

Vũ bắt đầu cuộc hành trình của mình, vì công việc. Cô xin vào làm tạimột công ty truyền thông, luôn luôn phải đi theo họ đến khắp mọi nơi.Trên cái dải đất hình chữ S này, Vũ chẳng còn nhớ nổi nơi nào mà bảnthân chưa từng qua nữa. Mỗi khi đến một vùng đất mới, cô đều nhìn bầutrời ở nơi đó. Cảm thấy lạnh lẽo khôn cùng. Hóa ra bầu trời chỉ có một, ở nơi nào cũng vậy, sự bao la của nó đều khiến cô cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Vũ làm biên tập kịch bản cho những dự án truyền thông của công ty đó,vậy nên họ cần cô phải có mặt khi triển khai quay hình ảnh. Trong côngviệc, Vũ rất ít khi nói chuyện với mọi người. Trừ những lúc cần phải nói họ phải làm việc như thế nào với một cảnh quay, còn lại cô đều chỉ ngồi một chỗ và ngắm nhìn tất cả. Vũ thu tất cả vào đôi mắt, nhưng lại không biết bản thân nhìn thấy những gì. Thế giới đang dần dần trở nên vôhình, hoặc là cô đang dần dần lụi tắt.

Một anh chàng trong đoàn tên Tĩnh có tình cảm với Vũ, cũng chẳng hiểutại sao lại thế. Chỉ biết rằng anh ta liên tục bắt chuyện và không ngừng quan tâm đến cô. Vũ không ngần ngại mà cho anh một cơ hội. Hằng ngàyhai người đều đi cùng nhau. Khi cô ngồi xem lại kịch bản thì anh cũngngồi cạnh, chỉ cho cô chỗ nào chưa được và chỗ nào nên giữ lại. Vũ cócảm giác, giữa hai người chỉ tồn tại một thứ tình cảm như là tình bạn.Phải, cả hai người đều cần có nhau, nhưng không phải là trái tim cần. Mà là tâm hồn cần.

Có rất nhiều lần Vũ nhớ về Dương Nguyễn, nhưng cô không biết làm cáchnào để liên lạc với anh. Anh đã thay số điện thoại, đã rời khỏi thànhphố mà trước đó anh sống. Ngay cả Linh cũng không biết anh đã đi đâu.

Vũ cũng không tìm anh, cô chỉ biết nhớ anh như một kẻ điên tình. Cô bắtđầu tập tành hút thuốc, lần đầu tiên bị sặc khói đến phát khóc, nhưng cô không từ bỏ. Và bây giờ thì cô còn nghiện cả rượu nữa. Tĩnh liên tụcnhắc cô về chuyện này, nhưng cô đều gạt đi. Có đôi lúc cô ôm lấy anh,phả khói thuốc lên môi anh và nói: “Anh biết không? Có người nói tôiphải chọn cách thỏa hiệp với nỗi cô đơn. Vậy nên tôi phải như thế này,tôi nhất định phải trở thành người thế này thì mới cảm thấy yên bìnhđược hơn chút.”

Tĩnh đau xót ôm lấy cô vào lòng, cả người anh run lên, nhưng Vũ không để ý anh đang khóc hay đang cười, cô chỉ nhớ Dương Nguyễn thôi.

Vũ đã viết xong câu chuyện của mình, cô gửi cho hơn năm nhà xuất bản,nhưng không có ai nhận. Họ đều đưa ra những lời nhận xét rất thỏa đáng,thiên về kỹ thuật viết lách cho nên cô chẳng biết phải nói lại lời nào.Họ luôn đúng, bởi vì cô cần họ. Cuối cùng, Vũ quyết định để câu chuyệnlại, cô không muốn ai đọc nó nữa. Tuấn cũng thế, anh ta đã thực sự không còn tồn tại trên mạng nữa rồi. Đã rất lâu cô không thấy anh xuất hiệntrên mạng, cảm thấy như giữa cô và anh chưa hề tồn tại bất cứ một điềugì.

Một lần đi trên đường, Vũ nhìn thấy một người rất giống Dương Nguyễn.Trông từ đằng sau, anh rất cô độc. Cô gần như đã gọi tên anh. Người đànông đó mặc áo trắng, tóc cắt gọn, quần kaki và đi giầy tây. Dáng ngườianh rất thẳng, dường như anh đang phải gánh chịu một nỗi đau nào đó.Bước chân anh đi rất vội, khiến Vũ phải đuổi theo đến phát mệt. Cô láchqua đám người đông nghịt trong giờ cao điểm, đi theo người đàn ông đócho đến khi nào dáng anh khuất hẳn trước tầm mắt. Cô đã mất dấu anh.

Đó là lần duy nhất Vũ có cảm giác mình được gặp lại Dương Nguyễn. Nhưnglần gặp gỡ đó giống như một giấc mơ, cô chưa kịp chạm vào thì anh đã tan biến. Sau dần, cô phát hiện ra khuôn mặt anh đã chẳng còn trong tâm trí nữa, mà thay vào đó là dáng người nhìn từ đằng sau của anh. Tất cả đềurỡ ràng như thế.

Tĩnh vẫn kiên trì với Vũ, hằng ngày anh đều đến nhà cô, nói chuyện vớicô. Anh luôn nói lo sợ một ngày nào đó cô sẽ tìm tới cái chết, bởi trong đôi mắt của cô không có chút niềm tin sống nào cả. Vũ cho rằng anh nóiđúng, nếu như cô cứ một mình rống rỗng như thế thì chắc hẳn là cô sẽchết. Cô sẽ không chịu nổi mà chết đi.

Tĩnh nấu cơm cho Vũ, anh ấy đúng là mẫu người của gia đình, rất đảm đang và biết chăm lo tới người khác. Vũ nghĩ bản thân không tốt số như vậy,nếu như cô chấp nhận anh thì quả là bất công với anh. Anh ấy là ngườitốt, còn cô chỉ là kẻ phiêu bạt mãi không chịu dừng. Nếu ở bên cô, anhnhất định sẽ cảm thấy cô đơn.

“Tĩnh này, tôi không yêu anh!” Vũ co chân trên ghế, hút thuốc và nóilạnh lùng như thế. Đã từ rất lâu rồi cô không tìm thấy hơi ấm trong cơthể nữa, lời nói của cô cũng thế.

Tĩnh đang xào rau, nghe Vũ nói thế anh vội tắt bếp, quay ra nhìn cô vàmỉm cười nói: “Cuối cùng thì em cũng chịu nói với anh rồi. Anh chỉ chờmột ngày em nói thế thôi.”

“Tôi sợ sẽ khiến anh bị tổn thương. Tôi hiểu cảm giác đau khổ đó.”

“Anh không đau khổ” Tĩnh chắc chắn. “Anh tin một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh.”

Vũ chợt nhớ đến anh chàng trưởng ban ngày trước từng đem lòng theo đuổicô, nhưng cuối cùng cũng không thể kiên trì được mãi. Cô đã nói rồi, con người ta có giới hạn của riêng mình, khi họ đã lên đến đỉnh điểm thì họ sẽ phải trượt xuống, không có ai ở trên đó được mãi.

Vũ nhếch môi cười trước niềm tin mà Tĩnh nói. Mặc kệ đi, trong lòng côbây giờ đã không còn quan trọng bất cứ điều gì cả. Sau này cho dù anh có rời bỏ cô, cô cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

Căn nhà mà Vũ thuê nằm ở phía Đông thành phố, từ sau khi rời khỏi nhàDương Nguyễn, cô đổi nơi ở liên tục. Lý do là vì ở nơi đâu Vũ cũng cócảm giác không an toàn, ở nơi đâu cô cũng thấy hoang mang. Giá gì có một vòng tay như anh ngày trước, ôm chặt lấy cô, vuốt ve cô, cho cô chút ảo mộng thì cô sẽ thấy an bình hơn. Nhưng tất cả đều đã tan biến, giấcmộng đó không thể mộng được mãi. Cả cô và anh đã là người của quá khứrồi.

Vũ chợt phát hiện ra, cô đang dần dần mất đi niềm tin. Khi người tatrưởng thành, người ta sẽ mất niềm tin với nhiều thứ. Tình yêu cũng nhưvậy. Họ đã từng sống hết mình, nhưng đáp lại sự hết mình đó lại là mộtnỗi đau. Cho nên họ nhận ra cần phải chừa lại đường lùi cho riêng mình.Dần dà, niềm tin cũng khó mà cho đi.

Vũ bắt đầu hiểu ra tại sao Dương Nguyễn không thể yêu cô và tại sao bảnthân không thể yêu Tĩnh. Bởi vì cả hai đã không còn niềm tin vào tìnhyêu nữa. Cả cô và anh đều đã cuồng nhiệt vì một người, ngọn lửa đó chỉcháy một lần thôi. Trong cuộc đời, chỉ duy nhất một lần thôi!

Vũ ngồi trong bóng tối, bật một bài hát của Tokyo Square, lắng nghe giai điệu cổ điển mà họ hát, cố gắng tìm chút yên bình. Thế giới của côchính là như vậy. Bóng tối, dịu dàng và cô lạnh. Giống như đại dương,tĩnh lặng và sâu thẳm. Cô đang càng ngày càng chìm đắm trong chính thếgiới của mình.

…

Rồi một ngày rất tình cờ, Vũ gặp được Liêm. Lúc ấy cô đang công tác trên vùng Tây Bắc, gặp được anh ở chợ Tình. Cũng không hiểu tại sao anh lạixuất hiện ở đó, nhưng cô đã nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Liêm rủ Vũ uống rượu Cần, cô nói không được, đoàn đang chờ cô ở nhà.Cuối cùng cô mời anh hút thuốc, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đónlấy điếu thuốc từ tay cô.

Vũ nói: “Anh bất ngờ phải không?”

Liêm ngậm lệch thuốc lên môi, rồi anh đáp: “Sau khi nghĩ lại thì cũng không ngạc nhiên nữa.”

Vũ cúi đầu cười, cái lạnh ở Tây Bắc theo đó lan vào tận trong miệng.Khói trắng lảng bảng tỏa ra từ hơi thở, Vũ bắt đầu châm thuốc. Liêm ởbên cạnh đã rít những hơi đầu tiên. Vũ không hỏi Liêm tới đây làm gì,bởi vì anh ta sẽ không bao giờ nói cho cô biết. Có thể một lúc nào đóanh sẽ nói cho cô biết lý do, nhưng có lẽ không phải là bây giờ. Liêm là người đàn ông bí ẩn, Vũ sẽ để cả cuộc đời này là như thế. Dù sao trongcuộc đời người ta cần có một câu hỏi mà không ai trả lời nổi. Như thếcuộc sống mới thêm phần thú vị.

“Em đã phá thai một lần. Sau đó thì không gặp lại anh ấy nữa.”

Liêm nhìn cô, cái nhìn rất bất ngờ. Hiếm khi Liêm biểu đạt cảm xúc mộtcách lộ liễu thế này trên gương mặt mình, trước giờ anh ta rất lạnhlùng, gần như vô cảm với tất cả. Trừ quá khứ của bản thân. Bởi mỗi lầnnhớ lại, những vết thương từ sâu thẳm đều như lở loét ra, buốt rát đếntận tâm phế.

Anh nói: “Trước kia anh cũng có một đứa con. Nhưng nó chết yểu. Đứa conđó không phải là đứa con của anh và cô ấy. Người con gái đó là ngườitình trong cơn say.”

“Đàn ông các anh luôn cần ai đó trong cơn say đến vậy à?”

“Không. Anh có biết gì đâu. Trong lúc say anh như người mất đi tất cả,nhưng cũng hạnh phúc hơn tất cả thời gian sống sau khi mất đi cô ấy. Anh chỉ nhớ có người ôm lấy thắt lưng mình, da thịt của người đó thoảng một hương thơm nồng nàn. Rồi anh chẳng nhớ gì nữa.”

“Kỳ diệu thật.” Vũ trầm trồ.

“Chẳng có gì kỳ diệu hết. Chúng ta có những lúc vẫn lạc lối như thế. Em cũng vậy thôi.”

“Em đã chẳng còn đường về nữa rồi.”

“Còn anh thì đã kết hôn rồi!” Giọng Liêm khàn khàn, dường như anh ta rất xúc động sau khi nói lời này. Vũ cũng không hiểu sao anh lại xúc động,nhưng anh đang cố kìm nén điều gì đó.

Vũ rất bất ngờ về việc Liêm đã kết hôn, cô nghĩ rằng anh giống DươngNguyễn, cả đời này không thể yêu ai khác nữa. Nhưng cô đã lầm, trên đờimỗi người đều có cách làm của riêng mình. Họ có thể tìm ra lối thoát,hoặc có thể tự đưa mình đến đường cùng. Và Liêm đã tìm được người ở bêncạnh, thay vì cứ thế mà cô độc suốt đời. Vũ không biết người con gái đólà ai và ra sao, Vũ chỉ biết rằng cô ấy hẳn là người mà Liêm có thể dựadẫm. Bởi vì nỗi cô độc đáng sợ của anh không phải ai cũng gánh đỡ được.

“Anh có hạnh phúc không hả Liêm?” Vũ quay mặt lại hỏi, điếu thuốc trên tay đã cháy đến gần nửa.

“Anh không biết, nhưng anh cũng chẳng nhớ hạnh phúc ra sao nữa rồi.”

“Cô ấy sống ở đây à?”

“Cô ấy là một nhà nghiên cứu khí tượng. Đúng vậy, sống ở đây. Trên dãynúi cao kia kìa.” Liêm vừa nói vừa chỉ tay về phía đỉnh nủi cao nhất,cách hai người khá xa.

Vũ nhìn theo ngón tay của anh, trong mắt chợt hiện lên những hình ảnh mờ ảo. Đám sương mù đã che khuất tầm nhìn, nhưng cô vẫn có thể thấy đượcngọn núi đó. Vũ chợt nhớ có lần bản thân đã viết một kịch bản cho Linh.Có hai con người đã tao ngộ giữa cuộc đời cô đơn này. Vào tháng tám,trên đỉnh Fansipan. Hình ảnh rỡ ràng nhất là hình ảnh những tia nắng len lỏi qua đám mây, tạo thành những thanh ánh sáng kỳ diệu. Hy vọng bắtđầu nảy mầm, và tình yêu cứ thế lớn lên trong hạt mầm ấy.

Vũ buông vội điếu thuốc trên tay, đột nhiên cô quay lại nói với người đàn ông bên cạnh: “Liêm này, anh nhất định sẽ hạnh phúc!”

…

Vài tháng sau đó, Vũ lại chuyển nhà. Cô không cho Tĩnh biết địa chỉ củamình, thay đổi số điện thoại, cùng với đó, cô bỏ việc ở công ty truyềnthông. Vũ lại thu mình vào thế giới riêng, cô uống rượu và hút thuốcđiên cuồng. Khuôn mặt bị tàn phá ghê gớm, giờ đây cô không dám nhìnngười khác và nhìn ánh sáng mặt trời. Cô khiếp sợ tất cả thế giới này.

Cô kiếm chút tiền từ việc viết bài cho tạp chí. Lấy bút danh lạ hoắc, và không bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Những câu chuyện của cô thườngkhiến người khác cảm thấy lạnh, nhưng họ lại rất thích. Họ liên tục nóicô hãy viết thêm, và cô tiếp tục. Vũ không bao giờ viết về bản thânmình, cô chỉ viết một nhân vật nam như Dương Nguyễn. Câu chuyện nào cũng thế, anh đều xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu trắng, tóc cắt gọn gàng,hút thuốc điên cuồng, cô độc và lạnh lẽo. Độc giả rất thích anh, nhưnghọ không muốn có anh. Họ nói ai có thể chịu đựng được một người đàn ôngnhư vậy chứ? Họ cần một người đàn ông ấm áp hơn.

Vũ mỉm cười, tự nói với bóng tối quanh mình rằng cô cần anh. Phải, chỉcó mình cô cần anh mà thôi. Tình yêu kỳ diệu như thế và cũng phi lý như thế. Sẽ không có bất kỳ chuẩn mực nào cả, bạn chỉ có thể yêu hết lòngnhư thế thôi.

Cho đến một hôm, Vũ nhận được một cuộc gọi từ Linh. Linh là người duynhất mà cô còn giữ liên lạc, bởi vì cô ấy là người có thể giấu cô đi. Vũ còn nhớ rõ, giọng của Linh khi ấy rất xúc động và sợ hãi, cô ấy run đến nỗi nói không thành câu. Vũ có cảm giác điều gì đó kinh khủng lắm sắptới, nhưng cô vẫn bình thản chờ đợi.

Linh lộn xộn trong ngôn ngữ của mình, cô ấy cố gắng để bản thân bìnhtĩnh hơn, nhưng không thể. Sau chừng ấy thời gian, cô cũng thốt ra đượcvài chữ lạnh ngắt: “Vũ ơi anh ấy chết rồi.”

Vũ yên lặng ba giây, rồi cúp máy. Cô đi pha ình một tách cà phê,nhưng lại chẳng uống. Thế là đem đi đổ sạch. Vũ tìm ình một cuốnsách, về tuổi trẻ hay đại loại gì đó. Thấy mình cầm ngược sách, tức giận lại xé nát nó ra. Vũ đem đồ đi giặt, giặt đến bật móng tay, máu chảyđầm đìa, cô cũng không thấy đau đớn. Chỉ vội vàng đi tìm băng gạc cầmmáu, sau đó lại đi giặt tiếp. Vũ không biết mình làm những công việc vônghĩa đó trong bao lâu, cô chỉ biết rằng khi bản thân đã gần như kiệtsức, cô mới quỳ xuống ôm lấy cổ áo mình gào khóc.

Vậy là anh đã chết rồi, hai năm xa cách cuối cùng thì anh cũng tìm đếncái chết. Vũ vẫn nhớ câu nói của anh khi ấy, anh nói rằng tôi sẽ chếtđi. Đó như một sự khẳng định, không sớm thì muộn điều ấy cũng sẽ đến.

Vũ cười điên dại, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà và cười. Bầu trời đâu? Côthèm nhìn bầu trời bao la. Nhưng quanh cô lại là bốn bức tường vữngchắc, chúng đã nhốt cô lại trong sự lạnh lẽo cô độc này. Vũ điên cuồngchạy lại, lấy tay đập mạnh vào tường. Cổ tay bắt đầu cảm thấy đau nhức,nhưng cô không chịu dừng lại. Bóng tôi xung quanh bủa vây, Vũ nghe thấytiếng cười của chúng vang lên bên tai mình. Chúng khiến linh hồn cô muốn nổ tung.

Một vết thương vô hình dần dần loang ra, Vũ có cảm giác như mình khôngthể nào sống nổi. Cô nằm gục xuống, co người lại, ôm lấy chính bản thânmình trong bóng tối. Nước mắt cạn khô, đau rát. Nằm trên sàn nhà lạnhngắt, cô bắt đầu nghe thấy tiếng nói của linh hồn. Thứ ngôn ngữ đó côkhông định nghĩa nổi, nhưng lại hoàn toàn hiểu được. Cô gần như đã đếnđược cõi chết, chỉ thiếu nước ngừng thở mà thôi. Đến khi xung quanh chỉtoàn là màu trắng, cô mới từ từ ngất đi.

…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vũ nhìn ánh nắng nhợt nhạt bên ngoài. Bình thảnmặc quần áo, nhìn lịch xem hôm nay là ngày bao nhiêu và cô bước ra khỏinhà. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian sống trong bóng tối, côbước ra ngoài. Vũ không biết là đã bao lâu rồi, nhưng nhìn mọi thứ côđều cảm thấy sợ hãi. Cô giống như động vật hoang dã lạc giữa thành thịxô bồ, thấy nơi đâu cũng toàn sự nguy hiểm.

Vũ mua một vé tàu đi Tây Bắc, trước khi đi cô gọi điện cho Linh, nóirằng có lẽ cô nên rời khỏi thành phố này một thời gian. Vũ cũng khônghiểu tại sao mình lại như vậy, cô chỉ biết rằng cô không thể chịu nổinơi đó nữa. Cái nơi hiện đại, đẹp đẽ ấy không hợp với cô. Cô cần phảitìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn. Linh không nói gì cả, cũng không cảncô. Bởi vì cô ấy còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã tắt máy.

Chuyến tàu hôm ấy rất ít người, bên cạnh Vũ không hề có ai cả. Vũ thấyngười ta đang bàn tán về vụ tự tử khó hiểu một người đàn ông nào đó.Nghe nói anh ta sống một mình trên một căn hộ cao cấp, luôn luôn xa lánh mọi người. Rồi một ngày anh ta nhảy từ lầu tám xuống, cả người khôngmột mảnh vải. Người ta chỉ nghe thấy một tiếng hét và một tiếng rơi rất“trọn vẹn” của anh ấy, sau đó tất cả đều chìm vào trầm mặc.

Những tiếng xầm xì cứ thế lan truyền đến Vũ, như những đợt gió thốc mạnh vào da thịt. Vũ sợ hãi co gối lên, cô đưa tay lên bịt chặt tai lại. Đầu gối Vũ nhấc cao đến vai và cô gục đầu xuống. Cảm giác như tất cả đềuquay lưng lại với mình, cả thế giới này đã thực sự rời bỏ cô.

## 29. Chương 29: Tinh Cầu Lạnh Lẽo

Anh từng nói: “Em vẫn còn trẻ, nên phải kết thúc chuyến phiêu lưu của mình đi thôi.”

Thời gian Vũ sống trên Tây Bắc, cảm giác như bản thân đang dần dần lộtxác. Cô giống như một chú bướm đang phá kén ra ngoài, cố gắng chịu đauđể xòe được đôi cánh rực rỡ. Cô để quá khứ sâu trong một chiếc hộp,không có ánh sáng chiếu rọi. Cô không biết bản thân có thể chạy trốnđược bao lâu, nhưng cô không muốn phải nhìn thấy nó.

Vũ nhận dạy học cho bọn trẻ, đó chỉ là một công việc giết thời gian. Côsống trong một thôn nghèo khó, mọi người thích mặc quần áo thổ cẩm, tócbúi cao và làn da cháy nắng. Bọn họ hay gọi Vũ là cô gái thành phố, bởicô không nói tên cho họ biết. Vũ cũng không muốn phản bác lại, vì côđúng là người thành phố lên đây lánh nạn.

Vũ bắt đầu cắt đứt mọi quan hệ, với cả cả gia đình. Cô giống như ngườibị cô lập giữa thế giới xa lạ, với những con người xa lạ, một kẻ cô độctrắng tay hoàn toàn. Dần dà, Vũ cũng bắt đầu mặc váy thổ cẩm, để tóc vàda cháy nắng. Nhìn cô từ xa trông giống như dân bản địa, có phần xinhđẹp và cô độc hơn những cô gái dân tộc ở đây một chút. Thực rất giốngmột chú bướm rực rỡ, lang thang giữa khu rừng rộng lớn.

Người dân nơi đây rất thích ca hát, họ thường thổi khèn, thích huýtsáo…Các cô gái ai cũng biết múa và dệt vải. Trên người họ đều đeo trangsức rất nặng, nhưng họ gắn bó với chúng cả đời. Vũ nhận dạy học chokhoảng mười đứa trẻ, chúng đều chỉ tầm bảy, tám tuổi. Đứa nào đứa nấyđều lem luốc, gầy gò. Gặp Vũ đều hỏi một câu rằng: “Cô ơi, con người cóthể bay lượn như chim không?” Vũ đáp: “Có chứ!” Nếu như các em được tựdo, các em sẽ thỏa được những gì bản thân mơ ước.

Trên Tây Bắc rất lạnh, nhưng Vũ dần thấy thích nghi được với cái lạnh ởnơi đây. Cô không còn bị rát họng và chảy máu cam nữa. Cô bình thản sống cùng với chúng. Một cô gái người Tày đã nói với Vũ rằng: “Cho dù có thế nào, thì chị cũng phải quen với cuộc sống ở nơi đây đi.” Vũ cũng thấycần phải như vậy. Cô cần phải học cách thích nghi, và học cách để thỏahiệp với số phận này.

Có một dạo Vũ gặp được Linh, nhưng cô ấy không nhận ra cô. Hình như Linh đang làm phóng sự văn hóa dân tộc, và thôn này sẽ là địa điểm để quay.Vũ lẫn trong đám dân làng, cô không gọi bạn. Cô chỉ đứng một góc, nhìnLinh chỉ đạo ekip. Có lẽ giờ cô ấy rất tốt, mà không, trước giờ Linh vẫn rất tốt. Cô ấy luôn luôn đi đúng con đường mà mình chọn, không bao giờhối hận.

Suốt cả một ngày trời, đám phóng viên làm việc rất nghiêm túc. Tối đếnhọ đốt lửa trại vui vẻ với dân làng. Vũ ngồi trong nhà, không hề ra gópvui cùng với họ. Không phải cô sợ Linh sẽ phát hiện ra mình, mà cô sợLinh sẽ kéo cô về cuộc sống ngày trước. Cô không muốn, phải, cô khôngmuốn như thế. Hoặc là cô chưa đủ sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống củamình. Cô cần phải chôn vùi quá khứ, chôn vùi đi người đàn ông mà mìnhtừng thương yêu.

Sáng hôm sau, đoàn phóng viên đó đã sang một vùng khác. Vũ đứng nhìntrong đám sương mù lẩn quất, thấy Linh khoác một chiếc ba lô và mỉm cười hài lòng. Trên khuôn mặt cô ấy giờ đây chỉ có như thế, sẵn sàng hàilòng với mọi thứ. Vũ cũng cúi đầu mỉm cười, bỗng nhiên cô thấy bản thângiả tạo quá. Cái gì cũng thế, nếu chúng ta bỏ quên nó quá lâu thì nó sẽtrở nên xa lạ. Kể cả nụ cười.

Vũ quay về, cô tiếp tục dạy bọn trẻ học. Chúng gần như ngủ suốt mộttiếng, cô cũng không có ý nhắc nhở. Có lẽ đêm qua chúng chơi quá khuya,cho nên bây giờ mới gà gật như thế. Vũ dạy chúng một bài thơ – Emily con ơi!

Buổi hoàng hôn

Ôi những linh hồn

Còn, mất?

Đã đến phút lòng ta sáng nhất

Ta đốt thân ta

Cho ngọn lửa chói lòa

Sự thật…

Thực ra Vũ không quan tâm đến chuyện vạch trần tội ác của thực dân Mỹtrong bài thơ này, cô chỉ thấy sự tuyệt tình của người cha trước tất cả. Ông hẳn là người quyết đoán, không bao giờ hối hận. Vũ chợt nhớ đến bacô, ông cũng từng tuyệt tình với cô như thế. Tuy ông không tự thiêu thân mình như người cha trong bài thơ, nhưng ông đã phần nào đó đốt đi niềmtin cô dành cho ông trong mười tám năm trời. Quả thực quá đau đớn!

Một đứa trẻ ngơ ngác hỏi: “Thưa cô, vậy người cha có chết không ạ?”

Vũ ngẩn người, tự hỏi lòng mình câu ấy. Cuối cùng đáp: “Có lẽ là không!Người đó biến thành một ngọn lửa bất diệt, soi sáng cho con đường tămtối ngập tràn chiến tranh.”

“Oa, thật là vĩ đại!” Một đứa trẻ khác reo lên.

Vũ cũng không hiểu ai đã dạy chúng câu này, nhưng có lẽ chúng đã sử dụng đúng ngôn từ của mình. Có đôi lúc, bạn không thể tìm được từ để miêu tả cho những cảm xúc ở trong lòng. Vũ cũng vậy, có một thời gian cô gầnnhư quên đi những thứ gọi là giao tiếp. Nếu không có bọn trẻ, cô sợ mình sẽ xuất hiện ở đây với một khuôn mặt lặng câm và một đôi mắt bình thản. Thế giới bên ngoài và cô gần như đã mất đi kết nối, cô khiếp sợ chúng.Nhưng có bọn trẻ, chúng là điểm tựa duy nhất khiến cô bám trụ.

Sau giờ học, có đứa trẻ đến đưa cho cô một bức thư. Vũ hỏi của ai gửi,nhưng nó chỉ lắc đầu rồi chạy đi mất. Vũ ngạc nhiên nhìn theo, nhưngcuối cùng cô vẫn tò mò bức thư hơn. Nhìn nó trên tay, ngoài phong bìkhông đề gì hết, nhưng Vũ đã bắt đầu đoán được ra người gửi là ai.

Trong thư viết:

Vũ, cậu có nhớ những năm chúng mình trốn học ra biển không? Cậu nóicậu bị ám ảnh bởi biển khơi – nơi đã cướp đi mạng sống của bác cậu. Cậucòn nói: “Tớ rất sợ chết, cho nên tớ sẽ bị ám ảnh suốt đời.” Nhưng tớlại thấy, cậu là một kẻ nặng lòng với biển. Vũ ạ, không có ai từ bỏ được thứ đã gắn bó ngay từ khi sinh ra. Cẩm Phả của cậu, biển của cậu, tìnhyêu của cậu…Cho dù cậu có đi xa đến đâu, có cố gắng chạy trốn đến đâuthì nó cũng sẽ theo chân cậu đến suốt cuộc đời.

Vũ, phải quay về đi thôi. Cậu đã trưởng thành rồi!

Bầu trời Tây Bắc như một dải lụa trắng, chúng tràn ngập khói sương. Vũthở ra những hơi nặng nhọc, bức thư trên tay dần dần rơi ra. Cô nhìnxuống, dưới đôi chân mình, những dòng chữ nhạt nhòa trong nước mắt. Đãtừ rất lâu rồi bản thân mới có thể khóc, cũng đã từ rất lâu rồi mới cóthể tìm lại tiếng nói của linh hồn. Vũ ngẩng đầu nhìn ra xa, nơi nhữngngọn núi chìm lẫn trong sương khói. Vũ từng nhớ, có một đôi vợ chồng đãsống trên đó. Họ tìm hiểu về khí tượng thiên nhiên, cùng cô đơn, cùng đi qua thời gian…Và đó là hạnh phúc?

Khẽ nở một nụ cười, nước mắt lăn vào bờ môi, rồi Vũ chạy vụt đi. Cô cócảm giác bản thân mình đang bay, cũng không biết mình là con vật gì, chỉ biết rằng cô đang thỏa sức bay trên đôi cánh của mình. Núi rừng Tây Bắc lướt qua tầm mắt, nhấn chìm cô vào đám sương khói lung mờ.

Cô đã trưởng thành, đã thực sự trưởng thành rồi.

Và trong tinh cầu lạnh lẽo ấy chỉ còn có riêng cô mà thôi.

## 30. Chương 30: Địa Đàng

(Một cái kết thứ hai)

Sau khi nghe tin Dương Nguyễn chết, Vũ một mình bắt xe tới Hạ Long đểnhận xác anh. Người ta không ngừng nói về cái gì đó, Vũ chẳng hiểu, côchỉ nhìn chằm chằm vào cái xác đã nát bấy của Dương Nguyễn mà mỉm cười.Anh đây rồi, cuối cùng thì cô cũng đã tìm được anh. Người ta vẫn thườngnói, dù có thế nào thì nếu yêu nhau sẽ được trở về bên nhau thôi. Thậtđúng, cô và anh, đến tận lúc chết vẫn phải gặp nhau một lần.

Vũ từng nghe ai đó nói về tai kiếp, là những kẻ sinh ra khiến nhau đaukhổ. Là những kẻ có duyên nhưng không viết thêm được một chữ phận. Thành ra cả cuộc đời cứ ràng buộc nhau mãi, đến khi nhắm mắt vẫn cứ luyến lưu nhau.

Dương Nguyễn không có ai là người thân, anh từng là trẻ mồ côi. Vũ đưaanh về và chôn cất cho anh, rất âm thầm. Cô không mặc tang phục hay làmgì hết, cũng không khóc cho anh. Cô chỉ ngồi bên cạnh ngôi mộ vừa mớiđắp lên của anh, hát cho anh nghe một bài. Những ca từ cháy bỏng, ngậptràn thương yêu. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh lẽo và cô độc.

Dương Nguyễn, anh biết không? Khi anh chết đi thì cũng là lúc thế giớicủa em đã thực sự đổi khác. Và cũng là lúc, chúng ta thực sự lạc mấtnhau.

Vũ gặp được Linh, cô ấy hốt hoảng khi nhìn thấy Vũ. Cầm lấy tay cô, vànói: “Tại sao cậu lại thế này? Tại sao lại phải hành hạ bản thân mìnhnhư vậy?”

Vũ ngơ ngác nhìn Linh, không hiểu cô ấy đang nói gì. Nhưng khi nhìn vàocổ tay chằng chịt vết sẹo của mình cô mới biết, hóa ra đây là tự hành hạ bản thân. Có những việc trong mắt người khác thực sự điên rồ, nhưng đôi với cô, nó lại là một lối thoóa. Vũ mỉm cười, xòe bàn tay của mình ra.Trong đó là một chiếc nhẫn bạc méo mó. Cô đã lấy nó từ tay Dương Nguyễn.

Trong ánh nắng màu nghệ tươi, cô nói rằng: “Linh này, cậu có hiểu nỗi cô độc của thế gian này hay không? Có đôi lúc tớ rất muốn đến bên anh ấy,hỏi anh ấy xem địa đàng có gì mà lại quyến rũ đến vậy. Nhưng rồi tớ mớibiết, từ thế giới này đến thế giới khác được nối liền bởi cái chết. Màđó lại là điều khiến tớ khiếp sợ.”

Linh đau xót ôm chầm lấy Vũ, trong lòng cô có những mũi nhọn liên tụcbật lên khiến da thịt rỉ máu. Tình yêu là một thứ kỳ diệu, nhưng cũnglại quá tàn độc. Giống như hoa hồng vậy thôi.

…

Vũ thu dọn hành lý để trở về Cẩm Phả, cô nghĩ bản thân không còn gì nơiđây nữa cả. Thành phố này sẽ là thành phố trong quá khứ. Cô phải từ bỏnó đi. Sau khi nhìn thấy Dương Nguyễn lần cuối, cô nghĩ đó là điều duynhất mà mình mong chờ rồi. Cuối cùng thì cô cũng đã được thỏa ướcnguyện, Dương Nguyễn đã cho cô gặp anh lần cuối. Lần cuối cùng trongđời.

Vũ mua một vé xe về Cẩm Phả, bến xe hôm ấy vắng đến lạ thường. Vũ nhắncho Linh một tin, nói rằng tớ phải đi đây, sau này đừng gặp lại nhaunữa. Rồi cô xóa số của Linh đi và tắt máy. Có những chuyện đau thươngnên cắt đứt đi tât cả, mở ra ình một tương lai mới. U tối, hoặc lànhiệm màu.

Xe lăn bánh, nắng đuổi chạy theo rồi luồn vào cửa sổ. Vũ bực dọc kéorèm, cắm tai phone, lắng nghe giọng hát trầm lạ của Lana Del Ray. Cô gái đó luôn có những cách lôi kéo Vũ. Lời ca cô độc như thế, nhưng lạikhiến cô nghe không muốn rời.

Suốt năm tiếng xe chạy, Vũ nhắm mắt nghe nhạc. Cô không ngủ, nhưng côchẳng thể nào mở nổi mắt. Cô tưởng tượng, cảnh vật bên ngoài cứ lùi xadần, như càng ngày càng mang tất cả của cô đi. Đây chính là sự đáng sợcủa trường thành, bạn sẽ chẳng còn lại gì trong tay. Bạn phải bắt đầunhững điều mới với một tâm tư mới. Bạn vừa vấp ngã và bạn nghĩ sẽ phảilàm lại từ đầu. Trong tim Vũ đã mang một vết thương sâu hoắm, như vếtsẹo trên mũi của Liêm. Anh ta sẽ mang nó cả đời, và cô cũng vậy.

Ba mẹ rất vui khi thấy Vũ trở về, mọi chuyện giống như vừa trải qua mộtgiấc mơ, đến khi tỉnh lại tất cả đều nguyên như cũ. Ba ở đây, ông vẫn là người mà cô yêu quý. Mẹ cũng ở đây, bên cạnh ba. Nhưng Vũ biết, tận sâu trong lòng cô biết rằng, cô chỉ là đang đánh lừa bản thân mà thôi. Vànhững gì ở trước mắt cũng chỉ là cái vỏ bọc vẻ bề ngoài. Chúng ta đãthay đổi, không thể quay trở lại được như trước kia nữa. Nhưng điều cầnlàm bây giờ đó chỉ là, cố gắng để thay đổi những u buồn và rối ren trong lòng nhau. Gây dựng lại niềm tin trong vòng một năm, mười năm, hay chodù là cả đời. Sống chỉ là như vậy.

Buổi tối, Vũ lên mạng, cô tự tạo ình một blog cá nhân để viết gìđó. Nhưng lập ra rồi lại bỏ trống. Khi mọi thứ đã qua đi, chúng ta sẽchỉ còn lại sự buông xuôi và tuyệt tình. Cô bỗng nhiên nhận ra mìnhkhông muốn lôi kéo gì nữa, cũng bắt đầu học cách chấp nhận và bình thản. Cô muốn hút thuốc, nhưng trong túi không có. Vũ hiểu rằng có những lúcanh như sống trong cái chết, chỉ có thuốc lá và rượu mới khiến anh trởvề thực tại được.

Vũ vào mail, đã lâu lắm rồi cô không đoái hoài gì đến nó. Cô nhớ là từsau khi mình bị năm nhà xuất bản từ chối. Vũ mỉm cười, trong đêm tối cônghe rõ tiếng click chuột. Những âm thanh cô độc này lâu lắm rồi bảnthân mới để ý. Cô bỗng nhớ đến Tuấn, người đã đọc câu chuyện của cô. Anh ta đã đi, giống như bao người trên mạng khác. Không bao giờ quay trởlại.

Bất chợt, Vũ thấy trong hộp thư đến có một bức mail nặc danh. Một emailrất lạ, cô chưa từng thấy bao giờ. Subject cũng không đề bất cứ chữ gìliên quan, ngoài một dấu chấm than. Vũ bắt đầu mở bức mail đó ra đọc. Và ngay từ những dòng đầu tiên, cô đã biết được người gửi chính là DươngNguyễn.

“Tôi đang ở Hạ Long, em có tới được nơi đây không? Chỉ cần em tớiđược ngay lúc này, thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Còn nếu em từchối, thì ừ, có lẽ là chúng ta không bao giờ thuộc về nhau cả. Vũ, cóđôi lúc tôi như một kẻ điên, bản năng và hoang dại. Tôi làm tất cả những gì mà mình thích, không bao giờ quan tâm đến hậu quả.

Đêm nay tôi đã hút thuốc rất nhiều, nhưng trong tâm hồn lạnh lắm. Tôi có một cảm giác rất lạ, dường như rượu và thuốc lá không thể trấn ápđược cảm giác đó. Có thứ gì đó đang lôi kéo tôi đi, như muốn bài trừ tôi ra khỏi cuộc đời này. Tôi sắp điên lên mất!

Mà, tại sao nhỉ? Tôi muốn hỏi em câu đó. Tại sao cứ nhất định phải là tôi? Trong cuộc hành trình của em ấy, tại sao lại cứ phải là một ngườiđàn ông như tôi? Tôi không tự do, tôi chỉ là một kẻ sống không mục đích. Tại sao em lại chọn tôi?

Nhưng Vũ, khi em hiểu được điều ấy thì đã quá muộn rồi.

Chào em!”

…

Nhiều năm sau đó, Vũ lấy một người đàn ông ba mươi hai tuổi làm chồng.Anh ta rất bình thường, cũng rất tầm thường. Anh là một công nhân viênchức, lương đủ để hai vợ chồng sinh sống. Vũ cũng xin vào làm ở đàitruyền hình. Công việc của hai người rất ổn định, hôn nhân cũng thế,nhưng trong lòng Vũ luôn cảm thấy cô còn nợ nần điều gì đó.

Cô và chồng giống như những người bạn nhưng không thân. Cô không thểchia sẻ cho anh những điều mà bản thân đang nghĩ ở trong lòng. Thâm tâmcô cứ luôn nói rằng anh ấy sẽ không hiểu, phải, sẽ không hiểu đâu. Thành ra Vũ cứ sống như thế, cô ở bên anh như một chiếc bóng. Mờ nhạt và hờhững.

Hai năm sau ngày cưới, Vũ sinh cho anh được một đứa con trai. Anh rấtvui, mà không, phải nói là hạnh phúc. Cô có thể thấy điều đó trong đôimắt của anh. Anh ôm hai mẹ con vào lòng, nói rằng cả cuộc đời này cô vàđứa trẻ chính là những người quan trọng nhất của anh. Vũ chưa từng đượcmột người đàn ông nào nói với mình như thế, nên khi nghe anh nói vậy, cô bỗng cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Đứa con trai được Vũ đặt tên là Bình. Bình trong bình thản chứ không phải là bình yên. Chỉ cần nó bình thản được với cuộc đời, thì chắc chắn nó sẽ tìm được bình yên ình.

Tuy nhiên, Vũ vẫn luôn bị ám ảnh bởi Dương Nguyễn. Từ sau bức mail đó,cô biết cả cuộc đời này bản thân không thể thoát khỏi anh. Anh ta quátàn nhẫn, quá tuyệt tình. Lời cảnh báo của Linh và của chính DươngNguyễn lúc đầu đã nói, anh ấy không phải là một người có thể đem lạihạnh phúc được cho cô. Nếu yêu, cả hai sẽ chỉ có đau khổ. Nhiều lúc nằmtrong vòng tay của chồng, Vũ vẫn nhớ đến Dương Nguyễn. Da thịt của anhsẽ không có mùi vị sạch sẽ như hình ảnh của anh. Và người đàn ông này –chồng cô, cũng không có mùi vị như thế. Anh ta thơm mát, dịu dàng, và dễ quên. Có những lúc nửa đêm thức giấc, Vũ giật mình hoang mang khôngbiết bản thân đang nằm cạnh ai. Tĩnh tâm lại đôi chút, cuối cùng thì côcũng biết được hóa ra đây chính là chồng mình. Là người mà mình sẽ chung sống suốt đời.

Người chồng của Vũ không biết gì về Dương Nguyễn nhưng anh ấy biết cô có một người đàn ông mà bản thân không bao giờ quên được. Anh không tráchcô, vì anh nghĩ trong cuộc đời ai cũng từng có một người như vậy. Chỉcần cô luôn ở bên anh, cho anh niềm tin và hơi ấm thì dù có xảy ra bấtcứ điều gì, anh cũng đều không oán hận cô.

Dần dà Vũ nhận ra một điều, tình cảm dành cho người đàn ông này chính là biết ơn!

Có một lần, chồng ôm cô lấy cô, vòng tay anh có hơi ấm, nhợt lạt. Vũkhông vùng ra, cô lặng lẽ ở bên cạnh anh như bao năm vốn vậy. Rồi cônghe thấy tiếng anh thì thầm ở bên tai: “Vũ, có phải em lại nhớ đếnngười ấy không?”

Vũ giật mình, nhưng cô không dám quay người lại nhìn anh. Một lúc sau,cô đáp: “Xin lỗi anh! Ngoài xin lỗi ra thì em không biết phải làm cáchnào để bù đắp được cho anh cả.”

Chồng cười, cái cười mang theo hơi thở. Vũ hơi rụt người lại, vì nó quánóng bỏng. Anh nói: “Đừng mang nặng một thứ gì cả. Tình yêu và tội lỗi!Vũ này, cho dù em có nhớ đến ai, thì người đó và em cũng không thể đếnvới nhau được. Đừng cố chấp nữa.”

Vũ nắm lấy tay anh, ngón tay anh hơi thô có cảm giác như đang nắm mộtcành củi khô. Nhưng cành củi đó giúp cô trụ lại được giữa dòng nước lũ.Cô hỏi: “Nếu bây giờ em đi, anh sẽ hận em chứ? Em chỉ lo anh không hậnem thôi.”

“Vậy ra em đã có ý định rồi?”

“Phải, em đã có ý định rồi. Em nghĩ là em phải đi. Dừng lại thế này lâu quá rồi, đôi chân em sắp phát cuồng.”

Màn đêm trở lên yên lặng, anh như một người sắp chết, hơi thở rất nặngnề. Vũ hiểu được cảm giác của anh, cũng hiểu được cảm giác của chínhmình. Giữa cô và anh cách nhau quá xa, lại cũng quá gần, thành ra họ cứbế tắc mãi. Cô lúc nào cũng tự coi mình là một con chim, cần phải bay đi khi còn có thể. Còn anh tự coi mình là một chiếc lồng, có thể nhốt côlại mãi mãi bên cuộc đời.

Chồng mệt mỏi, vùi khuôn mặt vào vai cô. Tại nơi ấy, Vũ thấy có thứ gìđó ấm nóng vừa rớt ra. Có lẽ là của anh. Tiếng nói của anh tan dần, tandần: “Hãy tự quyết định cuộc đời mình. Chỉ mong sao em đừng tự tráchmình là được.”

Cô bỗng nhiên thấy lạnh lòng, nhưng không làm cách nào chạy trốn được.Vòng tay của anh quá chặt, cô chỉ có thể câm lặng mãi như thế. Có lẽ sốphận này đã được viết sẵn, càng chống đối thì càng khiến nó rách nát vànhạt nhòa.

Hành trình Ly Biệt.

Cuối cùng thì ai cũng phải trưởng thành thôi.

Nằm trên giường, bên cạnh người chồng của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ.Vũ thấy trăng tròn như một viên ngọc sáng ngời. Cô đưa tay ra, nhưngkhông biết phải làm gì tiếp theo. Thế rồi cô lại buông xuống, lần tìmđến bàn tay của chồng. Vũ nhắm mắt, chợt thấy hình ảnh của một người đàn ông xưa cũ hiện về.

Anh xuất hiện ở bến xe bus, quần áo thẳng thớm cùng một dáng người caoráo, cô độc. Trong quán bar, cô thấy anh hút thuốc, tàn đỏ le lói nhưcuộc đời của anh. Anh hỏi cô về Cẩm Phả, nói rằng anh đã từng tới đó.Rồi cô thấy tấm lưng trần của anh, ban công nhà anh. Thấy anh từng ôm cô lên giường và ôm cô thật chặt. Anh gọi tên cô trong hơi thở. Còn cô ômlấy anh, hít lấy mùi hương quyến rũ trên da thịt anh.

Rồi tất cả cùng tan biến, như đám khói thuốc mà anh hút. Cho dù Vũ cógào thét tuyệt vọng cỡ nào, anh cũng sẽ quyết tuyệt ra đi như thế. Côkhông tài nào bước vào thế giới của anh được.

Anh ấy sẽ mãi không bao giờ biết được rằng, có một cô gái từng vì anh mà tuyệt vọng và u buồn như thế. Giã biệt Dương Nguyễn, giã biệt quá khứ.Trong đêm tối, Vũ nở một nụ cười, nhưng vẫn phải rơi một giọt nước mắtđau thương.

## 31. Chương 31: Kết – Hành Trình Chỉ Có Trên Trang Giấy

Tôi định sẽ dùng chương này để kể lể về lý do vì sao tôi viết câu chuyện tẻ nhạt như thế. Rằng vì sao tôi lại viết một câu chuyện không có caotrào, chỉ có màu xám và cô đơn. Nhưng rồi tôi thấy không cần thiết nữa.Vì Vân từng nói với tôi rằng, độc giả ấy mà, họ giống như màu sắc, cậukhông bao giờ có thể bắt kịp họ được đâu. Vậy nên cậu chỉ có thể chọnlấy riêng ình một màu. Kiên định như thế mà cũng hờ hững như thế,cho dù họ có nói gì thì cậu cũng phải nghĩ, câu chuyện này viết ra làcho riêng mình cậu. Và nó là của cậu.

Thế nên, dù có hơi đường đột và thất lễ, nhưng có lẽ tôi phải bỏ quakhâu kể lể nhằm lôi kéo và khiến các bạn yêu quý tôi cùng câu chuyệnhơn!

Sau khi đọc xong truyện của tôi, bạn bè đều nói tôi hãy mang nó đi xuấtbản. Nhưng tôi nghĩ mình không có đủ khả năng, vì nó còn quá non nớt.Hơn nữa, nhà xuất bản yêu cầu rất nhiều, tôi cũng không phải là đứa chưa từng gặp qua thất bại trong chuyện này. Cho nên tôi nghĩ, nếu vận mayđến thì cứ đến. Còn tôi sẽ không tiến thêm bước nào nữa!

Như tôi đã nói, câu chuyện này là hành trình Ly Biệt của tôi. Phải, tôiđã nghĩ như thế. Nhưng viết xong thì có lẽ là không phải. Tôi chỉ có thể giã biệt anh, người trong tâm tưởng chưa bao giờ biết mặt, chứ khôngđược giã biệt những thứ đã từng. Có những thứ đã đi cùng tôi bao nămtháng, như Cẩm Phả, như ba mẹ, và như Vân. Cho dù có trưởng thành thìtôi vẫn không thể rời xa họ được.

Tuổi trẻ của tôi, mới chính là Ly Biệt! Tôi sẽ không nhận ra nó, bạncũng sẽ không nhận ra nó. Chỉ cho đến khi chúng ta đi qua nó rồi mớithấy nuối tiếc.

Vậy nên tôi nghĩ, hành trình Ly Biệt của tôi chỉ là quá trình trưởngthành hoàn thiện bản thân. Trong quá trình đó, tôi chỉ có thể nói lời từ biệt với mộng tưởng xa vời trong lòng mình – người đàn ông mà mình từng cho là hoàn hảo. Bởi trên đời này, tình yêu không thể xây dựng từ một ý nghĩ. Tôi cho dù có yêu anh đến bao nhiêu, thì vẫn phải chấp nhận mộtđiều, đó là mơ mộng thiếu nữ trong tôi!

Tạm biệt anh!

…

Mỉm cười, mang câu chuyện này in ra giấy. Tôi đóng thành ba tập. Một là cho ba mẹ tôi, một là cho Vân…

Và cuối cùng, là cho cô bạn mà tôi đã gặp trên chuyến xe về Đông Triều hôm ấy.

Trên ba quyển, tôi đều đề dòng chữ: “Bắt đầu đến kết thúc! Mùa xuân tuổi trẻ là đâu trên những năm tháng cô đơn?”

Phải, mùa xuân tuổi trẻ là đâu trên những năm tháng cô đơn?

End~

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hanh-trinh-cua-biet-ly*