Hoài Bão Và Tình Yêu

Table of Contents

# Hoài Bão Và Tình Yêu

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Phần lớn trong chúng ta, cứ mải mê đuổi theo những giấc mơ với tình yêu đẹp như cổ tích, với hoài bão lớn lao phi thường. Kì thực, tình yêu vốn đơn giản lắm. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hoai-bao-va-tinh-yeu*

## 1. Chương 1

Thời sinhviên giống như một cơn gió thoảng.

Từ bảnthân mình nghiệm ra, An thấy câu nói kia đúng tuyệt đối. Chớp mắt đã đến năm thứ4 rồi. Trong bốn năm ngắn ngủi, tâm trạng cô mà nói cũng đã biến hóa như bốnmùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, biến đổi từ u ám, chán chường, đến vui vẻ và cuối cùnglà bình lặng. Còn năm thứ 5, An cũng chưa có thời gian ngồi suy ngẫm.

Đại họcBách Khoa vốn là một trường kĩ thuật nổi tiếng khắc nghiệt của cả nước. Nhântài không ít nhưng kẻ bê tha cũng rất nhiều. Chỉ cần lơ đãng một chút thì dù cóthông minh đến mấy cũng rất dễ bị rớt đài. Cái án học lại lúc nào cũng treo lủnglẳng trên đầu. Chuyên nghành An học là Công nghệ sinh học, chủ yếu là lý thuyết,thực nghiệm, không phải bù đầu với những con số.

Xuất thântừ dân Văn, vốn quen với âm thịnh dương suy, ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bướcvào Bách Khoa, An có chút thích ứng không kịp. Ngay ngày đầu tiên nộp hồ sơ nhậphọc,đại chiến giữa một vòng vây toàn nam nhi, thấm thía thế nào cái gọi là “củahiếm nhưng không quý”, trong lúc nhất thời An có cảm giác mình đang từ thiênđàng rớt xuống địa ngục.

 Quả thực, trong 2 năm đầu với cô khổ sở khôngkể hết. Cứ nghĩ đến những phép tính, học thuyết dài đằng đẵng của 2 năm đạicương mà An toát mồ hôi. Đại số, giải tích, vật lý , hóa học, hình họa là nhữngmôn bắt buộc mà bất kỳ sinh viên nào cũng phải học qua. An tự ình không giỏimấy môn tự nhiên nên chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh mới mong ngóc đầu lênđược. Chính vì thế, 2 năm đầu, cô không dám khinh suất, lơ là việc học. Cô cóthay đổi chút nhiều so với cấp 3 nhưng với những người bạn cũ cô vẫn là con mọtsách chính hiệu.

 Vào chuyên nghành, thoát khỏi những con số, lạiđúng với sở trường nên việc học của An cũng dần thoải mái hơn. Thời gian rỗicũng nhiều hơn. An vui vẻ tham gia tình nguyện và các câu lạc bộ trong trường.Cô  dần trở nên tự tin, không còn bẽn lẽn,hay xấu hổ như trước nữa. Tính cô dễ cười, dễ tâm sự, xuề xòa, có giận ai thìcũng chỉ phụng phịu đôi chút rồi bỏ qua. Bề ngoài cô có vẻ dửng dưng, khôngquan tâm đến những gì xung quanh. Kì thực, trong cái vỏ ngoài điềm đạm ấy là mộtcá tính sôi nổi, mạnh mẽ và một trái tim nhân hậu.

Giống nhưđa phần các Sư Tử khác, An luôn thích thay đổi. Theo quan niệm của cô, cái gìcũng phải biết một ít. Thế cho nên đến khi vào đại học đã rất dứt khoát rũ bỏquá khứ 12 năm là dân Văn, hào hứng đi thi khối A, đến khi vào chuyên ngành lạichọn khối B. Mê phim và truyện đã thành truyền thuyết, điều đặc biệt là An rấtít bị ảnh hưởng. Hôm qua còn thức thâu đêm xem phim, hôm sau đã có thể nghiêmtúc cùng bạn bè ôn thi, hoàn toàn ra dáng một sinh viên chăm ngoan, mẫu mực.Không giống như nhiều cô nàng cùng lứa tuổi, thường bị những câu chuyện, nhân vậthoàn mỹ biến cho trước mắt toàn màu hồng, An có cái nhìn rất thực tế. Đọc truyện,xem phim với cô mà nói, cho cô cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống, biết nhiềuhơn về tâm lý và những mặt khác nhau của con người… tích lũy và học hỏi được vôsố những chân lý “để đời”. Một số trong đó đã trởthành “chân lý” treo đầu giường cả phòng cô.

Đàn ông tử tế thì xấu trai.

Đàn ông đẹp trai thì không tử tế.

Đàn ông đẹp trai và tử tế thì đã kết hôn.

Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn thì vô dụng.

Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn và giàuthì không quan tâm đến chúng ta

Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu vàquan tâm đến chúng ta thì là những tay chơi.

Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu,quan tâm đến chúng ta và chân thành thì đồng tính.

Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu,quan tâm đến chúng ta, chân thành, ngay thẳng và không bao giờ thất vọng vềchúng ta ngay cả khi chúng ta chủ động làm quen họ trước, thì những người đànông này phải có một số vấn đề gì đó.

Đâylà lời thoại “kinh điển” của nhân vật Jang Young Ja mà bất cứ ai đã từng xem “Nàng Kim Sam Soon”đều không cảm thấyxa lạ.

Phòng 209 có 12 thành viên thì có đếnnửa già là năm thứ 4, còn lại đều đã sang năm cuối, đã sớm bước qua cái tuổi mơmộng  của những nàng sinh viên năm nhất.Thế cho nên, khi An mạnh miệng đưa ra cái “chân lý” kia, các nàng rất tánthành. Thậm chí, sau câu cuối cùng còn thêm vào một dòng:

 “Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu,quan tâm đến chúng ta, chân thành, ngay thẳng, không bao giờ thất vọng về chúngta ngay cả khi chúng ta chủ động làm quen họ trước và hoàn toàn không có vấn đềgì thì nhất định chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình”.

Tất nhiên, với một phòng nữ có đến 12 cá nhân thì vẫn có trường hợp ngoạilệ.

-        Ôi,sao trên đời lại có người đẹp trai thế! Nếu được làm Osin ngày ngày rửa châncho anh ấy tao cũng cam lòng.

Khỏi cần bỏ quyển truyện xuống, Ancũng biết Thúy đang nhắc đến ai. Người mà đại tiểu thư này có thể “cam lòng” hạmình như thế, nếu không phải mỹ nam Hàn Quốc Lee Min Hoo thì còn ai vào đây.

-        Màysinh chậm vài tháng có phải thành 9X rồi k?. Hạnh ở giường dưới lên tiếng trướctiên.

Còn An thì chép miệng: “Trai đẹpcũng chỉ để ngắm mà thôi”!

Câu nói bâng quơ của An làm cho baonhiêu ngôi sao đang long lanh trong mắt Thúy nổ đùm đụp. Cô trừng mắt, ánh mắtnhư muốn nã đạn vào con người đang ung dung đọc sách trên giường kia: “Màykhông được trà đạp lên thần tượng của tao”

An chỉ buột miệng trêu bạn. ThấyThúy nổi khùng, cô chỉ hơi nghiêng quyển truyện xuống, giấu nụ cười trên môi:“Không đúng sao”. “Bốp” một chiếc gối xinh xắn đáp ngay lên mặt An.

-        Thôikệ hắn , mắt sinh ra không để nhìn thì để làm gì. Bích kéo áo Thúy.

Thúy “Xì” một tiếng, quay lưng lại,rồi 2 đứa lại cắm đầu vào màn hình máy tính.

Vốn dĩ, một chủ đề nhạy cảm như thếnào dễ được cho qua, nhất là trong một phòng kí túc nữ. An chỉ buột miệng trêubạn, nhưng cũng rất nhanh trở thành đích ngắm.

Thủy nằm ở giường phía trên An, ngóđầu xuống, cười cười: “Biết đâu có một anh chàng đẹp trai theo đuổi mày thìsao?”

An bỏ sách xuống, chưa kịp trả lờithì Thúy chen ngang, giọng khiêu khích: “Đừng nói với tao là mày sẽ giữ làm củariêng đó nhé”

An trề môi, rồi từ tốn nói: : “Taochỉ cảm thấy người đẹp trai thì khó giữ”

Bích phản bác :“Chứng tỏ mày không có bản lĩnh. Gần 1 anh chàng đẹp trai, tài giỏi, còn khôngtranh thủ “ăn” đi. Một người như vậy, có biết bao người đẹp vây quanh, chỉ mongđược anh ta để mắt đến ”.

An nhún vai: “Rất tiếc, em không phảingười đẹp, cũng không có nhã hứng tham gia nó, chị ạ”. Khẽ vén tóc mái, An tiếptục: “Có câu nói thế này: Có hai bi kịch trong cuộc đời, một là không đạt đượcđiều mình mong muốn, hai là chiếm đoạt được nó. Mày nói xem, rơi vào vòng “mĩnhân đại chiến” ấy, tao sẽ lãnh bi kịch nào?”An không có ác cảm với nhữnganh chàng đẹp trai, chỉ thấy rằng trai đẹp thường đa tình, phong lưu, lúc nàocũng có hàng tá vệ tinh vây quanh. Chiến đấu đến mẻ trán sứt đầu, may mắn mớigiành được anh ta rồi lại phải lo ngay ngáy bị kẻ khác cướp mất. Vậy thì có gìlà sung sướng. Chỉ cần một người bên cạnh, chia sẻ mọi buồn vui với cô, thế là ổn.

An đặc biệt hâm mộ nhân vật Dantrong “Trở về Eden”-1 người đàn ông bình thường nhưng luôn bên cạnh che chở cho Stephany cao quý.Cô vẫn luôn ám ảnh bởi hình ảnh Candy – nhân vật truyện tranh mà cô vô cùng yêuthích, phải nhường lại Terry- người mình yêu cho người con gái khác.

Bích phì cười: “Mày có tưởng tượngquá mức không, sao nghe lâm li máu chảy đầu rơi thế. Các cụ có câu: “Nhất cựly, nhì tốc độ”. Anh ta đã chủ động tấn công mày, như thế mày đã có một ưu thếcự ly nhất định. Hơn nữa, những anh chàng hoàn hảo thường thích những cô nàngngốc nghếch…”

An hét ầm lên: “Cái gì? “

Bích chắp tay cười giả lả: “Chưanói hết, ngốc nghếch, đáng yêu. Đứng trước một anh chàng như vậy, mà mày khôngcó cảm giác gì, thì chỉ có thể kết luận là mày bị vô cảm?”

Thúy lại đế thêm vào: “Ghét của nàotrời trao của đấy, tao nghĩ mày nên lên kế hoạch đi là vừa”.

An gãi gãi tai: “Tao cũng không phảilà kẻ cố chấp. Nếu đã là của trời cho, thì cũng nên biết cách…hưởng thụ. Hihi”

“ Tít, tít, tít”, có tín hiệu tinnhắn. An lần mò tìm điện thoại. Thúy nhe răng, ngó An đăm đăm: “Không phải traiđẹp nhắn tin đó chứ”

An khẽ lườm cô bạn một cái. Chợt cônhíu mày. Tin nhắn đến: “Tao buồn, mày ra cổng kí túc đi”!

………………………………

Quân nâng cốc lên, cốc bia mát lạnhlàm anh thấy dễ chịu đôi phần. Cả tuần nay, công việc bận rộn khiến anh khôngcó thời gian nghỉ ngơi, vô cùng mệt mỏi. Bên đối tác yêu cầu phải hoàn thànhxong hợp đồng sớm. Là người đảm nhiệm chính, Quân không dám lơ là. Lúc giám đốcbắt tay chúc mừng, Quân mới thở phào nhẹ nhõm: “Phù!thế là xong một tuần vất vả”.Anh gọi điện rủ Đạt – tên bạn thân đi uống bia.

26 tuổi, Quân đã là trưởng phòng kĩthuật của một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu cả nước. Đó là kết quả xứngđáng của một quá trình phấn đấu không mệt mỏi và rạch ròi của anh từ khi còn làmột sinh viên. Vẻ ngoài thông minh, nhanh nhẹn cùng sự nhiệt huyết, ham học hỏikhiến Quân nhanh chóng được các sếp để ý và tin tưởng giao cho những nhiệm vụthen chốt.

-        Ôngđịnh đi tu luôn đấy hả? Gái đẹp bày ra trước mắt mà không biết hưởng. Phải tôi,tôi dùng hai tay hai chân quơ cho bằng hết.

Đạt lại thao thao bất tuyệt bài camuôn thuở. Anh thấy cái thằng bạn mình sao mà dại thế. Đẹp trai, thành đạt,chưa cần ngoắc tay các nàng đã ngã rạp, thế mà cứ dửng dưng như không.

Quân quá hiểu tính bạn, không lầnnào đi với anh mà Đạt không càu nhàu chuyện này. Hắn lo lắng cho anh, muốn anhmau mau có người để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Lời chưa thoát khỏi miệng, Quân đãbị cô gái bàn đối diện làm cho chú ý: “Cho 2 cốc”. Cô gái ngồi đối diện Quân cấttiếng, 2 ngón tay giơ giơ về phía chủ quán. Đi cùng cô là một cô gái trạc tuổi.

Quân nhiu nhíu mày “Hóa ra là cô béấy”. Đạt đang uống giở cốc bia, thấy Quân lơ đãng nhìn về phía trước. Theo phảnxạ, anh cũng quay lại rồi tỉnh bơ bảo Quân: “Chưa thấy con gái uống bia bao giờsao?”

Cuối tháng tư, tiết trời oi nồng củamùa hạ đã lan tỏa khắp thành phố. Quán bia là địa điểm lý tưởng để cánh đàn ông bù khú, đặc biệt là tầm chiềumuộn. Quán mà An đang ngồi rất đông khách, người ra người vào, trong đó khôngít là phụ nữ. Sự xuất hiện của An, Lan vẫn khiến không ít các bàn nhậu chú ý.Nhìn 2 cô gái ăn mặc giản dị, khuôn mặt thơ ngây không ai nghĩ tửu lượng lạikhá vậy. Vài vị đàn ông trung niên khe khẽ lắc đầu: “Trẻ con bây giờ học đòi thật”

An đã uống đến cốc thứ hai. Cô uốngkhông phải là kém nhưng ghét nhất là việc dùng rượu để giải sầu. Chạy như bay từphòng xuống cổng kí túc, nhìn thấy khuôn mặt xẹp lép cùng đôi mắt chỉ trực khóccủa Lan, An không khỏi xót xa. Cả phòng vốn luôn coi nhau như chị em trong nhà,nhưng Lan là thân với cô hơn cả, có chuyện gì cũng kể hết. Cái  dáng vẻ bi thương đó của Lan khiến An gật đầucái rụp khi Lan nói muốn đi uống rượu: “Uống thì uống, nếu rượu làm mày thấykhuây khỏa hơn thì tao sẽ uống cùng mày”

-        Nóiđi chứ. Rốt cuộc mày làm sao thế? An bắt đầu thấy sốt ruột.

-        Taovà Việt chia tay nhau, thế thôi. Câu nói được Lan buông ra một cách bâng quơ.

An không lạ gì cái kiểu cơm chẳnglành canh chẳng ngọt của 2 đứa bạn nhưng lần này nhìn cái bản mặt bất cần đời củaLan, An nghĩ sự việc không đơn giản như vậy.

Lan hít một hơi thật sâu, nâng cốc:

-        Thôikhông nói nữa, hôm nay chúng mày chỉ có nhiệm vụ uống và uống cùng tao.

An thầm nghĩ: “Thôi kệ, nếu nó muốn,nó sẽ tự khắc nói”.

Lan thừa biết An không thích rượubia nhưng vẫn dụ cô uống được 3 cốc. Đến cốc thứ 4, An lắc lắc đầu, huơ huơtay: “Chịu thôi. Ra trận cũng có kẻ bị thương. Tao nguyện làm hậu phương giảiquyết bãi chiến trường ày”.

-        Uốngđi, uống đi mày, uống vì tao đã được tự do. Lan bắt đầu lè nhè.

-        Thôiđược, nốt cốc này. Nào cùng cạn vì sự tự do của mày.

Lan phá lên cười. An lơ đãng nhìnLan. Con bé đang gục gặc đầu, cái miệng nửa cười, nửa không, mắt nhìn xuống đấtmà cảm thấy như xa xăm lắm.

-        Muốnkhóc à? An nhẹ giọng hỏi.

Hình như, Lan khẽ gật đầu. Một lúcsau, cô lên tiếng: “Mày nghĩ tao có nên chia tay Việt không”.

An sửng sốt: “Lần này thực sựnghiêm trọng vậy ư?”

“Tại sao? Có thể nói tao biếtkhông?” An nuốt nước bọt.

Lan thủ thỉ, tiếng cô nhỏ lắm, nhỏđến mức An phải căng hết tai để nghe: “Tao cảm thấy Việt…không yêu tao như taotưởng. Tao không muốn nói lý do vì tao thấy nó thật buồn cười. Mày biết không,tao với Việt giận nhau, chỉ vì một que kem. Hic, một que kem thôi…”

Giọng Lan có phần nghẹn lại. An vỗvỗ vai an ủi. Sau cơn xúc động, Lan nói tiếp: “Tao và hắn đi chơi. Tao muốnăn kem. Hai đứa oản tù tì để xem ai phải đi mua. Tao thua nhưng tao không chịu,tao lớn tiếng: “Có giao kèo là thua phải đi mua đâu”. Công nhận tao cũng cố chấpthật. Lại oản lại, lần này Việt thua, nhưng hắn không chịu đi mua. Thế là giậnnhau, lúc bọn tao về kí túc lấy xe, hai đứa đều im lặng, hắn chẳng nói chẳng rằnglên xe phóng thẳng, mặc kệ tao đằng sau. Mày thấy lý do có buồn cười không??Đây không phải là lần đầu như thế. Lúc nào giận nhau, Việt cũng bỏ đi như vậy.Tao cứng đầu thật nhưng dù gì tao cũng là con gái, sao không nhường tao lấy mộtchút hả mày. Tao cảm thấy Việt mãi mãi không lớn được, hắn đã quen được chiềuchuộng rồi. Nếu cứ tiếp tục, không biết sau này tao còn phải buồn phiền thế nàođây”.

Lan lại thở dài. An biết, Việt làcon một trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được cưng chiều. Việt tính tình dễdãi, rất tốt với bạn bè. Ai cũng bảo Lan sướng vì có người yêu luôn luôn cưngchiều và ở bên cạnh những lúc cô khó khăn nhất. Từ hồi yêu Việt, An thấy Lanvui vẻ hơn, và cũng bớt tâm sự với cô hơn. Việt hoàn hảo, gần như không có gì đểchê. Duy chỉ có cái tính cố chấp của hắn, An suốt ngày kêu gào sửa đổi mà khôngxong. “Hai kẻ cứng đầu trị nhau biết đâu lại hóa hay”. An đã nghĩ như vậy vềđôi Lan, Việt. Không ngờ cơ sự lại trầm trọng thế này.

“Thay đổi bản tính con người đâu phảimột sớm một chiều là được. Mày từng nói, yêu nhau đâu nhất thiết phải lấy nhau,chỉ là giúp đỡ nhau trong một giai đoạn nào đấy. Hãy xem mày muốn gì. Nếu hai đứatính đến chuyện lâu dài thì nên suy nghĩ cho kĩ, còn nếu yêu nhau chỉ để chia sẻbuồn vui thì đâu cần phải làm khổ nhau như vậy. Chẳng phải trước nay bọn màyluôn rất vui vẻ sao. Khi đã nói chia tay là khó quay đầu lại lắm đấy”. An cũngkhông hiểu sao mình có thể nói những lời này một cách trôi chảy đến vậy.

Lan lặng thinh, cô đang nghĩ ngợi.Một lát, Lan lại thở dài:  “Tao ghét Việtquay lưng bỏ đi như vậy”.

“Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiếnbao người phải đau khổ?”. An thích cũng từng có, cảm nắng cũng nhiều nhưng cảnhgiới yêu thì chưa đạt đến. Vặn vẹo đôi đũa trong tay, bất giác đưa lên gõ gõchúng theo nhịp- điệu bộ hết sức buồn cười- ngâm nga đọc bài thơ mà cô vô tìnhđọc được trên một forum nào đó:

“"Em chỉ ước một thảo nguyên đầychó. Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt. Mộtdòng sông chứa đầy rượu Jonny. Ðể nơi ấy tháng ngày em tu luyện. Xa bụi trần vàquên lãng bóng hình anh........"

Trong cái mơ màng của cơn say, Andường như thấy một người nào đó phá lên cười. Nụ cười tươi sáng tựa như ánh mặttrời buổi sớm mà cô vẫn nhìn thấy trong giấc mơ khiến cô ú ớ:  “Hic! Tao say rồi!!”

## 2. Chương 2

 “Nóng, nóng quá”. Cái nóng của lửa cồn như thiêu như đốtlàm An hoảng hốt bừng tỉnh. “Giờ là mấy giờ?” An quơ tay quơ chân, vô tình chạmphải tay Lan đang ôm chặt lấy cô. Giường kí túc vốn là giường đơn, 2 đứa nằmchung nên rất chật chội. An thấy nóng vô cùng nhưng không dám gỡ tay Lan ra, sợlàm bạn thức. Cô không nhớ nổi hôm qua 2 đứa đã mò về phòng bằng cách nào, chỉmang máng nhớ rằng Lan cứ ôm chặt lấy cô, khóc rất nhiều, rất lâu.

Trong phòng giờ chỉ còn 2 đứa cô. Nắngđã dát vàng lên cửa sổ. Ngó điện thoại, An hốt hoảng : “Hơ hơ, đã 8 rưỡi rồi ư,hình như hôm nay mình phải lên học nhóm”

Lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt,thu dọn sách vở xong, An phóng như bay ra khỏi nhà bỏ mặc Lan đang rụi rụi mắtngái ngủ. Hôm nay cả bọn phải ôn tập một môn quan trọng cho kì thi giữa kì, côđã hứa lên học cùng, nhất định không được quên. Vừa thấy bóng An hớt hơ hớt hảichạy đến, Vũ béo đã nạt : “Ý thức không bằng đít con vi trùng, không bằng môngcon vi khuẩn, không bằng…”

-        “Khôngbằng con của con virion, OK?” An nhanh chóng cướp lời.

-        “Bìnhminh sớm quá đấy bà chị ạ”. Diệp Chi cắn cắn bút, ngó An. “Nhìn cái bản mặt củamày chắc lại thức đêm cày truyện chứ gì”

-        “Taouống bia. Mệt!” An trả lời tỉnh rụi rồi ngó ngó xung quanh. “Mà tên Thuấn chưađến à?”

Cả lũ há hốc mồm, nhìn cái vẻ điềmđạm vốn có của cô không khỏi bất ngờ.

-        “Uốngvì buồn, vì tình hay vì bạn?”Linh  tới tấphỏi.

-        Vìbạn

-        Ha!Khó tin quá. Xem chừng heo nhà ta chuẩn bị xuất chuồng được rồi.

“Bốp” một quyển sách nhanh như điệnxẹt lao về phía Vũ. Hắn nhăn nhó ôm đầu, vẫn không quên trêu chọc An : “Cỡ màychỉ có con trai chủ lò mổ mới đỡ nổi”. Lại một quyển sách nữa lạnh lùng lao tới!

Lớp của An chỉ khoảng 30 người, côquen thân hết thảy mọi người nhưng đặc biệt thân chỉ có Thuấn, Linh, Hưng, Vũvà Chi. Sáu đứa lập thành một nhóm cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Vũ và Chi vốnrất thông minh, không cần học nhiều cũng biết. Linh thì chăm chỉ cần cù. Thuấn,Hưng thì đuối hơn một tẹo. Với việc học, Vũ và Thuấn có vẻ hơi xem thường .Theo phương châm của bọn hắn : “Đời sinh viên như mây trôi, gió thoảng. Quyếtăn chơi cho đỡ phí cuộc đời”. Học hành có phần đủng đỉnh, lúc nào gần thi mớigiục bọn An cắm đầu vào học. Linh ghi chép bài đầy đủ, cuối kì vở của hắn luônđược đem làm giáo trình không chỉ riêng cho nhóm mà còn cho cả lớp. An về cơ bảnkhông chăm chỉ, đi học cũng không đầy đủ, nhưng bù lại khả năng tập trung củacô rất cao, nắm bắt ý rất nhanh nên luôn được giao làm đề cương. Bình thường thấycô luôn miệng cười nói song đã làm việc gì thì chuyên tâm đến quên trời quên đất.

-        An,An. Hưng lay lay vai An. Trời ơi ngủ gì mà như heo ý. Dậy đi , gần trưa rồi.

An uể oảigiụi mắt, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hóa ra, cô đã ngủ gục từ lúc nào. Hưng đưacho cô chai nước.

-        Xuốngđây cưng, xem với tao bộ phim này cho đỡ buồn ngủ. Thuấn đã đến. NgoàiHưng  chăm chú đọc sách ra, cả bọn còn lạidán mắt vào chiếc Lap của Diệp Chi, coi bộ đang rất hào hứng. An liếc đồng hồ,đã 11 giờ.

-        Haha,mày thấy mông con đom đóm này quyến rũ không. An cười ngất, chỉ chú đom đómtrong bộ phim hoạt hình “Princess and frog”

-        Íẹ, muốn có vòng ba như thế không khó đâu. Chi thè lưỡi.

-        Cókhi nào chuyển gen phát sáng của đom đóm vào mông Heo không nhỉ? Vũ chớp chớp mắt.Như thế quả là… gợi cảm.

An cười:Thường thôi, nếu muốn thì kể cả hai con ngươi của mày cũng ok.

Linh mơ mộng: “Tao thấy giờ có mèo,lợn, chuột… đều chuyển gen phát sáng được. Giá có hoa phát sáng nữa thì tốt biếtmấy, làm đèn ngủ treo trong nhà, vừa đẹp vừa thơm”

Tức thì cả bọn lao xao: “An, nhiệmvụ của mày đấy”

-        Chậc,lại thêm một khách hàng tiềm năng nữa rồi. An cười cười.

Cô đã từng khiến bọn bạn suýt ngộ độcvì cứ mở mồm là hoa, hoa và hoa. An thích hoa, thích đến nỗi chỉ một nhành hoadại bên đường cũng làm cô xao xuyến. Vũ béo đã không ít lần mỉa mai cái vẻ thẫnthờ của cô khi đang đi tự dưng dừng lại ngắm hoa dại. Cô luôn mơ ước được làmchủ một trang trại hoa và cây cảnh. Kiến thức chuyên ngành không ăn nhập gì vớisở thích cũng khiến cô không khỏi đau đầu. Nhưng tuổi trẻ vốn nhiều hoài bão,An nghĩ rằng một khi đã có niềm tin thì nhất định sẽ làm được

-        Màylàm gì thì làm, đám cưới của tao, hoa hoét gì do mày phụ trách hết. Tao sẽ kếtđầy hoa hồng đỏ trên xe cưới. Vũ cũng bắt đầu mơ mộng, cứ động đến chuyện tìnhyêu tình báo là hắn nai tơ dễ sợ.

Hưng quay xuống đế vào: “Cho anh đặthàng trước 999 bông hồng”

-        Còntao, chỉ xin mày một giỏ hoa lan.Hihi. Linh thủ thỉ.

-        Xinđa tạ, đa tạ. Các huynh làm em cảm động rớt nước mắt. An giả lả.

An nhìn lũ bạn, rồi quay mặt ra sântrường, thầm mong sao cho thời gian tươi đẹp này trôi qua thật chậm. Ngoài kia,bằng lăng đang lặng lẽ thay áo mới, trên những nhánh cây mơn mởn đã chúm chím nụhoa xinh xinh. Gió thổi làm bay bay những tà áo thướt tha của các nàng liễu bênhồ, mặt hồ khẽ lay động, đắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ. Nơi này, sau cảngày ôn thi căng thẳng, nhóm bạn của cô sẽ tụ tập tán gẫu. Dưới gốc đa kia, côvà Lan thường ngồi tâm sự. Xa hơn nữa, là con đường phượng vĩ, Minh đã từng hétầm lên, nhặt từng chiếc lá phượng vương trên đầu cô. Thời sinh viên mang đếncho cô bao kỉ niệm, buồn ít, vui nhiều. Có những góc sân trường mà cô đã ngồimòn cả đít quần, có những nơi chỉ cần đi qua cũng thấy vấn vương, xao xuyến, cónhững người bạn chỉ cần nhắc đến tên cũng đã đủ ấm lòng…

-        An!Mà mày không định yêu đi hả? sinh viên năm thứ 4 rồi đó, trẻ không yêu già đổ đốn!Câu hỏi của Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của An.

-        Cásấu lớp mình mà có người rước đi, anh em mình hạnh phúc biết bao, An nhỉ. Thuấnkhoác vai An thân mật.

Hưng quay hẳn người xuống: “Ankhông thích chứ gật đầu một cái ối anh xin chết!” Trong mắt cậu, An lúc nàocũng rất đáng yêu.

Vũ béo được dịp ngâmnga, mắt liếc nhìn An tinh nghịch.

“Cô em vừa giỏi vừa xinh

Cho nên ai cũng rung rinh trướcnàng”

 “Chà! Hôm nay lại nổi hứng chơi ca dao cơ đấy”.Lông mày An khẽ nhếch lên. Cô ngọt ngào đối đáp :

“Ước gì anh cưới được nàng

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây”

-        Phảithế không Vũ? An nhìn cậu bạn với vẻ thách thức lém lỉnh.

-        Việcgì mà phải ao ước? Nghe đây này: “Làm saoanh có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen? Làm sao anh có thểbắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Và…Làm sao anh có thể bắt em khôngyêu anh khi anh có trên đời này, hả An?".

Cả bọn trầm trồ, chờ đợi phản hồi củaAn. Vũ béo luôn thích trêu cô như vậy. Hắn quen cô từ khi còn là một cô bé nhútnha nhút nhát, người khác trêu chỉ biết đỏ mặt và cười. Đến khi cô quỷ quái hơnmột tẹo, biết đối đáp lại người khác để bảo vệ mình thì hắn vẫn không từ bỏthói quen đó. Ở trong lớp cũng chỉ có hắn mới đủ trình độ văn thơ để đấu vớicô.

An nén cười“Tưởng ta không biết hả”? Đoạn này không nhầm thì cô mới đọc được tuần trước. Langthang trên các diễn đàn văn học là một sở thích của cô lúc rồi rãi và cô cũngthuộc không ít những bài thơ trên đó.

“Nếu giọt nước là những nụ hôn, em sẽ trao anh biển cả

Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, em sẽ tặng anh cả rừng cây

Nếu đêm dài là tình yêu, em muốn gửi anh cả trời sao lấp lánh

Nhưng anh ơi, trái tim em không có chỗ dành tặng anh  "

Đọc xong, cô hơi hất hàm về phía Vũtỏ vẻ: “Muốn làm đối thủ của chị hả, còn non lắm em ạ”.

-        Đừngnói với tao mày chưa từng thích ai đấy nhé. Linh không buông tha.

Cả bọn dỏng tai lên nghe. Tất cả, đềurất quan tâm tới chuyện tình cảm của cô. An là trung tâm để bạn bè trút bầu tâmsự những chuyện trên trời dưới biển và cô cũng sẵn lòng kể cho họ nghe bất cứchuyện gì, trừ tình yêu.

Nhìn những đôi mắt đang hau háu hướngvề phía mình, An biết, trốn tránh là việc không nên làm. Cô ậm ừ: “Tất nhiên,thích cũng có, cảm nắng cũng có và…chấm hết”

-        Thếthôi á. Cả bọn đồng thanh.

-        Ừ,chưa đến cảnh giới yêu.

-        Thếcậu bạn cấp ba thì sao. Chỉ thích thôi à? Chi hỏi.

-        Tìnhđơn phương thôi mà. Đến năm thứ hai thì hết rồi. An nói, trong lòng khẽ dânglên một nỗi chua xót. Tình cảm đơn phương thường rất sâu, rất đau, nhất là khinó còn là minh chứng ột thời nhút nhát và vụng về trong con người cô.

-        Thếcòn cảm nắng? Linh tiếp tục.

Triết gia Diệp Chi vào cuộc: “Đơngiản thôi, một anh chàng xấu trai nhưng tốt bụng, oh, cũng có thể mủi lòng, mộtanh chàng có nụ cười rạng rỡ, oh, nhất thời bị đơ trong giây lát, còn một anhchàng đẹp trai như tài tử điện ảnh ư?...”

An cười: “Tất cả chúng ta đều háo sắccả thôi”.

Hưng lắc đầu: “Đấy phải gọi là “biếtcảm thụ cái đẹp”, An ạ”. An gật gật đầu hưởng ứng.

Vũ gãi gãi cằm, ra dáng vẻ của mộtkẻ am hiểu tình trường: “Suy cho cùng, heo nhà ta chưa bắt được sóng”

-        Nódùng Ăng ten tàu à?

-        Nhìnheo dễ thương thế này, Vũ tiếp tục, không thể kết luận là ăng ten tàu được,trong một số trường hợp sóng phát ra với tần số quá đặc biệt, chỉ có những ngườiđặc biệt mới bắt được hoặc… cao quá không ai bắt nổi.

An có trí tưởng tượng khá phongphú: “ Mình là con gà, kia là những kẻ vặt lông, vặt vặt vặt…, và trước khi bịcho vào nồi thì tốt hơn hết là nên ra khỏi đây.

Bỗng Chi liếc điện thoại: “Úi, gần12 h rồi, bốc thăm đi mua cơm nào”. Lại một hồi ồn ào vang lên.

Bắt được cơ hội, An đứng dậy, làmra vẻ tự nhiên nhất có thể: “Thôi miễn, để hôm nay tao đi mua cơm”. Xem ra, đólà một ý kiến hay, cả bọn nhất loạt gật đầu.

“Phù” An thở phào nhẹ nhõm. Kinhnghiệm đã mách bảo, nếu còn ngồi đó, ngoài việc bị “vặt” cho tơi tả, cô sẽ cònđược “tiêm nhiễm” vào đầu nào là sinh viên có nên yêu hay không, nào là kén chọnquá không tốt…

An khẽ thở dài. Đôi lúc, cô thấymình thật khó hiểu. Đối với người thân quen, cô giống như một cô bé nhí nhố, vôưu vô lo, lúc nào cũng luôn mỉm cười hài lòng. Còn đối với người cô không ưa hoặcnhững người xa lạ, ở cô luôn có một cái gì đó rất khó gần. Bề ngoài cô có vẻ dửngdưng, không quan tâm đến những gì xung quanh nhưng thực sự cô thích ngồi trongkhông gian riêng của mình mà nhìn quan sát mọi thứ. Ở cô vừa có sự ồn ào, sôi nổimà vừa có sự trầm tĩnh nội tâm đến khó hiểu. An luôn bao bọc ình một thànhlũy quá dày, quá kĩ. Cuộc sống sinh viên đã khiến cô vui vè, tự tin và năng độnghơn rất nhiều. Thành lũy cô dựng lên ngăn cách với thế giới bên ngoài cũng rơirớt dần. Nhưng bức tường cuối cùng vẫn còn rất dày, rất cao, chưa ai có thể chạmđược, chưa ai khiến cô cảm thấy đủ an toàn để bước ra khỏi nó. Người cho cô cảmgiác thoải mái nhất khi ở cạnh thì cô chỉ muốn làm bạn, còn người cô thích thìcô lại không cảm thấy tin tưởng. An ví trong chuyện tình cảm, mình như cánh bèotrôi, dập dềnh chẳng biết khi nào cập bến.

Khẽ nhún vai, An chép miệng: “Tạimình chưa bắt được sóng thôi”!

……………………..

“Làm bàiđược không?”. Ngó cái vẻ mặt đang hớn hở của An, Lan cảm thấy câu hỏi của mìnhhơi thừa.

-        Hihi.Được hay không thì cũng đã thi xong. Tao delete hết khỏi bộ nhớ rồi. Mà mày đứngđây làm gì? Không phải có ý chờ tao đó chứ. An tỏ vẻ ngạc nhiên, giờ này Lanthường ở nhà.

Lan xịu mặt: “Mày không vui sao?”

An đặt hai tay lên má bạn, lắc lắc:“Thôi đi cô nương, có gì muốn nói cho tại hạ thì nói đi”

Lan phì cười, An rất hiểu cô. “Việtvừa gọi điện cho tao, hắn muốn đình chiến. Mày nghĩ xem, tao có nên gặp không?Tao muốn không gặp hắn một thời gian”

-        Chịuđược không. Đằng nào mày cũng phải suy nghĩ. Nếu thế sao không gặp, hai đứa nóichuyện thẳng thắn đi. Tao thấy bọn mày còn nhiều vấn đề chưa hiểu nhau.

-        Nóichuyện thẳng thắn. Ha! Tao đã nhiều lần nói rồi, mà như nước đổ đầu vịt, Việtđâu có nhớ. Nói nhiều chẳng phải động đến lòng tự trọng của hắn sao.

-        Màycũng dao động, nên mới mò đến đây tìm tao, đúng không?. Cho người ta một cơ hội,cũng là để mày đỡ phải lăn tăn. Dù sao nó cũng có chủ ý muốn làm hòa với mày.Mà mày không thấy mày cũng cứng đầu sao. Việt là con trai, mày lấn áp quá sẽ ảnhhưởng đến sĩ diện của người ta chứ.

-        Uh,có lẽ thế. Lan phân vân.

-        Cònnghĩ gì nữa. An cốc nhẹ vào đầu bạn. Hai đứa mày làm hòa với nhau đi, tao cũngcó việc phải giải quyết đây.

-        Gìthế?.  Lan trố mắt.

An cười tít, gõ nhẹ vào cặp.

“Á há. Truyện”. Lan dứt lời đã thấycô bạn chạy biến đi.

Khu C2 là một trong những địa điểmnổi tiếng nhất của đại học Bách Khoa Hà Nội. Khuôn viên đẹp, cây cối xanh mướt,trừ những khi sự kiện gì quan trọng mới tấp nập, còn bình thường là nơi lý tưởngcho những kẻ thích yên tĩnh . Thi giữa kì vừa xong, An quyết tâm đọc nốt bộtruyện trước khi kì thi cuối kì tới.

“Nếu ví mình là một chiếc lá, chẳngphải mình đang ở thời khắc đẹp đẽ nhất kia ư”

An nheo nheo mắt nhìn những tán látrên đầu, thích thú với suy nghĩ đó . Tháng tư, sau những ngày mưa rầm rề ảm đạmcủa mùa xuân, cây cối bừng lên một sắc xanh mơn mởn, sắc màu của sự tươi trẻ.

Xuất thân từ dân văn, lại học ở mộttrường tự nhiên, An là sự kết hợp hoàn hảo của chất lãng mạn đầy thi sĩ ẩntrong vẻ ngoài có phần mộc mạc, thô ráp của dân kĩ thuật.

Áo phông trắng, quần bò màu xanh vớimái tóc được buộc cao gọn gàng, trông cô không có gì đặc biệt, chỉ có khuôn mặttoát lên vẻ điềm nhiên, thư thái, đôi mắt hiền hòa mà đầy vẻ cương nghị. Rảo bướcnhanh trên vỉa hè, An hơi ngẩng đầu ngắm nhìn những vòm cây xanh mướt đang mùathay lá. Tâm hồn bay bổng của dân Văn, dù có ít nhiều bị mài mòn ở trường đại học,vẫn không hề mất đi.

Lúc đi ngang qua khoa công nghệthông tin, An thấy một vị giáo sư già và một thanh niên đang nói chuyện rất vuivẻ ở sảnh. Nụ cười của anh ta làm An có cảm giác quen quen nhưng cô không mấyquan tâm. Đi nhanh về khu hội nghị, chọn một vị trí quen thuộc, An nhẹ nhàng ngồixuống.

Xung quanh đài phun nước, những bãicỏ được cắt tỉa cẩn thận, vài ngọn lau trắng xinh điểm xuyến trên nền cỏ xanhmướt, bướng bỉnh đung đưa trong gió. Nhìn về phía viện công nghệ hóa học gầnđó, sắc tím của bằng lăng xen giữa sắc đỏ của phượng vĩ, hoa dâm bụt hồng tươi,hoa đại trắng muốt cũng đua nhau khoe sắc. Ngồi dưới bóng mát của cây xoài giàchỉ nhìn thôi cũng đã đủ no mắt. Chưa kể những cơn gió nhẹ quét sạch bao mỏi mệtcủa 2 tuần thi cử vất vả, lại có tiếng chim truyền cành nghe thật vui tai. “Quảkhông hổ danh là trường đại học có khuôn viên đẹp nhất thủ đô” An mỉm cười, rồinhẹ nhàng lôi “bảo bối” trong cặp ra.

Quân bước ra từ khoa công nghệthông tin. GS Nguyễn Hoàng Lương đã đặc biệt mời anh đến nói chuyện với cácsinh viên trong khoa về những khó khăn khi mới ra trường và cơ hội thành công củamột người trẻ. Thầy là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian học tập ởđây. Dù anh đã ra trường khá lâu nhưng hai thầy trò vẫn thường xuyên liên lạc.Do đó, trong vấn đề này, Quân không tiện từ chối.

“Đã 11h” Quân nhìn đồng hồ. “KimAnh cũng sắp tan học, chờ con bé rồi đưa nó đi ăn luôn”.  Nghĩ vậy nên anh thong thả đi bộ về phía khuhội nghị- nơi rất quen thuộc với anh. Cảnh vật vẫn không mấy thay đổi so vớitrước. Có chăng, màu sơn mới làm cho khu nhà trở nên sáng sủa hơn.

Từ xa, Quân đã nhìn thấy hai câyxoài già, nơi mà ngày xưa anh hay ngồi đọc sách. Bước nhanh đến, chợt Quân hơisững lại. Kim Anh đã từng nói thế này: “Lầnđầu gặp nhau là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau là tất nhiên, lần thứ ba gặpnhau là định mệnh”. “Mình và cô bé này có duyên đấy” Quân nghĩ. Cô bé ngồiđúng ở vị trí mà trước đây Quân hay ngồi. Một quyển sách dày cộp để lên đùi,tay chống cằm, ánh mắt cô chăm chú đến nỗi cảm giác như không có điều gì làm côxao động. Khuôn mặt say sưa của cô toát lên sự bình thản, vẻ điềm đạm cùng nétbầu bĩnh đáng yêu. Trong cái tĩnh lặng của cảnh vật, sự tĩnh lặng của cô gáicàng trở nên hài hòa.

Quân thấy buồn cười khi nhớ đếnhình ảnh của cô bé ở quán bia. Nhìn dáng vẻ đó thật khó hình dung cô bé ngồi đọcsách một cách ngoan hiền, thư thái nhường này. Bất chợt, một ý nghĩ tinh nghịchlóe lên trong đầu Quân…

An cảm thấy như có một luồng điệnđang quét qua mặt. Cô bất giác ngẩng lên. Mắt cô bắt gặp ánh mắt từ phía ngườiđang ngồi dưới gốc xoài đối diện, cách đấy không xa. Theo phản xạ, An liếcngang, liếc dọc, liếc trên, liếc dưới rồi sửng sốt: “Nhìn mình?” bởi ngoài đằngtrước có vài người qua lại, bên cạnh, đằng sau cô chẳng có ai cả, cũng chẳng cóđiều gì đặc biệt. Sao cái người ấy cứ nhìn về phía cô trân trân, từ thuở chasinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ gặp ánh mắt khó chịu như vậy. “Chắc không phảichứ, mình đâu có quen biết anh ta, cũng không phải xinh đẹp xuất chúng gì.Không lẽ mình có gì bất thường”. Một đống câu hỏi ập đến trong đầu An. “ Thôi mặckệ, chẳng liên quan đến mình, truyện đang hấp dẫn”. An cúi mặt vùi đầu xuốngquyển sách.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác, có phần nhănnhó của An, Quân khẽ mỉm cười. “Hình như vẫn chưa có tác dụng” anh nheo mắt khicô lại cắm cúi đọc.

“Không ổn” An cảm thấy vẫn như có mộtánh mắt lăm le hướng về phía mình. Cô không thể tập trung đọc được. Nhìn thẳngvề phía đối diện, ánh mắt vẫn nhìn cô trừng trừng. Khoảng cách đủ để cô nhìn thấynụ cười nhếch mép kiểu mấy nhân vật hoạt hình Dreamworks của “hung thủ”. Nơinày khá vắng vẻ, lại có nhiều cây cổ thụ. “Không lẽ là ma”. Ý nghĩ lóe lêntrong đầu làm cô rùng mình.  Cô nhớ đếnnhững câu chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn mà Hạnh vẫn bật hàng đêm. “Vớ vẩn, hìnhnhư vừa gặp người này lúc nãy. Mình đắc tội gì ư?”. An cảm thấy đầu mình bốckhói, máu nóng bắt đầu dồn lên mặt. Cô chỉ muốn quát lên “Anh làm cái trò gì thế”.  Môi đang định mở ra, lập tức một ý nghĩ ngăncô lại: “Mục đích của anh ta là gì? Trông anh ta cũng đứng đắn, đâu đến nỗi. Lẽnào nhỏ mọn định dùng ánh mắt, đuổi mình đi để chiếm chỗ”. An thấy ý nghĩ củamình thật ngớ ngẩn. Nhưng nếu mục đích của anh ta là làm cho cô tức điên thì nhấtđịnh cô sẽ dập tắt nó, để xem mèo nào cắn mỉu nào.

Quân chưa kịp khoái chí với cái mặtđỏ bừng bừng cùa “ con mồi”, thì cô bé đã cúi mặt xuống, điềm nhiên đọc tiếptruyện, vẻ mặt nửa cười nửa không đầy bỡn cợt. Bao nhiêu pháo hoa trong đầu anhtắt phụt. Anh tưởng cô sẽ trừng mắt lên nhìn anh hoặc chí ít cũng đứng dậy bỏđi. Dường như, cô ta chẳng quan tâm. “Anh nhìn cứ nhìn, tôi đọc cứ đọc”.

Chợt điện thoại reo, cuộc gọi đến từKim Anh. Quân bắt máy. Liếc nhìn An, anh vẫn thấy cô chăm chú đọc. “Thú vị đấy”.Quân nghĩ thầm và rời khỏi chỗ.

Anh đi xa rồi, An mới ngước mắtlên. Cô khẽ nhướn mày: “Đáng tiếc! Đẹp trai cũng chỉ để ngắm mà thôi”.

## 3. Chương 3

Giữa tháng năm, tiết trời mùa hècàng oi nồng. An đã được nghỉ học để ôn thi cuối kì. Với cô, đây là khoảng thờigian không lấy gì làm khổ sở cho lắm. Trái lại, rất là nhàn nhã. Không phải đếntrường, không phải lo làm tiểu luận, thi cử các môn chuyên nghành cũng không mấykhó khăn. Chỉ cần vài ba buổi đọc sách là cô đã nắm được nội dung thi. Thi thoảnglên học nhóm cùng tụi bạn. Thời gian còn lại, cô chuyên tâm cày truyện và phim.

“An, ượn cái bút đi”. Thủy nóivọng xuống. Trong phòng thời gian này hầu như chỉ có 6 đứa là cô, Thủy, Bích,Thúy, Lan, Hạnh, mấy đứa khác thì từ sáng đã xông pha lên giảng đường hoặc thưviện.

An đang chăm chú vào màn hình đọctruyện, tiện tay đưa cho bạn vật trước mặt.

“Trời ạ, bút mà mày đưa tao cốc nướclàm gì” Thủy càu nhàu cũng chỉ làm An quay ra “Ớ” một tiếng rồi lại chúi mũivào đọc tiếp.

“Haha” Lan ngồi giường kế bên nherăng cười: “Mày có lấy dao cạo tóc nó cũng không biết đâu”

Cô ở với An trong kí túc bốn năm,quá hiểu tính bạn:“An đại tiểu thư đã mê mẩn cái gì đố mà rời ra được ”. Côbình thường có vẻ thờ ơ, dửng dưng thật đấy nhưng một khi đã bị thu hút thìquên ăn quên ngủ. Đó cũng là một tật xấu của An. Giả dụ mà cô đang đọc truyệnhoặc xem phim thì tốt nhất là để cô yên. Một là, cô sẽ quên luôn bạn. Hai là,cô sẽ trở nên cáu kỉnh bất thường. Ba là, sẽ làm sai lệch ý kiến của bạn.

“Tin hot này, kì tới sẽ tăng tiềnkí túc đấy”.  Tiếng mấy cô bạn phòng bênlao xao bên ngoài. Lan mở cửa sổ, ló đầu ra hỏi, đính chính lại thông tin. Đáplại cô là những cái gật đầu thiểu não.

Cả phòng nhất loạt kêu trời. Giáxăng tăng, rồi tiền điện tăng, nước tăng, tiền cơm do đó cũng tăng, giờ lại tiềnnhà.

-        Sốcquá! Hết cơn bão nọ lại đến cơn bão kia. Bích lắc đầu

An rời mắt khỏi máy tính: “Hồi mớivào trường, ăn một suất cơm chỉ 4k, đến năm thứ 2 thì 7k, năm thứ 3 là 8k, bâygiờ là 10k, không biết năm sau sẽ ra sao. ”

Không khí bắt đầu trùng xuống. Mỗiđứa đều theo đuồi một ý nghĩ.

Một lát sau, An lên tiếng: “Thôikhông nghĩ nữa. Cái này gọi là không sốc vì quá sốc”

“Hay! Sao người ta có thể nghĩ ratên bài hát “không đau vì quá đau được nhỉ” Hạnh  chuyển đề tài.

“Xì! Nó cũng giống như “Lấy độc trịđộc” thôi” Thúy hùng hổ phát biểu. Hạnh gật đầu hưởng ứng.

“Hụ hụ” Lan đang uống nước suýt bịsặc. Cô nhìn Thúy, chớp chớp mắt vài cái rồi cười tủm tỉm: “Thế à! Giờ tao mớibiết đấy. Vậy chúng ta có phương trình Không đau vì quá đau = Lấy độc trị độc,OK?”.

Hạnh phụng phịu: “Chẳng phải khi bọnmày đói quá, nhịn một lúc sẽ hết đói sao”.

-        Àhá, không đói vì quá đói = Lấy độc trị độc = Hết đói. Hahaha. An, treo ngaystatus cho tao.

An gõ gõ. Status vừa hiện, lập tứcmàn hình giật “Buzz”, “buzz” không ngớt. Lan và An nhấm nháy: “Thấy chưa”. Hạnhsượng sùng đứng dậy: “Thôi, tao đi mua cơm. Không nói chuyện với bọn mày nữa”.

Hai cô nàng nhất loạt nhe răng:“Ngoan ngoãn thế là tốt”.

Mắt nhìn theo Hạnh, Lan ghé taiAn  thì thầm: “Rỗi rồi”. Chợt ngó thấyavatar của người đang chat với An, cô há hốc mồm: “Hơ! Tú Anh bạn mày đây á?”

Trong trí nhớ của cô, Tú Anh là mộtcô nàng mang phong cách tomboy, tóc tém nghịch ngợm. An cười, mắt vẫn không rờimàn hình: “Bọn nó sắp ra trường rồi mà”

Chính cô cũng rất bất ngờ khi gặp mấyđứa bạn gần đây. Chả biết tự lúc nào, giày cao gót, váy… đã nằm trong bộ sưu tậpthời trang của bọn nó. Tóc cũng nuôi dài làm xoăn và nhuộm.

-        Vậychẳng phải bọn nó đi với mày như đàn tiên cá và con bạch tuộc ư?

An suýt rơi răng với câu nói củaLan: “Làm gì đến mức đó”

-        Sữarửa mặt không, son môi không, váy không, giày không? Đi thì nhanh như gió chảcó tí nữ tính nào. Tao tự hỏi mày có phải là con gái không nữa?

Thực ra, cũng như đa số các cô gáikhác, An rất thích shopping và có thể bỏ cả ngày để kiếm được một chiếc áo ưngý. Cô cũng mê mẩn các chương trình thời trang, update liên tục phong cách củacác ngôi sao yêu thích hay buôn dưa lê hàng giờ liền với các bạn chỉ về giàydép, quần áo. Tiếc là, mặc dù thích yên tĩnh một mình, cô lại không chịu nổi việcở một chỗ quá lâu. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thích mặc quần hơn mặc váy, thíchvắt vẻo trên cây bẻ quả hơn là ăn đồ có sẵn, thích chạy nhày chán chê cùng tụibạn trên bờ đê, thích đọc sách ngoài ban công hơn là ngồi trong phòng học. Học ởmột trường toàn nam, cô lại càng không muốn gây chú ý. Do đó, với cô tiêu chíthoải mái và tiện dụng được đặt lên hàng đầu. Lan thì khác, cô không quá diêmdúa nhưng trong việc ăn mặc, mọi thứ phải hoàn hảo. Có lần, cô giấu dép của Anchỉ để ép bạn đi đôi giày nữ cô mua cho. Kết quả, sau một tuần, chân An sưng vùlên và đôi giày được xếp vào bộ sưu tập “Hàng cấm sử dụng”. Nói nhiều quá, Ancũng chỉ mua một  đôi giày đế thấp.

“ Hồi nămthứ nhất” Lan tiếp tục giảng giải “trông mày mi nhon và nữ tính lắm. Giờ nhìnxem, có khác nào…”

“Chiếc xelu” Bích đằng sau đế vào.

Lan gật gật đầu: “Đúng đúng. Thay mặtcả phòng, tao quyết tâm giúp mày “Tìm lại vẻ đẹp”.

Thủy lầm nhẩm: “Mỗi bữa 1 bát cơm,ngày chạy công viên 2 vòng, đảm bảo sau một tháng đẹp không cần chỉnh”.

“Tao sẽ lo phần dinh dưỡng và tìnhnguyện chạy bộ cùng mày” Hạnh tiếp lời

“Còn tao”, Lan đưa tay lên ngực, giọngđầy quả quyết: “Sẽ tu sửa sắc đẹp ày”.

An tiểu thư chỉ còn biết giơ khănmùi xoa lên quệt nước mắt, cơ hồ xúc động không nói nên lời.

Kế hoạch được tiến hành. Cả phòngcòn quyết tâm hơn cả cô. Ăn quá một bát là bị bọn bạn chặn đũa, nhe răng: “Khèkhè”. Sáng sáng vừa mở mắt là mấy cô nàng kéo cô đi chạy. Còn Lan, hễ đishopping là không quên gọi An.

-        Trờiơi, con gái gì mà suốt ngày áo phông quần bò. Đề nghị mày nữ tính một chút coi.

Lan kêu ầm lên khi An vừa giơ taychỉ chiếc áo trước mặt. Nói đoạn, cô kéo An đi qua gian hàng khác. Vừa đi vừakhông ngớt lời giảng giải: “Mày tuy có mập một tí nhưng trông rất cân đối, đángyêu. Chỉ cần chịu khó chăm chút thì đảm bảo trai nhìn cứ lác hết cả mắt. Hômnay cô nương đây phải tu sửa dung nhan ày”. Lan cứ thao thao bất tuyệt khiếnAn có cảm tưởng mình như mình là gà con đang nghe gà mẹ cục ta cục tác.

-        Sax,mày định tu sửa cho tao với cái mốt này sao.

An suýtrơi hai con mắt khi Lan giơ giơ trước mặt chiếc váy ngắn và áo cổ rộng.

-        Thửxem.

 Lan vừa dứt lời đã kiên quyết kéo An vào phòngthử. An chưa bao giờ mặc những bộ đồ thế này. Cô ngượng nghịu ló ló mặt ở cửa bảoLan: “Tao thấy mình như bị bóc trần ra từng mảng. hic!”.

Lan há hốc mồm, suýt xoa: “Oa oa, đẹpđẹp, siêu gợi cảm. Giờ tao mới khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mày đấy”

-        Màylàm ơn cất ánh mắt hau háu ấy được không. Tao cháy hết cả lông trên người rồi.An rùng mình.

-        Đẹpmà, đẹp mà. Mùa hè mặc thế này át. Nghe tao đi cưng.

Thực ra, An cũng chẳng có một gu thờitrang nào nhất định. Cô cũng biết cách kết hợp trang phục nên dù có đơn giảnnhưng trông vẫn rất cá tính.

Kết thúc một hồi lòng vòng, An cũngchọn được vài bộ đồ ít mát mẻ hơn một tẹo dưới con mắt tinh tường của Lan. “Cólẽ, cũng nên thay đổi một tí”. An nghĩ.

-        Taonghĩ mày cũng nên đi cắt tóc đi, tóc mày dày quá. Lan nhìn An ái ngại. Cũng cólý, An theo chân bạn đến một hiệu cắt tóc gần nhất.

An vốn dễ tính, khi được hỏi emthích cắt kiểu đầu thế nào, cô chỉ đáp: Tùy anh ạ, ngắn một chút là được. Rồiphó mặc cho đôi bàn tay tài hoa của anh thợ. Và kết quả là…….

“Hahaha”, cả phòng được một phen cườisặc sụa: “Lan, mày tu sửa cho An thế này đây hả?”

Nhìn bộ quần áo, cũng đẹp đấy,nhưng chưa dám tưởng tượng An mặc sẽ như thế nào. Nhìn cái đầu ôi thôi hết sảy.Thế nào là quả bưởi gắn thêm chiếc lá trên núm, thì mặt An lúc này y như vậy.Mái tóc quá ngắn so với khuôn mặt tròn trĩnh của An. Cô soi gương một hồi rồikhẽ “hic” một tiếng quay sang Lan: “Anh ta nỡ xuống tay với mái tóc của tao thếnày sao. Trông tao…giống quả dừa”.

…………………….

Gập quyển sách lại, bật máy tính,An muốn thư giãn một chút. Cô đã chuẩn bị tốt cho bài thi ngày mai.

“Có người muốn kết bạn với bạn”. Côliếc nhanh thông tin và ấn nút “chấp nhận”. Dựa theo tên hiển thị, An đoán chủnhân của nó là: “Kim Anh”. Một cái tên con gái khá hay, nhưng lạ hoắc. Cô lụctung trong trí nhớ rồi kết luận: “Làm quen?”.

Không phải chờ lâu, An đã có câu trảlời.

-        Emchào chị ạ. Tin nhắn từ Kimanh.

-        Chàoem.

-        Emlà Kim Anh. Anh Hưng cho em nick của chị nhưng em chưa biết tên chị là gì ạ?.

Mặc dù thấy rất lạ, An vẫn trả lời:Chị tên là An. Rất vui được biết em, Kim Anh.

-        Ôi,hóa ra chị là An ạ. Em đã nghe các anh lớp chị kể rất nhiều về chị. Em rất ngưỡngmộ chị.

"Một thủ thuật làm quen, mìnhđâu có nổi tiếng thế”. An nghĩ.

-        Hihi.Các anh lớp chị giỏi chém lắm. Em học lớp nào?

-        Emhọc SHk53.

-        Ồ,dưới chị một khóa. Em quen anh Hưng?

-        Vâng,em và anh ấy cùng làm bên đoàn. Có thể chị rất ngạc nhiên, em có nick chị màkhông biết tên. Hihi. Em hay hỏi bài anh Hưng, anh ấy liền cho em một số nick,bảo có gì không hiểu cứ liên lạc với các anh chị này. Kim Anh dài dòng giảithích.

-        Ồ,chị hiểu rồi. Thực ra, có người tỏ ý ngưỡng mộ, cảm giác cũng rất tuyệt vời. Ancười thầm.

Câu chuyện cứ thế tiếp tục. Kim Anhhỏi rất nhiều về việc thi cử, kinh nghiệm ra sao, giáo viên hay cho đề thế nào.An thấy cô bé này nói chuyện rất lễ phép, niềm nở và có vẻ ham học hỏi. Mặc dùchưa gặp vẫn có cảm giác quý mến.

Mùa thi, khắp các phòng của thư việncho đến giảng đường của đại học Bách Khoa đều chật cứng sinh viên. Thư viện trườngmới xây dựng, to đẹp là thế cũng không đáp ứng đủ. Họ tận dụng mọi nơi, từ hồTiền, ghế đá, bãi cỏ...đều có thể làm chỗ học. Cái cảnh sinh viên ngày thi cũngchẳng kém bộ đội ngày xưa ra chiến trường là mấy. Một chai nước, một túi lươngthực, một ba lô đầy sách trên vai, sớm sớm xông pha cố để chiếm một chỗ học ưngý. Có chăng, hơn mấy anh bộ đội phải ngủ bờ ngủ bụi là sinh viên có thể gục ngaytại ...bàn. Tỉnh dậy thì học tiếp.

Nhóm của An cũng vậy. Hồi năm nhất,An theo chân mấy đứa cùng phòng lên thư viện được vài bận. Dậy sớm, lên đến nơithì phải đặt sách canh chỗ. Mà học cũng đâu có thoải mái, ngồi im như tượng, điệnthoại luôn đặt chế độ rung, nếu buồn chán vươn vai, lẩm nhẩm hát vài câu cũng sợbị chú ý và thủ thư nhắc nhở. An thích học ở các giảng đường hơn. Đi lại thoảimái, không có người kiểm soát và nguyên do chính là vì các thành viên có thể đặtvolume ở chế độ maximum, đặc biệt mỗi khi họ tranh luận về một vấn đề nào đó.

Dịp thi cử luôn là thời gian vui nhất,đoàn kết nhất của cả nhóm. Kẻ biết nhiều giúp kẻ biết ít và mỗi cuộc tranh luậnkhông những giúp họ hiểu bài hơn mà còn rất vui vẻ, không ngớt tiếng cười. Mấynhóm khác trong lớp cũng lăng xăng lên học cùng.

Thường khi kết thúc một môn thi, cảnhóm sẽ kéo nhau đi chơi, có thể đơn giản chỉ là trà đá, hướng dương ở kí túc,lên bờ Hồ ăn kem, hay xa xỉ hơn một tẹo là đi hát, xem phim. Thích nhất vẫn làvề nhà một tên nào đó liên hoan, con gái nấu ăn, con trai rửa bát.

Nhoắng cái đã đến môn thi cuối cùngcũng là môn khó nhất “kĩ thuật gen”. Nộp bài xong, bước ra khỏi phòng thi, cả bọnthở phào nhẹ nhõm. An thích môn học này, và cô hài lòng về bài thi của mình.

Hưng vỗ vỗ tay, nói to: “Sống rồi.Có ai đi xem phim không?”.

-        Hayđó, tao cũng sắp bị mấy môn thi vắt kiệt sức rồi. Thuấn tất nhiên luôn là kẻ hưởngứng đầu tiên.

Khi 5 cánh tay cùng nhất loạt giơlên, An ghé tai Hưng thì thầm: “Còn thiếu một người”

Hưng ngạc nhiên: “Ai thế”

An cười cười: ‘Hôm qua em nói chuyệnvới Kim Anh, con bé rất ngưỡng mộ tinh thần học tập và đoàn kết của anh em ta.À, em chỉ dám nhận từ thứ hai thôi nhé. Con bé rất muốn gặp giao lưu với cácanh chị . Có ai muốn làm quen không?”

Dĩ nhiên, đó cũng là một ý kiếnhay, không ai từ chối. An tiếp tục: “Kim Anh cũng thi cùng kíp với bọn mình.Anh Hưng gọi cho em ý đi”

Kim Anh nhanh chóng đến chỗ hẹn. Từxa, theo hướng chỉ của Hưng, An thấy một cô bé dong dỏng cao, bước đi rất nhanhvà tự tin. Vừa thấy Hưng, cô bé đã toét miệng cười: “Em chào các anh, các chị”.Không xinh nhưng tươi tắn, lễ phép và hồn nhiên, An thực sự thích cô bé.

-        Ồ,chị An. Hóa ra chị là chị An. Cô bé nhấn mạnh, tay nắm lấy tay An khi nghe Hưngchỉ.

-        Ansướng nhé, có người hâm mộ thế kia.  Thuấntỏ bộ ghen tị.

-        Hihi,anh là Thuấn ạ. Em còn biết cả biệt danh “Đít vịt” của anh cơ.

Cả bọn cườiha hả.

-        Tiếngtăm của mày sắp bay xa nghìn dặm rồi đấy. Chị là Chi.

-        Cònđây là Linh, Vũ. Hưng giới thiệu nốt.

Cả bọnnhanh chóng làm quen. Tuy mới gặp, An và Kim Anh đã nói chuyện vô cùng thân thiết.An không giỏi ngoại giao, với người mới quen, cô luôn mỉm cười nhưng không mấykhi trải lòng. Kim Anh thì khác, ở cô bé có gì đó vừa lém lỉnh, vừa ngoanngoãn, biết trước biết sau làm An cảm thấy không khác gì một đứa em gái. Con bécũng rất quý và tin tưởng An, đợt ôn thi, chỗ nào không hiểu là chạy lên họcnhóm cùng. Tình cảm chị em cứ thế ngày càng trở nên thân thiết.

## 4. Chương 4

Chiều muộn, cả phòng An vừa ăn cơmvừa chúi mũi vào màn hình máy tính, xem online một bộ phim mới phát hành.Chuông điện thoại đổ, An ra ngoài nghe.

Bộ phim có những tình tiết rất hàihước, cả bọn cười ầm lên.

Lan ngạc nhiên khi thấy An chỉ cườitrừ, gẩy gẩy cơm trong bát. Bình thường, cô sẽ cười sặc sụa. Có vẻ hôm nay, Ancó tâm sự.

Ăn cơm xong, mấy đứa trong phòng rụcrịch sắp sách vở ra bàn, ôn thi môn cuối. An đứng tựa người vào lan can ngoàihành lang, phóng mắt nhìn ra xa. Từ kí túc xá B10, có thể nhìn bao quát gần hếtcác khu kí túc khác của Bách Khoa. Con phố Tạ Quang Bửu vào tầm này luôn nhộnnhịp hơn cả, những hàng ăn san sát đã thành thương hiệu Bách Khoa như bún đậu mắmtôm, bánh khoai, ốc…Nhà B3 bên cạnh, một anh sinh viên đang ngẫu hứng gẩy đàn vàvài chị sinh viên đi đi lại lại giảm stress. Những hình ảnh này, vốn đã rất quenthuộc với cô, nhưng sao hôm nay lại mang một màu sắc khác.Từng góc sân, từnghàng cây, từng ngọn đèn, thì ra bấy lâu nay chúng vẫn luôn như vậy, chỉ có điềugiờ cô mới chú tâm nhìn kĩ.

An ngồi trầm tư, Lan đứng cạnh lúcnào cô cũng không biết. Mãi sau nghe có tiếng thở mạnh, An mới giật mình quaysang bên phải.

-        Hazz.Lan lắc lắc đầu nhìn An, Hiếm hoi mới thấy mày tâm trạng thế này. Bị anh chàngnào hớp hồn rồi ư?

An nhe răng cười: “Bản cô nương màbị chinh phục dễ thế à?”.

Lan chu miệng, tặc lưỡi: “Phải rồi,tao còn tưởng mày bị vô cảm chứ. Nói mau, có chuyện gì?”

An nhìn Lan, trong đôi mắt có gì đóbuồn buồn: “Em tao vừa gọi điện, nó muốn tao ra ở cùng”.

Đôi mắt đang ánh lên vẻ tinh nghịchcủa Lan, chợt trùng xuống. Vài giây im lặng.

-        Màyđồng ý à?

An gật đầu: “Đó cũng là ý của bố mẹtao”.

An hiểu, bố mẹ cô lo lắng cho Dũng.Cậu em cô rất thông minh, ngay từ năm thứ hai đã bắt đầu đi làm thêm, đến nămthứ ba đã là trưởng nhóm sinh viên thiết kế đồ họa của công ty. Song với bố mẹcô, việc học tập của con cái luôn là ưu tiên hàng đầu. Bố mẹ sợ Dũng vì mải kiếmtiền mà ảnh hưởng đến việc học nên muốn An ở cùng để đốc thúc. Hơn nữa, An sắplà sinh viên năm cuối, bố mẹ muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cô.

Giọng Lan chợt nhỏ lại: “Bao giờmày đi?”

-        Dũngđã tìm được nhà rồi. Cũng sắp đến cuối tháng, tao sẽ ở hết tháng thì chuyển.

-        Chỉcòn một tuần thôi.

Lan nói xong liền thở mạnh. Cả haicùng nhìn về phía trước. An đã nghe bố mẹ nói về chuyện này từ lâu, nhưng khiphải thực sự chuyển đi, cô lại thấy buồn.

Lan là một cô gái dễ vui, dễ buồn,thoắt một cái đã thay đổi nét mặt, trở nên sinh động như mọi khi.

-        Hìhì, thế là kế hoạch của tao sụp đổ.

An tròn mắt: “Kế hoạch gì?’.

Lan nhún vai: “Mày biết đấy, taoluôn thích trêu chọc người khác, họ càng nổi giận, tao càng khoái chí…”

An cười ha ha: “Khỉ Lan”.

“Nhưng mày thì khác, tao làm cáchgì cũng không thể khiến mày nổi nóng. Chỉ có điều, cái bản mặt ngô ngố của màylại càng khiến tao hứng thú. Tao chỉ mong một lần có thể khiến mày nổi xunglên…”. An trề môi. Lan cười hì hì, đoạn nói tiếp: “Mày còn nhớ lời nguyền 209không?”.

“Nhớ chứ”. An gật gật. Năm thứ nhất,mới chân ướt chân ráo vào kí túc, các cô đã được mấy chị khóa trên truyền rằng:Ai ở phòng này, chỉ có mà ế dài, trừ khi ra khỏi phòng. Y như rằng, suốt banăm, trong khi các phòng đồng lứa khác không phải cả phòng thì chí ít cũng haiphần ba có người yêu. Riêng phòng 209 của An thì chỉ dậm chân tại chỗ ở mức2/12. Cứ người nọ đến, rồi lại người kia đi, cũng chẳng khiến các cô động lòng.

Lan tiếp tục: “Đó, tao thấy khôngcông bằng. Mày là quân sư chuyện tao và Việt từ đầu đến cuối. Tao thấy mìnhcũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với mày. Giờ mày chuyển chỗ khác, nhỡ bịai đó lừa gạt, tao làm sao mà xuất hiện kịp thời”.

An cười sặc sụa: “Haha, mày đoánxem, anh chàng của tao sẽ thế nào?”.

Lan gãi gãi cằm, suy nghĩ vài giâyrồi reo lên: “A, số 10”.

An ngạc nhiên : “Số 10 là sao?”

-        Anhta là số 1, mày là số 0, ghép vào là số 10- một con số hoàn hảo. Lan hồn nhiênnói.

An lại bật cười, véo tay Lan: “Conranh, mày muốn con cháu tao suy thoái giống nòi à!”.

Lan xoa xoa tay, rồi vỗ vỗ vai An:“Đùa tí!Tao rất tò mò về anh chàng của mày. Tao đoán anh ta phải là một người rấttâm lý, rất thoải mái, vì mày là một cô gái tốt”.

An nghiêng đầu về phía Lan, mỉm cười:“Cô nương quả là biết vừa đấm vừa xoa. Tại hạ chỉ mong được như cô nương và Việtthôi”.

-        Thếmày có gì mới chưa? Lan hỏi.

-        Taotôn thờ chủ nghĩa độc thân mà. An lè lưỡi.

-        Thôiđi cô. Dám giấu tao à. Lan véo má An một cái đau điếng. Tao hỏi thật, đã bao giờmày chịu suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu chưa?

An nhăn mặt, xoa xoa má, gật đầu:“Có chứ, tao đâu phải người vô cảm”.

-        Cậubạn cấp 3 chứ gì?

An cười: “Đó chỉ là tình cảm đơnphương thôi. Mày nhớ gặp tao hồi năm nhất chứ, trông tao hồi đó như con gà, còncậu ấy...”. An ngập ngừng: “Cậu ấy và tao là hai thế giới khác hẳn nhau. Một thếgiới sôi động, vui vẻ và một thế giới trầm lắng. Cậu ấy lúc nào cũng thu hút sựchú ý của mọi người”.

Lan lại chép miệng: “Thế cho nênmày chỉ đứng ngắm mà không dám sờ vào hiện vật chứ gì. Mày tự ti quá đấy. Chẳngphải vẻ u sầu của mày cũng đã từng hạ gục đại ca Nam còn gì”.

-        Hì,hồi đấy suýt thì tao đổ thật đấy. Nhưng chưa đi đến đâu anh ấy đã quan tâm tháiquá khiến tao cảm giác mình như đứa trẻ bị quản lý vậy. An nhún vai.

Lan chu miệng, lên giọng giảng giải:“Mày á, ai bảo mày mạnh mẽ quá, cái gì cũng thích tự giải quyết, cái gì cũngkhông sao đâu”. Cô lại quay sang An: “Tao thích tính cách đó của mày, mày luônbiết cách cân bằng mọi thứ”

“Nhưng…”Lan ngập ngừng : “Con gáimà, dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có người bên cạnh mình.

-        Taobiết chứ. Có nhiều người hỏi tao, trêu tao năm thứ tư rồi chưa có người yêu. Bịtrêu nhiều quá, đôi lúc cũng buồn, cô đơn thật đấy.Còn bản thân tao hình nhưchưa sẵn sàng, chả ai làm tao động lòng quá lâu. Tao mong một người nào đó cóthể giúp tao hoàn thiện hơn, có thể sống thật với con người mình và nhất làluôn làm tao cười. An chia sẻ.

-        Tìnhyêu đơn giản lắm, nó không phải là một cái gì to tát như cổ tích đâu. Chỉ đơnthuần là sự đồng cảm của hai con người hoặc người nọ bù đắp những thiếu sót chongười kia. Mày chưa yêu vì mày chưa chịu trải lòng, hiểu không?

An gật đầu: “Mày rất hiểu tao. Thựcsự tao luôn trông chờ một mối quan hệ bình đẳng trong tình yêu. Không có chuyệnáp đặt ý kiến của người này cho người khác, cùng nấu ăn, cùng làm việc nhà…Có lẽ,tao sợ sự thất bại. Chỉ khi nào tao đủ tự tin, đủ thông minh, tao mới chấp nhậnmột người nào đó. Dù tao thích được che chở, muốn người đó giúp mình hoàn thiệnnhững thiếu sót, nhưng lại không muốn ai điều khiển mình, cái gì cũng nghĩ mìnhcó thể tự làm được, tự vượt qua được”

Lan chăm chú lắng nghe An nói, Anluôn là người nghe Lan tâm sự, rất ít khi cô nói về tình yêu.

-        Màylúc nào cũng mạnh mẽ thế đấy.

-        Mộtngười như tao, thật khó để tìm được người phù hợp với mình. Không phải tao tựti đâu, mà thực tế là tao luôn hiểu mình muốn gì. Nói tao hiền dịu thì đúng làcái mặt của tao dễ đánh lừa thiên hạ. Mà nói tao sống phóng khoáng, không thícháp đặt cũng không sai. Hơn nữa, tao lại có quá nhiều sở thích cá nhân không thểbỏ.

-        Ừ,con trai dễ bị sự dè dặt của mày thu hút, nhưng chỉ cần đến gần sẽ bị cá tính củamày nuốt mất. Tao tự nhận thấy là mày mạnh mẽ hơn mức yêu cầu so với vẻ ngoài nữtính, nhẹ nhàng của mày.Có bao giờ mày thấy không yêu rất buồn không? Thử yêuđi, rất thú vị đấy..

-        Hì,mày không nhớ là hỏi tao câu này cả trăm lần rồi à. Với tao, buồn hay không làdo bản thân mình thôi. Người khác coi tình yêu là động lực của cuộc sống, còntao có tình yêu thì tốt, tìm được người phù hợp với mình càng vui, còn không cóthì cuộc sống vẫn còn nhiều thứ khác hấp dẫn mà. Cứ cố gồng mình sắm lấy một thứcho sánh kịp thiên hạ không phải là phong cách của tao.

Tìnhyêu  chỉ có một, còn những thứ giả giả nóthì nhiều lắm. Có người đi hết cả cuộc đời cùng không thể tìm được tình yêuđích thực. Có người tìm thấy rồi mà vì danh tiếng, tiền tài nỡ buông tay ra, cóngười tìm ra ngay khi còn trẻ. An không mong mình may mắn như trường hợp thứba. Ước mơ của cô là đến Đà Lạt, Hà Lan. Xa gia đình, bạn bè, thật chẳng muốnchút nào. Thâm tâm cô vẫn luôn mong chờ một bàn tay nào đó níu giữ cô lại hoặcdang tay đón chờ cô đến. Trong những lúc khó khăn của tuổi trẻ, An hi vọng mộtngười thực sự - như- vậy- bên cạnh.

-        Phảirồi, người ta nhìn mưa rơi thì kêu não ruột, còn mày tranh thủ ngồi uống trà,ăn bánh, xem phim lại kêu cuộc sống là thiên đường.

Ngập ngừng1 lát, Lan nói tiếp: “Tao nói mày đừng buồn nhé. Tao thực sự tiếc ày vàMinh.Tao đã từng nghĩ Minh là một nửa hoàn hảo của mày cơ đấy, Minh rất chuđáo, ân cần với mày, lại là người mày tin tưởng nhất”.

-        Màybiết không. Giọng An đều đều: Điều tao hối tiếc nhất trong suốt những năm học đạihọc, đó là để mất tình bạn thân thiết với Minh.

Nhắc đến Minh, An lại thấy trống rỗng,cảm giác đó vẫn luôn như con sóng ngầm âm ỉ trong lòng. Mất mát, tiếc nuối haynói đúng hơn là sự hụt hẫng khi một người bạn đã không còn bên cạnh mình. Minhquen An khi hai người cùng học ở lớp đại cương trước khi phân ban vào chuyênnghành. Đến bây giờ, An vẫn không lý giải được tại sao một người ban đầu mới gặpcô rất ghét vì suốt ngày bị hắn trêu ghẹo mà sau này lại trở thành người bạnthân nhất của cô.

Khi chơi thân với Minh, cô thấymình lúc đó sao hay vậy, vô tư vậy. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn cảmthấy ấm áp bởi bên cạnh có một người bạn sẵn sàng chia sẻ với cô mọi thứ. Đi vớiMinh, mọi thứ thật yên bình, dù cuộc sống thành thị bon chen, xô bồ, cô vẫnkhông cảm thấy mệt mỏi.

An ngây thơ luôn tin rằng, cùng vớiLan, Minh là người bạn thân thiết nhất của cô. Đến khi Minh nói ra ba chữ: “Tớyêu cậu”, An mới bàng hoàng nhận ra: Mình quá vô tư. Vô tư hay vô tâm. Có lẽMinh đã thích cô từ lâu rồi. Chả thế mà, Minh lại quan tâm đến cô như vậy. Vàchính sự quan tâm ấy, lại càng khiến cô tin tưởng Minh, càng khắc vào đầu haichữ: “Bạn thân”.

An buồn và sụp đổ, một người bạnthân lại thích mình. Mọi chuyện có thể đã khác rồi. Dù gì, khi Minh đã nói ra,cả hai sẽ đều ngại. An hiều những gì Minh làm cho cô cũng một phần vì thích cô.Còn Minh sẽ ngại vì để lộ lòng mình rồi. Không phải chuyện gì cậu cũng san sẻ vớicô nữa. Đó là tâm lý đương nhiên mà.

Một mùa hè trôi qua, có biết baochuyện xảy ra và có biết bao thay đổi. Minh ra kí túc, An ít có cơ hội gặp Minhhơn. Cậu vẫn cởi mở, vẫn quan tâm đến cô, vẫn nghe cô nói. Vậy mà, cô luôn cảmthấy có gì đó- đã thay đổi.

Năm thứ ba, lại một kì đi chệch hướng,An quá kì vọng vào chuyên nghành của mình, để rồi lại thất vọng quá nhiều. Khicảm giác mọi thứ xung quanh nhàm chán, cô trở nên trầm lặng khác thường. Conngười cô đã quen với việc tự mình làm, tự mình chịu, tự mình định hướng, tựmình cố gắng nên đôi lúc thấy thật chơi vơi. Minh không nhận ra, không ai nhậnra cả. Họ vẫn thấy cô điểm cao đều đều, vẫn nói, vẫn cười.

Và bên cạnh Minh lúc này, có mộtngười con gái khác. Mặc dù Minh luôn phủ nhận, nhưng An biết cậu đã xao động.An không buồn mà vui cho bạn, chỉ buồn vì Minh đã khác với cô. An đã chết lặngđi khi nghe Minh nói: “Khi nào tao có người yêu, tao sẽ không quan tâm đến màythế này nữa đâu”. Và: “Tình cảm của tao dành ày không còn được như trước nữa”.Vẫn biết, đó là điều đương nhiên. Dù không muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêmtúc- khác tình bạn- với Minh, thì nó vẫn như một cái tát, một cú sốc của An vềMinh.

Người luôn đến đón An mỗi lần cô ranhà bạn, người đã hét ầm lên khi tay cô dính đầy phấn măng, mua bánh cho cô khicô kêu đói, và người ấy đã từng nói: “Mày là người duy nhất tao có thể nói ra mọiđiều”. Khi đi tình nguyện, An cũng chỉ yên tâm ngủ khi Minh nói: “Ngủ đi, tao sẽcanh chừng ày”. Và trước giờ thi, cô đau đầu cũng chỉ nhờ Minh đi mua thuốc.Với An, Minh quan trọng và thân thuộc thế đấy nên khi nghe những câu nói kia,An cảm thấy thất vọng tràn trề.

Có lẽ, nếu biết cách cư xử hơn, Anvẫn giữ được tình bạn thân thiết với Minh. An giống như một con ốc, khi ngườita cho cô cảm giác an toàn, cô sẽ không ngại trải lòng, còn khi đã mất niềmtin, cô sẽ co lại để bảo vệ mình. Có thể, trước mặt Minh, cô vẫn vui vẻ đấy,nhưng những cảm xúc buồn thì luôn giấu trong lòng. Con người luôn ích kỉ mà, dùđó có là tình bạn hay tình yêu. Thời gian đó, giữa An và Minh, đôi lúc, có mộtvách ngăn vô hình.

May thay, mọi thứ đã qua rồi.

An nói: “Tình bạn cũng giống nhưtình yêu, có lúc thăng lúc trầm. Tao đã phụ thuộc vào Minh quá nhiều. Tao cũngnên tự đứng bằng đôi chân mình mà không có cậu ấy. Giờ là lúc tao hiểu rõ nhấtý nghĩa hai từ “bạn thân””.

Dù có rất nhiều chuyện xảy ra, An vẫnluôn tin tưởng Minh. Dù cả khi cô rất đau lòng khi Minh không còn quan tâm đếncô như trước, cô cũng không thể ghét Minh. Có lẽ, Minh sẽ ngạc nhiên lắm nếu biếtrằng: Khi cô run, người có thể khiến cô vững tâm ngay lập tức là Minh. Chỉ cầncậu ngồi bên cạnh hay trêu cô cười. Thực sự, cô cũng không hiểu tại sao tình bạncô dành cho Minh lại lớn đến vậy.

An mỉm cười, nhìn Lan: “Cảm ơn mày,đã luôn bên cạnh tao. Nhờ những người bạn như mày, tao đã thấy trưởng thành vàyêu đời hơn rất nhiều”.

Lan nhìn cô, ánh mắt chợt trở nên ấmáp hơn, bàn tay cũng xiết chặt hơn. Có những điều bình dị, không cần nói cũngcó thể hiểu được.

Sắp sang năm cuối, Anđã nhìn thấy con đường cô phải đi. Con đường sẽ không có Lan, có Minh, có Chi,có Linh, Vũ … bên cạnh nữa. Song lúc nào, họ cũng là những ngọn lửa giúp côthêm vững tin và bước đi trên con đường đã chọn.

An thấy khóe mắt cay cay, bao kỉ niệmchợt ùa về như một cuốn phim quay chậm. Ánh đèn từ các phòng hắt ra dường nhưcũng dịu dàng hơn trước hai cái bóng tĩnh lặng. Lancũng đầy tâm trạng. Người bạn ngồi bên cạnh cô là người duy nhất cô ngủ chung,ăn chung, người luôn vỗ vỗ vai những khi cô buồn, chia sẻ với cô mọi chuyện,người đã không ít lần cùng cô trèo tường vào công viên- thay vì đi cổng chính -chỉ để thử cảm giác mạnh.

Sương đêm dần buông. An nhìn sangLan, cô bạn bình thường luôn thích trêu chọc mọi người, lúc này khuôn mặt đã ướtđẫm nước mắt

## 5. Chương 5

An đảo mắt khắp phòng. Cả ngày vất vảchuyển đồ đến đây, giờ mới có dịp nghiêm túc ngắm căn phòng, An thấy rất hàilòng. Căn phòng khá rộng, nhà bếp nhỏ xinh, nhà vệ sinh sạch sẽ, lại có bancông nhìn xuống công viên gần đó.

-        Chịngủ giường này, còn em giường kia. Dũng phân chia.

An gật đầu không cần suy nghĩ, tâmtrí cô dồn vào cái cửa sổ nhìn ra ban công nhiều hơn. “Tuyệt, tớ sẽ trồng vàichậu hoa ở đây” An sung sướng ngồi lên bệ cửa, tiện đập đập tay xuống.

-        Hihi.Em biết ngay chị sẽ có ý tưởng đó.

-        Cậurất hiểu chị.

-        Quákhen. Nếu so với căn phòng trước chị ở, thì đúng là chị đã “lên đời” nhé.

An gật đầu. Ở đây vừa rộng rãi lạicó không gian riêng. Đây là một cư xá mini 5 tầng, có khoảng 40 phòng trọ, tầngtrệt được thiết kế làm nơi để xe.

-        À,em quên chưa nói với chị, hôm nay nhà mình có khách. Sếp của em. Dũng như sựcnhớ.

-        Hả,thông tin này có vẻ bất ngờ.

-        Anhấy là người giới thiệu cho em chỗ này. Tiện thể cho chị làm quen luôn, anh ấycũng sống ở đây, tầng 3.

-        Nghĩalà hàng xóm của chúng ta. Được, em có biết anh ấy thích ăn gì không? An hỏi, cômuốn vị khách của mình cảm thấy rằng họ rất biết ơn anh.

-        Anhấy thích ăn canh cá, lần nào đi nhậu cùng cũng đều thấy gọi mấy món kiểu đó.Còn thì không rõ lắm.

-        Ok,chị có ý tưởng rồi. An cười. Cậu dọn dẹp đi, chị đi chợ.

Việc đi chợ với An không mấy khókhăn. Ngoài việc thừa hưởng list các món ăn tuyệt chiêu của mẫu thân ra, cô còncó khả năng cảm nhận mùi vị rất tốt. Các món canh lại là sở trường của cô. “Anhchàng kia chắc hẳn sẽ rất hài lòng” cô tự tin. An cũng không phải là cô gái cẩnthận, tỉ mỉ gì. Bình thường cô làm gì cũng chỉ qua loa, đại khái, không thíchrườm rà. Việc ăn uống lại càng đơn giản, ăn gì cũng được, 10-20 phút là nấuxong bữa cơm, chỉ khi nào cảm hứng lên cao, cô mới thực sự “hành nghề”.

Đang định nếm thử món canh, An nghethấy tiếng gõ cửa. Dũng đang chỉnh giùm cô giá sách, nói vọng ra: “Chắc anh ấyđến rồi, chị ra mở cửa đi”.

Cửa mở, khi chủ và khách bốn mắt chạmnhau, trong khoảnh khắc An nghe như có tiếng súng nổ bên tai. Khuôn mặt này…

-        Emlà…

-        Anhlà…

An nhớ lại ánh mắt kinh khủng đãkhiến cô khiếp vía cách đây mấy tháng. Chính là anh ta. Đây là sếp của em traicô?

-        AnhQuân, anh đến rồi à? Chị, sao không mời anh ấy vào.

Nhìn bộ dạng sững sờ của hai người,Dũng liền hỏi: “Hai anh chị quen nhau à?”

An chưa biết trả lời thế nào thì Quânđã nhẹ nhàng nói: “Cũng không hẳn. Chỉ là tình cờ gặp nhau một vài lần. Anh làQuân”.

“Tình cờ gặp một vài lần, sao mìnhkhông biết” An thắc mắc nhưng cô vẫn gật đầu: “Vâng, em là An”.

“Thật là bất ngờ, em lại là chị củaDũng”. Anh cười tươi nhìn cô.

“Vâng, quả là bất ngờ”. An cố nặnra một nụ cười, trên mặt vẫn hiện hai chữ: “Không hiểu”. Nhìn cung cách của anhta, khác hẳn với con người cô nhìn thấy hôm đó. Không hiểu tại sao anh ta lạinhìn mình như vậy?

Quân đã bước vào trong nhà, An vẫnđứng tần ngần ở cửa.

-        Anhxuống xem có giúp gì được hai chị em không? Quân nhìn quanh căn phòng.

-        Vâng,chị em mang về một đống lỉnh kỉnh. Anh qua đây giúp em một chút.

-        Ừ.À mà anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm quá. Quân không hề khách sáo, có vẻ anh vàDũng rất thân thiết.

An chợt nhớ đến nồi canh, cô chạy vộivào bếp. “Thiếu ngọt” cô nếm thử. “ Anh ta gặp mình lúc nào? Tại sao lại nhìnmình như vậy?”, An vẫn không sao đuổi được ý nghĩ đó. Tayvới tìm lọ bột ngọt nhưng mắt cô vẫn để ý Quân. Anh đang kê bàn với Dũng, hoàn toànkhông có dấu hiệu gì cho thấy anh áy náy vì đã gây ra mối bận tâm cho cô. Trongmột tích tắc lơ là, An đã cầm nhầm… lọ muối.

Vẻ ngoài điềm nhiên như không, thựcra Quân cũng đang mang những suy nghĩ không kém gì An. Cô gái này mỗi lần gặplà khiến anh không khỏi bất ngờ và thật thú vị khi cô lại là chị gái của Dũng,trưởng nhóm sinh viên do anh phụ trách. Đồ đạc cô mang về có thể chất đầy mộtxe ba gác. Hoa, chậu cảnh vẫn xếp một góc trong nhà, chưa tiện bày trí. Riêngsách truyện phải đựng bằng bao, chưa kể những vật dụng linh tinh. Quân lật lậtmấy quyển truyện đang để tạm ở đầu giường. Gần như mỗi quyển đều ghi vài dòng cảmnhận của cô trong đó. Với “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”: “Tưởng mất mày rồi,hóa ra ta để quên ở nhà. Hihi. Mua mày cách đây 4 năm, mất 4 ngày để đọc, 3 nămsau xem phim bằng phụ đề tiếng anh, vẫn hiểu mới chết chứ...”. Còn với “Trà hoanữ”: “Rất thích tác giả Alexander Dumas cha, nên dù túi đang rỗng, vẫn nhắm mắtmua mày để xem Dumas con viết thế nào. Vui quá đến quên luôn mặc cả^^. Thậtđáng đồng tiền bát gạo, giờ tao hiểu tại sao mày lại là tác phẩm kịch được diễnđi diễn lại nhiều nhất rùi...”. Với “Ruồi Trâu”: “Truyện này phải đọc đến một nửamới hiểu tác giả viết cái gì. Rèn cho người đọc tinh thần “nhẫn nại”, “kiên cường”  không kém gì nhân vật trong truyện. Nhưng màcàng đọc càng hay...”. Đọc vài cuốn, Quân kết luận: “Đúng là một cô gái “Thấysách chưa được đọc bao giờ như được gặp người bạn tốt, Thấy sách mình đã đọc rồinhư gặp người bạn cũ”. Mà sách của cô thì đủ các thể loại: tình cảm, trinhthám, khoa học, đông tây kim cổ, có lẽ chỉ trừ truyện ma là không có.

Bên ngoài đã có tiếng lạch cạch dọncơm. Dũng kéo Quân đi rửa tay, bước ra đã thấy An dọn xong mâm cơm.

Phải công nhận, trình độ nấu ăn củacô không chê vào đâu được: canh cá rô thơm lừng, tôm tẩm bột vàng giòn, nộm thậpcẩm nhiều màu sắc và cả thêm một đĩa thịt rang béo ngậy.

-        Chịem nấu ăn rất ngon. Dũng hết lời ca ngợi chị mình khi họ ngồi vào bàn ăn.

-        Ừ,nhìn là muốn ăn rồi. Quân nhìn An tỏ ý ca ngợi, cô mỉm cười đáp lại, mặc dù vẫncảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Đúng như Dũng nói, Quân chọn móncanh đầu tiên.

-        Trôngmón này thật hấp dẫn. Múc một ít vào bát, anh bắt đầu đưa lên miệng.

An ngẩng đầu lên đúng lúc đó, cô thấyanh nhăn mặt, cảm tưởng như đang cố nuốt.

An thoáng bối rối: “Sao thế nhỉ?”.Lúc nãy thêm mì chính cô chủ quan không nếm lại. Đang định múc một ít canh thìDũng lên tiếng: “Anh Quân, hôm nay chị em em mới chính thức dọn đến đây ở. Cảmơn anh đã giúp đỡ”.

-        Cậukhách sáo từ bao giờ thế. Quân cười nhưng hình như mặt anh có hơi tái.

Những món khác đều rất ổn. Không hiểusao An cứ nhìn chằm chằm vào bát canh: “Nó có vấn đề”. Ngần ngừ một lát, cô múcmột ít vào bát đưa lên nếm thử. “Ôi trời, mặn chát, không lẽ mình cho nhầm muối”.Thật không còn từ nào diễn tả cảm giác của An lúc này. Những lời ca tụng củaDũng và khuôn mặt tỉnh bơ của Quân làm cô chỉ mong có một cái lỗ nào để chui xuống.An cúi gằm mặt, nhặt từng hạt cơm trong bát, cảm giác nuốt không trôi.

-        NgheDũng nói em đang học CNSH ở đại học Bách Khoa à?

An hơi giật mình khi Quân hỏi, cô lắpbắp: “Vâng, vâng, em sắp là sinh viên năm thứ 5”. An cười cười đáp lại, cốtránh ánh mắt của anh.

-        Emgái anh cũng học ngành đó, nó kém em một tuổi.

-        Vâng,thế ạ.

Như bìnhthường, một chủ nhà hiếu khách sẽ hỏi: “Em gái anh tên là gì? Em ấy có ở cùnganh không?...”. Song từ lúc gặp Quân, đầu óc An đã là một mớ bòng bong. Cô trảlời cho qua quýt, hi vọng không phải nói chuyện với anh ta quá lâu. Anh càng điềmnhiên như không, cô càng như ngồi trên đống lửa.

-        Sax,cái gì mà mặn thế này. Dũng cũng đã “dính chưởng”.

Quân và An bốn mắt nhìn nhau. Nụ cườiđang nở trên môi cô tắt phụt, một đàn ong bay vo ve trong đầu.  Định sau khi Quân hỏi chuyện xong, cô sẽ đứnglên “chữa cháy” món canh. Anh ta không nói, cô không nói thì sẽ coi như khôngcó chuyện gì. Nào ngờ…

Mặt An đã đỏ lựng, dáng điệu ấp únggiống như một học sinh đang ngủ gật bị cô giáo gọi dậy trả lời bài: “Thật ngạiquá! Có lẽ em cho hơi quá tay”

-        Cũnghơi mặn một chút. Quân thật thà.

-        Vậyđể em đi chữa.

Quân chưa kịp nói: “Không cần đâuem ạ” đã thấy An bê bát canh vào trong bếp. Trông điệu bộ của cô anh không khỏiphì cười. Dũng cũng nhăn nhở, nó ghé sát tai anh thì thầm: “Có lẽ chị em bị anhlàm cho hồn xiêu phách lạc mất rồi”.

Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc.An lui cui rửa bát rồi chú tâm sắp xếp đồ để hai anh chàng nói chuyện. Thực racô rất muốn biết anh ta gặp cô lúc nào mà có ấn tượng về cô như vậy. Nhưng nghĩđến chuyện món canh, cô không dám mở miệng. Khi Quân vừa về khỏi, Dũng đã lao ngay vào đứng cạnh An tra hỏi:

-        Chịthấy sếp em thế nào?

-        Khôngtệ.

-        Thếthôi á. Chị không thấy anh ấy rất đẹp trai sao?

-        Cũngtạm. “Đẹp trai ư, thiên hạ thiếu gì” An thầm nghĩ.

-        Anhấy rất phong độ?

-        Cũngcó vẻ.

Hai chị em họ luôn đối đáp như vậy,kém nhau một tuổi, họ vừa như chị em, vừa như hai người bạn.

-        Chứkhông phải chị bị anh ấy làm ê mẩn đến nỗi quên đường thành muối đó hả?Nhìn Dũng cười hí hí, An thấy cáu tiết.

Dũng tiếp lời: “Em định giới thiệuanh ấy cho chị, nhưng không ngờ chị lại gây ấn tượng “mạnh” như vậy”

An khẽ nhíu mày: “Nếu cậu biết anhta đã nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ thế nào thì cậu có còn nói anh ta tử tế, hàohoa nữa không??” Quả thật, ấn tượng của cô về Quân cũng rất “mạnh”.

Cô vỗ vỗ vai em trai: “Hóa ra cậu địnhtrở thành “ông mối” cho chị đấy à? Rất tiếc, đẹp trai ư, cũng chỉ để ngắm màthôi”. Nói đoạn đi nhanh ra ghế bật tivi, bỏ lại thằng em phía sau.

Dũng chưa chịu kết thúc cuộc tranhluận: “Mà thôi, anh Quân lúc nào cũng có hàng tá viên kim cương lấp lánh xungquanh, ngó đến hòn đá cuội là chị thì người ta lại đánh giá thấp anh ấy”. Dùnglời lẽ để khích bác cô chị là cách mà cậu thường dùng.

“Coi như điếc, coi như câm”. An lờđi, tiếp tục xem tivi.

-        Emchỉ đánh giá khách quan thôi mà. Nói chung không nên làm chị bị tổn thương saunày. Dũng tiếp tục trêu An.

-        Emsẽ giới thiệu cho chị mấy anh khác rất được ở công ty.

Không hiểu tâm trạng của những ngườibị ép đi xem mặt thế nào? Còn cô, mới chỉ trong tình trạng “giới thiệu” mà nghehai từ đó đã dị ứng khắp người. Ở với Lan, cứ dăm bữa nửa tháng, sau một bài calên lớp về tình trạng “độc thân” không có dấu hiệu kết thúc của cô, lại đòi chocô làm quen một anh chàng “rất được” nào đó. Không ít lần, Hưng nhắn những tinnhắn rất giàu cảm xúc, đơn giản như: “Nhiều lúc, anh thấy thương em lắm”. “Thương”ở đây dành cho cô gái bị sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm giày vò. Giờ ở vớiDũng, mới ngày đầu tiên, cậu em cô cũng mắc virus “mai mối”. Điều đó làm cô thấymình giống một con bé u sầu, ủ rột vì đói khát tình cảm. Trong khi, cô hoàntoàn thoải mái với cuộc sống “độc thân”. Sở thích và đam mê của cô quá nhiều.Thời gian cô dành cho nó còn chẳng đủ, hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện tìnhcảm. Dĩ nhiên, không thể không có đôi lúc “yếu lòng”, những khi mưa to nắngcháy, Lan có Việt đưa đón, còn cô lủi thủi đến trường. Dẫu vậy, nó cũng chỉ làmột ý nghĩ thoáng qua, không lưu lại quá lâu trong tâm trí cô.

-        Thếtiêu chuẩn “rất được” của cậu là thế nào? An rời mắt khỏi màn hình, hỏi mộtcách hờ hững.

-        Àthì, ngoại hình chỉ cần tạm được, không đến nỗi sứt môi lồi rốn, cao hơn chị mộtchút, chủ yếu có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, ngày cho chị ăn3 bữa đầy đủ, thi thoảng đưa vợ con đi du lịch, không có hành vi bạo lực, uốngrượu say biết tự lên giường đi ngủ...

Những điều này thật hợp ý An, có điều,cách diễn đạt của em cô mới phong phú làm sao. “Không sứt môi lồi rốn”, nó còncụm từ nào sinh động hơn nữa không. “Cao hơn chị một chút”, tôi mới chỉ có1m59, chẳng nhẽ anh ta cao 1m 59,5 cũng được sao, “ngày cho chị ăn 3 bữa” saomà nghe giống lợn công nghiệp quá.

An quay hẳn người lại, chống cằmnhìn cậu em: “Nghe tiêu chuẩn cũng đủ biết cậu là người siêu thực tế. Sau này,khi tuyển vợ, cậu chỉ cần đeo một tấm biển đề: “Cần tuyển một nữ, thấp hơn tôimột cái đầu, nuôi con khỏe, đẻ con ngoan, không ăn quà vặt, không ngồi lê đôimách, gia đình không có tiền sử bệnh tim...”.

-        Emmà phải làm thế sao. Em chỉ là nhìn người mà đưa ra tiêu chuẩn thôi. Vợ em ấyà, không xinh như hoa hậu cũng phải hạng siêu mẫu. Chỉ riêng ở công ty, chẳngqua em ít tuổi chứ fan hâm mộ em chỉ thua mỗi anh Quân thôi.

-        Ồ,vậy vinh dự lựa chọn con dâu kia sẽ thuộc về mẹ và chị cơ đấy.

Dũng vui vẻ gật đầu: “Dễ thế lắm.Chị cứ mãi cô đơn thế này thì trong tiêu chí của mẹ sẽ phải thêm “có thể sốnghòa hợp với chị gái của chồng” mất”.

-        Nóithẳng ra là “bà cô” chứ gì. Rất không may chị lại thích hai từ đó. Em biết đấy,càng già người ta càng khó tính. Chị không đảm bảo sẽ đối xử hòa thuận với vợem đâu.

-        Cảmơn chị đã báo trước. Thực ra, em đã dự định sau khi lấy vợ sẽ nuôi một conbecgie chỉ để canh chừng mỗi khi chị đến chơi.

-        Haha,vậy chị thật vinh dự là người đầu tiên tặng em becgie ấy một quả mướp nướng. Anđứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

-        Ặc,chị nhìn hiền lành thế mà tâm địa thật xấu xa. Dũng nói với theo.

Ló mặt ra ở cửa, An ném cho cậu emmột nụ cười lém lỉnh: “Hì hì, em không phải là người đầu tiên nói câu đó đâu”.

……………………..

Ngay khi thực tập xong, An đã lên kếhoạch ùa hè. Đầu tiên là phải củng cố kĩ năng tiếng anh, sau đó là thamgia nghiên cứu . Nói chung, cụm từ “nghỉ ngơi, xả hơi” sẽ không có trong từ điểncủa cô. Cô không muốn mình ra trường mà không có gì trong tay.

Hôm sau, theo lời giới thiệu của mấyngười bạn, cô loăng quăng đi tìm hiểu các trung tâm tiếng anh. Tiếc là chưa nơinào ưng ý. Nơi có chất lượng thì quá đắt, nơi học phí tạm được thì cô cảm thấykhông tin tưởng. Xế trưa, An qua nhà Tú Anh. Cô đã ra trường nên hầu hết sáchtiếng anh không còn được trưng dụng nữa. An tham lam gom hết tất cả những sáchmà cô cho là có ích, kể cả mấy cuốn truyện cũng không tha. Buổi chiều khi vềnhà, chiến lợi phẩm cô thu được là hai túi to đầy sách.

Bước xuống khỏi xe bus, An khó nhọccầm hai túi sách. Đang định rẽ vào ngõ thì một chiếc xe con sang trọng chắnngay lối. Người bước trên xe xuống không ai khác chính là Quân. Có vẻ anh ta vừađi làm một việc gì đó rất quan trọng, cô thấy người trong xe đang gật đầu đáp lạilời tạm biệt của anh là một người đàn ông rất bệ vệ. Đường vào ngõ nhà cô đi bộít nhất cũng phải 4 phút. Quân đã nhìn thấy cô, trong tình huống này thật khôngcách nào trốn được. Ngay khi chiếc xe vừa đi khỏi, anh cười tươi chào cô. An chỉcòn cách cười đáp lại trong đau khổ, cô sẽ phải đi bộ cùng anh ta.

-        Anhcó thể giúp em. Quân đưa tay ra đỡ lấy một túi sách từ tay An.

-        Vângmay quá, nó quả thật rất nặng.

-        Hômqua dọn nhà giúp em, anh thấy phòng em rất nhiều sách. Em có vẻ rất ham học.

-        Hihi,nếu nói em ham đọc truyện thì em xin nhận. An thật thà.

-        Vậychỗ này đều là truyện?

-        Ồ,cũng không hẳn. Em vừa mượn được một số sách tiếng anh.

-        Emcó ý định học thêm tiếng anh à? Quân cười, giọng nói và điệu bộ hết sức nhẹnhàng.

“Anh ta cũng không đáng ghét nhưmình tưởng”. An nghĩ và cảm thấy tự nhiên hơn khi nói chuyện với anh. Nhưng thựcsự cô rất tò mò muốn biết những gì mà cô thắc mắc suốt từ hôm qua.

-        Emđã có ý định học ở đâu chưa? Nếu không, anh có thể giới thiệu cho em vài địa chỉ.Học phí phải chăng và quan trọng là chất lượng rất ổn.

-        Vâng,cảm ơn anh. Chắc em phải cần anh giúp đỡ nhiều.

Thoáng thấy cái vẻ tần ngần muốn hỏigì đó của An, Quân mỉm cười: “Có vẻ em đang thắc mắc tại sao anh lại biết em hả?”.

An sửng sốt: “Anh ta đọc được ýnghĩ của mình”. Cô khe khẽ gật đầu.

-        Anhgặp em một vài lần, ở rất nhiều nơi khác nhau. Quả thật, em rất… ấn tượng.

“Ấn tượng, ấn tượng gì?”An hơi bốirối.

-        Hômanh gặp em trong trường, anh nhìn em chỉ là vì thấy em quen quen và chỗ em ngồilà nơi trước đây anh hay đọc sách.

“Chỉ đơn giản thế thôi ư?”An ngẫmnghĩ, tai vẫn dỏng lên nghe Quân nói.

-        Emcó trí nhớ khá tốt đấy, anh tưởng hôm đó em chăm chú đọc sách lắm. Giọng Quân bắtđầu hơi châm chọc.

-        Ồ,thực ra vì ánh mắt anh rất… đặc biệt. An không dám dùng từ “đáng sợ”. Nói chínhxác là có thể đốt hết lông trên người cô!

-        Thậtvậy ư?

An cười nhạt trong lòng: “Anh cũngbiết giả bộ thật. Nếu không phải anh cố ý thì làm sao mà ánh mắt lại đáng sợ thếđược”.

Họ đã lên đến tầng 2, cô nhận túisách, cúi đầu chào anh, cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. An vừa quay đi, Quân liềnbuông lời:

-        Thựcra thì, anh có gặp em trong quán bia, hôm đó trông em rất giống… một con gà gậtgù.

“Hả” An sững người, cô lẩm nhẩm:“Gàgật gù = Gà toi =…”. Cô không dám nghĩ tiếp.

-        Nhântiện, cho anh cảm ơn em món canh hôm qua. Nó cũng rất “ấn tượng”.

Cô quay phắt người lại, con ngườiđáng ghét kia đã đi khuất khỏi cầu thang. Quả thật, cô đã xem thường anh ta.hic!

Còn Quân, nghĩ đến cảnh An đang đứngnuốt giận mà không làm gì được, lại thấy rất hài lòng. Thật khó nhận xét cô gáinày là người như thế nào. Nữ tính, dịu dàng? Lần đầu gặp An, ấn tượng của anhlà như vậy. Vô tư, hay cười hay nói, đó là lần gặp thứ 2. Biết chia sẻ là lần gặpthứ 3. Mạnh mẽ, không dễ khuất phục là lần thứ 4. Gộp tất cả những lần trước,có thể thấy trong cái vỏ bọc điềm đạm của cô là một cá tính mạnh mẽ và sôi nổi,ít bị ngoại cảnh chi phối. Còn hôm qua, ấn tượng của anh lại hoàn toàn khác hẳn.An nói năng chừng mực, có vẻ niềm nở đấy mà như rất xa cách. Xem ra, cô gái nàythật khó đoán.

## 6. Chương 6

Với những người mới quen, những ấntượng như vậy có thể dẫn đến hai chiều hướng. Một là, trở nên thân thiết hơn.Hai là, ghét nhau ra mặt. An không biết mình rơi vào trường hợp nào. Quân thânthiết với Dũng, lại là hàng xóm nhà cô. Lẽ tất nhiên, việc gặp mặt thường xuyênlà điều không tránh khỏi. Nhưng cứ nhìn thấy anh là cô lại thấy mình là con gàgật gù trong nồi canh mặn chát. Quân lại có vẻ khoái cái vẻ mặt tẽn tò của cô.Cuộc nói chuyện của họ thường bắt đầu rất bình thường cho đến khi cô không đềphòng, thể nào anh cũng nói vài câu gì đó khiến cô chẳng kịp phản công.

An đáng thương sau vài lần bị anhchọc cho tơi tả đã biết cách phòng thủ hơn. Nhưng đối phó với anh quả là khôngdễ. Từ trước đến nay, cô đã không giỏi đối đáp người khác. Và, một sự thật màcô chỉ có thể khẳng định một cách chua xót, anh ta quá đẹp trai. Cô không tránhkhỏi việc bị đơ trong vài giây mỗi khi anh cười.  Thế cho nên, trước một đối thủ đáng gờm như vậy,nếu mình không có đủ vũ khí để chống lại, thì -tốt nhất là tránh -tránh càng xacàng tốt. Cô tìm mọi cách để không gặp mặt anh và nếu chẳng may có gặp thì cũngchỉ ậm ừ vài câu rồi bận việc nọ việc kia chạy mất. Dù sao, anh ta cũng là sếpcủa em trai cô. Cô không muốn Dũng nghĩ rằng cô không biết cách cư xử.

Cũng may cho An, Quân là một ngườibận rộn, thời gian anh có nhà không nhiều. Còn cô cũng chỉ rảnh rang được hơn mộttuần bởi ngoài việc học thêm tiếng anh, cô và Diệp Chi đã được thầy hướng dẫngiao đề tài. Công việc bù đầu bù cổ khiến cô không còn nhiều thời gian mà suynghĩ linh tinh nữa. Tất nhiên, An vẫn không quên thực hiện ước mơ của mình. Côtiện dụng tất cả các vị trí trong nhà để bày hoa, từ hoa thủy canh, hoa nhựa đếnhoa trồng trong chậu. Ai mới đến, thoạt nhìn cứ tưởng đây là một vườn hoa thunhỏ. Có lần, Quân xuống chơi, anh cười cười bảo Dũng: “Có vẻ em quá nuông chiềuchị mình rồi”.

Từ đầu năm thứ  4, những sinh viên có ý định theo hướngnghiên cứu đã cập rập tìm giáo viên hướng dẫn ình. An không định theo hướngđó nhưng cô hiểu rõ chuyên nghành của mình thiên về công nghệ, nắm vững các kĩthuật sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này. Sau một thời gian tìm hiểu,đến đầu kì 2, cô xin theo TS. Trịnh Anh. Tuy là một giáo viên trẻ, mới trở vềnước  3 năm nhưng Trịnh Anh đã giữ vaitrò phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của Viện cô.An nghe tiếng tăm của thầy truyền tụng trong khoa thì đem lòng ngưỡng mộ. Mặtkhác, An cũng rất thích Kĩ thuật di truyền.

Lần đầu gặp thầy, An đi cùng DiệpChi. Hai đứa có cùng chí hướng, lại chơi thân với nhau. Diệp Chi nóng nảy nhưngthẳng thắn, tốt bụng, làm việc với An rất hợp gu. Nó vốn xông xáo thế mà lầnnày cứ liên tục bám vào tay An: “Mày! Tao hồi hộp quá”.

Đến lúc diện kiến “thần tượng”, Ankhông khỏi ngỡ ngàng. Thầy khác xa với tưởng tượng của cô về một ông thầy điềmđạm, uyên bác. Ngược lại, trông thầy gần gũi không khác ông anh họ của cô là mấy.Giản dị, thư sinh và độ nhiệt tình với sinh viên thì khỏi nói. An và Diệp Chichỉ ngồi nghe, để thầy “bắn” từ đầu đến cuối. Thầy nói nhiều, tốc độ bắn cũngthật đáng ngưỡng mộ. “Hơn súng liên thanh” An nghĩ thầm. Hai đứa ngồi hết gật đầulại “Vâng, dạ”,  tựa hồ như không nói đượccâu nào. Nhưng cách truyền đạt của thầy khiến An thấy rất thú vị. Nhìn phongthái, sự nhiệt huyết trong lời nói của thầy, An cảm thấy quyết định của mình làhoàn toàn đúng đắn.

Với những sinh viên như An, để cóthể tự mình độc lập làm một đề tài, phải trải qua một quá trình học việc nghiêmtúc ở phòng thí nghiệm. Thầy Trịnh Anh không yêu cầu cô có mặt thường xuyên ởđó nhưng phải sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học trên lớp.Thời gian đầu, An rất chăm chỉ. Cô học buổi sáng nên hầu như buổi chiều nàocũng thấy cô và Diệp Chi trên phòng thí nghiệm. Thầy Trịnh Anh không trực tiếphướng dẫn, ngay từ hôm đầu đã giao các cô cho những anh chị học cao học. Nhiệmvụ của cô lúc này chỉ là quan sát và học các kĩ thuật, chưa được phép làm gì cả.Đây là một trung tâm thí nghiệm mới nên máy móc rất hiện đại, tân tiến. An vàDiệp Chi nhìn những thiết bị bóng loáng, lại nghe các bậc tiền bối dọa toànđáng giá tiền tỉ thì không dám động đến, chỉ đứng lẩm nhẩm các thông số ghitrên máy. Không khí làm việc nghiêm túc trong phòng thí nghiệm cộng thêm ngườinào biết việc người đấy khiến 2 cô cũng không dám cười đùa như mọi khi.

Công việc của những kẻ học việc thựcra chẳng có gì. Chỉ đứng xem các anh chị khóa trên thao tác, có gì không hiểuthì hỏi và ghi chép lại. Những kiến thức cô học được trên lớp có đôi chút khácvới thí nghiệm thực tế. An biết rõ làm thí nghiệm đòi hỏi sự tỉ mẩn và chuyêntâm nhưng nhìn sự tỉ mỉ của các anh chị, cô khẽ chột dạ: “Không biết một đứa hậuđậu như mình có thể làm được không?”.Đặc biệt, đối với kĩ thuật gen, đối tượngnghiên cứu ở cấp độ phân tử , hóa chất tính bằng µmol thì càng phải đòi hỏi sựchính xác cao độ. Thỉnh thoảng, cô cũng được các anh chị giao cho vài việc lặtvặt như pha hóa chất hay rửa ống nghiệm. Cứ quan sát mà không được thực hành cộngthêm thái độ không mấy niềm nở của các anh chị khóa trên nên An cũng thấy cóđôi lúc ngán ngẩm. Cô tự hỏi: “Liệu làm nghiên cứu ai cũng khô khan thế sao?”.Mỗi lần như thế Diệp Chi lại đập nhẹ nhẹ vào vai cô tỏ ý: “Cố lên, chiến hữu”.

Thầy Trịnh Anh ngồi ở phòng làm việcbên cạnh, khách ra khách vào liên tục. Những lúc không có khách lại thấy thầyghi chép,  nghe điện thoại hoặc chạy sangphòng thí nghiệm hướng dẫn sinh viên.  Annhìn thầy mà ngao ngán: “Con người của công việc”. Phòng làm việc của thầy nốiliền với phòng thí nghiệm, chỉ ngăn cách nhau bằng lớp cửa kính nên ngồi từphòng bên này có thể quan sát phòng bên kia dễ dàng. Đôi lần, ngó thấy bọn Chi,An ngồi thu lu một góc nhàn rỗi, thầy lại quay sang bảo chị Hà thư ký sang giaoviệc vặt cho 2 đứa. Những công việc buồn cười mà An từng làm qua kể không hết,đại loại như : đếm số bàn ghế trong phòng thí nghiệm, phân loại các pipetmanhay thậm chí đục lỗ trên miếng xốp để làm giá đỡ ống eppendorf. May mắn hơn mộttí thì được giao cho xếp các dụng cụ đã thanh trùng vào hộp hoặc sắp xếp hóa chấtvào giá…

An cũng không ít lần bị quở mắng vìcái thói bất cẩn của mình. Có một lần, cô cùng Diệp Chi được giao pha gel để điệndi. Cô theo thói quen vẫn làm trong các bài thí nghiệm ở lớp, cân Agarose (gel)trên giấy bạc, đang định đổ vào cốc thì chị Hà nhìn thấy. Chị cầm vội lấy tờ giấybạc, trừng mắt hỏi làm An muốn dựng tóc gáy:

-        Côđã dùng cồn lau sạch giấy chưa? Cô có biết nguyên tắc cân những hóa chất tinhkhiết không?

Thấy An lí nhí nói: “Dạ, chưa ạ”,chị lại càng nạt to hơn: “Cô có biết 100g Agar tinh khiết đáng giá bao tiềnkhông? Nhìn xem, cô làm thế này, vừa làm nhiễm tạp, vừa lãng phí hóa chất. Nếuđiện di mà bản gel bị đục thì có nhìn rõ không? Bây giờ cô gạt những phần ởphía trên tờ giấy rồi cân ngay vào cốc cho tôi”.

Trước khi bỏ đi, chị còn chép miệng:“Thật không làm được việc gì cho ra hồn”.

An nghe anh Hòa thì thầm: “100g giá5 triệu đấy em ạ” thì lạnh cả sống lưng. Cô thầm trách mình bất cẩn và lãngphí!!

Mặc dù đã được giao đề tài nhưngtrên thực tế An và Chi chỉ được ghép nhóm với các anh chị khóa trên. Thầy TrịnhAnh muốn hai cô tự viết hướng nghiên cứu đề tài để hiểu mình phải làm những gìvà sự giúp đỡ của các “bậc tiền bối” sẽ khiến họ hoàn thiện khả năng thực nghiệmtrước khi có thể bắt tay làm việc độc lập. Trong vòng hai tuần, thầy yêu cầu côviết xong bản báo cáo chi tiết cho đề tài. Ngoài những kiến thức đã học, An phảitìm hiểu thêm rất nhiều, kể cả cách trình bày. Mọi việc quả là không dễ dàng. “Đường đến thành công đâu chỉ có hoa hồng”. Cô và Chi thường cắm rễ trên thư viện.

Hôm nay là ngày phải nộp bài cho thầy,An rất háo hức. Trung tâm thí nghiệm mở cửa lúc 8h nhưng cô đã rục rịch ra khỏinhà từ 7h. Lạ thay, hôm nay chuyến xe bus cô đợi dường như mất hút ở đâu. “Có lẽlà tắc đường”. 7h35, An bắt đầu sốt ruột. Bình thường, nếu đúng giờ xe bus làchỉ khoảng 20 phút sau cô có mặt ở trường.

Đột nhiên một chiếc Novo đỗ phịchtrước mặt. Vừa thấy An ngước mặt lên Quân đã nói:

-        Nhìndáng điệu của em đang có việc gấp hả? Lên xe đi, anh đưa em đến trường.

An huơ huơ tay: “Anh đi làm hướngkia mà, em chờ xe bus cũng được”.

-        Hômnay anh có việc đi qua đó. Yên tâm, anh không bắt cóc em đâu mà sợ. Anh nói,tay đã đưa chiếc mũ bảo hiểm ra phía trước.

An nóng hết người bởi những ánh mắtghen tị của các cô gái xung quanh và chắc chắn cũng không ít kẻ đang nghĩ thầm:“Sướng thế mà còn tỏ bộ kiêu”. Cô đành miễn cưỡng đỡ chiếc mũ trên tay Quân, rồitrèo lên xe, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh phóng xe rất nhanh, tốcđộ khiến cô không khỏi bàng hoàng nhưng phải công nhận là anh ta xử lý tình huốngrất khéo. Quân hơi quay người lại, gợi chuyện:

-        Dạonày em có vẻ rất bận. Anh thường nhìn thấy cô về nhà muộn hoặc ngồi lì ở bànghi chép gì đó.

-        Vâng,em đang làm đề tài với thầy .

-        Emđịnh theo hướng nào?

-        Kĩthuật di truyền ạ.

-        Ồ,đó là một lĩnh vực khó và đóng vai trò then chốt của CNSH hiện đại phải không?

-        Ơ,dạ vâng. Anh có vẻ am hiểu nhỉ?

-        Emgái anh cũng học ngành này mà.

Nhắc đến em gái Quân, hình như Anchưa gặp bao giờ. Cô hỏi:

-        Emấy không ở với anh ạ?

Quân lắc đầu: Nó đang nghỉ hè.

An chợt nhớ mùa hè những năm trước.Tầm này có lẽ cô đang vắt vẻo trên cây bẻ nhãn hoặc đang bơi thuyền trên sôngcũng nên.

-        Emđã tìm được lớp học thêm tiếng Anh chưa? Quân hỏi.

-        Dạrồi ạ.

-        Thếthì tốt. Em nên đầu tư thời gian nhiều vào, rất có ích cho sau này.

Xe của họđã ngoặt vào cổng trường Bách Khoa. Trung tâm thí nghiệm chỉ cách đó không xa.

-        Choem xuống đây được rồi, anh Quân. An chỉ về phía lề đường trước mặt.

Nhìn quy mô hoành tráng của trungtâm, Quân không khỏi trầm trồ: “Em nghiên cứu ở đây?”

-        Dạvâng, cảm ơn anh, anh đi đi kẻo muộn.

 An vừa đưa mũ bảo hiểm cho Quân, vừa khe khẽcúi đầu, một cử chỉ quen thuộc khi cô muốn thể hiện sự cảm kích với ai đó. “An,An” cách đó không xa, Diệp Chi đang gọi cô. An giơ  hai ngón tay lên, làm động tác vẫy vẫy.

-        Bạnem đang chờ. Anh đi đây.

An nở nụ cười thật tươi, định chờcho anh đi khỏi rồi sẽ vào. Trước khi xe nổ máy, Quân lại ngước lên, khóe môi cũng hơi cong, khiến cô chột dạ:

-        À,theo anh, em nên giảm béo đi. Đèo em đằng sau, xe của anh nhấn ga hết cỡ cũngchỉ đạt tốc độ 80 km/h . Lời vừa dứt là phóng xe đi thẳng.

An đứng như trời trồng một chỗ.“Anh được lắm”. Kẻ có thể khiến cô đang từ ngọn tre mà đáp ngay xuống ngọn cỏ-chỉ có thể là anh ta.

Trong nội thành đâu có cho phép đivới tốc độ cao như vậy. Hơn nữa, dòng xe đó tốc độ bét nhất cũng phải đạt 130km/h. Anh ta coi mình là con heo tạ chắc?.

-        Này,anh chàng đẹp trai nào mà khiến mày đứng ngây ra thế hả?

Chi vỗ vỗ vai bạn. An xị mặt khôngnói gì, cô kéo tay Chi đi nhanh lên phòng thí nghiệm.

Thầy Trịnh Anh luôn đến rất đúng giờ.Gõ cửa, nhẹ nhàng bước vào, chào thầy xong, An và Chi nộp bài báo cáo, thái độcung kính như thị nữ với bệ hạ.

-        Rấttốt. Tôi thích cách trình bày và lập luận của hai em. Thầy Trịnh Anh vừa xemqua bài của An và Chi đã tấm tắc khen. Mặt hai cô giãn hẳn ra nhưng trên trán vẫncòn rịn mồ hôi.

-        Lolắng quá hả? Tôi có làm gì hai em đâu. Nhìn vẻ mặt của hai cô học trò, TrịnhAnh không khỏi bật cười. An và Chi cũng cười.

-        Tốtlắm, ngày mai các em sẽ theo nhóm thực hành luôn. Lần trước các em chỉ đượcquan sát, lần này sẽ được làm thật dưới sự giám sát của các anh chị khóa trên.Hà, gọi giúp tôi Hòa và  Dung vào đây.

Rồi thầy quay sang hai cô nói tiếp:“Đó là hai trưởng nhóm đề tài mà tôi phân cho các em. An sẽ do Hòa hướng dẫncòn Dung sẽ giúp đỡ Chi. Để tôi nhắc lại cho các em nguyên tắc vào phòng thínghiệm. Thứ nhất…”.  An và Chi khẽ nhìnnhau, thở dài trong lòng: “Ôi, bắt đầu rồi đấy”.

Khi Hòa và Dung vào, thầy vẫn đangthao thao bất tuyệt. Nhìn hai cô bé đang nghe một cách nhẫn nại, hai cô cậu đềucố gắng nhịn cười. Một lúc sau, thầy giao cho Hòa và Dung một số công việc vàcòn dặn đi dặn lại phải hướng dẫn hai cô thật cẩn thận. Vừa ra khỏi phòng thầy,Hòa đã ghé tai An thì thầm: “Tốt nhất, khi đến gặp thầy, em nên chuẩn bị giấybút và chăm sóc màng nhĩ cẩn thận”. An bật cười. Tiếng tăm của thầy quả là danhbất hư truyền.

An học tiếng anh buổi tối nên việclên phòng thí nghiệm không ảnh hưởng gì nhiều. Cô đã quen anh Hòa từ trước, dođó, việc làm quen với phòng thí nghiệm dễ dàng hơn. Hòa là sinh viên hơn cô 4khóa, được giữ lại ở trường phụ trách phòng thí nghiệm và là cánh tay đắc lực củathầy Trịnh Anh. Thời gian trước cô và Diệp Chi lên, anh còn đang làm đề tài bênviện công nghệ sinh học nên ít có thời gian được tiếp xúc với anh. Còn chị Dungcũng đang học cao học và nghe đâu là học trò thầy cưng nhất.

Ngay từ ngày đầu mới lên, anh Hòađã dẫn cô đi một vòng chỉ dẫn cách sử dụng các loại máy móc và cách tìm các loạihóa chất trên ngăn. “Làm kĩ thuật gen phải tiết kiệm, cẩn thận vì hóa chất rấtđắt tiền và một số có khả năng gây đột biến”Anh nhắc. Thực ra, An làm sao quênđược bài học với Agar hôm đó. Cô luôn tự nhắc mình làm bất cứ cái gì cũng phảicẩn thận, không được làm ẩu cho có lệ. Những thí nghiệm nào không đòi hỏi sựchính xác cao hoặc đơn giản, dễ làm, anh đều để cô tự làm. Với thao tác khóhơn, trước khi thực hành, anh luôn giảng rất kĩ và bắt cô ghi chép lại. Thái độcởi mở của các anh chị khác hẳn với thời gian đầu cô mới lên. Dần dần, An cảmthấy hứng thú với phòng thí nghiệm.

Một ngày đầu tháng tám, tiết trờimùa thu cũng không thể làm dịu bớt cái nóng của xứ Bắc. Mới 8h sáng mà nắng đãgay gắt. An ngủ dậy muộn, cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thí nghiệm muộn mấtnửa tiếng. Hôm qua anh Hòa đã dặn hôm nay phải lên sớm pha môi trường, tối quahọc tiếng anh muộn làm An quên mất. Cô lò dò bước qua cánh cửa phòng thí nghiệm,hi vọng anh Hòa chưa đến. “Phù” Không thấy bóng dáng đại ca Hòa, An thở phào nhẹnhõm mặc áo blue.

-        Nè,đi muộn thế. Chi cốc vào đầu An một cái đau điếng. “Ối!”An ôm đầu, nhăn nhó ngẩnglên, Chi đang đứng hai tay chống nạnh, mặt gườm gườm nhìn cô.

-        Xinchị cho em hai chữ bình yên. Tối qua em phải làm bài tập tiếng anh.

-        Ôithế hả, thương quá! Vừa nói vừa xoa xoa đầu An làm cô rùng mình.

-        Nè,nhìn tên bên kia kìa. Đẹp trai nhỉ? Chi chỉ chỉ cậu con trai đang  nói chuyện với thầy Trịnh Anh ở phòng bên cạnh.

-        Cũngtạm, của mày cả đấy. Tao còn nhiều việc phải làm.

An nhìn mộtcách hững hờ rồi đi về phía tủ đựng hóa chất. Đại ca Hòa lên bây giờ mà thấy côchưa hoàn thành nhiệm vụ - coi như xong – tha hồ mà nghe cải lương free.

Chi đứng ở đầu bên cạnh nhìn cô,hai tay đút túi áo, nụ cười và ánh mắt đều rất gian tà: “Chà chà, có người cótrai đẹp đưa đón có khác, kiêu thế”.

An đâu có điếc, nghe câu đó mắt côlong lên sòng sọc, nếu không phải tay đang cầm lọ acid chắc chắn tên Chi kia sẽkhông trốn thoát. “Đẹp trai, đẹp trai cái gì?”. Cô lẩm bẩm, tự dưng thấy dị ứnghai từ đó thế cơ chứ.

“Cốc” đầu An lại đau điếng.

-        Tậptrung vào, nghĩ cái gì thế. Anh Hòa đã xuất hiện từ lúc nào. Nhìn cái vẻ khổ sởcủa An, Chi bặm môi cố gắng nhịn cười. An muốn ăn tươi nuốt sống con bạn quá!

-        Anhơi, có người đang nhớ người yêu mà. Chi đứng bên cạnh anh Hòa thì thầm. Anh tagật gật đầu như bổ củi, hưởng ứng: “Thật à, thật à”.

An bặm môi, quá đáng rồi đấy bà chị.Cô lườm Chi một cái, cô nàng làm ra bộ ngây thơ, khẽ nhún vai rồi chạy tót sangbên cạnh chị Dung.

-        Nào,tất cả qua đây tôi nhờ chút.

Thầy TrịnhAnh bước vào cùng cậu bạn lúc nãy.

-        Bạnnày là Phong, sinh viên đại học M. Trường ta luôn có trao đổi sinh viên với cáctrường khác. Tôi rất mong các em giúp đỡ Phong trong thời gian thực hành ở đây.

Cả nhómcùng “Vâng ạ” đồng ý.

Phong cười rất tươi, nhanh nhẹn bắttay mọi người làm quen.

Lúc này, An mới để ý đến Phong. Cậuta trắng trẻo, cao ráo, và có phần rất kute. Nhìn cậu ta có vẻ hiền lành nhưngkhá nhanh mồm nhanh miệng. Mấy chị trong phòng thấy Phong đẹp trai, dễ thươngthì kéo nhau xúm xít hỏi han, Phong cười đáp lại rất lễ phép. Coi bộ cậu ta mớiđến mà đã lấy lòng được không ít chị em. Chi khẽ huých tay An: “Đẹp trai cũngcó nhiều lợi thế nhỉ?”.

An một tay chống cằm, nói giọngkhông hề cảm xúc: “Đẹp trai là do mẹ cha sinh ra, có gì đáng tự hào đâu”.

-        Sax,Chi phì cười, tao nhớ trước đây chỉ cần nhìn thấy trai đẹp từ xa là mày đã chảynước miếng. Nói rồi đưa tay sờ trán An. Sao giờ lại ra nông nổi này? Mày đã ranhập hội “Anti trai đẹp” từ khi nào vậy?

An khoát tay Chi: Xin mày đừng cótư tưởng phản động thế được không. Tao hoàn toàn bình thường.

Chi gãi gãi cằm rồi reo lên vui sướng:A, a, biết rồi nhé, anh chàng đẹp trai hôm nọ có thể là nguyên nhân, và đây- mộttay chống nạnh, một tay chỉ An, Chi lớn tiếng- đây là kết quả. Nói mau, mày đãlàm gì?

An co rúm lại rồi chớp chớp mắt:Hic, tao và mày đã học với nhau gần nửa thập kỷ rồi đấy!!Hóa ra mày tin tưởngtao quá. Sao mày không nghĩ tao bị làm gì?

Haha. Biết là An ngây thơ đã mắc bẫy,Chi nhẹ giọng: Ô, thế là…làm gì rồi à?

An chưa kịp trả lời thì…

-        Ồnào quá. Bóng đại ca Hòa đã sừng sững sau lưng.

-        Dạ,em xin lỗi ạ. Trông điệu bộ hai cô nàng khúm núm như hai chú cún con  bị chủ phát hiện mắc lỗi, hết sức buồn cười.An ngước mắt lên vừa đúng lúc Phong đang nhìn họ cười tủm tỉm

-        Vềngay vị trí, Chi, chị Dung đang tìm em đấy. Hòa ra lệnh.

Chi “Dạ” một tiếng rõ to rồi chạyđi.

-        An,hôm nay em sẽ chạy điện di mẫu DNA này nhé. Quy trình em nắm được rồi đúngkhông. Anh phải đi làm một số việc cho thầy. Anh Hòa căn dặn.

-        Vâng,được ạ. An vừa gật đầu vừa đáp rõng rạc, cô cũng rất hứng thú được tự tay làm.

Anh Hòa vừa đi khỏi, An bắt tayngay vào công việc. Tra mẫu, cho chạy điện di và ngồi chờ load mẫu. Mọi việckhông mấy khó khăn, chỉ có công đoạn chờ là hơi lâu. An tranh thủ giở sách tiếngAnh ra học. Mọi người trong phòng cũng đang bận rộn với công việc của mình.

-        Chịđang điện di DNA à? Một giọng nam trầm ấm vang lên. An ngẩng đầu, Phong đang đứngcạnh, mỉm cười.

-        Đúngrồi. An cũng cười đáp lại.

Phong chăm chú quan sát rồi quaysang hỏi An: “Nồng độ mẫu thế nào? Bao giờ thì dừng ạ?”.

An đứng dậy, chỉ vào bản điện di,giải thích cho Phong. Phong khá dễ mến, khi hỏi thì nói giọng từ tốn, khi ngườikhác nói cậu chăm chú lắng nghe và tự tin nhìn thẳng người đối diện.

-        Cậumới lên còn bỡ ngỡ, rồi sẽ quen thôi. Hồi mới lên, tớ còn không dám động vào bấtcứ cái gì. An vui vẻ nói, cảm thấy mình cũng khá ra dáng đàn chị.

-        Vâng,em còn phải nhờ chị giúp đỡ nhiều. Phong niềm nở

-        Emlà sinh viên năm thứ mấy rồi?

-        Emsắp sang năm thứ 4, năm cuối.

-        Đạihọc M học có 4 năm đúng không? Chị cũng là sinh viên năm cuối, sắp sang năm thứ5.

-        Vậyư, thế chị sinh năm 89. Em cũng thế. Năm thứ nhất, em bị tai nạn nên nghỉ lại mộtnăm.

-        Ồ,bằng tuổi nhau.  Đừng khách sáo, xưng cậutớ đi cho tiện. Rất vui được làm quen với cậu. An đưa tay ra trước mặt.

Bằng tuổi cũng vẫn dễ nói chuyệnhơn.  Phong đưa tay đáp lại. Thực sự cảbuổi sáng, làm quen với các anh chị lớn tuổi, Phong thấy cũng không thoải mái lắm.

-        HàAn, dòng sông hiền hòa, một cái tên khá hay. Phong nhìn thẻ sinh viên của Anđeo trước ngực, nói một cách chân thành.

-        Giómùa xuân, Xuân Phong, cũng rất hay. Nói rồi, cả hai cùng cười to, tay bắt mặt mừngnhư quen biết đã lâu.

Chi đang rửa ống nghiệm, nghe thấythế thì không nhịn được cười, cô khẽ chu miệng: “Hai cái con người này, mới gặpđã tâng bốc nhau lên tận mây xanh”.

## 7. Chương 7

Giữa tháng tám, một số trường đại họcđã rục rịch cho năm học mới. Từ hồi vào đại học, An không có khái niệm khai giảng.Đời sinh viên chỉ biết đến nó một lần vào năm thứ nhất. Những năm sau đó, sau đợtnghỉ hè, cứ đến cuối tháng 8 là đi học lại bình thường.

Hè năm nay trôi qua với An khôngnhiều kỉ niệm. Có chăng, cô đã quyết tâm thực hiện được kế hoạch học tiếng anhbị trì hoãn và tham gia nghiên cứu khoa học. Dù sao, An cũng là nhàn nhã hơncác bạn của cô, mấy đứa cùng lớp thì miệt mài trả nợ môn nếu muốn  ra trường đúng thời hạn, còn bạn cấp 3 thì sốtvó lo kiếm việc làm. Liên lạc với nhau cũng thưa dần. Mỗi đứa đều có những lo lắng,toan tính riêng.

Chủ nhật, An hẹn Lan đi sắm sửa chonăm học mới. Sửa soạn xong, chỉ chờ Lan đến đón, An thư thả ngồi chăm chút mấybình cây thủy canh. Chuyển về đây được hơn một tháng, cô chỉ cắm tạm vào hộp nhựa,giờ kiểm tra thấy chúng đã ra rễ rất đẹp.

An nghĩ bụng: “Hôm nay phải mua vàibình thủy tinh về thay mới được”. Cây điểm sao sẽ được trồng kết hợp với trúcphú quý, còn vạn niên thanh và thường xuyên đằng sẽ để trên bậu cửa sổ. Chỉnghĩ đến cảnh sáng sáng chào đón mình là những ánh nắng lấp lánh bên bình cây vớilàn nước trong và cành cây xanh, An đã thấy vui khôn tả.

“Trông em nhìn bình cây mà cứ nhưnhìn người yêu ấy”. Giọng nói nửa đùa nửa thật của Quân nhanh chóng kéo An vềthực tại. Anh đang đứng ở cửa, trên tay ôm bộ cờ tướng.

An nhìn thấy anh thì bất giác đứngbật dậy. Dũng chào Quân rồi bắn cái nhìn khó hiểu về phía cô chị: “Làm gì mà giậtmình kinh thế!”.

-        Anhxuống chơi cờ ạ. An đã lấy lại tinh thần.

-        Ừ.Hôm nay phải quyết đấu đến cùng nhé, chú em. Quân nói với Dũng.

-        Emlúc nào cũng sẵn sàng.

-        Thếhai anh em chơi đi nhé, em ra ngoài tí.

Cô chào Quân, nói với Dũng vài câurồi vọt lẹ ra cửa.

-        AnhQuân à, sao chị em cứ thấy anh là bỏ chạy thế?. Dũng nhìn Quân sắp cờ, không khỏithắc mắc thấy chị gái mỗi lần nhìn thấy bóng anh là tìm mọi cách chuồn.

-        Cậuđừng giận nhé, anh thấy chọc An rất thú vị. Quân thật thà.

-        Ồồ, anh giống em rồi. Chị ấy chỉ cần nói vài câu là sẽ nhăn mũi lại, phụng phịubỏ đi.

Dũng cườikhoái trí. An tội nghiệp nào biết cậu em trai mình đang tiếp tay cho giặc.

-        Thithoảng có xù lông xù cánh, em chỉ cần nhe răng cười một cái là hết. Chưa bao giờthấy chị ấy giận ai cả.

Dũng tiếptục kể một cách đầy “tự hào”. Cậu cũng rất yêu quý chị gái mình.

Quân mỉm cười. Bình thường nếu mộtngười con trai trêu một người con gái hoặc là cô ta sẽ nổi giận, hoặc là đỏ mặtthẹn thùng. An thì khác. Cô chỉ khẽ nhăn mặt, quay lưng bỏ đi hay cùng lắm làcười cười bỏ qua. Nhìn vẻ mặt ngô ngố của cô mỗi khi bị chọc giận, nét phụng phịutrẻ con khiến anh thấy rất hài hước.

-        Chịcậu chắc rất “vui” khi có một người em như vậy.

Hai kẻ nham hiểm không ai bảo aicùng bật cười. Cùng lúc đó, Lan giật mình khi thấy An đột nhiên hắt xì hơi liêntục!

Chiều tối khi trở về, An thu được rấtnhiều chiến lợi phẩm. Tiện qua chợ, cô mua luôn thức ăn cho bữa tối.

Vừa bước lên lầu, An đã thấy bóngngười quen quen đang từ trên đi xuống.

-        Ôi,chị An. Chị cũng ở đây ạ? Kiểu nói này đích thị là Kim Anh cô nương.

-        Ừ,chị mới chuyển đến đây. Em đến đây chơi à? An cũng biết cô bé ở khu vực này.

-        Không,em ở đây lâu rồi. Em nghỉ hè, vừa từ quê lên.

-        Thảonào chị chưa gặp bao giờ.

-        Emở với anh. Có lẽ anh ấy cũng sắp xuống đến đây.

An ngẩn ngơ. Anh trai, em gái, nghỉhè, học cùng khoa…Không lẽ…Sự nghi ngờ của An nhanh chóng có câu trả lời.

Đó là khi Kim Anh nói: “Anh em kiachị ạ”.

Và người xuất hiện, đi từ cầu thangxuống, dáng vẻ khoan thai, là Quân.

An cười một cách khó nhọc, cố khôngđể ấy túi đồ rơi phịch xuống chân.

-        Haiđứa quen nhau à? Quân cười tươi rạng rỡ, thật đối lập với khuôn mặt của An lúcnày.

-        Vângạ. Anh cũng biết chị An à? Chị ấy rất nổi tiếng ở khoa em. Kim Anh cũng cườitít mắt, An không quen cách giới thiệu này.

-        Thậttốt quá. Quân gật đầu.

-        Vâng,quả thật rất tốt. “Không còn gì tốt hơn” An chua xót khẳng định.

Liếc thấy túi đồ ăn của An, Quânnói: “À, chiều anh bảo Dũng rồi. Hôm nay Kim Anh lên, hai chị em lên phòng anhăn cơm nhé”.

Kim Anh đế thêm vào: “Chị phải đếnđó nhé”

An còn cách nào từ chối, đành gật đầu.

-        Emphải đi mua vài thứ đồ dùng chị ạ. Hẹn gặp chị sau nhé. Kim Anh cười chào An rồicùng với Quân đi xuống dưới.

An khó nhọc lê bước về phòng. Cuộcđời mình sẽ bước sang một trang mới? Không biết nên vui hay buồn? Hichic.

Dũng đã đi đánh cầu lông. Một mìnhtrong phòng, An múc nước chăm chút cho những chậu hoa. Mùa này, hoa thủy tiênđang nở, sắc hồng của chúng tươi sáng cả một khoảng trời bên cửa sổ, những chậuhồng cũng đang chúm chím nụ. Ngoài ban công treo mấy chậu lan: lan càng cua,lan hồ điệp, cả những loại hoa như lưu ly, violet, … An đặt bình nước xuống, ngồico chân trên lan can, ngắm nhìn chậu hoa thanh tú- chiến lợi phẩm cô thu đượckhi sang đại học Nông nghiệp. Sắc hoa màu thiên thanh, những bông hoa nhỏ nhắn,xinh xắn thật đáng yêu. Khi nhìn ngắm một bông hoa, An luôn có cảm giác vừa rạorực, vừa ngưỡng mộ, những cánh hoa mềm như nhung khiến cô thấy thư thái. Vàhương thơm của chúng thật kì diệu. An say mê mùi hương của violet, đặc biệt mỗikhi có mưa hoặc chỉ cần vẩy nhẹ nước lên mấy nhành hoa này, mùi hương của chúngsẽ thật nồng nàn, da diết.  Trong một lầnđi chơi cô vô tình nhìn thấy và xin về trồng. Cô cũng không biết có phải tênchúng là violet không, chỉ thấy màu sắc và hình dáng của chúng giống hệt hoaviolet mà cô vẫn thấy bán ở các cửa hàng. Lá của chúng to hơn và hơi dính, chỉcần cắt nhánh cắm xuống đất là ra lộc.

An thích ngồi như thế này, khônggian rất thoáng đãng, ở đây có thể nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới. Cô nhíumày khi thấy Quân và Kim Anh đang dảo bước gần đó. Họ vừa đi mua sắm về. “Cũnglạ thật, mình càng tránh anh ta thì lại càng bị kéo vào gần hơn”. An không thểphủ nhận rằng, ngoại trừ những lúc chọc tức khiến cô phát điên, Quân là một ngườianh rất đáng mến. Tuy là sếp của Dũng nhưng cô thấy giữa họ giống quan hệ anhem hơn. Kể cả với An, anh cũng rất tốt. Không hiểu sao, cô luôn cảnh giác anh.

“Có lẽ mình cũng nên lên sớm giúpanh em họ” An nghĩ và đi vào trong nhà.

Phòng 302.

Cửa để mở, An định giơ tay lên gõ cửarồi mới vào thì nghe trong bếp có tiếng nồi niêu loảng xoảng, tiếng bát vỡ. Tiếptheo đó…

-        KimAnh. Một tiếng quát như sấm rền.

Và cảnh tượng tiếp theo vô cùng thúvị. Kim Anh chạy từ trong bếp ra, quần áo dính đầy bột, Quân cầm chảo đuổitheo. Khi tóm được Kim Anh, tay cầm chảo của Quân dứ dứ vào đầu cô em, chợt ngóthấy An đang trố mắt ở cửa, anh lập tức hạ xuống, hai tay cho ra đằng sau. KimAnh một tay đang giơ lên đỡ, nhìn thấy thế vội đứng thẳng lên, gãi gãi đầu: “Ô,chị ạ”rồi chuồn ra sau lưng An.

- Em lên sớm thế. Quânđưa tay gãi gãi mũi, hỏi An.

An tủm tỉm: ‘Em lên giúp hai anh emmột tay”

-        Mayquá, để Kim Anh giúp chắc sẽ thành bãi chiến trường mất.

Kim Anh lè lưỡi, An khẽ cốc nhẹ đầucô bé một cái rồi đi vào trong bếp. Cảnh tượng vô cùng …kinh dị. Xoong một đằng,vung một nẻo, bát vỡ và bột mì bắn tứ tung. Quân thở dài: “Chiến tích của KimAnh”. Thật khôi hài, trong khi cô em ngồi chơi xơi nước thì ông anh phải lăn lộntrong bếp. An nhìn Quân tỏ vẻ thông cảm: “Có vẻ như bậc anh chị chúng ta đang bịlấn áp quá rồi”. Quân gật đầu hưởng ứng.

Lần đầu tiên thấy Quân nấu ăn, Ankhông khỏi bất ngờ. Anh làm nhiều món rất lạ, kĩ năng xào nấu thành thạo, An chẳngqua chỉ là chân sai vặt, nhặt cái nọ, rửa cái kia. Kim Anh tuyệt nhiên khôngdám bước vào bếp, chỉ thỉnh thoảng thập thò ở cửa.

-        An,lấy hộ anh lọ đường. An ngừng tỉa cà rốt ngẩng đầu, với tay lên trạn.

-        Cẩnthận đưa nhầm lọ muối . Quân tiếp tục bằng cái giọng tỉnh bơ, tay vẫn đang xàomăng.

An sững sờ vài giây rồi lẩm bẩm:“Anh quả là thù dai!”.

-        Emnhạy cảm quá đấy, anh có nói gì đâu! Quân cười cười.

An nhăn nhó: “Và tai anh cũng rấtthính”

-        Tạiem nói thầm to quá thôi. Quân khẽ nhún vai.

Im lặng trong vài giây! An đánh trốnglảng: “Anh làm món gì đấy?”

-        Trứngcuộn tôm. Quân cười tươi, anh dán trứng mỏng như lá nem, cuộn tôm và măng ởtrong. An nhìn theo không khỏi thán phục.

Gần đến bữa cơm Dũng mới mò về.

-        Cậuđánh hơi giỏi quá đấy. Quân cười cười bảo Dũng.

-        Hihi,em có giác quan thứ 6 mà, phải không chị? Dũng huých nhẹ tay An.

Nhìn thấycô gái lạ trước mặt, cậu ồ lên: “Đây chắc là em gái anh Quân, Kim Anh. Chào cậu,tớ là Dũng, em trai chị An, đệ tử của anh Quân”.

Kim Anh cười tươi, nháy mắt An: Emchị đẹp trai quá!!.

-        Cảmơn nhé, mặc dù tớ nghe câu này thường xuyên. Dũng cười tít mắt.

An lè lưỡi: “Em thông cảm, em traichị trí tưởng tượng có hơi vượt mức bình thường”.

Kim Anh gật đầu: “Em hiểu mà, chỉngang với anh trai em thôi”.

Nói rồi cười hì hì, kéo An đi dọncơm.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Dũng vàKim Anh bằng tuổi, mới gặp mà như đã quen thân lâu lắm. Lúc đầu còn khách sáo“cậu, tớ”, một lúc sau đã chuyển sang “ông-tôi, bà- tôi”. Hai đứa cứ tíu ta tíutít, chẳng chịu nhịn nhau câu nào, Quân và An nhìn nhau thiểu não: “Chúng ta làphông nền!”.

-        Chịà, chị thấy chúng ta có duyên không?. Kim Anh buông đũa, bắt đầu phântích:  em là bạn anh Hưng, anh Hưng làanh nuôi của chị, chị là chị gái của Dũng, Dũng lại là đệ tử của anh Quân, anhQuân là anh trai em. Ô, thật là hay.

An gật gật đầu: Giống chu trìnhkrebs, mà acetyl CoA là Kim Anh.

-        Sax,bà chị này ăn cơm mà vẫn nhớ đến hóa sinh! Kim Anh phì cười.

Dũng một tay chống cằm, ra chiềusuy nghĩ rồi chớp chớp mắt bảo Kim Anh: “ Bà xem có cô bạn nào xinh xinh, ngoanhiền giới thiệu cho tôi đi. Thế này nhé: bà là em gái anh Quân, anh Quân là sếpcủa tôi, tôi là người yêu bạn bà. Được đó chứ?”

Cả ba ôm bụng cười. Kim Anh cườitoe toét: “Ông có nhã hứng thì lên face của tôi, chấm cô nào, tôi duyệt cho”.

An làm bộ nhăn mặt, lắc đầu rồichép miệng: “Em trai à, bộ sưu tập của em vẫn còn ít quá sao?”

Dũng cười hì hì: “Em sợ những cô thỏcó hàm răng cá sấu quá rồi”. An và Kim Anh suýt sặc cơm. Hai cô cười nghiêng ngả:“Hình ảnh sinh động quá”.

Quân làm mặt nghiêm túc, ghé taiDũng: “Anh biết một cô bạn của Kim Anh, đảm bảo thỏ 100%”.

Kim Anh nhăn mặt: “Ý anh là ThanhVân?”

-        Yes.Quân gật đầu.

Dũng gãi gãi cằm: ‘Oh yeah, anhQuân mà đã chấm thì khỏi phải check lại”. Rồi nhìn Kim Anh:  “Bà sẵn sàng rồi chứ?”.

Kim Anh cười đau khổ: “Ừ”. Cô địnhlàm mối cho ông anh mà. Thoáng cái đã thay đổi nét mặt, cười điệu đầy gian tà:“Thù lao cho bà mối không ít đâu!”

-        Chuyệnnhỏ.

Nhìn haiđứa trẻ nhấm nháy nhau, An không khỏi buồn cười. Thanh Vân hỡi Thanh Vân, nếunàng biết mình bị bán rẻ thế này, nàng sẽ đau khổ ra sao?

……………

Ngày đầu tiên của học kì mới.

An bước xuống cầu thang, Kim Anhđang đứng ở dưới. Vừa nhìn thấy cô, con bé há hốc mồm: “Chị An, trông chị xinhquá”.

Hôm nay, An mặc một chiếc áo sơ mitrắng với những đường viền may rất khéo ở cổ, quần kaki cách điệu. Mái tóc bồngbềnh đã dài đến chấm vai.

-        Cảmơn em. Chờ anh Quân hả?

Vừa hay lúc đó, Quân cũng đi từ nhàđể xe đến, trông thấy An anh sững sờ vài giây rồi mỉm cười: “An cũng đi học bâygiờ à?”

An khẽ cúi đầu, chào hai người rồiđi ra bến xe bus. Hình như cô không biết hôm nay mình rất đẹp. Ở với Dũng, côcũng một phần nào bị ảnh hưởng. Dũng đã đi làm, giao tiếp với bên ngoài nhiều,cậu khá khắt khe về trang phục, không còn là một chú bé mẹ mua gì mặc nấy nhưtrước kia nữa. Đồ đi làm, đi học riêng, đồ chơi thể thao riêng, đồ ở nhà riêng.An cũng dần thay đổi. Cô cũng bắt đầu ý thức về việc sắp tốt nghiệp, đi làm nênchú tâm hơn đến hình thức bên ngoài. Những chiếc áo phông rộng thùng thình chỉmặc đi chơi, đồ đi học được thế chỗ bằng áo sơ mi vừa cá tính vừa duyên dáng,tóc cũng nuôi dài hơn, giầy thể thao được xếp vào một góc, thay bằng xăngđan hoặcgiày nữ. Lan đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cô ngày hôm qua. Bao nhiêu nămtháng đào tạo không bằng 2 tháng An ở với em trai. Một mùa hè nóng chảy mỡ cùnglịch học tập khá căng khiến An gày sọp đi trông thấy. Những đường nét mà khicòn mập mạp chỉ đáng yêu thì nay trở nên vô cùng duyên dáng.

Vì lẽ đó, lúc An bước vào lớp,không lấy gì làm ngạc nhiên khi hơn chục con người đang cười nói ầm ĩ tự nhiênim bặt, mắt và mồm đều mở to hơn bình thường.

Linh lắp bắp: “Mới có 2 tháng khônggặp, mày thành mĩ nhân khi nào thế An?”

Thuấn cười hề hề rồi lại chẹp chẹplàm An sởn gai ốc: “Ngon quá! Ngon quá”.

An giả lả: “Các huynh quá khen”.

-        Chuyện,người ta có đôi có cặp phải khác chứ? Chi cười nhăn nhở, quay sang An nhấn mạnh:An nhỉ?

Lập tức bao nhiêu con mắt lại đổ dồnvề 2 cô. Chuyện tình yêu tình báo của An luôn khiến mọi người hứng thú.

Thuấn làm bộ nghiêm trọng, một tayche miệng, thì thào: Thật a a á?

-        Thậtchứ sao không, lâm li lắm, sướt mướt lắm, chàng gọi Hà An, Hà An nàng bẽn lẽn:Xuân Phong, Xuân Phong, nổi hết cả da gà.

-        Eoôi, eo ôi, thế cơ á. Bao cái miệng ngoác ra, mặt An tối thui.

-        Saosánh được với một số người: Em ăn thịt gà nhé? Ứ ừ, em ăn cá cơ, ngọt muốn chảynước miếng, Chi nhở?.

An nhạigiọng, cố kéo dài hết mức có thể.Chi đang ngoác miệng cười đến tận mang tai,nghe thấy thế liền trợn mắt, nhe răng, lộ nguyên hình một con…sư tử cái.

-        Uisợ quá. Anh Hòa mà nhìn thấy mày thế này sẽ chạy mất dép đấy. ‘Á, á, đau”.

An vừa lalên thì thầy giáo đã bước vào lớp. Đằng sau, Vũ buông miệng phán: “Đàn cá sấu lớpmình lớn nhanh quá!”.

Môn học đầu tiên là Cơ sở thiết kếnhà máy. Bên trên, thầy đang thao thao bất tuyệt: “Khi xây dựng dự án, chúng tacũng cần phải tìm hiểu nhu cầu của xã hội về sản phẩm, phải  có giải pháp cụ thể về nguyên liệu…”. An chămchú ghi chép, lâu lắm cô mới có cảm hứng học hăng say thế này.

“Giả dụ muốn xây dựng một lò mổ heosạch…”. Vừa nghe đến “heo”, An hơi giật mình. Đằng sau, tên nào đó chọc chọcbút vào lưng cô, khúc khích cười: “Heo đây thầy ạ”.

“Hà Nôi mỗi ngày tiêu thụ khoảng 2tấn thịt heo, mỗi con heo có trọng lượng 75- 95kg…”

Linh quay xuống cười nhăn nhở: “Heolớp mình chưa đủ tuổi”. Cả bọn bặm môi nhịn cười, An xị mặt.

An cảm thấy hôm nay mấy đứa bạnnhìn cô chăm chú và hơi lâu hơn mức bình thường. “Không lẽ mình từ vịt bầu biếnthành thiên nga”. Cảm giác vừa khó chịu lại vừa dễ chịu. “Có lẽ Lan đúng, thayđổi để làm mới bản thân cũng tốt”. An nghĩ.

Việc Kim Anh là em gái Quân càngkhiến ối quan hệ của phòng 205 và 302 thêm thân thiết. Thời gian đầu, ngoạitrừ những lúc An đi học và ở phòng thí nghiệm, mỗi ngày Kim Anh đều chạy xuốngphòng cô ít nhất là một lần

An thì sáng đi học, chiều ở phòngthí nghiệm nên bữa trưa cô ăn ở trường hoặc hôm nào dậy sớm thì nấu cơm mangđi. Quân cũng thường xuyên không ăn cơm nhà. Anh là con người của công việc.Kim Anh nhờ thế mà thả sức tung hoành, hơn nữa lại nấu ăn vụng nên khi ở nhà mộtmình chỉ ăn uống linh tinh cho qua bữa. Thấy vậy, ban đầu, An mời con bé xuốngăn tối. Một bữa, hai bữa, lâu dần 2 phòng góp gạo thổi cơm chung từ lúc nào. Phầnlớn là ở phòng của chị em Dũng và phần nhiều không có mặt Quân. Thi thoảng Quânđi công tác, Kim Anh lại ôm gối xuống ngủ cùng An. Vài bận hai chị em mải xemphim, An cũng ngủ quên luôn ở phòng Quân. Cuối tuần, nếu không phải về quê, haiphòng sẽ ăn cơm chung, có thể ở phòng 205 hoặc 302. Quan hệ giữa An và Quân vìthế cũng bớt căng thẳng hơn. Chỉ có điều An vẫn luôn đặt anh vào “phần tử cần đềphòng”.

Từ khi An chuyển đến, Quân yên tâmhơn về Kim Anh. Ăn uống đã có An lo, học hành cũng có An hướng dẫn, mặc dù sinhviên năm thứ tư không mấy vất vả. Cả dòng họ mong chờ mãi mới được một đứa cháugái nên ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác rất cưng chiều Kim Anh. Từ nhỏ con bé đãkhông phải động tay động chân vào việc gì.

Cũng may, Kim Anh gặp An muộn vàinăm, chứ nếu quen biết cô từ năm thứ 2 thì không nhiễm thói đọc truyện quên ăncũng mê xem phim quên ngủ. Tất nhiên, một cá nhân có nhiều sở thích như An thìtừ bỏ một hai cái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Và sức ảnh hưởng của cô với Kim Anhcũng không phải là ít.

Có lần, Quân phải làm việc tớikhuya. Lúc chuẩn bị đi ngủ, thấy Kim Anh vẫn đang đeo tai nghe xem phim. Trướckhi ông anh kịp ra lệnh tắt đèn đi ngủ, con bé đã cười hì hì giải thích: “ChịAn bảo phim này lấy của chị ấy một lít nước mắt nên em xem thử”.

Lần khác, Kim Anh lôi về một đống lỉnhkỉnh nào bình thủy tinh, nào cây cảnh, nào dung dịch thủy canh. Quân nhìn cô emđầy vẻ ngạc nhiên: “Em làm cái gì thế?”. Nếu anh không nhầm thì Kim Anh đang địnhtrồng cây trong nước “Con em mình mà cũng quan tâm tới mấy cái này sao?”. Anhbán tín bán nghi.

-        Emthấy chị An trồng cây thủy canh đẹp nên bắt chước.

Và không cho ông anh kịp nêu ý kiến,con bé liến thoắng: “Rồi anh sẽ thấy, căn phòng của chúng ta sẽ bừng sáng thếnào. Một bình nước trong, một cành cây xanh, thật đơn giản mà vẫn đầy tính nghệthuật”.

Quân không nén được cười: “Đây là lờicủa em hay là giọng điệu của An vậy?”.

-        Hìhì, nghe chị An nói vài câu em mới mở mang tầm mắt về cái gọi là  tác phẩm “nghệ thuật trong suốt”. Em thích hoa,cây cảnh nhưng không biết trồng, chị An bảo trồng cây trong nước là dễ nhất.Mình không chỉ ngắm được thân, cành, lá của nó mà còn thấy được bộ rễ cây nhé.

Kim Anh nói đầy hứng thú, cứ như thểrất am hiều về nghệ thuật cây cảnh.

-        Rễcây thì có gì đẹp.

Quân nhớ phòng An có vài bình thủycanh, nhưng ngoài vẻ gần gũi và thanh nhã mà chúng mang lại thì anh không thấycó gì đặc biệt.

-        Ồ,nó có giá trị thưởng thức cao lắm anh ạ. Rễ cây vốn muôn hình muôn vẻ, màu sắccũng nhiều, lại còn thay đổi theo thời gian phát triển của cây. Ngắm nó qua lànnước trong thì quả là tuyệt vời. Đặt cạnh một bóng đèn màu nữa thì thôi rồi.Kim Anh xuýt xoa. Thế người ta mới trồng trong bình thủy tinh chứ.

Quân không còn gì để nói. Nhìn côem ngồi tỉ mẩn cắt cành, rửa sạch rồi cho vào bình chăm chút, anh nghĩ có khinào căn phòng này cũng sẽ biến thành một vườn thực vật như  nhà An không.

Lại một hôm, Quân đi làm về, vừađói vừa mệt, đang định mở tủ lạnh lấy nước uống, Kim Anh đã nhanh nhẹn đưa choanh một cốc nhựa đựng thứ gì đó như sữa chua.

-        Sảnphẩm lên men từ nước đậu đấy, anh ăn thử đi. Kim Anh nằn nì.

-        Vừahọc môn này, định cho anh làm chuột bạch luôn à?

-        Cáinày chị An làm nhiều lần rồi, em thấy dễ nên làm thử.

“Chị An, chị An”. Quân bắt đầu đểtâm. Không ngày nào về nhà mà không nghe Kim Anh nhắc đến. Cô gái này quả là cónăng lực cải tạo những phần tử khó bảo như em gái anh. Một câu chị An, hai câuchị An, không biết sau vài tháng nó có nhớ là còn một ông anh đáng kính nàykhông nữa. Tuy nhiên, sự cải tạo này là tốt và Quân nên cảm ơn An vì điều đó.

## 8. Chương 8

Cuối tháng 9 là lúc An bận rộn nhất.Cùng một lúc công việc đổ ập lên đầu. Thầy Trịnh Anh đã đổi cho An và Phong mộtđề tài mới - khỏi phải nói hai người vui sướng thế nào- đề tài vi sinh vật chuyểngen để thu hợp chất dùng trong mỹ phẩm và dược phẩm. Với sự nỗ lực nghiêm túcvà kết quả rất tốt của cả hai nên thầy Trịnh Anh rất tin tưởng khi phân côngnhiệm vụ. Chi cũng được giao một đề tài rất phù hợp với khả năng. Cũng như lầntrước, họ phải viết một bản báo cáo chi tiết trước khi bước vào thao tác. Vì làđề tài mới nên tài liệu chủ yếu bằng tiếng anh. Dịch tài liệu chuyên ngành là mộtcông việc rất khó, tốn nhiều thời gian. Cùng lúc đó, An dự định thi Toefl cuốitháng 10. Thời gian này cô phải phân bố hợp lý giữa việc học và nghiên cứu.Quân nhiều lần  ngồi nói chuyện với Dũng,thấy cô chăm chú đọc sách, sách dày, sách mỏng xếp chồng trước mặt. Một tay đặtlên mép sách, một tay khẽ vén tóc mái, chống lên bàn. Khuôn mặt cô lúc nàytrông thật tĩnh lặng, có nét gì đó cương nghị. “Cô bé luôn đọc sách như vậy”Quân mỉm cười.

Việc gặp gỡ bạn bè gần như chỉ ởtrên lớp học buổi sáng, An cũng không còn thời gian chat hoặc gửi mail cho bạnbè như trước. Tranh thủ những lúc rỗi rãi trên phòng thí nghiệm mới gọi điệncho các bạn được. Linh học thêm văn bằng hai, Thuấn và Vũ vẫn khá lông bông vàđang cưa cẩm mấy em 9X, tình cảm của Việt và Lan thì tốt đẹp hơn.

Tối thứ bảy, Quân rảnh nên hai nhàtổ chức ăn cơm chung. Vẫn như thường lệ, Dũng và Kim Anh chỉ lăng xăng mua bia,mua nước ngọt, việc nấu ăn dành cho ông anh, bà chị.

An có sở trường về các món canh nhấtlà mấy món canh cá rô, canh hến nấu chua. Phong cách ẩm thực của cô thì cũng thậtđa dạng, có những món không hiểu do cô nghĩ ra hay học tập ở đâu. Quân rấtthích món trứng trộn rau mơ nướng, cả món trứng cá trưng cuộn rau thơm, dân dãmà lại rất ngon. Cũng không rõ từ khi nào, anh mong chờ những bữa cơm như thếnày. Có lẽ, việc ăn nhà hàng thường xuyên khiến anh phát chán và thèm những mónăn thanh đạm.

Nấu ăn cùng nhau một thời gian, nhữngmón ăn là sở trường của Quân, An dần học được cách nấu. Thậm chí, anh thích ăngì, khẩu vị thế nào, cô cũng biết. Lúc người này làm đầu bếp chính thì ngườikia phụ bếp. Tuy hai người khi bắt tay vào công việc chuyên tâm là thế, kiệm lờilà thế, ấy vậy mà đứng cạnh nhau lại giống một cặp đôi hạnh phúc, cô vợ nấucanh, anh chồng xào thịt, chồng âu yếm nhìn vợ thái rau, vợ tấm tắc khen chồngbiết nhiều món lạ. Hình ảnh đó trong mắt người ngoài thật dễ gây hiểu lầm, cònbản thân người trong cuộc lại không mảy may hay biết.

 Ăn cơm xong, Kim Anh nài nỉ đi ăn kem. An gậtđầu, cuối tuần, cô cũng muốn xả hơi cho đỡ căng thẳng. Bốn người lên bờ Hồ, dạomột vòng. Dũng đèo An, còn Quân chở Kim Anh. Cứ mỗi khi hai xe lướt qua nhau làhai cô gái ngồi đằng sau lại tíu tít trò chuyện.

-        Haicái đứa này, chuyện ở nhà còn chưa đủ sao? Quân cười cười nói với em gái.

-        Ngườita quý mến nhau mới thế chứ. Kim Anh bày tỏ.

Xe của Dũng đã phóng lên trước. KimAnh nhìn theo, đột ngột chuyển chủ đề: “Anh chưa có bạn gái, chị ấy cũng chưacó bạn trai, hay anh cưa chị ấy đi”.

-        Conbé này, lại phát bệnh mai mối rồi!

-         Anh nghĩ xem, một người con gái tài đức như chịấy, xã hội bây giờ hiếm lắm. Duyên dáng, dễ thương, càng nhìn càng đáng yêu,nói năng lễ phép, nấu ăn thì cực đỉnh. Em là con gái còn mê nữa là.

Quân không nén được thở dài một tiếng.Kim Anh mà đã nhằm được cô gái nào phù hợp với vai trò chị dâu cao quý của nóthì sẽ không ngừng PR. Trước đây, với Thanh Vân cũng vậy. Con bé còn làm cả mộtbản báo cáo thành tích từ thuở mẫu giáo của Vân cho anh. Không thể phủ nhận rằngnhững điều Kim Anh nói về An không có lý. Tiếp xúc với An, có rất nhiều điềuthú vị. Song ở cô bé ấy luôn có vẻ gì đó rất khó nắm bắt. Khi cô chìm trong thếgiới của mình, có lẽ đã tự cài đặt một vách ngăn vô hình với thế giới bênngoài, ấy là nơi mà người khác “không thể bước vào”.

Dũng đã dừng xe cạnh bãi gửi chờanh. An đứng cạnh cười rất tươi vẫy tay gọi hai người. “Thế giới không thể bướcvào. Sao mình lại có cái ý nghĩ quái đản đó chứ?”. Quân tự chế giễu chính mình.

Anh nhanh nhẹn cho xe vào bãi rồicùng mọi người dạo bộ quanh bờ Hồ. Hai cô gái nắm tay nhau đi trước, hai chàngtrai lững thững đi sau.

-        ChịAn à. Hoa này có ý nghĩa gì? Kim Anh chỉ chỉ lẵng hoa nhựa bày ven đường.

-        Nếumột người tặng em hoa hướng dương, có nghĩa là “Em là niềm tin và hi vọng củaanh”.

-        Ồồ, hay quá. Không ngờ lại lãng mạn thế. Thế hoa hồng đỏ nghĩa là “Anh rất yêuem” phải không chị?.

An gật đầu, chạm đúng mạch, cô nóinhư một nhà văn: “Hoa không chỉ đẹp ở màu sắc, hình dáng , quyến rũ bởi mùihương mà mỗi loài hoa đều hàm chứa một thông điệp và thậm chí số lượng hoa cũngmang một ý nghĩa nào đó”. Nói chính xác thì “A flower is not a flower alone; a thousand thoughtsinvest it”.

Quân nghe thấy phì cười, bảo vớiDũng: “Chị em có vẻ mê hoa nhỉ!”. Dũng gật đầu: “Cái này di truyền từ bố em”.Anh thường thấy An ngồi ở lan can ngoài ban công, ánh mắt long lanh và dịu dàngngắm nhìn những giỏ hoa trước mặt. Lần đầu tiên anh gặp An cũng vậy.

-        Thếcòn hoa cẩm nhung thì sao ạ?. Kim Anh tiếp tục hỏi.

-        Mìnhrất mến bạn.

-        Violet?

-        Mộttình yêu thủy chung.

-        Hoalưu ly?

-        Nghĩalà “Bạn à, đừng quên mình nhé”.

-        Haythật. Không ngờ mỗi loại hoa lại có ý nghĩa như vậy. Em rất thích hoa bách hợp.Còn chị, chị thích hoa gì?

-        Chịthích hoa hồng vàng.

-        Thếạ, theo em biết hoa hồng vàng biểu trưng cho sự phản bội, chia rẽ mà.

-        Ừ,nhiều người cũng nghĩ thế đấy. Còn chị thì không quan tâm đến ý nghĩa của nó lắm.Em biết không, hoa hồng vàng là một loài hoa mang vẻ đẹp cổ điển, ở châu Âu rấtquý gọi là Jose'phine- tên Hoàng hậu pháp vợ của Napole'on Bonaparte. Chị chỉthấy nó rất đẹp, đôi khi cũng không biết vì sao mình thích. Có lẽ bởi một lý dokhá ngớ ngẩn, chị thích mặt trăng, thích nắng vàng và các nhân vật truyện tranhyêu thích cũng có mái tóc màu vàng.

-        Thếcó nghĩa chị thích màu vàng. Sao em thấy quần áo của chị toàn màu tối.

An mỉm cười không nói gì. Đôi khingười ta có những sở thích mà chẳng biết vì sao mình thích, chỉ biết chúng đemlại cho họ cảm giác dễ chịu. Cũng như mỗi khi cô nhìn một bông hoa, cô có thểtrút bỏ hết những trĩu nặng trong lòng.

Quân dỏng tai lên nghe, thực sự anhcũng rất thích hoa. Thi thoảng, An hơi quay mặt lại, anh thấy mái tóc cô baybay trong gió, khuôn mặt được chiếu ánh sáng mờ mờ của đèn đường, mang một nétthuần khiết vô ngần.

-        AnhQuân, ông Dũng, nhanh lên, nhanh lên, bốc thăm nào.

Họ đã đếnhàng kem Thủy tạ, Kim Anh đang lắc lắc mấy tờ giấy trong tay. Quân đen đủi phảichịu trách nhiệm đi mua kem, ba người còn lại ung dung ngồi vào ghế.

Ra đến quầy kem, trước một listdanh sách dài dằng dặc, Quân đứng tần ngần, anh quên chưa hỏi họ. Kim Anh thìanh biết sở thích, còn Dũng là con trai, mua đại cũng chẳng sao, riêng An thìanh phân vân. “socola, dừa, khoai môn, ốc quế, hoa quả, …” Quân lẩm bẩm.

-        Phiềnchị bán cho em mỗi loại một cái. Quân nói với người bán hàng.

-        Xinanh chờ ột lát ạ. Người bán hàng niềm nở, quay vào trong mới khẽ nhăn mặt:“Tên này chơi khó mình”.

Khi Quân quay lại bàn , cả ba ngườihá hốc mồm kinh ngạc. An dụi dụi mắt:

-        Anhơi, anh định cho bọn em “cảm quan” hết chỗ này sao.

-        Đâucó nhiều, mỗi người chỉ có hơn 2 cái thôi mà. Quân cười cười.

Kim Anh cười hí hí: “Anh lười đimua lần nữa chứ gì. Suy nghĩ sâu xa thế là tốt”. Rồi quay sang kéo tay An vàDũng: “Mấy khi anh của em có lòng, mọi người mau ăn thôi, hỏng hết bây giờ”.

Kim Anh tất nhiên chọn kem ốc quế,con bé rất khoái món này. An đưa tay ra, Quân bất giác nhìn theo từng cử động củacô. “Khoai môn, hóa ra là khoai môn”, An ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắtQuân đang nhìn mình, cô giơ giơ que kem lên, lắc lắc: “Không phải anh cũngthích khoai môn đấy chứ?”.

-        À,anh chỉ đang đoán xem là em sẽ chọn loại nào? Quân trả lời tỉnh rụi.

-        Cáiem thích anh đang cầm trên tay ấy. An tỏ bộ thèm thuồng.

-        Đậuxanh? Chứ không phải khoai môn sao?. Quân nhớ lần trước đi ăn chè, cô bé cũngchọn khoai môn đầu tiên.

-        Kinhnha, anh Quân quan tâm đến chị An thế nhỉ. Kim Anh chen ngang.

-        Bảntính khó đổi anh ạ! Chị em đích thị là thích ăn khoai môn, nhưng tật xấu của chịấy là thích ăn đồ của người khác hơn. Dũng mút que kem ngon lành nhìn An châmchọc.

-        Emtrai à, hình như em đang nói về bản thân thì phải?. An không chịu thua.

Kim Anh khoái chí: “Ô kìa, chị emnhà này đang vạch áo cho người xem lưng kìa. Đâu có như anh em mình, anh trainhở”.

Cả bốn người họ cùng phá lên cười.Kem tan nhanh trong miệng, cảm giác lành lạnh, tê tê nơi đầu lưỡi, vị ngọt ngàođọng lại nơi khóe môi, cái mơn man của những làn gió nhè nhẹ trên tóc, và nhữngtrận cười giòn tan.

 Không khí vui vẻ đến nỗi An cũng không hiểu từlúc nào kẻ luôn dẫn đầu danh sách “phần tử cần đề phòng ” kia, lại trở nên gầngũi đến vậy.

Chợt điện thoại của Quân đổ chuông.Anh nhìn màn hình, ngần ngừ một lát rồi hướng ánh mắt cứu viện về phía Kim Anh.Ba người còn lại đều hiểu.

-        Hazz,lần này anh định kiếm lý do gì: đang bận, để quên điện thoại hay đang say rượu.Em hết lý do rồi. Kim Anh làm bộ ôm đầu bất lực.

-        Emcũng sợ bị các chị ấy tra khảo rồi.

 Dũng giơ hai tay từ chối khi Quân đưa máy trướcmặt cậu. An thấy thế biết điều quay mặt sang hướng khác, vờ như mải mút kemkhông quan tâm.

Đẩy qua đẩy lại, chuông điện thoạitắt. Chưa kịp vui mừng, tiếng nhạc lại réo rắt vang lên. Quân đành buồn bã bắtmáy. An lúc đó mới quay mặt lại, cùng Kim Anh và Dũng chống cằm ngồi nghe kịch.Ánh mắt cô, một lẫn nữa, lại vô tình chạm mắt Quân, không hiểu sao, anh đột ngộtđứng dậy đi ra ngoài. Cảm giác nghe cuộc gọi không mong muốn đã khó chịu, nhưngnhìn vẻ thích thú trong đôi mắt và nụ cười nửa miệng của An lại khiến anh khóchịu đến vậy.

-        Lầnnày anh ấy xấu hổ hay sao mà phải đi ra chỗ khác. Có dấu hiệu bất thường đây.Dũng nhíu mày gật gù ra vẻ nghiêm trọng.

-        Theophỏng đoán của tôi, thì anh ấy không muốn chị An phải chứng kiến cảnh đó. KimAnh một tay chống cằm phân tích.

-        Saolại lôi chị vào chuyện này? An nhăn mặt.

-        Emkhông nói sai đâu. Ngoài em và Dũng ra, anh ấy chưa bao giờ nhờ chị nghe máy cả.

-        Gớm,tưởng cái gì, tại tài chém gió thành bão của tôi với bà thôi. Chứ đưa cho chịAn, vài ba câu ngon ngọt thì phun ra hết ấy chứ. Dũng phản bác.

-        Trướcmặt tôi với ông, anh ấy cũng chưa bao giờ phải ngại như thế. Kim Anh vẫn cố gắngbảo vệ ý kiến, có lẽ do quá ước mong An thành “chị dâu” tương lai của mình nênmọi lý lẽ của cô chỉ xuất phát từ một nguyên nhân .

-        Nếuanh ấy muốn tránh thì ngay từ đầu đã lấy cớ ra ngoài nghe rồi.

An kệ hai đứa trẻ tranh luận, chậmrãi ăn nốt que kem, bỗng cảm thấy bị theo đuổi như Quân cũng chẳng sung sướnggì. Cuộc tranh luận chưa chấm dứt thì Quân bước vào. Thấy ba ánh mắt cùng đồngloạt hướng về phía anh, anh biết mình đã trở thành nhân vật chính của một vụ“nói xấu” sau lưng.

-        Saothế? Kéo ghế ngồi xuống, anh điềm tĩnh hỏi.

-        Àthì, hết kem rồi? Cả ba cùng chỉ khay kem trên bàn.

-        Vẫnmuốn ăn nữa à?

-        Cómỗi 3 que, đã thấm vào đâu. Kim Anh míu môi phàn nàn. Mà chị vừa rồi là ai thế ạ?

-        Emhỏi làm gì?

-        Lầnsau, anh cứ nói đại là đang đi chơi với bạn gái đi, tự khắc hiều. Dũng nêu ý kiến.

-        Ôigiời, có lần, tôi nói anh ấy đang đi chơi với người yêu. Bóng gió thế rồi mà mấyhôm sau, vẫn thấy gọi lại, thật không thể hiểu. Kim Anh ngán ngẩm.

-        Nóianh ấy có vợ rồi các chị ấy cũng vẫn theo ấy chứ! An giờ mới lên tiếng. Cô nhìnQuân với ánh mắt thông cảm.

-        Cũngtại anh ham công tiếc việc, không chịu tìm người yêu...Ngừng một lát, mắt KimAnh đột nhiên sáng rỡ, cô níu níu tay An: “Hay chị An à...”.

Biết sắp bắt đầu một cuộc gán ghép,Quân hắng giọng: “E hèm, thế giờ ai sẽ đi mua đây?”.

Nghe thấy vậy, Kim Anh dường nhưquên luôn câu nói tiếp theo, cô hào hứng: “Bốc thăm, bốc thăm, em khoái vụnày”. Và kẻ đen đủi là An. Rút kinh nghiệm của Quân, cô hỏi kĩ mọi người trướckhi đi mua. Bước đi của cô luôn rất nhanh và tự tin. Chiếc túi nhỏ lắc lắc bênhông theo mỗi nhịp bước. Dáng vẻ hoạt bát, khuôn mặt hiền hòa, đáng yêu của côluôn khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và tin tưởng.

“Nếu An là người yêu của anh?”. Mộtý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu, chợt dấy lên trong lòng Quân sự rung động rấtlạ.

…………..

Là người có kinh nghiệm nhiều hơn,An giúp đỡ Phong rất nhiệt tình. Xem ra, An và Phong rất hợp nhau. Cả hai đềuôn hòa, không quá sôi nổi cũng không quá trầm lắng. Khi người này nói thì ngườikia nghe, khi cần thì kẻ tung người hứng, rất ư hòa hợp. Càng nói chuyện, lạicàng khám phá nhiều sở thích chung. Chỉ riêng khoản sách truyện cũng có thể khiếnhọ bàn luận cả ngày.

-        HàAn, cậu ăn cơm đi này! Phong đưa hộp cơm cho An, buổi trưa thỉnh thoảng họ phảiở lại phòng thí nghiệm.

-        Saocứ động tí là Hà An thế, khách sáo quá, gọi tớ là An thôi.

-        Tớthấy tên đó rất hay. Nếu cậu không thích thì gọi là An An vậy. An An, Phong lặplại.

“Cách gọi thật ngọt ngào” An mỉm cườigật đầu. Họ cứ người hỏi người đáp, câu chuyện luôn diễn ra rất thú vị.

-        Cậuthích thực vật, sao không học ở đại học nông nghiệp ? An ngạc nhiên khi nghePhong nói.

Phong mỉm cười, mắt có vẻ hơi xaxăm : “Sở thích là một chuyện, theo đuổi nó là một chuyện khác. Bố muốn tớ nốinghiệp, là một bác sĩ. Với bố mẹ tớ, con trai mà theo hướng nông nghiệp thật chẳngphù hợp chút nào. Tớ được học CNSH cũng đã là một kì tích rồi”.

Bố mẹ An luôn cho phép cô làm bất cứđiều gì mà cô cho là phù hợp với mình. An không phải trải qua những cảm giácnhư thế. Nhưng cô biết, khổ sở thế nào khi phải quay lưng với những gì mình yêuthích. An buồn rầu nói:

-        Tớthi vào Bách Khoa chỉ đơn giản vì thích môi trường ở đây. Vào rồi mới biết, họchỉ đào tạo kĩ sư công nghiệp. Tớ đã từng chới với vì không rõ mình sẽ đi theohướng nào. Tớ rất thích hoa và nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi nó. Thật chẳng dễchút nào. Mà thực ra, ở nước mình có mấy trường đào tạo chuyên nghiệp về hoa vàcây trồng đâu. Hơn nữa, với những gì tớ biết về hoa, thật khó để thực hiện ướcmơ đó.

-        Ừ,việc trồng hoa ở nước mình có từ rất lâu nhưng còn khá manh mún. Sao cậu khôngvào Đà Lạt một chuyến nhỉ?

-        Mộtý kiến hay. Thực ra, tớ muốn sau khi tốt nghiệp, sẽ vào đó tham quan. Còn nếu đểlấy nó làm kế sinh nhai thì không thể ngày một ngày hai được. Cậu biết không, tớđã phải mất rất nhiều thời gian để cân bằng bản thân, nếu cậu nhìn tớ bây giờ sẽkhông nghĩ tớ từng stress kinh khủng thế nào vì bị mất phương hướng. Sinh họcquả là rộng lớn.

-        Tớcũng vậy, nhưng giờ tớ hài lòng với những gì tớ có.

-        Tớhiểu ý cậu, nên bằng lòng với những gì mình có và.. quyết tâm thực hiện nhữnggì mình mong muốn. Thực hiện một ước mơ không phải một chốc một lát, biết đâu đếnmột giai đoạn nào đó, ta mới biết nó không phù hợp với mình. Dù sao, tớ cũng sẽcố gắng.

Phong mỉm cười, cậu thích tính cáchđó của An. Cậu giơ ngón trỏ lên: “Nào, cùng cố gắng!!”

An nhìn ra khoảng không bên ngoài cửasổ. Đối với một sinh viên năm cuối, con đường đi cũng sẽ mênh mông, bao la nhưkia. Đã bao lần cô tự hỏi: “Mình sẽ làm gì? Sẽ như thế nào?”. Và trong nhữnglúc chán chường, những loay hoay, vùng vẫy ấy, An vẫn không thể thoát ra nhữnggiấc mơ về hoa dù chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu. Dường như nó đã ăn sâu vàotiềm thức của cô tự lúc nào.

Bản thân An luôn hiểu rõ “Ước mơ sẽmãi chỉ là mơ ước” nếu mình không chịu hành động. Biết đâu, trong khi theo đuổinhững đam mê của mình, cô sẽ tìm được con đường đi đúng đắn cho riêng mình.

Sự xuất hiện của Hòa, Dung, và gầnđây là Phong đã thổi một luồng gió mới khiến không gian có phần cứng nhắc củaphòng thí nghiệm không ngớt tiếng cười. Và cụm từ “Phi đội chém gió 307” ra đời.

Hòa lớn tuổi nhất, lại có nhiều nămkinh nghiệm nên được cả phòng gọi là anh Cả. Kế đến là Dung- một hình mẫu thânthiện, cởi mở và chăm chỉ. Mới có hơn một tháng mà sĩ số của phòng đã tăng lênnhanh chóng. Đầu tiên là Phong, sau đó lại kết nạp thêm Anh và Bắc- cả hai đềuđang học thạc sĩ.

Chính nhờ các bậc tiền bối tận tìnhbảo ban mà những thế hệ sinh viên kế cận như An luôn cảm thấy rất thoải mái khiđược làm việc cùng. An nhớ lại những ngày đầu mới lên lab mà thấy khác nhau mộttrời một vực. Cô và Chi quả quyết nếu phòng mình mà như quãng thời gian đó thìcó lẽ hai cô đã không trụ nổi một tháng chứ đừng nói hăng say làm việc như bâygiờ.

## 9. Chương 9

Bảy giờ tối, An đi đến cổng trườngliền đụng Lan đang đủng đỉnh bước ra.

-        Ôiheo yêu quý. Lan hét ầm lên, dang tay chạy lại.

-        Màyhả? An cười rạng rỡ. Hai cô nàng ôm nhau nhảy tưng tưng trước cổng, bỏ mặc ánhnhìn hiếu kì của bàn dân thiên hạ.

-        Màyđi đâu đấy?

-        Taođi liên hoan với mấy anh chị ở phòng thí nghiệm.

-        Phòngmày vui nhỉ?

An vui vẻ gật đầu. Lan nói tiếp:“Thảo nào thấy Chi lớp mày đang đứng đó với một anh chàng, tao lại tưởng nóđang hẹn hò”.

An cười to: “Ờ! Thì cũng gần như thếrồi mà”.

“À” chợt nhớ ra điều gì, Lan vỗ vỗvai An: “Mày có nhớ Khánh không?”.

-        “Hômnọ gặp ở sinh nhật Việt chứ gì? Sao thế?”

Lan gật gật, đoạn nói tiếp: “Hí hí.Hắn cảm nắng mày rồi. Muốn xin tao số điện thoại của mày để nói chuyện. Đứakhác tao cho ngay, riêng mày thì tao phải xin ý kiến”.

An cười cười: “Cảm ơn mày. Nhưngtao thấy làm quen kiểu này mất tự nhiên lắm”.

Lan cốc cốc đầu An: “Ngại gì. Taothấy bạn ấy được đấy. Mấy lần định làm mối ày. Ai ngờ bạn ấy tự đổ”.

-        Thôi,tao xin. Người như bạn ấy không thích hợp với một đứa nguyên tắc, mơ mộng và tẻnhạt như tao đâu

Lan làm bộ thở dài: “Nói vớ vẩn. Tẻnhạt như mày thì tao cũng thích. Nhưng mày không muốn thì thôi vậy”

Hai cô nàng chuyện trò nổ như ngôrang một lúc rồi tạm biệt nhau.

Chi và Hòa đến sớm nhất. Chi nhìn rạngrỡ và duyên dáng khác hẳn ngày thường.

-        Haianh chị này định dành phiếu bé ngoan sao? An lon ton chạy lại.

-        Chà,lần đầu tiên được nhìn thấy hai em trong trang phục đời thường “mát mẻ” thế nàyđấy. Ngày nào đến lab cũng đã thấy đóng thùng trong cái áo blue, nhìn chán muốnchết.

-        Hì,anh lại còn giả bộ. Chẳng phải hai anh chị “sầu riêng” mấy lần rồi sao?.

An dứt lời đã bị Chi véo tay mộtcái đau điếng: “Đói quá nên nói năng lảm nhảm à?”.

Phong, Dung, Anh và Bắc cũng đếnngay sau đó.

-        Phiđội chém gió nhà mình đã có mặt đông đủ. Come on, please. Dung hào hứng.

Kinh nghiệm 4 năm làm lớp trưởng vàthường xuyên la cà quán xá nên lịch trình ăn chơi được giao hết cho Dung phụtrách. “Đầu tiên”, Dung tuyên bố “là màn nạp năng lượng, sau đó tăng 2 sẽ do mọingười quyết định, sau tăng 2 ai có nhu cầu sầu riêng thì tự liên hệ với nhau”.Cả phòng đồng thanh hưởng ứng.

Gần đại học Bách Khoa có vô số cácmón ăn vỉa hè ngon, bổ, rẻ đúng chất sinh viên. Ốc luộc, phở cuốn, nộm bò khô,khoai chiên,...lần lượt được cả phòng xướng lên. Đi liên hoan với các anh chịcao học, sướng nhất là được ăn thoải mái mà không phải trả tiền.

Tăng hai được quyết định ở quánkaraoke gần trường. Gì chứ khoản hát hò là An luôn ủng hộ đầu tiên. Khi đã cấttiếng hát, cô không còn dáng điệu điềm tĩnh và nhút nhát thường ngày.

Phong cầm micro, hắng giọng nói bằngthứ giọng nửa anh, nửa việt: “Lady and gentalment. Hello and We e to theliveshow of Phi đội chém gió 307”

“Mở màn là bài hát mà tôi rất thích“Dĩ vãng cuộc tình”. Xin quý vị ột tràng pháo tay”. Nhạc vang lên gần nhưngay sau đó.

Phong vừa cất tiếng hát, tức thì cảphòng há hốc mồm: “Trời ơi, hay quá. Vỗ tay, vỗ tay”. Sáu con người còn lạikhông ai bảo ai cùng đứng bật dậy, hưởng ứng nhiệt liệt. Phong đứng giữa phòng,giơ tay chào rất chuyên nghiệp trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Giọng cậu ấmvà khi thể hiện bài hit đình đám của Tuấn Hưng, khuôn mặt cũng biểu lộ cảm xúcdạt dào . Chi, An, Anh và Dung đưa tay lên cao, đung đưa và hát theo lời bàihát. Bắc và Hòa khui bia hưởng ứng.

Không khí bắt đầu nóng dần lên. Âmthanh của tiếng nhạc khi trầm, khi bổng, khi thì ngọt ngào da diết, khi lại réorắt vui tươi. Mọi người hăng hái chọn bài . Dung gõ gõ bàn nói với Hòa: “Anhhát song ca với em Chi một bài đi chứ”. An nói với theo: “Phải rồi, phải rồi”.

Biết mọi người có ý trêu mình, Chihùng hổ tuyên bố: “Ok! Đã thế anh em mình thể hiện ọi người biết”.

Nhìn hai anh em họ chụm đầu chọn bàihát, gật gù gật gù, An và Dung bụm miệng cười. Hai chị em vờ nhìn điện thoạisong thực tế là lén chụp đôi nam nữ ngồi đối diện.

Bài hát họ chọn cũng đầy tâm trạng:“Lời của gió”. Chi bị đuối giọng, hát hơi lệch nhạc. Cũng may, có Hòa vớt vát lạicộng với chất lượng âm thanh rất ổn nên không thành vấn đề. Hát đến đoạn cuối:

“Gió hãy nói rằng em yêu anh”.

“Gió hãy nói rằng em yêu anh”.

“Gió hãy nói rằng em yêu anh”.

Lặp lại câu đó đến lần thứ 3 thìChi hết kiên nhẫn. Cô hét ầm lên trong micro: “Sao chỉ toàn em yêu anh thế này,bất công quá”.

Cả phòng được phen cười no bụng.Hòa liền hát: “Gió hãy nói rằng anh cũng yêu em, thế thôi”.

Dung hét to: “Chết nhé, thế có đượccoi là tỏ tình công khai không nhỉ”.

Hòa cười tươi: “Chi ơi, em nhậnđi”.

Chi đột nhiên xấu hổ, trả micro choAn rồi về chỗ. An không nhịn được cười: Con bạn thân của cô đã rung rinh rồi.

Phong và An là đôi song ca thứ hai.Họ đổi khẩu vị, chuyển sang hát nhạc cách mạng “Tình ca Tây Bắc”. Nhìn hai ngườihọ đứng cạnh nhau, Dung xúc động quá, nghả đầu vào vai Anh mơ màng: “Hai đứa nóđẹp đôi chưa kìa. Ôi, tớ ước mình trẻ đi vài tuổi”.

Bắc hồ hởi: “Thôi ai hát cứ việchát, còn chúng ta nâng cốc chúc mừng phòng mình có được hai đôi trời sinh”.

Gần 11h mới mò về đến nhà, đặt môngxuống ghế là An mở máy tính. “Phải vào face ghi vài dòng mới được”.

“Hôm nay mới khai quật được phòngmình toàn ca sĩ”. Tag đủ mặt cả phòng xong, An vui vẻ đi đánh răng. Quay lại đãthấy 11 ments bên dưới. Cô lẩm nhẩm: “Chỗ này sắp có bão rồi”.

Trừ Bắc chắc đang ngon giấc nồngcòn cả phòng online đông đủ. Ai cũng phải ghi mấy dòng vào trang facebook cánhân của mình.

Mở màn là Diệp Chi: “Nhanh  thế, cô em đã post bàilên rùi...^^ hnay mới thấy mấy anh em phòng mình hát hay thế, mỗi người một sởtrường khác nhau...”.

Hòa mentngay lập tức: “307 toàn diva nhỉ? Để anh PR cho các em! Nếu nổi tiếng đừng quênanh nhé:))”.

Dung cũng bon chen: “Nghe các anh em hát phê quá, tâm trạngbuồn vui lẫn lộn, thế là mềnh phóng tít ngược đường về nhà^^”.

Anh bùi ngùi không kém, ngôn ngữ đậm teen: “Các tềnh iulàm mềnh thấy nặng tình với proteomics lab rùi nè”. Cô sắp kết thúc thời giannghiên cứu đề tài ở 307.

Minh Hoa:“Vắng em bọn anh đành sầu riêng vậy. Đừng buồn em nhé :D”.

Phuonganh Nguyen: “Anh Minh Hoa đốixử dã man thế. Em đâu có muốn thế chứ, tại dòng đời xô đẩy thôi, có vụ gì nhớ gọiem với ná”.

Phong Xuan : “Thế mai anh chị em cónghỉ làm trên lab để khủng bố thầy không ạ ^^”

Minh Hoa: “Em thấy sao? Có muốn thầy“vò đầu bứt tai” hay không?:))”.

Diep Chi: “Hí hí! Em thấy hay đấy,mỗi tội việc của em không dừng được. Em ước là em được nghỉ...”.

Dung Fpd: “Kệ chứ! “Ăn chơi khôngngại mưa rơi”.Thế mới là khủng bố tinh thần, loại này nguy hiểm hơn cảAlqueda”.

Phuonganh Nguyen: “Mưa này là mưađá, nặng hạt... vỡ đầu”.

Không gặp trực tiếp nhưng An đoán cả5 con người kia cũng đang ngoác miệng cười hết cỡ như cô.

Giờ mới đến lượt An bon chen: “Em sợngày kia lên đã thấy thầy râu tóc bạc phơ thì chít. Coi như tội vạ bao nhiêuanh Hòa gánh hết nhá. Em chỉ là theo số đông thôi.”

Minh Hoa: “Ok! Khéo lúc đó thầycũng chẳng biết mình là ai ấy chứ. Nói gì đến tội tình. Chỉ lo lúc đó lấy ai hướngdẫn cho các em ra trường chứ. Anh vẫn còn cô Thu mà: D”.

Phong Xuan: “Em có ý kiến, mai anhem nhà mình cứ đi đúng giờ như bình thường nhưng không lên lab mà hẹn nhau raquán trà đá chém gió, 10h hãy gửi mail khủng bố tinh thần thầy, hehe. Tranh thủăn trưa xong thì 11h hãy lên lab”.

An Ha: “Gửi cái ảnh hát karaoke vàtrà đã vỉa hè có cập nhật ngày giờ ý! Em đảm bảo thầy ngất tại chỗ đấy”.

Dung Fpd: “Haha. Nhưng mà em ơi, thầymà ngất thì anh chị em mình chắc không ra trường được mất. Khủng bố tinh thầnnhè nhẹ thôi”.

Phuonganh Nguyen: “Cứ để chị ra trườngđã các em nhé. Không chị lại phải đổi thầy hướng dẫn:D. Bi giờ không kịp đổiJ)”

Diep Chi: “Hí hí! Toàn nghĩ ra việcđể khủng bố thầy, nhưng mà... em cũng thích thế”.

An Ha: “Ôi sao tự nhiên em lại thấymủi lòng rồi! Thương thầy quá. Kiếp trước thầy tu kiểu gì mà lại làm thầy mấyanh em mềnh. Hichic...”.

Minh Hoa: “Em thương người quá emà. Chắc thầy không tu gì mới gặp anh em mình chứ!:))” .

Diep Chi: “Thương cái xương khôngcòn! Ai thương mình lúc bị thầy mắng...”.

Dung Fpd: “Ôi, sao mọi người lạinói xấu our superman thế nhở? Em thấy thầy mình là number 1 mà. Cơ mà thi thoảngkhủng bổ cho vui. Hehe.”.

Diep Chi: “Chỉ mỗi chị Dung Fpd làhọc trò cưng của thầy nên nói thế thôi, em nhiều lần thấy ấm ức lắm. Huhu...”.

Phuonganh Nguyen: “Làm sai, bị mắnglà chuyện đương nhiên, oan ức gì hử em?”

Phong Xuan: “Thế mai Diep Chi đạidiện gửi mail khủng bố cho cả nhà thôi. Cứ nhất trí thế nhỉ?”.

Diep Chi: “Tớ có được cầm ảnh đâu.Trong máy chị Dung Fpd đấy, chị Dung đại diện đê”.

Dung Fpd: “chị đồng ý với em PhongXuan, chị sẽ hỗ trợ em Diep Chi dữ liệu khủng bố nhé”.

Minh Hoa: “Thế để anh lên kế hoạchđã. Phải cho thầy biết tài năng ca hát của các em rồi hãy khủng bố. Như thế mới“Sốc nhiệt”.”

An Ha: “Hí hí. Anh Minh Hoa lại nhiễmbệnh nghề nghiệp rùi ^^”.

PhuonganhNguyen: “Rồi, mai 9h ở quán trà đá nhé cả nhà. Tất cả sẽ làm theo kế hoạch củaanh Minh Hoa”.

Gần 12h30 phút. An mỉm cười, nhẹ gõbàn phím: “Uk!Em ủng hộ anh Minh Hoa. Chúc cả nhà ngủ ngon. Em đi ngủ đây. Có lẽ hôm nay em sẽmơ thấy thầy và chị Hà mất”.

Minh Hoa: “Ok! Cứ thế các tiểu yêunhé. Các em chuẩn bị “đồ nghề” đi”.

Phong Xuan: “Mơ đi nhé An An. Nếu gặpthầy trong giấc mơ nhớ bảo thầy đi tránh “bão” nhé”.

Ngồi bó chân trên ghế, nhìn mànhình nhấp nháy ment mới đến, An thấy lòng lâng lâng. Cô nhớ câu chuyện về mộttập tục ở Thái Lan về lòng biết ơn của con người đối với cuộc sống thế này: “Dọctheo con đường dài dẫn vào các đền miếu, người ta đặt những chiếc bát bằng đồngthau. Mỗi người khi đi qua từng chiếc bát sẽ bỏ vào đó một đồng xu. Cùng lúc vớitiếng leng keng của đồng xu phát ra khi chạm vào bát, người đó sẽ nói lên lòngbiết ơn của mình dành ột người, một vật hay một sự việc nào đó trong đờimình”.

An nghĩ, nếu được đến đó, cô sẽ đitừ đầu đến cuối con đường để thả tiền xu vào đó. Cô luôn nghĩ mình may mắn, từgia đình, bạn bè, thầy cô...họ đều đem đến cho cô niềm vui, hứng khởi trong cuộcsống.

Tắt điện, lên giường, nâng chú gấubông nhỏ trên tay, cô lẩm bẩm: “G9, các tình yêu”.

...................

Từ nhỏ, An đã có sở thích nằm dàitrên bãi cỏ ven sông vào buổi chiều tà. Mỗi khi có chuyện buồn, cô không thíchtrốn vào một góc nào đó rầu rĩ, khóc lóc. Cách tốt nhất để trút bỏ mọi trĩu nặngtrong lòng là tìm một nơi yên tĩnh, thoáng đãng.

Gần nơi An trọ, có một công viên rấtđẹp. Ngay từ khi mới đến, An đã mê tít phong cảnh nơi đây. Cỏ mọc xanh mướt,cây cối xum xuê, lại có một con đường liễu rủ, uốn lượn ven hồ. Thường thì cứ mỗibuổi chiều từ phòng thí nghiệm trở về, An hay ra đây. Có khi chạy bộ, có khi ngồiđọc truyện, cũng có khi nằm dài trên bãi cỏ thư giãn sau một ngày bận rộn. Quândường như lại là khắc tinh của cô. Không ít lần khi cô đang trong tư thế khônglấy gì làm nữ tính cho lắm thì anh lù lù xuất hiện. Đôi lúc, he hé mắt ra khinghe tiếng anh gọi, Quân đứng nhìn cô trong bộ đồ thể thao màu trắng, ánh nắngchiều xiên xiên tỏa rạng trên người anh, và trên đầu anh cây lá, mây hồng và nềntrời trong xanh thăm thẳm như làm nền cho bức tranh tả vị hoàng tử trong mộng củabiết bao cô gái. Trái tim nhỏ bé của An không khỏi gõ nhịp liên hồi. Nếu khôngvì trong đôi mắt vị hoàng tử kia ánh lên cái nhìn đầy giễu cợt thì An đã khôngthể bật dậy mà xù lông xù cánh trong một hoàn cảnh như thế.

Hôm nay là thứ bảy. An về quê từchiều hôm trước. Đã lâu rồi cô mới về thăm bố mẹ. Bận rộn ở phòng thí nghiệm vàhọc tiếng anh đã cướp hết thời gian của cô. Buổi chiều, cô đi dạo trên cánh đồnglàng. Mùa này lúa đã gặt hết, người dân đem trồng màu, nào là xu hào, xà lách,đậu tương, cải bắp... Tất cả phủ lên bởi một màu xanh đầy nhựa sống. Một số thửaruộng bị bỏ quên, trơ ra gốc rạ và nứt nẻ vết chân chim. An yêu tất cả những điềubình dị đó. Mùi ngai ngái nồng nàn của đất, mùi hương cỏ đồng nội, cảm giác ramráp nơi đôi chân trần, vẻ ngọt ngào của con mương mùa nước nổi và khoàng khôngbao la trước mặt.

Tâm hồn luôn rộng mở trước bất cứcái đẹp nào khiến An dễ dàng cân bằng mọi thứ và quên đi mệt mỏi nhanh chóng.Đó có thế chỉ là vẻ đẹp kỳ diêu của những hạt sương đọng trên chiếc lá non vàobuổi sớm. Và đó là sự trầm trồ trước vẻ đẹp lung linh, hiền dịu của ánh trăngmùa thu. Hay thậm chí chỉ một cơn gió thoảng qua mang theo hương sen nhè nhẹ...

Dang tay, hít một hơi thật sâu, Anthấy lòng thật nhẹ nhõm. “Tìm những điều lãng mạn trong những điều bình dị”,chính là đây.

An vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếngbác Hiên hàng xóm vọng sang: “An à, cháu về bao giờ thế? Lại ra đồng làng chơiđấy hả?”. An là bé cưng của bác từ nhỏ đến lớn. Bác không có con gái nên rấtquý mến An.

-        Cháuvề tối hôm qua ạ. Nhưng cháu ngủ suốt nên chưa sang nhà bác chơi được. An cườitươi.

-        Saovề muộn thế. Mày dẫn người yêu về ra mắt phải không?. Bác Hiên tủm tỉm hỏi.

An nũng nịu: “Cháu đang ế mốc rađây bác này, bác xem có ai giới thiệu cho cháu đi”.

Bác Hiên dí dí đầu An: ‘Lại còn giấuà, bác vừa sang thấy Dũng bảo thế mà. Anh chàng đấy cao to, đẹp trai, đĩnh đạc.Bác là bác duyệt đấy”.

An ngạc nhiên: “Ơ, Dũng về ạ, khôngthấy bảo gì cháu cả. Nó trêu bác đấy chứ, làm gì có anh nào. Có cháu giới thiệuvới bác ngay”.

-        Bốcô, cứ dấu quanh dấu co. Thôi về nấu cơm đi. Tối nhớ sang nhà bác chơi đấy.

An chào bác về nhà, bụng vẫn phânvân: “Ai thế nhỉ. Không lẽ...?”.

Kia, chiếc Jupiter Gravita màu đỏ đích thịlà của Dũng.

Và kia, kẻ mà bác Hiên nhầm tưởnglà người yêu An, không ai khác là Quân. Anh đang cho lũ chim cảnh ăn, coi bộ rấtlà thích thú. Còn tên Dũng, An đoán đang trong bếp lục cơm nguội.

An nghe rầu rĩ trong lòng: “Ôicái con người này, trên đấy tránh anh ta không được, về nhà mình cũng giáp mặt,là sao, là sao?”.

Thế nhưng, vì phép lịch sự, An vẫnphải lon ton chạy đến, làm ra vẻ mừng rỡ: “Ô anh Quân về nhà em chơi ạ. Bất ngờquá”.

Quân nhìn An, khuôn mặt tươi rói.Thấy An xắn quần, một tay xách dép, anh ngạc nhiên hỏi: “An về rồi à?. Làm gìmà chân tay bẩn thế kia?”.

An cười hì hì: ‘Em vừa ra đồnglàng đi dạo ”. Cô nhanh nhẩu: “Anh Quân về chơi lâu không ạ?”.

-        À, anh và Dũng về đám cưới một người đồng nghiệp mà hai anh em chơi kháthân, ở gần đây. Định sáng mai đi cùng cơ quan. Song có việc gấp nên anh vàDũng về trước.

-        Thếạ. Bố mẹ em cũng sắp về rồi. Anh vào nhà uống nước đã?

Quân phì cười: “Khách sáo quá? Trướcmặt anh không cần phải lễ phép thế đâu”.

An tức nghẹn cổ: ‘Chẳng qua đây lànhà tôi thôi, không nhẽ lại nhăn mặt cau có”.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười giả lả:“Lễ phép gì đâu, anh là khách quí của nhà em mà”. Cô nhấn mạnh từ “quí”.

Dũng từ đâu đó xuất hiện ôm bụngnhăn nhó: “Chị ơi, em đói quá. Nấu cơm sớm đi, ăn tạm gói mì không thấy thấmvào đâu. Tầm 7h em và anh Quân còn đi đám cưới nữa”.

-        Ừ,chị đi ngay đây.

An ra vòi nước rửa tay rồi vào bếpnấu cơm.

Khuôn viên nhà An không rộng nhưngbố trí khá đẹp mắt. Ngôi nhà một tầng nhỏ nhắn có cầu thang xây bên ngoài để đilên sân thượng, giống như hàng chục ngôi nhà khác ở đấy. Từ ngoài cổng bước vàođã thấy hoa dọc hai bên lối đi, hoa  dướiđất, hoa leo trên bờ tường, rồi hoa trong chậu nào từ mười giờ, thược dược, loakèn, tường vi, hồng, thanh tú, đỗ quyên, đuôi diều... đủ màu vui mắt.. Trênhiên và dưới sân đặt rất nhiều chậu cảnh từ sung, vạn tuể, mai, lộc vừng, si,đa, la hán...Chúng được cắt tỉa và chăm sóc rất cẩn thận minh chứng cho tìnhyêu của vị chủ nhân đối với chúng. Điểm nhấn trong khu nhà chính là vườn lannơi Quân đang đứng.

Dũng vui vẻ giới thiệu:

-        Cácloại lan ở đây được bố em và chị An sưu tầm ở rất nhiều nơi. Còn những chú chimnày, có con bố em mua, có con thì bắt ở tổ và chăm sóc từ nhỏ đấy anh ạ.

Quân gật gù thán phục. Lan hồ điệp,lan càng cua, lan vũ nữ là những loại lan vốn rất dễ trồng. Còn lại thì Quân hầunhư không biết tên. Hàng chục giỏ lan được treo trên những nhánh cây, trêngiàn, lan trồng trên thân gỗ mục, và rất nhiều chậu lan để dưới gốc thôi thì đủloại không kể hết.

-        Bảoem phân biệt đâu là địa lan, phong lan thì em biết chứ em cũng không biết tên mấyloại lan này đâu. Dũng lắc đầu khi Quân hỏi.

-        Chắcnó khó trồng lắm nhỉ?. Quân giơ tay chạm nhè nhẹ vào một giỏ lan.

-        Nhiềungười tưởng rằng loại hoa vương giả này rất khó trồng. Sự thật không phải vậyđâu cháu ạ. Bố Dũng đã về từ bao giờ, ông ôn tồn nói đằng sau hai người.

-        Conchào bố mẹ.

-        Cháuchào cô chú ạ. Cô chú mới đi làm về.

Quân và Dũng lễ phép chào.

Bố cười gật đầu. Mẹ nhìn Quân chămchú: “Chào cháu. Cô chú vừa nghe An bảo cháu là bạn của Dũng”.

-        Vângạ. Cháu làm cùng cơ quan với Dũng.

-        Anhấy là sếp của con. Dũng vui vẻ nói.

-        Hóara cháu là Quân. Vào nhà uống nước đi cháu.

-        Dạcháu ở đây xem vườn lan một lúc đã ạ. Cháu không ngờ cô lại trẻ thế.

Khỏi phải nói mẹ An cười tươi thếnào.

-        Thếcháu chơi ở đây nhé, cô vào xem cái An nó cơm nước thế nào.

Quân vâng dạ gật đầu.

Đoạn anh tiếp chuyện: “Chú ạ. Cháurất ngưỡng mộ vườn hoa lan của chú. Chắc chú phải trồng công phu lắm”.

-        Cũngkhông khó lắm đâu. Chỉ cần biết đặc tính của nó một chút. Tất nhiên cũng có nhữngloại lan rât khó trồng cháu ạ.

Ông chỉ những giá thể lan, nói tiếp:“Chậu trồng lan phải thật thoáng và tránh úng nước. Mỗi loại lan khác nhau lạiphải trồng trên các giá thể khác nhau”.

“Như giống này” Ông chỉ một loạihoa hình dáng vừa tròn lại vừa dày, có chồi loa dài mang nhiều hoa to. “ Chú thấycái An bảo tên là gì nhỉ, à..à...Vanda, nếu chăm sóc tốt nó sẽ ra hoa quanhnăm. Cháu nhìn xem, nó không có giả hành nên không dự trữ được dưỡng liệu đâu.Trồng loại này giá thể phải rất thông thoáng, chú thấy  chậu gạch nung, giỏ gỗ với mấy cục than to làtốt nhất”.

Quân thật biết lắng nghe và gợichuyện. Dũng đã đi vào nhà từ lúc nào, hai chú cháu vẫn chưa dứt ra khỏi vườnlan. Ông nói cho Quân rất nhiều: nào là giá thể, nào là chất trồng lan thông dụngnhư thông, sơ dừa..., nào là độ ẩm, ánh sáng... cho từng loại lan. Niềm say mêcủa ông lan cả sang Quân. Giờ có lẽ Quân đã hiều được phần nào lý do An lạithích hoa như vậy.

Chẳng hiểu Quân có sức hút ghê gớmthế nào mà bố An thì nói chuyện với anh cả tiếng đồng hồ ngoài vườn lan. Còn mẹđứng trong bếp, cứ một lúc lại ngó ra ngoài xuýt xoa: “Thằng bé đẹp trai, tuấn tú quá”. Rồi lại quay sang nhắc khéoAn: “Nhà này vô phúc hay sao mà con gái giờ này vẫn chưa có thằng nào đến rước”.

An gắp đậu ra đĩa, ấm ức nói: “Mẹđánh giá con mẹ thấp quá”.

Mẹ cốc cốc đầu cô, tủm tỉm: “Congái chỉ cần dẫn về thằng rể bằng một góc anh chàng kia là mẹ ưng rồi”.

An rầu rĩ. May mà còn đang đi học,chứ không lại giống như mấy đứa bạn cô, tốt nghiệp xong là gia đình lo sốt vóchuyện chồng con. Đứa có người yêu rồi thì không sao, còn chưa có thì bị ép đixem mặt. An biết mẹ chỉ nói đùa thế thôi, trong mắt bố mẹ, hai chị em cô vẫncòn trẻ con lắm. Nhưng mà biết đâu đấy, một hai năm nữa ra trường mà chưa có mốinào, ông bà lại chẳng rối lên ý chứ.

Đối tượng mà như Quân ư? Có nằm mơgiữa ban ngày, An cũng đâu dám nghĩ tới. Những cô gái mất ăn mất ngủ vì anh,không xinh đẹp thì cũng thông minh xuất chúng, bằng tuổi cũng có, ít tuổi hơn rấtnhiều và thậm chí không thiếu “máy bay bà già”. Số lượng có thể lập thành mộtfan club hoành tráng. Ở gần anh, đâu phải An không có cảm xúc gì. Nhưng, khianh quan tâm thì cô lại nghĩ rằng anh đối xử với cô như một đứa em gái. Mà anhvới ai chả tử tế, tốt bụng. An luôn cố gắng phủ nhận những điều anh làm đểtránh làm mình tưởng bở. Đi cạnh anh, không bị mấy cô nàng liếc cho đến cháy cảtóc thì cũng rụng cả lông. “Một cô bé bình thường như mình thì cũng chỉ mong kiếmđược một người hiểu và yêu thương là vui lắm rồi”. An luôn tâm niệm như vậy.

An giống bố từ dáng vẻ bề ngoài chođến phong thái điềm đạm, trầm tĩnh. Còn Dũng có phần giống mẹ hơn. Mẹ An dángcao dong dỏng và rất vui tính. Lần đầu tiên về đây, Quân đã cảm thấy thíchkhông gian ấm cúng mà gia đình cô mang lại.

Tối hôm đó, hai anh em đi đám cướivề khá muộn. Bố mẹ Dũng đã đi ngủ từ sớm. Chỉ có An là vẫn thức. Vừa nghe tiếngxe dừng trước cổng, cô đã chạy ra mở. Đưa khăn rửa mặt cho Quân, chờ hai anh emđi ngủ, lúc ấy An cũng mới đi ngủ. Hình như quan tâm đến người khác là bản tínhthường trực của cô.

Đêm đó, Quân cảm thấy rất khó ngủ.Những cảm xúc cứ đan xen trong lòng anh. Là sự ngạc nhiên khi An ra mở cổng, làsự ấm áp khi cô đưa anh khăn mặt...Và cảm giác khó diễn tả nhất là khi anh đangở chính nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên, được xem những bức hình hồi bé của cô,được nghe bố mẹ cô kể chuyện về hai chị em, được nhìn ngắm những bông hoa màchính cô trồng. Và trong giấc mơ giữa giấc ngủ chập chờn đêm đó, Quân chỉ thấybóng dáng duy nhất một người^^.

## 10. Chương 10

Sáng hôm sau.

Cảm giác dễ chịulại ùa đến. An lim dim đôi mắt lắng tai nghe những âm thanh quen thuộc. Hai taygối đầu, một chân đặt vuông góc mặt đất làm chỗ gác cho chân còn lại, dáng điệucủa cô hết sức thoải mái.

An nhắm mắt lại,hít thở bầu không khí quen thuộc. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn duy trì thóiquen từ khi còn nhỏ: Nằm trên trần nhà, yên lặng ngắm nhìn vạn vật. Chỉ nhữngkhi như thế, cô mới thấy thực sự nhẹ nhõm. Cô có thể thả hồn theo mọi ý nghĩ,thích thú ngắm nhìn những hàng cây mà cô rất yêu quý. Mỗi lần nhìn thấy chúng,cô có cảm giác chúng cũng cảm nhận được sự hiện hữu của cô, hàng ngàn chiếc lávẫy vẫy theo nhịp gió. Có câu nói rất hay: “Luôn luôn có tiếng nhạc giữa nhữnglùm cây trong vườn, nhưng chỉ có tâm hồn thật tĩnh lặng mới nhìn thấy”. Lâu lắmrồi, tâm hồn cô mới thư thái đến lạ kì như vậy.

Một lúc sau, côtừ từ mở mắt và giật thót mình. Quân đã ngồi gần đó tự lúc nào. Tư thế đầy vẻung dung, tự tại. Sao anh ta dám?  Cô rấtghét người khác bước vào thế giới của riêng cô. Cô thích cảm nhận nó một mình.An ngồi bật dậy như cái lò xo: “Ai cho phép anh lên đây?”

Quân quay lại, mặtđiềm nhiên như không: “Ở đây có dán 2 chữ cấm ngồi à? Sao anh không thấy?”

“Grừ”. An nghiếnchặt răng, môi đã bắt đầu run run: “Anh là ma hay quỷ mà đi không có tiếng độngthế. Thấy người ta đang ngủ thì phải đi chứ. Anh lên đây làm gì?”

Quân liếc An từđầu đến chân rồi lắc lắc đầu: “Em nghĩ anh có thể làm gì. Ngắm em ngủ ư?”

An hơi khựng lại.Mẹ cô sẽ không thích chút nào nếu nghe thấy con gái hét ầm lên ở đây. Dù saoanh ta cũng là khách. Cô hơi dịu giọng xuống: “Đến nhà người ta đừng có chạylung tung thế chứ”

-        Anhkhông ra khỏi phạm vi nhà em, vậy là chạy lung tung à. Giọng của Quân vẫn đầy vẻchâm chọc.

Dường như chẳngđể ý đến vẻ mặt đang sa sầm của An, anh ung dung nằm xuống, tư thế giống hệt côlúc nãy, lại đế thêm vào: “Dáng điệu của em thật chẳng thích hợp với một cô gáingoan hiền chút nào”

An nhìn Quân cămcăm: “Cảm ơn, ngoan thì em xin nhận, còn hiền thì không dám”, nhưng anh đã nhắmmắt lại, coi cô như không khí.

Một lúc, cảm thấyAn đã tức giận bỏ đi, Quân mới mở mắt ra, nhếch mép cười khoái chí. Trêu cô béthật thú vị!

Không khí buổi sớmvốn đã luôn đem lại cảm giác dễ chịu. Tiết trời chớm đông dịu dàng lại càng khiếnngười ta mê mẩn. Cảm giác mơn man của gió, cái se se lạnh, mờ mờ ảo ảo sươngkhói và tiếng chim lảnh lót đâu đó, tất cả tạo nên cái trong ngần của buổi bìnhminh. Và xa xa, vầng dương đang thả sắc hồng nơi phía chân trời đằng đông.

Quân khẽ mỉm cười:“Thế giới của em cũng trong trẻo như con người em vậy!”

-        An,sáng sớm dậy không quét dọn nhà cửa, lên đó làm gì. Vừa nhìn thấy bóng An lò ròở chân cầu thang, mẹ cô đã lên tiếng.

-        Conlên đó hóng gió mà!

-        Chứkhông phải leo lên đó cho giảm ít mỡ bụng à! Dũng từ bếp đi ra, trên tay cầmchiếc bánh rán nóng hổi, mắt nhìn cô đầy vẻ khiêu khích.

An cười khẩy : Dáng chuẩn rồi. Cảm ơn chú em đãquan tâm.

-        Híhí.Dáng chuẩn. Không phải có một số người đang mất ăn mất ngủ vì vòng eo quá khổđó à.

Bị nói trúng timđen, An trợn mắt, tay giơ giơ nắm đấm về phía thằng em. Tay vừa vươn ra, chưachạm đến đích đã bị đối phương dùng tay chặn lại dễ dàng. Dũng giờ đã cao đến1m8, còn cô loi choi mãi mới lên được 1m6 nên một đòn của cô đưa ra chẳng đángđuổi muỗi cho nó.

An bất lực, chumũi lại, bỏ đi. Đối phó với thằng tiểu quỷ này, dùng sức không lại mà dùng mồmcàng không.

Cô vùng vằng đixuống bếp, vơ lấy một củ xu hào.“A a a. Tức quá, nếu không nể bố mẹ tôi, tôi đãbăm anh ra thành trăm mảnh rồi” Trong đầu cô bùng nổ.

“An, làm gì mà mớisớm ra đã cau có vậy”. Mẹ cô ngạc nhiên khi thấy con gái thái xu hào mà như chặtthịt gà. Bà hiếm khi thấy con gái mình như vậy.

“Đáng ghét, đángghét”. An vẫn lầm bầm, dường như không nghe thấy tiếng mẹ.

“Con nói gì, connói mẹ đáng ghét ư?”

Như chợt tỉnh,An lắp bắp: “Ơ không, con…”

Và một bài diễnthuyết về tính nhu mì của con gái bắt đầu. An chỉ còn nước khóc ròng, cô nắm chặtdao: ‘Quân, anh lại hại tôi rồi”.

……………

Đại học BáchKhoa Hà Nội là một trong những trường đầu tiên áp dụng quy chế học tín chỉ.Phương thức đào tạo này lấy sinh viên làm trung tâm, giảm thiểu số giờ lên lớpđể nhường chỗ cho những buổi thảo luận, thực hành. Từ cách học ghi chép mộtcách thụ động và phần nhiều dựa vào giảng viên trước đây đã chuyển sang cách họctự nghiên cứu và phát huy năng lực của sinh viên. Với một đứa học hành lười ghichép như An thì đúng là như cá nằm trong nước. Nghĩ đến phương châm của ông thầydạy hóa năm cấp 3: “Chép đi, chép hết. Về nhà học. Không cần hiểu, chỉ cầnchép” mà phát sốt.

Cô rút ra kết luậnrằng có học giỏi đến mấy chăng nữa thì đi làm vẫn phải học hỏi thêm. Tốt nhất họctrên trường vừa phải, đủ nắm vững lý thuyết, về nhà tự tìm hiểu sẽ hiểu và nhớlâu hơn, An ghét nhất là phải học máy móc, thụ động, làm theo một mô tuýp có sẵn.Tri thức bao la như biển cả, muốn nắm vững hết thì có lẽ phải cày miệt mài vàichục năm cũng chưa xong. Chính vì thế, An học với tư tưởng rất thoải mái. Đi họcthì chỉ cần nắm ý trọng tâm, chỗ nào không hiểu thì khoanh lại hỏi thầy, các kĩthuật thì cố gắng để ý thao tác khi đi thí nghiệm. Cô xác định khi mới ra trường,kiến thức chuyên ngành trước tiên là cái cần câu cơm nên càng nắm vững cànggiúp ích nhiều.

Thời gian học của một kì học là 15 tuần, vừa vào học chớpmắt đã đếnthời điểm phải hoàn thành tiểu luận và thi giữa kì của tất cả các môn học. Anngán nhất là giai đoạn này. Chuyên ngành vất vả hơn đại cương là hầu hết cácmôn phải làm tiểu luận. Những năm trước, ít nhất trong các môn học cũng có 1/3là môn “ngoài luồng”. Còn sang năm cuối, 7 môn thì có đến 6 môn chuyên ngành, cảtự chọn lẫn bắt buộc. Môn nào thầy dễ tính thì cho làm tiểu luận thay điểm giữakì, hoặc thi giữa kỳ mà không phải làm tiểu luận, còn gặp ông thầy khó tính thìcoi như xong, cứ thi giữa kì xong là thuyết trình tiểu luận. Sinh viên năm cuốiquả là vất vả. Thời gian ít, bài tập nhiều. Ngay cả một kẻ học hành rất khoa họcnhư An cũng phải lo sốt vó để  hoàn thànhđúng thời hạn.

Gần tuần nay,sáng nào đến lớp, đập vào mắt An cũng là những khuôn mặt mệt mỏi của tụi bạn.“Ngáp, ngáp...và lại ngáp”. Linh học văn bằng hai buổi tối nên toàn phải thứcđêm làm bài. Còn tên Thuấn, mắt hắn nổi một vòng thâm hệt như gấu trúc. Vũ thìgày sọp đi trông thấy: “Tối ăn 4 bát cơm, mới 10h bụng đã kêu inh ỏi, làm tạmgói mì tôm chẳng thấm vào đâu”. Hắn rút ra phương trình “thức đêm + mì tôm + càphê = sút cân”.

Trong sáu mônchuyên ngành, có 1 môn chỉ thi giữa kỳ, 1 môn làm báo cáo thí nghiệm, 2 môn bắtđầu từ tuần 7 chia ra mỗi nhóm sẽ thuyết trình theo từng tuần, 2 môn còn lại chỉcòn thời hạn 1 tuần. Tài liệu công nghệ sinh học vốn đã toàn tiếng anh. Huống hồ,cái khẩu hiệu “học là một quá trình, không phải một ngày ngắn ngủi” đâu phảilúc nào cũng đúng với đa số sinh viên hiện nay. Dù có tìm hiểu cặn kẽ trước đó,thì với một tuần chau truốt lại nội dung cũng là một công việc quá sức.

An và Chi cùngnhóm. Chi ở một mình, để tiện cho việc làm bài, An vác laptop, mì tôm, quần áora đóng rễ luôn ở đó. Sáng đi học, chiều lên phòng thí nghiệm, tối thức thâuđêm tìm tài liệu, mỗi khi đánh răng nhìn mình trong gương mà thoảng thốt: “Nhansắc gây dựng cả một mùa hè đã ra đi không hẹn ngày về”. Thi cử chưa chắc đã vấtvả như làm tiểu luận. Đề tài tự mỗi nhóm đưa ra, tìm hiểu, trình bày. Nếu đọckhông sâu, hiểu không kĩ sẽ không tránh khỏi những câu hỏi xoáy đáp xoay đôikhi rất chuối của các “siêu nhân” trong lớp.

Yahoo của cả lớphầu như lúc nào cũng sáng đèn. Những status đại loại như: “Tiểu luận ngập đầu”,“tự dưng muốn đi tu”, “chết đến nơi rồi”...nghe sao mà não nề.

Kim Anh thỉnhthoảng online, thấy An để busy: “Đang bận cấm làm phiền” chỉ dám gửi một biểutượng cười với lời động viên: “Cố lên, chị iu”.

Gần một tuần, cứxong việc ở phòng thí nghiệm, Chi đèo thẳng An về nhà cho cô bạn lấy đồ và tiếptế lương thực.

Tháo ba lô, bỏsách cũ, thêm sách mới, gấp thêm bộ quần áo, bỏ thêm vài gói mì tôm, một ítbánh An lại khoác ba lô lên.

-        Chị lại định đi luôn đấy à?

Dũng ngán ngẩm đứngnhìn An xỏ giầy.

-        Ừ, Chi đang đợi dưới kia.

Dũng làu bàu:“Chị bị bài vở quyến rũ đến quên cả em trai rồi. Mà sao một bên mặt chị bị sưngkìa”.

An giơ tay sờmá: “Cái răng khôn cứ vài tháng nó lại hành ấy mà. Ngày mai nộp bài cho cô xonglà chị về. Chịu khó ăn cơm quán nốt hôm nay nữa”.

Nói rồi vẫy vẫytay tạm biệt thằng em.

“Mai sẽ được ngủngon giấc. Cố lên, cố lên”. An vừa đi vừa tự động viên mình.

Nhìn xung quanhkhông có ai, cô ngáp một cái rõ to trước khi bước xuống chân cầu thang. Đúnglúc miệng đang mở to hết cỡ thì Quân lù lù hiện ra làm cô suýt nữa sái cả quaihàm vì sốc và ngượng. “Mất mặt quá”.

Vội vàng đưa taylên che miệng, An lí nhí: “Hơ, em chào anh”.

-        Cuối cùng thì em cũng về rồi. Anh tưởngem chuyển chỗ khác rồi chứ.

Quân một tay xỏtúi quần, một tay xách cặp, điệu bộ rất khoan thai. Nhìn dáng vẻ tao nhã củaanh và bộ dạng lôi thôi, mệt mỏi của cô lúc này, An chỉ muốn “binh” cho anh tamột cái.

-        Anh Quân cũng quan tâm đến em nhỉ. Em cảmđộng quá.

An bắt đầu “ganlì” hơn khi nói chuyện với anh.

-        Ừ. Nhìn em phờ phạc thế này anh cũng thấyđau lòng lắm.

Câu này thì Quânnói thật. Thậm chí anh còn thấy một bên má An hơi sưng.

Hừ. Mệt muốn chết,lại còn đứng đây đôi co với anh ấy nữa. An thầm nghĩ.

“Reng reng”. Chigọi. Đúng là bạn tốt, cứu lúc cần cứu. An cười tươi, viện cớ bạn chờ, chào Quânrồi chạy mất, không biết có một ánh mắt lưu luyến nhìn mình ở đằng sau.

Trước khi vềphòng, anh rẽ vào 205 gặp Dũng. Biết An không có nhà, vậy mà có lẽ nó đã thànhmột thói quen trong tiềm thức, anh vẫn mong chờ khi cánh cửa mở ra sẽ nhìn thấybóng dáng cô trong bếp hoặc bên bàn học hoặc ngoài ban công như mỗi khi anh xuống.

-        Anh vừa gặp An ở dưới kia. Quân nói vớiDũng

-        Chị ấy về lấy đồ. Chắc cũng làm bài sắpxong rồi.

-        Khổ thân. Sinh viên Bách Khoa vất vả thếđấy.

-        Vâng. Lại còn bị cái răng nó hành nữa chứ.Chị ấy lớn thế rồi mà giờ mới mọc răng khôn. Em mọc từ năm lớp 11 cơ.

-        Thảo nào con bé gầy sọp đi.

Quân thấy lòngkhông khỏi xót xa. Mới có một tuần không gặp, trông cô xanh xao thấy rõ. Giánhư anh có thể chia sẻ với cô phần nào những áp lực cô đang trải qua.

Sáng hôm sau.

“Phù. Tao thấynhẹ cả người”. In bài xong, Chi thấy như trút một gánh nặng.

-        Ừ, câu này tao có thể hiểu theo cả nghĩađen lẫn nghĩa bóng. Vũ cũng vui vẻ không kém.

-        Đúng vậy. Mày là lợi nhất rồi. Sút mấycân hơi mà không phải tập thể dục. An chọc Vũ.

-        Thôi xin bà, may mà xong rồi chứ giảmbéo kiểu này tôi xin kiếu.

Cả bọn cườivang. Riêng Thuấn và Hưng vẫn đang ngồi một góc ôm lap. An hỏi Linh: “Bọn nóchưa xong à?”. Linh gật đầu.

-        Lại hai đứa lười nhất lớp làm bài vớinhau chứ. An nhíu mày rồi đứng dậy ra chỗ hai đứa bạn.

-        Làm đến đâu rồi? An hỏi.

-        Chưa đâu vào với đâu. Chắc tí xin cô nộpmuộn. Thuấn ngẩng lên nhìn bạn rồi lại quay xuống gõ gõ.

-        Cô không đồng ý đâu, khất lần mãi rồimà. An thấy lo cho 2 đứa.

-        Đành thế thôi chứ biết làm sao. Hưngchán nản.

An biết, Hưng từkhi chia tay người yêu thì học hành sa sút hẳn. Nhưng đã 4 tháng rồi mà hắn vẫnrầu rĩ như vậy. Còn tên Thuấn...

An hỏi: “Thế màylàm gì mà chưa làm, tao thấy mắt mày sưng húp thế kia, chẳng nhẽ thức đêm càygame à?”.

-        Làm tiểu luận chán muốn chết. Bình thườngtao cũng đâu thích học. Thuấn bực mình.

-        Mày mà không buôn với em Ngọc Oanh đến2h sáng thì tao đi đầu xuống đất. Vũ lên tiếng.

Thuấn nghe thấythế thì phấn chấn: “Em đấy nói chuyện dễ thương lắm”.

An, Chi, Linhnhìn nhau lắc đầu. “Chán em Hải Dương rồi à?”.

-        Sắp ra trường rồi, ăn chơi nốt cho đỡphí. Thuấn nhăn nhở.

An thấy bựcmình: “Bỏ cái triết lý vớ vẩn của mày đi, giờ là lúc nào còn nói thế”.

-        Tao có như mày đâu. Mày suýt xoát bằnggiỏi thì còn có động lực cố gắng. Còn tao có cố cũng không được bằng khá thì cốlàm gì. Thuấn cũng phát cáu.

-        Tao thất vọng về mày đấy. Bằng là mộtchuyện nhưng sự lười biếng của mày sẽ thành một thói quen, hiểu không?.

Thuấn gắt lên:“Mày không thấy mày nóng nảy với tao quá đáng à, mày có con đường của mày, taocó con đường của tao”.

An hậm hực, quayvề chỗ, cả buổi không nói gì.

Một tuần nay, Anthấy tâm trạng của mình rất tệ. Người ta nói tâm lý con gái thay đổi theo biểuđồ hình sin. Có lẽ thế. Hoặc cũng có thể, trước nay, An luôn cho rằng mình biếtchi phối mọi thứ, nhưng khi một khối lượng công việc khổng lồ ập đến, cũngkhông khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nếu như trước đây, mỗi khi mệt mỏi, cô sẽ chạy đếnnhà Tú Anh, hoặc gọi điện cho Minh, hoặc xem phim  hay la cà với bọn Chi, Thuấn, Lan… Giờ đây, mỗiđứa đều có nỗi lo riêng, cô không muốn phiền hà các bạn. Tự dưng, An có cảmgiác hụt hẫng.

An hối tiếc vìmình đầu tư cho tiếng anh quá muộn. An có khả năng nhớ lâu nên việc học ngữpháp không phải vấn đề. Còn từ trước đến nay, kĩ năng nghe nói của cô hơi kém.Việc tham gia nghiên cứu khiến cô không có thời gian đầu tư cho luyện âm. Kiếmmột tấm bằng không khó nhưng để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, cần phải bỏnhiều công sức hơn nữa. Đôi lúc, nghe một bài tiếng anh, An gục đầu xuống bàn,chán nản.

Đối với nhữngsinh viên năm cuối, có hai sự lựa chọn: Một là thiết kế nhà máy, hai là thamgia nghiên cứu khoa học. Trong số các bạn của An, chỉ có Chi và Linh là cùngchí hướng với cô. Còn Việt, Vũ, Thuấn và Hưng đều chọn thiết kế. Vũ thì khôngsao, còn Thuấn vẫn đủng đỉnh, kiểu như nước đến chân mới nhảy. Ngay từ năm thứtư, An đã nhiều lần nhắc nhở mà Thuấn vẫn đâu đóng đấy.

Thời điểm giaomùa thật khó chịu. Đôi khi, những cơn mưa vô cớ ập đến. An rất ghét trời mưa,những ngày mưa tâm trạng cô giống như một quả bóng bị rút hết hơi.

Sau giờ học buổisáng, ăn trưa ở trường xong, An lại lên phòng thí nghiệm . Tâm trạng nặng nề, mệtmỏi của một tuần thức khuya, lại thêm vẻ u ám của mấy ngày mưa và cái răng khônhành hạ khiến cô trông như một bông hoa héo úa. “Mày không thấy mày nóng nảy vớitao quá đáng à, mày có con đường của mày, tao có con đường của tao”. Câu nói củaThuấn vẫn ám ảnh An. Gần đây, cô ít có thời gian tán gẫu với các bạn. Thuấn vàHưng cũng không hay tâm sự với cô như trước nữa. Thuấn còn đang bận cưa cẩm mộtem bên ngoại ngữ.

-        Dạonày mày hay nhăn mặt lắm đấy. Chi nhận xét.

An thiểu não:“Tao cũng không biết, bọn nó bảo tao giờ giống bà cô”.

-        Màycứ kệ bọn nó đi, chúng nó lớn cả rồi, tự lo ình được.

-        Taokhông đồng ý. Giờ là lúc nào rồi mà còn game, còn yêu đương nhăng nhít. Tao thấylo cho bọn nó.

-        Thuấnvốn bảo thủ mà, còn ông Hưng thì cứ mắc vào tình cảm là như thế. Kệ chúng nó tựtỉnh ra.

An nhăn mặt, lặng lẽ đứng chờ thang máy. Nếu mấyđứa bạn cô muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc đã đành, đằng này dăm bữa nửatháng lại nghe bọn nó kể về một em nào đó. An thực sự ngán ngẩm.

 “An An, sao lên muộn thế?”.Phong vui vẻ khi Anxuất hiện.

An nhoẻn miệngcười. Phong rất tinh ý, cậu phát hiện ra An hôm nay có vẻ không vui, sắc mặtcũng não nề, song cậu không nói gì. Liến thoắng giải thích cho An những gì cậuđã làm. An gật gật, cố gắng để đầu óc tập trung. Nhìn vẻ mặt say sưa và rạng rỡcủa Phong, cô thấy bớt căng thẳng. Phong giống Minh, luôn đem lại cho cô sự dễchịu khi ở cạnh. Với cậu, cô có thể bộc lộ con người thật của mình.

An vào phòng visinh, bắt tay vào công việc dang dở, Phong đứng bên cạnh. Khi cô ngẩng lên,không hiểu sao Phong lại có vẻ giật mình, luống cuống nhìn đi chỗ khác. Gầnđây, An cảm thấy Phong có gì đó hơi khác với mình. Nhiều khi, đang nói chuyện,Phong đột nhiên nhìn cô rất chăm chú. An lờ mờ đoán ra một điều song cô luônmong nó đừng xảy ra.

Hôm nay, kếtthúc thí nghiệm sớm. Phong khoác vai An ra về, cả hai trông thật thân thiết.

-        Hazz,mưa dầm mưa dề, buồn chết đi được. An than thở.

-        Nè,về sớm. đi cùng tớ đến chỗ này. Thấy bản mặt của An, Phong liền nêu ý kiến.

Họ đến một quáncà phê. Không gian ở đây rất ấm cúng, An ít khi đến những chỗ thế này. Ngồiđây, nghe tiếng nhạc, ngắm nhìn mưa rơi, An thấy trời mưa cũng không đến nỗi tệ.

Phong khuấy nhẹly cà phê, cười tủm tỉm: “ Mỗi khi trời mưa mà được ngồi trong nhà ăn cơm, nhìnthiên hạ bên ngoài, tớ cảm thấy rất hạnh phúc”.

An bật cười: “Cậuthật là ác!”.

Phong cầm ly càphê lên, nháy mắt: “Không tin, cậu nhìn ra đường xem”.

An áp ly cà phêvào tay, cảm nhận hơi ấm, nhìn ra cửa sổ, cây cối nhạt nhòa trong màn mưa trắngxóa, dòng người hối hả trên đường đối lập với sự yên tĩnh và ấm cúng trongquán. Cô nhìn Phong, cười rạng rỡ: “Cảm giác thật thú vị”.

Nói xong, An cóhơi giật mình, hình như Phong nhìn cô hơi lâu. Cái nhìn làm An thấy không tựnhiên chút nào. Cô đặt tách cà phê xuống bàn, hỏi Phong: “Sao cứ nhìn tớ như vậy?”.

Phong mỉm cười:“Cậu cười, trông đáng yêu quá”.

An không hề thấyvui. Trong lòng cô rối bời: “Phong ơi, đừng như vậy, cậu cứ vô tư như trước đâycó phải hơn không”. Những hành động dạo gần đây của Phong, cô dù có ngốc nghếchđến đâu cũng không hiểu được thâm ý của cậu hay sao. Cô không muốn Phong là mộtMinh thứ hai. Cô yêu quý cậu nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn, không hơn.Làm thế nào để Phong hiểu được điều đó?.

An cố cười thậttươi: “Cậu đúng là bạn tốt của tớ”.

Phong gặng hỏi:‘Tốt à, tớ tốt đến mức nào?”.

An thất thần: “Cậuđịnh hỏi xoáy đáp xoay tớ đấy à”.

Phong mỉm cườikhông nói gì.

Ngồi trên xebus, An thấy lòng nặng trĩu. Chẳng nhẽ giữa một người bạn nam và một người bạnnữ, duy trì tình bạn khó vậy ư, ranh giới giữa bạn bè- tình yêu mong manh thếsao.

Nhìn mưa rơi, Anthấy nhớ tụi bạn vô cùng. Đã có những ngày mưa, cô và Tú Anh cùng chung mảnh áomưa đi học. Đã có những ngày mưa, Lan và cô đạp xe đến tiếp tế lương thực choHà khi Hà Nội bị lụt. Và cũng trong một ngày mưa, cô và tụi bạn quây tròn trongchiếc chăn, lặng nghe Thúy tâm sự chuyện gia đình…

Về đến nhà, cửakhóa, Dũng chưa về. An lục tung cặp sách, cô không mang chìa khóa. “Dạo nàyđãng trí quá” An tự trách mình rồi rút điện thoại gọi cho Dũng: “Em quên mấtkhông bảo chị, hôm nay em về nhà bạn ở Đông Anh rồi, sáng mai em về”. Dũng nóitrong điện thoại. Cậu em cô mải chơi thế đấy. An ậm ừ. Nhìn qua khoảng trời cuốihành lang, mưa vẫn nặng hạt, hình như càng về chiều mưa càng to. An ngao ngán:“Biết đi đâu bây giờ”. Ra nhà trọ cũ ư? Cũng phải đến mười cây. Ra nhà Linh ư?Nó ở với anh. Ra chỗ Chi ư? Nó đã về quê. Cô giơ điện thoại lên, muốn gọi choLan, rồi lại hạ xuống. An ngồi phịch xuống cửa nhà, thấy lòng trống rỗng. Ngàyhôm nay với cô thật tệ hại.

Bóng tối dần baotrùm lấy không gian.

Bên ngoài, mưa vẫnkhông ngừng rơi.

Hôm nay là thứsáu, cư xá có phần vắng vẻ hơn mọi ngày. Mặc dù mưa, rất nhiều phòng đã về quêhoặc đi chơi.

## 11. Chương 11

Quân bước lên cầu thang, vừa đi vừagạt những giọt nước vương trên mặt, trên tóc. Qua tầng hai, anh chợt sững lại.An đang ngồi bó gối trước cửa, đầu gục xuống, dây cặp đeo hờ hững bên vai bị tuộtxuống cánh tay. Cô thu lu như một chú cún bị bỏ rơi, bóng cô chợt nhỏ bé và côđơn đến tội nghiệp. Quân bước nhanh đến. Trong không gian vắng lặng của cư xá,tiếng chân anh nghe rất mạnh, rất rõ, cô cũng không ngẩng lên. Anh gập gối ngồicạnh cô, khẽ nói: “Không có chìa khóa à?”.

Nghe tiếng nói, An từ từ ngẩng đầulên, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt mệt mỏi. Nhìn thấy Quân, cô khẽ lắc đầu, miệnghơi cong lên, hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Quân xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ:‘Ngồi đây lạnh lắm. Đói không? Lên phòng anh ăn cơm”.

An mỉm cười, định lắc đầu đã thấyQuân đứng lên. Cô tặc lưỡi, dù sao hôm nay cũng không biết đi đâu. Cô đứng dậy,lững thững đi theo Quân, cảm thấy bụng cũng bắt đầu đói, cái lạnh đang len lỏikhắp cơ thể.

Quân mở cửa, bước vào trong, Ancũng tự động đi vào. Vào nhà rồi, cô mới thấy hình như Kim Anh chưa về. Quânvào phòng cất cặp, thay áo, bước ra vẫn thấy An đứng lơ ngơ ở cửa, anh nói: “Sao?Không phải lần đầu em đến đây đó chứ?”.

An lắp bắp: “Kim Anh chưa về ạ?”.

-        Nóvề quê rồi.

An hơi ngây người đã bị Quân cốc ột cái đau điếng: “Còn không mau đi cất cặp, nhìn bản mặt em như cái bánhđa mốc, chắc đói lắm rồi hả?”.

An nhăn mũi, đầu cô là do cha mẹkhó nhọc sinh ra, có phải cái mõ đâu mà thiên hạ thi nhau đập.

Quân đã vào trong bếp, An vội để cặpở ghế rồi chạy theo, cô cũng đói lắm rồi, ăn xong đã rồi tính tiếp nên đi đâu.

Bữa cơm được hai cao thủ cùng nấunên rất nhanh đã xong. An dọn cơm, Quân đủng đỉnh đi lấy bia.

-        Emcũng uống chứ? Quân hỏi, nhưng tay anh đã cầm hai lon bia.

An ngập ngừng. Quân tủm tỉm: “Khôngphải ngại, anh từng thấy em hạ ba cốc bia mà”.

An cười chống chế, đưa tay đỡ lonbia từ Quân. Quân giục An: “Đói thì ăn đi, anh ăn với bạn rồi”.

An ú ớ: “Sao anh không nói sớm, emnấu mì tôm ăn là được mà”. Quân chỉ cười. Anh mở nắp lon bia, từ từ uống. Ăn mộtmình, lại cảm giác không vui nên chẳng thấy ngon. An nhìn lon bia, rồi nhìnQuân, cô tặc lưỡi mở nắp và bắt chước anh, tu một hơi. Bia có cái vị đắng đắng,và khi nuốt vào lại cảm thấy tê tê nơi đầu lưỡi.  So với ăn cơm, uống bia lại dễ chịu hơn rấtnhiều.

Quân tròn mắt, An hôm nay có vẻ bấtthường. Anh nhìn An: “Thế nào? Bia ngon chứ?”.

An gật đầu: “Rất tuyệt anh ạ”.Tay lắclắc lon bia, nó đã hết.

Quân khẽ cười: “Nếu muốn, em cứ lấynữa mà uống”.

An hơi xấu hổ. Nhưng hôm nay, tâmtrạng cô không như mọi ngày, tự dưng thấy muốn làm cái gì đó bùng nổ. Cô mỉm cười:“Em không khách khí đâu ạ”.

An đứng dậy, đi đến tủ lạnh, lấy vàilon bia. Quân nhìn cô, tủm tỉm, và ngạc nhiên. An bình thường có vẻ hiền lành,nhưng khi đã bộc phát ra thì thật thú vị. “Cô bé, để xem em uống được baonhiêu?”. Một ý nghĩa “gian ác” lại lóe lên trong đầu Quân.

Giờ thì An đã hiểu phần nào khi buồnngười ta hay tìm đến bia rượu như vậy. Cái vị cay xè, tê nồng của nó không lấnát được nỗi buồn song lại rất đồng điệu với những nhức nhối đang dâng tronglòng.

-        Emvốn rất ghét rượu bia. Lần đầu thấy nó không hề đáng ghét chút nào. An cười,đôi mắt buồn buồn nhìn lon bia trong tay.

-        Ngườithích mà uống được nhiều thì không nói làm gì. Còn ghét mà uống được như em kháhiếm đấy. Nào, 50 % nhé. Quân giơ cốc bia lên.

An nhoẻn miệng cười. Khi uống đếnlon thứ ba, mắt cô có hơi mơ màng. Quân nhắc: “Ăn cơm đi, không ăn gì sẽ bị sayđấy”. An vâng dạ rồi gẩy gẩy cơm trong bát. Quân nhìn An, anh khẽ hỏi: “Có chuyệnbuồn à?”.

An bất giác hơi gật đầu rồi lại lắcđầu, môi mím lại thiểu não. Quân nhấm nháp bia, mắt vẫn nhìn An rồi đột nhiênnhẹ nhàng : “Nếu nói ra, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn”. An đang ngậm đũa trong miệng,thấy Quân như vậy thì thất thần nhìn anh. Gương mặt Quân ấm áp lạ lùng, cáinhìn dành cho cô cũng vậy. Trên khuôn mặt đầy vẻ nam tính ấy là đôi mắt sâu lắngvà cô có thể thấy rõ bóng hình mình trong đó. “Chẳng lẽ mình đã say?”.

An nuốt nước bọt, tự dưng buột miệng:“Anh, có bao giờ anh cảm thấy mình có rất nhiều bạn nhưng lại rất cô đơnkhông?”. An lại cầm lon bia lên, uống một cách vô thức, không chờ đợi câu trả lờicủa Quân.

Quân mỉm cười: “Có chứ. Con người làmột loài động vật phức tạp. Dù bên cạnh có gia đình, rất nhiều bạn bè, thậm chíngười yêu, đôi lúc ta vẫn phải hét lên: “Tôi cô đơn quá, sao không ai hiểutôi”. Dù ta luôn ình may mắn thì những cảm xúc kia vẫn sẽ xuất hiện”.

Như nhận được sự đồng cảm, An thôikhông uống bia nữa, cô nhìn Quân gật đầu, rồi thở dài. Quân không hiểu sao lạibị thu hút bởi từng hành động nhỏ của An. Cô đưa tay chống cằm, ánh mắt có vẻmơ màng xa xăm.

-        Emcó khúc mắc với bạn ư? Quân hỏi.

An chầm chậm nhìn anh, khẽ cười:“Em không biết, cũng không lý giải nổi. Tình bạn hóa ra cũng thật phức tạp. Nhữngngười bạn cảm giác như là máu thịt vẫn có thể trở nên xa lạ, những người màmình ngỡ là thân thiết, đến lúc phát hiện ra, hóa ra mình chẳng hiểu gì về họ”.

-        Đócó thể người ta không coi em là bạn thân.

An nhìnQuân sững sờ, một nỗi buồn dâng trào: “Lẽ nào lại như thế”. Quân biết mình đã lỡlời.

-        Chắcvậy, em tưởng em luôn hiểu bạn mình, nhưng có lẽ em hiểu bạn em quá ít.

An đangnói về Thuấn và Hưng. Bọn nó có nhiều suy nghĩ riêng, còn cô cứ áp đặt ý củamình cho họ.

-        Nhữngngười bạn thân thực sự, có thể có những hiểu lầm này nọ nhưng dù ở xa đến đâu,họ và em cũng sẽ luôn hướng về nhau. Trong bất kì mối quan hệ nào, cũng đừngtrông mong quá nhiều. Khi em cho đi, có thể em không được nhận lại.

Vẫn biết là thế, nhưng sao An lạibuồn như vậy. Với An, các bạn cô giống như anh em một nhà, họ đã có rất nhiều kỉniệm. Vậy mà, khi bận rộn với những toan tính riêng, lại thấy xa cách đến vậy.Có lẽ cô chưa quen với điều này. An cầm lon bia lên, nó đã là lon thứ tư. Tựdưng, nước mắt An trào ra. Quân sửng sốt.

Khi buồn, bia càng kích thích chongười ta buồn thêm. An ban đầu chỉ khóc bình thường, sau đó cô cứ thút thít nhưmột đứa trẻ. Uống 4 cốc bia không phải là nhiều, nỗi sầu tự dưng cứ bộc phát rathôi. Trong đầu cô, chập chờn hình ảnh những đứa bạn, khi gần, khi xa…An bắt đầukể cho Quân về từng người bạn, kể cả Minh, Phong, đến cả Thuấn, cả việc cô rấtnhớ Tú Anh…Rồi lan man thế nào sang cả việc cô đã từng nhút nhát thế nào nên đãphải đơn phương thích một người suốt ba năm ra sao.

Quân cứ ngồi lặng yên nghe cô nói,anh cũng trầm tư: “Cô bé này vẫn còn ít va chạm lắm. Suy cho cùng, nếu không trảiqua những tâm trạng như vậy, con người ta sẽ không lớn lên được. Ai cũng có nhữngkhoảng thời gian chơi vơi, bế tắc. Có nó, nhớ nó, mới có động lực để đẩy nó ravà sống tốt hơn. Sau những giây phút chán nản, thất vọng, em sẽ thấy cuộc sốngtươi đẹp và nhiều màu sắc hơn, sẽ hiểu các bạn mình hơn, cô bé ạ.”

Một lúc, phần vì khóc đã mệt , phầnvì bia đã ngấm, An gục đầu xuống bàn, rồi ngủ lúc nào không biết. An chỉ cảmgiác có người lặng lẽ đến bên cô, rồi nhẹ nhàng bế cô lên, đặt xuống một nơi êmái. Ai đó xoa xoa đầu, nói với cô: “Mạnh mẽ lên. Em còn phải gặp những chuyệnđau lòng hơn thế này rất nhiều”.

Nhìn khuôn mặt An dịu dàng chìm vàogiấc ngủ, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, Quân khẽ nhíu mày: “Đã đến lúc, em cầnmột người bên cạnh mình rồi, cô bé ạ”.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng chói mắt khiến An tỉnh dậy,cô thấy đầu nặng như chì. Khi định thần được mọi thứ xung quanh, đập vào mắt côlà bức ảnh của Kim Anh và Quân để trên bàn. An giật mình: “Sao mình lại ở trêngiường Kim Anh”. An sững sờ, lồm cồm bò dậy thấy Quân đang ngồi đọc báo.

-        Anh,sao em lại ở đây. An lắp bắp hỏi.

-        Dậyrồi à. Quân hơi nghiêng tờ báo xuống, nhìn cô. Tối qua em ngủ ở đây, không nhớgì sao?

An lắc đầu. Cô chỉ mang máng làmình ăn cơm với Quân, uống bia gì đó nhưng sao lại ngủ lại đây.

-        Tốiqua em ăn cơm với anh, uống say, rồi ngủ quên. Dũng không có nhà, em không cóchìa khóa, thế đấy. Quân từ từ kể, anh rời ghế ra chỗ để nước, anh không nóichuyện cô đã khóc rất nhiều.

-        Vậyư? An nghi ngờ.

Quân không quay lại, anh chỉ khẽ gậtđầu: “Ừ”.

An đứng như tượng ở giữa phòng, thấyđầu quay quay: “Không phải anh ta nghĩ mình uống bia, rồi giả vờ ngủ quên đểkhiến anh quan tâm đó chứ”. Cô vội phân trần: “Chắc tại em uống nhiều quá,không biết gì cả”. Lời nói vừa buông ra, cô liền thấy mình thật ngốc. Càng giảithích người ta càng tin là có thật.

Nhưng Quân lặng thinh, anh chậm rãiuống nước. Rồi anh đi đến, hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt An, khuôn mặt anhlúc này nghiêm túc đến lạ lùng: “Nếu buồn thì em cứ nói ra, đừng giấu nó tronglòng”. Nói xong, anh ngẩng mặt lên, tay xoa xoa đầu An: “Cô bé ngốc” rồi lại đivề phía bàn, chậm rãi cầm tờ báo. An thấy anh đột nhiên hiền lành với cô như thếthì nhất thời cảm động, cô chỉ khẽ lẩm bẩm: “Anh Quân”. Quân vẫn không đặt tờbáo xuống, thấy cô vẫn đứng một chỗ, anh hơi hé mắt nói: “Lần sau đừng uống rượusay trước mặt con trai vì…” giọng Quân bắt đầu hạ xuống, An bất giác chột dạ:“người ta sẽ nghĩ em quyến rũ họ”. Cái giọng châm chọc cố hữu không lẫn vào đâuđược. Mặt An tối thui: “Anh…”. Nắm chặt tay, hít một hơi thật mạnh, An khẽ cúiđầu: “Cảm ơn anh, em xin lỗi đã làm phiền anh, giờ em phải về ạ”.

-        Cặpcủa em. Quân chỉ về chiếc ghế.

An đang định bước đi, nghe thấy thếthì luống cuống chạy lại, nhặt chiếc cặp rồi lao nhanh ra cửa, đóng sập cửa lại.

Quân bật cười. Bỏ tờ báo xuống,nhìn ra cửa, anh trầm ngâm: “Rốt cuộc, em còn bộ mặt nào mà anh chưa biết”.

Ra đến cửa, An vẫn nghe thấy Quâncười, hai tay cô ôm trán rên rỉ: “Trời ơi, ta thành kẻ biến chất từ khi nào thếnày”.

…………………

-        An,em đang chờ ai à? Nghe tiếng Quân, An nhìn sang bên trái. Anh đang tiến về phíacô, cùng với khoảng 6-7 người, đều ăn mặc sang trọng.

-        Dạ,em có việc ngang qua đây thôi.

Thấy Quân nói chuyện thân mật vớiAn, hai cô gái trẻ đứng cạnh đó tỏ vè khó chịu. Họ gườm gườm nhìn An khiến côthấy ghê người: “Khiếp quá, tôi có cướp anh ta của các chị đâu mà nhìn dữ vậy”.Cô nghĩ thầm.

An hơi tư lự, cô vẫn chưa quên chuyệnhôm trước ở nhà Quân, từ hôm đó đến giờ cô cũng chưa gặp anh. Cô hơi ngẩng mặtlên, vừa bắt gặp ánh mắt Quân lướt đến liền vội cụp đầu xuống. Dù chỉ là mộtcái nhìn thoáng qua nhưng một bên khóe môi của Quân cong lên có vẻ gần như làanh đang cười. Cô gái đứng cạnh Quân mắt dáo dác nhìn hai người dò xét.

Một người đàn ông trung niên, trôngrất bệ vệ, hỏi bằng một giọng trầm ấm: “Cô bé nào thế Quân?”

An mỉm cười, nghĩ rằng Quân sẽ nói: “Em hàng xóm” và xong, cô sẽ tự do.

-        Emgái cháu ạ.

“Hả”! An sửng sốt. Quân đang nhìncô, trong ánh mắt trìu mến ánh lên một nụ cười bí hiểm. Cô chưa kịp nói gì  đã nghe thấy mấy người đằng sau lao xao: “Emgái Quân à! Bây giờ mới gặp”.

-        Ơ,em. À ,cháu... An ấp úng.

-        Hayquá. Thế đưa em vào trong liên hoan luôn. Cháu gái à, hôm nay anh cháu công tolắm. Ông vỗ vỗ vai An rồi quay người bước vào trong nhà hàng.

Hai cô gái lúc nãy nghe Quân nói“em gái” thì mắt sáng như đèn pha, chạy lại bá vai bá cổ An, xoa xoa đầu: “Xinhquá, dễ thương quá” làm An nhăn mặt, rụt cổ: “Mình là con thú cưng đang đượcngười ta nựng”.

-        Emvào cùng đi. Quân cười tươi như hoa, kéo tay An ra vẻ thân thiết.

-        Emphải về mà. An hơi giật tay lại.

-        Vàomột chút rồi về. Một cô vẫn ôm vai An nói.

“Hazz, cứ động đến anh là rắc rối.Thôi vào vậy”. An lẽo đẽo đằng sau, trong lòng vô cùng ấm ức.

-        Chịtên Yến, em tên là gì?

-        Dạ,em tên là An.

-        Cònchị tên Lan.

Hai cô gái vui vẻ nói chuyện với Ankhi họ đi vào trong nhà hàng. Bị gán mác là “em gái” Quân nên An đành ngậm ngùichịu thân phận làm “em”, chứ An đoán chừng họ cũng chỉ trạc tuổi cô. Hơn nữa, vẻngoài sang trọng, có phần quý phái của họ đúng là không cùng đẳng cấp với mộtcon bé sinh viên giản dị là cô.

Hình như bữa tiệc chiêu đãi này,nhân vật chính là Quân. Người đàn ông khi nãy chính là chủ tịch tập đoàn. An cómấy lần nghe Dũng và Quân nhắc đến nhân vật này. Ông đường bệ, vừa có vẻ từngtrải, lại vừa toát lên vẻ điềm đạm.

Vào bàn tiệc, ông kéo Quân ngồi bêncạnh, anh cũng kéo An ngồi kế bên. Dĩ nhiên, Lan và Yến không có cơ hội ngồi cạnhanh. Trong bàn tiệc còn có 3 người nữa, một anh con trai và hai chú cũng trungtuổi . Ông nhìn An hiền hòa: “Cháu gái tên gì?”

-        Dạ,cháu là Hà An ạ.

-        Têndễ thương quá, ta là Vĩ, cứ gọi ta là chú Vĩ.

-        Vâng,chú Vĩ. An cười hiền lành.

-        Cháugái học trường gì? Một chú trung tuổi cười hỏi An.

-        Cháuhọc ở Bách Khoa ạ.

-        Ồ,con gái mà học kĩ thuật, giỏi quá. Chú Vĩ tán thưởng.

Ông còn hỏi An rất nhiều, ở ôngtoát ra một sự gần gũi khiến An cảm thấy mến ông.

-        Quân,cậu giỏi lắm. Cậu đã cứu chúng ta khỏi bàn thua trông thấy. Chú Vĩ cười ha hả,vỗ vai Quân. Anh chỉ hơi cúi đầu cười, thái độ vô cùng khiêm tốn.

Mọi người cũng đế vào. Thấy Lan vàYến nhìn Quân đắm đuối, An cũng bất giác nhìn anh, anh vốn đĩnh đạc, bình thườngchỉ ăn mặc giản dị cũng đã rất thu hút, khi đi làm trông anh lại càng chững chạc,bộ vest anh mặc tôn thêm những đường nét tuấn tú. Phong thái không nhanh khôngchậm, bình tĩnh, từ tốn, không ngạo mạn cũng không quá khiêm nhường.

-        Nào,tất cả cùng nâng ly, chúc mừng cho sự thành công của chiến dịch này. Vị chủ tịchnâng chén, mọi người cũng nhất loạt nâng lên. An đơ ra trong vài giây. Chú Vĩnhìn An: “Cháu gái à, cháu uống được rượu không?”.

An cười dễ thương: “Cháu xin phép ạ,tửu lượng của cháu rất kém”.

Nói xong, An chột dạ nhìn Quân. Anhkhẽ nhếch mép cười, mắt hơi nheo lại, cô lặng lẽ cúi đầu xuống.

Anh chàng ngồi bên cạnh chú Vĩ,hình như tên Bính, cũng trạc tuổi Quân, nhìn thái độ xởi lởi nhưng ánh mắt nhìnanh có vẻ gì đó khiêu khích, đố kị. “Kì phùng địch thủ” An nghĩ.

Sau màn dạo đầu của vị chủ tịch, mộtvài người nâng ly, ngỏ ý muốn chúc mừng ông, ông đều từ chối: “Hôm nay, nhân vậtchính là chàng trai này”, ông chỉ tay sang Quân, rồi lại cười. Báo hại, hết ngườinày đến người kia lần lượt mời anh, anh đều bình tĩnh nhận. An để ý thấy anh chưakịp ăn gì. Hết một lượt, Quân đang định cầm đũa lên thì Bính lại tiếp tục:“Cháu xin phép chú Vĩ” rồi quay sang Quân: “Quân à, tôi và ông vào công ty cùngđợt, đây là lần đầu tiên có cơ hội làm việc cùng nhau, uống với tôi một chén”

Quân vẫn điềm đạm: “Bính, tiệc còndài mà, việc gì phải vội”

Nhưng Bính đã nhanh tay rót rượuvào chén của anh ta và Quân.

“Ôi trời, ông anh này phải để chongười ta ăn cái gì đã chứ, ông ăn từ nãy đến giờ rồi”. Bính không để ý thấy ánhmắt gườm gườm của An đang nhìn anh.

Chén rượu vừa đặt xuống, Bính đãnháy mắt với Yến: “Yến à, em cũng rất hâm mộ Quân phải không?”.

“Hic, không lẽ lại thêm chén nữa?”.An nhăn mặt, cô biết Quân tửu lượng rất khá nhưng cứ thế này anh sẽ say mất.Nghĩ thế, An vội vã nói:

-        Cháuxin phép chú Vĩ, xin phép các anh các chị. Cháu thấy mọi người đều nâng chénchúc mừng anh Quân, cháu là phận làm em cũng rất muốn chúc mừng anh trai mình.Cháu không biết uống rượu nên xin được thay bằng đồ ăn ạ.

Cô gắp đầy thức ăn vào bát Quân, cườitươi rồi nói: “Anh trai phải ăn hết nhé, không được phụ lòng em”.

Quân nhìn An, trong đáy mắt hiệnlên nét trìu mến khác thường, anh buột miệng: “Em gái ngoan”. An nhe răng cười“hì” một cái, tay ấn nhẹ vào tay Quân, ý muốn bảo: “Anh ăn nhanh lên”.

Chú Vĩ nheo nheo mắt, tủm tỉm rồi bậtcười thành tiếng: “Quân, em gái cháu đáng yêu quá”. Mọi người cùng cười, Bínhkhông nói gì. Tự dưng An thấy não nề: “Hình như mình đang tiếp tay cho giặc,mình là em gái anh ta hồi nào chứ”.

Câu chuyện của họ chủ yếu xoayquanh công việc, An chẳng biết làm gì, chỉ ngồi ăn cũng không được nên thỉnhthoảng cũng giả vờ lắng nghe, mặc dù chẳng hiểu gì cả, trong lòng thấp thỏm:“Không hiểu mình ngồi đây làm gì?”.

-        Emăn cái này nhé! Yến gắp một đùi gà to vào bát An. An hơi nhíu mày lại.

-        Xinlỗi em, An đang mọc răng khôn. Quân mỉm cười nói với Yến. An ngây người nhìnQuân: “Sao anh ấy biết”, anh chỉ liếc cô một cái rồi gắp miếng thịt gà sang bátanh: “Để anh ăn giúp”.

-        Ồ,vậy ạ. Yến cười nhưng mắt nhìn An dò xét: “Rõ ràng vừa rồi, ánh mắt họ rất lạ”.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc,An thở phào nhẹ nhõm. Phải công nhận tửu lượng của Quân rất khá, anh bị chuốccho từ đầu bữa đến cuối bữa nhưng vẫn tự đứng dậy cùng họ ra về.

-        Xerộng, hai đứa lên xe về cùng chú luôn. Chú Vĩ cười khà khà nói với An và Quân.

-        Cháukhông dám làm phiền chú, bọn cháu sẽ gọi taxi về ạ. Giọng Quân có đôi phần ngắcngứ nhưng nghe vẫn rõ ràng.

-        Ờ,thế hai đứa về sau.

Chú Vĩ  lên xe và nói với tài xế cho xe chạy. Mọi ngườicũng về hết. An và Quân vẫn đứng tần ngần ở vệ đường.

An luôn thấy bối rối khi ở một mìnhvới anh. Một chiếc taxi chạy qua, không thấy Quân có động tĩnh gì, An quaysang, thấy anh đang đưa tay đỡ trán, dáng điệu lảo đảo như sắp ngã.

An luống cuống: “Vừa nãy còn bìnhthường mà, hay là trúng gió”. Cô chưa kịp đưa tay lên sờ trán anh, anh đã lảo đảonghiêng người về phía cô làm cô suýt ngã. An một tay đỡ Quân, một tay vẫy taxi,trông thật là khổ sở. Taxi dừng lại, An vất vả đẩy Quân vào ghế sau, ngần ngừ mộtlúc, cô ngồi xuống cạnh anh. Quân như một đứa trẻ hư, hết ngẹo sang bên nọ lạigục sang bên kia làm An toát mồ hôi. An đâu có biết trong lúc cô khổ sở như vậythì kẻ say rượu kia lại đang cười thầm trong bụng, vô cùng sung sướng, hả hê:“Cô bé ạ, vất vả cho em rồi”.

Quân thật là ác. Mỗi lần anh uốngxong một ly, An đều giả vờ vô tình để trước mặt anh một thứ đồ giải rượu, hoặclà canh, hoặc là hoa quả, hoặc là một ly nước. Thế cho nên, dù uống khá nhiều,Quân cũng chỉ hơi chuyến choáng một chút, cơ bản ý thức vẫn rõ ràng. Không hiểusao, nhìn vẻ mặt đầy bối rối của An khi ở cửa, anh lại nảy sinh tà ý, muốn chọccho ân nhân của mình tức điên lên.

-        Trờiơi, động vào anh ta là bao nhiêu chuyện phức tạp. Sao mình lại ở đây hả trời.

An càunhàu. Giá ở đây có cây bút màu, cô sẽ cho cái kẻ đáng ghét đang say khướt kiathành một con mèo ngay lập tức.

-        Cậuchàng này vẫn còn may mắn đấy, rượu say còn có người yêu đưa về. Thanh niên màuống rượu đi một mình nguy hiểm lắm.

Bác tài xếôn tồn nói, qua gương chiếu, An có thể thấy ông đang cười. An chỉ có thể “hic”một tiếng đầy đau khổ: “Coi như anh may mắn, còn tôi là kẻ xấu số”. Quân lại gụcgặc đầu vào vai An, mặt đỏ au như con gà chọi, tóc tai do quay ngang quay ngửacó phần rối bời, áo vest cũng hơi xô lệch. Mắt An chợt sáng lấp lánh, cô nhanhtay rút điện thoại ra và “Click.”.“Nhìn bản mặt anh thế này, mấy cô nàng lúcnãy sẽ khóc thét lên mất”, An sung sướng với tấm hình trong điện thoại. Quân bịánh sáng đột ngột chiếu tới thì nhăn mặt, nhủ thầm: “Chết, mình quên phòng thủrồi”.

Đưa anh ta về đã có taxi, còn vácanh ta về, một mình An không làm nổi. Cô gọi điện cho Dũng nhưng cậu em côkhông có nhà. Đêm khuya cũng không dám nhờ mấy anh hàng xóm. Cuối cùng, cô đànhgọi điện cho Kim Anh ra đón.

-        Ôitrời, cái ông này uống gì mà nhiều vậy. Kim Anh rên rỉ  khi họ vừa xuống xe. Chị An, vất vả cho chịquá.

An cười cười không nói gì, nhanhtay trả tiền xe rồi cùng Kim Anh, hai cô gái mỗi người một bên, dìu Quân vềphòng.

-        Anhơi là anh, mau mau kiếm vợ đi. Kim Anh vừa đi vừa càu nhàu.

-        Giávo được anh ấy cho vào túi áo có phải tốt không.

An cười, KimAnh cũng bật cười, Quân tủm tỉm, lại giả vờ “ợ” một tiếng, tỏ vẻ say dữ lắm.

Khó khăn lắm mới “lôi” được anhchàng cao 1,8m về phòng, hai cô nàng thở dốc. Đặt Quân nằm xuống giường, vềphòng ngay cũng không được, Kim Anh hậu đậu chắc cũng chưa phải chăm sóc ngườisay bao giờ, An đứng tần ngần ở mép giường: “Làm gì tiếp? Mỗi lần bố say rượu,mẹ sẽ làm gì? “A, a”, cô khẽ reo lên.

-        KimAnh, đi pha cho chị cốc nước chanh không đường hay nước chè đặc cũng được.

Kim Anh “Vâng” một tiếng rồi chạyvào bếp. An ở lại, tháo giày và đi lấy khăn mặt. “Lẽ ra phải để Kim Anh làm việcnày”, An hối hận khi lau mặt cho Quân. Cô hơi nới cổ áo của anh, tự hỏi có nêngiúp anh cởi áo ra. Quân hé mắt, mơ màng nhìn An. Mặt cô đang ở rất gần vớianh, anh có thể cảm thấy hơi thở thoát ra từ cái miệng xinh xinh của cô. Mộtgiây vô thức, cũng có thể do rượu đã ngấm, tay Quân vươn ra, và…

-        Ối,anh làm gì thế.

An hét ầmlên khi Quân đột nhiên ôm chầm lấy cô. Cô nằm sấp trên ngực anh, cố hết sức đẩyanh ra nhưng hai tay cô đã bị anh ôm chặt đến nỗi làm cho cứng đờ. Quân luôn miệngnói: “Gấu bông yêu quý, gấu bông yêu quý” khiến An càng tức phát điên: “Trời ơicái con người kia, tôi có phải gấu ôm nhà anh đâu”. Không làm gì được, An giãygiụa, kêu thét ầm ĩ: “Kim Anh, cứu chị”.

Kim Anh đang ở trong bếp, nghe tiếngAn thất thanh thì chạy vào, nhìn cảnh tượng đó vừa tức vừa buồn cười. Cô ra sứcgỡ tay Quân, nhưng đúng là người say khỏe hơn bình thường. Vất vả lắm, An mới đứngdậy được, mặt cô đã đỏ lựng. Kim Anh tát nhẹ vào má Quân: “Cái anh này, thậtkhông biết xấu hổ”. Rồi cô quay sang An, gãi gãi đầu: “Em thay mặt anh ấy, xinlỗi chị nhé, có lẽ anh ấy say quá, nhìn chị ra gấu bông. Chị về nghỉ ngơi đi ạ,nhất định em sẽ xử anh ấy thay chị”.

An cười nhăn nhó, chào Kim Anh rồivề phòng, trong lòng đầy ấm ức: “Đúng là làm ơn báo oán”.

Còn kẻ vô ơn kia, anh ta đã ngon giấcnồng từ lúc nào.

Hôm sau, vừa tỉnh dậy, Quân đã thấyKim Anh đứng nhe răng ở đầu giường, mặt hằm hằm sát khí. Anh giả bộ ngơ ngácthì được chào buổi sáng bằng một bài ca mang tên “Vô trách nhiệm”. Quân đành ngậmngùi ngồi ôm gối lắng nghe, tự hỏi: “Mình là anh nó hay là em nó đây?”.

Nói một hồi, cuối cùng, Kim Anh kếtluận: “Anh phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho chị An”.

Nhưng thái độ của Quân khiến cô bécụt hứng. Anh đứng dậy khỏi giường, khoan khoái vươn vai, coi những lời cô nóinhư không khí: “A, buổi sáng thật là đẹp” rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Kim Anhhét ầm lên ở phòng ngủ: “Anh Quân, anh thật vô trách nhiệm”.

## 12. Chương 12

Quân xáchcặp đi làm vẫn thấy Kim Anh cằn nhằn. Hôm nay con bé học chiều, nếu không ra khỏinhà nhanh, màng nhĩ của anh sẽ còn bị tổn thương dài dài. Ra đến cửa, anh ngoáiđầu vào, nháy mắt trêu: “Ở nhà ngoan nhé, bà cô” rồi ù té ra cầu thang. Thậtkhông may, vừa bước xuống tầng 2 lại gặp An đi đến. Vừa nhìn thấy anh, cô trợnmắt, “hừ” một tiếng. Quân làm như không để ý, anh cười tươi, chủ động bắt chuyện:“Kim Anh nói hôm qua em đưa anh về, cảm ơn em, anh say quá, không nhớ gì cả”.

An nhíumày rồi ngoác miệng cười ngây thơ: Tửu lượng của anh cũng kém thật!

-        Anhlàm em vất vả rồi! Quân tỏ vẻ ăn năn.

-        Nhờthế em mới thấy anh Quân quả là đẹp trai như lời đồn”. Cô giơ giơ điện thoạitrước mặt: “Chà, những bức ảnh này mà tung lên face, đảm bảo lời đồn càng bayxa”. Nói xong, cô cười hì hì.

-        Thếthì còn gì bằng. “Có tiến bộ, biết trêu anh rồi đấy”, Quân cười thầm trong lòngnhưng vẫn  nói bằng giọng tỉnh bơ làm Ancụt hứng.

-        Màthôi, em thay đổi kế hoạch rồi, chuồng gà nhà em nhiều chuột lắm. In mấy cáinày ra mang về treo thì tốt hơn, anh nhỉ? An nhìn Quân chớp chớp mắt.

-        Khôngdám. À, mà anh kể em nghe, hôm qua anh mơ thấy ác mộng, một con gấu bông ômanh. Quân thì thầm, khi thấy mắt An bắt đầu giật giật, anh ghé sát tai cô:“nhưng cảm giác đó…vô cùng tuyệt vời”.

“Hự” Quânthấy bụng đau nhói, An đã dùng cùi chỏ thúc vào anh, cô hét ầm lên: “Anh là đồđáng ghét”. Trước khi chạy đi, cô còn bồi cho anh thêm một cú đá vào bắp chân.Quân hết ôm bụng lại xoa chân: “Đánh gì mà dữ thế”, nhưng trong lòng lại dânglên một cảm giác vô cùng dễ chịu: “Heo con đã biết nổi giận rồi”. Nhìn bóng côđang xa dần, anh khẽ nói: “Cô bé à, hôm qua, cảm ơn em”.

“Anh ta lừamình, người say không thể nhớ như thế được, mình mất công đưa anh ta về, chămsóc anh ta, thế mà…Thù này không trả trẻ con nó khinh”, An tức giận đứng bật dậy,hai tay đập mạnh xuống bàn. “Phụt”, Chi đang ngậm chai C2 trong miệng,giật mình phun hết nước ra xung quanh. Chi nhăn nhó: “Nhẹ nhàng chút đi mày”.Không thấy An nói gì cả, chỉ thấy mắt cô tóe lửa, hai tay nắm chặt lại. “Ai cóbản lĩnh mà làm nó tức giận thế kia chứ”. Chi trầm ngâm suy nghĩ. Sau giờ họcbuổi sáng, hai cô lại lên phòng thí nghiệm.

Phong bướcvào, mặt cậu cũng rầu rầu như vừa bị mất đồ. Quả là cậu bị trộm điện thoại thật.An nghe Phong kể, sẵn đang bực dọc trong lòng, cô phán một câu: “Thế giới quả lắmkẻ xấu xa”.

Phong thấysắc mặt An không vui, quay sang Chi hỏi nhỏ: “An làm sao thế?”

Chi lắc lắcđầu: “Không biết, hôm nay tự dưng thấy núi lửa hoạt động”.

Phong vỗ vỗvai An: ‘Chiều đi mua điện thoại với mình nhé”. An gật đầu, cô cũng muốn đi đâuđó để xả nỗi bực trong lòng.

Chiều muộn,ở một trung tâm điện thoại.

-        Chịcho xem con điện thoại này. Quân chỉ tay xuống dưới, bảo với người bán hàng. Đạtgật đầu tán thành: “Được đấy, dòng điện thoại này đơn giản, dễ dùng, đảm bảobác gái sẽ rất thích”

Trong lúcchờ đợi, Quân lơ đãng nhìn vào chiếc gương đối diện, vừa hay có hai người bướcvào cửa. Quân nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng, khóe môi hơi cong lên.

-        Xinchị chờ ột lát. Quân dứt lời liền bước vội đi, Đạt ngơ ngác không  hiểu chuyện gì.

-        Cậucũng đại gia quá, tớ chưa vào những trung tâm lớn thế này bao giờ. Nó quảlà….An đang tíu tít với Phong, tự nhiên im bặt, mặt cô hơi tối lại: “Con ngườiđáng ghét, sao đi đâu cũng gặp anh ta thế này”

-        Khôngphải em cũng đến đây mua điện thoại đó chứ?. Quân đứng chắn trước mặt,  tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy An, hai tay anhđang khoanh trước ngực.

An mỉm cười,trả lời bâng quơ: “Bạn em muốn mua thôi”

Phong lễphép: “Em chào anh”, rồi quay sang cô bạn như muốn hỏi: “Người quen cậu à?”

An khẽ nhếchmiệng, đúng lúc Đạt vừa chạy đến: “Đây là sếp của em trai tớ”. Đoạn cúi cúi đầutỏ vẻ ngoan ngoãn: “Anh cũng có việc bận nên bọn em xin phép đi trước đây”, rồikéo tay Phong đi thẳng.

Phong thấyAn kéo cậu chạy như chạy giặc thì thắc mắc: “Cậu có vẻ không ưa anh ta nhỉ?”.

Mặt An lạilộ vẻ bực dọc- không giống cô mọi ngày: “Anh ta là khắc tinh của tớ”.

Phongngoái lại nhìn Quân, hơi tư lự: “Người mà có thể khiến An An tức giận thế nàycũng phải là một cao thủ đấy”.

Đạt cườiranh mãnh khi thấy Quân vẫn đứng nhìn theo cô gái, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến. Vớigiác quan thứ sáu nhạy bén cùng kinh nghiệm nhiều năm tình trường của mình, anhbiết có gì đó không ổn ở thằng bạn thân. Một tay gãi gãi cằm, một tay đặt lênvai Quân, Đạt cười lém lỉnh:

-        Ha.Không phải hoàng tử bị lọ lem hạ gục rồi đó chứ. Ông với cô bé đó đơn thuần chỉlà quan hệ “Sếp của em trai” thôi sao?

-        Côbé ở trọ cùng khu nhà với tôi. Quân từ tốn nói.

-        Hàngxóm à? Câu chuyện có vẻ hấp dẫn đây. Nếu thế không phải cụm từ “Sếp của emtrai” quá là lạnh lùng ư?. Hoàng tử ơi, lần này chàng không may mắn nhặt đượcgiày của Lọ lem rồi.

-        “Bởivì”. Quân mỉm cười, đôi mắt kiên định nhìn về phía người vừa chạy đi: “Hoàng tửsẽ không để cô ấy bỏ chạy”.

Đạt phì cười:“Kinh đây! Lần đầu thấy ông nghiêm túc thế đấy. Nhưng nói thật nhé, so với nhữngnàng công chúa xinh đẹp vây quanh ông, cô bé này chả có gì đặc biệt cả”.

Đặc biệtư? Quân nghĩ, với anh, tất cả mọi thứ thuộc về cô đều đặc biệt, từ cách cô nằmđọc sách trong công viên, từ cách cô ngồi trầm tư trên lan can, đến cách cô cườivà cả dáng vẻ khi bị châm chọc... Khi cô dịu dàng thì e ấp như nụ hoa chúmchím, khi vui vẻ thì như bông hoa nở bung đón gió trời, đôi môi rạng rỡ và đáymắt long lanh như giọt sương, khi tỏ lòng cảm ơn ai đó thì khẽ cúi đầu, khi đùavui với bạn bè thì hồn nhiên như một đứa trẻ, khi gặp người quen thì hai ngóntay sẽ đưa lên làm động tác vẫy vẫy. Một cô gái khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, vừahiểu biết lại vừa ngây thơ…Thế giới của cô ấm áp và đầy màu sắc. Dòng sông hiềnhòa, giống như tên của cô, mặt nước êm ả mà ẩn chứa bao điều thú vị, càng muốnkhám phá thì người ta lại càng chìm sâu vào.

Anh nhìn Đạt,không nói gì, chỉ thấy mắt anh rực sáng, anh quay người đi về phía gian hàng điệnthoại lúc nãy. Đạt cụt hứng, anh khẽ nhún vai, đút tay túi quần rồi đi theo tênbạn. Khi Quân đã có niềm tin kiên định vào cái gì, anh sẽ không nói nhiều.

………………….

Tết dươnglịch năm nay lại trùng vào thứ hai, cộng thêm thứ bảy, chủ nhật là được nghỉ 3ngày, để giảm áp lực trong thời gian thi cử, Kim Anh nêu ý kiến cả 2 nhà đichơi xa một chuyến. Vì việc học nên đã lâu rồi An không có thời gian nghỉ ngơi,dĩ nhiên trong lòng cũng rất hứng thú. Nhưng mấy hôm nay cục tức Quân gây racho cô vẫn chưa tiêu hóa xong, nhiệt tình vừa trào dâng do đó cũng nhanh chóngxẹp xuống. “Hiếm hoi mới được một ngày nhàn rỗi, sao có thể chịu đày đọa bên cáicon người đáng ghét đó, thà cô ở nhà đóng cửa ăn chay cho rồi”.

Suy nghĩ mộtđằng, hành động lại một nẻo. Đơn giản bởi Kim Anh đã có chủ ý, nào có dễ dàng đểAn từ chối. Thuyết phục không được, nằn nì không xong, Kim Anh làm bộ giận rỗi.Kì thực, đây là nước bài cuối cùng. Kim Anh dù có được nuông chiều từ bé cũngđâu có tính tiểu thư như vậy. Từ bữa Quân say rượu đến nay, cô cảm thấy An  tỏ ra bình thản, chứ trong lòng chắc đã giận đếntím gan tím ruột rồi. Bực mình hơn là ông anh mặt dày của cô một chút thành tâmăn năn cũng chẳng có.

Trước tìnhhình đó, Kim Anh không khỏi lo lắng. Mối tình hữu nghị của 2 phòng từ trước đếnnay rất có thể vì chuyện này mà ảnh hưởng. Gì chứ, hai đầu bếp chính mà có xíchmích với nhau, hậu quả không phải là cô cũng trực tiếp bị ảnh hưởng hay sao. Cơhội để ngăn chặn viễn cảnh kia đang nằm trong tay, cô tất nhiên phải tận dụng rồi.Đi du lịch, tâm tình ai cũng sẽ thấy thoải mái hơn,không chỉ riêng bản thân côđược xả stress, nhân đó mà gạt bỏ những u uất trong lòng An đi, không chừng cảnhsắc động lòng người lại giúp Quân và An nảy sinh tình cảm. Nghĩ thế, Kim Anh vôcùng phấn khích, một mũi tên bắn ra trúng mấy mục tiêu thì mất đi một chút tônnghiêm của bản thân có là gi. Tình cảm An dành cho Kim Anh đã khăng khít như chịem ruột, lại thêm tính cách dễ mủi lòng nên chỉ có thể gật đầu một cách miễn cưỡng.Dũng thì vốn cùng phe với Kim Anh. 4 người thì đã có 3 phiếu thuận, Quân cũngđâu còn cơ hội nên đi hay không. Tranh luậnmột lúc, cuối cùng tất cả quyết định sẽ đi Tam Đảo trong 2 ngày cuối tuần. Việc đi lại cũng không đáng lo, cómột số công ty tổ chức xe khách đưa khách lên thẳng Tam Đảo, còn ăn uống, nghỉ ngơithế nào là tùy ý khách.

Một tuần vộivã trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Theo như kế hoạch thì đúng 7h cảhai bên sẽ có mặt ở bến xe. Cũng may có những thành viên ý thức cao độ như Anvà Quân nên cuộc hẹn diễn ra đúng như thời gian dự kiến.

Kim Anhtrông dễ thương quá. An khen ngợi khi vừa nhìn thấy cô bé. Kim Anh cười tít mắt,bộ đồ mới mua khiến cô trông thật nổi bật.

-        ChịAn cũng phong cách cực kì. Kim Anh tấm tắc.

Quân đã đểý từ lúc cô cùng Dũng mới bước vào bến xe. Mặc một chiếc áo thu đông mềm màu trắng,ống tay rộng, khoác bên ngoài là một chiếc gile ngắn màu đỏ, chiếc khăn chéocũng màu đỏ quàng nhẹ trên vai, quần bò bụi màu đen, cộng thêm đôi giày thểthao và chiếc mũ len màu trắng, trông An thật nữ tính mà vẫn vô cùng khỏe khoắn.An đang cười với Kim Anh, mắt thấy Quân nhìn mình, nụ cười ngay lập tức thu lại.

-        Lênxe thôi. Dũng vui vẻ khoác ba lô, ra dấu cho ba người.

Trên xelúc này chỉ còn thừa ra vài chỗ trống.

-        Đườngxa thế này, em phải ngồi cạnh tên Dũng nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Hai anh chịngồi dưới kia nhé.

Kim Anhvui vẻ kéo tên bạn ngồi xuống ghế. Bình thường đi đâu Kim Anh cũng bám An nhưhình với bóng, hôm nay chuyển đối tượng tất nhiên là có chủ ý sâu xa. Nếu khôngnhư vậy, việc gì cô phải tiêu hao năng lượng ép bằng được An đi cùng.

-        Chuẩnmen. Dũng phối hợp cũng khá là ăn ý.

An và Quânđành đi lùi về hàng ghế phía sau. An ngồi vào hàng ghế trong, sát cửa sổ. Quâncất đồ rồi ngồi bên cạnh.

Vài phútsau, xe bắt đầu lăn bánh.

Với tínhcách của An, dù trong lòng đang giận đến ngút trời sẽ không làm ra bộ mặt lạnh,nhưng tất nhiên sẽ không thèm để ý đến Quân, vừa ổn định vị trí là dán mắt rangoài cửa sổ.

Quân cũngkhông phải vô tâm, thừa biết An vẫn còn giận. Song hữu tâm vô lực, nói xin lỗikhác nào tự nhận là mình cố ý làm vậy hay sao, mà nói chuyện với cô lúc này, chắcchắn sẽ chỉ nhận được mấy câu trả lời thờ ơ lạnh nhạt. Thời gian còn dài, tất sẽcó cách cho cô nguôi giận, huống chi, An rất hiếm khi giận dai. Nghĩ thế nêncũng không chủ động gợi chuyện với cô.

Điện thoạicủa Quân đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, thoáng tần ngần rồi nhấn nút chấpnhận. Đầu dây bên kia là tiếng một cô gái. “Lại fan hâm mộ rồi” An chép miệng.

3 phút rồi5 phút, Quân bắt đầu trả lời ỡm ờ, cô gái kia vẫn không buông tha. Tay gõ gõtrên trán, Quân liếc sang bên cạnh, An đang trống tay lên gờ xe, mắt nhìn ra cửasổ.

-        Ừ,cảm ơn em. Chào em.

An một lầncũng không thèm quay lại liếc anh lấy 1 cái, thái độ lạnh lùng không thể lạnhlùng hơn. Hóa ra, khi An bị chọc tức cũng có thể sắt đá như vậy. Quân vừa bịthiêu đốt trong lò lửa bởi một cô nàng nhiệt tình quá đỗi, vài giây sau lại bịném vào hầm băng, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Chưa kịp hoàn hồn, điện thoạilại tiếp tục đổ chuông. An chuyển tư thế tay sang chống cằm, trước sau vẫnkhông thèm quay lại: “Ngày tết của anh ta còn bận rộn hơn cả ngày thường”.

Đầu dâybên kia hình như là Yến, An thấy Quân gọi tên cô ấy. An đã bắt đầu ngáp.  Cứ ngồi trên xe khách là cô thấy buồn ngủ rũcả mắt, lại không có đối tượng để hàn huyên, rất nhanh chìm vào giấc mộng. Mặckệ anh ta, cô ngủ cứ ngủ.

Quân nóichuyện xong quay ra đã thấy An ngủ gục. Đầu cô hơi gật gật theo chuyển động củaxe, thi thoảng va đạp vào cửa sổ, đôi môi hồng hào mím lại, mái tóc bay nhè nhẹ,khuôn mặt thánh thiện: “Sao cứ từng ngày, từng ngày một, em rót vào tim anh nhữnghình ảnh không thể rời mắt thế này”. Lòng anh khẽ rúng động.

Đặt tay ômngang hông cho cô ấy ngủ không được, như thế nếu An thức giấc sẽ cho rằng anh lợidụng thì sao. Quân đành để cô nhè nhẹ ngả đầu vào vai anh, tuy có hơi mỏi cổnhưng sẽ tránh phải đập đầu vào cửa kính.

Xe nhẹnhàng chuyển động trên đường. An vẫn ngon giấc nồng trên bờ vai Quân. Anh nínthở, cảm nhận nhịp thở đều đều, khe khẽ của cô, trái tim không ngừng xao xuyến.Xe trôi qua bỏ mặc bao mái nhà, bao ngọn núi, hàng cây, chỉ có không gian và thờigian bên trong là như chạy chậm lại. Phía bên trên vài hàng ghế, Kim Anh vàDũng vẫn đang bô lô chuyện trò không dứt.

Cách Tam Đảokhông xa, đường xá khó đi hơn, gập ghềnh và nhiều đoạn phải cua gấp làm An tỉnhgiấc. “Mỏi cổ” - cảm nhận đầu tiên của An, “an toàn” -  cảm giác không xác định. “Sao cứ có cảm giácnhư mình…”. Ý nghĩ chợt lóe lên, An rất nhanh bật đầu dậy.

Quân thấyvai bỗng nhẹ bẫng cũng nhanh chóng mở mắt. Bốn mắt chạm nhau. Tinh thần của Anvẫn còn đang lắc lư theo nhịp xe, một màn vừa rồi lại có chút ái ngại, gượng cười:“Làm phiền anh rồi”.

Quân chỉ lạnhnhạt nói: “Không sao”.

An cũng hiểuchút phép tắc, khi lên xe mình còn tỏ bộ khinh thường không thèm bắt chuyện, ấyvậy mà không biết lúc nào còn tự tiện dùng vai của người ta, trong lòng có chútxấu hổ, nên cũng hiểu phần nào thái độ của Quân, ít ra anh cũng không phải kẻtiểu nhân thích tính toán.

-        Chỉlà hơi đau vai một chút.

“Mang ơn cừunhân, mang ơn cừu nhân’, An nhìn Quân xoa xoa vai mà không khỏi ai oán tronglòng.

Chỉ là, cóchút gì đó không thích hợp. An nhớ có lần đi xe khách cùng Lan, con bé cũng ngủgật trên vai cô. Đoạn đường đi vô cùng bằng phẳng song theo quán tính của xe,tư thế của nó cũng trượt dần từ vai đến ngực, thậm chí đến đùi cô. Đường lênTam Đảo có nhiều đoạn cua và gập ghềnh như vậy, cô có thể nằm yên bình trên vaiQuân sao. “Không thể xảy ra, không thể xảy ra”, mặc dù thầm cầu nguyện đến hàngvạn lần song An cũng biết xác suất không thì ít mà xác suất có thì nhiều. MặtAn đỏ bừng, một lần nữa trung thành dán mặt vào cửa sổ.

Quân thấyAn lúng ta lúng túng quay đi, chỉ cần nhìn vành tai đỏ ửng cũng biết cô vừa nhậnthức ra được cái gì, đôi môi vẽ lên một đường quái dị. Tràng cảnh lúc cô trượttừ vai xuống đến đùi anh, quả thực là không rõ mấy lần nữa, nếu không phải bảnthân anh có tâm tính kiên định mà là một người khác, có lẽ đã ôm cô vào lòng rồi.

Phóng mắtnhìn xung quanh, Tam Đảo giống như một vương quốc chìm trong mây, núi non chậpchùng ngập tràn mây trắng. An trầm trồ vui sướng, tâm trạng ai oán vừa rồi cũngnhanh chóng tan như mây khói.

## 13. Chương 13

Hơn 9h, xecó mặt tại thị trấn Tam Đảo. Không khí nơi đây yên bình, êm ả. Con người cũngdung dị, hiền hòa.

-        Tiếcquá,  mình không đến đây vào mùa hè. Tiệntay ném hết đống đồ cho Quân và Dũng, Kim Anh nắm tay An đi về khách sạn.

-        Ừ,nếu thế có thể cảm nhận được 4 mùa trong 1 ngày.

Nhanhchóng di chuyển về khách sạn, thuê 2 phòng, nghỉ ngơi 1 lúc, bốn người kéo nhauđi ăn trưa. Tam Đảo nổi tiếng với xu xu, gà đồi, lợn rừng, … được nuôi trồngtrong các làng trại. Trên đường lên đây, An có nhìn thấy một đàn lợn rừng đanglũn cũn chạy theo mẹ, nhìn con nào con nấy rất đáng yêu.

Buổichiều, 2 nhà đi thăm quan Thác Bạc. Con đường xuống thác cheo leo với nhữngvách đã dựng đứng, chỉ làm tăng thêm cảm giác muốn chinh phục của bốn người. Gần đến nơi, đã nghe tiếng nước đổ ào ạt.  Dòng nước trắngbạc từ trên cao đổ xuống, dường như cuốn trôi tất cả những ưu phiền, sầu não,những toan tính hàng ngày của du khách. Kim Anh và Dũng nhìn thấy dòng suối trongveo thì 2 mắt tỏa sáng, nhanh tay nhanh chân chạy xuống nghịch nước.

An lấylàm lạ. Lần đi chơi này, An không muốn đi. Những tưởng có thể tách ra với KimAnh để khỏi phải đi chung với kẻ đáng ghét bên cạnh. Không ngờ, 2 đứa nhỏ tựdưng dở chứng cứ bám lấy nhau, An tách ra đi một mình không được, phải đồnghành cùng Quân, lòng vô cùng buồn bực. Nghĩ một lúc rồi cũng chẳng buồn giảithích nữa. Con bé này vốn có tính bốc đồng, hôm nay cô bị thất sủng cũng chẳngcó gì là lạ.

An vô cùngthích thú khung cảnh ở đây, tâm trạng phấn khích hệt như hổ thả về rừng. Nếu cứru rú ở nhà thì sẽ bỏ phí 1 cơ hội thưởng ngoạn tuyệt vời này, quả thật phải cảmơn cái tính cố chấp của Kim Anh. Lại liếc mắt sang cái người bên cạnh: “Suýtchút nữa vì anh ta mà bỏ lỡ”. Mà không hiểu anh ta mắc chứng gì, cứ như cáiđuôi bám theo cô, cô đi hướng nào, anh đi hướng nấy.

Quân thấyAn nhìn thì quay sang cười ôn hòa, chỉ thấy môi cô đang cong lên, ánh mắt mangmột vẻ khinh khỉnh, khuôn mặt hiền hòa vênh vênh khiêu khích. Hình tượng này củaAn quá mới mẻ đi. Quân lớn tiếng cười vang.

-        Anhcười thế là có ý gì?

An bựcmình, hai tay chống bên hông, giương mắt nhìn anh, biểu cảm khuôn mặt vô cùngsinh động. Dáng điệu mới lạ bất ngờ của cô đã đập vỡ cái mặt nạ tỉnh bơ củaQuân, anh càng cười lớn. Hết đứng thẳng rồi lại nghiêng người, hết nghiêng ngườirồi lại ngồi thụp xuống, Quân cười như thể chưa bao giờ được cười. An nhìn Quâncười như nắc nẻ, chỉ ước ao có thể xông vào dính miệng anh lại. Vài vị kháchxung quanh bị hành động của 2 người thu hút. Cô gái khuôn mặt hiền lành đang đứnggiương oai không khác gì một con sư tử cái. Chàng trai phong độ, tuấn lãng thìlại ôm bụng cười ngặt nghẽo còn hơn được mùa. Ánh mắt của bàn dân thiên hạ cũngphần nào làm giảm bớt uy lực phát tiết của An. Ngay sau đó, Quân cũng giảm cườngđiệu cười, bờ vai vẫn không ngừng rung rung.

-        Anhcười thế là có ý gì? An sầm mặt, lặp lại câu hỏi.

-        Anhthấy mình trẻ lại đến chục tuổi khi đối diện với em. Quân vẫn chưa dứt cười.

-        Anhcoi em là con nít à? An gầm gừ.

-        Emđừng có sáng dạ như thế chứ. Quân cợt nhả.

Đấu khẩu vớinhau, không ai nhịn ai câu nào, chẳng phải họ giống như hai đứa trẻ con sao.Hóa ra, mình cũng có lúc háo thắng như vậy. Hơi vênh mặt lên một chút, cô phìcười nói với Quân: “Anh đúng là đồ..đồ...con heo”.

-        Đừnggán anh làm đồng loại của em như thế. Quân đã đứng dậy, không cười nữa.

-        Phảirồi, con khỉ hợp với anh hơn đấy.

-        Dùsao vẫn dễ thương hơn một con gà gật gù.

“Gà gật gùtrong nồi canh, sao anh không nói luôn cái cụm từ ấy đi”. An lầm bầm trong miệng.Ngước mắt nhìn lên, lại thấy cái vẻ cười cợt trong đôi mắt anh, cô vờ tỏ ra tứcgiận bước nhanh lên trước.

-        Thôikhông nói chuyện với anh nữa, em thấy anh nhìn em mà lá chanh, xả ớt dính đầytrên mặt kìa.

-        Emtừng đoạt giải nhất môn văn quốc gia à? Quân bật cười, nói với đằng sau.

An hơiquay lại, nhún vai một cái: “Không dám, em chỉ may mắn là học trò cưng của thầydạy Văn thôi”.

-        Thảonào trí tưởng tượng của em phong phú thế. Anh mới nói em là con gà, em đã liêntưởng đến lá chanh, xả ớt. Thế nói em là con cừu...

-        Thìem sẽ nghĩ anh đang cầm dao để xén lông đấy, hợp ý anh rồi chứ ạ?.

An đi ra xa chỗ Quân chọn một tảng đá thích hợp ngồi xuống, tham lamthu hết cảnh sắc vào trong mắt.

Nghịch nước một hồi, Kim Anh mới ngẩng đầu lên tìm 2 người Quân, An. Vừanhìn thấy An, đang định giơ tay gọi, hình ành đập vào mắt khiến miệng cô cứngngắc. Kia chẳng phải là…

-        Bàlàm sao thế? Dũng đứng đối diện, thấy Kim Anh đang nói vui vẻ tự nhiên im bặt.

-        Khôngcó gì! Chỉ là tôi vừa nhìn thấy một cảnh rất thú vị.

-        Cáigì thế?

-        Baogiờ rõ ràng tôi sẽ nói với ông.

-        Thôitôi chẳng quan tâm mấy chuyện của bà.

Bình thườngKim Anh sẽ bốp lại. Lúc này, cô bị một hình ảnh khác thu hút. An đang ngồi trênmỏm đá, trông qua nét mặt nghiêng nghiêng thì hình như cô đang nhắm mắt, miệngmím lại nhưng có lẽ đang cười. Cách đó không xa, Quân đang nhìn về phía An.Nàng vì cảnh sắc hữu tình mà không biết chàng đang nhìn mình tình sâu ý đậm, thếgian vạn vật lúc này dường như chỉ thu về 1 điểm. Kim Anh cảm khái không thôi, chợtnhớ đến một bài thơ Trung Quốc:

“ Em đứngtrên cầu ngắm cảnh, Người ngắm cảnh đứng trên lầu nhìn em. Ánh trăng sang tô điểmcửa sổ em. Em tô điểm giấc mộng của người khác”.

“Hắc hắc”,Kim Anh cười không khép được miệng “Ông trời quả nhiên không phụ lòng tâm ý củangười tốt, vui quá ha…ha…ha”. Bởi thế mới có cảnh, giữa dòng suối, một cô gái haitay chống hông, cười đến mức trời long đất lở.

Rời Thác Bạc, bốn người hăm hở đi khám phá hệ động thực vật ở chân núivà đỉnh núi Rùng Rình. Cây lá xanh mướt, hoa thơm đua nở, cảnh sắc tươi tắn làmsay đắm lòng người. Kim Anh nhiệt tình kéo An chụp hình. Phó nháy là Quân, Andĩ nhiên không thoải mái. Trước cảnh sắc và bầu không khí chung của 4 người, không thể treo mộtcái mặt cau có được, đành ép phiền muộn đến cực hạn.

Lúc trở vềcũng đã muộn, mấy người kéo nhau đi ăn tối, ở một nhà hàng gần khách sạn.

-        HàAn.

Tiếng gọicó chút thân thuộc. An quay lại, phát hiện mấy gương mặt đang cười nhăn nhở kiatoàn là người quen. Một tên con trai nhanh nhẹn còn chạy lại bá vai bá cổ An :“Ồ, hay quá, hay quá, không ngờ đến đây còn gặp được tình yêu của mình”.

An phì cười:“Tên này vẫn khó đỡ như vậy”.

-        Hộilại tổ chức “xuất quan” à Vinh?.

Vinh gật gật:“Qua đây”, đoạn kéo An về hướng kia. “Lâu không gặp, trông cậu xinh hơn trướcnhiều rồi”. Đi kèm đó là biểu hiện tiếc hận như lỡ để mất bảo vật. Cũng may làcậu ta không kịp để ý đến một cái nhìn tóe lửa phía sau. Dũng và Kim Anh nhìnnhau tủm tỉm: “Nhà hàng này có bán giấm à, sao có mùi chua vậy?”.

Nhóm bênnày toàn là sinh viên, khoảng 15 người, phần đông là An biết vì đã cùng cô đitình nguyện mấy lần.

-        Cónhập bọn với tụi này không? Vinh hỏi, đã lâu không gặp, cậu rất muốn đồng hànhcùng với cô bạn mà mình từng có tình cảm này.

An lắc đầu,giơ tay về hướng 3 người bọn Quân: “Tôi có đồng bọn rồi”.

-        Ồ,hóa ra là có cặp rồi.

Cô gái tócđuôi gà lên tiếng, cô gái tóc tém xen vào:

-        An,anh chàng kia là thế nào? Còn không mau giới thiệu.

-        À,hai đứa nhỏ là… em tao. Anh còn lại là… anh họ.

-        Đừngcó đùa, tao thấy anh ta nhìn Vinh cầm tay mày không thiện ý chút nào.

-        Ônganh tao hơi cổ hủ, mà vừa nãy tên này có hành động hơi “khiếm nhã”.

-        Uầy,thế có người yêu chưa. Tuy tính cách có phần bảo thủ nhưng vẻ bề ngoài cũng đủđể tao có thể “chiếu cố” a. Tóc tém vỗ vỗ ngực.

-        Thếthì còn gì bằng. An làm ra vẻ cảm kích. Đứa nào làm ơn rước đi hộ tao phát.

Một lời vừabuông ra, cả nhóm con gái lao xao.

Quả nhiên,một anh chàng đẹp trai luôn phát ra thứ “ánh sáng” có sức hút mãnh liệt vớiphái đẹp. Thống kê cho thấy họ có khả năng kiếm nhiều tiền hơn, một phần vìtrên thế giới này, những cô nàng ưa vẻ ngoài hào nhoáng cũng chiếm số lượngkhông ít!. An chỉ có thể thầm oán thán thay cho những cậu bạn trong nhóm.

Tán gẫu mộtlúc, An quay lại chỗ bọn Kim Anh. Vinh nói với theo: “Tối nay bên khách sạn bọntớ có đốt lửa trại, cậu muốn đến thì gọi tớ qua đón nhé”.

-        Ôiôi, người ta thật đáng ngưỡng mộ nha.

-        Đấycó phải cái anh ngày xưa, cứ 1 tuần vác hoa đến tặng chị không? Dũng đã nhận đượchiệu lệnh của Kim Anh, tranh thủ thêm dầu vào lửa.

-        Vậymà chị không đổ thì cũng sắt đá quá đi. Kim Anh cong cong vành môi.

-        Cũngcó 1 chút, nhưng làm bạn thích hợp hơn. Tối nay bọn họ có đốt lửa trại, chúngta qua đấy tham gia đi.

-        Tìnhcũ không rủ cũng tới, em không muốn làm bóng đèn đâu.

Câu nàyKim Anh cố nói to một chút, cho cái kẻ đang chăm chăm vào menu kia phải chú ý.

An gõ đầuKim Anh: “Bớt khoa trương đi”.

Được mộtlúc, nhóm bạn của An rời đi.

Ăn tốixong, Kim Anh và Dũng cũng bỏ đi mất. An hồ nghi hai tên này có chủ ý gán ghépmình với Quân. Cô rất muốn đi dạo lúc này, nhưng nếu đi một mình thì không hứngthú, còn đi với Quân, câu trước câu sau không cãi nhau mới lạ. Về phòng lúc nàythì thật phí hoài.

Đúng lúcđó thì Vinh gọi tới.

-        Ừ,mình đến ngay đây. Không phải đến đón.

Đi đượcvài bước, nhớ ra Quân, cô nói:

-        Emđi với bạn em đây, có gì mai gặp lại anh.

Đi được mộtlúc, cảm thấy có cái đuôi phía sau, cô quay lại.

-        Saoanh lại đi theo em thế?

-        Đườnglà của chung, anh đi theo em bao giờ, ai bảo em đi cùng hướng với anh.

An hết muốnnói, lờ anh ta đi thôi. Dù sao để anh ấy một mình cũng thấy tội.

“Quỷ quáigì thế này, sao mình cứ phải quan tâm đến cơ chứ”. Đúng là bỏ thì thương, vươngthì tội.

Thôi khôngsao. Lát nữa đến kia mình vào nhóm cũng chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa. Hơnnữa, hehe, ở đó có rất nhiều cô nàng nhiệt tình nha. Bách Khoa con trai khôngthiếu, chỉ thiếu mỹ nam thôi. Mà xét về góc độ háo sắc thì con gái trường nàocũng vậy. Nhớ lại ánh mắt tỏa sáng của các nàng khi nhìn thấy Quân lúc chiều,An không nhịn được cười to một tiếng, dọa Quân đi phía sau hết hồn.

Đến điểm hẹn,ở phía trước một khách sạn, giữa bãi đất trống, đống lửa trại đang bập bùng,xung quanh có rất nhiều người.

-        Anđến rồi, qua đây. Vinh gọi.

-        Cònanh trai An thì qua đây ạ.

Quân cònchưa hiểu mình được thăng cấp lên làm anh trai của An từ lúc nào, cô nàng tóctém đã kéo anh nhập hội. Ngoái lại nhìn An, chỉ thấy cô đáp lại anh bằng một nụcười trào phúng.

Lửa cháy bậpbùng, tiếng hát, tiếng cười rộn ràng.

Ban đầu,Quân còn ngồi khá gần An. Về sau, người đến, người đi, họ đã cách nhau một khoảngkhá xa, gần như là đối mặt. An ngồi cạnh Vinh. Anh chàng rất thích thú khi cóngười song ca hợp cạ đến vậy. Vui vẻ đập tay với An. Cô thì bị sự gần gũi của mọingười cuốn hút, cười nói rất vui, thoải mái.

Quân nghĩ:“Trông cái mặt hớn hở thế kia, thế mà đi với mình lúc nào cũng hằm hằm”. Dườngnhư, nụ cười trong veo, giòn tan của cô có thể thoải mái tặng ọi người,còn đối với anh nó là một thứ xa xỉ. Quân thấy buồn bực không thôi.

Không ítcô gái trẻ từ các đoàn du lịch nhìn thấy Quân thì hai mắt phát quang, bắn vềphía anh những cái nhìn đầy hàm ý. Các bạn của An cũng quá mức nhiệt tình, da mặtvốn dày, nói năng mạnh miệng, oanh oanh yến yến bên tai. Sớm quen với sự ái mộcủa các cô gái, lạc giữa vòng vây thế này Quân cũng có chút bất lực, chẳng khácnào “cừu lạc bầy sói”, thật là khổ sở. An nhịn cười đến mức nội thương.

-        Anhlà anh họ của An à? Tóc tém hỏi.

-        Annói với em như thế hả?

Tóc tém gậtgật. Quân nhếch mép cười, lý giải được nụ cười trào phúng của An lúc nãy.

-        Emthông cảm, bà xã anh mỗi khi giận dỗi lại gọi anh như vậy.

-        Hà,bà xã? Là An?

-        Ừ.

“Hừ…” Mấycô nàng nghiến răng trèo trẹo: “Mình là bia đỡ đạn cho vợ chồng nhà người ta”.

 “Ha ha, bổn cô nương phán đoán như thần nha”.Tóc tém vô cùng khoái chí. Từ lúc nhìn thấy Quân và An ở nhà hàng, trong đầu đãđặt một dấu hỏi lớn rồi. Có ông anh họ nào mà nhìn em gái lại tha thiết và dịudàng thế chứ. Hà An nhà mình cũng tốt số quá đi, kiếm được một anh chàng đẹptrai lồng lộng, tư cách cũng không tệ, ngồi giữa bao nhiêu cô nàng có tình ý vớimình vẫn thủy chung nhìn về phía “em gái” nha. Chỉ e là “hoa rơi hữu ý mà nướcchảy vô tình”, một người thì “tình trong như đã”, một người vẫn “ngoảnh mặt làmngơ”. Xem ra, sắp có kịch hay xem rồi!

Càng vềkhuya, số người tham gia càng ít đi. Tuy vậy, nhiệt tình của những người còn lạicũng không vì thế mà giảm bớt.

-        Anhhát một bài nhé.

Một cô béđưa đàn ghita đến trước mặt Quân. Mọi người đổ xô ánh mắt về phía anh, mong đợi.

An cũng rấttò mò, quen Quân khá lâu, chưa bao giờ thấy anh hát. Không chừng vì giọng caquá tệ nên phải giấu chăng?

-        Được.

Quân gật đầu,đỡ lấy cây đàn. Tham gia lâu như vậy, mọi người hào hứng như vậy, anh cũng nêngóp vui một chút chứ.

Nhìn quabên kia, cô nàng từ nãy đến giờ không thèm liếc anh lấy một cái cũng đang chămchú nhìn về phía này.

 “ Em đẹpkhông cần son phấn, xinh thật xinh rất hiền…”.

“Ồ”, Quânvừa cất giọng, tiếng trầm trồ khen ngợi cũng vang lên.

Người đẹptrai ra tay, quả nhiên không tệ. Hình ảnh mộtchàng trai ôm đàn guitar và hát vốn đã dễ làm “rụng rời” trái tim bao cô gái.Còn Quân, ngoại hình có ngoại hình, giọng hát có giọng hát, phong thái có phongthái, giữa đất trời bao la, ánh lửa bập bùng, thật khiến người ta nhìn đến ngâydại. Nếu không phải An biết Quân từ trước, sợ rằng cũng khó qua cửa ải “mỹ nam”này.

-        Này,anh ấy là anh họ của cậu thật đấy hả?

Vinh huýchhuých tay An.

-        Ừừ…

Từ nãy đếngiờ chỉ chăm chăm nhìn xuống chân, An lúc này mới ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng bởi vôsố ánh mắt phức tạp đồng loạt hướng về phía mình. Ngưỡng mộ có, ganh tị có, ngưỡngmộ và ganh tị cũng có. Vinh thì nhìn cô bằng đôi mắt hoài nghi.

“Giống như hoa kia bên thềm, ngát hươngkhông khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng…”.

Lời hát cấtlên da diết, thổn thức như lời một chàng trai đang tỏ tình, khiến trái tim baocô gái trẻ “siêu vẹo”. Mà thủ phạm gây ra nó ánh mắt lại nồng nàn hướng về mộtphía. Phía đó, chỉ có một cô gái duy nhất, không nghi ngờ, chính là An.

“Anh ta cốý ư? Định hại chết mình hay sao”. Ngồi gần đống lửa đã đủ nóng rồi, lại thêm nhữngcái nhìn đủ sức giết người kia nữa, An thấy như phát hỏa. Nhưng dù quay ngangquay ngửa đi chỗ khác, ánh mắt da diết kia vẫn bám chặt lấy cô, Một vài giâynào đó, An đã nghĩ rằng nó thật sự dành ình, trái tim không tự chủ đập lộnnhịp, giơ tay lên thấy 2 má nóng giãy. Một phút nào đó, dường như mọi thứ xungquanh cô như nhòa đi, chỉ còn lại hình ảnh người con trai, ôm cây đàn ghitar, hátmột khúc tình ca…

Bài hát kếtthúc. Quân từ từ đứng dậy. Mọi con mắt lại đổ dồn theo bước chân của anh. Khôngít dự đoán được đưa ra.

An khônghiểu Quân đang định chơi trò gì, bước chân của anh càng lúc càng tiến gần vềphía cô. Tư thế với người khác là tao nhã, còn với An, thật chẳng khác một consư tử đang vờn con mồi. “Thình thịch, thình thịch…” Tim muốn rớt ra khỏi lồngngực.

Quân đã đếnphía sau cô. An tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên, 2 tay bó gối, ngoan như mộtchú cún.

Anh cúi đầuxuống.

“A…” Baocô nàng hét lên khe khẽ.

-        Chúngta về thôi em! Giọng nói dịu dàng, đôi mắt nồng cháy, một bàn tay đưa ra trướcmặt An.

Giọng nóiđó, đôi mắt đó, là của một ông anh họ ư? Ai có thể tin.

Tức chếtmà. Hiểu lầm mà.

Nhưng lúcnày, nếu không mau rời khỏi hiện trường thì cô dù có sống cũng không được vui vẻ.

-        Hì,đúng rồi, khuya rồi, chúng ta về thôi, chào mọi người.

An vận hếtcông suất làm ra bộ mặt tươi tắn, nắm tay Quân, dùng móng tay ấn một cái thậtsâu, lúc đứng dậy đá về sau một cái thật mạnh.

Vinh khôngvui không buồn chào An, phía bên kia tóc tém miệng đã ngoác đến tận mang tai, mấycô bạn còn lại nhìn cô ngưỡng mộ.

Bóng haingười khuất dần vào trong màn đêm.

Đêm Tam Đảo,lạnh, sương giăng ngập lối, ánh đèn lung linh, một nam, một nữ rảo bước, bối cảnhrất giống một thước phim tình cảm lãng mạn. Chỉ có điều là, tốc độ di chuyển củahọ thật khiến người ta hồ nghi đâu là đi, đâu là chạy.

Đến cổngkhách sạn, thấy Kim Anh và Dũng đang đứng chờ, An phanh kít lại, khiến Quân đâmsầm vào lưng cô.

An tức giậnquay lại. Quân nở nụ cười mật ngọt chết ruồi đáp lại.

-        Anhcó 1 phút để giải thích về hành động của mình?

“A”. KimAnh và Dũng đồng loạt há mồm. Thấy An hùng hùng hổ hổ chạy về, bây giờ lại đặtmột câu hỏi như vậy, người ta dù trong sáng cũng khó mà nghĩ trong sáng đượcnha.

-        Xinhỏi anh đã làm gì khiến em nổi giận vậy?

Quân làm bộngơ ngác thật thà.

-        Làmgì thì trong lòng anh hiểu rõ nhất, còn muốn phải nói ra sao.

-        Ýem là anh…

An thấyQuân ngập ngừng, nghĩ là anh ta đang áy náy biết lỗi, liền nhìn chằm chằm mặtanh. Chỉ thấy Quân nhìn cô dịu dàng, tha thiết. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường,khuôn mặt mang một nét quyến rũ chết người. Hình ảnh lúc nãy tái hiện. “Thịch”một tiếng, trái tim lại lệch nhịp, mặt lại nóng ran, An quay đầu trốn tránh. “Anhta uống nhầm thuốc hay sao mà cứ nhìn mình như vậy”.

-        Thôibỏ đi, Kim Anh về phòng.

Quân nhếchmép cười, nhìn sang thấy 2 đứa em đang đứng ngây ra tại chỗ, tiện tay cốc đầu mỗiđứa một phát, quay người bước vào trong.

-        Chuyệngì xảy ra vậy? Kim Anh ôm đầu xuýt xoa.

-        Thậtlà quá mờ ám mà. Trai đơn, gái chiếc, đếm hôm tĩnh mịch…

-        Tĩnhcái đầu ông ấy. Kim Anh đanh đá lại bồi cho Dũng 1 phát nữa vào đầu. Ông khôngtin tưởng anh Quân thì cũng phải tin tưởng chị An.

Nói thế chứKim Anh cũng tò mò chết đi được.

Mãi đếnkhi về phòng, bắt An tường thuật lại, cô nàng cười như nắc nẻ, thiếu chút nữa lộncổ từ giường xuống đất.

Thật đúnglà: “Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Vôtình gieo liễu, liễu xanh um”. Không ngờ nhóm bạn của An lại giúp 2 ngườitiến triển nhanh như vậy, tuy rằng không khí giữa họ vẫn sặc mùi thuốc súng.Tín hiệu chưa đủ coi là tươi sáng, miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận là khả quan.

## 14. Chương 14

Buổi sángTam Đảo ướt đẫm sương. Dậy sớm đi ngắm cảnh cũng là một cái thú. Không khí ởđây thật thích hợp để nghỉ ngơi.

Sau khi ănsáng, bốn người kéo nhau đi chinh phục đỉnh Thiên Nhị, ước tính để lên đượcchân tháp truyền hình, sẽ phải vượt qua 1400 bậc đá. Đường lên khá vất vả và ẩmướt do ở đây mới có mưa. Bù lại, cảnh sắc dọc đường đi hoa thơm bướm lượn, độnglòng người.

An đi vớitốc độ của loài rùa. Một phần vì không muốn đi cùng Quân, một phần vì thiênnhiên thu hút. Kim Anh và Dũng thì mang cảm giác háo hức chinh phục đỉnh cao,hăng hái đi trước. Quân cũng chẳng rảnh rỗi vì còn mải giơ máy ảnh tác nghiệp,thi thoảng ngoái cổ lại tìm An.

Một lúc,không thấy An đâu, Quân dừng lại có ý chờ. 5 phút, 10 phút vẫn không thấy bóngdáng, anh bắt đầu sốt ruột.

Chạy xuốngphía dưới tìm thì thấy An đang ngồi trên một tảng đá, chân và tay đều rỉ máu, mặtmũi tái nhợt.

-        Saolại thành như thế này? Em bị ngã à.

An xấu hổgật gật. Do cô mải nhìn một nhành lan trên cây, bị trượt chân nên ngã. Nặng nhấtlà đầu gối, bị xước một mảng lớn, tay phải cũng bị sứt sẹo. Quân nhìn thấykhông khỏi xót xa.

-        Điệnthoại đâu, sao không gọi anh xuống.

-        Mọingười đang vui vẻ, em sợ mọi người lo lắng.

-        Đồngốc. Buộc tạm vết thương lại đã, anh đưa em về khách sạn.

-        Cứđể em ở đây, em chờ được, không sao.

-        Cònnói nữa.

Tuy giọngnói của Quân nóng nảy nhưng ánh mắt thì lo lắng, quan tâm khiến An không dámcãi lại.

Chặng đườngchinh phục đỉnh Thiên Nhị đành phải bỏ dở mà đường đi xuống quả có chút giannan. Nếu Quân cõng An, đường đi xuống dốc và trơn như vậy sẽ rất khó. Chỉ còncách dìu An đi xuống. Cũng may họ mới đi được ¼ chặng đường.

Quân ômngang người An, cô bám chặt eo anh. Cử động làm vết thương co giật, An tái métmặt, cánh tay run rẩy.

Đi được mộtđoạn, mặc kệ An phản đối, Quân một mực bế An lên.

“Cô bé nàycũng kiên cường quá đi. Nhiều cô nàng chỉ sứt một xíu ngón tay cũng khóc lênkhóc xuống ấy chứ”.

An bị Quânôm chặt như vậy, cũng không có cách gì cựa quậy, mà vết thương không ngừng cogiật khiến cô gần như bị rút hết sức lực.

“Đúng làcàng lúc càng mất mặt mà”. Bây giờ mà gặp người quen thì không biết giấu mặtvào đâu.

Vài vịkhách đi ngang qua nhìn 2 người chằm chằm. An xấu hổ quay mặt vào trong, lại chạmvào ngực Quân, tâm trạng giày vò, quay ra không được, quay vào không xong.

Nhưng, saotim anh ấy đập nhanh thế này, cứ như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Do vận động quásức sao?

-        Nặnglắm ạ. An ngước mắt lên. Em xin lỗi.

-        Cònphải hỏi.

Quân cốlàm ra vẻ nóng nảy. Lúc này đang lo muốn chết, nhưng sự im lặng trong suốt chặngđường của 2 người khiến anh thấy bối rối.

Về khách sạn,Quân bôi thuốc, dìu An lên giường rồi đắp chăn cho cô. An nhắm mắt, Quân vẫn ngồitrong phòng.

Trong lòngAn là một mảng hồ nghi. Cách chăm sóc của Quân làm An nhớ đến Minh. Từ sau khi haingười có rắc rối về tình cảm, An vẫn có rất nhiều người bạn khác giới quan tâm,song ý thức về ranh giới của tình bạn- tình yêu, cô gần như đã tạo một bức tườngvô hình ngăn cách với họ. Hơn nữa, không có người bạn nam nào đem lại cho cô cảmgiác như Minh.

Còn ngườicon trai trong phòng. Tuy anh ta lúc nào cũng thích chọc cô tức giận, nhưng gầnanh ta lại có một cảm giác ấm áp khó diễn tả…

Vì An bịthương, nên khi Kim Anh và Dũng trở về, 4 người chỉ ở khách sạn nghỉ ngơi, 3hchiều thì lên xe về Hà Nội.

Trở vềnhà, trong lúc Quân đi tắm, Kim Anh ngồi xem ảnh. Khi Quân bước ra, Kim Anhnhìn anh đầy ẩn ý: “Em biết rồi nhé”.

Quân đanglau tóc, ậm ừ hỏi: “Biết cái gì?”.

Kim Anhkhoanh tay trước ngực, rướn giọng lên: “À, có người thích một người”.

Quân khôngngừng lau, hỏi bâng quơ: “Ai thích ai?”.

Kim Anh lắclắc đầu, chu môi lại: “Còn ai vào đây nữa”. Khuôn mặt lại trở nên sinh động:“Khai mau, anh thích chị An đúng không”.

Quân ngừnglau tóc, nhìn Kim Anh: “Trẻ con đòi làm thám tử à?”.

-        Thếmà trẻ con biết đấy. Kim Anh khoái chí. Em đã nghi ngờ từ lâu rồi. Chỉ là hômnay mới có chứng cứ để kết tội. Đây nè, tang chứng vật chứng rành rành. Liếcqua một cái là hiểu ngay.

Quân lại gần,chỉ tay vào màn hình: “Mấy cái ảnh này á?”.

Kim Anh gậtgật: “Anh nhìn xem, tổng cộng có 211 bức ảnh thì có đến gần 100 bức có hình chịAn”.

Quân khôngnhịn được cười, cốc nhẹ cô em một cái: “Tưởng gì, của em cũng không kém  cạnh đâu. Chứng cứ không có hiệu lực thám tử ạ”.

Kim Anhkhông chịu thua, bắt đầu lập luận: “Ồ, những bức ảnh chung thì không nói làmgì. Ảnh của em và Dũng đều là đã được tạo dáng, có mục đích trước. Còn của chịAn, ở mọi tư thế, mọi góc độ rất tự nhiên,và chủ yếu chị ấy không hề nhìn vào ốngkính. Có vẻ như người cầm máy đã “vô tình” hơi nhiều. Hè hè, mà anh biết đấy,người cầm máy hôm ấy là …?”.

Kim Anh lắclư cái đầu, nhìn Quân không chớp mắt.

Quân khôngngờ mình bị chụp mũ như vậy, nhất thời im lặng không nói gì. Chính anh cũngkhông biết mình đã bị An thu hút một cách vô thức như vậy.

Kim Anh lạicàng hứng chí: “Em nói trúng tim đen của anh rồi phải không? Yên tâm, em sẽquân sư cho anh vụ này.”

Quân giả vờngáp một cái, định quay lưng đi, cho cô em cụt hứng.

Kim Anh cườigian ác, tay di di chuột: “Cứ cho là em nói sai đi. Con gái nhạy cảm lắm anh ạ,nhất là chị An. Nhìn những bức ảnh này, chị ấy sẽ hiểu nhầm ngay, phải xóa bớtđi”.

Quân nghethấy thế vội lao đến, hất tay Kim Anh: “Không được”.

Kim Anh cườilớn, ôm cổ ông anh thì thầm: “Anh không đánh mà khai nhé”.

Quân lườmyêu cô em: “Coi như anh bị em túm gáy”.

Kim Anh cườiđắc thắng. Quân nhìn những bức ảnh, khuôn mặt có vẻ trầm xuống, anh nhìn KimAnh, nói giọng nghiêm túc: “Em phải giữ bí mật điều này”.

-        Tạisao? Kim Anh thắc mắc.

-        Ankhông giống như những cô gái khác, anh không muốn cô ấy trốn tránh anh.

Trong lòngQuân hiểu rõ, chỉ một khi thực sự tin tưởng ai, An mới sống đúng với những gìcô vốn có. Còn bình thường, cô giống một con ốc thích giấu mình.

Thái độ củaQuân làm Kim Anh hiểu rằng, cô không nên đùa lúc này. Cô khẽ gật đầu. Một lúcsau, sực nhớ ra một điều. Kim Anh hùng hổ nói tiếp:

-        Nóicho anh biết mấy điều này. Chị An thuộc cung Sư Tử, mang nhóm máu AB, màu yêuthích là màu vàng.

-        Nhữngcái này thì sao?

-        Biếtngay mà, trong đầu anh chỉ có lập trình thôi. Bây giờ, để tìm hiểu một ai đónha, người ta rất quan tâm đến người đó thuộc cung hoàng đạo nào. Bởi cunghoàng đạo nó đã phản ánh khá đầy đủ tính cách, sở trường, sở đoản… rồi. Cònnhóm máu, ở Nhật Bản từng là một yếu tố trong hồ sơ xin việc và tìm kiếm ngườiyêu. Về màu sắc cũng có hẳn một thuyết về nó nữa.

Chà, nhữngcái này thì anh có nghe qua. Có điều không thể sánh với hiểu biết của Kim Anhđược. Dù sao, em gái anh cũng là một thành viên chủ chốt của một vài fanpage nổidanh gần đây.

-        Nóirõ hơn một chút.

-        Được,lấy chị An làm ví dụ. Con gái cung Sư Tử bình thường đã có một loại khí chất trờisinh, cộng thêm nhóm máu AB nữa thì phải nói rằng sức cuốn hút đã ăn sâu vàoxương tủy. Tính cách những người này tuyệt đối độc lập, mạnh mẽ, tuy nhiên rấtdễ bị những hành động nhỏ làm cảm động, khi vui vẻ thì như một chú mèo nhỏ đángyêu, khi bị chọc giận thì nói năng không hề kiêng nể. Còn…

-        “Phì…”Quân bật cười.

-        Nhữngđiều em nói hoàn toàn đúng

-        Anhcũng không nói nó sai.

Chẳng qualà Quân đang nhớ đến hành động hổ báo của An ngày hôm qua mà thôi.

-        Thếanh cười cái gì. Em nói à biết, chị An ấy, là người bẩm sinh đã có khảnăng thu hút. Một khi nàng hổ này thực sự trưởng thành, em đảm bảo anh sẽ cóthêm rất nhiều tình địch. Lúc đó, đừng nhờ tới bà cô này. Kim Anh bĩu môi, václaptop lên giường xem phim.

Nếu KimAnh biết rằng suốt đêm đó, có một kẻ ôm máy tính, ra vẻ chăm chỉ làm việc, kìthực chỉ để tìm hiểu mấy vấn đề “cung hoàng đạo”, “nhóm máu…” chắc sẽ cười đếnkhông khép được miệng mất.

## 15. Chương 15

Thời gianlà “liều thuốc độc” của phụ nữ. Một nửa của thế giới công nhận điều đó. Giữ mãituổi xuân là nguyện vọng của mọi chị em ở mọi thời đại. Còn An, cô sẵn sàngđánh đổi 1 năm tuổi thọ của mình nếu cái tháng 12 này nhanh chóng biến mất. Bởi đơn giản một điều, cô nàng bị sao quả tạ hỏi thăm.

Đi du lịch thì ngã bầm dập cả tay chân. Hậu quảlà nằm ôn thi ở nhà, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội “đập phá” cùng các chiến hữu.

Đi thi thìxem nhầm số phòng, ung dung đến sớm chờ cả tiếng đồng hồ không thấy đứa bạnnào, tức tốc gọi điện hỏi, hú hồn hú vía là còn 5 phút nữa mới bắt đầu làm bài.

Mọi ngàychăm chỉ mang áo mưa thì không mưa, ngày không mang áo mưa thì trời đổ mưa. Ngàyđi xe bus trời không mưa, ngày đi nhờ xe máy thì trời lại mưa.

Hôm mangít tiền thì chẳng sao, hôm mang nhiều tiền thì lại bị móc túi.

Thi xong môn khó nhất, chân tay cũng đã bìnhthường, nghỉ ôn thi môn tiếp đến 7 ngày, chưa kịp hí hửng sung sướng thì lạilăn đùng ra ốm. Lần này thậm chí còn tệ hại hơn. Ôn thi trong bệnh viện. Ông trờihiển nhiên luôn thích thử thách sức chịu đựng của con người!

An bị sốtvirus, nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 5-7 ngày mới khỏi bệnh. Lần đầu tiên nằm viện,mùi thuốc nồng nặc, không gian lạnh lẽo, lại ngày ngày phải truyền nước, tiêm,uống thuốc, An chỉ có thể cầu trời khấnphật mau mau khỏi bệnh. Bọn Chi không có cô lên học cùng, mất đi một cánh taychủ chốt, vừa lo lắng, vừa sốt ruột không thôi. “Heo ngoan, cố gắng ăn uống, chữatrị cho tốt còn về với bọn tao”. Đọc tin nhắn mà An không nhịn được cười. Bọnnó nghĩ cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chảnh chọe hay sao. Cô cũng mong mongchóng chóng thoát khỏi đây lắm chứ.

Trong bệnhviện, không ít người nhìn An mà ngưỡng mộ đỏ mắt. Bệnh nhân thuộc mọi lứa tuổi,từ cụ già tới em nhỏ, khu An nằm điều trị cũng có vài cô cậu đồng lứa. Ai cũngcó người chăm sóc, hầu như ai cũng có người đến thăm, nhưng không ai có số lượngvà “chất lượng” như An. Hàng ngày luôn có một cô bé hoạt bát xinh xắn, một cậubé mặt mày sáng sủa đến trông nom, rất vui tính, rất biết điều. Và một anhchàng vô cùng phong độ, vô cùng đẹp trai đều đặn sáng 7h, chiều 6h có mặt bên cạnh.Chưa kể cứ đến giờ thăm nom bệnh nhân là lại có một đoàn sinh viên lũ lượt kéođến, trai gái đủ cả. Các cô cậu này cũng rất có ý thức, phân chia mỗi lần 2-3người vào thăm, người chưa đến lượt thì ngồi ngoài chờ, chuyện trò khúc khíchnhưng ngữ âm rất nhỏ, không ảnh hưởng người xung quanh. Y tá, bác sĩ đi qua nhìnAn với ánh mắt đầy thiện cảm.

Thuấn vàHưng rất năng vào thăm, ra sức chém gió cho cô vui. An nhận ra, mình đã suynghĩ quá nhiều. Đã là bạn tốt, sẽ mãi là bạn tốt, không phải dễ dàng mà “sông cạnđá mòn” được.

Chi vàLinh còn thường xuyên hơn. Lúc Kim Anh và Dũng có việc bận, ít nhất là mộttrong 2 cô nàng sẽ có mặt. Chi đã từng gặp Quân nên có chút quen, còn Linh lầnđầu gặp anh tò mò không thôi.

- Màynói thực anh ấy chỉ là hàng xóm đó chứ? Lần thứ 2 nhìn thấy Quân ở chỗ An, Linhnhịn không được hỏi một tiếng.

- Thực,tao đã nói dối bao giờ chưa.

- Maimày đi với tao đến nhà thầy cúng.

Diệp Chi nháymắt với Linh. Tên này máu lên não chậm, mặt đần ra giây lát.

- Taomuốn nhờ thầy đổi sao chiếu mệnh, cho rơi xuống phòng bên cạnh một anh chàng đẹptrai, phong độ như thế.

“Ha ha…” Cảbọn bị câu nói của Chi chọc cười. Bác giường bên cạnh cũng suýt bị sặc nước.May mà Quân đã về, nếu không mũi sẽ to ra vài phần.

- Kểra cái số tao nó cũng “nát” quá đi. Chi tiếp tục châm biếm. Đi ở trọ từ năm cấp3 đến giờ, mà toàn kết duyên hàng xóm với mấy em ít tuổi, không thì mấy chú đã1 vợ 2 con. Như thế còn chưa đủ đau, đau đớn là toàn họ hàng nhà gấu (xấu nhưcon gấu), tính tình thì ngang như cua, ẩm ương như cào cào.

Bác giườngbên suýt sặc nước tập 2.

- Bácthông cảm, bạn cháu nói năng hơi khoa trương.

An quaysang nhìn bác ái ngại. Chi gãi gãi tai. Không ngờ bác ấy lại nói:

- Các cụ nhà ta có câu: “Trông mặt màđặt hình dong;Con lợn có béo, cỗ lòng mới ngon”. Đàn ôngchọn vợ, đàn bà chọn chồng. Tướng mạo, tướng tâm có tốt mới có lợi về phương diệnhòa hợp, tiền tài, con cái. Cô bé này cũng rất thức thời.

Chi được khencười đến cứng cả cơ mặt.

- Cókẻ cũng thật là tham lam. Linh bĩu môi. Được “đồng nghiệp” tốt lại còn đòi hỏihàng xóm này nọ. Tao còn chưa có cái diễm phúc ấy rơi trúng đầu.

- Ngườita cũng phải thuộc thành phần chính nhân quân tử đấy nha. An tranh thủ thêm mắmthêm muối.

- Cònphải để chúng mày nhận xét à, không thế sao tao để vào mắt.

“Chà chà, bênhnhau chưa kìa, xem ra tình cảm của 2 người trong thời gian qua đã phát triểnkhông ít”. An thấy mừng cho cô bạn.

Được mộtlúc thì Lan vào. Chi và Linh nấn ná dặn dò vài thứ rồi rủ nhau ra về.

Con gái ngồinói chuyện với nhau, đảo qua bạn bè, trường lớp, phim ảnh, thời trang một tí rồicuối cùng lại xoay quanh chủ đề tình yêu tình báo. An và Lan không ngoại lệ,thường có chuyện gì cũng tâm sự. Mấy lần gặp nhau gần đây câu trước câu sau làtạm biệt, mấy hôm trước Lan lại đi cùng phòng kí túc đến thăm An, giờ còn 2 đứa,có chuyện gì là tuôn ra hết.

- Taovà Việt sẽ cùng nhau đi du học. Lan nói chắc nịch.

- Bọnmày xác định rồi?

- Ừ,yêu nhau cũng phải được 3 năm rồi. Tao và hắn là 2 cá tính trái ngược nhaunhưng đúng là không ai tốt với tao bằng hắn. Cãi vã, chia tay rồi lại làm lành,cái vòng luẩn quẩn, vẫn không thoát được nhau. Cho đến giờ tình cảm giữa tao vàhắn đã vượt quá phạm trù của tình yêu.

Thứ tình cảmnày với An hơi trìu tượng. Cô nhíu mày nhìn Lan, không hiểu.

- Nógiống như là trách nhiệm. Đừng hiểu nhầm ý tao.

Nói từ đó,Lan sợ An liên tưởng đến việc khác.

- Màybiết hoàn cảnh nhà tao, cũng biết hoàn cảnh nhà Việt là “biển lặng sóng ngầm”. Tronglúc tao bế tắc nhất, hắn có mặt bên cạnh. Tao cũng không thể vì gia đình hắn phứctạp mà bỏ mặc. Thứ tình cảm đó vừa là yêu thương, vừa là trách nhiệm và nghĩa vụ.Rồi mày sẽ hiểu.

- Sẽcưới rồi mới đi hay đi vể rồi mới cưới? An cười, tiếng anh của Lan và Việt rấtgiỏi, học lực cũng tốt, chuyện du học chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Cứđể tốt nghiệp xong đã. Kì sau tao sẽ về Hưng Yên thực tập, lại phải xa mày rồi.Nhớ phải gọi điện cho đại ca nghe chưa!

Lan chẳngnể nang An đang ốm, véo má cô bạn theo thói quen. An nhăn nhó mặt, đưa cánh tayquấn bông băng lên ôm cổ bạn.

5 năm họcsắp trôi qua. Những người bạn sẽ mỗi người một ngả. Rồi đây trên đường đời, giữabộn bề của cuộc sống, liệu có nhiều phút giây được bên nhau thế này không.

Một cánh cửađóng lại, một cánh cửa mới sẽ mở ra. Con người ta phải luôn tiến về phía trước.Gia đình, bạn bè, thầy cô, mái trường – thứ hành trang đẹp đẽ nhất mang tên “kỉniệm” sẽ giúp cô tự tin vững bước.

Phòng 205.

Quân bướcvào, trong phòng đang vang lên bản “Going Home” của Kenny G. An không có ở đó:“Chắc con bé ở ngoài ban công” Quân nghĩ.

Dường như,khi ở một mình, thế giới xung quanh An đều mang một vẻ hiền hòa, êm dịu không lẫnvào đâu được. An đang ngồi trên lan can, mắt cô khép hờ, khóe môi hơi cong lênthành một nụ cười, khuôn mặt hầu như không còn dấu vết của trận ốm, hiện lên sựhài lòng, mãn nguyện. Tiếng nhạc da diết,hương hoa thoang thoảng trong gió chiều. Đứng tựa vào mép cửa, Quân cứ như thểbị cô gái trước mặt hút mất hồn.

Thì ra, côchính là người con gái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Khi cô vui, khiến anh cũngkhông thể không cười. Còn khi cô ở trong thế giới của mình lại là lúc cô có sứchút nhất, khiến anh không thể rời mắt.

Bản nhạc kếtthúc, An từ từ mở mắt, Quân giật mình, anh mỉm cười chống chế: “Em đang ốm, rangoài làm gì”.

An khôngbiết Quân đến tự lúc nào, tư thế lúc này làm cô không tự nhiên, cô đứng xuống,tựa vào lan can: “Em muốn ra ngoài hóng gió chút thôi, em sợ không gian bức bốiở bệnh viện quá rồi”.

Quân bướcđến gần cô: “Khỏe hẳn rồi chứ”. An gật gật.

- Dũngchưa về à?

- Vâng

- Lạiđi đánh cầu lông chứ gì?

- Vâng

- Hômnay không phải nấu cơm nhé, em gọi nó về sớm chút, hôm nay anh mời.

- Vâng.

Nghe từ“Vâng” đến lần thứ ba, cộng với vẻ mặt hững hờ, không mấy để ý của An, Quânkhông nén được nhíu mày nhìn cô.

- Vâng??

- Vâng.

Tiếng“Vâng” vừa cố tình buông ra, nhận thấy nét khó chịu trên khuôn mặt Quân, An phìcười rồi nói luôn một tràng:

“Happybirthday, em rất vui khi biết anh đã già thêm 1 tuổi…”

Quân bậtcười thành tiếng trước hành động khá dễ thương đó.

- Hóara là em biết rồi. Thôi được, vậy lời mời chính thức của anh là tối nay mời haichị em đến dự sinh nhật anh.

- Vâng.

An lại cốtình nói một cách hờ hững, chủ ý để chọc tức Quân.

- Conbé này. Hôm nay bị ngộ chữ à? Quân giơ tay định cốc đầu An nhưng cô đã nhanhtay chặn lại rồi cười “khì” một cái: “Bình tĩnh, ý em là em rất vui khi đượcanh mời”.

- Vâng??Quân kéo dài tiếng “Vâng”. Đấy là biểu cảm rất vui sao?

- Hìhì, cần gì phải nói nhiều ạ. Anh mời em đồng ý thế là được rồi.

Nhin An cườitít mắt, trong lòng Quân lại dội vang một sự xúc động mãnh liệt.

Khi mới gặp,việc chọc tức cô khiến anh thấy rất thỏa mãn, dần dần những bữa ăn chung làmanh có cảm giác ấm cúng, còn bây giờ, mọi hành động của cô, đặc biệt là nụ cườinày lại khiến anh không thể rời mắt được. Vẻ dửng dưng lạnh lùng của cô bé ấyđang rơi rụng dần và đâu mới là tính cách thực của cô. Sự hồn nhiên, vô tư haysự dịu dàng mà cô phơi bày mỗi khi nâng niu một nhành hoa trên tay??

Quân độtnhiên đờ người, đôi mắt nhiu nhíu lại nhìn An, rất gần mà như rất xa. An thấy sắcmặt của Quân, lập tức thu lại nụ cười, hắng giọng nói:

- Lâulâu mới được ăn free thế này, em sẽ không khách sáo đâu ạ.

Quân cũngrời khỏi trạng thái thất thần:

- Giờthì anh đã hiểu, cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

- Saoạ?

- À, tại sao một số người lại được ưu ái gọi là“heo”?

- Đơngiản vì người đó dễ thương. An tủm tỉm cười, hất nhẹ tóc ra sau.

- Àhá.

Hai ngườiđứng chống tay vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Từ đây, có thể phóng tầm mắt racông viên gần đó. Dáng chiều đỏ dịu một góc trời. Cơn gió se se lạnh lạimang một niềm dễ chịu, khoan khoái khôn tả. Quân nhìn An, trong giọng nói cónét trìu mến: “Em luôn thích trốn vào những nơi thế này”.

An bật cười,cô đã bị anh “tóm gáy” rất nhiều lần rồi: “Vâng, khi mệt mỏi, không gian thoángđãng giúp em tĩnh tâm nhanh nhất”.

Quân khôngnói gì, anh chỉ mỉm cười. Cuộc sống xô bồ đã khiến anh quên mất những phút giâyyên bình thế này. Có lẽ, chỉ khi An xuất hiện, anh đã phần nào bị cô tác động.

- AnhQuân à, em cảm ơn anh nhiều nhé.

- Vìđiều gì?

- Trongthời gian em nằm viện, anh đã chăm sóc em và giúp đỡ em…

- Conbé ngốc này, không cần khách sáo. Quân dí dí tay vào trán An.

An đưa taylên xoa xoa, miệng nở nụ cười hiền hòa. Thực sự, cô không biết nói gì để thể hiệnlòng biết ơn với Quân. Anh đã phát hiện và đưa cô vào bệnh viện kịp thời khi Dũngkhông có nhà. Cô đã quá chủ quan nghĩ rằng đó chỉ là một cơn sốt bình thường.Trong lúc hôn mê, cô cảm nhận được ánh mắt lo lắng và cái ôm nhẹ nhàng của anhdành cho cô. Và trong suốt thời gian nằm viện, ngày nào anh cũng đến thăm cô,hôm thì mang đến 1 bó hoa, hôm thì lặng lẽ để đầu giường 1 cuốn sách, hoặc ngồinán lại kể chuyện cho cô nghe, mặc dù cô biết anh rất bận. Ánh mắt cô nhìn anh,chân thành và cởi mở, khác hẳn vẻ lịch sự mà dửng dưng trước đây.

Chợt nhớ đếnmột chuyện, anh liền hỏi: “Em định làm đồ án ở Hàn Quốc à?”.

An hơi ngạcnhiên: “Anh biết ư?”.

Quân cười:“Anh nghe Kim Anh nói”. Thực ra thì anh nghe Diệp Chi nói. Hai người gặp nhau mấylần trong bệnh viện, chuyện trò qua lại, Quân cũng phải tranh thủ làm quen lấylòng bạn của An chứ!

- Uhm,khoa em có hợp tác với một vài trường đại học nước ngoài, hàng năm sẽ có 1 vàisinh viên qua đó làm đồ án. Em được chấp nhận ở một trường Hàn Quốc. Em mới nhậnđược tin này hôm qua.

- Chúcmừng em nhé!

An cười: “Cảm ơn anh. À, trong khoảng1 tháng tới anh có thể giúp em một chút về tiếng anh không? Em chưa tự tin lắmkhả năng giao tiếp của mình, mà cuối tháng 2 em bay rồi”.

- Không thành vấn đề, anh có thể giúp emngay hôm nay. Còn về đề tài, có đúng với nguyện vọng của em không?

- Emrất may mắn được làm đúng sở thích, làm trên đối tượng thực vật. Có điều…

An ngập ngừng,mắt cô hướng về không gian mênh mông trước mặt, khuôn mặt trong thoáng chốcmang một vẻ trầm ngâm vô định.

Đã bao lầnkhi đứng bên cửa sổ của trung tâm nghiên cứu, cô tự hỏi: “Vùi đầu ở phòng thínghiệm có phải là tương lai mà cô mong muốn?. Đề tài đang làm có thực sự là hướngmà cô theo đuổi?”. CNSH quá rộng lớn, lại sắp bước chân ra khỏi cánh cửa đại học,cô thực sự chưa biết mình nên đi theo hướng nào là phù hợp. Sẽ ra nước ngoài họctập và trở về với 1 bằng tiến sĩ? Hay là ra trường đi làm luôn trong 1 việnnghiên cứu hoặc nhà máy?. Một trong 2 hướng, đơn giản là vậy. Song, điều khiếnAn thấy khó chịu nhất đó là, bản thân cô biết rằng, dù theo hướng nào đi nữa,cô cũng cảm thấy không vui.

- Emđang băn khoăn vì chưa tìm được hướng đi phù hợp à? Quân hỏi.

- Hiệngiờ, em cảm thấy rất mông lung. Mức độ phủ sóng của CNSH trên rất nhiều đối tượng,thực vật, động vật, vi sinh vật, lại trên nhiều cấp độ tế bào, phân tử. Em cầncó một đối tượng thực sự để phát triển sự nghiệp của mình.

- Tạisao em không nghĩ là hoa?

An mỉm cười:“ Đó chỉ một sở thích đơn thuần của em thôi. Theo đuổi nó là cả một vấn đề màem lại không được đào tạo chuyên sâu”.

- Sởthích đơn thuần hay là một sự say mê đến mức tôn thờ. Anh nghĩ vế sau đúng hơn.Nếu em kết hợp được những kiến thức đã học với niềm say mê của mình, anh nghĩem sẽ có hứng thú hơn.

Nghe Quânnói vậy, An ngạc nhiên ngẩng lên, mái tóc bị gió thổi bay lòa xòa trước mặt.“Anh ấy hiểu ư?”.

Cô yêuhoa, ai cũng biết điều ấy, nhưng yêu đến độ say mê, đến tôn thờ như Quân nóithì chính bản thân cô cũng không nhận ra. Lẽ nào lại như vậy sao?

Có một điềumà An luôn cảm thấy, Quân rất hiểu, thậm chí nói quá lên là anh nhìn thấu tâmcan của cô. Có lẽ vì thế mà hồi đầu cô sợ đối diện với anh. Một cô gái nội tâmnhư cô, sẽ rất khó chịu khi người khác nhìn thấu, sẽ rất khó chấp nhận một aiđó bước vào thế giới của mình nhưng bản thân lại mong muốn có một người bên cạnhchia sẻ. Đó là mâu thuẫn lớn nhất trong con người cô.

Quân lặnglẽ nhìn An. Anh cũng không hiểu sao mình lại nói những lời này, chỉ là anh luôncảm nhận rõ điều ấy mỗi khi nhìn An nâng niu một nhành hoa trên tay.

Từ bao giờ?Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô chăng?

Phải, có lẽngay từ lần đầu. Hình ảnh đó thực ra vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ của anh.

Lễ hội hoa Hà Nội hôm đó, ngườiđi ngắm hoa rất đông. Quân đi cùng Kim Anh, con bé lanh chanh tạo dáng và đòianh chụp hình. Qua ống kính, anh vô tình nhìn thấy An- thật khác biệt. Trongkhi mọi người chen lấn để được mục kích tận mắt những công trình nghệ thuật đóvà chụp hình kỉ niệm, cô chỉ đứng lặng lẽ ngắm nhìn những giỏ phong lan được gắntrên những thân tre. Quân không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi cô gái đến vậy.Con gái thích hoa là điều đương nhiên nhưng nhìn cô gái ấy, có cảm giác như nólà một sự tôn thờ, một sở thích đã ăn sâu vào máu. Cô choàng một chiếc khăn mềmmàu kem, mái tóc dài để xõa, hai tay nhẹ nhàng chắp đằng sau, đầu ngẩng cao, mắtdán vào những lẵng hoa. Cô đứng chéo góc với Quân và anh đoán là cô đang mỉm cười,mà cũng có thể là không, chỉ cảm thấy khuôn mặt cô rất bình lặng, bình lặng đếnlạ lùng, dường như lúc đó chỉ có cô và hoa. Thật kì lạ, chỉ bằng đôi mắt mà có cảm tưởng như giữacô ấy và những bông hoa, có một mối giao cảm không lời đặc biệt.

- AnhQuân. Cảm ơn anh. Những gì anh nói có ý nghĩa với em không kém một lời độngviên, khích lệ. Làm thế nào để những bông hoa trở nên gần gũi với mọi người, làm thế nào đểchúng được tôn vinh một cách xứng đáng, em luôn luôn bị hai câu hỏi đó ám ảnh.

An đưatay, nhẹ vuốt mái, đôi mắt mở to nhìn Quân, anh đang cười tươi với cô. Trongánh nắng chiều cuối ngày, bất chợt bàn tay An như hóa đá trên trán. Trong khoảnhkhắc ấy, Quân cũng như có luồng điện lướt qua. Họ đứng đối mặt, mắt trong mắt.

Đúng lúcđó, kẻ phá đám xuất hiện.

- Chị,sao không ở trong phòng, ra ngoài làm gì?

Dũng đanglàu bàu chợt há hốc mồm. Trước khi An và Quân kịp quay ra, cậu đã thấy cảnh haingười nhìn nhau “đắm đuối”.

Cậu lật đậtgiơ một tay lên ngang đầu: “Hơ, xin thề, em chưa nhìn thấy gì cả. Hai người tiếptục đi”.

Đoạn lè lưỡi,quay người định đi vào trong. An sượng sùng, cô đi vượt lên trước: “Chị đi nấucơm”. Quân cũng nhanh chóng rời vị trí: “Anh về đây”. Cuối cùng người đứng lạilà Dũng. Đưa tay lên chống cằm, nhìn hai người vừa đi khỏi, cậu nhận xét: “Đâygọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e sao?”.

## 16. Chương 16

Giữ đúng lời hứa, hôm sau Quân bắt đầu chiến dịch giúp đỡ An. Những ngày sau đó, nếu gặp An, Quân thường nói chuyện bằng tiếng anh. Cô nghe anh, thường xuyên vào các diễn đàn tiếng anh, mỗi ngày nghe một cuộc hội thoại ngắn không thì xem phim phụ đề anh. Những điều đó, trước nay cô đều biết là cách tốt để học tiếng anh, chỉ có điều quyết tâm không được mấy ngày lại nản. Nay có Quân giúp, cô cảm thấy hứng thú hẳn.

Buổi chiều, từ phòng thí nghiệm xuống, An đi cùng với Phong và Chi, Quân đứng vẫy tay cách đó không xa. Chi tủm tỉm huých tay cô, Phong đứng quan sát.

Cô chạy đến: “Anh, sao anh đến đây”.

Quân đưa mũ ra: “Lên xe đi, anh đưa em đi đến một vài nơi, sẽ giúp em giao tiếp tốt hơn”.

An bối rối. Quân nhiệt tình quá. Từ hôm nhận giúp cô đến nay, An có cảm tưởng Quân còn quyết tâm hơn cả cô.

Anh đưa cô đến tụ điểm có nhiều người nước ngoài, nói chuyện với họ, mục đích để cô có cơ hội thực hành.

Lúc về, Quân hỏi An: “Mệt không? Đi ăn nhé”.

An cười tươi: “Vâng”, định bụng hôm nay cô sẽ mời anh. Đến khi Quân dừng xe trước cửa hàng bánh, nhìn vẻ sang trọng ở đó, cô lè lưỡi: “Mình có vặn răng đem bán cũng không đủ trả”.

Quân vui vẻ kéo cô vào trong: “Hôm nay anh mới lĩnh lương, anh mời em”.

Điện thoại của An đổ chuông đúng lúc phục vụ chạy đến. Bích gọi. Nói chuyện với cô nàng này trước mặt Quân thì không được thoải mái cho lắm, An đành chạy ra ngoài. Quân nhìn thực đơn, thầm nghĩ: “Mình thử chọn xem cô ấy có thích không?”.

“Mày à, gọi tao có chuyện gì đấy?”. An hỏi.

Giọng Bích quang quác trong điện thoại, với bọn An cô nàng này chẳng mấy khi để ý hình tượng: “Muốn kể ày nghe chuyện hôm nọ của Thủy, mấy hôm nay bận quá, giờ mới có thời gian”.

“Ấy, cái chuyện “chống lầy” á, đầu đuôi ra sao, tao cũng rất tò mò”. An thấy tinh thần bị kích thích hẳn.

“Hôm ấy tao đến thấy một anh chàng mặc quân phục ngồi trong nhà nó. Nhìn thì biết có tình sâu ý đậm với Thủy nhà ta, chắc cũng quen nhau được mấy tháng rồi. Thế mà nó dám giấu tao với mày, mày bảo có tức không?”.

An gật đầu: “Đúng, rất đáng đánh”, rồi tò mò hỏi tiếp: “Thế anh chàng đó ra sao”.

“Đúng chất nhà binh, được cái cũng khá vui tính, mặt mũi cũng dễ nhìn, phù hợp với Thủy”. Bích nói, ra điều khá ưng thuận.

Qua vòng gửi xe của chị Bích, vậy là An yên tâm rồi.

“Thế nó sắp cưới à. Tin này với tao cũng hơi sốc đấy”.

Nhanh nhất Thủy và anh chàng kia cũng mới quen nhau ba tháng, xu thế thời đại bây giờ thế là bình thường. Có điều, với Thủy thì An cũng rất bất ngờ.

“Hehe, tao nổ thôi”. Bích cười gian trá.

“Mày làm tao hết hồn, tao đang nghĩ sao tư tưởng nó lại thoáng thế”.

“Nó vừa được nhận vào dạy chính thức, lại được một trung tâm khá có tiếng mời dạy thêm, đúng là phất lên như diều, đỏ tình, đỏ cả nghiệp”. Bích làm ra vẻ chanh chua kể lể.

“Mày đang ghen tị đấy à?”. An cười.

Bích ngậm ngùi: “Ghen quá ấy chứ, chúng mày có đôi có cặp hết rồi”.

An nhăn trán: “Chúng mày nào đấy, không phải tao cũng đang độc thân như mày hay sao”.

Bích cười: “Tao là độc thân vĩnh viễn, còn mày chỉ độc thân tạm thời thôi”.

Cuộc điện kéo dài đến gần mười phút. Chủ đề Bích nói quá kích thích thần kinh nên An không để ý thời gian.

Khi cô từ ngoài vào, phục vụ đã mang đồ ăn đến. Một ly nước râu và một đĩa bánh kiểu Ý, có phủ kem đặt ở bên phía An ngồi. Cô ngạc nhiên nhìn Quân: “Anh biết em thích loại này?”.

Quân mỉm cười. Anh đã đoán trúng phóc. Thực ra, chỉ cần để ý một chút là biết ngay sở thích của An. Cô dễ nuôi, ăn gì cũng được, không đòi hỏi. Nhưng ai cũng có những sở thích cố hữu. An ăn uống rất đơn giản, thích các vị ngọt thanh hơn ngọt đậm, không thích đồ chua. Vì thế, cô hay ăn bánh hơn ăn kẹo, thích ăn xoài chín hơn xoài xanh…

Quán họ đang ngồi tọa lạc ở khu phố cổ Hà Nội. Không gian bên trong là sự pha trộn tài tình giữa hơi hướng phương Tây và phương Đông, hiện đại và cổ kính, lại có những vị trí vô cùng lãng mạn. Ở đây, mỗi chi tiết đều thể hiện nét tinh tế trong thiết kế và cách bày trí được trau chuốt rất tỉ mỉ. Từng chiếc ghế, chiếc bàn, đến những bức tranh treo tường đều nói lên được đẳng cấp của quán. Nhìn vẻ ngoài cũng biết đồ ăn ở đây rất đắt.

An lấm lét nhìn Quân: “Không phải anh có những biểu hiện hơi quá đấy chứ. Khao lĩnh lương đâu nhất thiết phải ở một nơi xa hoa thế này. Chẳng nhẽ Quân thích mình?”.

An xoa xoa gáy, cười tươi: “Anh Quân, anh tốt với em quá”, rồi nhìn Quân, ánh mắt có phần dò xét.

Quân chỉ mỉm cười nói: “Anh không thích người khác bảo anh là kẻ đáng ghét. Mà em, hình như hơi phung phí từ đó với anh”.

An đỏ mặt, cô đã rủa anh không ít lần. Nhưng lý do Quân đưa ra càng khiến nghi ngờ của cô thêm sâu sắc: “Anh không muốn nghĩa là anh có…”.

“Anh Quân”. Yến cùng với một người bạn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Quân cô vui mừng chạy lại. “Ồ, cả An nữa à”.

An vẫn đang đỏ mặt, thấy Yến thì hơi cúi đầu, chào cô. Yến nhìn hai người với ánh mắt có vẻ đa nghi. Quân chào Yến và bạn cô. Thái độ của anh rất mềm mỏng và lịch sự. Cô gái đi với Yến mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Hình như, bất kỳ cô gái nào cũng thích cung cách của anh.

An đã từng gặp Yến, song hôm nay cô mới chú tâm nhìn kĩ. Yến thật xinh đẹp, một vẻ đẹp năng động, ở cô toát lên một sự hoạt bát, lanh lợi.

Cô bạn bên cạnh liếc đồng hồ, kéo tay Yến. Chào hai người, bước đi rồi, Yến vẫn quay lại cười với Quân rất tươi. Tâm tư của cô dành cho anh, chỉ cần nhìn là biết.

An nhìn theo rồi thầm trách: “Mình đúng là giỏi ăn dưa bở. Xung quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp, thông minh, đâu đến lượt mình”.

Mải suy nghĩ, An hơi cúi đầu, mắt lơ đãng, tay cầm thìa vô thức chọc chọc vào đĩa bánh. Quân nhìn thấy thế thì buồn cười, anh giơ tay gãi gãi tóc An làm cho nó rối bù lên: “Con bé này, em định rằm cho nó nát choét ra à?”.

An “Ớ” ra một tiếng, đưa tay vuốt tóc, chợt thấy nhẹ nhõm: “Với anh, mình cũng như Kim Anh thôi”. Nghĩ thế, cô nhoẻn miệng cười, thoải mái đưa bánh kem lên miệng.

“Trời ơi, ngon quá đi mất”. An xuýt xoa.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa bao giờ ăn loại bánh nào ngon đến thế. Miếng bánh ngọt thơm thơm mùi dâu, chút béo vừa phải, chút ngọt nhẹ nhàng, mềm mại, đê mê không sao diễn tả nổi.

“ Đây là lần đầu tiên em vào một nơi sang trọng thế này đấy”. Cô vui sướng hệt như một đứa trẻ vừa được cho ăn ngon bày tỏ sự thích thú.

Nhìn thái độ của An, Quân thấy như mở cờ trong bụng. Nhận lương tháng chỉ là một cái cớ trong hàng ngàn cái cớ thôi. Mà có nhận lương đi nữa thì anh cũng không có lý do gì mà bước vào một nơi thế này nếu không phải là đi cùng người con gái anh thầm yêu trộm nhớ. Câu nói “Đường đến trái tim ngắn nhất là đi qua dạ dày” đâu chỉ đúng với người phụ nữ khi chinh phục đàn ông.

Phải mất hơn một tuần tìm hiểu các địa điểm lãng mạn ở Hà Nội, Quân ưng ý hoàn toàn khi chọn quán bánh ngọt này. Người Ý vốn cẩn trọng và tỉ mỉ, vì vậy những chiếc bánh ngọt ngoài việc đạt đến trình độ điêu luyện về sự kết hợp nguyên liệu thì hình thức cũng rất tinh tế.

Một cô gái vốn yêu cái đẹp như An chắc chắn không thể không bị cuốn hút được. Không gian trang nhã, thanh lịch, vị bánh tan nhẹ trên đầu lưỡi, tiếng nhạc du dương, không chỉ anh mà chắc hẳn An cũng sẽ muốn kéo dài mãi mãi.

“Cứ từ từ, từng bước, từng bước tiến vào trái tim cô ấy”. Quân nhủ lòng.

“Em cũng nên quen dần với những nơi thế này đi”.

An không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của Quân. Cô hồn nhiên: “Anh biết không, nhiều lần ngồi trên xe bus, đi qua những cửa hàng sang trọng, em đã ao ước được một lần đặt chân vào đó”. Mỉm cười thoải mái, cô nói tiếp: “Em còn suy nghĩ khá ngộ nghĩnh là sau này sẽ làm việc thật chăm chỉ để mỗi tháng tự thưởng ình một bữa ăn chơi trong những nơi thế này nữa”.

Nói rồi cười tít mắt. Cái suy nghĩ giản dị đáng yêu cùng nụ cười trong sáng khiến Quân không thể ngăn được cái nhìn chan chứa yêu thương về phía cô.

An thắc mắc tại sao hôm nay Quân lại có vẻ ít nói hơn mọi ngày, bình thường đi với cô anh phải buông vài câu châm chọc mới hả hê. Chỉ có điều, ý nghĩ đó trôi qua rất nhanh. Đồ ăn ngon, tiếng nhạc du dương, lại có thể thỏa thê ngắm nhìn cảnh vật bên dưới quán đã choán hết tâm trí cô.

Gần ngay đó là khu phố bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, chủ yếu là người nước ngoài. Thấy An nhìn ra cửa có vẻ thích thú, Quân gợi ý: “Em có muốn đi dạo ở đó không?”.

Thật hợp ý An quá, cô vui vẻ gật đầu.

An và Quân thong dong theo đoàn du khách khắp nơi đổ về những dãy phố. Suốt năm năm học đại học, giờ An mới phát hiện ra đi bộ khám phá khu phố cổ thật thú vị. Vẻ cổ kính pha trộn với hiện đại mang đến cho trung tâm thủ đô một màu sắc rất khác biệt. Phố hàng Bạc, hàng Gai, hàng Buồm... đâu đâu không khí cũng nhộn nhịp. Khách trong nước, khách nước ngoài với nhiều màu da, sắc tộc.

Rẽ vào một cửa hàng lưu niệm, sản phẩm nhiều vô kể: tranh sơn mài, nón, túi thêu, lụa tơ tằm, gương, lược... An mân mê chiếc cốc bằng sứ trên tay. Quân đứng cạnh cũng đang xem gì đó.

“Ní hảo”.

“Em ơi, anh là người Việt Nam mà”.

Biết người bán hàng nhầm Quân là khách Tàu, An bật cười ngẩng lên.

“Ơ, Hà?”.

“Ôi, An”.

Hai cô bạn ôm chầm lấy nhau.

“Mày làm ở đây từ bao giờ thế?”. An hỏi.

“Cũng được vài tháng rồi”.

“Nghỉ làm chỗ cũ rồi ư?”.

“Ừ, tao đi làm một vài nơi chán quá, lương ba cọc ba đồng. Bố mẹ bắt tao liên thông lên đại học nhưng tao không chịu. Giờ về cày thêm tiếng anh, định xin vào nơi nào ổn hơn một tẹo”.

“Mày làm partime à?”.

Hà gật đầu. Cái cảnh sinh viên ra trường nay đây mai đó nghe mà thật buồn.

Quân thấy mình bị cho nằm ngoài vùng phủ sóng thì khẽ hắng giọng, An “Ớ” ra một tiếng: “Hì hì, xin lỗi anh. Em mải nói chuyện với bạn”.

Cô quay sang Hà: “Mày à. Đây là anh Quân, hiện tại là thầy giáo tiếng anh của tao”.

Quân gật đầu: “Có thể tạm coi như vậy. Chào em” .

Hà chào anh xong liền ghé tai An thì thầm: “Mày có ông thầy đẹp trai thế này liệu có học hành gì được không đấy?”.

An chưa kịp phản ứng gì đã thấy Hà giật mình: “Chết, chị chủ để ý rồi. Quán đang đông, anh Quân và An cứ xem hàng đi nha, em chạy ra bán hàng đã”.

Nói rồi, chào hai người. Khách ra vào quán nườm nượp. Nghe Hà xổ một tràng tiếng anh giới thiệu hàng cho khách mà An tròn mắt khâm phục.

“Em đeo giúp anh cái này xem”.

Quân đưa cho An một chiếc vòng tay với những họa tiết rất sinh động.

“Anh định mua cho Kim Anh ạ?”.

“Con bé hay sưu tầm mấy món đồ như thế lắm. Chắc màu này hợp với da nó phải không em?”.

“Kim Anh thật sướng khi có một ông anh tâm lý như anh đấy”.

An đeo thử vào tay.

“Cái này hợp với mày đấy An ạ”. Hà mượn cớ bán hàng để ra nói chuyện với An.

“Úi. Tao có bao giờ đeo vòng đâu. Đeo thử thôi”.

“Hà nói chuẩn đấy”.

Quân giơ ngón cái lên, đồng ý với Hà. Rồi anh khẽ nâng cánh tay đeo vòng của An, coi bộ rất ưng ý: “Em đeo hợp lắm”.

“Anh Quân chọn phải không? Anh quả là có con mắt tinh tường. Loại vòng này bán chạy nhất cửa hàng em đấy”. Hà tấm tắc khen.

“Vậy chắc Kim Anh sẽ rất thích, anh lấy cho em ấy đi”.

An tháo vòng đưa cho Quân rồi háo hức quay ngay sang Hà, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm: “Mày bắn tiếng anh kinh thật, làm tao bất ngờ quá”.

“Có gì đâu. Cứ tiếp xúc nhiều với tây nhanh tiến bộ lắm. Mấy em bé bán báo hay mấy cô hàng bánh ở bờ Hồ cũng bắn chuyện như gió ý chứ”.

“Em thanh toán cho anh nhé”. Quân đưa cho Hà hai chiếc vòng.

“Hở”. An ngạc nhiên.

“Một cái cho em, một cái cho Kim Anh”. Quân không nhìn An, điềm nhiên nói.

“Thôi không phải trả công cho em đâu. Em không biết dùng mấy thứ này”. An níu tay Quân.

“Mày nhận đi. Vòng này được mệnh danh là “vòng tình ái đấy”. Đảm bảo đeo vào sẽ câu được vài con cá to”. Hà cười đầy hàm ý, nhanh nhẩu cầm tiền ra chỗ thanh toán.

“Vòng tình ái?”. An phá lên cười. “Anh tặng em không sợ mình sẽ thành cá sao?”.

“Chính vì muốn thành cá nên anh mới tặng em đó chứ”. Quân nương theo câu hỏi của An trả lời.

An cười hì hì: “Em cảm ơn anh nhé. Nhưng lần sau đừng làm thế, em không thích đâu”.

“Làm gì có lần sau. Vì anh đã thành cá tặng em rồi mà”. Quân không buông tha.

“Lúc đó có lẽ em đã thành món cá hấp ấy cái đuôi của anh rồi cũng nên”. An giả vờ thở dài.

Quán mỗi lúc một đông khách. An thấy mình không nên ở lâu nên chào Hà, kéo Quân ra về. Hà vẫy vẫy tay chào cô, lòng thầm nghĩ: “Con bé này vẫn ngố như trước, có con cá to thế mà không biết”.

Không hiểu Quân dẫn An lòng vòng thế nào mà mãi vẫn chưa về chỗ gửi xe.

“Mình đi nhầm đường rồi anh ạ. Nếu đi nữa sẽ ra lăng Bác mất”.

An chỉ tấm biển đề “Điện Biên Phủ” nói với Quân.

Một nụ cười chậm rãi lướt trên mặt anh. Thực ra, là Quân cố ý mà. Ở bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút, vô tình đưa cô ấy đi dạo ở những nơi lãng mạn một chút, chẳng phải là cách tấn công thầm lặng mà rất hiệu quả sao. An lại là một cô gái ưa hoạt động, đi bộ vài km thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Trong bụng hả hê là vậy, nhưng ngoài mặt Quân tỏ vẻ ăn năn: “Mình đã đi xa thế rồi sao?”, rồi lại làm ra điều tiếc nuối: “Lâu rồi anh không có thời gian lên đây, hôm nay tiện đường mình đi dạo luôn nhé, cũng không xa chỗ để xe lắm đâu”.

Câu này nghe quen quá, thật giống cách nói của Minh. An thông cảm với Quân, anh có rất ít thời gian rỗi, cô liền gật đầu: “Hazz, em đành giao phó tính mạng của em cho anh vậy. Đường ở đây em không rành lắm”.

Trước đây, An cũng luôn phó mặc việc tìm đường cho Minh. Con đường từ bờ Hồ, qua lăng Bác đến hồ Tây, cô đã đi cùng bạn bè hàng chục lần. Chỉ có Minh mới hay dẫn cô đi lòng vòng theo những con đường trong thành cổ. Mỗi lần đi với cậu lên lăng Bác, cô lại biết thêm một địa điểm mới. Cái cảm giác ấm áp, yên bình khi cô ngồi sau xe cậu, thong dong qua những con đường xanh rợp bóng cây cổ thụ tưởng như đã lùi về quá khứ nay lại chợt ùa về. Sự rạn nứt trong tình bạn giữa cô và Minh vẫn luôn là một cái gì đó nhức nhối, không sao xóa nhòa được.

Hôm nay, An mặc váy dài kết hợp với áo len mềm. Con gái luôn có xu hướng nữ tính hóa, điều đó được minh chứng rõ nhất với một cô gái từng tôn thờ phong cách thời trang bụi bặm và nghịch ngợm như An. Những cành cây lòa xòa vào nhau, như cùng khiêu vũ theo mỗi nhịp bước của cô. Một thanh niên tuấn tú, một cô gái dịu dàng sánh bước bên nhau khiến không ít anh lính trẻ đang làm nhiệm vụ canh gác phải xao nhãng công việc vì ghen tị.

Cơn gió nhè nhẹ đưa một vài chiếc lá vàng trôi bồng bềnh trong không trung. An giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy một chiếc.

“Hơn một năm rồi em mới đi dạo ở đây đấy”. Cô giữ chiếc lá ngang tầm mắt, xoay xoay chiếc cuống trong tay.

“Thế lần cuối cùng, em đến đây với ai?”

“Một người bạn thân”.

An nói xong, mím môi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, ánh mắt và giọng nói có phần xa xăm.

“Minh à?”. Chính Quân cũng không hiểu tại sao mình lại nhắc đến cái tên này.

“Minh?”

An nhướn mày, quay sang anh. Quân hai tay xỏ túi quần, đôi mắt sáng ngời của anh đang nhìn cô với một vẻ rất khó đoán.

“Anh biết Minh?”.

An thả chiếc lá trong tay ra, liền ngay đó một cơn gió vô tình lướt đến, chiếc lá rơi xuống nền đường, phát ra một âm thanh khô khốc.

“Anh không biết cậu ấy”.

Quân chỉ nhếch miệng, mắt anh nhìn theo chiếc lá vừa rời tay An.

“Vậy tại sao anh...?”. An ngập ngừng.

“À, em từng kể cho anh nghe về cậu ấy và...anh đoán”. Quân cười.

“Ở đâu ?”, “Bao giờ ?”. Đầu An đang kết một tràng bóng bay bằng dấu hỏi.

Quân không muốn nhắc lại những chuyện An muốn chôn giấu. Chỉ là, muốn biết phản ứng của cô ấy ra sao.

Vờ như không để ý nét mặt của An, anh ung dung khoanh tay rồi nói: “Hôm em say ở nhà anh, em đã tin tưởng kể hết mọi chuyện cho anh mà”.

“Bụp, bụp, bụp”, tràng bóng bay trong đầu An nổ tung, xém chút nữa thì cô va vào thân cây to trước mặt.

“Đúng là cái miệng làm tội cái thân”.

Hóa ra ánh mắt đầy ẩn ý của anh mỗi lần nhìn cô, là thế này: “Này bé con, chuyện gì của em ta cũng biết đấy”.

Đau khổ làm sao khi cô ra sức tìm cách chạy trốn, không trốn được thì cố gắng phản công lại, để rồi tự phơi bày những điều riêng tư nhất cho anh. “Không biết hôm say đó mình lảm nhảm những gì. Anh ta có dùng nó để uy hiếp mình?”.

Nở một nụ cười nồng ấm nhất có thể, cô liến thoắng: “Hì hì. Người say nói năng không đầu không cuối, anh đừng để ý làm gì”.

Một giây trôi qua, Quân choáng váng. Nụ cười của An giống như ánh mặt trời buổi ban mai vậy.

Anh nhớ đến nét mặt buồn bã và cơ thể mềm nhũn của cô trong cơn say. Giá như lúc nào cũng làm cô ấy cười thì thật tốt biết bao.

Anh chỉ vô tình buột miệng, còn cô, có thể dễ dàng nhận thấy, không muốn chia sẻ bất kì điều gì cho anh. Ý nghĩ đó khiến Quân thoáng buồn.

“Ừ. Chuyện không đầu không cuối, nhưng lúc cần vẫn có thể dùng đến”. Hướng ánh mắt ranh mãnh về phía An, Quân điềm nhiên nói.

“Cái gì? Anh không định tống tiền em đó chứ”. An xịu mặt.

“Cũng có thể. Biết đâu đấy”.

Quân bắt đầu châm chọc. Dạo này, An không còn né tránh tranh luận với anh và những cuộc đối đáp với cô khiến anh luôn thấy rất vui.

“Người thông minh như anh lẽ nào phải dùng thủ đoạn đó”.

“Câu này anh nên hiểu là khen hay chê?”.

“Người thông minh như anh mà lại không hiểu à?”.

“Tất nhiên, người thông minh thì luôn biết cách chọn lọc thông tin một cách thông minh”.

“Tự nhận mình thông minh trước mặt người khác thì không phải người thông minh đâu”.

An quay hẳn người sang phía Quân, cô đang cười. Gió thổi nhẹ làm bay bay tà váy của cô. Một cơn mưa lá vàng đổ ào xuống, dưới ánh đèn đường lung linh tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Lông mày Quân nhếch lên một cách vui vẻ. Hôm nay, cô đã tặng anh khá nhiều sự gần gũi bất ngờ. An đang dần bình thường hóa mối quan hệ với anh, thậm chí cách đáp trả của cô cũng rất ngọt ngào. Cô bộc lộ sự đáng yêu không che giấu cảm xúc trước mặt anh nữa. Đấy chẳng phải là tín hiệu cho thấy khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp sao? Đến lúc này thì nên thay đổi chiến thuật.

Đi song song bên cạnh An, Quân nhẹ giọng hỏi: “ Em có biết thế mạnh của em là gì không?”.

An lắc lắc đầu.

“Đó là em không ngại mình nói sai”. Quân cười.

“Sao ạ?”. An tỏ ý không hiểu.

“Ừ. Căn bệnh khiến nhiều người không nói được là không dám nói vì sợ nói không đúng. Em cứ để ý xem, kể cả người nước ngoài cũng vậy, họ nói tiếng việt có chuẩn đâu mà em vẫn hiểu được đại khái đó. Tiếng anh cũng vậy, cũng không cần chuẩn ngữ pháp, họ cũng hiểu được”. Quân từ tốn giảng giải.

“Em có nghe cô giáo bảo vậy, chỉ là nó thành thói quen rồi, nếu nói không có câu cú thì lại thấy khó nói”.

“Trước hết em nên sửa lại phát âm của em đã, em phát âm chưa chuẩn đâu, nó sẽ làm em không nghe được, và em nói người khác cũng không hiểu được”.

An lại gật đầu. : “Lẽ ra anh nên đi làm thầy giáo mới đúng”.

## 17. Chương 17

“Ừ, chí ít anh cũng là thầy của em mà”. Quân cười tủm tỉm.

An nhìn anh vui vẻ: “Anh tự học tiếng anh hay có ai dạy không ạ?”.

“Một người bạn của anh bên chuyên ngữ nói cho anh phương pháp học, và anh mày mò học theo. À, mà đến chỗ gửi xe rồi, đứng đây chờ anh nhé”.

An ngoan ngoãn gật đầu, đứng chờ. Dáng Quân cao lớn, bước đi vững chãi, tự tin, dù anh không quay đầu lại, cũng cho người ở phía sau một cảm giác ấm áp, an toàn.

Hình như, ác cảm ngày xưa của cô với anh đã hoàn toàn biến mất.

Anh là tuýp đàn ông phong độ, có tài, tâm lý và không ngại việc nhà, đặc biệt là nấu ăn rất khéo, một hình mẫu mà cô luôn nhận thấy là hiếm có khó tìm ngày nay. Trong lòng An thầm ngưỡng mộ anh. Ở anh hội tụ tất cả những điều mà một cô gái ao ước về người trong mộng của mình.

Hà Nội vào buổi tối rất tuyệt. Những mái nhà, những biển hiệu, những hàng cây rực rỡ với muôn vàn ánh điện sáng nhấp nháy.

Quân mỉm cười hạnh phúc. Anh ít có cơ hội được đèo cô, càng ít khi trò chuyện thoải mái với cô. An không còn vẻ khách sáo như trước đây nữa. Giữa họ chưa bao giờ có sự thân mật như thế này. Anh thấy tim mình đập mạnh, ước sao thời gian trôi thật chậm.

Trước đây, cũng không ít lần anh xao xuyến trước một bóng hồng nào đó. Tiếc rằng, nếu không phải quá thông minh sắc sảo thì cũng là một cô gái quá yểu điệu thục nữ. Thế cho nên, những mối tình tưởng như sắp vắt lên vai, lại rơi tuột khỏi tay. Chỉ đến khi gặp An, anh mới biết thế nào là rung động, rung động đến nhức nhối vì một ai đó.

“Chờ cô ấy tốt nghiệp đã, giờ vẫn chưa phải lúc”. Quân tự nhủ lòng.

Dù anh rất muốn đứng trước mặt bố mẹ, tự hào giới thiệu rằng: “Cô ấy là người yêu của con”, rất muốn mỗi khi bạn bè tụ tập, có thể nắm tay cô ấy cùng đi, rất muốn đường đường chính chính quan tâm đến cô ấy. Nhưng nếu quá vội vàng, anh sợ cô sẽ chui vào thế giới của mình. Và lúc đó, không phải là anh đứng từ bên ngoài nhìn vào khu vườn kính nữa mà là nhìn vào hầm băng.

An bao phủ quanh mình một tấm kính đa màu. Người này đứng góc này, sẽ nhìn cô ấy như thế này, đứng góc kia, sẽ nhìn cô ấy ra thế kia. Quân nghĩ rằng mình may mắn bởi ngay từ đầu anh đã đứng ở phiến kính trong suốt. Anh có thể nhìn rõ thế giới nội tâm của cô, nhưng lại bị tấm kính ấy cách trở.

Anh không muốn mình phá tan tấm kính ấy mà tiếp cận thế giới của cô. Anh mong rằng, cô sẽ thừa nhận anh, mở cửa cho anh, chia sẻ với anh về thế giới ấy.

Ngồi sau xe Quân, An khoan khoái ngắm nhìn con phố bà Triệu. Vẻ đẹp ấy cô đã ngắm nhìn nó biết bao lần mà sao hôm nay lại thấy lung linh, ấm áp đến thế.

Thực ra, cái sóng sánh muôn màu ấy chỉ có đôi mắt những người đang yêu mới cảm nhận được. Có điều, một người thì “tình trong như đã”, còn một người vẫn “mặt ngoài còn e”. Ánh đèn lấp lánh như cũng đang mỉm cười cầu chúc cho đôi bạn trẻ.

Ba tháng sau.

Quân dong xe vào nơi để xe.

“Anh Quân, anh Quân”.

Anh sững lại, không dám tin vào mắt mình.

Cô gái anh thương nhớ đang chạy về phía anh, tay giơ lên cao vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ như hoa. Vẫn mái tóc dài bồng bềnh, vẫn khuôn mặt hiền hòa đáng yêu, cô đã gầy đi rất nhiều, nét bầu bĩnh đã thay bằng vẻ xinh đẹp, duyên dáng. Cô mặc một chiếc áo phông màu cam bó, quần dài ngang bắp chân.

Cô đã đứng trước mặt anh, khuôn mặt hiện lên sự vui mừng khôn xiết. Quân đứng nhìn cô một hồi mới nhoẻn miệng cười:

“An, em xinh ra nhiều quá. Suýt nữa anh không nhận ra”.

An cười lớn, dáng điệu cô vừa uyển chuyển, vừa tự tin: “Anh Quân cũng đẹp trai lên nhiều đó. Anh vừa đi làm về à?”.

Quân gật đầu: “Em về lúc nào?”.

“Em về đêm qua”.

An đáp, môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cô nói mai mới về, muốn làm ọi người bất ngờ một chút.

Chưa bao giờ Quân thấy An vồn vã như vậy, cô mừng rỡ khi thấy anh, cảm giác đó vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng.

“Anh Quân, em đây mà. Anh nhìn gì dữ vậy”. An huơ huơ tay trước mặt Quân.

“Ồ, anh vẫn không tin là em đã về”.

An mím môi cười, hai tay cô chắp đằng sau, làm bộ nghiêm mặt : “Anh Quân không thích em về rồi”. Rồi cười hì hì. Quân thích phong cách của cô lúc này.

“Em định đi đâu hả?’. Quân hỏi

“Em định đi siêu thị sắm ít đồ dùng, tiện thể mua thức ăn buổi tối nữa. Hôm nay anh và Kim Anh là khách mời đặc biệt”.

“Để anh đưa em đi nhé”.

“Anh vừa đi làm về mà, không mệt sao”.

“Em mới về, anh có rất nhiều chuyện muốn nghe em kể”. Quân nghiêng nghiêng đầu, làm động tác nhăn mặt, nhăn miệng rất đáng yêu.

“Thế thì tốt quá ạ”. An gật đầu, cô cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

An cảm thấy trong việc thực tập tại Nhật của cô, Quân đã giúp đỡ cô rất nhiều. Khi xa nhà, anh cũng luôn động viên cô. Nhìn thấy anh, không hiểu sao cô thấy vui mừng khôn tả, cảm giác anh là một người vô cùng thân thuộc.

Họ ở trong siêu thị.

“Anh, nhanh lên nào”. An hớn hở kéo Quân đi.

“Úi, từ từ. Phải lấy giỏ đựng đã chứ”. Quân cười.

“Ừ nhỉ”. An gãi gãi đầu.

“Anh để em xách cho”.

“Thôi, để anh”.

Hai người tranh nhau cái giỏ. Cuối cùng, Quân dựa vào ưu thế chiều cao đã tranh được. Họ đi lòng vòng một hồi, An tham lam vơ hết những gì cô thích.

“Anh thấy cái này ngộ nghĩnh không?”.

An giơ giơ một chiếc khăn mặt với hình gấu trúc rất đáng yêu ở góc phải. Trông cô hồn nhiên như một đứa trẻ. Chỉ với người quen thân mới thấy bộ mặt đáng yêu đó của cô.

Quân một tay tì vào bệ hàng, một tay xách giỏ, nhìn cô lựa chọn đồ nãy giờ, anh gật gật đầu. Cô cười tít mắt, cho vào giỏ rùi lại chắp hai tay đằng sau, dáng bộ khoan thai đi trước, Quân thong thả theo sau.

Họ đi đến khu ẩm thực. An cầm túi bánh bao lên xem xét, Quân hơi cúi xuống nhìn, hai cái đầu chụm vào nhau khá thân thiết.

“Anh Quân, anh cũng mua hàng ở đây à”.

Hai người ngước mắt nhìn lên. Một cô gái dong dỏng cao, tóc dài lượn sóng, thân hình như người mẫu và khuôn mặt rất bắt mắt đang tiến về phía họ. Vừa đến gần, cô không ngại ngùng bám lấy tay Quân đầy tình cảm.

“Minh Hà, chào em”.

Quân mỉm cười rồi khẽ lách tay ra nhưng cô nàng không cho anh cơ hội.

Tay An vẫn cầm gói bánh bao, trố mắt ra nhìn. Cô gái quả thực rất duyên dáng, giọng nói dịu dàng, làn da trắng ngần, cách trang điểm tự nhiên làm toát lên vẻ nhu mì của khuôn mặt. Nhìn ánh mắt cũng có thể thấy cô ấy rất thích Quân.

Tay Minh Hà vẫn không rời khỏi tay Quân, nhìn thấy An, cô hơi nhăn mặt lại. Lúc nãy, cô thấy họ đứng rất gần nhau.

Cô nhìn Quân tỏ ý hỏi rồi đảo mắt về phía An: “Anh Quân?”.

Quân chưa kịp nói gì đã thấy An tuôn một tràng: “Ồ, chào chị. Em chỉ là… hàng xóm của anh Quân thôi. Anh Quân và chị nói chuyện đi, em đi xem hàng đây. Lát gặp lại anh chị sau ạ”.

Nói rồi mỉm cười, bỏ gói bánh bao lại, lách qua hai người, xách giỏ đi thẳng, không để ý đến vẻ mặt tối sầm của Quân. “Cái gì mà em chỉ là hàng xóm”. Câu nói vô tình của An làm anh khó chịu.

“Anh Quân, cô ấy thực là hàng xóm nhà anh đó chứ”. Minh Hà lắc lắc tay Quân tỏ ý nghi ngờ.

Quân khẽ gật đầu, mắt có vẻ hơi tối, anh gỡ tay Hà ra, rồi nói: “Em đi với ai?”

“Em đi một mình”. Minh Hà đáp, tỏ ý muốn anh đi cùng.

“Thế à, em đi xem hàng đi, gặp em sau nhé”. Rồi anh chạy theo hướng An đi lúc nãy, để Minh Hà đứng tần ngần đằng sau.

An đứng cách đó vài gian hàng. “Chị ấy thật xinh đẹp”. An vừa có cảm giác ngưỡng mộ, vừa thấy rất khó chịu. Trông họ tình cảm quá, nếu không có gì tại sao lại thân thiết thế được.

“Em mua cái này à”. Quân đã đứng sau cô.

“Ơ, anh không đi cùng chị ấy ạ”. An quay đầu lại.

“Sao phải đi cùng, cô ấy chỉ là…”

“Chị ấy thật xinh đẹp. Trông hai anh chị rất xứng đôi”.

Mặt Quân sa sầm, anh gắt lên: “Cô ấy không phải bạn gái anh”.

An giật mình: “Không phải thì thôi, làm gì mà gay gắt thế”. Nghĩ vậy nhưng nhìn bản mặt Quân, cô tỏ vẻ ăn năn: “Nếu không phải thì em xin lỗi”. Quân không nói gì, quay lưng xách giỏ đi. An nhún vai rồi chạy theo.

Từ lúc đó cho đến khi về nhà, Quân có vẻ không vui. Kể cả trong bữa cơm, anh cũng chỉ cười cười tham gia câu chuyện cho có lệ. An lâu lắm không gặp Kim Anh, chuyện trò cứ nổ như ngô rang nhưng cô vẫn nhận thấy sự trầm tư khó hiểu của Quân. “Mình không làm gì sai đó chứ?”

An đâu có biết câu nói vô tình và sự vui mừng tác hợp của cô khiến Quân rất buồn. Anh vừa nhe nhóm tia hi vọng khi thấy cô và anh trở nên gần gũi hơn thì lại bị cô dội gáo nước lạnh. Rốt cuộc, trong lòng cô, anh mãi chỉ là “hàng xóm” thôi sao?.

…………..

Hôm sau, 8h sáng An đã có mặt ở trung tâm nghiên cứu. Nhìn tòa kiến trúc thân thuộc, rất xúc động, cảm giác đi xa được trở về căn nhà thân yêu của mình. Chân nôn nóng bước lên bậc thềm. Cánh cửa tự động đã mở ra, chỉ có hai bảo vệ bên bàn gác. An mỉm cười, nhớ lại ngày đầu tiên cùng Diệp Chi lên gặp thầy.

“Trời ơi, An hả? Lâu quá mới lại thấy em, anh cứ tưởng em bỏ học lấy chồng rồi”. “Chú” bảo vệ lên tiếng đầu tiên.

“Em còn chưa có người yêu thì lấy ai được ạ”. An cười. “Cháu chào bác, em chào anh”.

Bác bảo vệ nói: “Bao giờ bảo vệ hả cháu?”.

“Dạ, khoảng giữa tháng sáu ạ”.

Nói chuyện một lúc, An xin phép lên phòng. Tầng ba khá yên tĩnh, các sinh viên đã thực tập xong. Các phòng giờ chỉ còn lại các ah chị nghiên cứu sinh và cao học.

Hồi hộp đi đến phòng 307, An bước vào qua cửa phòng thí nghiệm, nhìn sang phòng thầy, không thấy ai. Trong phòng thí nghiệm cũng không một bóng người. “Quái, mọi người đi đâu hết rồi”.

Đi qua một dãy bàn, tủ đựng hóa chất, gần đến phòng PCR, An nhìn thấy Phong đang làm thí nghiệm trong đó, lưng quay lại. Nhìn thấy bạn, An rất xúc động, chỉ muốn mở cửa, chạy vào, hét lên: “Phong ơi, tớ về rồi này”. Làm thế thì Phong sẽ giật mình mà hỏng thí nghiệm mất.

Lại nhìn khắp phòng, đã có thay đổi, tủ cấy được quay sang hướng khác, máy ly tâm thì đặt gần máy lắc, hai chiếc tủ lạnh đông cũng không còn ở vị trí cũ. Chắc chị Hoài xem phong thủy rồi sắp xếp lại đây.

Hồi mới vào, nghe anh Hòa nói, phòng này là do thầy Trịnh Anh thiết kế, An vừa xuýt xoa, vừa tiếc nuối. Thầy “siêu” như vậy, lúc làm đồ án môn học, đề tài thiết kế phòng thí nghiệm mà được thầy hướng dẫn, chắc chắn khi bảo vệ, sẽ không bị một cô giáo trừng mắt quát: “Em thiết kế phòng thí nghiệm hay trại nuôi gà” và không phải nhận một điểm B oan ức.

Chiếc bàn dài nằm giữa phòng, nơi mọi người hay tụ tập thảo luận, An bước đến và ngồi xuống. Một mình giữa phòng, những kỉ niệm hồi còn làm việc trong phòng ùa về. Box cấy thường xuyên bị chị Dung chiếm cứ, phòng PCR thì có anh Hòa, An và Phong “đóng đô”, Chi thì trung thành với khu vực điện di protein.

Trên bàn, chỉ có một quyển sổ và điện thoại của Phong. An đưa tay cầm lên xem. Trong sổ toàn là công thức, kết quả thí nghiệm. Lại cầm điện thoại lên, nhớ đến buổi chiều mình và Phong cùng đi mua. Lúc đó, cô đang có chuyện bực mình với Quân nên lúc Phong hỏi, liền chỉ bừa lấy cái điện thoại này. Hôm sau, người khen thì ít, người chê thì nhiều, Phong chỉ nói: “Em thích là được”.

Mở điện thoại ra, An ngạc nhiên. Màn hình nền có ảnh một cô gái, là Linh. “Ô, đã tiến triển tới mức này rồi cơ à?”.

Trước khi cô đi sang Nhật mấy hôm, Chi nói: “Vụ của Phong và Linh, để tao làm thay mày”. Một tháng trước nàng ta nhắn tin để lại trên face: “Đã hoàn thành nhiệm vụ”. An lúc đó đang mất ăn mất ngủ vì đề tài gặp rắc rối, đọc xong cũng không kịp nghĩ, thì ra là chuyện này.

Đến giờ An vẫn không hiểu sao Chi lại biết, nhưng có lẽ Chi là bà mối “mát tay” hơn cô rồi. Nhìn Linh cười như thế này, thật hạnh phúc.

Nghĩ đến tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện. Màn hình báo hiệu cuộc gọi đến, là của Linh. Phòng PCR cách âm rất tốt, Phong không nghe thấy rồi.

An nhếch miệng cười một cái, hắng giọng một tiếng, rồi ấn nút chấp nhận, ngọt ngào: “Alo, chị tìm anh Phong à”.

Bên kia im lặng mấy giây.

“Xin…xin lỗi, ai đang cầm điện thoại của Phong đấy”.

“Dạ, em là em gái của anh Phong ạ”.

Chắc Linh đang nhăn nhó nghĩ: “Phong bói đâu ra em gái”, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh “Vậy à, em là con nhà chú hay nhà cậu”.

“Dạ, em kết nghĩa ạ”. An vẫn ngọt nhạt.

“Ừ, thế anh Phong đâu hả em, cho chị gặp một chút”.

“Dạ, anh ấy đang tắm ạ”. An phải bặm môi nén cười một cách khổ sở mà vẫn cố rướn giọng “Anh ơi, quần của anh ở đâu”.

Bên kia lại im lặng.

An không nhịn được nữa, cười sằng sặc. “Linh hâm hấp, tao đây này”.

Linh bên kia ngẩn ra một lúc mới quát: “An kia, về từ bao giờ, tao tưởng mày hôm nay mới về mà”.

“Dạ, em nhớ anh Phong nên về sớm”. An tiếp tục trêu. “Không ngờ anh ấy lại bảo có hẹn với chị, làm em tủi thân quá, hichic”.

Linh cười: “Mày biết rồi à”.

An toét miệng cười: “Tất nhiên, mừng cho anh chị”, chợt nhìn thấy Phong đang đứng ngạc nhiên ở cửa phòng PCR, An giơ tay lên chào, miệng nói: “Này gặp Phong của mày này”.

Phong đỡ lấy điện thoại, tranh thủ hỏi An: “Về lúc nào thế, bất ngờ quá”. An chỉ mỉm cười nói: “Hôm qua, nghe đi, nàng chờ”.

“Ừ được, mình xong rồi, đến ngay đây”. Phong nói xong, tắt máy, quay ra nhìn An, vui vẻ nói: “Chúc mừng An An đã về”.

“An An”. Phong vẫn luôn gọi cô như vậy, cách gọi rất thân mật, ấm áp. Nhưng ánh mắt nhìn cô đã tự nhiên như hồi đầu.

An trong bụng nở đầy hoa, lại giả vờ nghiêm túc: “Tớ mới đi mới có mấy tháng đã lén lút yêu đương rồi, không chịu học hành gì cả”.

Phong nhăn nhó vẻ thiểu não: “Tớ bị lừa”.

An cười phá lên: “Thật á”.

Linh hiền lành thì không thể lừa được Phong rồi, chắc chắn là có sự can thiệp gián tiếp của chị Chi. Cô nàng này tư tưởng biến thái, đánh nhanh thắng gọn, không biết đã áp dụng chiến thuật gì, tò mò quá.

Phong chờ An cười xong mới nói: “Cậu về hôm qua à?. Đi có ba tháng nhìn đã khác quá”.

“Xinh hay xấu?”. An nghiêm mặt hỏi.

Phong đưa tay sờ mũi, thật thà trả lời: “Cả hai”.

An trợn mắt: “Muốn ăn đòn à?”, tay giơ nắm đấm về phía Phong.

Phong nhanh nhẹn bắt lấy, cười khì khì: “Gầy đi, xinh hơn”.

An cũng cười một cách thoải mái, giống như lần đầu họ làm quen ở phòng thí nghiệm này. Mọi vướng mắc đã tan biến. An thấy lòng thật nhẹ nhõm. Với Phong, cô chỉ là một cơn say nắng.

“Mọi người đi đâu hết rồi, sao chỉ có mình cậu ở đây”. An hỏi.

“Thầy đi hội thảo, các anh chị đi theo học tập, chị Hoài lên Viện, tớ lên làm giúp anh Hòa mẫu”. Phong nói, tay đang treo áo blue lên giá.

“Tiếc nhở, tưởng lên được gặp mọi người, cười nói một trận cho thỏa nhớ mong, lại gặp đúng người bận rộn hẹn hò”. An làm bộ mặt ỉu xìu.

Phong tủm tỉm: “Bạn cậu ở trên D8 hết đấy, có lên cùng không?”.

Mắt An sáng rỡ: “Cậu cũng lên đấy à, thế đi thôi”.

“Ừ, tớ lên giúp Linh chỉnh sửa đồ án”.

Hai người nhanh nhẹn rời phòng.

Nhoắng một cái đã đến cổng Trần Đại Nghĩa. Tốc độ di chuyển của An thật đáng nể. Phong đi theo thở phì phò. Hình như, đi nhanh cũng là một cái tật của dân Bách Khoa.

“ 5 năm học Bách Khoa, cái chất Bách Khoa ngấm vào người thì ai cũng như ai…”

Đúng vậy.

Chí ít thì với một cá nhân xuất thân từ dân Văn như An, phần nữ tính giảm bớt, phần cá tính thêm vào; tâm hồng bay bổng giảm một chút, tư duy logic tăng một chút; sự ngô nghê biến đi, sự biến thái xuất hiện.

An phải đi từ cổng Trần Đại Nghĩa đến giảng đường D8 gần cổng Parabol. Cả một chặng đường dài, D1, D3-5, D9, D8, xếp theo thứ tự lần lượt là giảng đường cô đã học trong năm năm.

Nhớ những ngày đầu mới bước chân vào đại học, leo lên tầng năm D1 vừa thở không ra hơi, vừa bị ngỡ ngàng bởi từ đây nhìn xuống, Bách Khoa hệt như một khu phố, một khu phố tuyệt đẹp. Càng học lâu, càng phát hiện bên trong cái vỏ ngoài khô cứng của một trường kĩ thuật, là những góc rất thơ mộng. Mùa xuân có hoa xưa, mùa hạ có hoa lau, bằng lăng, phượng vĩ, điệp vàng, thu sang có xà cừ thả sắc vàng trong gió, đông đến bên những hàng cây trơ trụi, lá khô rơi xào xạc lại mang một vẻ hiu hắt yên bình.

Những phép tính, những học thuyết của đại số, giải tích, vật lý, hóa học, hình họa… của hai năm đại cương dài đằng đẵng không làm An nhụt chí, một phần là do cô sớm đã cảm nhận được cái hồn của Bách Khoa.

Có lẽ sinh viên năm đầu thích khám phá những điều mới mẻ. Còn sinh viên năm cuối như An thường hoài niệm về trường lớp nhiều hơn.

Tiền sảnh của khu D8 hơi tối, do ở đây xây theo hệ thống kín. Phong bảo Linh đang chờ ở tầng hai. An thì đi về phòng đầu tiên tầng một, cô đoán bọn Chi đang ở đây. Đây là phòng dành riêng để dạy mấy môn vẽ nên bàn ghế rất đặc thù. Điều thú vị là phòng này thi thoảng mới được sử dụng để dạy học. Mỗi lần học nhóm, cả bọn lại vào phòng này. Vũ và Thuấn làm thiết kế, nên sẽ phải sử dụng bàn để vẽ.

Nhìn qua cửa sổ, An thấy ba đứa bạn đều ngồi đó. Vũ đang ngồi trong góc cùng, cả người cong như con tôm luộc, chắc đang vẽ đến chi tiết khó, thấy hắn mắt nhíu lại, tay tỉ mẩn tô tô kẻ kẻ.

Thuấn và Chi đang ngồi ở dãy bàn giữa. Chi một đầu bàn, Thuấn một đầu bàn, chắc Chi làm xong đồ án lên đây giúp Thuấn.

Vũ và Chi là hai chuyên gia hình họa của cả lớp. Thuấn thì sử dụng Autocad tốt hơn vẽ tay.

CÒN NỮA

## 18. Chương 18

An lặng lẽ đi vào phòng. Trong phòng cũng có một nhóm sinh viên khác. Mấy đứa bạn, đứa thì cúi thấp đầu, đứa thì quay lưng lại, nên không biết An đến.

An sợ làm bọn nó xúc động mà gạch mấy nét hỏng bản vẽ nên lên ghế giáo viên ngồi, chống tay lên bàn, nhìn lũ bạn, rồi quay mặt ra sân trường, thầm tiếc nuối thời gian tươi đẹp này đang chầm chậm trôi qua.

Ngoài kia, bằng lăng đã khoác trên mình chiếc áo mới. Gió thổi làm bay bay những tà áo thướt tha của các nàng liễu bên hồ, mặt hồ khẽ lay động, đắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ. Nơi này, sau cả ngày ôn thi căng thẳng, nhóm bạn của cô sẽ tụ tập tán gẫu. Dưới gốc đa kia, cô và Lan thường ngồi tâm sự. Xa hơn nữa, là con đường phượng vĩ, Minh đã từng hét ầm lên, nhặt từng chiếc lá phượng vương trên đầu cô. Thời sinh viên mang đến cho cô bao kỉ niệm, buồn ít, vui nhiều. Có những góc sân trường mà chỉ cần đi qua cũng thấy vấn vương, xao xuyến, có những người bạn chỉ cần nhắc đến tên cũng đã đủ ấm lòng.

“Chi tiết này không hợp lý”, Chi chỉ vào bản vẽ nói.

Thuấn ngẩng đầu lên: “Không hợp lý chỗ nào”.

Vũ béo cũng chạy lại, ngó bên nọ ngó bên kia: “Giữa các mặt chiếu chưa có sự tương thích”.

An nhìn ba cái đầu đang chụm vào nhau, mỉm cười ấm áp. Mỗi lần học nhóm, cả bọn thường quây vòng tròn quanh cái bàn thảo luận như vậy. Đứa biết nhiều giúp đứa biết ít, tranh luận một hồi thì những thứ không hiểu sẽ vỡ ra.

Bọn Vũ cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của An. Chi nhìn thấy An đang chống cằm ngồi trên bàn giáo viên thì sững sờ trong giây lát, sau đó cầm cục tẩy ném về phía An: “Con ranh kia, về lúc nào, đến lúc nào”.

An sợ hãi ôm đầu tránh cục tẩy đang lao vun vút đến. Sóng gió qua mới ngẩng đầu lên, đứng dậy đập bàn quát: “Mày đón tiếp tao thế hả?”.

Vừa dứt lời thì Chi chạy vèo đến, véo má, véo tay, xoa xoa mặt, mức độ đón tiếp vô cùng nhiệt tình, ngoài sức tưởng tượng.

Vũ và Thuấn cũng đã đi lên.

Vũ gãi gãi cằm, nhếch mép nói: “Nhìn đã ra một chút con gái”.

Thuấn tiếp lời: “Vẫn chưa đủ hấp dẫn tao”.

Chi và An mắt quắc như dao: “Tầm nhìn vẫn thiển cận”.

Nói xong, cả bọn nhìn nhau cười. Mấy sinh viên trong phòng nhìn cảnh tượng đó thì cảm động. Có lẽ không ít người cũng mong mình có được một tình bạn đẹp như thế.

Chi đuổi bọn Vũ xuống bàn vẽ, kéo một cái ghế lên bàn giáo viên rồi ngồi xuống cạnh An rủ rỉ.

Khi nhắc đến Linh, Chi ghé tai An cười khoái trá: “Mày thấy tao giỏi không?”.

An gật gật, lại giả bộ nghiêm mặt: “Mới đó mà đã tính “ra học riêng” với nhau, quên béng bọn mình”. Rồi kéo tay Chi tò mò hỏi: “Mày làm cách nào thế?”.

“Haha”. Chi cười. “Tao và anh Hòa thường xuyên nhắc đến mày trước mặt Phong và Linh, lại còn tô vẽ chuyện mày với một anh chàng nào đó”. Chi nói giảm nói tránh, không nhắc đến Quân.

An lườm Chi một cái: “Thanh danh của tao đã bị mày bôi nhọ”.

Chi làm như không để ý, hào hứng nói tiếp: “Tô vẽ xong, bọn tao bỏ đi, để Phong và Linh ở lại”.

Đến đây thì An đã hình dung ra vấn đề. Có điều, Chi nói “bọn tao”, chứng tỏ cấp độ tình cảm với anh Hòa cũng đã tăng vọt.

“Mày biết Linh rất giỏi an ủi người khác, lại có tình cảm với Phong, mà Phong đang buồn, mưa dầm thấm lâu, chàng sẽ cảm động”.

Cái này thì phải công nhận chị Chi cũng rất tâm lý.

“Bọn tao cũng hay rủ Linh và Phong đi chơi cùng, la cà về cho thật muộn. Mày biết Linh đi xe bus, tất yếu Phong phải đèo Linh về. Đi đêm đi hôm lắm dễ phát sinh tình cảm”. Chi nói đến đây ngừng lại ôm bụng cười.

An cúi đầu nghĩ: “Anh Hòa cũng dùng cách này cưa mày sao, hiểu rõ thế”, lại thẳng lưng ngồi nghe Chi kể tiếp.

“Một hôm lúc về thì trời đổ mữa, không biết hai anh chị ấy có bị sét đánh giữa đường không mà hôm sau lên phòng thí nghiệm ánh mắt nhìn nhau cứ như chớp giật. Buổi chiều cả phòng về hết, thấy hai đứa vẫn còn trong phòng PCR, tao liền giả quên khóa luôn cửa chính, sau đó mặc kệ bọn nó nheo nhéo gọi, 8h mới giả nhớ cầm chìa khóa phòng chạy lên. Haha, cuối cùng cả hai fall in love”.

An cười sắp rách cả miệng, ho sặc sụa. Chỉ có Chi mới dám làm như thế. Ngoài thầy và chị Hoài thì cả phòng có một chiếc chìa khóa. Hai người kia chắc chắn không dám nhờ thầy và chị Hoài lặn lội đường xa lên mở cửa, phải chôn chân chờ nàng Chi, không có việc gì đành ngồi tâm sự, tình cảm do đó thăng hoa lên một bước tiến mới. Phong nói: “Tớ bị lừa” cũng có ý đúng.

An chắp hai tay, bái phục Chi sát đất. Chi vênh mặt cười đắc thắng rồi nhìn An bằng một vẻ âm hiểm: “Sắp tới lại có kẻ cần phải ra tay giúp đỡ”.

An vẫn đang mải cười nên cũng chẳng để tâm ý vị sâu xa trong câu nói của Chi. Cô nhìn Chi đe dọa: “Sau này Phong Linh mà xảy ra chiến tranh, chúng nó đến đốt nhà mày”.

Chi xùy một tiếng: “Mày làm Linh thích Phong, tao làm Phong thích Linh, công của mày cũng to lắm đấy”.

Đúng vậy. Khơi mào ra chuyện này, chính là An. Thôi thì, sau này có bị đốt nhà, vẫn có Chi lang bạt cùng.

Hai cô bạn nhìn nhau, khúc khích cười.

Cả ngày ở trường với bọn Chi, hơn 4h chiều An mới ra về. Ba tháng đi xa, rất nhớ gia đình, bạn bè, trường lớp, nhớ Hà Nội, nhớ những con phố thường đi qua, An lên một chiếc xe bus, dự định đi thăm thú một chuyến.

………..

Khi An xuống xe bus thì cũng gần 5h chiều. Mặt trời đã hơi ngả về phía tây. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa. Thời tiết quả là ngày càng khắc nghiệt.

An lấy khăn lau mồ hôi, mặt không một chút khó chịu, đi về hướng ngược lại. Cô vừa nhìn thấy một nơi rất thú vị. Showroom “Sắc hoa Việt”. Tập đoàn Vnflowers.

Đây là tập đoàn hoa lớn nhất Đông Nam Á, có trụ sở tại Đà Lạt. Có lẽ họ mới đặt showroom này tại Hà Nội.

Đi đến một tòa nhà ba tầng hiện đại, An gần như là nín thở bước vào. Mỉm cười chào nhân viên lễ tân, cô hồi hộp đi sâu bên trong.

Hoa giả, hoa thật, tranh hoa, các đồ vật bằng hoa. Khắp không gian ngập tràn sắc hoa, ước tính cũng phải hơn 60 loài.

Ngỡ ngàng. Thích thú. Cuối cùng, không kìm được, An thốt lên: “Thật tuyệt vời, giống như đang lạc vào thế giới của hoa vậy”.

Những loài hoa được đan xen, tô điểm, tôn vinh nhau và dường như đang thì thầm kể những câu chuyện theo ngôn ngữ rất riêng của chúng. Không phải là trang trí cho thật rực rỡ như ở những cửa hàng hoa thông thường, cũng không hẳn là vẻ tự nhiên hoang dại của một bông hoa trong vườn, mà là một cái gì đó kết hợp giữa hai yếu tố này.

An vui sướng khi nhận ra, loài hoa mà mình yêu thích nhất, được lấy làm cảm hứng chủ đạo. “Hoa hồng vàng, loài hoa tượng trưng cho sự phản bội, chia rẽ, cho sự day dứt khôn nguôi”. Đã từng có người nói với cô như vậy.

Nhưng rõ ràng, khi bước chân vào đây, cô hoàn toàn cảm nhận những ý nghĩa khác hẳn mà loài hoa ấy mang lại. Sắc vàng rực rỡ ấy, khi đặt trong không gian của những bản nhạc vui tươi mang đến một niềm hân hoan trong tâm hồn.

Hoa hồng vàng - loài hoa của những ước mơ tốt đẹp nhất, cho lời chúc mừng và lời xin lỗi hoặc bày tỏ thiện cảm.

Hoa hồng vàng trong các bó hoa, được bổ sung như một yếu tố của hạnh phúc.

Sắc vàng mạnh mẽ ấy còn biểu trưng ột tình yêu kiêu sa, rực rỡ nữa.

Cảm giác lâng lâng, An đi từ tầng một, qua tầng hai rồi dừng chân ở tầng ba của showroom.

Nếu tầng một được biến thành nơi trưng bày và bán các loại hoa tươi, thì tầng hai là một không gian trang nhã với các sản phẩm vô cùng độc đáo từ hoa, và tầng ba với khu vườn có tên Paradise thực sự là một thiên đường đầy sức mê hoặc với bất kì ai đặt chân lên đó.

An gọi một ly nước cam, đi về phía lô ở giữa phòng, nơi được trang trí bằng giàn hoa tigôn nhựa, chọn một cái bàn và ngồi xuống.

Trên bàn đặt một lọ hoa tươi được cắm theo phong cách Ikebana của Nhật. Trong thời gian ba tháng ở Nhật, An bắt đầu quan tâm đến loại hình nghệ thuật này.

Người châu Âu thường chú ý đến màu sắc, số lượng của vật liệu, trong khi người Nhật chú ý đến đường nét, bố cục, sự hài hòa giữa vẻ đẹp nằm trong hình thể của lá và hoa, và trong sự tăng trưởng của hoa lá nơi thiên nhiên.

“Thế giới của các loài hoa”, “Ngôn ngữ của các loài hoa”.

Có một thứ ánh sáng màu nhiệm đang bừng lên trong An. Có một con đường mà An đã bắt đầu tìm thấy.

“Hãy suy nghĩ thật kĩ những gì tôi nói với em”. Câu nói của giáo sư Honoka lại văng vẳng trong đầu.

“An cũng đến đây à?”.

Một âm thanh trầm ấm quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của An. Cô ngẩng đầu lên. Sửng sốt. Người đang đứng trước mặt cô, nụ cười rạng rỡ trên môi, là Minh.

Sau vài giây ngạc nhiên, trong mắt An hiện lên nét cười.

“Minh cũng đến đây à?”. An hỏi, giống như cách Minh vừa hỏi cô.

Minh mỉm cười: “Tớ làm PR ở đây”, rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện An.

“PR, làm partime hả?”. An hỏi, mắt không rời từ lúc Minh cầm ghế cho đến khi ngồi xuống.

Minh gật đầu. “An vừa đi Nhật về phải không?”.

“Ừ, qua đó làm đồ án”.

“Sắp bảo vệ rồi nhỉ?”. Minh cười.

Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà cô luôn nói với Minh, theo cách viết của Dale Carnegie : “Cậu có nụ cười soi chiếu đến những góc khuất của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăm tối nhất”.

Minh không đẹp trai, nụ cười cùng đôi mắt lanh lợi là điểm thu hút nhất trên gương mặt của cậu.

“Cậu biết không, khi đến đây làm việc, tớ đã nghĩ sẽ có lúc gặp cậu như thế này”. Minh nói, kèm theo một nụ cười.

“Thật sao, cậu rất có khả năng tiên tri đấy”.

“Nơi nào có hoa, nơi đấy Hà An sẽ đến, cậu luôn nói như vậy?”. Minh đặt một tay lên bàn, một tay lên mép ghế, theo cái cách mà An bảo: “Rất có phong thái của giám đốc”.

“Cậu vẫn nhớ à?”.

Minh làm bộ từ tốn gật đầu.

“Nhớ chứ. Chân ướt chân ráo lên Hà Nội, cậu đã bắt tớ đèo lên vườn hoa Nhật Tân. Trời hè nắng chang chang, tớ cũng phải đạp xe đưa cậu lên hồ Tây ngắm sen nở. Chưa kể, mùa đông mưa rét, cậu nổi hứng đến Tây Tựu, kết quả là tớ bị ốm một tuần”. Minh nói bằng giọng đều đều châm chọc.

An bật cười: “A, hóa ra là cậu thù dai”. Minh cũng cười.

Những kỉ niệm ấy giống như một dòng nước ngọt ngào chảy qua tim. Chỉ có Minh mới luôn ân cần với cô như vậy.

Hình như, đã hơn một năm nay họ chưa gặp nhau. Chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi han hay xem thông tin về nhau trên Facebook. Khi đó, có những thứ cảm xúc không tên, có những mối bận tâm của cuộc sống làm họ cách trở. Còn lúc này đây, khi đối diện với nhau, mới thấy tình bạn của họ không dễ dàng mà thay đổi.

Một người luôn ân hận vì sự vô tâm của mình. Một người luôn tiếc nuối vì đã lỡ nói ra tình cảm mà mình muốn chôn chặt trong lòng. Thà cứ âm thầm ở bên cô ấy, làm một người bạn tốt của cô ấy. Biết rằng cô ấy chỉ coi mình là bạn, biết rằng mình không phải là một nửa dành cho cô ấy, nhưng không thể không nói ra. Và khi nói ra rồi, lại sợ cô ấy phải suy nghĩ nên mới buột miệng: “Tình cảm của tớ dành cho cậu giờ không còn được như trước nữa” để cô ấy yên tâm. Không ngờ câu nói ấy lại càng làm hai người xa cách.

Cả hai đều tiếc nuối về một tình bạn đẹp, nhưng không có ai dũng cảm để hàn gắn nó, vì sợ hành động của mình có thể làm tổn thương người kia nên chỉ âm thầm theo dõi tin tức của nhau.

Có thể, thời gian đã làm những khúc mắc ngày xưa trở nên nhạt nhòa. Có thể hoàn cảnh xô đẩy đã bù lấp trong trái tim họ một hình bóng khác?.

An cười: “Cậu và cô bé Tú Anh ấy sao rồi?”.

“Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu”.

“Ồ, tìm hiểu cũng hơi kĩ đấy”. Chắc cũng phải gần 2 năm rồi.

Minh chỉ hơi gật đầu. Có lẽ An không bao giờ biết được điều này và cô ấy cũng không nên biết. Minh không dám phủ nhận rằng ban đầu mình bị xao động phần nhiều vì Tú Anh giống An. Họ vốn dĩ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một thế giới nội tâm trầm lắng và một thế giới hướng ngoại sôi nổi. Chỉ có điều, họ có chung một tình yêu, tình yêu sâu sắc dành cho các loài hoa. Và thậm chí, chung một loài hoa yêu thích, hoa hồng vàng.

Không có quá nhiều cử chỉ thân mật, cũng chưa bao giờ mở lời nói ba tiếng: “Anh thích em”, Tú Anh vẫn luôn ở bên cạnh. Minh không muốn làm tổn thương tình cảm của cô khi bản thân còn nặng lòng với một người con gái khác. Thực sự trong thâm tâm, vẫn luôn muốn cô ấy được hạnh phúc, muốn trái tim khi bình lặng trở lại sẽ bù đắp cho cô ấy.

“Còn cậu và anh chàng ấy thế nào?”. Giờ đến lượt Minh hỏi.

“Anh chàng nào?”. An ớ người ra.

“Trên face của cậu ấy, tớ thấy hay có ảnh một anh chàng tên Quân mà”.

An cười một cách khổ sở, đây là kết quả tag ảnh vô tội vạ của Kim Anh.

“Đó là hàng xóm nhà tớ thôi, không phải anh chàng đặc biệt nào đâu”.

Minh có vẻ không tin.

“Này, đừng nhìn tớ như thế chứ, tớ nói thật mà”. An nhăn mũi, mím môi làm Minh cười: “Vẫn con nít như trước”.

“Giờ tớ dám đánh cả cậu rồi đấy”. An trợn mắt đe dọa.

“Vẫn hổ báo như trước”.

An giả tiếng mèo kêu: “Người ta dịu dàng mà”.

“Mặt đã dày hơn trước”.

An lườm Minh một cách thân mật: “Nói vẫn nhiều như trước”.

Minh phì cười. An cũng cười ấm áp. Có những khúc mắc không ngờ lại rất dễ dàng được giải quyết.

Gần 6h, An đứng dậy ra về. Minh còn phải làm công việc của mình, cô không nên nấn ná ở lâu.

Minh tiễn An ra đến cửa. Sực nhớ ra điều gì, Minh nói: “Này, chờ tớ chút”, rồi chạy vào trong showroom.

Năm phút sau thì Minh chạy ra, trên tay ôm một bó hồng vàng.

“Tặng cậu”.

“Ặc, cậu làm tớ bất ngờ quá”. An đỡ lấy bó hoa, nhìn Minh, xúc động.

“Màu vàng gần với màu nắng nên nó tượng trưng cho sự khởi đầu mới”. Minh nói một cách chân thành, tay phải chìa ra: “Chúng ta… bắt đầu lại…vẫn là bạn tốt nhé”.

An mỉm cười, giơ tay ra: “Ừ, mãi mãi là bạn tốt”.

Hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ánh tà dương phản chiếu trên những ô cửa kính, xiên qua những lùm cây, tỏa rạng trên những cánh hoa hồng vàng.

Có người còn nói.

Hoa hồng vàng, là loài hoa của tình bạn trong sáng.

“Tớ về nhé”. An nói rồi xoay người đi.

Minh nhìn theo bóng An với ánh mắt lưu luyến.

Như cảm nhận được, An quay lại, phì cười: “Còn chưa vào à?”.

Minh mỉm cười, giơ tay tạm biệt rồi đi vào.

Cảnh tượng ấy giữa hai người bạn thân lâu ngày gặp lại là bình thường, còn trong mắt một người nào đó là bất thường.

Khi An đi về bến xe bus thì nhận ra ở bãi để xe trước cửa showroom, có một người đang khoanh tay, nửa ngồi nửa đứng trên yên xe máy. Cô chạy lại, không để ý ánh mắt gườm gườm của người đó nhìn mình.

“Anh Quân, anh cũng ở đây ư”. Có lẽ đi cùng bạn gái chăng. Trong đầu An lướt qua một ý nghĩ khó chịu.

“Hoa đẹp nhỉ?”. Quân hơi nhếch mép, ánh mắt như muốn đốt cháy bó hoa trên tay An.

## 19. Chương 19

“Hihi, vâng. Của bạn em tặng ạ”.

“Thật sao?. Có vẻ anh không thấy vậy”.

“Anh thấy gì?”. An hơi nhướn mày.

“Ánh mắt cậu ấy nhìn em không giống ánh mắt của một người bạn”. Giọng Quân có phần bỡn cợt.

“Anh Quân”. An gắt lên.

“Không phải ư?”

“Anh đang xâm phạm đời tư của em. Anh đâu phải anh trai em”. An gay gắt.

Quân cũng nhướn mày, nói nhát gừng: “Phải, anh chỉ là hàng xóm của em thôi”. Quân nhấn mạnh từ “hàng xóm”.

An thấy tức nghẹn cổ. Hôm qua và hôm nay anh đều khó hiểu. “Anh không thấy mình vô lý sao, từ hôm qua tới giờ toàn gắt gỏng với em. Anh giận nhau với bạn gái thì cũng đừng trút giận lên em ”.

Nghe đến từ “bạn gái”, Quân lại càng sa sầm mặt: “Anh đâu có quyền trút giận lên em”.

“Thần kinh, dở hơi”. An tức mình đi nhanh về bến xe bus. Quân cũng không nói gì, lấy xe rồi rời đi. Hôm nay anh định vào showroom này mua hoa tặng An, không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng mùi mẫn như vậy. Lại còn nói chỉ là bạn ư?.

Từ hôm đó, hai người như nước với lửa. Kim Anh và Dũng đều lắc đầu không hiểu, ông anh bà chị mình đang nói cười ríu rít là thế mà cứ hễ nhìn thấy bóng người kia là mặt lạnh tanh.

Quân ngồi đờ trong phòng làm việc. Anh và An đã không nói chuyện với nhau hai ngày rồi. Cô vừa về nước và đang chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, anh rất muốn ở bên cạnh cô lúc này nhưng cứ thấy anh là cô lẩn đi chỗ khác. Anh biết mình có lỗi, rất muốn xin lỗi cô. Dù sao, từ trước đến nay, anh vẫn chỉ là anh hàng xóm của cô.

Quân di di chuột vào mục ảnh cá nhân, trong đó có một folder ảnh của An mà anh đã chụp hôm cả hai nhà đi Tam Đảo. Hình cô chụp rất gần, cô hơi quay đầu lại, mái tóc tung bay trong gió, nụ cười trong sáng vô ngần. Quân nhìn chằm chằm bức ảnh, anh nhíu mày trầm tư: “Em cứ hồn nhiên, vô tư như vậy thật khiến người ta phát điên”.

“Anh Quân, đây không phải là em gái anh đúng không?”.

Yến đã đứng sau lưng anh tự lúc nào, mặt cô đang xám xịt, khóe môi run run. Cô đã linh cảm rằng cô gái mà hôm gặp ở nhà hàng không phải em gái Quân, hôm nay nhìn anh đờ đẫn ngắm hình cô ấy, Yến lại càng chắc chắn.

Quân tắt bức ảnh đi rồi hơi quay đầu lại. Anh không trả lời mà nhìn vào tài liệu cô đang cầm trên tay hỏi: “Có việc gì hả em?”.

Yến không trả lời, cô để giấy tờ xuống bàn, nhìn Quân không chớp mắt, giọng cô có vẻ hơi méo đi: “Đây là lý do mà hết lần này đến lần khác anh từ chối em hả?”.

“Không liên quan gì đến cô ấy”.

“Em không tin. Em không tin”.

“Tùy em thôi”. Quân đáp gọn lỏn.

“Nhất định em sẽ không để thua con bé đó”.

Nói rồi, cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Quân đau khổ lắc đầu. Yến là cháu gái của chủ tịch tập đoàn, ngay từ ngày mới vào làm ở công ty, cô đã bám lấy anh. Tính cô có phần hơi tiểu thư muốn gì phải được nấy, nóng nảy song thẳng thắn, tốt bụng nên anh luôn coi cô như em gái. Không ít lần cô đã bày tỏ tình cảm với Quân, anh đều khéo léo từ chối.

“Tao không thể tin nổi, anh ấy lại thích con bé đó”. Yến đang ngồi trong quán cà phê với cô bạn, răng cô nghiến vào nhau ken két. “Nó có gì hơn tao đâu. Tao không tin nó có thể cướp mất anh ấy”.

“Mày có đa nghi quá không?”. Cô bạn ôn tồn nói.

“Tao chắc chắn, con bé đó là cái thá gì mà khiến anh ấy đau khổ vì nó như vậy. Nếu mày thấy ánh mắt anh ấy nhìn ảnh nó khi đó, mày sẽ hiểu”.

Đúng lúc đó, An và Phong bước vào quán. Sáng nay, nhìn cái bản mặt không vui của An, Phong biết cô đang có chuyện bực mình. Với cậu, cô rất ít khi giấu giếm cảm xúc. Phong liền đưa cô đến đây.

“Quán cà phê này rất yên tĩnh, cậu sẽ cảm thấy thích ngay”. Phong nói và quàng tay vỗ vỗ vai An khi họ bước vào cửa.

Yến nhận ra An ngay lập tức, nhìn thấy vậy núi lửa trong cô lại phun trào dữ dội.

“Mày nhìn thấy chưa, nó có bồ rồi mà còn làm khổ anh Quân”. Nói dứt lời cô đứng dậy.

“Mày, định làm gì?”. Cô bạn kéo tay Yến.

“Bỏ ra, tao phải nói rõ ràng với con bé đó”.

An ngạc nhiên khi thấy Yến hùng hổ đi về phía cô, dáng điệu không có thiện chí chút nào. Cô tròn mắt:

“Ơ, chị Yến…”

“Ai chị em với cô”. Yến nóng này.

An ngây người ra, Phong đứng trước mặt Yến: “Xin lỗi chị…”

Yến đẩy Phong ra: “Không phải việc của cậu, cậu đi ra chỗ khác cho tôi”.

Bao nhiêu ánh mắt trong quán đổ dồn về phía họ : “Sắp có kịch hay rồi”.

An nhíu mày. Yến chỉ tay trước mặt cô, quắc mắt: “Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn bám anh Quân, tôi sẽ không tha cho cô. Cô đã có bạn trai rồi, đừng làm khổ anh ấy nữa”.

Phong nhìn An, An sững sờ: “Chị nói gì? Em không hiểu”.

“Còn giả nai ư. Vì mày mà Quân từ chối tao, tao hận mày”.

“Bốp”, mặt An hứng trọn cái tát như trời giáng.

Vừa hay lúc đó, Đạt cùng bạn cũng bước vào. Anh biết cả An lẫn Yến, chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì nhưng thấy Yến tát An rất mạnh, anh vội chạy lại can ngăn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, có chuyện gì thế?”.

Phong đã đỡ lấy An. Cậu thấy mắt cô tóe lửa, cô gạt Phong ra, trong lòng vốn đang rất ấm ức Quân, cô đứng trước mặt Yến: “Tôi chẳng liên quan gì đến anh ta cả, chị không có bản lĩnh lại đổ thừa cho người khác. Người như anh ta có biếu tôi cũng chẳng thiết”.

Yến nổi điên: “Mày nói cái gì”.

Trong quán lao xao, chủ quán đang chạy lại phía họ.

Đạt giữ chặt Yến lại, nói với Phong: “Để anh giữ cô này, em mau đưa An ra đi”.

Phong gật đầu, kéo nhanh An ra khỏi quán. Ra đến cửa vẫn nghe thấy tiếng Yến tru tréo: “Anh buông tôi ra, tôi phải cho con bé đó bài học”.

An tức phát điên: “ Anh ta là cái quái gì. Dám nổi điên lên với mình giờ lại đến mấy cô nàng dở hơi này nữa”. Từ nhỏ đến lớn, cô sống ôn hòa, chưa gây sự với ai và cũng chẳng ai dám động đến cô. Thế mà hôm nay giữa bao nhiêu người lại bị đánh ghen vì một lý do trời ơi đất hỡi. An vừa tức, vừa xấu hổ, vừa ấm ức, cô cứ để Phong kéo đi.

“Cậu không sao chứ”.

Phong dừng lại hỏi, xót xa khi thấy một bên má trái của cô sưng vù lên. Cậu đưa tay lên định xoa xoa chỗ đau cho cô nhưng An nhẹ nhàng đưa tay cậu ra, mắt cô rất đỏ.

“Phong, cậu về đi, tớ không sao”.

“Tớ không để cậu ở một mình được”. Phong lắc lắc vai An.

“Cảm ơn cậu, nhưng… tớ muốn ở một mình”.

An cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Cô chạy nhanh đến bến xe bus, Phong đứng lặng một chỗ. Trong cái nắng chói chang của mùa hè, bóng dáng cô đổ một vệt dài buồn bã trên đường.

………

Quân buông thõng điện thoại xuống, Đạt vừa gọi điện cho anh. Không nghĩ ngợi, anh đứng bật dậy lao ra cửa. Anh phải đi tìm An.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đươc…”.Quân sốt ruột, anh lái xe như bay: “Giờ này em đang ở đâu”.

Quân biết chắc chắn cô không về nhà nhưng anh vẫn gọi điện cho Dũng: “Chị em chưa về”. Quân hoang mang, anh đã cho xe chạy khắp trường cô cũng không thấy.

“Những lúc buồn, em muốn đến một nơi yên tĩnh, thoáng đãng”. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh. Chỗ nào có thể để em trốn? Quân cho xe chạy về công viên gần nhà.

An đang ngồi thu lu trên bãi cỏ, phía sau những lùm cây, cô hay nằm đọc sách ở đây. Đầu gục xuống, hai tay ôm đầu gối, bờ vai rung lên từng hồi. Trông dáng điệu cô như vậy, thật khiến người khác đau lòng.

Quân ngồi xuống, vuốt nhè nhẹ mớ tóc rời bời của cô: “Còn đau không?”

An ngước lên, mặt cô ướt đẫm lệ, đôi mắt ầng ậc nước, Quân không khỏi xót xa. Cô gạt tay anh ra, nói gằn: “Không đau”.

“Anh xin lỗi”. Mặt anh hiện lên sự đau đớn, trông anh thật buồn.

An nhìn thẳng vào mặt Quân, cái nhìn khiến anh thấy tê buốt cõi lòng: “Tại sao lại nhằm vào tôi, tôi chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh đi mà giải quyết với mấy cô nàng của anh.”

An lại gục xuống khóc tức tưởi. Quân nâng cánh tay lên, lưng trừng, lại hạ xuống, cô đang coi anh như một kẻ xấu xa, tệ hại.

Quân cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn An khóc, trong lòng chua xót: “Anh quan tâm đến em, ai nhìn cũng nhận thấy, tại sao em không hề cảm nhận được”.

Một lúc, dường như đã chán chê, An ngẩng đầu lên, không khóc nữa, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn. Cô đứng bật dậy. Quân vội vàng níu tay An: “An, em định đi đâu?”.

An giật tay, không quay đầu lại, bước nhanh như bị ma đuổi: “Tránh xa anh ta, càng xa càng tốt”. An hoang mang.

Quân không dám đến gần, chỉ lặng lẽ đi sau cô. Họ cứ thế, người đi trước, kẻ theo sau.

An đi nhanh về nhà, leo lên lầu, Quân đứng ở cầu thang nhìn cô mở cửa. Cửa mở, An bước vào và “Rầm”, nghe như một tiếng sét đâm toạc vào tim anh, cánh cửa đóng lại. Quân bám chặt tay vào lan can.

…….

“Thế nào rồi hả mày?” Ngay tối hôm đấy, Đạt lao đến nhà Quân.

Quân im lặng, anh chỉ lắc đầu thiểu não.

“Mày làm gì mà Yến nổi cơn tam bành với An thế”. Đạt hỏi làm Quân chau mày.

“Đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?”.

“Thôi được, thế mày định giải quyết thế nào đây?”. Đạt ngồi xuống, nhìn Quân.

Giải quyết thế nào?. Quân không biết nữa.

An chưa bao giờ khóc như thế này. Bị ngã đến bầm dập chân tay, cô cũng chỉ nhăn mặt; khi nhớ bạn bè, cũng chỉ có rượu mới khiến cô rơi lệ, cô chưa bao giờ to tiếng hay gắt gỏng với ai.

Vậy mà lần này... Quân biết mình đã làm tổn thương cô rất nhiều.

“Cô ấy đã nhìn tao bằng một ánh mắt rất đáng sợ, ánh mắt ấy nói rằng: “Anh tránh xa tôi ra, tôi sẽ tốt hơn đấy””. Quân nói mà như đang ngồi ở đâu đó rất xa.

“Ai đang giận mà chả như thế. Mà đó đâu phải lỗi ở mày, chỉ tại Yến ghen tuông vớ vẩn”. Đạt an ủi.

“Trong lòng An không hề có tao. Dù tao có quan tâm đến cô ấy thế nào, tất cả cũng chỉ là sự quan tâm của một anh hàng xóm”.

“Mày không nói ra làm sao người ta biết”.

“Lúc đầu, tao sợ đến gần sẽ làm An tránh xa tao nên chỉ có thể từ từ lại gần cô ấy. Sau đó cô ấy sang Nhật. Và giờ, cô ấy đang chuẩn bị bảo vệ. Tao không muốn mình làm cô ấy bận tâm nhưng tao lại khiến cô ấy bị tổn thương rồi”.

Quân lại im lặng. Đạt nhìn thằng bạn thân đang lấy hai tay ôm trán, thầm nghĩ: “Nó luôn nghĩ đến cảm nhận của An. Lọ lem à, lẽ ra em phải biết điều này sớm hơn”. Rồi anh khẽ thở dài: “Hoàng tử ơi hoàng tử, bao nhiêu nàng công chúa xinh đẹp vây quanh, chàng lại chỉ yêu một mình lọ lem. Hỏi sao các cô ấy không phát điên cho được”.

Trong lúc hai anh chàng nói chuyện thì Kim Anh đứng thập thò ở cửa. Khi Đạt ra về liền bị Kim Anh túm gáy tra khảo. Đạt không giấu giếm, liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Kim Anh nghe xong liền phán: “Hừm, biết ngay hai ông bà này có chuyện mà. Anh Đạt, anh phải giúp em”. Đạt gật đầu.

Khi anh về rồi, Kim Anh chạy một mạch xuống tầng hai: “Mình phải đi tìm tên Dũng mới được”.

Vừa vào phòng, Kim Anh đã ngó trước ngó sau, chạy vào nhà tắm, chạy ra ban công, không thấy An đâu cả.

“Tìm cái gì thế?”.

Dũng thấy Kim Anh sục sạo chỉ thiếu nước chui xuống gầm giường, phải bỏ bản đồ họa đứng dậy hỏi.

“Chị An đi đâu rồi?”. Kim Anh thở hổn hển hỏi lại.

“Đi từ sáng, đã thấy về đâu”.

## 20. Chương 20

Kim Anh lấy hai tay áp chặt má, lắc lắc đầu: “Nguy to rồi. Nguy to rồi”.

Dũng bực mình giằng tay Kim Anh xuống: “Chuyện gì liên quan đến chị An mà cứ úp mở thế hả?”.

Kim Anh thở mạnh một hơi, kể vắn tắt lại câu chuyện. Dũng nghe xong sầm mặt lại: “Bà Yến lại dám làm thế với chị tôi à, tôi phải xử bà này”.

Kim Anh nóng nảy nói: “Để sau đi, giờ phải tìm xem chị An ở đâu?”.

“Tôi đi gọi cho chị Bích”.

“Tôi đi gọi cho chị Lan và chị Chi”.

Nói xong, Dũng lao ra bàn cầm điện thoại, Kim Anh ngồi xuống giường An, sốt ruột tra danh bạ.

Vừa hay lúc đó thì An thất thểu đi về.

“Chị An”. Dũng vứt điện thoại chạy ra cửa. Kim Anh bật dậy khỏi giường.

An chỉ lướt đôi mắt trống rỗng về phía hai đứa em, chẳng nói chẳng rằng cô đi về phía ban công.

Dũng và Kim Anh chưa bao giờ thấy An xa cách như vậy, nhất thời nhìn nhau không biết làm gì.

Sau cùng, Dũng kéo Kim Anh ra khỏi phòng, khép cửa: “Để chị tôi bình tĩnh lại đã”.

Trong màn đêm tĩnh mịch, An ngồi lặng lẽ trên lan can, theo cái cách mà cô hay ngồi. Nhưng…

“Tại sao?”. An tự hỏi.

Những bông hoa luôn có thể khiến lòng cô thấy thư thái, luôn giúp cô dịu lại mỗi khi có chuyện buồn.

Vậy mà lần này không thể làm cô nguôi bớt.

Trong thế giới của cô, dường như có một cái gì đó đã xâm nhập. Dường như có một cái gì đó cũng đang vỡ vụn.

….

Hôm sau gặp Yến ở cơ quan, mặt Quân lạnh tanh. Yến biết trước sau gì Quân cũng biết chuyện nên cô làm bộ hối lỗi: “Anh Quân, em…”

Quân nhìn cô: “Em nên đến xin lỗi An”.

Nghe đến đó, Yến lại bắt đầu nổi khùng: “Em thấy mình chẳng có lỗi gì cả, cô ta đã có bạn trai, cô ta không có quyền làm tổn thương anh. Em chỉ muốn cho cô ta một bài học”.

“Em quá đáng rồi đấy”. Quân gắt lên khiến Yến sững người, chưa bao giờ anh như vậy.

“Anh nói đi, em thua kém gì cô ta nào. Cô ta cũng đâu có thèm để ý đến anh”.

Quân quay người nhìn Yến, ánh mắt lạnh như băng: “Cô ấy chẳng hơn gì em cả, nhưng cô ấy…không bao giờ làm tổn thương người khác như em”.

Yến lại sững người.

“Chị nên đến xin lỗi chị gái em”.

Yến quay phắt người lại. Cậu em trai mà cô rất quý ở công ty đang treo một khuôn mặt không lấy gì làm vui vẻ.

“An… An là chị gái của em”. Yến không dám tin vào tai mình.

“Phải, và còn là bạn thân nhất của tôi nữa”. Bích cũng đã xuất hiện.

Lỗ tai Yến lại nổ bùng bùng. Lúc nổi giận thì đúng là không coi trời cao đất dày là gì, còn lúc bình thường thì Yến cũng là người biết trái biết phải. Ánh mắt của Quân cùng thái độ của hai người này khiến cô cảm thấy: “Có lẽ mình đã sai”.

……………

Trong các mối quan hệ tình cảm, vai trò của những người xung quanh rất quan trọng. Đôi khi, người trong cuộc lại trở nên thụ động. Với những người em trai và em gái nhiệt tình như Dũng và Kim Anh, đứng trước cuộc chiến tranh lạnh của ông anh, bà chị mình, họ không thể làm ngơ.

Sau khi “phân tích” tình hình, hai cô cậu ngấm ngấm lên kế hoạch, “huy động” sự giúp đỡ của bạn bè An và Quân. Nếu chẳng may sau này, An và Quân có cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì chỉ có thể trách là họ đã có những người bạn, người em “quá tốt”, “quá nhiệt tình”.

An là người đang nổi giận, thế cho nên, đối tượng nhắm đến là cô. Có lẽ, Quân chỉ là nhân vật nằm trong bước cuối cùng của kế hoạch.

Tất nhiên, phải tính đến trường hợp là không để ảnh hưởng đến lễ tốt nghiệp sắp diễn ra. Sau khi được bạn của An thẩm định rằng, bào vệ chẳng qua chỉ là một thủ tục để An tốt nghiệp vì cô đã đủ điểm được bằng giỏi, kế hoạch mới được triển khai.

Một cô gái dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể không xao động khi người con trai có tình ý với mình được lòng tất cả bạn bè cô. Quân nếu biết anh chẳng tốn bao nhiêu công sức mà vẫn mua chuộc được bạn bè An, chắc anh sẽ sướng phát điên.

Chiến thuật áp dụng với một cô gái nhạy cảm, đó là phải phủ sóng mọi mối quan hệ của cô ta.

An rất ngạc nhiên khi các bạn cô xúm vào an ủi, hỏi han, còn nhắc đến anh chàng tên Quân với tần suất chóng mặt. Lan, Chi, Bích - những cô nàng mê trai đẹp thì không nói làm gì. Ngay cả Vũ, Thuấn, Phong cũng vô tình nhắc đến: “Anh chàng hôm ở bệnh viện, anh chàng tiễn mày ở sân bay…”

“Chúng mày có im hết cả không. Sao cứ mở mồm là nhắc anh ta thế”. An bực mình đứng dậy khỏi ghế. Buổi chiều, cả nhóm vừa lên nộp đồ án trên Viện, kéo nhau vào căng tin uống nước.

“Bình tĩnh An, nếu mày không thích bọn tao sẽ không nói nữa”. Linh vẫn là ôn hòa nhất.

“Cảm ơn bọn mày, tao về đây”. An cầm cặp ra về.

Cả bọn nhìn theo, lắc đầu. Một khi An nổi giận, cô có thể sẽ biến thành một người khác.

“Cách này không hiệu quả, đang tức mà cứ nghe nhắc đến người kia có phải càng điên không”. Chi thở dài nói.

“Mày cứ kệ nó, sau chuyện này biết đâu nó sẽ nhận ra tình cảm của mình với anh chàng kia”. Vũ béo cũng rất am hiểu tình trường. “Tao nghĩ không phải An không có cảm tình với anh Quân, chỉ vì nó còn nhút nhát, chưa tự tin vào bản thân nên mới vậy. Lan bảo Quân rất giỏi, được nhiều người theo đuổi, lại đẹp trai như vậy, có lẽ từ trong thâm tâm, An sợ phải đối diện với sự tranh chấp, nó luôn muốn một cuộc sống bình yên mà”.

Bọn Chi ngẩn ra nghe Vũ nói. Sau cùng, Thuấn lên tiếng: “Vũ, mày từng theo đuổi nó à, sao hiểu rõ thế”.

“Bọn mày dở hơi hết à, trong mắt tao, An đâu phải là con gái”

“Thế thì mày chết đi”. Chi và Linh mỗi đứa ở một bên, “thân mật” nhéo tai Vũ. “Dám bôi nhọ chị em tốt của tao à”.

Vũ đau đến chảy nước mắt, vẫn cố sống cố chết nói: “Cá sấu cũng biết bảo vệ bầy đàn a…a…”.

…………

An lang thang trên đường Trần Đại Nghĩa. Cô không biết nên đi đâu bây giờ . Về nhà sẽ phải đối diện với ánh mắt trông chừng của Kim Anh và Dũng, rồi lại phải đối diện với người kia. Bạn bè thì cứ mở mồm ra là nhắc đến Quân.

Tốc độ lan truyền tin tức thật nhanh. Mới qua một ngày mà mọi người đều biết. Phong biết rồi Linh biết. Linh biết rồi thì Chi, Thuấn, Vũ, Lan cũng biết. Bích thì chắc do Đạt kể lại.

Các bạn đều an ủi, nhưng sâu xa là cố nói tốt cho Quân. Dường như, “người bị hại” không phải là cô, mà là anh ta.

An chỉ muốn trốn vào một chỗ nào đó mà không phải nghe thấy mọi người nhắc đến tên Quân.

Không muốn bản thân lại yếu đuối, không muốn bản thân phải suy nghĩ, nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt đang chảy xuống hai gò má.

Tại sao? Giờ ngay cả đến cái góc mà cô coi là yên bình nhất cũng không còn yên bình nữa. Thế giới dường như bị đảo lộn tất cả.

Giờ này chỉ có Thủy có thể an ủi được cô. Nhưng Thủy ở xa quá. Mà biết đâu Bích cũng đã thông báo cho Thủy rồi.

Nghĩ ra vẫn còn một người nữa, An gạt nước mắt, rút điện thoại ra nhắn tin: “Cậu rảnh không?. Đi uống nước với tớ”.

Một lúc lâu sau, đầu bên kia nhắn lại: “Tớ vừa thi xong, hẹn cậu ở đâu?”.

“Kí túc kinh tế nhé”.

“Ok”.

An tắt điện thoại, điều chỉnh nét mặt, không muốn để Minh nhìn thấy sự buồn bã của mình rồi đi nhanh về hướng kinh tế. Chưa đến năm phút thì Minh phóng xe đến.

“Đợi lâu chưa?”. Minh hỏi.

An cười, cố giữ sắc mặt vui vẻ nhất: “Cũng vừa đến thôi”.

“Chúng ta đi xem phim nhé”. Minh nêu ý kiến, với tay gỡ chiếc mũ ở xe đưa cho An.

“Ừ, lâu rồi tớ cũng chưa đến rạp”.

Hai người đến Vi Center ở Bà Triệu. An đứng lặng lẽ chờ Minh gửi xe. Xe lên, xe xuống, tiếng nổ máy ầm ầm, tiếng người nói ong ong bên tai, càng làm An thấy quay cuồng.

Tại sao cảm giác trống rỗng này lại dai dẳng đến vậy?.

Chặng đường từ trường kinh tế quốc dân ra đây, không tính là xa, mà cô đã thấy mệt mỏi vì cứ phải giả cười. Dù Minh nói chuyện rất hài hước cũng không làm An thấy vui. Tâm trí như đang ở một nơi nào đó rất xa. Người bạn cho cô cảm giác ấm áp nhất, cũng không thể lấy lại sự vui vẻ cho cô được.

“An”. Minh khẽ gọi.

An giật mình, hình như cô đã quên mất là đang đứng chờ Minh. Thấy Minh nhìn mình dò xét, An lại làm bộ mặt tươi cười, giọng nói phấn chấn: “Gửi xong rồi à, bọn mình lên đi”.

Đôi chân mày của Minh nhíu lại, không nói gì để An kéo vào thang máy.

Thang máy dừng lại, An và Minh bước ra, nhìn thấy ngay tấm biển đề “Restaurant”, và rất nhiều người đang ngồi bên bàn ăn uống. Lâu rồi cả hai không lên Vi , lại tưởng có thay đổi. Rẽ dọc, rẽ xuôi vẫn thấy chỉ toàn hàng ăn.

“Chết, tớ ấn nhầm tầng năm à?”. An rối rít nói.

Minh cười: “Chưa già đã lú rồi, rạp chiếu ở tầng sáu mà”.

“Quay lại…”. Câu “quay lại thang máy” của An tắc nghẹn trong cổ họng. Bởi vừa có hai người đàn ông đi ra từ quán cà phê gần đấy, trong đó có một người mà cô không hề muốn gặp. Anh ta một tay xỏ túi quần, một tay giơ lên, hơi khum lại, hứng thú thảo luận với người bên cạnh. Thì ra, người ta vẫn có thể điềm nhiên như thế.

“Anh nghĩ sao, nếu chúng ta…”. Câu nói của Quân cũng dừng lại nửa chừng. Ở khoảng cách 10m, cô gái mà anh đang rất muốn gặp lại đi cùng với cậu con trai hôm trước đã tặng hoa cho cô. Tay phải của cô đang níu trên tay áo của cậu ta. Nụ cười trên miệng anh đông cứng lại. Hình ảnh kia cứ như cây kim đâm vào mắt, nhức nhối, tê buốt. Thì ra, cô ấy lúc nào cũng có người bên cạnh như thế.

An gần như là chỉ lướt nhìn Quân, môi nhếch lên tẻ nhạt, rồi níu chặt tay áo của Minh, lạnh lùng xoay người: “Chúng ta đi”.

Quân nghe trái tim như đang có ai đó thắt lại, chân cũng như có người vô hình giữ lấy, bàn tay trong túi quần không tự chủ mà xiết chặt.

Rất muốn ở bên cạnh cô ấy, rất muốn cô ấy trút giận lên mình, như thế có thể cô ấy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng, ngay cả đến gần cô ấy, hình như anh cũng không được phép.

………..

“Cậu uống nước đi”. Minh đưa cho An một lon Coca.

“Mua được vé rồi à?”. An đang ngồi trên ghế chờ. Hôm nay giữa tuần, lại vào tầm chiều, rạp Megastar cũng ít khách.

Minh không biết là gật đầu hay không, cậu khẽ nhìn An, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Tớ nghĩ cậu không còn tâm trí mà xem phim nữa đâu”.

Lon Coca trong tay An sóng sánh.

“Cậu…”.

“Uống đi, bình tĩnh rồi nói cho tớ biết”.

“Cậu… biết rồi sao?”. An ngập ngừng.

Minh khẽ nói: “Cậu rất hay cười, nhưng khi buồn, khi bối rối lại càng cười nhiều, nói lại càng nhanh. Dù cậu có ngụy trang giỏi đến mấy, thì ánh mắt của cậu cũng đã tố cáo tất cả”.

Câu nói nhẹ nhàng của Minh giống như một cơn mưa phùn lất phất, chầm chậm gột rửa lớp hồ mà An cố giữ trên mặt mình. Khi lớp hồ ấy bong ra, không còn vẻ tươi cười, cũng không hẳn là vẻ buồn thảm, giữa đôi mắt u sầu của cô, ánh lên một tia ấm áp.

“Cậu…lúc nào cũng hiểu tớ”.

“Đúng vậy. Vì tớ…”. Minh định nói “Vì tớ luôn đứng sau dõi theo cậu” nhưng có lẽ không nên nói ra như vậy. “Vì tớ là bạn tốt của cậu mà”.

An cười, nụ cười thực tâm hiếm hoi trong ngày.

“Giờ thì nói được rồi chứ?”. Minh hớp một ngụm Coca, ánh mắt chăm chú chờ đợi An.

An day day môi, hơi gập người xuống, không biết nên bắt đầu thế nào.

Nói với Minh rằng: “Tớ có một anh hàng xóm và hôm qua, cô gái theo đuổi anh ta tìm đến tớ đánh ghen”. Liệu Minh có nghĩ giữa cô và Quân có gì mờ ám nên cô gái kia mới nổi điên lên không?.

Nói với Minh rằng: “Hiện giờ tớ đang rất tức giận mà không biết trút lên ai”. Bởi vì cô giận Yến thì ít mà giận Quân thì nhiều. Điều đó ngay cả bản thân cô cũng thấy vô lý. Người đánh cô đâu phải là Quân. Và rõ ràng, cô biết, anh ấy cũng không có tình cảm với Yến.

Nói với Minh rằng: “Trước khi cậu quay lại, tớ thực sự rất muốn có một người nào đó ngồi bên cạnh, xoa xoa đầu, động viên, an ủi”. Trớ trêu thay, người đầu tiên cô nghĩ đến, lại là người mà cô không muốn nhắc đến.

Bất lực bởi không thể sắp xếp được những thứ cảm xúc hỗn độn trong đầu, An bóp chặt lon Coca làm cho đôi tay trở nên trắng bệch.

Dãy hành lang chờ, ánh đèn phủ lên người An những vệt sáng mờ ảo, đồng điệu với tâm trạng mơ hồ, hoang mang của cô lúc này.

Minh yên lặng nhìn An: “Cô ấy là như thế, dù bề ngoài có cứng rắn thế nào, thì trong tình cảm vẫn luôn yếu đuối”.

Nhẹ nhàng đặt một tay lên vai An, Minh nói: “Chuyện có liên quan đến anh chàng tên Quân phải không?”.

An hình như có hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên, thoảng thốt: “Ừ”.

Minh vẫn khẽ khàng: “Nghe tớ này, tớ không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thái độ của cậu thì tớ biết, tình cảm cậu dành cho anh ấy lớn hơn “tình hàng xóm” nhiều”.

Lon Coca trong tay An được nới lỏng ra, giọng cô hơi méo đi: “Tớ không…”.

Minh chỉ cười: “Tớ không thích anh ấy, cậu định nói thế ư?. Đừng dối tớ, cậu sẽ không lạnh lùng bỏ đi và giờ ngồi đau khổ như vậy, trừ khi đó là người cậu thích”.

“Đó là người cậu thích”, giống như một tảng đá rơi tõm xuống mặt nước yên bình. Một tiếng “Oanh” lớn nổ trong đầu An, cô thấy toàn thân run rẩy.

Có những thứ mơ hồ, nhưng khi được nghe từ miệng người khác, lại vụt trở nên rõ ràng.

Cô thích Quân ư?.

Hình như, đã có lúc nào đó, khi anh ôm cây đàn ghita và hát, trái tim cô đã đập lộn nhịp.

Hình như, đã có lúc, khi anh nói “Em say mê hoa đến mức tôn thờ”, cô đã thực sự xúc động.

Hình như, khi cô ngồi sau xe anh, cô lại thấy lòng mình thanh thản và ước mong thời gian trôi qua thật chậm.

“An à”. Minh thở ra một tiếng. “Có rất nhiều điều, chỉ bản thân cậu mới hiểu được. Hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim của cậu, một lần và sẽ không bao giờ phải hối hận”.

Cậu khẽ cười: “Người có thể làm cậu hết buồn, chính là người đã làm cậu buồn”.

Và với một thái độ quyết đoán, cậu đứng dậy, chìa bàn tay ra trước mặt An: “Nào, giờ tớ đưa cậu về”.

Cùng lúc đó, trong một quán cà phê: “Em thấy kế hoạch này thế nào?”.

“Khả thi”.

“Vậy ta cứ thế tiến hành nhé”.

“Được, để em nói với Kim Anh”.

…………..

Quân trở về nhà cũng đã khuya, trên tay cầm một cái hộp. An không muốn gặp anh, cũng không muốn nhìn thấy anh, anh chỉ có thể quan tâm cô một cách âm thầm như vậy.

Cửa phòng 205 vẫn để hé.

An đã về chưa?. Hay đang ở cùng cậu con trai kia?.

Anh thực sự phát ghen với cậu ta. Người mà An tìm đến khi buồn, hẳn là rất quan trọng với cô. Còn anh, ngay cả người mà mình yêu thương nhất, cũng không bảo vệ được.

Hồi hộp đi đến cửa phòng, Quân đã sẵn sàng tâm lý nếu An có ở trong và trừng mắt lên đuổi anh về, hoặc lạnh nhạt xem như anh không tồn tại.

Gõ cửa. Có tiếng bước chân.

“Anh Quân”. Dũng xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra.

Quân mất vài giây nhìn Dũng, gật đầu thay cho lời đáp, rồi hướng ánh mắt vào trong phòng, cho đến khi nó dừng lại ở giường của An. Cô ấy đang ngủ.

“Chị ấy mới ngủ được một lát”. Dũng nói khi Quân lách người qua cậu. Anh đặt chiếc hộp lên bàn, chầm chậm tiến về phía An.

Cô đang nằm nghiêng người, đầu hơi rúc vào lòng con gấu bông. Anh đưa tay ra, muốn gạt đi lọn tóc đen mượt khỏi gò má mịn màng của cô, giữa chừng lại thu tay về, sợ hành động nhỏ ấy sẽ làm cô thức giấc. Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi.

“Anh Quân, cứ để chị em bình tĩnh lại đã. Em tin chị ấy sẽ hiểu tình cảm của anh mà”. Dũng ở phía sau an ủi.

Quân thở ra một hơi buồn bã. Ba ngày nữa, An bảo vệ. Còn anh, sáng nay mới biết mình sẽ phải đi công tác. Hai tuần sau khi anh về, liệu lúc đó, cô có muốn nói chuyện với anh không?.

## 21. Chương 21

An thức giấc vào gần trưa hôm sau, mặt vẫn vùi vào lòng chú gấu bông. Tâm trí mơ màng, cô hé mắt nhìn xung quanh với một vẻ lơ mơ ngái ngủ. Cánh cửa phòng đóng chặt. Dũng chắc đã lên trường. Gian phòng vắng lặng và buồn tẻ.

Luyến tiếc bỏ chú gấu bông khỏi tay, cô nghiêng người sang phía khác. Cửa sổ nhìn ra ban công để mở. Những nhành phong lan trên giàn đung đưa nhè nhẹ. Trầu bà treo ở khung thép đang lấp lóa dưới những vệt nắng sót lại trước khi ánh mặt trời thu tầm ảnh hưởng khỏi ban công.

Mọi thứ vẫn trong trẻo, tự nhiên như thế. Chỉ có lòng người là đang bị bao phủ bởi những tầng xúc cảm rối như tơ vò.

Tưởng như sau giấc ngủ cô có thể thoải mái hơn. Nhưng giờ, khi vừa thức giấc, cô lại bắt đầu suy nghĩ. Cô đơn, giận dữ, mệt mỏi. Và kì lạ, có cả sự rộn rạo khi cô nghĩ đến Quân.

Cô nhớ những cơn giận anh mang đến cho cô. Nhưng gần như ngay lập tức, nó lại được thay bằng sự quan tâm của anh khi cô bị ốm, khi cô bị ngã, và cả sự tận tụy khi anh giúp cô học tiếng anh.

Cô muốn nhớ đến lúc anh được vây bởi một đám thiếu nữ ái mộ. Nhưng thay vào đó,cô lại nhớ anh đã đánh đàn ghi ta và hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô.

Cô nhớ đến vẻ lịch sự và ân cần của anh khi nói chuyện với các cô gái. Nhưng sau đó, cô lại nhớ anh trong buổi chiều khi hai người đứng ngoài ban công, khi anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và cười rạng rỡ.

Cố gắng thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, An uể oải nhổm dậy, chạy vào nhà tắm, vỗ nước lên mặt. Tỉnh táo hơn một chút, cô đi ra bàn khách, thấy trên bàn có mẩu giấy: “Đồ ăn em để trong tủ, chị đói thì lấy ra ăn nhé”.

An mím môi một cách ngây ngốc. Cô đã khiến mọi người phải lo lắng thế sao. Dũng mà cũng biết để lại những tin nhắn kiểu này.

Mấy ngày ăn uống qua quýt, giờ cô bắt đầu thấy đói.

Nhìn một lượt tủ lạnh thấy toàn những món không muốn ăn, cô đóng cửa tủ, đứng dậy quay ra bàn học, dự định xem lại slide cho bài thuyết trình.

Một chiếc hộp xinh xinh để trên bàn. Nhãn hiệu khá quen mắt. An không ngần ngừ mở hộp. Bên trong là bánh kem hương dâu.

Có một linh cảm, An cầm thìa nếm thử. Miếng bánh tan nhẹ trên đầu lưỡi, mùi vị mềm mại, đê mê này thật giống ở cửa hàng dạo trước An và Quân cùng vào. Địa chỉ ghi trên nắp hộp cũng trùng khít với dự đoán.

Dũng mua cho cô ư?. Hay… chính Quân đã mua?.

Và cô lại nhớ đến sự bất ngờ khi nhìn thấy loại bánh mình yêu thích mà anh đã tự ý chọn cho cô.

Anh còn tặng cô cái gì đó. Một chiếc vòng.

“Anh tặng nó không sợ mình biến thành cá sao?”. Cô đã nói thế thì phải.

“Vì anh muốn thành cá nên mới tặng nó cho em”. Anh ấy đã trả lời như vậy.

Những câu nói, những hành động bất ngờ ùa về. Và An bàng hoàng. Quân có quan tâm đến cô, lớn hơn rất nhiều so với tình anh em, hàng xóm thông thường. Đó là những việc làm cụ thể, không phải là sự thêu vẽ, tô dệt của trí tưởng tượng như khi cô đơn phương thích một người.

Và cô thì luôn cố gắng phủ nhận. “Anh ấy là hàng xóm nhà mình”. “Anh ấy chỉ coi mình như em gái”.

Thực ra, cô cũng có để ý đến anh, thậm chí, có thể cô đã thích anh.

Nếu không như vậy, thì khi nhìn anh ấy tay trong tay với một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, lẽ ra cô phải mừng cho anh hơn là có cảm thấy tức tối.

Nếu không như vậy, thì khi bị Yến đánh, cô sẽ tức giận mà quát mắng anh ấy một trận rồi cảm thấy nhẹ nhõm, hơn là coi anh như một phần tử xấu xa, tệ hại, không thèm nhìn mặt.

Cô không nhận ra tình cảm của anh. Lẽ nào Yến nhận ra và nổi cơn điên với cô ư?.

Cái kết đáng sợ nhất và cũng là điều mà cô không mong muốn lại xảy ra. Nhưng anh ấy đã đi vào tim cô từng ngày, từng ngày...

Trong thế giới của cô, thực sự có một thứ đã âm thầm nảy mầm.

…………

Hơn 5h chiều.

“Giờ này anh Quân sắp về”. Kim Anh nhìn đồng hồ, sốt ruột nói.

“Hôm qua đã thấy chị An bình tĩnh hơn”. Dũng cũng vừa đến, gấp gáp nói.

“Vậy bắt đầu thôi”. Đạt nói.

“Tất cả về vị trí”. Cuối cùng, Bích nói.

Đầu tiên là Lan gọi điện cho An.

“Mày đang ở đâu đấy?”.

“Tao đang ở nhà”.

“Có chuyện không hay rồi”.

“Sao?”

“Tao và Vũ vừa nhìn thấy Bích bạn mày đang say khướt trong quán rượu, nó lại đi một mình, nói thế nào cũng không được, mày đến lôi cổ nó về”.

An bật dậy ngay khỏi ghế: “Nói địa chỉ nhanh, tao đến”.

Bích cứng cỏi thế mà phải tìm đến men rượu, phải là chuyện rất buồn. Bình thường sẽ tìm đến An. Lần này, có lẽ sợ An đang buồn nên không dám đến. An gấp gáp thay quần áo rồi rời phòng.

“Ha, con cá khó câu nhất đã xong. Giờ đến lượt chúng ta hành động”.

Bích đã sẵn sàng gọi cho Quân, chỉ cần Đạt ở bên cạnh lè nhè mấy câu nữa là xong. Kim Anh và Dũng cũng đã ổn định vị trí “tác chiến”.

Người đến đầu tiên, như dự định, là Quân.

“Sao lại uống say tới mức này?”. Anh giằng chén rượu khỏi tay Đạt.

“Đưa… đây, tao… muốn…uống”.

Đạt diễn xuất nhập thần đến nỗi giọng nói, ánh mắt của anh không khác gì một tên nát rượu. Chỉ có sắc mặt không giống lắm, có điều, Quân cũng chưa kịp để ý.

Bích cũng chẳng kém cạnh, phối hợp rất là ăn ý. Cô làm bộ mặt ngán ngẩm nói với Quân: “Từ lúc em vào đây đã thấy anh ấy uống như thế rồi. Anh xem, đã hết hai chai rồi này”. Nói xong còn cầm chai rượu lên với vẻ sót ruột.

“Mày…còn đứng đấy…làm gì”. Đạt kéo tay Quân. “Ngồi xuống, uống ….uống với tao đi”.

Quân chộp lấy tay Đạt: “Không uống nữa, tao đưa mày về”.

Đạt giằng tay ra, vẻ bất cần: “Mặc kệ…tao”.

Rồi đánh mắt, chỉ tay về phía Bích: “Còn…còn cô em, gọi…hộ anh… chai rượu nữa”.

Bích suýt phì cười. Giờ mới nhận ra anh chủ quán quần áo này, không những lập trình giỏi, kinh doanh giỏi mà giả vờ cũng rất giỏi. Cô nàng nào vớ phải anh ta, có ngày bị lừa cũng không biết.

Mà chẳng hiểu An đi hay bò, giờ này còn chưa đến. Chậm trễ quá thì kế hoạch hỏng bét. Người như Quân không lừa được lâu.

Năm phút sau, cuối cùng, An cũng xuất hiện. Dũng và Kim Anh ngồi trên tầng hai đã nhìn thấy khi cô cách cửa quán chừng 5m. Một người thì nhắn tin: “Đã đến”, một người thì gọi điện: “Một phút nữa bắt đầu”.

Thời gian được căn chuẩn xác nên khi An hớt hải chạy vào quán, chưa nhìn thấy Bích đâu, một cảnh tượng diễn ra ở ngay chính diện cửa ra vào đã đập vào mắt.

Một cô gái mái tóc nâu đỏ, váy áo thướt tha, mặt mày hớn hở dang tay chạy lại ôm chầm lấy một chàng trai đang trong tư thế hơi gập người, và không ai khác, dù anh đứng nghiêng góc, An vẫn nhận ra là Quân.

Thế nào gọi là sững sờ?. Đó là khi Quân đứng thẳng dậy và cô gái kia kiễng chân hôn vào má anh, rồi rúc đầu vào lòng anh, thẽ thọt: “Anh Quân, em nhớ anh quá”.

Thế nào gọi là tan vỡ?. Đó là khi Quân nhìn cô gái kia với một vẻ không dám tin, rồi đặt một tay lên vai cô ấy, vui mừng thốt lên: “Nhã Uyên, em đã về rồi”.

Giống như có một cái chùy đột nhiên đánh mạnh vào đầu, An lảo đảo, cảm giác quay cuồng như sắp rơi xuống vực sâu. Cô quay người một cách vô thức.

Dường như, có một giọng nữ nào đó gọi: “An, An”. Dường như, cũng có một giọng nam nào đó thoảng thốt: “An, An”. Dường như có tiếng bước chân dồn dập đằng sau. Và cô bỏ chạy. Nước mắt rơi trên mặt bỏng rát. Lồng ngực như muốn vỡ tung vì đau đớn.

Cô lao nhanh lên một chiếc xe bus. Người nào đó cũng lao lên theo.

…

Ngồi trên tầng hai quan sát, nhìn thấy hai người An và Quân vọt khỏi quán, Kim Anh và Dũng liền chạy xuống tầng một.

“Kế hoạch thành công”. Dũng nói.

“Thành công một nửa”. Đạt đã thoát khỏi trạng thái “say xỉn”, đang vuốt lại mái tóc bù xù và chỉnh lại cặp kính đã sắp rơi khỏi sống mũi.

“Giờ phải trông đợi vào hai người họ thôi”. Bích thở hắt ra một hơi, cô cũng bị vở kịch này làm cho căng thẳng thần kinh.

Kim Anh thì chạy lại xoa xoa má cô gái tóc đỏ: “Nhã Uyên về nước thật đúng lúc”.

Cô nàng cười toe toét: “Kim Anh nhớ cho em đi Nha Trang như đã hứa đấy”.

“Xời, em muốn đi vòng quanh đất nước chị cũng cho em đi”. Kim Anh mạnh miệng.

Dũng cũng hí hửng nói: “Hôm nào em rảnh, anh mời em đi ăn đặc sản thủ đô nhé”.

Nhã Uyên hất tóc một cách điệu nghệ, cười duyên: “Anh là em trai của chị dâu à, chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy”.

Rồi quay sang nói với mấy người còn lại: “Em phải đi đây, bạn em đang chờ”.

“Giờ chúng ta đi đâu?”. Bích hỏi.

“Anh mời em đi uống cà phê”. Đạt trả lời.

“Thế giờ chúng ta đi đâu?”. Kim Anh hỏi.

“Tôi mời bà đi xem phim”. Dũng trả lời.

Bốn người nhanh chóng rời quán. Chỉ có những vị khách và các nhân viên được chứng kiến từ đầu thì mang một bụng thắc mắc: “Không biết vở kịch kết thúc thế nào?”.

Xe bus. Giờ tan tầm. Chật cứng.

An lao lên xe với khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Quân lao lên xe với vẻ lo lắng, hốt hoảng. Bất cứ ai nhìn thấy cũng nghĩ là một cặp đôi đang cãi nhau. Vài người trên xe biết ý tránh sang một bên nhường chỗ cho Quân đứng cạnh An. Kẻ ghanh tị thì cười khẩy: “Yêu trai đẹp mà sướng à?”. Người từng trải thì gật gù: “Thế mới có hương vị của tình yêu chứ”. Người chưa yêu bao giờ thì thấp thỏm: “Yêu khổ sở thế sao?”.

Xe bus phanh gấp. An bị ngã rúi về đằng trước, tưởng sắp bật ra phía sau thì có một cánh tay giữ lấy cô. Cánh tay rắn chắc kéo An tựa vào người anh, cô vùng vằng đẩy ra.

An không có thời gian giải thích, mà cũng chẳng muốn giải thích tại sao Quân phải chạy theo. Trước mặt cô giờ chỉ tràn ngập hình ảnh Quân và cô gái tóc đỏ kia.

Quân không có thời gian suy nghĩ tại sao An phải bỏ chạy. Trước mặt anh giờ chỉ có một cô gái đang run rẩy kìm nén những tiếng nấc, đang cố gắng giữ cho nước mắt ngừng rơi.

Hai người đứng cách nhau vài cm. Cằm anh ở ngay phía trên đầu cô, và mỗi khi cô ngả người ra sau sẽ chạm vào người anh.

Vẫn là như thế, vẫn là anh luôn đứng rất gần cô, và cô thì như ở đâu đó rất xa.

Vẫn là như thế, vẫn là anh luôn nhìn về phía cô, và cô thì không quay đầu lại.

Xe bus dừng lại.

An vội vã xuống xe. Quân gấp gáp đuổi theo.

Anh nhanh chóng bắt kịp An, cương quyết nắm lấy cánh tay cô, kéo cô quay lại đối diện với anh.

“An, nghe anh nói, Nhã Uyên là em họ anh”.

Anh trừng đôi mắt đỏ ngầu, run lên vì giận dữ: “Em họ, bắn đại bác có tới không?”. Mãnh liệt giằng tay khỏi tay Quân, An xoay người, lại tiếp tục đi như ma đuổi. Quân chạy vọt lên đứng chắn trước mặt An, hai tay anh dang ra. An không kịp chuyển hướng, đâm sầm vào anh. Còn chưa kịp định thần, hai cánh tay đã bị anh giữ chặt.

“Em định coi anh là không khí à, ít ra cũng phải cho anh giải thích chứ”.

An ngẩng phắt đầu lên: “Tôi không cần anh giải thích”.

Không thể đứng giữa đường giữa phố mà đôi co được, chẳng giải quyết được gì lại chỉ làm trò cười cho thiên hạ, Quân nhìn nhanh xung quanh.

“Đi, chúng ta phải nói chuyện rõ ràng”.

Quân nắm chặt một tay An, mạnh mẽ kéo cô đi. Dùng hết sức cũng không thể giật tay lại, Quân lại đi với tốc độ quá nhanh, An chỉ có thể gào lên: “Bỏ ra, bỏ ra”.

Đường phố người qua, kẻ lại. Hình ảnh của hai người kia chỉ như một miếng ghép cho bức tranh muôn màu của cuộc sống mà thôi.

“Chứng minh thư, tiền đều trong ví”. Quân dùng bàn tay còn lại đưa cho cô gái trẻ ví của mình.

An hốt hoảng, nước mắt nhạt nhòa khiến cô không biết Quân dẫn cô vào đâu. Là…nhà nghỉ ư?.

Cô lễ tân nhìn hai người hoài nghi. Cô gái thì giật giật tay, giọng lạc cả đi: “Để tôi về”. Chàng trai mặt sắt lại, càng nắm chặt hơn.

“Tôi và cô ấy có việc hiểu nhầm, tôi phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy, sắp xếp cho chúng tôi một phòng”.

“Tôi chẳng có chuyện gì nói với anh cả”. Mặt An đã ngấn nước mắt, cô ra sức dùng cánh tay còn lại đập mạnh vào tay Quân nhưng anh mặc kệ.

Chờ cả ngày mới có một vài vị khách, hơn nữa, những cặp đôi vốn hờn giận nhau là chuyện thường tình, cộng thêm vẻ ngoài đạo mạo và hành động nôn nóng “vứt ví tiền không cần suy nghĩ”, Quân đã chiếm được sự đồng tình của cô nàng lễ tân.

“Anh chị lên phòng 201, chìa khóa đây ạ”. Cô nàng làm ngơ trước sắc mặt tối đen của An, đưa Quân chìa khóa và ví tiền, giữ lại chứng minh thư.

Cơn giận ngùn ngụt bốc lên đầu, các mạch máu đều căng lên khi An bị Quân kéo lên phòng. Dù cô ra sức cấu véo, kêu gào anh vẫn chỉ một thái độ im lặng kiên quyết. Đến phòng, Quân dùng một cánh tay, xiết chặt cả người An vào lòng, dùng tay còn lại mở cửa.

Đóng cửa, khóa lại, Quân buông An ra.

Không một giây chậm trễ, An cầm lấy cánh tay đã hơi trầy xước của Quân, cắn thật mạnh.

Cơn đau buốt đến tận óc, Quân nhắm mắt lại. Cắn đi, cắn đi nếu nó làm em thấy nhẹ nhõm.

“Tôi ghét anh”. An hét lên, rồi lại tiếp tục cắn và tiếp tục khóc.

Cứ cắn, cứ khóc mà Quân thì cứ trơ ra như tượng đá, cảm xúc cũng không đè nén được, cho đến khi toàn thân nhũn ra, An ngồi phịch xuống sàn nhà, nức nở.

Quân đau lòng ngồi xuống, thổn thức: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”.

Nhẹ nhàng, chậm rãi, anh đưa tay ôm lấy vai cô, rồi từ từ ôm cô vào lòng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai cánh tay không chịu tuân lệnh, hơi lúc lắc càng làm cô vùi sâu vào lòng anh. Đầu cô tựa vào vai anh, mặt cô chạm vào ngực anh, nước mắt và máu thấm đẫm áo anh.

“Anh xin lỗi”. Quân lặp đi lặp lại, cánh tay bị cắn ôm lấy cô, cánh tay kia vuốt lên mái tóc rối bời của cô, rồi xoa xoa bờ vai đang rung lên từng hồi. Trong lòng anh nặng trĩu như có đá đè. Anh không muốn cô bị đau, nhưng lại liên tục làm cô tổn thương.

Quân cay đắng thầm oán trách ông trời sao khéo sắp đặt. Bỗng dưng An lại xuất hiện ở quán rượu và đột nhiên Nhã Uyên cũng có mặt ở đó. Tại sao không phải một cô em họ khác mà lại là Nhã Uyên, người luôn quấn quýt với anh từ nhỏ, tính tình phóng khoáng, lại sống ở nước ngoài nhiều năm. Trong lúc tưởng tượng phong phú nhất cũng khó mà nghĩ ra loại tình huống thế này.

Quá nhiều điều trùng hợp. Quá nhiều cái vô lý.

Với tính cách của Đạt, chẳng có lý do gì mà say bét nhè một mình như thế. Không có anh, cậu ta vẫn còn rất nhiều bạn bè có thể cùng chén tạc chén thù. Bích cũng không thân thiết đến mức mà ngồi đó lo lắng cho Đạt.

Lẽ nào, đây là một vở kịch được sắp đặt.

Để làm gì?

Làm An nổi ghen ư?.

Quân nghe tiếng khóc nức nở của An, lại nhìn cánh tay mình đang rỉ máu, tâm trạng nặng nề bỗng nhiên nhẹ bẫng. Cô ấy, thực sự đã ghen.

Nếu đã như vậy thì…

“Á”, Quân khẽ rên lên. Cánh tay ôm lấy An nới lỏng ra.

An hơi mất điểm tựa, mặt cô và ngực anh đã có một chút khoảng cách.

Máu. An bần thần cả người, tiếng nức nở bị gián đoạn.

Cô luống cuống gạt nước mắt, chớp chớp mắt nhìn lại. Ngực áo sơ mi trắng của anh loang lổ những vết máu đỏ tươi.

Mơ hồ nhớ lại sự việc lúc nãy, cô xoay xoay người, tìm kiếm cánh tay bị cắn của anh. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết cắn. An bắt đầu cảm nhận lưng áo của mình có cảm giác dinh dính.

Khi cô thẳng lưng xoay người lại, thì cả người cô vẫn nằm trọn trong lòng anh. Một cánh tay của anh đang đặt bên hông cô. Một cánh tay thì đang bị cô vòng ra trước mặt xem xét. Lưng cô tựa vào ngực anh. Đầu cô chạm vào má anh. Và anh im lặng, sợ bất kì một lời nói, bất kì một hành động nhỏ nào cũng làm cô nhận ra và phá tan sự thân mật giữa hai người.

“Đau sao bây giờ mới kêu?”. An nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

“Lúc đó còn thời gian mà kêu sao”. Quân trả lời giữa tiếng cười đang kìm nén trong cổ họng. Cô nàng này, giờ lại đang lo lắng cho anh.

Mặc dù không muốn, anh vẫn phải ghé tai cô nói: “Em đi rửa mặt đi, em cũng dính đầy máu kìa”.

An như sực tỉnh. Cô đưa tay quệt miệng, máu đỏ hiện ra giữa lòng bàn tay. Và cô nhận ra tư thế lúc này của hai người. Hơi thở của anh râm ran bên tai. Chỉ cần cô quay lại, sẽ chạm vào mặt anh.

Bối rối. An đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Một khuôn mặt nhợt nhạt với mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, miệng và răng dính đầy máu hiện ra trong gương. Cô vội vã nước lên mặt. Cũng có lúc cô thê thảm thế này sao?.

Quân nhìn vết cắn sâu hoắm ở cánh tay, không khỏi cười khổ một tiếng: “Mai sẽ có rất nhiều chuyện được tô vẽ đây”. Anh tìm một chiếc khăn cầm máu rồi đi ra ngoài. “Phục vụ, cho xin ít bông băng”.

Anh chàng phục vụ nhìn áo sơ mi của Quân bê bết máu liền sợ xanh mặt.

“Không phải có án mạng đấy chứ”.

“Đừng nói đùa”. Quân giơ một cánh tay lên. “Nàng tức giận tí thôi”.

Tên kia hiểu ý, tủm tỉm cười rồi nhanh nhẹn đi lấy đồ cho khách.

Quân quay lại phòng, thấy An đang đứng dựa lưng vào tường: “An, em...” Quân định nói “Em xong rồi à” nhưng ánh mắt của cô khiến anh như hóa đá một chỗ. Cô ấy không có động tĩnh gì khác, chỉ nhìn và nhìn anh, cái nhìn xoáy vào tận tâm can. Cô ấy đang phân vân điều gì?.

An nhắm mắt lại. Và khi cô mở mắt ra, cô đi đến cạnh Quân.

“Đưa bông băng đây”. Cô nói cụt lủn, tránh nhìn vào mắt anh.

Quân đưa cho cô. An chẳng nói chẳng rằng kéo anh ra bàn.

Khi cả hai yên vị trên ghế sô pha, trong sự im lặng, cô cầm lấy cánh tay bị cắn của anh và bắt đầu lau miệng vết thương. Vết răng cắn sâu hoắm hằn lên trong đôi mắt của cô sự đau đớn và hối hận. Và trái tim cô thì dập dềnh giữa một cơn sóng cảm xúc.

“Kể cả khi Minh khiến mình thất vọng đến đau đớn, mình cũng có thể làm bộ mặt như chưa hề có chuyện gì, còn Quân chưa bao giờ nói thích mình, cớ gì lại giận anh ấy, cắn anh ấy, rồi khóc bù lu bù loa lên. Giờ nhìn thấy anh ấy thế này, lại thấy đau đến không thở được”.

Anh ấy đã chạy theo cô, chịu đựng cơn đau khi cô cắn và yên lặng ngồi cạnh an ủi khi cô khóc.

Lẽ nào đến giờ phút này, cô lại ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của bản thân và của anh sao?.

## 22. Chương 22 - End

Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, bởi cô sợ anh sẽ đọc được những suy nghĩ của cô lúc này. Thay vào đó, bàn tay cô nhẹ nhàng băng bó vết thương, đôi mắt cô chăm chú với một vẻ lo lắng. Và anh hạnh phúc trước sự quan tâm ấy. Thậm chí, có cả sự thỏa mãn khi anh dựa lưng vào ghế sô pha ngắm nhìn cô, để mình chìm đắm trong những đường nét thanh tú của khuôn mặt hiền hòa, và suối tóc đen mượt đổ trên vai cô. Mặt cô nóng râm ran, do cô biết anh đang nhìn mình.

Khi cô đặt cánh tay anh xuống, anh liền giơ ngón trỏ lên, vạch một đường vào gò má đáng yêu của cô: “Hết giận rồi chứ?”.

Má An đỏ lên vì cử chỉ thân mật này, cô nhích đầu ra, mắt mở lớn: “Dễ thế sao”.

Quân nhân cơ hội cầm lấy tay An, đặt lên ngực: “Anh tình nguyện làm bao cát để em trút giận”.

“Đánh anh tôi cũng đau tay lắm”. An rụt tay lại, bởi sự động chạm này làm trái tim cô loạn nhịp.

“Vậy em có thể mắng chửi anh tùy ý”.

“Tôi đâu có phải người đanh đá, chua ngoa”.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của Quân mà.

“Vậy, tha lỗi cho anh nhé”.

“Vì lý do gì mà tôi phải tha lỗi cho anh?”.

Thực ra, thì chẳng có lý do gì cả. Tại sao phải giận Quân và tại sao phải tha lỗi. Người có lỗi với cô là Yến. Và cô gái tóc đỏ kia chỉ là...

“Anh chỉ cần quản lý tốt mấy cô nàng của anh, đừng cho họ ra ngoài lộng hành là được”. An cáu kỉnh quay lưng lại với anh.

Quân nhích lại gần cô với một nụ cười nơi khóe môi, gắng tỏ ra nghiêm túc: “Nhã Uyên chỉ là em họ của anh”.

“Liên quan gì tới tôi”. Trong giọng nói của An có sự ấp úng.

“Có chứ…”. Cổ họng Quân đã bắt đầu phát ra tiếng cười, anh ghé tai cô thì thầm: “Vì em… đang ghen”.

An run bắn người lên. Vì lời nói của anh. Vì hơi thở của anh. Đáng tiếc là vì cả hai.

Một hồi báo động gióng lên trong đầu. Và tim cô thì đập thình thịch không thể kiểm soát. Cô đứng dậy với sự hốt hoảng: “Em… tôi… buồn ngủ”, rồi chạy ra giường, quấn chặt chăn vào người.

Quân không ngờ cô lại phản ứng như thế, nhất thời ngồi như phỗng trên ghế. Cô gái này, luôn có những hành động không lường tới được. Nhìn “xác ướp” trên giường, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Lại nhìn xuống cánh tay bị thương đã được băng bó cẩn thận, sự ngọt ngào, ấm áp lan tỏa trong anh.

Cả người An nóng bừng lên vì cuộn trong chăn kín mít. Và chủ yếu vì sự gấp gáp của trái tim đang thổn thức.

Bình tĩnh lại, nhắm mắt lại. An nói mà không thể nào làm được. Phản rồi, phản rồi. Bạn bè phản mình, em trai phản mình giờ lại đến chính mình cũng phản mình.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Cuối cùng, An chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.

Cô nhìn thấy anh đang nấu ăn trong bếp, và anh nói: “Em nhặt rau đi, anh sẽ xào thịt”. Rồi anh biến mất và xuất hiện trong bộ đồ thể thao màu trắng, tươi cười nhìn cô. Rồi cô lại thấy, anh và cô cùng nắm tay đi dạo trong một khu vườn tràn ngập sắc hoa. Anh ngắt một bông hồng vàng, đặt vào tay cô, dịu dàng nói: “Những bông hoa là thế giới của em. Sẽ có ngày, anh cũng là một phần trong thế giới ấy”. Và mặt anh tiến đến gần, càng lúc càng gần. Cô giật mình tỉnh giấc.

Chầm chậm rúc đầu ra khỏi chăn, cả căn phòng được bao phủ trong ánh đèn vàng mờ ảo làm An có cảm giác mơ màng. Quân vẫn đang ngồi trên ghế sôpha, lưng dựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền. Hình như, anh đang ngủ.

Ý nghĩ muốn nhìn anh rõ hơn thôi thúc, An rón rén bước dậy khỏi giường. Cô định ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi không kìm lòng mà tiến lại gần anh. Anh ấy đang ngủ say. Đôi mắt vốn rất đẹp khép lại để lộ ra hàng mi dày và rậm, khóe môi hơi cong lên tạo nên vẻ ung dung, cương nghị cho khuôn mặt. Trông anh như một bức tượng được tạc bằng cẩm thạch, thư thái, điềm tĩnh và gợi cảm, khiến ai nhìn vào cũng thấy say mê.

Bức tượng đẹp đẽ này có phải dành cho cô?.

Rời xa anh ấy và có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười, khuôn mặt ấm áp này nữa. Ở bên cạnh anh ấy và rơi vào cuộc chiến giằng co với mấy cô nàng đỏng đảnh kia?.

Tự dưng, An thấy Quân thật khổ sở. Anh cũng đâu có sung sướng gì. Đẹp trai hay xấu trai, chỉ là cái vỏ hào nhoáng bên ngoài. Có lẽ, anh cũng như cô, chỉ mong muốn có một người bên cạnh mình, chia sẻ với mình. Và người đó, là cô ư? Cô nên vui hay nên buồn đây.

Cánh tay An không tự chủ mà giơ lên. Chỉ còn cách mặt anh vài cm, thì đột nhiên một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo cô xuống. Cô chỉ kịp kêu “á” một tiếng. Cho đến khi định thần lại, cả người cô đã nằm gọn trong vòng tay anh. Và cô, đang ngồi trên đùi anh.

“Em định ám sát anh à?”. Anh gầm gừ không che giấu sự thích thú trong giọng nói. Lần này thì em chạy đi đâu.

An giãy giụa. Giọng anh êm ái bên tai nhưng đầy tính đe dọa: “Em còn nhúc nhích, anh ôm chặt hơn đấy”.

Mặt An đỏ bừng, trái tim điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực, đôi tay bị anh khóa chặt, má cô áp vào ngực anh và cằm anh thì tựa trên đầu cô.

“Anh Quân, em…”. Cô thốt lên khe khẽ.

Anh buông một cánh tay ra khỏi người cô, hết sức nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để cô nhìn anh, và để anh nhìn cô: “Em muốn nói gì với anh”.

Giọng nói dịu dàng khiến trái tim cô tan chảy. Và đôi mắt anh hút hết sạch mọi suy nghĩ của cô.

Cô ngơ ngẩn nhìn anh, đầu ong ong cảnh báo khi khuôn mặt giống như một vị thần ấy đang càng lúc càng tiến lại gần, cho đến khi đôi môi nóng ấm của anh chạm trên môi cô thì nó bùng phát thành một tiếng nổ lớn. Toàn thân cô run rẩy vì chấn động. Đầu óc trở nên u mê, trống rỗng.

Động tác của anh chậm rãi, đôi bàn tay vuốt ve dịu dàng, đánh thức những rung động sâu kín nhất trong cô. Nụ hôn nồng nàn, say đắm. Cảm giác tuyệt vời không muốn dứt.

Vào lúc An gần như sắp ngạt thở thì Quân mới luyến tiếc rời cô ra. Cả hai gập người thở dốc.

Trong khoang miệng của cô ngập tràn hương vị của anh, và trên môi anh vẫn vương vấn sự ngọt ngào của cô.

“Đã đi xa tới mức này rồi sao”. An nghĩ.

“Cô ấy giống như một viên kẹo sữa vậy”. Quân nghĩ.

Một tay của cô đang đặt trên ngực anh. Quân nắm lấy, áp chặt nó trên áo để cô có thể cảm nhận nhịp đập từ trái tim anh.

Anh cúi xuống, cho đến khi có thể nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, cất lên ba tiếng mà anh đã phải kìm nén rất lâu: “Anh yêu em”.

Miệng An há ra. Ngay cả chớp mắt cũng quên mất thế nào. Một buổi tối có quá nhiều kích động. Tâm hồn cô thực sự đã bay lên chín tầng mây, tràn ngập trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Vào lúc An giữa cơn u mê sắp sửa mở miệng: “Em cũng yêu anh” thì một ý nghĩ đã kịp thời ngăn cô lại. Cô nhắm mắt, muốn giữ ình tỉnh táo trước khuôn mặt đầy cám dỗ của anh. Nhưng khi nhắm mắt, cô lại càng cảm nhận rõ vòng tay của anh đang xiết chặt lấy mình, và dường như cô đã chờ đợi một cái ôm như vậy từ rất lâu, rất lâu rồi. Mở mắt, Quân vẫn đang nhìn cô, chờ đợi.

Người con trai này có thể phá vỡ thành lũy cuối cùng ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, khiến cô phải xù lông xù cánh để bảo vệ mình, và cũng chính người đó lại khiến cô thấy mình được che chở. Bên cạnh anh, cô có thể là chính mình.

Giá như anh và cô có thể gặp nhau sớm hơn hoặc muộn hơn, chứ không phải bây giờ. Ba năm, hàng nghìn cây số cách trở, thật quá khó ột cuộc tình mới nhen nhúm lên giữa hai người. Giữa cuộc sống đầy cám dỗ, có gì để đảm bảo rằng anh sẽ không thay đổi. Giữa nơi xứ lạ, ai dám phủ nhận sẽ có lúc nào đó cô cũng cần một bờ vai để tựa vào. Sự ràng buộc biết đâu chỉ khiến cho hai người là gánh nặng của nhau.

Cô nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Hãy cho em thời gian”.

Anh dường như đã đoán trước được câu trả lời của cô, không thất vọng quá nhiều: “Anh sẽ chờ em”.

Có một chút hụt hẫng, An ngẩng đầu lên, khẽ khàng: “Anh không hỏi lý do tại sao?”.

Anh mỉm cười, ôm ghì cô vào lòng thêm nữa: “Anh hiểu em đang cân nhắc điều gì. Anh luôn tôn trọng quyết định của em”.

Bởi anh biết, trong thế giới của cô, còn có một thứ khác cũng quan trọng không kém tình yêu nam nữ.

“Em nghĩ là em nên nói rõ với anh”. Sự thật cô không muốn giấu anh bất kỳ điều gì.

Và An bắt đầu kể cho Quân quãng thời gian ở Nhật. Cô thực tập dưới sự quản lý của giáo sư Honoka. Lúc mới sang được một tháng, một lần, giáo sư được sinh viên tặng một bó hoa. An thấy bà tự tay cắm hoa thì tò mò lại giúp. Bà ấy là người rất rất yêu hoa. Một lần nói chuyện, tâm đầu ý hợp. Sau đó, thi thoảng bà lại dẫn cô đến một vài câu lạc bộ về hoa và cây cảnh mà bà tham gia. Ở Nhật, hoa và cây cảnh đã phát triển như một loại hình nghệ thuật, và cô thực sự bị ấn tượng, đặc biệt là nghệ thuật cắm hoa Ikebana và nghệ thuật cây cảnh Bonsai.

Giáo sư Honoka cũng làm nhiều đề tài trên đối tượng về thực vật. Gần đây, bà đã tạo ra được một loại hồng có màu sắc hiếm. Khi An về nước, giáo sư khuyên cô nên học tiếp lên cao và bà có thể tạo điều kiện cho cô học tại Nhật.

“Trở thành một chuyên gia về hoa, sáng tạo và am hiểu về chúng, đó là ước mơ của em. Và Nhật Bản chính là nơi em có thể thực hiện nó, phải không?”.

An rất vui vì anh luôn hiểu cô. “Hãy cho em một tháng”. An ra hạn, “à không, một tuần”.

Quân phì cười, dịu dàng nhìn cô: “Em biết không, chính những bông hoa đã đưa em đến với anh. Vì vậy, anh sẽ chờ, cho đến khi nào em tìm ra cách cân bằng giữa anh và những bông hoa ấy”.

An mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu, khẽ rụi rụi vào lòng anh.

Quân nắm lấy tay cô, mân mê, và nói bằng giọng buồn bã: “Anh phải đi công tác hai tuần, không đến xem em bảo vệ được rồi”.

An hơi nhổm dậy, sự tiếc nuối và hụt hẫng hiện rõ trên mặt cô làm anh thấy vui. Quân mỉm cười, gạt nhẹ mớ tóc bướng bỉnh đang che đi những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của cô. Và anh lại cúi xuống, tham lam chiếm trọn đôi môi người anh yêu.

Đó là người con gái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Khi cô vui, khiến anh cũng không thể không cười. Còn khi cô ở trong thế giới của mình lại là lúc cô có sức hút nhất, khiến anh không thể rời mắt.Tâm hồn cô trong sáng, hiền dịu và rạng ngời như ánh trăng mùa thu. Dù có sớm hơn hay muộn hơn, thì cô vẫn là sự lựa chọn duy nhất của con tim anh.

……………….

Phòng 302.

Kim Anh đang chủ trì một cuộc chat nhóm.

Bích hỏi: “Chưa về à?”.

Đạt đánh một biểu tượng cười gian tà: “Làm sao mà về nhanh thế được”.

Lan liền nhảy vào: “Liệu sau khi tốt nghiệp ba tháng chúng ta có phải đi ăn cưới không?”.

Vũ cười âm hiểm: “Rất có thể”.

Chi đồng tình: “Kim Anh sắp lên chức cô rồi”.

Dũng làm bộ mặt khóc lóc: “Em chưa muốn phải bế cháu”.

Kim Anh ở bên ngoài cười hắc hắc, vẫn làm ra vẻ: “Không được bôi nhọ lên tình cảm trong sáng của anh chị tôi”.

Có điều, cụm từ “anh chị tôi” cũng đầy hàm nghĩa sâu xa.

………….

Ngày bảo vệ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Bích, Thủy, Kim Anh và Dũng đều có mặt để cổ vũ cho An. Tiếc là, còn thiếu một người đang ở xa.

“Chúng ta đã thành kĩ sư”. Cả lớp hùa reo khi người cuối cùng hoàn thành bài thuyết trình. An vui vẻ kéo bọn Bích đi chụp ảnh cùng.

Nắng tháng sáu rực rỡ, huy hoàng. Những tia nắng nhảy nhót trên các cành cây, rồi xà xuống mặt đất, tạo nên những mảng gấm hoa trên mặt đường nhựa.

Nắng đùa nghịch trên mái tóc, nắng dạo trên bờ vai và lấp lánh cười trước niềm vui trong trẻo của các cô cậu sinh viên.

Bất kì một sự chia ly nào cũng có nước mắt, bất kì một sự thay đổi nào cũng có niềm vui, nỗi buồn. Có những hiểu lầm, những tiếc nuối đã qua, có những trăn trở của hiện tại cùng với những háo hức về một tương lai phía trước.

Thời sinh viên trôi qua như một cơn gió thoảng và mỗi khi nhớ đến sẽ ùa về trong mỗi người bao cảm xúc. Đó có thể là những lần cùng bạn bè trốn học, đó là phút giây căng thẳng trong những giờ thi, đó là sự rung động đầu đời trước một người bạn khác giới, đó là nụ cười tràn đầy nhiệt huyết bên ánh lửa bập bùng khi tham gia tình nguyện, đó là sự xúc động trước sự quan tâm dù chỉ nhỏ nhất của thầy cô, và đó có thể là những phút chênh vênh khi nhìn về con đường đi phía trước. Thời khắc tươi đẹp nhất, cũng là thứ hành trang đẹp đẽ nhất ỗi sinh viên trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Chi đã nộp hồ sơ học thạc sĩ, với mong ước trở thành một chuyên gia về di truyền học. Lan và Vũ đang chờ để đi Pháp. Lan nói, trong mọi quyết định quan trọng của cô luôn có một người khác dẫn dắt. Trước thi đại học thì có một người bạn rủ nộp hồ sơ vào Bách Khoa, khi chọn ngành học thì lại một đứa bạn lôi kéo vào khoa công nghệ thông tin, giờ tốt nghiệp thì lại cùng Vũ đi Pháp. An cười và nói: “Mày là người thông minh, chỉ có những gì phù hợp mày mới theo đuổi. Chẳng qua là phải có người giúp mày nhận ra mà thôi”.

Linh đã nộp hồ sơ xin việc từ cuối tháng năm và được nhận vào làm ột công ty sữa trước cả khi tốt nghiệp. Phong cũng đang xin vào làm ở một viện cây trồng. Thuấn sẽ bắt đầu với việc giúp anh làm quản lý một quán ăn mới mở.

Thủy thông báo tháng chín lấy chồng. An và Bích đỏ mắt vì ghen tị với Thủy, vừa có công việc ổn định, lại sắp có một gia đình để chăm lo. Cô nàng chỉ mỉm cười nói: “Có những thứ tao cũng phải ghen tị với chúng mày. Chúng mày được làm những cái mình thích, được theo đuổi giấc mơ của mình. Tao chỉ sớm ổn định hơn mà thôi”.

Bích dạo gần đây thường xuyên gặp Đạt, hai người dự định mở chung shop quần áo vào tháng sau. Bích nói: “Tao từ nhỏ đã luôn có người sắp đặt mọi thứ. Nhưng giờ, tao đã tìm được con đường của mình. Tao sẽ kiên trì theo đuổi nó tới cùng”.

Kim Anh thì nói với An: “Mọi thứ đến với em đều ngẫu nhiên, vô tình và em chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc xem mình sẽ trở thành người như thế nào. Chính chị đã giúp em nhận ra điều đó”. Kim Anh và Dũng dạo gần đây cứ bám lấy nhau như sam. Sau khi hao tổn công sức gán ghép An và Quân, không ngờ tình cảm lại nảy sinh “từ trong chiến đấu”. Hai đứa cũng rất hợp nhau trong công việc và dự định sẽ phát triển về mảng quảng cáo online khi tốt nghiệp.

Mỗi người bạn của An đều đã có những dự định và bắt đầu tìm thấy con đường cho riêng mình.

Minh đã giới thiệu Tú Anh với An. Cô bé có một nụ cười bừng sáng, một tính cách vui vẻ, dễ gần, và An nghĩ rằng đó là một nửa hoàn hảo của Minh. Tú Anh thủ thỉ với cô: “Khi anh ấy đơn phương thích chị, chính là lúc em bị anh ấy thu hút”.

Tình yêu cũng có cái vòng luẩn quẩn của nó. Khi một người đơn phương thích một người, thì thực ra cũng có một người đang đơn phương thích người ấy. Khi một người cứ mải dõi theo một người, thì thực ra đã có một người luôn sẵn sàng ở bên cạnh.

Yến đã đến xin lỗi An. An cũng không còn giận Yến nữa bởi cũng nhờ cái tính nóng như lửa của cô ấy mà An nhận ra tình cảm của mình với Quân.

Anh đã đi hai tuần. Và An nhận ra, mỗi ngày trôi qua, cô càng nhớ anh nhiều hơn. “Anh là ý nghĩ cuối cùng trước khi em ngủ và là ý nghĩ đầu tiên khi em thức dậy”, giống như một câu tiếng anh mà cô từng học.

Cô có thể nhớ chính xác dáng vẻ của anh khi nấu ăn. Cô có thể dễ dàng hình dung, nụ cười và ánh mắt mỗi khi anh châm chọc cô. Cô thấy xốn xang khi nhớ đến sự quan tâm dịu dàng anh dành cho cô. Và trái tim cô lại loạn nhịp mỗi khi cô nhớ đến cái ôm thật chặt và nụ hôn nồng nàn của anh.

Từng ngày, từng ngày. Trong thế giới của cô, anh đã trở thành một phần không thể thiếu.

Gần 5h chiều, An vội vã lên xe bus về nhà. Một tay xách túi đồ ăn, một tay ôm bó hoa hồng vàng.

Trên xe có ba cô bé sinh viên ngồi ở hàng ghế cuối đang hứng thú thảo luận. Nhìn ba cô bé đó, tự dưng An thấy nhớ Bích và Thủy. Cô bé ngồi bên phải có nét bạo dạn giống Bích, cô bé ngồi bên trái có sự nhu mì giống Thủy, còn cô bé ngồi giữa lại có vẻ giống An.

Cô bé giống Thủy nói: “Với người phụ nữ, có một vị trí trong trái tim người đàn ông của mình, đó là hạnh phúc”.

Cô bé giống Bích nói: “Còn thiếu, phải có một vị trí trong xã hội nữa”.

Cô bé giống An nói: “Với người phụ nữ, có một sự nghiệp để theo đuổi, có một người đàn ông yêu thương, đó mới là hạnh phúc trọn vẹn”.

An mỉm cười. Quân nói, hôm nay anh sẽ về.

Cô đã viết thư cho giáo sư Honoka. Giáo sư trả lời, khoảng tháng chín cô sẽ nhập học.

Giữa hoài bão và tình yêu, bất kì ai cũng mong muốn trung hòa được hai điều đó. Và cô, tham lam chọn cả hai. Hoài bão và tình yêu, cô đã may mắn tìm ra và cô sẽ kiên trì nắm lấy.

Nắng chiều chiếu xiên qua ô cửa xe. Hoa hồng vàng ánh lên sắc màu kiêu sa, rực rỡ.

Có người nói,

Hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự chia rẽ và day dứt khôn nguôi.

Nhưng Hà An nói,

Hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự khởi đầu mới.

…………The ^^ end…………

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hoai-bao-va-tinh-yeu*