Có Anh Bên Em

Table of Contents

# Có Anh Bên Em

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Lê Hoài An (22 tuổi) vừa từ chỗ làm thêm đi về nhà. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc ôtô đỗ trước cửa nhà mình. -Đây là giấy nợ của mẹ côTên áo đen mặt mày băm trợn đưa cho Hoài An tờ giấy nhỏ- Cái. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/co-anh-ben-em*

## 1. Chap 1

An An ngồi trên xe ôtô đi đến căn biệt thự Royal.

- Này anh, anh có biết mẹ tôi đang ở đâu không?\_ cô quay sang hỏi Minh Huy đang ngồi cạnh.

-...

- Này, tôi đang hỏi anh đấy

An nhìn chằm chằm vào mặt Huy, hỏi lại

Anh ngán ngẩm thở dài:

- Tôi mà biết mẹ cô ở đâu thì đã chẳng phải vác theo cái của nợ như cô

-Ishh..Ngồi ở đây chán quá! Anh có cái gì chơi được không??

Minh Huy trợn tròn mắt ngạc nhiên: côtakhông biết mìnhđangbịđòi nợ à??

Anh lấy lại sự nghiêm túc, quay sang nói với cô:

- Im lặng

Nhìn bộ dạng của Minh Huy, cô sợ hãi im bặt, không nói thêm câu gì

15' sau, anh chợt nhớ ra:

- Biệt thự Royal tôi để lâu chưa ở, giờ phải vòng ra siêu thị mua chút đồ dùng và thức ăn. Anh Lâm, rẽ qua siêu thị đi.

- Vâng, thưa cậu chủ

15' sau, xe dừng lại trước cửa siêu thị. Minh Huy mở cửa xuống xe.

- Cô không ra à?

An An chỉ vào người mình, nói:

- Cả tôi nữa á?

- Đúng vậy, tôi chưa từng chọn đồ ăn, cô là giúp việc, đương nhiên phải đi cùng.

Trong siêu thị, Hoài An bỏ một đống đồ ăn vào xe đẩy, Minh Huy đi đằng sau, kéo chiếc xe.

- Này, cô bắt tôi đẩy cả núi thức ăn như vậy à?

- Vậy đưa đây cho tôi

An định kéo xe đẩy về phía mình nhưng Minh Huy lại giữ chặt lại.

- Đưa đây! \_ cô nhăn mặt

- Không cần. Tôi mà để cho cô đẩy chiếc xe, người ta sẽ nhìn tôi đấy.

- Lắm chuyện!

An An lườm anh rồi bỏ đi chọn đồ

Cô là người đầu tiên dám nói anh

"lắm chuyện". Hoài An không hề có chút giả tạo khi ở trước mặt anh. Điều này làm Huy có một chút thiện cảm với cô.

Bỗng An An dừng lại, như nhớ ra điều gì, cô nói với Minh Huy:

- Tôi đi ra kia một lát

- Đi đâu?

- Mua..mua..mua đồ

- Từ nãy chúng ta vẫn đi mua đồ mà

- Thì anh cứ đứng đây chờ tôi đi >

- Vậy tôi đứng kia đợi cô

....

Loanh quanh mãi vẫn chưa tìm được nơi bán...băng vệ sinh, An nghĩ thầm: Cáisiêuthịchếttiệtnày, saolạirộngthếchứ.

- A kia rồi ...ơ..

Niềm vui bỗng tắt lụi khi cô nhìn thấy Minh Huy

Anhtabịđiênà? Saolạiđứngchờmìnhtrướcgianhàngbánbăngvệsinh

Nhìn thấy Hoài An, Huy vẫy tay rồi nói: " Tôi ở đây!"

An An cười khổ: Ờ, tôi biết anh ở đấy

- Cô xong việc chưa?

- Tôi bị một thằng điên làm lỡ việc rồi. Đi về thôi

- Vậy cô ra xe đi, tôi thanh toán cho

Hoài An gật đầu "đau khổ" bước ra ngoài.

...

Về đến nhà, sau khi chỉ cho cô hết các phòng, liệt kê những việc cần làm, Minh Huy nói: Cô làm đến khi trả đủ số nợ thì sẽ được về

Hếtsốnợđóư? Cókhinàomìnhsẽchếtgiàtrongcáibiệtthựnàykhôngnhỉ? \_ An nghĩ thầm

- Giờ cô xuống nấu ăn đi

Vừa ra đến cửa, Huy bỗng lên tiếng:

- À chờ đã...

Anh ném cho cô cái bịch đựng trong túi nilon màu đen:

- Vừa có thằng điên gửi cho cô cái này

Nói rồi anh đi ra phòng khách.

Hoài An mở túi, mặt biến sắc

Là..là hai bịch băng...

Sao...sao anh ta biết chứ??? ...xấu hổ chết mất thôi

Ngay từ khi An An bảo muốn "đi ra kia" Minh Huy đã phần nào đoán ra. Rồi đến khi cô nhìn anh cười gượng, Huy đã hiểu cô muốn mua gì. Nhân lúc An ra ngoài trước, Huy đã chạy vào lấy "món đồ" kia ra thanh toán luôn

Đúnglàlãocáo già

## 2. Chap 2

-Tôi làm xong đồ ăn rồi, anh xuống đi.

An gõ cửa phòng đọc sách, gọi Minh Huy

- Được rồi, cô cứ xuống trước đi

Hoài An ngồi chờ anh dưới phòng bếp, trên bàn là những món ăn được bày biện khá đẹp mắt.

Quản lý Lâm nói với Minh Huy:

- Cậu chủ, chúng ta còn phải đi gặp đối tác..sao có thể ăn ở nhà được

- Hẹn ông Long ngày mai đi, nói hôm nay tôi mệt, cần nghỉ ngơi.

- ..Vâng.

Minh Huy gấp sách lại, đi xuống cầu thang. Nhìn thấy anh, An An nói:

-Ngồi đi, tôi sẽ ra lấy súp

Một bát súp nóng hổi, thơm lừng được bày ra bàn. An định đi ra ngoài để tránh nhớ lại chuyện "xấu hổ" khi nãy thì bị Huy gọi lại:

- Này, cô đi đâu đấy?

- Tôi..không đói

- Ngồi xuống

- Nhưng..

- Ngồi xuống!

An giật bắn mình " Ngồi thì ngồi! Mà anh đừng có nói to như thế, tôi bị yếu tim mất!"

Ăn đến miếng súp thứ 3, chiếc thìa trên tay Huy rơi xuống. Mặt anh đỏ lên, toàn thân đều ngứa ngáy. Cả quản lý Lâm và cô đều hoảng hốt.

- Cô cho gì vào súp thế??

- Tôi..tôi cho ngô, lòng trắng trứng gà, tôm, hành, gia..

- Cái gì? cô cho tôm vào á??\_ Huy chặn lời An An\_"tôi bị dị ứng với tôm!!!"

Anh Lâm đưa Minh Huy vào phòng nghỉ rồi gọi điện cho bác sĩ Thái.

...

Cũng may là chỉ ăn một chút. Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy\_ bác sĩ nói với Minh Huy

Khi anh Lâm tiễn bác sĩ về, Hoài An mới dám đi vào phòng Huy

- Anh..anh đỡ chưa?

- Nhờ phúc của cô, tôi đỡ rồi

- Đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi, tại anh không nhắc trước đấy chứ

- Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Đi lấy cho tôi cốc nước

An đi ra bàn để lấy nước, cô chợt chú ý tới cái giá sách to che kín cả một bức tường

- woa..anh có nhiều sách thật đấy!

Anh bảo lâu rồi không ở đây, mà trong này nhiều sách vậy? Anh mua để trang trí cái giá à??

Đón lấy cốc nước từ tay Hoài An:

- Cô nói linh tinh cái gì thế, số sách đấy tôi đều đọc hết cả rồi . Căn nhà này......sau khi mẹ tôi mất...tôi không muốn ở đây nữa..

Giọng Minh Huy trùng xuống.

- Xin lỗi...tôi đã khiến anh nhắc lại chuyện buồn :(

- Không sao... mà cô muốn đọc sách gì thì cứ lấy ở đó mà đọc

- Thật á?.. Vậy tôi đọc quyển này

An An lấy ra một quyển truyện cổ Grim đã cũ, ngồi cạnh giường của Minh Huy để đọc.

- Quyển này cô chưa đọc à?

- Tôi mới nghe kể thôi. Tiền mua gạo nhà tôi còn chẳng có, chứ nói gì đến truyện.

Hoài An ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường của Huy, chăm chú đọc quyển sách.

- Cô bắt tôi nằm đây ngắm cô à? Đọc truyện cho tôi nghe đi

- Anh đâu phải con tôi.

- Haiz.. được rồi, tôi đi ngủ vậy

...

12.30 pm

Huy tỉnh ngủ vì đói bụng. Mới ăn được 3 thìa súp đã bị dị ứng ,từ lúc đó đến giờ, anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Định ra khỏi giường, Minh Huy ngạc nhiên khi thấy Hoài An ngủ quên trên ghế tựa, trên tay vẫn cầm quyển truyện. Chắc cô mệt quá.

Anh lại gần, ngồi nhìn cô. Mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai, đôi môi đỏ hồng, gương mặt không trang điểm nhưng lại rất rực rỡ...

Thôikhôngnhìnnữa, mìnhphảixuốngbếptìm đồ ăn đã.

Huy nghĩ thầm khi cái bụng réo lên "biểu tình". Anh nhẹ nhàng bế cô về phòng. Vừa đi được 3 bước:

- Này..

Bộpp ...

- Á! Anh làm cái gì thế??? Tự nhiên lại vứt tôi xuống là sao???

- Tại...tự nhiên cô lại lên tiếng, làm tôi giật cả mình..

- Anh bế tôi lên làm tôi tỉnh ngủ đấy!!

Mà có nhất thiết là phải ném tôi như thế ko? Chắc gãy xương mất

- Xin lỗi...

- Thôi tôi về phòng đây!\_ An nhăn nhó

Minh Huy vội chặn cô lại:

- Từ từ đã..bây giờ tôi đang đói

...

15' sau, hai bát mì nóng được đặt ra bàn.

- Đây, ăn đi ông nội. Đến nấu mì mà anh cũng không làm được, tôi chẳng hiểu tại sao anh có thể điều hành được cả cái công ty đấy.

- Vì tôi điều hành được công ty nên không phải đi nấu mì cho người ta :)))

## 3. Chap 3

Hoài An đang lau nhà, bỗng điện thoại đổ chuông.

- Alo. Tôi Hoài An nghe đây ạ

- Tôi Minh Huy đây. Sáng nay đi vội quá nên tôi quên mất tập tài liệu để trên bàn làm việc. Cô mang đến công ty hộ tôi

- Um. Vậy 15' nữa tôi qua

...

Tại đại sảnh tổng công ty kinh doanh BĐS Viglacera

Cô nhân viên xinh đẹp mở lời:

- Em giúp gì được cho chị?

- Tôi muốn gặp giám đốc Minh Huy

- À, chị là bạn của giám đốc Huy ạ? Vừa nãy anh ý có dặn em là nếu chị đến thì mời chị lên phòng ngồi chờ. Anh Huy vừa đi có việc một lát.

- Thực ra tôi là...là giúp việc, không phải bạn

...

"Phònglàmviệccủaanhtacòntohơn cái nhàcũcủamình"

An An nghĩ thầm

Ngồi đợi gần 30', Minh Huy vẫn chưa về, Hoài An chán nản đi đi lại lại quanh phòng. Tình cờ thấy tập giấy trắng ở máy photo, cô lấy một tờ rồi ngồi ra bàn làm việc của anh hí hoáy vẽ...

Bỗng tờ giấy biến mất, à không ...bị giật mất. Là Minh Huy. Anh vừa đi họp về, thấy An An đang ngồi ở bàn làm việc của mình vẽ vời gì đó, anh lại gần mà cô cũng chẳng hề hay biết.

- Xem nào, cô vẽ...tôi đấy à?

- Ơ...

- Hahaha...như tranh của trẻ em ở triển lãm trong trường mầm non thế này :))))

- Trả đây!

Hoài An xấu hổ, vươn tay cố với bức tranh, nhưng Huy đã kịp đưa "bản vẽ" lên cao.

- Cô vẽ trên giấy của tôi, bằng bút của tôi, nên tôi..."tịch thu"

- Đồ thần kinh, đưa đây!!

An hét lên, giẫm mạnh vào chân Huy

Đau điếng người. Anh vẫn cố " cắn răng chịu đựng", lấy lại nghiêm túc:

- Tập tài liệu mang đến rồi thì cô đi về đi. Còn bức tranh..lát nữa tôi vứt đi cho.

Hoài An bị đẩy ra khỏi phòng làm việc kèm theo một lời nhắc nhở: Nhớ dọn nhà sạch sẽ.

An ấm ức đi về, trong lòng đầy xấu hổ khi đã để cho Huy nhìn thấy bức vẽ ngớ ngẩn ấy...

Minh Huy ngắm bức vẽ, mỉm cười. Anh kẹp nó xuống phía dưới tập tài liệu rồi nhanh chóng tiếp tục công việc.

°°°°°°°°°°°°

Đang chuẩn bị lấy xe về nhà, Huy bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Là Mai Ngọc - tiểu thư lá ngọc cành vàng, con gái của chủ tịch tập đoàn Gia Phát, đối tác làm ăn với công ty anh. Cô gái này đã được bố anh chọn làm con dâu, nhưng anh chỉ coi cô như một người em gái chứ không hề có chút tình cảm nào.

- Sao em đến đây? \_ Huy ngạc nhiên hỏi Ngọc

- Hôm nay là sinh nhật anh đấy, anh không nhớ sao?

- Sinh nhật...anh ư?

Công việc bận rộn từ sáng đến tối khiến Huy quên cả ngày sinh của mình

- Hôm nay em mua chút đồ ăn định mang tới nhà anh để tổ chức sinh nhật. Nhưng nghe anh Lâm nói anh không ở khu căn hộ mà chuyển đến biệt thự Royal. Lâu không ở, anh đã dọn dẹp nhà chưa? Hay để em đến làm cùng anh luôn?

- Ngọc!...Em không cần phải làm những việc đấy đâu. Anh thuê người giúp việc rồi.

Nói xong, Huy đi nhanh ra bãi đỗ xe, Mai Ngọc vẫn lẽo đẽo theo sau.

-Vậy anh cho em đến nhà làm chỗ đồ ăn này cho anh được không? dù gì em cũng đã mất công mua, chẳng lẽ lại vứt hết đi.

Minh Huy thở dài:

- Thôi được rồi, lên xe đi

....

Cả hai vừa về đến nhà

- An An!

Huy nói gọi to vào phòng cô

- Chuyện gì?\_An từ phòng bên bước ra

- Sao cô lại vào phòng tôi ...Hả??

Ngọc nhìn An rồi quay ra hỏi Huy:

- Đây là người giúp việc nhà anh sao?

Anh không để ý câu hỏi của cô, kéo tay Hoài An ra một góc để tránh mặt Mai Ngọc. Huy trợn mắt:

- Sao cô dám mặc áo sơ mi của tôi?? Tôi ghét nhất là ai động vào đồ của mình mà không xin phép đấy!!

- Anh lôi tôi đến đây mà không cho tôi mang theo quần áo, cũng chẳng mua cho tôi. Tính cả lúc ở nhà, thì 3 ngày tôi chưa thay rồi đấy! Chẳng còn cách nào...tôi mới phải mặc tạm áo của anh -\_\_-

- Cô không thể đi mua được à???

- Trong túi tôi bây giờ chỉ còn 6 nghìn, anh nghĩ tôi mua được cái gì?

Minh Huy hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh:

- Thôi được rồi, đúng là tại tôi quên mất vấn đề đó... Nhưng ít ra cô cũng nên mặc áo tối màu chứ \_ Huy nghiến răng

Mặt An An đỏ lên:

"Biến thái!"

Nói rồi, cô chạy nhanh vào phòng

- Nhớ đừng ra khỏi phòng cho đến khi tôi mang quần áo về đấy!

Ngay sau đó, anh quay ra nói với Mai Ngọc:" Xin lỗi, nhưng bây giờ anh phải đi mua quần áo cho cô ấy, em cứ vào bếp nấu ăn tự nhiên"

Huy vừa đi khỏi, Ngọc đã tỏ ra khó chịu:

Mình chưabaogiờthấyanhHuynóichuyệnvới ai thânmậtnhư thế. Connhỏđấylàcái gì chứ? Định cướpanhHuytừtayMaiNgọcnàysao? Khôngdễthếđâu:j

## 4. Chap 4

Minh Huy về nhà với một đống quần áo, anh mang hết vào phòng An An.

-@@ Anh mua để kinh doanh đấy à?

- Tôi cứ bảo người ta lấy hết mẫu quần áo mới nhất thôi.

- Ôi mẹ ơi...tôi đi làm giúp việc chứ đâu định đi trình diễn thời trang. Mà mua thế này..tốn nhiều tiền lắm đấy

- Đừng ngại, tôi tính hết vào tiền lương của cô rồi, cứ mặc thoải mái :D

- Anh... X(

- Tôi nói đùa thôi :)) mau vào thay đi...rồi trả tôi cái áo

Huy đẩy An vào nhà vệ sinh cùng túi đồ

- Toàn váy!! Mặc cái nào bây giờ????

...

Một lát sau, Hoài An bước ra. Cô mặc chiếc váy liền màu hồng phấn, xếp ly phía chân váy, họa tiết không cầu kì. Tóc được cột cao gọn gàng bằng một chiếc cặp nơ nho nhỏ. An An mỉm cười nhìn Minh Huy. Vô cùng ngọt ngào và thuần khiết.

- Cám ơn anh đã mua quần áo cho tôi...

-...Hả...à không có gì

- ..nhưng tôi chỉ lấy cái váy này vì tôi đã mặc nó rồi. Còn chỗ váy kia..anh có thể đi trả lại cửa hàng.. hoặc cho bạn gái anh...

- Nhưng tôi mua chúng cho cô mà!?

- Xin lỗi. Tôi không thể nhận được. Mẹ tôi đã nợ anh quá nhiều rồi.

Hoài An đi ra phòng khách, Minh Huy gọi với theo:

" Mai Ngọc không phải bạn gái tôi!"

Nhìn thấy Ngọc đang loay hoay trong bếp với một đống đồ, An lên tiếng:

- Chị có cần em giúp gì không ạ?

Ngọc vứt miếng thịt bò xuống chậu rửa:

- Đây là việc cô phải làm đấy!

- ..à...Vâng... tại vừa nãy em thấy chị bảo tự làm cho anh Huy...

- Vào làm đi!!

Nói rồi Ngọc ra ghế ngồi trang điểm lại

Saotựnhiênchịấylạinổinóngvớimình chứ ˋ︿ˊ

Huy gọi Mai Ngọc ra phòng khách. Cô tiểu thư đứng dậy, hất mặt về phía Hoài An:

- Làm hết chỗ đồ ăn đấy đi, anh Huy gọi, tôi ra ngoài đây

...

- Có chuyện gì thế anh?\_ Ngọc chuyển giọng ngọt xớt

- Em cầm lấy đi\_Minh Huy đưa cho cô mấy túi váy hàng hiệu khi nãy.

- wa..anh mua tất cả cho em à :') ?

(Thìraanhấyvẫnnghĩđếnmình)

Huy gật đầu: Um. Hoài An không lấy chúng..Thôi anh về phòng đây

Mặt Mai Ngọc tối sầm xuống.

Cáigì? Côtakhôngdùngthìvứtsangchomìnhsao?

...

Làm xong bữa tối Hoài An đi ra sân, cô chợt nhìn thấy hai quả bóng bay bị mắc kẹt trên cái cây trước nhà.

- Chị ơi..lấy hộ em quả bóng được không? \_ 2 cậu bé chừng 5 tuổi đứng ngoài cổng nói vọng vào

- Bóng của em à?..vậy chờ chị một lát

Vừa leo lên cây được nửa chừng thì Minh Huy đi ra:

- Này cô kia! Đang mặc váy mà cũng leo cây à?

-Á..\_ An tuột tay ngã xuống đất.

Cũngmaykhông sao \_ cô nhắm tịt mắt, nghĩ thầm

Chợt thấy hai đứa nhỏ tủm tỉm cười:

- Nhìn kìa, chị ấy đè lên người chú kia

- Hả, chú nào!??

- Chú này

An An ngồi bật dậy, lí nhí: A..tôi xin lỗi

Huy đứng dậy phủi quần áo, rồi leo lên cây lấy hai quả bóng.

- Của mấy đứa đây. Sao gọi cô ấy là chị, mà lại gọi ta là chú?

Thìraanhtacũngkhônglạnhlùngnhưvẻbềngoài

## 5. Chap 5

Minh Huy đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Hoài An rón rén bước vào

- Cô cần gì?

- À... tôi...muốn xin anh cho đi ra ngoài một lát

- Đi đâu?

- Đi gặp...bạn trai của tôi

Huy bỏ tờ báo xuống, nhìn An:

- Cô trang điểm à?

- Có một chút..hì

- Nhưng bây giờ là 8h tối rồi

- Từ khi đến đây, tôi chưa đi gặp bạn trai một lần nào. Vừa nãy anh ấy gọi điện thoại hẹn gặp tôi, tôi không thể không đi được. Anh cho tôi đi nhé?

- ... thôi được rồi

- Vậy tôi đi đây! Bye bye ^^

Minh Huy không nói gì. Anh nhìn ra cửa sổ dõi theo cô. Mặc dù đồng ý, nhưng trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

\*\*\*\*

Đã 11h, trời đang đổ mưa. Minh Huy nằm trên giường, cứ trở mình quay bên trái, rồi lại sang bên phải. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ.

- Cô ta đi đâu mà lâu về thế nhỉ?

Huy đang lo lắng cho An An. Lần đầu tiên, anh lo ột người phụ nữ mà người đó không phải là mẹ anh.

Nghe tiếng mở cửa, Minh Huy chạy vội xuống nhà. Cô bước vào, cả người ướt sũng. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế tràn ra.

- Cô...cô làm sao thế?\_Huy lúng túng

Hoài An òa lên khóc nức nở, hòa lẫn vào tiếng mưa.

Huy nhìn An, chợt cảm thấy đau lòng. Chính anh cũng không thể điều khiển nổi trái tim của mình nữa. Anh tiến lại gần, vuốt lên mái tóc cô. An An khẽ lùi xuống, tránh bàn tay anh. Minh Huy giữ cô lại, nhẹ nhàng nói:

- Đứng yên, để tôi lau nước mắt cho...

Huy đưa cho An chiếc khăn bông và cốc nước ấm:

- Lau khô tóc đi

Anh ngồi xuống ghế, đối diện cô.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tại tôi quá ngu ngốc... đã đặt trọn niềm tin vào người ta... :((

- Anh ta không chấp nhận một người bạn gái chưa học hết đại học, không nhà cửa, lại nợ nần chồng chất...đúng không?

An An nhìn Minh Huy. Thìra tất cả mọi ngườiđềuthấyrằngmìnhchỉlàmộtkẻkhôngcótương lai

- Đúng là chẳng có ai chấp nhận tôi, tôi cũng chẳng có cớ gì bắt họ chấp nhận mình.

Cô nhếch mép tự cười bản thân.

- Thôi anh ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi

Huy nhẹ khép cửa phòng cô: Vậy tôichấpnhận, côcóđồngýkhông?

...

7h sáng hôm sau

Minh Huy đi xuống nhà. Chẳng thấy bữa sáng nào cả, cũng không thấy Hoài An đâu. Anh gõ cửa phòng cô, không thấy ai trả lời. Huy mở cửa bước vào. An đang nằm trên giường, toàn thân nó ..ng ran, chắc cô bị cảm do trận mưa hôm qua. Huy đỡ An An dậy.

- ..Anh...định đưa tôi...đi đâu?\_ An gắng gượng hỏi Huy

- Trật tự đi. Chúng ta đến bệnh viện

## 6. Chap 6

Hoài An nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Minh Huy đang đứng bên ngoài gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ làm. Thấy An An dụi mắt, Huy chạy vội đến:

- Cô tỉnh rồi à?

An nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Huy:

- Tôi chỉ cần uống thuốc là khỏe. Anh mất công đưa tôi đến viện làm gì

- Cô cứ nằm nghỉ đi. Khi nào truyền nước xong, tôi sẽ đưa cô về, ở nhà lại mất công tôi phải "phục vụ"

Nói rồi, Huy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường đọc báo.

An An không nói gì nữa, cô quay mặt vào trong, thở dài. Huy lén nhìn cô, chắc Hoài An vẫn đang buồn vì chuyện tối qua.

3.00pm

Trên đường từ bệnh viện về nhà, An không cười nói vui vẻ như trước. Cô chỉ lặng im nhìn ra cửa kính ôtô. Minh Huy quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy:

- Cô có muốn vào phòng trà không? Âm nhạc và chỗ đông người sẽ làm cô vui hơn

An An lắc đầu

- Um. Thế thôi vậy

Nhưng gần về đến nhà, Huy vẫn quyết định chuyển hướng

- Anh đi đâu đấy? \_ Hoài An hỏi

- Đi rồi sẽ biết

...

Anh dẫn cô đến một ngọn đồi nhỏ trồng đầy hoa đủ màu sắc. An nhìn đồi hoa, vô cùng thích thú: " Ở thành phố cũng có nơi như thế này sao?"

Huy mỉm cười: "Đây chính là nơi lúc nhỏ tôi thường đến mỗi khi gặp chuyện buồn. Nó làm tôi cảm thấy bình yên. Nhưng công việc đã khiến tôi lãng quên nơi đây. Hôm nay nhìn thấy cô buồn như vậy, tôi chợt nhớ ra đồi hoa này :)"

- Đúng là rất bình yên\_ An khẽ nói

Cô đi giữa đồi hoa, nhìn ngắm cảnh thành phố phía xa, không dấu được niềm vui

- Cô có muốn chụp ảnh không?\_ Minh Huy nói với An

Lúc đầu Hoài An từ chối. Nhưng thấy Huy cứ lén chụp đằng sau, cô bực bội:

- Anh chụp cái lưng tôi thì làm sao mà đẹp được hả?

Thế là Huy tha hồ chụp ảnh "công khai". Còn An An đã rạng rỡ hẳn lên vì cười rất nhiều.

Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn.

- Cô thấy đấy, nơi này có hoa hướng dương cao quý, cũng có cả hoa dại với sức sống mãnh liệt. Cô không nên tự hạ thấp bản thân mình. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó mà\_ Huy nói

Hoài An chỉ yên lặng, cô còn đang bận rơi nước mắt.

Rồi cô chợt lên tiếng: "Anh nói đúng. Đây sẽ là lần cuối cùng, tôi khóc vì chuyện đó...Cảm ơn anh"\_ An An nhìn Huy mỉm cười

- Chỉ cảm ơn suông thế thôi sao?

- thôi được rồi, tôi sẽ nấu cho anh một bữa cơm toàn món ăn anh thích

- Hết rồi à? :(

- Tôi thấy anh đâu thiếu thứ gì, mà tôi lại chỉ biết nấu ăn. Nếu không muốn thì thôi...

- Tất nhiên là muốn rồi! \_ Huy ngắt lời cô

"Giờ thì chúng ta về nhà thôi"

# khoảng 2-3 chap nữa sẽ có biến, hehehe#

## 7. Chap 7

Trước khi đi ngủ, Huy vào phòng đưa cho An vỉ thuốc và nhắc nhở: "Cô nhớ đắp chăn cẩn thận đấy"

- Biết rồi mà >< anh="" mau="" về="" ngủ="">

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

Hoài An đang đi siêu thị mua chút đồ, chợt nhìn thấy Mai Ngọc cũng ở đó.

- Chào chị \_ cô mỉm cười khi Ngọc quay ra

Lạilàcôà?\_Ngọc nghĩ nhưng vẫn mỉm cười chào lại.

Chuyện Minh Huy đưa An An đi bệnh viện, cô ta biết rất rõ. Huy chưa từng quan tâm đến ai nhiều như vậy. Chắc chắn là anh đang yêu. Việc này càng làm Ngọc ghét An hơn.

- Cô đi mua gì vậy? \_ Mai Ngọc hỏi

- Em đi mua chút hoa quả và trứng

- Uh vậy cô cứ đi tiếp nhé, chị ra kia với bạn đây

- Vâng, chào chị

- À khoan đã...\_ Ngọc nói nhỏ vào tai An An: " Chuyển lời cho anh Huy là chị rất nhớ anh ý"

Trong lúc đó Mai Ngọc đã lén bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo khoác của An. Cô vẫn không hề hay biết.

- Ai vậy? \_ Bạn của Ngọc lên tiếng

- À, ôsin nhà anh Huy... Mà sắp có trò vui cho chúng ta xem rồi đấy :j

Thanh toán xong, An An đi ra phía cửa. Bỗng chuông báo động vang lên. Bảo vệ tìm được chiếc đồng hồ trong túi An. Cô hết sức ngạc nhiên: " Tại sao...nó lại ở trong túi tôi"

...

- Mời cô gọi điện cho người bảo lãnh

- Nhưng tôi không lấy chiếc đồng hồ đó!!

- Cô không lấy mà nó lại ở trong túi cô sao? Mau gọi điện thoại cho người thân đến nộp phạt đi!

Hoài An tức phát khóc. Cô không lấy trộm mà bị bắt nộp phạt, lại còn phải gọi điện thoại cho người bảo lãnh. Mà bây giờ thì cô đâu còn ai là người thân. An chần chừ một lát, cuối cùng lại gọi cho Huy. 15' sau, Minh Huy cùng anh Lâm đã có mặt. Nhìn thấy An An, anh vội hỏi:

- Nói cho tôi biết, cô có lấy chiếc đồng hồ không?

- Thực sự không phải tôi mà..

Ngã bảo vệ xen ngang:

- Không lấy chẳng nhẽ nó tự bay vào túi cô...- IM LẶNG! \_ Huy giận dữ đập tay xuống bàn. Anh quay ra nhìn tên bảo vệ: "Mau gọi quản lý của các người ra đây!"

- Chào anh, tôi là quản lý siêu thị này

- Tôi muốn hỏi, các anh đã xem băng ghi hình trước khi nói cô ấy ăn cắp chưa?

Quản lý nhìn tên bảo vệ, hắn sợ hãi lắc đầu

- Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ mang băng ghi hình ra ngay đây

Trong đoạn phim, An chưa hề đi đến nơi bán đồng hồ, cô chỉ vào hàng rau củ quả rồi đi ra. Minh Huy bỗng nheo mắt khi nhìn thấy Mai Ngọc trong đoạn ghi hình.

Nhưng anh không nói gì. Xem xong, người quản lý và tên bảo vệ rối rít xin lỗi:

- Chắc tại quầy tính tiền đông người nên kẻ xấu thừa cơ hãm hại, cũng tại chúng tôi chưa xem xét kĩ lưỡng. Thành thật xin lỗi anh chị.

- Chiếc đồng hồ đó bao nhiêu tiền?

- Nó có giá 200.000đ \_ người quản lý nói

Huy đặt tờ 500k xuống mặt bàn: "Tôi mua nó"

Rồi anh nắm lấy tay Hoài An:

- Đi về thôi!

- Ơ...anh quên cầm đồng hồ này!\_ Gã bảo vệ nói với Huy

- Tôi cho anh đấy

- Nhưng đây là đồng hồ nữ mà

-Cái thằng này...!\_ Quản lý lấy tờ báo gõ vào đầu tên bảo vệ: " Lần sau nhớ làm việc cho tử tế, giám đốc của chúng ta là bạn làm ăn với cái người vừa đi đấy .Anh ta là giám đốc công ty kinh doanh BĐS Viglacera - Trần Minh Huy, chỉ cần một cái búng tay là cả tôi và anh sẽ mất việc đấy"

Trên xe ôtô:

- Cảm ơn \_ An khẽ nói

- Lần sau nhớ để ý một chút. Ngờ nghệch như thế rồi có lúc người ta bán cả cô đi đấy. Bây giờ đi ăn đi, tôi đói rồi. Cô muốn ăn gì?

- Hmm..Pizza ^^

Hai người đang ăn thì chuông điện thoại của Minh Huy vang lên. Là bố anh gọi. Huy nói với An: "Tôi ra nghe điện thoại một lát"

-Alo. Con đây

- Con đang ở đâu thế? Dạo này ta không thấy con về chung cư

- Con ở biệt thự cũ của mẹ

- Bây giờ qua chỗ ta đi, có việc gấp ta cần bàn với con.

Huy cúp máy, đi vào nói với An An:

- Cô ăn xong thì đi taxi về nhé, tôi có việc bận phải đi ngay rồi

Nói xong anh ra trả tiền bữa ăn rồi đi ra cửa. Hoài An xị mặt cắn miếng bánh: "Lại bận à?!"

...

Taxi về đến cổng căn biệt thự Royal. An An trả tiền xong, định mở cổng đi vào thì giật mình nhớ ra: Hôm nay cô quên chìa khoá.

- Làm sao bây giờ??

\*\*\*\*\*

Tại khu căn hộ cao cấp...

Minh Huy đi vào gặp bố mình, ông Trần Minh Thiên - chủ tịch hội đồng quản trị công ty kinh doanh BĐS Viglacera.

Ông Thiên đưa cho Huy tập tài liệu:

- Đây là bản hợp đồng hợp tác xây dựng nhà máy nước với tập đoàn Gia Phát. Ngày mai con mang sang thỏa thuận với chủ tịch bên ấy. Còn chuyện đính hôn giữa con với con bé Mai Ngọc, ta đã thu xếp cả rồi...- Bố!!\_ Huy ngắt lời - Con không yêu cô ấy!

- Con không có quyền lựa chọn đâu, ta đã quyết rồi. Việc con lấy con gái chủ tịch tập đoàn Gia Phát sẽ là cơ hội lớn của công ty chúng ta. Tháng sau, hai đứa sẽ đính hôn.

- Con không chấp nhận chuyện này, bố muốn thì đi mà đính hôn với Mai Ngọc!

Nói rồi Huy cầm tập tài liệu bỏ đi.

## 8. Chap 8

Minh Huy lái xe về nhà. Đang định mở cổng thì anh nhìn thấy Hoài An đang ngủ quên ở cạnh bồn hoa.

- Này!\_ Huy lay người An - Sao cô lại ngủ ở đây?

- À, tôi quên mang chìa khóa..hì

- Vậy cô phải gọi điện cho tôi chứ!!\_ Huy nhướn mày

- Tại anh nói có việc bận...\_ Câu nói của An An bị chặn lại bởi những tiếng ho.

- Đấy, cô lại bị lạnh rồi, mau vào nhà đi

...

Minh Huy bê vào cốc nước ấm:

- Uống đi

An bật cười: "Sao lần nào anh cũng đưa cho tôi một cốc nước lọc vậy?"

- Tôi...tôi đâu biết pha thứ nước gì khác. Cô uống tạm đi!

- Thôi, anh ngồi đây chờ tôi một lát

5' sau...

Hoài An vào phòng, trên tay cầm 2 cốc nước chanh.

- Đây...mỗi người một cốc\_ Cô cười tươi rồi đưa một cốc nước chanh cho Huy

- Đang ốm mà cô lại uống chanh đá à?

- Tại tôi thích. Anh không uống thì đưa đây

An An với tay định lấy lại cốc nước. Nhưng Huy đã nắm chặt cái cốc trong tay. Mặt hai người đối diện nhau, ở khoảng cách rất gần. Cô nhận ra tình thế, mặt đỏ bừng quay người lại. Bỗng Minh Huy nói:

- Tôi...tôi muốn làm bạn trai cô!!

An nghe xong, không tin vào tai mình.

- Anh..nói gì thế?

- Tôi bảo là....tôi yêu cô. Cô có đồng ý làm người yêu tôi không?

An An ngây người không nói được gì. Một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh để trả lời Huy:

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể là người yêu của anh. Tôi chỉ là con nhà nghèo, sao xứng đáng làm bạn gái một tổng giám đốc như anh. Hơn nữa, tôi còn nợ anh một khoản tiền không nhỏ... nói chung là không thể được, thực sự không được...

ĐƯỢC MÀ!!! chỉ cần em yêu anh là được mà! \_ Minh Huy ôm lấy An.

Cô vội đẩy anh ra ngoài cửa phòng:

- Anh mau về ngủ đi! Đừng nói linh tinh nữa!

...

Đây là lần đầu tiên, Huy được thử cái cảm giác bị "đá"

Cô đã làm gì để khiến anh đem lòng yêu ngay từ lần đầu gặp mặt?

Câu trả lời là: cô chẳng làm gì, cô chỉ là chính cô. Luôn ngây thơ đến khờ dại, luôn bỏ mặc mình để nghĩ tất cả cho những người xung quanh...

Hoài An nằm trăn trở: Saotimmìnhlạiđậpnhanhthếnày? Chẳng nhẽ mình đã yêuanhtarồisao?

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

7.00

- Hôm nay tôi phải đi làm sớm, không ăn sáng đâu

Huy vừa khoác áo vest vừa nói với An An ở trong bếp.

- Uh. Anh đi cẩn thận \_ An vẫn tiếp tục rán đậu

...

Sau khi bản hợp đồng được chủ tịch tập đoàn Gia Phát chấp nhận, Huy định trở về công ty. Đột nhiên Mai Ngọc chạy ra kéo tay anh.

- Tối nay đến King Palace Club đi anh. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đến đó

Huy định từ chối nhưng bị Ngọc nói chen vào: "Để thông báo cho bạn bè về việc chúng ta sắp đính hôn luôn"

- ...Thôi được\_ Huy bất ngờ đồng ý. Nhưng mục đích của anh là muốn mọi người biết được, giữa anh và Mai Ngọc chỉ là tình cảm anh em. Không hơn không kém.

Tại King Palace Club\_ điểm ăn chơi xa hoa của những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng nhất thành phố.

-Anh Huy! ..ở đây!\_ Mai Ngọc giơ tay gọi Minh Huy vào

Cô khoác tay anh một cách thân mật, rồi nói với mọi người: "Tháng sau chúng tôi sẽ đính h..."\_ Huy bỗng lấy tay đặt lên môi Ngọc rồi đề nghị: "Để anh nói"

Minh Huy đứng lên sân khấu: " Hôm nay, tôi đến đây, chỉ mong gửi đến em - Vũ Mai Ngọc...một lời xin lỗi. Anh luôn coi em như em gái, luôn cưng chiều, ủng hộ và giúp đỡ em trong mọi chuyện. Xin lỗi nếu khiến em hiểu lầm đó là tình yêu. Sẽ không có lễ đính hôn nào cả. Đã có một cô gái khác nắm trọn trái tim anh rồi"

Nói xong, Huy đi ra khỏi câu lạc bộ đêm.

Mai Ngọc hét lên: Đứng lại cho tôi!!!

Nhưng Minh Huy vẫn không dừng lại

- Anh sẽ phải trả giá vì việc này!!

...

Huy về đến nhà. Hoài An vẫn ngồi ngoài phòng khách. Nhìn thấy anh, cô khẽ cười:

- Anh về rồi hả, vậy tôi ra khóa cổng

Minh Huy nắm lấy cổ tay An An:

- Anh khóa rồi

An nhìn vào cổ tay đang bị anh nắm chặt: " Vậy bỏ tay ra để tôi vào ngủ"

Huy tức giận gắt lên:

- Sao em không hỏi anh vì sao về muộn thế, sao em cứ lảng tránh anh như vậy? Hả!?

An giật mình sợ hãi

Thấy vậy Huy thở dài, dịu giọng:

- Lấy chai rượu ra cho anh

Hoài An ngoan ngoãn làm theo

- Uống đi\_Anh đưa một ly rượu cho cô

- Tôi không biết uống\_ An An xua tay

Nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ của Huy, cô đành đón lấy ly rượu.

Một ly, hai ly, ba ly... hai người cứ uống đến khi hết gần nửa chai rượu mà vẫn không nói với nhau lời nào. Rồi Huy lên tiếng:

- Em biết hôm nay anh đã làm gì không?

An lắc đầu

- Hôm nay anh đã từ chối tình cảm của Mai Ngọc. Việc này có thể khiến công ty anh rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chắc chắn bố anh sẽ không để yên cho việc này đâu... Anh làm tất cả là vì em đấy, em biết không?

Huy nắm hai vai Hoài An, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Rồi anh cúi gần, cướp đi nụ hôn đầu của cô. Do vừa uống rượu, đầu óc cô vẫn chưa "phân tích" được chuỗi hành động đang diễn ra.

Huy bế An vào phòng anh, nhẹ đặt cô xuống giường. Anh hôn lên đôi môi ngọt ngào, hai tay run run cởi cúc áo cô. An An không tự chủ được bản thân, chỉ cảm thấy xung quanh là mùi hương quen thuộc nên vẫn mơ màng nằm trên giường, để mặc Huy "tự do" với thân thể mình. Chiếc áo bị vứt xuống đất. Thân thể nam nhân cường tráng được để lộ ra. Anh hôn lên cổ cô, rồi dần di chuyển xuống ngực. An khẽ kêu lên, ôm lấy cổ Huy. Từ ngày mai, cô thuộc về anh rồi...

## 9. Chap 9

Nắng đã lên, Hoài An mệt mỏi vươn vai tỉnh dậy. Đưa tay lên dụi mắt, An chợt cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhìn vào trong chăn, trên người cô không một mảnh vải che thân. An An quay sang bên cạnh thì giật mình thấy Minh Huy đang nằm đó...hình như cũng không mặc gì. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy ôm chặt lấy cái chăn, mặt đỏ như gấc: Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này?!! Minh Huy nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy. Anh mỉm cười nhìn cô. An An không nói gì, nước mắt bất giác lăn xuống. Huy lúc này mới lo lắng và bối rối: "- Em...em sao vậy?"

Hoài An luống cuống nói với Huy:

" Tôi phải làm gì bây giờ? Sao lại...sao lại xảy ra chuyện này?"

Huy không để An nói gì thêm, kéo tay ôm cô vào lòng:

- Anh yêu em. Và anh sẽ chỉ lấy người mình yêu thôi.

- Không được! tôi không thể lấy anh. Còn Mai Ngọc...

- Suỵt! Đừng nhắc đến Mai Ngọc. Dù anh làm mất hợp đồng hay bất cứ thứ gì đi nữa, anh cũng không để mất em đâu.

Anh hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài. Hoài An ngây người ngồi trên giường, vẫn nghĩ đây chỉ là mơ.

Một lúc sau, cô mới lò dò đi xuống phòng bếp. Minh Huy nhìn thấy cô liền nói:

- Anh mua bánh bao này, em xuống ăn sáng đi.

- Tôi không muốn ăn\_ An ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh để trả lời

-Anh cứ để trên bàn, khi nào em đói thì ăn nhé. Anh đi làm đây

Minh Huy vừa lái xe đi, An An đang định ra đóng cổng thì một người đàn ông đeo kính đen bước vào, hỏi:

- Cô là Lê Hoài An?

- Vâng, có chuyện g...ưm...\_ An bị bịt mồm đưa lên xe ôtô mà không kịp phản ứng.

...

- Ông là ai? Sao các người lại đưa tôi đến đây? \_ Mai ngạc nhiên hỏi

- Tôi là bố của Trần Minh Huy

- À cháu chào bác

An An cúi chào người đàn ông đứng trước mặt mình

Ông vẫn giữ gương mặt nghiêm túc:

- Thì ra người mà con trai tôi yêu là cô. Thôi, tôi cũng không muốn vòng vo nhiều...

Thư kí của chủ tịch Thiên mang ra một chiếc vali. Ông chỉ vào vali và nói:

- Trong này là 100 triệu, tôi đưa nó cho cô và mong cô biến mất khỏi cuộc đời con trai tôi mãi mãi. Số tiền mà mẹ cô nợ chúng tôi...cũng sẽ được xóa. Tôi không thể để Minh Huy lấy cô được. Mai Ngọc sẽ kết hôn với nó, đó là sự lựa chọn duy nhất. Cô hiểu chứ?

Hoài An đứng nghe từng chữ mà chủ tịch Thiên nói, cô cười nhẹ: Cháu rất hiểu. Và cháu sẽ làm như những gì bác muốn. Cháu chỉ xin phép không nhận số tiền này, còn tiền mẹ cháu nợ, cháu sẽ trả cho bác hàng tháng.. Ngày mai ạ, ngày mai cháu sẽ rời khỏi cuộc đời anh Huy mãi mãi. Bác đừng lo :)

- Được. Tôi tin ở cô

An An đi bộ ngược dòng người, lặng lẽ khóc.

"Duyên chưa nở đã sớm tàn, em còn chưa kịp nói rằng em yêu anh, nay đã phải rời xa. Em xin lỗi, vì đã lỡ bước vào cuộc đời anh"

6.15 pm

Minh Huy vừa đi làm về. Thấy Hoài An đang ở trong bếp, anh chạy lại ôm lấy lưng cô:

- Em làm gì thế?

- Anh về rồi à? Em đang nấu ăn để trả nợ cho anh đấy

Huy ngạc nhiên: Em không xưng "tôi" với anh nữa à?

- Anh không thích à?

- Có. Rất thích!

- Sao hôm nay em làm nhiều món thế?\_ Huy vừa giúp cô bê đồ ăn ra bàn, vừa hỏi

- Anh bảo em làm những món anh thích mà

- Nhưng anh muốn em làm dần dần, mỗi ngày một món anh thích, làm đến khi hết món anh thích thì lại quay lại món đầu tiên,..cứ như thế cho đến khi chúng ta già đi và em không thể nấu ăn được nữa :))

An An mỉm cười sờ nhẹ lên má Huy, rồi cô nhanh chóng quay đi, không để anh nhìn thấy nhưng giọt nước mắt yếu đuối.

Sau bữa cơm, hai người ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Thực ra là Huy xem bóng đá, còn An ngồi nhìn anh.

...

- Muộn rồi, em về phòng ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây\_Huy định đứng dậy đi vào phòng.

Nhưng Hoài An đã kịp nắm lấy áo anh:

- Đừng đi ngủ, ngồi xem phim Hàn Quốc với em. Em xem bóng đá với anh từ nãy rồi đấy

Không mấy "mặn mà" với phim tình cảm. Chẳng mấy chốc Minh Huy đã ngủ quên trên sofa. An An vuốt nhẹ lên mái tóc anh thì thầm:

- Ngày mai em đi rồi ,đồ ngốc.

Ở nhà, anh nhớ đừng ngủ quên trên bàn làm việc...

Đừng bỏ qua bữa sáng...

Đừng nằm đọc sách trên giường...

Đừng làm việc quá sức...

Đừng đau lòng vì em...

Đừng tìm em nữa...

Và cũng đừng nhớ đến em..

Chỉ cần em nhớ anh là đủ rồi. Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh!

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

7h30'

-An An, anh đi làm đây!

Cô đi ra chỉnh lại cổ áo cho Huy, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh:

- Tạm biệt!

An đóng cổng rồi vào phòng lấy hành lý để kịp chuyến tàu...

Minh Huy đi được vài phút, chợt nhận ra mình quên điện thoại, anh liền vòng xe quay về.

Vừa định vào nhà, Huy chợt nhìn thấy Hoài An đang đứng chờ xe buýt bên kia đường. Cạnh cô là chiếc vali hành lý. SaoAn Anlạimang vali theo, côấyđịnhđiđâuchứ?

Minh Huy gọi to tên cô rồi đi sang đường để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng xe buýt đã đến. Cô đã lên xe trước khi anh kịp đến....

Minh Huy đuổi theo chiếc xe trong vô vọng, vừa chạy vừa gào thét tên cô. Anh không hiểu tại sao cô nói yêu anh mà lại bỏ anh. Càng nghĩ, anh càng không thể hiểu, càng không hiểu anh lại càng gắng sức đuổi theo.

An An cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt, cố không để mình ngoái lại nhìn anh. Giấcmơcủachúngta, gáclạiđianh. Đừngđuổitheoem, đừngđuổitheoemmà, đồngốc...

...rồi Minh Huy không đuổi theo nữa. Chiếc xe tải đã lao vào anh khi anh cố băng qua ngã tư. Một dòng máu đỏ tươi chảy trên trán Huy. Trong vô thức, anh vẫn gọi tên cô...

#các bạn vote để mình có thêm động lực viết chap 10 nha :3#

## 10. Chap 10

Mình định viết dài dài một chút nhưng các bạn đòi chap nhiều quá nên đành xuất bản luôn vậy •~•

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

Minh Huy được đưa đến bệnh viện. Chủ tịch Thiên và trợ lý Lâm cũng nhanh chóng có mặt.

4 tiếng sau

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn đang hôn mê. Khi nào tỉnh, người nhà có thể vào thăm.

....

-Chủ tịch, anh Huy tỉnh rồi!

Trợ lý Lâm thông báo với ông Thiên

Cả hai vội vã chạy vào.

- Huy! Con có sao không?

Đáp lại sự lo lắng của ông, Minh Huy chỉ hỏi một câu: " Ông là ai?"

Chủ tịch vô cùng kinh ngạc:

- Con không nhận ra ta sao?...

...anh Lâm! Mau đi gọi bác sĩ đến đây!!

...

Sau khi kiểm tra, bác sĩ muốn gặp riêng ông Thiên.

Con trai ông tỉnh lại khá nhanh, nhưng do vụ va chạm đột ngột, trước đó có thể đã xảy ra một cú sốc tâm lý, nên tạm thời chưa khôi phục được trí nhớ.

- Bây giờ cần làm gì để giúp con tôi phục hồi trí nhớ?

- Chỉ cần sống cuộc sống như trước kia, ở bên người thân của mình, rất có thể anh ấy sẽ nhớ lại tất cả. Nhưng thời gian là bao lâu thì chúng tôi không dám khẳng định. Có thể 1 tháng, 3 tháng, hoặc.. không bao giờ

Mai Ngọc nghe tin cũng nhanh chóng tới bệnh viện.

- Anh Huy!

- Cô là ai?

- Em là bạn gái của anh, anh không nhớ sao?

-Tôi không nhớ!! Không nhớ!! Tại sao đầu óc tôi lại trống rỗng thế này??? \_ Minh Huy hoang mang vò đầu

Ngọc ôm Huy trấn an:

- Anh đừng lo, em sẽ giúp anh nhớ ra tất cả.

Mai Ngọc ngồi kể lại mọi chuyện về anh. Nhưng nghe theo lời của chủ tịch Thiên, sự xuất hiện của Hoài An đã không được nhắc đến...

Sau vụ tai nạn, Huy phải học lại từ đầu. Con người lạnh lùng, tài năng ngày nào, giờ chẳng khác gì một đứa trẻ.

Thỉnh thoảng Huy lại hỏi Ngọc: Liệu em có quên kể cho anh chuyện gì không? Trong anh vẫn luôn cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng..."

cô chỉ cười trừ: "Làm gì có...thôi anh đừng nghĩ linh tinh nữa"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*"\*\*\*\*\*"\*

- Cộc, cộc, cộc

- Cô cần gì?\_ Một người phụ nữ ra mở cửa

- Ở đây cho thuê nhà đúng không ạ?

- À đúng rồi, mời cô vào. Chúng tôi còn một phòng nhỏ trên tầng 2 cần cho thuê

Với số tiền ít ỏi, Hoài An quyết định chuyển về ngoại ô sinh sống, rời xa cuộc đời Minh Huy mãi mãi

Người cho cô thuê nhà là chị Hạnh (34 tuổi) đang là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Sau khi nói chuyện, An An được chị Hạnh dẫn lên xem phòng. Đang đi qua hành lang, bỗng cánh cửa phòng bật mở. Một anh chàng đầu tóc rối bù đang ngái ngủ, nước da ngăm đen, rắn chắc, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quầ đùi xanh nước biển bước ra. Cả 3 người đều "kinh ngạc" nhìn nhau

- Aaaa!\_ Hoài An bịt mắt quay đi

Chị Hạnh đập "bốp" vào lưng chàng trai kia, trợn mắt quát:" Bây giờ mày mới mò mặt dậy à? Gần trưa rồi đấy! Mau vào mặc áo ngay đi!"

Nói rồi chị kéo An lên tầng trên.

- Phòng của em ở đây nhé. Chị xin lỗi vừa nãy đã làm em sợ. Đấy là em trai chị- Hoàng Nam, năm nay 25 tuổi rồi. Nó vẫn chưa tìm được việc làm nên bây giờ chỉ ở nhà giúp chị giao hàng. À, em vào xem phòng đi.

Nói rồi chị Hạnh mở cửa. Căn phòng không quá rộng, được sơn màu xanh bạc hà mát dịu, đầy đủ tủ, giường, lại còn có một ban công nhỏ xinh.

Sau khi kí xong hợp đồng thuê nhà, An An hỏi:

- Chị có cần thêm nhân viên bán hàng không ạ? Em mới đến nên chưa tìm được việc làm...

Chị Hạnh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: Tuy chỉ là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng nếu em không chê thì có thể xuống làm giúp chị

- Cảm ơn chị \_ Mắt An An rưng rưng

## 11. Chap 11

Ai vậy chị?\_Hoàng Nam hỏi chị Hạnh

Cô bé ấy là Hoài An, từ hôm nay sẽ ở trên tầng 2 nhà chúng ta. Ngày mai An An cũng làm thêm ở cửa hàng tạp hóa cùng em và chị đấy. Lên chào con bé một câu đi, dù gì cũng phải gặp nhau thường xuyên mà

....

Hoàng Nam gõ cửa phòng An An.

- Chào, tôi là Nam, em trai chị Hạnh

- À vâng, anh tìm tôi có chuyện gì không?

- Cô...chúng ta ra vườn nói chuyện được không?

Tại khu vườn sau nhà...

An ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, Nam đưa cho cô một lon nước chanh nhỏ:

- Uống đi

- Cám ơn anh :)

- Tôi muốn xin lỗi về chuyện khi nãy...

- Không sao đâu!\_ Hoài An nhanh chóng xua tay mỉm cười với Nam

- Cô đến đây một mình à?

An An khẽ gật đầu

- ....Nếu cô cần giúp gì thì cứ bảo tôi. Vậy tôi vào trước nhé

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời ngả hẳn về phía Tây, ánh nắng nhạt dần. Hoài An thở dài, một nỗi buồn vô tận bỗng ùa về trong cô. "MinhHuy,emnhớanh, rất nhớ anh"

Cô ngước lên nhìn bầu trời xa xôi, một giọt lệ trong suốt rơi ra từ khóe mắt

...

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm ở tiệm tạp hóa. Nhiều khách vào khiến 3 chị em làm việc không kịp ngơi tay. Nam quay sang nhìn An An đang xếp bánh kẹo lên kệ, bỗng hoảng hốt:

- Tay cô...chảy máu rồi

Lúc này Hoài An mới nhìn vào cánh tay mình. Vừa nãy cô không va vào mảnh thủy tinh ở chai bia vỡ mà chẳng hề hay biết.

Hoàng Nam vội chạy vào nhà lấy hộp sơ cứu. Anh cẩn thận bôi thuốc sát trùng vào vết thương:

- Đau không? Nếu đau thì phải bảo tôi ngay nhé

Rồi Nam dán một chiếc băng gạc nhỏ vào tay cho cô. "Xong rồi :)"\_ anh nói.

Hoài An nhìn vào cánh tay được dán băng gạc cẩn thận, khẽ mỉm cười:

- Cám ơn anh

...

Hôm nay chị Hạnh đi vắng, chỉ có Hoàng Nam và An An bán hàng. An dậy từ sớm nên đến trưa là cô không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ. Cô nằm ngủ gật luôn trên bàn thanh toán của cửa hàng. Dưới ánh nắng, cô rạng rỡ và thanh khiết vô cùng. Nam ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt mình, cố giữ cho tim không nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cúi người xuống gần cô. Hoài An cảm thấy có chút khí nóng trên má mình liền tỉnh dậy: "Ơ...anh..."

Nam lúng túng: "Tôi...tôi chỉ định gọi cô dậy...Đang trông hàng mà cô ngủ như thế thì người ta vác cả cái nhà này đi luôn đấy"

An An dụi mắt:

- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất

- Thôi vào nhà ngủ đi, để tôi trông cho

\*\*\*\*\*

Hoài An đến đây ở cũng đã được hơn 1 tháng. Ngày nào cô cũng đi làm từ sáng đến tối muộn. Cô làm ở tiệm tạp hóa, hiệu sách, quán ăn,...mục đích duy nhất là để trả hết nợ ẹ.

11h đêm

An An vừa từ chỗ làm về. Nam nhìn thấy cô vội hỏi: "Sao cô về muộn thế?"

- À, tại tôi nhiều việc quá. Chị Hạnh đâu?

- Chị ý ngủ rồi. Mới ở nhà tôi được gần 2 tháng mà cô đã gầy hẳn đi, người ngoài nhìn vào lại tưởng chị em tôi hành hạ cô đấy. Đi làm ít thôi! \_ Nam có chút bực bội. Anh không muốn cô phải làm việc quá sức.

- Mà cô ăn gì chưa?

- Chưa\_An lắc đầu

- Tôi biết ngay mà. Ngồi chờ một lát, tôi sẽ đi lấy cơm cho cô.

Đĩa thịt kho vừa được bê ra, Hoài An đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

- Cô sao thế?\_ Nam lo lắng

- Tôi cũng không biết nữa. Mấy ngày gần đây, cứ gửi thấy mùi thịt kho là tôi lại muốn nôn

- Vậy cô uống tạm sữa đi, ngày mai nhớ xin nghỉ việc mà đi khám. Tôi đi ngủ đây

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

Sau khi kiểm tra sức khỏe, An An được bác sĩ gọi vào. Cô rụt rè hỏi:

- Tôi có bị bệnh gì nghiêm trọng không ạ?

- Không có gì nghiêm trọng, nhưng em bé đã được 8 tuần tuổi rồi

- Cái gì? Chị...chị nói gì thế ạ? Tôi...tôi... \_ An lắp bắp

- Ý của tôi là chị đã mang thai được 8 tuần rồi. Chúc mừng gia đình!

Trời đất như muốn sụp đổ. An An trong phút chốc không giữ được thăng bằng, vịn chặt cánh tay vào thành ghế. Cô không dám tin vào những gì mình nghe được, cố giữ bình tĩnh không để nước mắt tuôn rơi, giọng lạc đi hỏi lại bác sĩ:

- Chị có chắc không?

- Đây là hồ sơ của chị. Bây giờ chị qua khoa sản để siêu âm lại nhé

...

Hoài An đã mang thai. Cầm hình ảnh siêu âm trên tay, cô vẫn mong đây chỉ là một giấc mơ. An đã hạ quyết tâm rời xa Minh Huy, tại sao ông trời lại bắt cô mang theo một sinh linh bé nhỏ của anh...

Cô khẽ đặt tay lên bụng mình:

Bảobối, mẹvôdụng, khôngthểchoconởbênbốrồi. Giờmẹ phải làm gì đây?

Hai mắt An An đỏ hoe, lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện

## 12. Chap 12

Càng cố lãng quên, em lại càng nhớ đến điên dại. Nhưng anh đừng lo cho em, hãy cứ bước tiếp trên con đường của mình. Em sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này thật tốt. Bởi vì em yêu anh...

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

5 năm sau

Một cậu bé hiếu động đang cùng các bạn chạy chơi dưới sân trường mầm non. Bàn tay bé xíu cầm một chiếc điện thoại đồ chơi, hai má đỏ ửng lên vì cái nắng của mùa hè tháng 5. Dưới mái tóc ngố là hàng lông mày dày đặc cùng đôi mắt to đen láy. Cậu bé đó là Minh Kỳ - con trai Hoài An, năm nay đã lên 4 tuổi.

- Cậu cầm cái gì thế?\_ Cô bạn xinh xắn tên Bảo Vy hỏi Kỳ

- Đây là điện thoại di động để tớ gọi cho bố. Cậu thấy không, nó còn lấp lánh nữa. Mẹ tớ bảo, chỉ có con trai của siêu nhân mới có chiếc điện thoại này.

Vừa nói, cậu bé vừa chỉ vào lớp vỏ bằng giấy đề can màu xanh saphia do An An dán vào, trên đó còn được gắn một bảng tên nhỏ: "Lê Minh Kỳ"

- Oa! Đẹp thật đấy! Vậy tớ cũng muốn là con của siêu nhân

- Nhưng bố tớ phải đi giúp đỡ mọi người, không thể ở nhà chơi với tớ. Tớ chỉ có cái điện thoại này để gọi cho bố thôi

Rồi Minh Kỳ hét to vào điện thoại:

- Bố ơi! Con là Kỳ Kỳ, con rất nhớ bố. Bố mau mau xong việc rồi về chơi với con nhé!

- Sao cậu gọi nhiều như vậy mà bố vẫn chưa đến? Hay là điện thoại bị hỏng?

Kỳ cụp mắt xuống:

- Không phải đâu...chỉ là vì bố bận quá thôi.

Bỗng có tiếng gọi Minh Kỳ. Cậu bé nhìn ra cổng trường:

- A! Chú Nam

Hoàng Nam nhấc bổng bé Kỳ lên rồi hỏi: "Hôm nay ở trường thế nào?"

- Dạ vui!

- Bây giờ chúng ta đi đón mẹ Hoài An nhé!

Ngồi đằng sau xe máy, Minh Kỳ hỏi Nam:

- Chú ơi! Sao bố cháu lâu về thế?

- Chú không phải là bố cháu à?

- Không phải! Chú là chú mà!

- Tại sao chú không thể là bố cháu?

- Bởi vì bác Hạnh muốn chú cưới cô Vân. Mà chú muốn là bố cháu thì phải cưới mẹ. Nhưng như vậy là không nghe lời bác Hạnh. Mẹ cháu bảo phải nghe lời người lớn, thế nên...- Thôi tôi biết rồi, ông cụ non \_ Nam nhăn mặt ngắt lời

- Minh Kỳ này, hôm nay chú mua một chiếc ôtô đồ chơi cho cháu đấy

- Thật ạ?

- Uh. Nhưng nếu mẹ cháu hỏi, thì phải bảo là nhặt được, nghe rõ chưa?

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

Tại hiệu sách

An An đang thanh toán cho khách thì chị Hạnh bước vào.

- Chị nói chuyện riêng với em một lúc được không?

....

- Chị uống nước đi \_ Hoài An đưa cốc nước cho chị Hạnh

- An này, chị biết hoàn cảnh của 2 mẹ con em rất khó khăn. Nhưng nếu chỉ ở trong căn phòng trên tầng 2 nhà chị thì thật bất tiện. Bé Kỳ ngày một lớn, mà em thấy đấy, thằng Nam nhà chị làm sao có thể có người yêu nếu cứ suốt ngày lo cho 2 mẹ con em.

- Em...em xin lỗi. Chị có thể cho em vài tháng chuẩn bị đủ tiền để dọn ra ngoài không ạ?

- Không cần vài tháng, nếu cần tiền, tháng sau chị có thể cho em vay để thuê chỗ khác. Cứ vậy nhé, giờ chị có việc bận rồi. Chị đi trước đây

An An nhìn theo chị Hạnh, khẽ thở dài. "Mìnhkhôngthểlàmphiềnchịấynữa. Thángsaunhất định phảidọn đi ."

Cửa tiệm sách lại bật mở.

- Mẹ!

- Ơ, Minh Kỳ, sao con lại đến đây?

- Chú Nam bảo đến đây đón mẹ. Mẹ nhìn con có ôtô màu đỏ này

Hoài An bế bé Kỳ lên:

- Ai mua cho con thế?

- Là chú...

- Kỳ!! \_ Hoàng Nam gọi to, khẽ nháy mắt

Minh Kỳ thấy thế bèn nhớ ra:

- À cái này là nhặt được

- Nếu con nói dối thì bố sẽ không gửi kẹo về đâu\_ An An nghiêm túc nói với Kỳ

- Chú Nam mua ôtô cho con đấy mẹ ạ!

Nam vỗ trán: "Haiz! cái thằng ngốc này"

- Tại sao con lấy à không hỏi mẹ? Mau trả cho chú đi

Kỳ Kỳ bắt đầu mếu máo:

- Nhưng con rất thích nó. Mẹ..làm ơn đi mà :(

- Đúng đấy. Dù gì cũng mua rồi, không lẽ em bắt anh mang về chơi

- Cảm ơn anh đã giúp em đón Minh Kỳ. Bây giờ anh về nhà đi. Lát nữa, em sẽ tự về bằng xe buýt.

- Sao chúng ta không cùng về luôn?

- Em còn bận chút việc. Anh mau về đi, chị Hạnh đang tìm anh đấy

- Vậy anh về trước đây. Tạm biệt Kỳ Kỳ!

- Tạm biệt chú Nam!

....

Minh Kỳ đi bộ ra trạm xe buýt cùng mẹ.

- Sao vừa nãy không về luôn hả mẹ?

- Chúng ta tự về được thì không nên làm phiền chú Hoàng Nam.

- Khi nào bố tới đón con hả mẹ?

- Bố còn bận đi giúp đỡ nhiều người, khi nào con ngoan, bố sẽ về.

- Mẹ kể cho con truyện về bố siêu nhân đi!

- Kể luôn ở ngoài đường á?

- Vâng!\_ Cậu bé ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn mẹ.

- Thôi được rồi: Hôm đấy, mẹ có nhiệm vụ phải nấu ăn ột bố siêu nhân lạnh lùng. Nhưng mới ăn vài thìa thì bố bị dị ứng khắp người. Thế là mẹ phải ở lại chăm sóc cho bố siêu nhân. Bố siêu nhân rất dũng cảm, đã giúp mẹ đánh lại kẻ xấu, ẹ đến vườn hoa đẹp nhất hành tinh. Thế là mẹ yêu bố rồi sinh ra Minh Kỳ.

- Thế sao mẹ lại không ở cùng bố nữa?

- Vì bố còn nhiều việc quan trọng cần làm. Mẹ không đủ dũng cảm để cùng bố đi làm nhiệm vụ, nên mẹ ở cùng Kỳ để chờ bố đến đón chúng ta :)

## 13. Chap 13

8h tối...

Minh Kỳ, đến giờ nạp năng lượng siêu nhân rồi\_ Vừa gọi An An vừa mang lọ thuốc từ trong tủ ra

- Nhưng mà năng lượng siêu nhân... đắng lắm!\_ Kỳ nhăn mũi

- Con phải cố uống thôi, ai bảo con là con trai của siêu nhân chứ

- Không đúng! Là tại mẹ mà. Trên trái đất có rất nhiều người, nhưng mẹ lại yêu bố siêu nhân.

An bật cười:

- Ừ, là tại mẹ.

...

Sau khi Minh Kỳ ngủ, Hoài An ngồi dọn lại đống quần áo của con.

Hoàng Nam đứng dựa vào cửa nhìn cô. Bỗng anh lên tiếng:

- Em định khi nào mới nói sự thật với Minh Kỳ?

- Sự thật gì?

- Sự thật là chẳng có bố siêu nhân nào hết. Bố nó vẫn đang sống tốt ở thành phố xa hoa còn nó thì phải ở đây chịu khổ với mẹ!

- Anh nói nhỏ thôi, thằng bé dậy mất. Minh Kỳ là do em sinh ra, em sẽ tự chịu trách nhiệm chăm sóc thằng bé

- Vậy còn em thì sao? Đã 5 năm rồi, người đó còn chưa một lần đi tìm em.

- Tất nhiên là anh ấy không cần phải đi tìm. Tại chính em đã rời bỏ anh ấy trước mà.

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

- Anh Huy, buổi họp sắp bắt đầu rồi.

Trợ lý Lâm gọi điện cho Minh Huy

- Được rồi. Tôi đến ngay đây.

Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, khoác lên mình bộ vest, cả người anh đều toát lên vẻ uy nghiêm cùng khí chất cao ngạo. Anh nhanh chóng đi ra chiếc xe mui trần để đến cuộc họp

Tại đại sảnh công ty...

Minh Huy cùng thư kí đi đến phòng họp ban quản trị. Cuộc họp này bàn về việc đầu tư xây dựng một số khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Huy chính là người được được giao nhiệm vụ hoàn thành dự án này...

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Minh Huy mua một bó hoa rồi lái xe tới chỗ làm của Mai Ngọc.

5 năm trôi qua, Ngọc nay đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Huy đến phòng làm việc của Ngọc. Cô vẫn đang bận rộn đo đo cắt cắt. Anh đến gần rồi bất ngờ ôm lấy lưng cô:

- Em yêu công việc hơn anh rồi đấy

- Ơ, anh đến từ khi nào thế?\_Ngọc ngạc nhiên

- "Anh vừa đến...Tặng em này"

Huy đưa bó hoa hồng thơm ngát cho cô

Ngọc mỉm cười đón lấy bó hoa:

- Hôm nay anh được nghỉ sớm à?

- uh. Để chuẩn bị cho chuyến đi khảo sát địa điểm xây dựng vào ngày mai

- Mai anh đi đâu?

- Anh đến vùng ngoại ô phía Đông của thành phố

- Anh đi đâu cũng được nhưng nhớ phải nghĩ tới sức khỏe. Anh có biết anh quan trọng với em đến mức nào không?

Minh Huy véo hai má Mai Ngọc:

- Người phải nghĩ tới sức khỏe là em đấy!

Ngọc dựa vào vai Huy:

- Anh...còn muốn tìm lại kí ức đã mất không?

- Anh nghĩ là không cần nữa. Bây giờ anh chỉ mong được sống thật tốt bên em đến cuối đời thôi

...

Minh Huy cùng đồng nghiệp đang trên đường tới nơi được chọn để xây khu nghỉ dưỡng.

- Chúng ta tới rồi! \_ Cả đoàn dừng lại trước mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông. Các kĩ sư bắt tay vào công việc đo đạc kĩ càng khu đất

Trong lúc chờ có số liệu cụ thể, Huy tranh thủ đi dạo một lát. Vùng ngoại ô này quả thật rất thanh bình. Giữa mùa hè nhưng hai bên đường lại mát rượi rợp bóng cây, lũ chim sẻ thi nhau nhảy nhót trên cành. Dưới vệ đường là hoa cỏ thơm ngát.

Minh Kỳ đang chơi gần cửa nhà. Hôm nay cậu và mẹ chuyển đến căn nhà mới thuê, công việc rất bận rộn. Bỗng quả bóng trên tay Kỳ rơi xuống và lăn ra xa. Mải chạy đuổi theo, cậu bé vô tình vấp phải cục đá, ngã uỵch xuống, ngay trước mặt Huy. Anh vội cúi xuống nâng bé Kỳ dậy:

- Cậu nhóc có sao không?

Minh Kỳ phủi tay rồi mỉm cười lắc đầu: " Cháu không sao, cảm ơn chú :)"

Bỗng chuông điện thoại của Minh Huy vang lên, là trợ lý Lâm gọi.

- Anh Huy, mọi người đo xong rồi, anh mau về kiểm tra đi

-Chờ tôi một lát

Nói rồi anh cúi xuống nhìn cậu bé đứng trước mặt mình:

- Không sao thì nhóc vào nhà đi

Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Minh Huy. Thấy Huy cúi xuống, thằng bé ôm chặt vào cổ anh:

- BỐ! Con rất nhớ bố.. sao bây giờ bố mới tới đón con

Huy vô cùng ngạc nhiên, gỡ tay thằng bé ra khỏi cổ mình:

- Nhóc con, cháu đừng nói linh tinh, ta còn chưa kết hôn mà!

Kỳ Kỳ lấy chiếc điện thoại đồ chơi của mình ra rồi nói:

- Màu điện thoại của bố giống hệt của con, mẹ Hoài An bảo chỉ siêu nhân mới có chiếc điện thoại này

Minh Huy nhìn vào chiếc điện thoại của cậu bé, rồi nhìn vào chiếc điện thoại có vỏ ốp màu xanh saphia số lượng có hạn của mình:

- Chú không biết mẹ cháu đã nói gì với cháu, nhưng chú không phải là bố cháu, hiểu chưa?

- Bố nói dối! Bố là bố con mà!!!

Kỳ Kỳ ôm chặt lấy chân anh

- Thằng bé cứng đầu này..! Thôi được, chú sẽ bế cháu về gặp mẹ

...

- Mẹ! Mẹ! Bố đến tìm chúng ta này!

- Kỳ Kỳ, vào dọn đồ giúp mẹ đi, đừng nói linh tinh nữa

Bỗng Hoài An đánh rơi hộp đồ khi nhìn thấy người đang bế con mình. Cô không thể tin nổi...mình đang gặp lại anh...Tim cô tưởng như ngừng đập trong giây phút ấy. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô:

- Xin chào! Thì ra là cô...

- Không...\_ An An lắc đầu định giải thích

- Cô là mẹ đứa bé này à?

Lần này An còn ngạc nhiên hơn. Cô nhìn kĩ vào gương mặt anh, xem mình có nhận nhầm người không. Vẫn là ánh mắt quen thuộc đó, cô không thể nhầm được.

- Anh...

- Cô quen tôi sao?

-...

- À...xin lỗi, sau ca phẫu thuật, tôi vẫn thường hỏi mọi người như thế. Tôi hoàn toàn không nhớ được những gì thuộc về quá khứ.

- Anh...phẫu thuật?

- Đúng vậy. Từ 5 năm trước, sau vụ tai nạn

- tainạn...5 nămtrướcsao? \_ An An bám một tay vào tường, cố giữ ình không bị ngã. Cô hít một hơi thật sâu:

- Minh Kỳ, đứng xuống

- Không! Con muốn bố bế

- Lê Minh Kỳ!

Bé Kỳ xị mặt nói với Huy: Thôi bố để con xuống được rồi

An kéo Kỳ về phía mình, ném lại cho Minh Huy câu cảm ơn lạnh nhạt rồi đi vào nhà.

- Cô không quen tôi sao?\_ Huy nói

An lắc đầu, vẫn bước đi, giọng có chút nghẹn ngào: " Không quen"

Minh Huy tặc lưỡi: Mấy người ở đây thật kì cục

Mình nửa đêm vẫn viết truyện cho các bạn. Mong các bạn vote không thì mình buồn lắm \*chấm nước mắt \*

## 14. Chap 14

Hoài An dắt bé Kỳ vào nhà. Không kìm được nước mắt, hai hàng lệ long lanh bất giác rơi xuống đất. Tạisaomìnhphảikhócchứ? Anhấymấttrínhớthìkhôngphảinghĩđếnmình, khôngphảichịuđaukhổ nữa. Cứđểmọichuyệnnhưvậychắcsẽtốthơn

Kỳ ngồi xuống ghế nhõng nhẽo:

- Con muốn bố ở cùng chúng ta :(

- "Minh Kỳ"\_ An An ngồi xuống cạnh con: " Chú đó không phải bố siêu nhân"

- " Vậy tại sao mẹ lại khóc? Đã lâu chưa được gặp bố nên mẹ mới khóc phải không?"

- "Đấy là tại mẹ bị bụi bay vào mắt, bây giờ thì không sao rồi"\_ Hoài An đưa tay lên lau nước mắt, cố mỉm cười để Kỳ không nghi ngờ

-"Rõ ràng bố có điện thoại giống của con..."

- " Không nói nữa! Mẹ đã bảo đấy không phải bố, đừng gọi người ta như vậy!!"

Minh Kỳ cúi đầu xuống, không nói gì thêm.

Một lúc sau Hoàng Nam đến. Anh đi sau để chở một số đồ đạc về nhà mới cho Hoài An.

An An đang sắp xếp đồ đạc trong phòng khách. Nam vào phòng ngủ gọi Minh Kỳ:

- Kỳ Kỳ, cháu không giúp mẹ dọn đồ à?

Thằng bé lắc đầu rồi úp mặt xuống gối

- Sao thế cậu bé?\_ Nam hỏi

- Mẹ không cho cháu gặp bố :((

- "Bố??"\_ Nam ngạc nhiên " Bố nào cơ?"

- Chính là bố siêu nhân của cháu...

Nghe đến đây, Hoàng Nam chạy vội ra phòng khách kéo tay An An:

- Bố Minh Kỳ là ai!?

- Anh nói gì thế?

- Trả lời cho anh đi, bố bé Kỳ đến tìm em phải không?

Hoài An thở dài: "Không, chỉ là do thằng bé hiểu lầm thôi. Cảm ơn anh đã chuyển đồ đến em. Phần việc còn lại em tự làm được rồi"

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

Hoàng Nam vừa bước vào nhà đã bị chị Hạnh véo tai:

- Cái thằng ngốc này, sao mày lúc nào cũng lẽo đẽo theo An An thế hả? Chị bảo bao nhiêu lần là nó đã có con rồi, mày lấy nó tức là mang thêm một gánh nặng, ai lại đi nuôi con cho người ta chứ?!!! Ngày nào cũng dính lấy mẹ con nó, em có còn là em trai chị không hả? Hả?

- Ashh! Chị đánh nhẹ thôi chứ, em gãy lưng mất

- Đánh là đánh, việc gì phải đánh nhẹ! Hôm nay em đừng mong bước chân ra khỏi cửa, nghe rõ chưa??

.........

Nhà mới của Minh Kỳ ngay cạnh nhà Tiểu Vy. Cô bé đến rủ Kỳ ra sân chơi.

- Vy Vy, tớ vừa gặp bố siêu nhân đấy!

- Thật á? Vậy bây giờ bố cậu đang ở đâu?

- Tớ cũng không biết tại sao mẹ không cho tớ gặp bố. Bây giờ bố đang ở khu đất đằng kia kìa. Hay để tớ dẫn cậu đi nhìn bố? Chúng ta chỉ nhìn thôi mà, chắc mẹ tớ không giận đâu

Thế là hai đứa nhỏ cùng đi ra chỗ có "bố siêu nhân"

- Oaaa, bố cậu đúng là rất đẹp trai

- Tất nhiên rồi, bố tớ là siêu nhân nổi tiếng mà! \_ Minh Kỳ nói, giọng đầy tự hào

Lúc này An An đang ra sân chơi gọi bọn trẻ về ăn trưa. Nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai. An gọi to:

- Minh Kỳ! Tiểu Vy!

Nghe thấy Hoài An gọi, hai đứa vội vẫy tay: Chúng con ở bên này!

- Sao các con lại ra đây?

Minh Kỳ cúi đầu:

- Con chỉ muốn nhìn bố một lúc thôi, nhưng con chưa gọi bố đâu mẹ ạ

Cô ôm con, trong lòng vô cùng đau đớn: Mẹxinlỗi, xinlỗicon

An An nhìn về phía Huy. Người mà cô ngày đêm mong nhớ nay đang ở trước mặt cô. Hoài An muốn chạy tới ôm anh thật chặt, nói cho anh hết mọi chuyện, hét lên ba từ: "Em rất nhớ anh", nhưng cô không đủ can đảm...

Bỗng An để ý thấy một thanh sắt dài ở mái nhà phía trên chuẩn bị rơi. Minh Huy đang đứng ngay bên dưới.

Không kịp nghĩ gì thêm, cô lao tới đẩy anh ra. Cả hai đều ngã. Nhưng không may thanh sắt rơi xuống đã đập vào chân An An. Mọi người xung quanh đều rất hoảng hốt.

- Mẹ!!! \_ Minh Kỳ sợ hãi hét lên

Huy ngồi dậy, vội tới chỗ Hoài An, đỡ cô lên:

- Này! Cô có sao không??

Đồng nghiệp của Minh Huy cũng chạy ra: " Anh Huy, anh có sao không?"

An An khẽ chau mày vì đau, nhưng cô vẫn cố đứng dậy nói với Huy: "Tôi không sao"

Vừa đi được 2 bước, An đã ngã khụy xuống, ôm lấy cổ chân.

Huy thở dài: " Đây là "không sao" hả?"

Nói rồi anh chạy tới bế cô lên. An An đỏ mặt, dãy nảy:

- Anh làm cái gì thế hả? Mau bỏ tôi xuống!!!

- "Đừng cứng đầu"\_ Minh Huy nghiêm giọng, rồi anh quay sang nói với 2 đứa nhỏ: "Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi!"

Anhvẫnvậy, luônmuốnngườikhácphảitheoýmình

Về đến nhà, Minh Huy đặt Hoài An xuống ghế. Thấy Huy sờ vào chân mình, cô khẽ rụt lại.

- Để im đi. Tôi chỉ muốn xem chân cô bị làm sao thôi

- Đúng thế. Mẹ cứ ngồi im để bố khám cho

An An quay ra lườm cho Kỳ một cái làm thằng bé sợ hãi nhanh chóng bịt miệng.

- Chú này... không phải bố con. Nếu bố siêu nhân nghe thấy con gọi người khác là "bố"... bố sẽ rất buồn đấy\_ Từng lời nói ra, cô đều cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng

-Vậy chú không phải bố cháu ạ?

Huy cười rồi xoa đầu Minh Kỳ:

- Xin lỗi, nhưng chú không phải bố cháu

An An cắn chặt môi, cảm thấy xót xa vô cùng.

- Cô bị bong gân rồi \_ Huy nói

- Này cậu nhóc, cháu giúp chú lấy viên đá cho vào cái khăn được không?

- Dạ được \_ Kỳ mỉm cười hào hứng

Minh Huy cẩn thận chườm đá vào mắt cá chân cho Hoài An.

- Có đau không?

Cô lắc đầu

Huy đang chăm sóc vết thương cho cô. An An cảm nhận được sự ấm áp lạ thường từ anh. Lúc này cô chỉ muốn giữ chặt trái tim đang đập thình thịch của mình, không để anh nhìn thấy sự lúng túng

Chườm đá xong, Minh Huy ngẩng đầu lên, tình cờ anh nhìn thấy ánh mắt trong veo của An. Anh khẽ nhíu mày: Hình như tôi đã gặp cô từ lâu rồi thì phải. Thực sự rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra cô là ai"

- Làm gì có, tôi chưa từng gặp anh - Hoài An quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Huy.

- Cảm ơn. Giờ anh có thể về rồi

- Nhưng cô vẫn chưa đi được mà

- Tôi sẽ gọi cho người quen

An An với tay lấy cái điện thoại, cô gọi cho Hoàng Nam. Chị Hạnh bắt máy: " An à, hôm nay thằng Nam nhà chị bận đi xem mắt rồi, em đừng gọi cho nó nữa". Cô còn chưa kịp nói gì, chị Hạnh đã tắt máy.

- Sao vậy? Người quen của cô bận rồi à?

Hoài An không trả lời

- Vậy bố đứa bé đi đâu rồi?

An An giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Chính cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.

- Việc này anh có cần phải biết không?

- Cô không nói cũng được. Nhưng tại sao cô lạnh lùng với tôi như vậy mà lại cứu tôi?

- Tôi không thể thấy chết mà không cứu

Minh Kỳ chạy lại kéo áo An An:

- Mẹ ơi con đói

Cô vuốt tóc con: "Kỳ Kỳ ngoan, con tự ra bếp lấy đồ ăn được không?"

Bé Kỳ định đi vào bếp thì bị Minh Huy bế lên:

- Tôi sẽ chăm sóc cho cậu nhóc này đến khi cô đi được. Coi như trả ơn cô

- Không...\_ An định nói không cần nhưng Huy đã đi nhanh chóng đi vào bếp

- Cậu bé, cháu tên gì?

- Cháu tên Lê Minh Kỳ ạ ^^

- "Minh Kỳ" ?

...

## 15. Chap 15

Hai bát cơm được để ra mặt bàn. Là cơm củ cải trắng kho thịt.

- Mẹ cháu nấu ăn rất ngon, chú ăn thử đi \_ Minh Kỳ vừa nói vừa gắp hết củ cải từ bát mình sang bát Minh Huy

Cái thằng nhóc này...\_ Anh véo mũi Minh Kỳ rồi bật cười

- Chú mang cơm ra ẹ cháu đã

- Này, cô ăn đi \_ Huy đưa bát cơm cho Hoài An

An thở dài: Anh không cần phải ở lại đây đâu, tôi có thể tự xoay xở được...

- Con người tôi là vậy đấy, một khi đã nhúng tay vào chuyện gì thì sẽ không bao giờ buông ra giữa chừng đâu \_ Anh giải thích

Một lúc sau, cả Minh Huy và bé Kỳ đều mang cơm ra phòng khách ăn cùng An An. Đang ăn, Huy bỗng hỏi:

- Tại sao cô lại đặt tên thằng bé là Minh Kỳ?

- Tại "Minh" là tên đệm của bố siêu nhân! \_ Kỳ nhanh nhảu

- Minh Kỳ!! Con nói gì vậy hả?

- Đừng nổi nóng, thằng bé đâu làm gì có lỗi

Hoài An đỏ mặt cố đi vào phòng. Thấy cô suýt ngã mấy lần, Huy lo lắng: "Cô có cần tôi giúp không?"

- Không cần, tôi tự đi được\_ An trả lời

Huy nhăn mặt nói nhỏ:

Được thôi vậy cô tự đi đi. Không thể tin cô lại là mẹ của một đứa trẻ dễ thương như thế này

Kỳ Kỳ nhìn anh, cười khúc khích.

Chuông điện thoại của Huy vang lên, là thư kí của anh:

- Anh Huy, anh đang ở đâu vậy? Chúng ta xong việc rồi mà không đi về sao?

- ...mọi người cứvề trước đi. Tôi còn có việc bận ở đây, mai sẽ về.

----------

Minh Huy đưa bé Kỳ về phòng ngủ trưa. Trong phòng có rất nhiều tranh vẽ siêu nhân được dán trên tường.

- Có vẻ cháu rất thích siêu nhân nhỉ?

- Cháu thích siêu nhân là vì cháu nhớ bố

Hàng lông mi khẽ cụp xuống, Minh Kỳ nói với Huy:

- Bố siêu nhân bận đi giúp đỡ mọi người nhưng lại không đến tìm cháu, không giúp mẹ Hoài An. Như vậy chẳng vui chút nào. Bố là bố cháu mà :(

- Kỳ Kỳ đừng buồn, chú tin một ngày nào đó, bố cháu sẽ về với cháu

Buổi chiều...

Minh Kỳ đang chơi xích đu với Tiểu Vy thì cậu nhóc Phi Hùng- hơn Minh Kỳ 1 tuổi chạy ra:

- Vy Vy, cậu ra chơi cùng tớ đi, chơi cùng thằng không có bố này làm gì

Tiểu Vy sợ sệt:

- Nhưng tớ không muốn chơi cùng cậu

Minh Kỳ cũng hét lên:

- Ai bảo tớ không có bố?! Bố tớ là siêu nhân đấy!!

- Chỉ những đứa ngốc như mày mới nghĩ bố mình là siêu nhân. Bố tao nói mẹ mày đi lăng nhăng nên mày mới không có bố, đừng mơ nữa ha ha ha...

Minh Kỳ tức giận cắn vào tay Phi Hùng: Ai cho cậu nói mẹ tớ như thế?!!!!

...

Kỳ Kỳ chạy thẳng về nhà, nước mắt đầm đìa gọi mẹ:

- Phi Hùng là kẻ xấu!!!

Hoài An đang đang bôi thuốc cho vết thương ở chân, nghe thấy tiếng con khóc vội bám vào ghế đi ra cửa:

Minh Kỳ ngoan, đừng khóc, con làm sao nói ẹ biết đi?

- Phi Hùng nói mẹ Hoài An đi lăng nhăng nên con không có bố, con tức quá nên đã cắn bạn ấy rồi chạy về đây. Đúng là đồ xấu xa!\_ Kỳ ôm mẹ, nói trong nước mắt

- Tại sao ngày nào con cũng ăn cơm mà mãi vẫn chưa lớn? Con muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ, không cho ai nói xấu mẹ hết

An An thấy con khóc cũng không giữ được nước mắt:

-Chắc bạn ấy không cố ý nói xấu mẹ đâu. Nhưng con cắn bạn cũng là không đúng. Lát nữa mẹ dắt con đi xin lỗi bạn nhé

- Không! Con ghét Phi Hùng!

- Kỳ Kỳ, như vậy là không ngoan

Minh Huy đứng trong nhà đã nghe thấy tất cả. Anh bế bé Kỳ lên rồi nói với Hoài An: Minh Kỳ nói vậy đâu có sai, cô đừng bắt thằng bé phải xin lỗi người khác một cách mù quáng. Làm như thế chỉ khiến đứa trẻ mặc cảm, tự ti vào bản thân.

Huy quay sang lau nước mắt cho Minh Kỳ rồi nói:

- Kỳ Kỳ giỏi lắm, cháu còn nhỏ như vậy mà đã biết bảo vệ mẹ. Phi Hùng không ngoan, nhưng nếu cháu cắn bạn ấy mà không xin lỗi, chẳng phải cháu cũng giống Phi Hùng sao?

- Cháu không muốn giống bạn ấy đâu! \_ Kỳ lắc đầu lia lịa

- Vậy cháu nghĩ mình nên làm gì?

- Nên đi xin lỗi Phi Hùng ^^ ...nhưng cháu vẫn không thích bạn ý đâu

Hoài An bật cười xoa đầu con. Minh Huy cũng cười theo. Anh nhìn cô rồi nói:

- Cô cười đẹp mà. Nên cười nhiều hơn và bỏ cái bộ mặt u ám mỗi khi nói chuyện với tôi đi

Huy bế bé Kỳ vào nhà. An An nhìn theo anh. Nắng gắt mùa hè dường như nhạt đi...

## 16. Chap 16

Khi nào anh về?\_ Hoài An hỏi

Minh Huy đang xem hoạt hình với bé Kỳ nên không để ý đến lời nói của cô.

An An đi ra tắt ti vi rồi nói với Huy:

- Anh không định về nhà sao?

- Cô xem, trời đang mưa to thế kia mà cô nỡ bắt tôi về à?

- Vậy ý anh là tối nay anh sẽ ngủ ở đây?

Minh Huy nhún vai:

- Tôi đâu còn cách nào khác

- Không thể được! Như vậy rất bất tiện...Anh muốn ngủ ở đâu thì tùy, miễn là không phải nhà tôi.

Rồi An An cầm tay Minh Kỳ: "Về phòng ngủ thôi, không xem hoạt hình nữa, mai con còn phải đi học đấy"

- Trời đang mưa, mẹ đừng bắt chú Huy đi chỗ khác ngủ có được không? \_ Kỳ Kỳ vẫn cố ngoái đầu nhìn anh

- Đây không phải việc của con

- "Thôi cháu ngủ trước nha"\_ Minh Kỳ vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu rồi theo mẹ đi vào

- Giờ này thì tôi còn đi đâu được chứ!! \_ Huy gọi với theo

Hoài An đọc truyện trước khi đi ngủ cho Minh Kỳ. Thằng bé không chăm chú nghe như mọi khi, cứ một lát lại nhìn mẹ.

- Kỳ Kỳ, con không định đi ngủ sao?

- Mẹ luôn đối xử rất tốt với mọi người, nhưng sao lại không thích chú Minh Huy?

Cô thở dài, không nói gì thêm.

Minh Kỳ đã ngủ, An An nhẹ nhàng đóng cửa phòng con. Cô dựa lưng vào tường: " Không phải mẹ không thích chú Minh Huy, mà là vì mẹ sợ...sợ sẽ để chú ấy nhận ra... mẹ yêu chú ấy rất nhiều"

Hoài An ngước mặt lên trần nhà, mong nước mắt không rơi. Nhưng nước mắt chẳng bao giờ nghe lời cô cả...

Đã 11h đêm, vùng ngoại ô không có đèn điện cao áp nên đường đi rất tối, trời lại mưa lớn khiến Minh Huy không thể về nhà. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là...nằm co ro trong chiếc Lamborghini của mình.

An An về phòng nhưng trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Thỉnh thoảng cô lại nhìn ra cửa sổ. Xe của Huy vẫn ở bên dưới.

...

Cạch, cạch\_ An gõ cửa kính ô tô

Minh Huy mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Hoài An:

- Cô gọi tôi à?

- Không gọi anh thì gọi ai? Đừng ngủ ở đây nữa, vào phòng khách nhà tôi mà ngủ

Huy bật cười nhìn cô gái vừa rồi còn nhất quyết đuổi anh ra khỏi nhà, nay lại cầm ô gọi anh vào.

An lúng túng quay mặt đi chỗ khác:

- Anh cười cái gì chứ? Không muốn vào thì cứ ở đây đi

- Ai bảo tôi không vào?\_ Huy ra khỏi xe, lấy chiếc ô từ tay An An: - Để tôi cầm cho

-Chăn gối của anh đây, ngủ tạm trên ghế sofa đi, nhà tôi hết phòng trống rồi.

Minh Huy nhận lấy chăn gối, mỉm cười: Cảm ơn

- Không có gì\_ Hoài An thoáng đỏ mặt, vội quay đầu đi vào phòng

\_\_\_\_\_

Mặt trời rải những tia nắng rực rỡ xuống trần gian. Minh Huy kẽ dụi mắt. Anh bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng trong bếp.

- Cô làm gì vậy?\_ Huy hỏi

- Anh dậy rồi à? ăn súp ngô đi

Vừa nói, An An vừa bê bát súp đặt lên bàn

- Xin lỗi nhưng tôi không ăn được súp ngô

- Đừng lo tôi không cho tôm vào đâu\_ An mở nắp vung định lấy thêm một bát

- Sao cô biết tôi không ăn được tôm?

Nghe thấy câu hỏi của Minh Huy, Hoài An giật mình đánh rơi chiếc thìa trên tay. Cô chợt nhận ra mình vừa lỡ lời

Định quay ra giải thích nhưng lại gặp ánh mắt nghi ngờ của anh, An lắp bắp: "Tôi...tôi..."

Huy khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người con gái trước mặt mình. Trong đầu anh chợt hiện ra một hình ảnh nào đó rất quen thuộc. Anh tiến dần đến chỗ cô. Hoài An vội lùi lại: "Anh...anh..làm sao thế?"

- Mẹ ơi! Đánh răng cho con! \_ Minh Kỳ vừa ngủ dậy liền gọi mẹ

- "Mẹ vào ngay đây!"

An An thở phào nhẹ nhõm.

...

- A chú Huy!\_ Bé Kỳ vừa từ phòng ngủ đi ra đã vội ôm lấy Huy

Đúng lúc này Hoàng Nam bước vào. Anh định qua để đưa Minh Kỳ đến trường mầm non. Nam nhìn vào người đang bế bé Kỳ:

- Anh là ai?

- Chào anh, tôi là Trần Minh Huy

- Cái gì? "Minh Huy" sao?\_ Nam sửng sốt

An An vội vàng kéo tay Hoàng Nam ra sân, không để anh nói gì thêm.

- Anh ta là bố bé Kỳ phải không? Sao anh ta lại ở đây?\_ Nam cuống lên hỏi Hoài An.

- Anh bình tĩnh đi. Mọi chuyện rất dài, em sẽ kể cho anh sau. Điều duy nhất em có thể nói cho anh biết lúc này là Minh Huy đã bị mất trí nhớ. Vì vậy xin anh...xin anh hãy coi như không biết chuyện gì hết có được không?\_ Giọng Hoài An run run

Hoàng Nam miễn cưỡng gật đầu, cùng cô đi vào nhà.

Nhìn thấy An An, Minh Huy liền lên tiếng:

- Chắc anh ấy đã hiểu nhầm phải không? Tôi xin lỗi đã làm phiền cô. Bây giờ trời đã sáng, tôi có thể về nhà được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.

Anh ngồi xuống xoa đầu Minh Kỳ:

- Kỳ Kỳ, sao cháu cứ bĩu môi thế? Chú xin lỗi, nhưng bây giờ chú phải về, không thể ở lại chơi cùng cháu nữa. Minh Kỳ là cậu bé ngoan, cháu phải hứa với chú bảo vệ mẹ thật tốt nghe chưa?

Cậu bé ôm chầm lấy cổ Huy, mếu máo:

- Chú không đi có được không?

An An gỡ tay bé Kỳ ra:

- Con nói gì lạ vậy? Chú phải về nhà chứ

Minh Kỳ quệt nước mắt:

- Nhỡ đi rồi, chú lại quên cháu giống bố siêu nhân thì sao?

- "Tất nhiên là không. Chú sẽ nhớ Minh Kỳ mãi mãi :) Nếu cháu nhớ chú thì có thể gọi điện hoặc gửi thư đến địa chỉ này"

Vừa nói Huy vừa lấy trong cặp tài liệu một tờ giấy nhỏ rồi viết địa chỉ công ty anh vào.

- Thôi chú đi nhé, tạm biệt

Huy vẫy tay chào rồi lên xe

Chiếc xe vừa lăn bánh, Minh Kỳ đã òa khóc chạy theo:

- Chú đừng đi! Đừng đi mà! :((

Hoàng Nam đã nhanh tay giữ bé Kỳ lại. Kỳ dậm chân hét lớn:

- Sao lại giữ cháu? sao lại bắt chú Minh Huy đi?

- Minh Kỳ, chúng ta đi vào thôi

- Con không muốn! Oa..oa...oa...

- Vậy thì con cứ ở ngoài này đi \_ An An tức giận

Cô cứ thế đi vào nhà, để mặc cho Hoàng Nam cố dỗ dành bé Kỳ

Hoài An lặng lẽ ngồi xuống góc phòng:

Xinlỗicon. ThựcramẹcũngkhôngmuốnchúMinhHuyđichút nào...

## 17. Chap 17

Thành thật xin lỗi mọi người nhé, wifi nhà mình hôm nay bị hỏng, đang phải dùng chùa nhà hàng xóm để đăng truyện đây :( sorry các bạn các anh các chế rất nhiều :((

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

Minh Huy nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bé Kỳ đòi chạy theo mình, trong lòng anh chợt cảm thấy đau xót vô cùng.

Những hình ảnh của cậu nhóc đã gọi Huy là "bố siêu nhân" bỗng ùa đến. Sống mũi anh hơi cay cay, tâm trạng năng trĩu...

Saomìnhlạicócảmgiácnàychứ??

\_ Anh nắm chặt tay vào vô-lăng

\*\*\*\*

7.30 pm...

Minh Kỳ với tay mở cửa phòng. Thằng bé đi vào ngồi trước mặt Hoài An

- Mẹ... chỗ chú Minh Huy ở có xa không?

- Có. Chỗ đấy khá xa nơi này

- Vậy có xa bằng chỗ bố đang ở không?

An quay ra nhìn con, không biết nói gì đành lắc đầu:

- Mẹ cũng không rõ nữa

- Bố chưa từng về nhà với con. Chú Huy đi rồi có quên con giống như bố không?

Hoài An ôm bé Kỳ vào lòng:

- Chú Huy đâu phải bố con, đừng so sánh như vậy...Chúng ta cứ sống như trước không được sao? Cứ coi như con chưa từng gặp chú ấy đi

- Làm sao như vậy được. Rõ ràng là đã gặp rồi, không thể coi như chưa gặp được :( Mẹ bảo như vậy là nói dối

An An khẽ thở dài rồi hôn nhẹ lên trán con. Mẹcũngrấtnhớ, rấtnhớ, rấtnhớchúMinh Huy

...

Hoài An đi chợ từ sáng sớm, vừa về nhà cô đã vội vào phòng ngủ gọi bé Minh Kỳ:

Kỳ Kỳ! Đến giờ đi học rồi, con mau dậy đi

Túi đồ trên tay An An rơi xuống. Trong phòng không có ai, cả balo của Kỳ cũng không còn. An hoảng hốt gọi tên con nhưng không có tiếng trả lời. Cô chạy tới sân chơi rồi đi tìm ở vài nhà xung quanh nhưng cũng không thấy cậu bé đâu.

Tay Hoài An run lên, cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng Nam:

- Minh Kỳ...anh...Minh Kỳ đâu rồi... Em không biết Minh Kỳ đi đâu

An ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh, giọng nghẹn lại.

- Hoài An em sao thế? Bình tĩnh lại đã. Anh sẽ tới ngay!

Trên đường đi ra khỏi ngôi làng..

Cậu nhóc 4 tuổi với vẻ mặt hào hứng, đeo balo in hình siêu nhân, đội chiếc mũ nhỏ có hai tai gấu, trên tay cầm mẩu giấy ghi địa chỉ của một tập đoàn lớn nhất thành phố.

- Taxi! Taxi!\_ Kỳ Kỳ hét to, giơ tay ra hiệu cho chiếc xe màu vàng.

- Cậu bé muốn đi đâu?

Minh Kỳ đưa tờ giấy người tài xế:

- Bác cho cháu tới chỗ này được không ạ?

Người lái xe đọc xong tờ giấy vội lắc đầu:

- Bác không thể đưa cháu đến đây được, chỗ này rất xa đấy

Kỳ lấy chú heo tiết kiệm từ trong balo ra rồi đưa cho bác tài xế:

- Cháu có tiền mà bác

- Không phải việc này. Cháu còn nhỏ quá, bác không thể đưa cháu đi một mình được. Bố mẹ cháu đâu?

- Cháu thật sự rất cần đến đó, cháu phải tìm chú Minh Huy nếu không chú ấy sẽ quên cháu mất :(

Minh Kỳ bắt đầu khóc: "Bác đưa cháu đến chỗ chú Huy đi mà"

- cháu bé đừng khóc. Bố mẹ cháu li hôn phải không? Thôi được, bác sẽ đưa cháu đi gặp bố

Kỳ Kỳ quệt nước mắt rồi nhanh chóng leo tót lên xe: "Cảm ơn bác a!"

....

Hoài An và Hoàng Nam chạy khắp nơi tìm bé Kỳ. Hai người vừa từ trường mầm non đi ra. Thằng bé không đến lớp. An An vô cùng hoang mang và lo lắng. Cô không giữ nổi bình tĩnh mà òa lên khóc:

- Minh Kỳ, rốt cuộc con đang ở đâu!!?

-----------

Bé Minh Kỳ lạ lẫm ngước nhìn tòa nhà trước mặt mình:

- Woa! Thì ra chú Huy ở đây sao?

Kỳ định chạy vào nhưng lại bị bảo vệ chặn lại:

- Cậu nhóc, đây không phải chỗ chơi đâu, mau ra ngoài đi

Đã 11h, từ sáng Minh Kỳ vẫn chưa ăn gì. Cậu bé lấy hộp sữa trong balo ra uống rồi ngồi chơi ở ghế đá gần đó.

Một người đàn ông từ công ty bước ra. Một tờ giấy kẹp trong tập tài liệu của ông rơi xuống. Kỳ Kỳ vội vàng nhặt tờ giấy rồi đuổi theo: Ông ơi! Giấy của ông bị rơi!

Có lẽ người đàn ông không nghe thấy tiếng gọi của Minh Kỳ nên vẫn lên xe ô tô đi tiếp.

Đúng lúc này Minh Huy cũng vừa hết giờ làm, anh đang định đi ăn cùng Mai Ngọc. Vừa nhìn thấy Huy, Kỳ mừng rỡ:

- A, chú Huy!

- Minh Kỳ?\_ Anh ngạc nhiên không tin vào mắt mình

Cậu bé chạy ra ôm lấy chân anh: Cháu rất nhớ chú!

Minh Huy cũng vui mừng không kém, anh bế bé Kỳ lên:

- Sao cháu lại tới đây? Mẹ An An đâu?

AnAnsao?\_ Mai Ngọc chợt giật mình

- Đứa trẻ này là ai vậy anh?

- À anh quên chưa nói với em. Đây là con của cô gái đã cứu anh. Tên cậu bé là Minh Kỳ

Kỳ cụp mắt xuống: Mẹ cháu vẫn chưa biết cháu đến đây

- Sao cháu không nói ẹ chứ? Mẹ cháu chắc sẽ rất lo lắng đấy. Chú sẽ gọi điện ẹ cháu. Giờ chúng ta về nhà chú nhé

- Vâng ạ! \_ Kỳ Kỳ nhoẻn miệng cười

....

- Anh nói gì? Minh Kỳ đang ở nhà anh sao?...Vậy lát nữa tôi sẽ tới

An An dập máy. Cô cắn chặt môi.Giờmìnhphảilàmgìđây? Saothằngbélạiđếnđóchứ?

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

Cả 3 người đang trên ô tô đi về nhà:

- Đây là bạn gái của chú ạ?\_ Minh Kỳ tò mò hỏi Huy

Anh bật cười nhìn cậu nhóc:

- Đúng vậy, đây là cô Mai Ngọc, bạn gái chú

"Thằngnhócnàyđúnglàlắmchuyện"\_Ngọc khẽ cau mày. Từ trước đến giờ cô vốn không thích trẻ con.

- Còn bạn gái của cháu là Tiểu Vy. Cả Vy Vy và cô đều rất đẹp đấy ạ!\_ Kỳ cười tươi rói nhìn Mai Ngọc

---

Hoài An đi cùng Nam tới căn biệt thự của Minh Huy. Cô chần chừ không muốn bước vào cửa. Nam thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt An An, anh nắm chặt tay cô: " Đừng lo, có anh ở đây"

Vừa bước vào cửa, người đầu tiên An nhìn thấy là Mai Ngọc. Cô đứng sững lại, thực sự không biết nên làm gì. Minh Huy từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Hoài An, anh mỉm cười:

- Cô đến rồi sao?

- Đây chính là mẹ của Minh Kỳ \_ Huy quay sang nói với Ngọc

Có lẽ Mai Ngọc mới là người sửng sốt nhất. Cô không ngờ những gì mình nghĩ lại là sự thật. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Ánh đèn pha lê vẫn lấp lánh. Điều Ngọc lo sợ nhất đã đến rồi.

- Hai người quen nhau sao? \_ Huy hỏi

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*"\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Chap 18 là Minh Huy nhớ lại nhé mn ^^ chủ nhật mình sẽ ra 2 chap đền bù nha. Yêu các b :\*\*\*

## 18. Chap 18

Chap này cực kì ngắn nhưng thôi kệ...cứ đăng :))))

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

Anh nói gì vậy? Em đâu biết cô ấy là ai\_ Mai Ngọc nói

Hoàng Nam kéo An An gần vào mình rồi nói với Huy'

- Minh Kỳ đâu?

- Thằng bé vừa ăn xong, giờ đang ngủ rồi. Hai người vào phòng khách nghỉ một lát...

- Không cần, tôi sẽ vào đưa Kỳ Kỳ về luôn. Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi\_ An ngắt lời

- Vậy...cũng được. Mai Ngọc, em đưa cô ấy tới chỗ Minh Kỳ đi

...

- Tại sao cô lại quay về đây?\_ Ngọc nghiến răng

- Tất cả chỉ là tình cờ. Tôi sẽ rời khỏi đây và trả lại cho cô cuộc sống như trước

- Thế...Minh Kỳ là con ai?

An An bỗng giật mình trước câu hỏi của Mai Ngọc.

-....thằng bé là con tôi\_ Cô lấy hết can đảm trả lời rồi vào phòng bế bé Kỳ vẫn còn ngái ngủ đi về.

Ngọc tức giận: " Tôi muốn hỏi bố đứa bé là ai? Mau trả lời tôi đi!"

An An vẫn tiếp tục mở cửa phòng đi ra.

- Là Minh Huy phải không?

Ngọc nói rõ từng từ, giọng đầy chua xót. Cô vẫn mong đây không phải sự thật.

Hoài An đứng sững lại. Không phải vì câu nói của Mai Ngọc...mà là vì người đang đứng ngoài cửa. Cô ôm chặt lấy con, vô thức lùi lại.

Minh Huy đang đứng đó, chiếc balo nhỏ trên tay anh đã rơi xuống từ lúc nào .Huy đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía An:

- Chuyện này là sao?

An An định đi nhưng cánh tay đã bị Huy giữ chặt lại. Cặp mắt anh có thể thấy rõ những vân máu li ti, nhìn thẳng vào Hoài An, gằn giọng:

- Tôi hỏi cô đấy!

Mai Ngọc nghe thấy cũng từ trong phòng chạy ra, ngạc nhiên và hoảng sợ nhìn Huy. Cô vội chạy lại nắm tay anh: "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu...nghe em giải thích..."\_\_ TRÁNH XA TÔI RA!!\_ Anh hét lớn.

Ngọc giật thót mình, vội buông tay. An An vẫn đứng im. Cô khẽ rùng mình sợ hãi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Bé Minh Kỳ cũng dụi mắt tỉnh dậy.

- Các người đang giở trò gì đây? Tại sao Minh Kỳ lại là con trai tôi?? Mau nói đi!!\_ Anh trợn mắt nhìn Hoài An.

Nước mắt đã chảy dài trên má An An. Môi bị cắn chặt đến rỉ máu, cô cố kìm lại không cho tiếng khóc bật ra, đầu cúi gằm xuống. Kỳ Kỳ thấy mẹ khóc cũng òa lên.

Hoàng Nam nghe thấy tiếng khóc của Minh Kỳ vội vàng đi lên. Anh nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, liền nắm tay An:

- Chúng ta đi về thôi!

Hình ảnh của quá khứ đang hiện ra. Anh dùng 2 tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Huy thở hắt, đập mạnh nắm đấm vào tường. Rồi người con gái ấy vụt tan khỏi trí óc anh. Lúc này Minh Huy mới nhận ra Hoài An đã bị kéo đi. Anh lao xuống cầu thang tìm An An, không cẩn thận bị vấp ngã...

Huy nằm dưới sàn nhà lạnh như băng, mắt nheo lại vì ánh nắng nơi cửa sổ thủy tinh.

- Thìralàcô...

Nụ cười khô khốc bật ra.

- Aaaaa!!!\_ Minh Huy gào lên ôm lấy đầu mình

- Tôi....ngu ngốc...

Một giọt nước từ khoé mặt rơi xuống... mặn chát...

Bên ngoài trời vẫn rực nắng, nhưng trong biệt thự chỉ còn lại tiếng khóc cô đơn của Mai Ngọc...

## 19. Chap 19

Ba người đã về đến nhà. Hoài An ngồi trên ghế trong phòng khách, tay lạnh ngắt.

Hoàng Nam vỗ vai cô an ủi:

- Em đừng lo lắng quá...

- Làm sao mà em không lo được, Minh Huy nhớ ra rồi, giờ em phải làm gì đây??

- Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cách mà\_ Nam ôm chặt An An

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

Cánh cửa phòng chủ tịch bật mở. Minh Huy bước vào

- Ông đã nói gì với Hoài An?!!\_ Anh đập mạnh tay xuống bàn chủ tịch, ánh nhìn vô cùng gay gắt

- Con sao vậy? Ngồi ra kia chúng ta nói chuyện

- Không cần! Ông đừng đóng kịch nữa, tôi đã nhớ lại hết rồi\_ Hai mắt anh long lên lạnh lẽo

- Con...\_ Giọng chủ tịch run run

- Đúng thế! Ông làm vậy để mong tôi sẽ cưới Mai Ngọc, có lợi cho tập đoàn của ông? Đáng tiếc vận may của ông chưa đến. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"

Nói rồi Minh Huy bỏ đi. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút....

Chủ tịch Thiên ngồi thụp xuống ghế, lấy tay day day trán. Ông lấy điện thoại gọi cho thư kí:

- Anh Trung, mau tìm cho tôi một người...

-----

Mai Ngọc ngồi thẫn thờ trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội chạy xuống.

- Anh Huy...- Mắt cô rưng rưng nhìn anh

Minh Huy nhếch mép:

- Cô vẫn ở đây à? Nếu tôi là cô, thì tôi đã bỏ đi từ lâu vì xấu hổ rồi

Ngọc ôm chặt lưng Huy: Em xin lỗi, em thực sự không cố ý nói dối anh...

Huy không nói gì, anh gỡ tay cô ra rồi bỏ lên phòng. Trước khi đi anh còn lạnh lùng nói : " Xin cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

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

Chủ tịch Thiên ngay lập tức tìm đến nhà của mẹ con Hoài An.

An ra mở cửa. Cô thoáng ngạc nhiên. Việc này tuy đã được An An lường trước nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

...

Hoài An đặt nhẹ cốc nước xuống bàn: - Bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?

- Cô không biết ta đến đây vì việc gì sao?

An An không nói gì, mím chặt môi

- Không phải cô đã hứa sẽ rời xa cuộc đời con trai ta rồi sao?

An vội lắc đầu:

- Mọi chuyện chỉ là vô tình thôi, cháu thực sự không biết...

- Mẹ...- Minh Kỳ vừa ngủ dậy liền đi ra tìm An.

Cậu bé chạy tới chỗ mẹ, đưa mắt nhìn sang người ngồi đối diện.

- A! Ông ở cửa công ty chú Huy...

Kỳ nhanh tay lấy tờ giấy từ trong balo:

- Ông ơi, ông bị rơi cái này ngoài đường

Cậu bé đưa cho chủ tịch Thiên tờ giấy trong tập tài liệu mà sáng nay ông làm rơi. Một chút bất ngờ ông quay sang hỏi Hoài An:

- Đứa bé này là ai?

An An nắm chặt cốc nước trong tay, cố giấu đi sự lo lắng.

- Nó là con tôi!\_ Minh Huy đẩy cửa bước vào.

Ông Thiên cau mày nhìn ra phía cửa

- Tôi biết là ông sẽ đến đây mà. Minh Kỳ là con trai tôi, tôi sẽ có trách nhiệm với thằng bé. Mong ông đừng hy vọng tôi sẽ rời xa mẹ con cô ấy \_ Huy lạnh lùng nói

Ông Thiên bất lực nhìn Minh Huy:

- Con sẽ phải hối hận vì việc này!

Chiếc xe của chủ tịch vừa đi khỏi, An An lay mạnh Huy:

- Anh nói gì vậy hả? Mau về xin lỗi bố anh đi

- Đủ rồi!!\_ Anh nắm chặt lấy hai tay của Hoài An\_ " Cô làm vậy chỉ để không phải trả số nợ đó ư? Cô sẵn sàng vứt bỏ tình yêu của tôi vì số tiền đấy?...Kẻ ngu như tôi đã chạy theo cô, tự đánh mất trí nhớ của mình. Chậm một chút nữa là tôi mất mạng đấy cô có hiểu không?"\_ Minh Huy gào lên

Hoài An ngây người đứng nghe Huy nói. Anh nghĩ cô vì tiền mà rời bỏ anh sao? An muốn giải thích nhưng lời nói cứ nghẹn lại.

Huy dắt bé Kỳ vào phòng. Chỉ còn một mình Hoài An đứng đó. Nước mắt tủi thân bất chợt trào ra

- MinhHuy, hìnhnhư...anhhiểulầmemrồi...

Huy bế Minh Kỳ lên:

- Từ nay trở đi, cháu sẽ không phải chờ đợi bố siêu nhân nữa, chú chính là bố của cháu

Kỳ dãy nảy:

- Không đúng! Chú là chú Minh Huy mà. Bố cháu đã về đâu

- Kỳ Kỳ, bố chính là bố của con đây

- Chú nói chú chưa kết hôn nên chưa có con. Đừng nói dối cháu

- Bố không nói dối!!- Minh Huy gắt lên

Thằng bé nhìn Huy, sợ hãi òa khóc.

Anh tức giận bỏ ra ngoài, nắm lấy cổ tay An An:

- Minh Kỳ luôn mong được gặp bố một lần. Vậy mà khi tôi đến...cô lại nhẫn tâm nói "không quen" sao? Chính cô mới là kẻ dối trá!...Tôi cũng nói luôn, tôi sẽ dành quyền chăm sóc thằng bé"

- Không được!! Kỳ Kỳ là con tôi mà :((( \_ Hoài An níu lấy cánh tay Huy, đôi mắt đỏ hoe cầu xin

-"Nếu muốn tiếp tục chăm sóc Kỳ Kỳ, cô chỉ còn một cách, đó là..."\_ Minh Huy tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của An - "...ở bên tôi"

Anh đi ra ngoài, không muốn để ai thấy những giọt nước mắt cay đắng của mình...

## 20. Chap 20

- Cô cứ suy nghĩ kĩ. Ngày mai tôi sẽ quay lại.

Chiếc xe của Minh Huy lao vút đi, để lại phía sau một làn khói mù mịt cùng tâm trạng rối bời của An An

Minh Kỳ đi ra nắm lấy tay cô:

- Mẹ ơi, chú Huy hôm nay lạ lắm. Chú ấy nói chú là bố con. Con bảo không phải, chú Huy còn tức giận nữa. Rất đáng sợ

- Thực ra...chú Minh Huy nói đúng. Chú ấy...là bố của con

- Nhưng lần trước mẹ bảo con không được gọi chú ý là bố mà

An ôm bé Kỳ vào lòng, nghẹn ngào:

- Kỳ Kỳ, mẹ xin lỗi, xin lỗi con...

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

Minh Huy đứng ngoài ban công hút thuốc. Tâm trạng anh bây giờ còn nặng nề hơn cả màn đêm xung quanh. Lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua, Huy hút thuốc lá nhiều như vậy.

Anh nghĩ tới Mai Ngọc, nghĩ tới bố mình, nghĩ tới Hoài An.

" Thìratấtcảđềugiảdối. Một mình tôingungốc, trởthànhconrốitrong tay mấy người...Đến con traimìnhmàcũngkhôngnhận ra..."

Bàn tay anh nắm chặt lại, thấy rõ từng đường gân máu...

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

- Chúng ta dọn đồ làm gì vậy mẹ?

Minh Kỳ vừa nhặt đồ chơi cho vào thùng, vừa hỏi An An.

Cô khẽ thở dài:

- Ngày mai hai mẹ con mình sẽ chuyển đi

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Chúng ta...sẽ chuyển đến nhà của chú..à...bố Minh Huy

- Chỗ đó có xa không mẹ?

- Có xa

- Vậy con sẽ phải dậy rất sớm để đi học sao?

An An xoa đầu bé Kỳ:

- Con sẽ phải chuyển tới trường mầm non khác

- Nhưng con muốn học cùng Tiểu Vy cơ\_ Kỳ bĩu môi

- Không được đâu Kỳ Kỳ, bạn Tiểu Vy vẫn ở lại đây

- Như vậy sẽ rất buồn \_\_ Minh Kỳ cụp mắt xuống

Hoài An bế Kỳ lên dỗ dành:

- Con sẽ được làm quen thêm nhiều bạn ở trường mới. Còn nếu nhớ Vy Vy, chúng ta có thể gọi điện thoại cho bạn ấy, phải không?

Minh Kỳ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Chúng ta có thể gọi điện mà ^^"

An mỉm cười nhìn con rồi nói:

- Kỳ Kỳ vào phòng trước đi nhé. Mẹ dọn xong sẽ kể truyện cho con

- Dạ được!

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

7.00am

Hoài An đã sắp xếp đầy đủ đồ đạc cần mang. Vùng đất này là nơi cô tìm đến trong những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Giờ phải ra đi, trong lòng cô cảm thấy có chút tiếc nuối.

- An An!

Cô giật mình nhìn ra cửa. Là Hoàng Nam. Anh chạy vào nắm lấy tay cô:

- Em định đi đâu? Em muốn bỏ đi mà không nói với anh lời nào, như em đã từng làm với bố Minh Kỳ 5 năm trước ư?!

- Em...không...

- Em định đi đâu?\_ Nam hét lớn, chặn lời An

- Em sẽ...quay lại với Minh Huy...Em xin lỗi...\_ Hoài An lí nhí trả lời

Khóe mắt Hoàng Nam đỏ lên:

- Đừng nói xin lỗi, anh chán phải nghe em nói xin lỗi rồi. Hoài An, em có thể suy nghĩ lại được không? Đừng bỏ đi được không? Hả??

- Những gì anh làm ẹ con em, chắc cả đời này em cũng không báo đáp hết...Nhưng em đã làm tổn thương Minh Huy quá nhiều rồi. Hơn nữa, em không thể để người khác nuôi bé Kỳ. Minh Kỳ là tất cả đối với em....

Nói đến đây, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi

- Vậy còn anh? Anh chẳng là gì sao?

- Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng mãi là người bạn tốt nhất của em

Hoàng Nam dần dần buông lỏng tay An:

- Trên đời này, việc anh ghét nhất là phải làm bạn với người mình yêu...

Nói rồi Nam chạy vụt về phía cửa, không nghe cô nói gì thêm

- Hoàng Nam! Hoàng Nam!...

em xin lỗi...

\*\*\*\*

Định viết dài nhưng lại xóa đi, để sang chap sau nhé mn :))

## 21. Chap 21

Có tiếng còi xe ngoài cửa. Minh Huy đã tới.

- Thế nào? Cô quyết định đi cùng tôi chứ?

Hoài An nhìn anh rồi khẽ gật đầu.

- Tôi lấy cô cũng chỉ vì Minh Kỳ còn nhỏ, thằng bé cần có mẹ

Huy đi vào nhà mang hành lý để ra xe. Một làn gió nhẹ thổi qua. An An thở dài nhìn lên bầu trời:

Chắcanhvẫnrất hận em

-----------

Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư cao cấp giữa thành phố.

- Từ giờ chúng ta sẽ ở đây. Tôi không muốn quay lại căn biệt thự đó nữa. Đây là số phòng, chỉ cần bấm chuông sẽ có người mở cửa. Cô và Minh Kỳ cứ lên nhà trước. Tôi phải đến công ty đã

Minh Huy đưa cho Hoài An tờ giấy nhỏ rồi quay sang hôn lên trán Kỳ:

- Con vào nhà cùng mẹ nhé. Bố đi có việc một lát

Kỳ Kỳ mỉm cười gật đầu:

- Vậy con vào trước đây. Tạm biệt bố

...

An bấm chuông căn phòng. Một người phụ nữ gần 60 tuổi ra mở cửa:

- Cô là Hoài An?

- Vâng, cháu là An ạ

- Mời cô vào

Vừa giúp An An mang hành lý vào nhà, người phụ nữ vừa giới thiệu:

Tôi là Thu Cúc, giúp việc cho nhà này. Cứ gọi tôi là dì Cúc. Cô là vợ cậu Minh Huy hả?

- Dạ?...à...vâng

- Tôi mới đến làm cho cậu ấy nên cũng chưa biết rõ. Hai cô cậu cưới nhau được mấy năm rồi?

- Cháu...cháu mới cưới thôi

- Vậy cậu bé này là...?\_ Dì Cúc nhìn sang bé Kỳ

- Cháu là con của mẹ Hoài An đó bà\_ Minh Kỳ nhanh nhảu trả lời "hộ" mẹ

Dì Cúc xoa đầu Kỳ Kỳ:

- Mới cưới mà con đã lớn thế này rồi cơ à?

Hoài An ngượng ngùng mỉm cười, chẳng biết nên giải thích ra sao.

Dì Cúc dẫn 2 mẹ con đi xem các phòng một lượt. Phòng của Minh Kỳ đã được Huy chuẩn bị kỹ với rất nhiều đồ chơi siêu nhân. Cậu bé thích thú nhìn căn phòng mới của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Kỳ chạy tới hỏi mẹ:

- Chú Hoàng Nam có tới đây không mẹ?

An An ngạc nhiên nhìn Kỳ:

- Sao con lại hỏi vậy?

- Lần nào chuyển nhà, chú Nam cũng đến giúp chúng ta mà. Con muốn chú Nam cũng đến đây.

- Kỳ Kỳ, chẳng phải mẹ đã từng nói chúng ta không nên làm phiền chú Nam sao?

- Nhưng con nhớ chú ấy. Chắc chú Nam cũng đang rất nhớ con.

Cô ôm bé Kỳ vào lòng:

- Vậy hôm nào rảnh, chúng ta sẽ về thăm chú Nam, thăm cả Vy Vy nữa

- Mẹ hứa với con rồi đấy nhé

Hoài An mỉm cười:

- uh, mẹ hứa

Điện thoại của An đổ chuông. Là Minh Huy gọi:

- Alo

- Là tôi đây. Cô mau đến công ty của tôi đi, chúng ta có việc cần bàn.

- Anh không để về nhà nói được sao. Có nhất thiết phải đến công ty không?

- Cô biết là tôi không thích nói nhiều mà

Huy dập máy

Hoài An dắt bé Kỳ ra chỗ dì Cúc rồi nói:

- Dì trông thằng bé giúp cháu, cháu có việc phải đi gấp đây ạ

Nói rồi cô vội vã gọi taxi đi đến công ty của Huy.

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

- Chị có cần em giúp gì không?\_ nhân viên lễ tân hỏi

- Tôi đến gặp tổng giám đốc

- Chị có hẹn trước không ạ?

Hoài An lắc đầu:

- Không... nhưng tôi là người quen của anh ấy mà

Cô nhân viên nhìn An từ đầu đến chân. Cách ăn mặc giản dị làm Hoài An chẳng có vẻ gì giống người nhà của một tổng giám đốc nổi tiếng.

Chị là gì của giám đốc Huy?\_ Cô nhân viên nghi ngờ hỏi

- Tôi..

- CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI

Huy từ thang máy bước ra, đi tới chỗ An An. Anh nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cô: "Em đến rồi sao?"

An tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp trả lời đã bị anh kéo sát vào người:

- Anh đợi em từ nãy rồi đấy. Đi thôi

Minh Huy nắm chặt lấy cổ tay An An lôi đi

Mấy cô lễ tân vẫn trố mắt nhìn rồi quay sang chỉ trỏ: Tôi tưởng sếp Huy sẽ lấy chị Ngọc chứ. Ai lại đi cưới cô gái quê mùa này...

Cửa thang máy vừa đóng lại, Huy liền buông tay Hoài An. Anh nhìn cô rồi lạnh lùng nói:

- Cô đỏ mặt cái gì? Không biết tất cả chỉ là diễn sao?

Hoài An cúi gằm mặt xuống; anh đã kịp thấy ánh mắt buồn bã của cô.

Huy muốn An phải nếm trải đau khổ sau những gì cô đã làm. Nhưng...nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh không khỏi có chút xót xa.

Liệucóphải..tôivẫncònyêu em?

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

Trong phòng tổng giám đốc:

- Đây là giấy đăng kí kết hôn. Cô chỉ cần kí vào, việc còn lại luật sư của tôi sẽ lo.

Huy đưa cho An những những gì cần kí. Hai người nhanh chóng hoàn thiện mọi thủ tục.

- Về trường học của Minh Kỳ, tôi đã chọn rồi. Ngày mai sẽ có lái xe đưa đón, cô không cần lo. Giờ cô tự về nhà đi.

- Anh không về luôn sao? Hết giờ làm rồi mà

- Tôi còn có việc

An An gật đầu rồi mở cửa đi về. Minh Huy nhìn qua cửa kính cho đến khi thấy cô lên xe taxi. "Đồngốc, côkhôngmuốnhỏitôicóviệcgì sao?"

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

9h tối Minh Huy mới về đến nhà, trên người đầy mùi rượu.

- Anh về rồi à?

- Kỳ Kỳ đâu?

- Thằng bé vừa ngủ rồi

Huy đi vào phòng ngủ của Kỳ. Nhìn thấy con, anh cảm thấy bình yên lạ thường. Một nụ cười mãn nguyện chợt xuất hiện trên gương mặt anh.

Minh Huy ngồi xuống ghế sofa, chăm chú nhìn An An dọn dẹp.

- Để tôi đi hâm nóng lại thức ăn \_ Cô định đi vào bếp tránh ánh nhìn của anh

- Không cần. Tôi ăn rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tắm

Huy đứng dậy đi vào phòng.

An nhìn anh, thở dài nhẹ nhõm.

10h...

Hoài An đang về phòng bé Kỳ thì bị một bàn tay giữ lại.

- Cô định đi đâu?\_ Huy vừa từ phòng tắm bước ra

An giật bắn mình quay lại lắp bắp:

- Tôi...tôi..về phòng ngủ

- Cô không biết phòng ngủ của mình ở đâu à? \_ Minh Huy chống tay vào bức tường phía sau An An.

Tai Hoài An đỏ bừng lên.

Anh đứng rất gần cô. Gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà toát ra trên cơ thể anh. An dựa lưng vào tường, sợ sệt:

- Tôi biết...

Huy cúi xuống bất ngờ đặt một nụ hôn dữ dội lên môi cô

Hoài An ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị anh kéo vào phòng

Nụ hôn như muốn chặn hơi thở của An. Cô gắng sức đẩy mạnh:

- Bỏ tôi ra!

Không để tâm, Huy càng ngày càng siết chặt lấy eo cô. Anh bế An An lên giường

- Đừng! - Cô định chạy ra ngoài nhưng đã bị anh đè lên người, không cách nào ngồi dậy.

- Chẳng phải chúng ta đã từng làm chuyện này thì mới có Minh Kỳ sao?\_ Anh thì thầm rồi cắn nhẹ vào tai cô.

An cau mày...

Huy điên cuồng hôn lên cổ, lên môi Hoài An. Cô giẫy giụa, nước mắt chan hòa, hét lên như cầu xin:

- Buông tôi ra! Xin anh...

Nhìn thấy những giọt nước mắt của An, anh dừng lại.

- Sao cô khóc? Đây là việc một người vợ nên làm mà

An An không trả lời, cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi.

- Cô ghét tôi đến vây sao?,!!\_ Huy hét lên như kẻ điên

Anh ngồi dậy, đập mạnh tay xuống giường

- Dù gì tôi cũng chẳng có hứng thú với cô

Minh Huy với tay lấy chiếc áo rồi bỏ ra ngoài giữa đêm.

An An ngồi dậy chỉnh lại quần áo, cả người run lên. Cô ngồi khóc nức nở vì sợ hãi và tủi thân...

Căn phòng bao trùm một bầu không khí thê lương...

Klq nhưng mơ ước nhỏ nhoi của Sam là không bao giờ phải nhìn thấy cmt đòi chap :vvv

## 22. Chap 22

Khổ thân các tình yêu của tôi cứ ngồi chờ chap :)))) Đã nói bận rồi mà :)))

\*\*\*

Minh Huy không về nhà cả tối hôm qua

Sáng hôm nay, sau khi cho bé Kỳ đi học, Hoài An lại một mình trở về căn hộ.

Dì Cúc vừa đi chợ nên trong nhà chẳng có ai. Ngày trước sống ở ngoại ô tuy có nhiều vất vả nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và trống trải thế này

Hoài An đi đi lại lại mãi mà vẫn chẳng tìm được việc gì để làm nên đành ra ghế sofa xem TV. Cô ngủ quên lúc nào không hay.

Có tiếng mở cửa. Là Minh Huy về.

Vào phòng khách, thấy An An nằm ngủ trên ghế sofa, anh nhớ lại dáng vẻ yếu ớt hôm qua của cô khi cố thoát khỏi anh. Hoài An khẽ cau mày giật mình trong giấc mơ

Huy chạnh lòng nhìn cô, đến ngủ cũng không được thoải mái.

MinhHuy, màyđãlàmtổnthươngcôấyrồi...

Anh tự cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình

Huy cẩn thận bế An vào phòng rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô.

Anh ngồi cạnh giường nhìn An An ngủ. Dù là năm năm trước hay bây giờ, tim anh đều bị gương mặt thuần khiết, khả ái này làm cho loạn nhịp...

\_\_\_\_\_

Hoài An tỉnh dậy thì đã 11 giờ trưa

- Sao mình lại ngủ ở đây?\_ Cô dụi mắt định đi xuống giường thì cửa phòng bật mở.

- Dậy rồi à?\_ Huy hỏi

An ngạc nhiên 1 giây, vội gật đầu

- Vậy ra ăn trưa đi

Cánh cửa lại bị đóng vào.

An An nhanh chóng buộc gọn tóc lên rồi đi ra phòng bếp

Cô vừa lấy bát đũa vừa nói nhỏ:

- Sao dì không gọi cháu dậy làm cùng?

Dì Cúc mỉm cười:

- Thôi tôi làm một mình được rồi. Với lại cậu Huy bảo cứ để cho cô ngủ. Mà tối qua cậu Huy đi đâu đến sáng mới về thế cô?

Hoài An giật mình nhìn Dì Cúc, lúng túng không biết nói sao.

- Dì không cần quan tâm chuyện đấy đâu

Cũng may Minh Huy bước vào, kịp "giải vây" cho cô

----------

5.00pm

An An đang tưới nước ấy chậu hoa nhỏ gần cửa sổ. Huy từ phòng làm việc đi ra hỏi:

- Cô không đi đón Minh Kỳ à?

Hoài An lúc này mới nhớ ra, cô tự gõ nhẹ vào đầu: "Ôi tôi quên mất. Tôi cứ nghĩ thằng bé đang học ở trường cũ!"

An định chạy ra cửa thì bị Minh Huy nắm tay ngăn lại:

- Để tôi đưa cô đi

...

Cuối cùng cũng tới nơi. An An đi vào lớp đón con còn Huy đứng chờ ở ngoài.

Học sinh đã về gần hết,trong lớp chỉ còn bé Kỳ ngồi buồn bã ở xích đu

- Kỳ Kỳ!\_ Hoài An vẫy tay gọi.

Cậu bé phụng phịu đi ra chỗ cô:

- Sao mẹ đến muộn thế?

An bế Minh Kỳ lên:

- Mẹ xin lỗi. Tại mẹ nhầm giờ. Thôi chúng ta ra chỗ bố nhé :)

Ngồi trên xe ô tô, bé Kỳ cứ thở dài nhìn ra của sổ.

Minh Huy mỉm cười nói:

Kỳ Kỳ, sao con cứ xị mặt ra thế? Con giận vì bố đến đón muộn à?

Minh Kỳ lắc đầu: Con không giận

- Thế có chuyện gì?

- Cô giáo nói sắp tới ngày hội gia đình. Ngày mai con phải mang một bức ảnh chụp cùng bố mẹ, nhưng nhà mình thì chẳng có ảnh nào chụp cùng nhau cả...

Hoài An vuốt tóc Minh Kỳ:

- Con lấy ảnh chụp cùng mẹ cũng được mà

- Nhưng con có cả bố, phải chụp cả bố chứ

An nghiêm giọng:

- Kỳ Kỳ! đừng nhõng nhẽo nữa, chúng ta không có ảnh thì làm sao mà mang đi được

-Ai bảo không có ảnh \_ Huy ngắt lời An An\_ Giờ chúng ta đi chụp vẫn kịp mà ^^

....

Tại công viên giải trí...

-Anh nói đi chụp ảnh, sao lại tới đây?

- Cô cứ vào đi

Hôm nay công viên có triển lãm tranh nên khá đông đúc. Minh Huy dắt bé Kỳ đi trước, An An đi phía sau anh.

Bỗng Kỳ ngước lên hỏi:

- Bố không thích mẹ à?

Huy ngạc nhiên:

- Sao con lại nói vậy?

- Tại con không thấy bố nắm tay mẹ.

- Cứ thích là phải nắm tay sao?

- Đương nhiên rồi!

Huy bật cười rồi quay lại nắm lấy tay An An

Cô bất ngờ, định rụt tay lại nhưng đã bị anh giữ chặt.

- Để im đi, cô muốn Minh Kỳ thấy bố mẹ nó không hạnh phúc à?\_ Huy ghé sát vào tai An, nói nhỏ.

Rồi anh quay sang nhìn Kỳ:

- Như vậy đã được chưa?

Thằng bé gật đầu, cười tít mắt:

- Mẹ không nắm tay bố là sẽ bị lạc đấy

...

- Cô muốn chơi gì?

- Cái này được không?\_ An An suy nghĩ một lát rồi chỉ tay vào tủ kính của trò ghắp thú bông.

Huy nhếch mép cười chế diễu:

- Cái đấy chỉ dùng để lừa trẻ con thôi. Cô sẽ không bao giờ lấy được gấu bông trong đó đâu

Hoài An thất vọng nhăn mặt:

- Vậy lần sau anh đừng hỏi tôi cho nhanh

An dắt bé Kỳ định đi tiếp, Huy bỗng ngăn cô lại:

- Từ từ đã...cô cứ chơi đi, thử xem tôi nói có đúng không.

Chiếc móc đã chạm được vào con gấu.

- Mẹ cố lên, sắp lấy được rồi\_ Kỳ Kỳ đứng bên cạnh cổ vũ tinh thần cho Hoài An

Đáng tiếc, vừa lên được 2cm thì con gấu nhỏ đã rơi. An thở dài:

- Đúng là không lấy được gì thật...

- Chơi như thế thì sao mà ghắp được gấu bông\_ Minh Huy kéo cô sang một bên, dành lấy cái máy

An An ngạc nhiên trố mắt nhìn Huy đang đòi chơi trò mà anh vừa gọi là "lừa trẻ con"

30 phút sau

Minh Kỳ kéo nhẹ áo anh:

- Chúng ta phải đứng đây đến khi nào vậy bố?

- Kỳ Kỳ chờ bố một lát. Bố sắp lấy được rồi này

- Bố nói câu này từ nãy rồi đấy. Hay để con và mẹ ra kia chơi nhé

Minh Kỳ vẫy cánh tay nhỏ chào bố rồi cùng mẹ đi về phía nhà bóng.

...

Chiếc kẹp lại chạm vào 1 chú gấu. Minh Huy dường như nín thở dõi theo

- Ôi được rồi!

Anh không giấu nổi niềm vui, liền chạy đi tìm Hoài An

- An An! An An!...nhìn này!

Minh Huy đưa con gấu bông nhỏ mà anh vừa lấy được cho cô.

- "Đẹp không?"\_ Huy cười tươi hết cỡ, ánh mắt đầy hi vọng.

Nhìn bộ dạng của anh lúc này rất giống một đứa trẻ.

- Oa! Bố giỏi quá!\_ Kỳ vỗ tay thích thú.

Minh Huy bế con lên, cùng chờ đợi câu trả lời của cô

An nhoẻn miệng cười, chậm rãi gật đầu rồi đón lấy con gấu bông từ tay Huy

- Cảm ơn. \_ An An nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui

Hoài An cười thực sự rất đẹp.

Nụ cười trong trẻo của cô khiến tim anh nhức nhối muốn nhảy ra ngoài.

- Không có gì\_ Minh Huy nhanh chóng rời mắt khỏi nụ cười, che dấu vẻ lúng túng của mình \_ Giờ chúng ta đi chụp ảnh thôi

Đứng trước ống kính máy ảnh

Anh lén nhìn cô, khoảnh khắc ấy cũng là lúc Huy quyết định đặt lên môi An An một nụ hôn dịu dàng như cơn gió thoảng qua. Hôn rất nhẹ và nhanh chóng kết thúc, nhưng máy ảnh đã kịp nắm lấy giây phút này.

An kinh ngạc nhìn anh. Nụ hôn bất ngờ khiến cô chẳng kịp phản ứng.

Chụp ảnh đã xong từ lâu nhưng Hoài An vẫn chưa hết căng thẳng, mặt đỏ bừng lên.

Minh Huy không chịu nổi bầu không khí này, đành lên tiếng:

- Cô sao thế? Tôi chỉ muốn bức ảnh đẹp hơn thôi mà

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

9.30 p.m

Huy ngồi đọc sách trong phòng ngủ. An An khẽ mở cửa bước vào.

- Kỳ Kỳ ngủ rồi à?\_ Anh hỏi

Um\_ Cô gật đầu rồi ngồi lên giường ôm chiếc gối nhỏ:

- Anh không đi đâu sao?

Minh Huy gập quyển sách, quay sang nhìn Hoài An:

- Nửa đêm rồi tôi còn đi đâu được. Cô không muốn thấy tôi à?

- Không phải ý đó...\_ An lí nhí

Anh cất sách lên giá rồi đi ra phía giường

Huy vừa ngồi xuống, An An liền đứng bật dậy lùi ra xa: "Hôm nay tôi sẽ sang phòng Kỳ Kỳ ngủ!"

Anh nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô, cố nén cười:

-Ở đây đi. Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ

Hoài An chần chừ một lát rồi cũng nằm xuống giường, quay lưng về phía Huy

- "Từ giờ tôi sẽ không..."\_ Anh dừng lại ho khan một tiếng \_ "Thế nên cô khỏi lo"

"À, còn việc này..."\_ Huy ngồi dậy mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho An:

- Đeo vào đi

An An quay lại nhìn Minh Huy rồi nhìn chiếc hộp

- Đây là nhẫn cưới. Chúng ta đăng kí kết hôn rồi thì cô nên đeo vào

Hoài An còn đang ngạc nhiên thì Huy đã lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào tay cô. Anh nhăn mặt:

- Làm gì cũng chậm chạp

Rồi Huy nằm xuống quay mặt vào trong. An An ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên tay mình, trong mắt ánh lên một tia hạnh phúc...

\_\_\_\_

Chap này rất hạnh phúc vì vậy chap sau mình sẽ cho ngược "điên đảo" luôn :vvv

## 23. Chap 23

Thôi theo lời mọi người nên Sam giảm độ "ngược" đi rồi đấy :))

\_\_\_\_\_

Sáng hôm sau...

Hoài An dậy rất sớm, cùng dì Cúc làm bữa sáng

Minh Huy đang chuẩn bị quần áo để đi làm thì An An bước vào:

- Anh xong chưa? Ra ăn sáng đi

Huy thắt vội chiếc cà vạt rồi cầm cặp tài liệu định đi ra.

- Hình như nó hơi lệch\_ Hoài An tiện tay chỉnh lại cà vạt cho anh

Minh Huy nhìn người con gái đối diện mình, khẽ mỉm cười.

- Xong rồi \_ Cô ngước lên, tình cờ chạm phải đôi mắt anh.

Hai tai chỉ trong chốc lát đã nóng bừng lên. An An vội cụp mắt xuống:

- Tôi...tôi chỉ muốn giúp...

- Tôi biết. Cô sang gọi Minh Kỳ đi , tôi ra trước đây\_ Nói rồi Huy đi thẳng ra ngoài

Hoài An nhìn theo anh, thở dài.

...

Minh Huy ăn xong liền khoác áo vest, đi tới ghế Kỳ Kỳ, hôn nhẹ lên trán con:

- Bố đi làm nhé

Kỳ gật đầu: "Bố đi cẩn thận"

Huy nhìn sang An: - Tôi đi làm luôn đây

Huy vừa quay người, bé Kỳ liền thắc mắc:

- Sao bố không hôn tạm biệt mẹ?

Cả hai ngạc nhiên nhìn con, không biết nên nói gì. Khi Huy định đi tới chỗ An An thì cũng là lúc cô đứng dậy:

- Để mẹ vào lấy balo cho con

Một chút hụt hẫng, anh nói: "Mẹ con không thích bố làm vậy đâu"

\_\_\_\_

An An đang dọn dẹp bàn làm việc của Huy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại

- Hoàng Nam...?\_ Cô nhìn vào dòng chữ trên màn hình

- Alo

- Anh đây

- Uh. Anh gọi em có chuyện gì không?

- An An, anh đang đứng dưới cửa khu chung cư nhà em. Anh gặp em được không?

Vài giây bất ngờ, cô gật đầu:

- Được. Chờ em một lát

Nói rồi An ra phòng khách:

- Dì Cúc, cháu đi có việc một chút rồi về

.....

Tại một quán cafe nhỏ...

- Anh Nam, sao hôm nay anh lại tới đây?

- Anh cũng không biết nữa... chắc tại anh nhớ em

Hoài An thoáng bối rối:

- Anh nói gì lạ vậy?

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

Bên ngoài là ngã tư, xe cộ đi lại tấp nập. Một chiếc xe dừng đèn đỏ trước cửa quán cafe. Là xe của Mai Ngọc.

- Gì thế kia?...Hoài An?\_ cô nheo mắt kĩ lại

- Không ngờ cô ta cũng ghê gớm thật. Định phản bội anh Huy lần nữa sao? Đồ xấu xa!\_ Cô nắm chặt vào vô-lăng ô tô

\*\*\*\*\*

Nam vẫn nhìn chăm chú nhìn cô:

- Sao em không cho Minh Kỳ đến nhà anh chơi

An cười nhẹ nhàng:

- Chắc chắn em sẽ cho thằng bé về cảm ơn anh và chị Hạnh, nhưng em thấy...bây giờ chưa thích hợp

- Vậy khi nào mới thích hợp?!\_ Nam gắt lên. Rồi anh nắm chặt lấy tay cô:

" Anh thực sự rất nhớ em và bé Kỳ...An An, em có thể suy nghĩ lại một lần được không?"

Hoài An hoảng hốt rụt tay lại:

- Hoàng Nam, em sẽ nói rõ cho anh lần cuối...Người em yêu khi trước, bây giờ và mãi mãi về sau...chỉ có một mình Minh Huy...dù anh ấy hận em, ghét em, thì em cũng sẽ yêu anh ấy...\_ Mắt An đỏ hoe\_"Em xin lỗi nếu đã làm anh thất vọng...giờ em phải về đây"

An An đi nhanh ra phía cửa, bỏ lại Hoàng Nam đau khổ gọi tên cô

\*\*\*\*\*

Mai Ngọc bấm số gọi cho Huy:

- Còn muốn nói gì với tôi nữa?\_ Giọng Huy lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia

- Đúng là em không còn gì để nói với anh, nhưng lần này em gọi điện chỉ vì muốn nhắc nhở. Anh nên để ý một chút tới cô vợ của mình đi, cẩn thận có ngày sẽ phải ở một mình với cái sừng trên đầu đấy.

- Cô đang nói cái gì đấy?\_ Huy nhăn mặt

- Anh vẫn không hiểu à? Vừa nãy em nhìn thấy vợ anh đang ngồi trong quán cafe với người yêu cũ đấy

Nghe tới đây, mặt Minh Huy tối sầm lại, lông mày khẽ giật giật:

- Việc này không cần cô bận tâm. Lần sau đừng gọi điện thoại cho tôi nữa

----

Anh nhanh chóng gọi về nhà. Là dì Cúc nghe máy

- Dì cho tôi gặp An An

- Cô ấy vừa đi ra ngoài một lát rồi, cậu có việc gì cần nhắn lại không?

- Thôi không cần đâu

Huy tắt máy, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi: ChẳnglẽnhữnggìMaiNgọcnóilàsựthật?...khôngthểnào!

Anh gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, gọi điện thoại cho vợ

....

Hoài An đang trên đường về nhà, thấy Minh Huy gọi, cô chợt giật mình. An ho một tiếng lấy lại giọng rồi nhấc máy:

- Tôi đây

- Cô đang ở đâu?

- Hả...tôi đang ở...ở nhà

- Ở nhà?\_ Huy hỏi lại

- ...um, có chuyện gì à?

- Không \_ Huy dập máy, không nói gì thêm

- An An ngạc nhiên nhưng rồi cũng định thần lại, nhanh chóng bắt taxi đi về.

...

Minh Huy nghiến chặt răng, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Mắt anh lạnh lẽo nhìn vào bức ảnh chụp cùng An và bé Kỳ ở công viên.

- Côđangởnhàsao?

Chỗ giấy tờ bị hất xuống đất, anh gào lên: "Sao phải giấu tôi!!"

Môi Huy khẽ run lên

"Tách!"

Giọt nước long lanh rơi vào bức ảnh, giữa nụ cười của Hoài An...

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

Hết giờ làm việc, Minh Huy vỗ vai thư kí Lâm:

- Anh rảnh không? Đi bar uống rượu cùng tôi

Anh Lâm quay lại nhìn Huy:

- Hôm nay là sinh nhật vợ tôi, để khi khác nhé. Mà anh không về đi, cũng muộn rồi, chị nhà sẽ giận đó.

Huy cười nhạt:

- Chỉ sợ cô ta còn muốn tặng tôi cho người phụ nữ khác ấy chứ...Thôi anh về trước đi, tôi đi một mình vậy

---

Chiếc xe đỏ rực dừng lại trước cổng quán bar sang trọng bậc nhất thành phố.

Với vẻ cuốn hút và lịch lãm của mình, chỉ cần xuống xe là đã có rất nhiều cô nàng chân dài với trang sức lấp lánh vây quanh Huy.

- Em mời anh một ly được không?\_ Cô gái kia một tay cầm ly rượu, một tay sờ nhẹ lên cổ áo anh

Huy nhếch mép cười, nhìn cô gái nóng bỏng đứng trước mặt mình:

- "Được thôi. Hôm nay các cô muốn gì tôi cũng chiều. Tâm trạng của tôi bây giờ rất tốt. Tôi sẽ bao trọn quán bar này trong đêm nay!"

Minh Huy đứng lên nói lớn. Rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ xung quanh anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Huy nở một nụ cười, nụ cười chua xót...

## 24. Chap 24

Hoài An gọi cho Minh Huy nhưng anh không nghe máy. Đã 11h đêm rồi mà Huy vẫn chưa về. Cô sốt ruột đứng ngồi không yên, vừa giận lại vừa lo cho anh.

Bỗng điện thoại cô reo lên, một tin nhắn mới.

MinhHuy? Saoanhấyphảinhắntin? Mìnhvừagọiđếnthìkhôngnghemáy... An An do dự một lúc mới dám mở tin nhắn ra.

Cô hoàn toàn sững sờ khi đọc được những dòng chữ trên màn hình điện thoại:

" Chị có muốn đến đón chồng về không? Hình như anh ấy say quá rồi ;)"

Bên dưới đính kèm một bức ảnh. Bức ảnh được chụp tại quán bar, trong ánh đèn huyền ảo, nhưng An vẫn nhìn thấy rõ người trong ảnh là Huy - đang trao cho cô gái xinh đẹp, quyến rũ bên cạnh một nụ hôn ngọt ngào...

Mắt An An nhòa đi. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Một giọt nước mắt trong suốt cũng rơi theo... Cô không đứng vững nổi nữa mà ngã quỵ xuống sàn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể.

Việc thở lúc này cũng thật khó khăn đối với Hoài An. Cô đưa cánh tay lên chạm nhẹ vào trái tim như vừa bị ai đó bóp nghẹt của mình.

- MinhHuy...tạisaoanhnỡlàmvậy?

...lầnnàytimemthựcsựrấtđau...rất đau...anhbiết không?

An cắn chặt lấy đôi môi tái nhợt của mình. Khi không còn đủ sức để khóc nữa, cô ngủ thiếp đi bên cạnh chiếc giường đôi của hai người...

7.30am

Minh Kỳ mở cửa phòng chạy vào chỗ Hoài An:

- Mẹ, hôm nay mẹ dậy muộn hơn cả con đấy

Cô khó nhọc mở mắt nhìn bé Kỳ, gượng cười:

- Hôm nay mẹ hơi mệt, con ra bảo bà Cúc đưa đi học nhé

- Mẹ An An bị ốm à?\_ Kỳ nhón chân sờ lên trán mẹ

An lắc đầu: "Mẹ không sao, con mau ra ăn sáng đi"

- Bố đâu rồi hả mẹ?

-...bố có việc bận nên đã đi từ sáng sớm rồi\_ Cô vuốt nhẹ tóc con

- Vậy bây giờ con đi học thì ai sẽ chăm sóc ẹ?

- Kỳ Kỳ, mẹ không sao mà :)

----

Hoài An vừa ngồi dậy đã cảm thấy chóng mặt, cổ họng khô rát:

"Hìnhnhưmìnhốmthậtrồi"

Cô thở dài, mặc thêm áo khoác rồi định ra ngoài mua thuốc

Đúng lúc này Minh Huy cũng vừa về tới nhà. Anh nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm. An An cũng nhìn thẳng vào Huy.

- Đồ ăn sáng dì Cúc để trong bếp, nếu đói anh có thể vào ăn\_ Nói rồi cô tiếp tục đi ra phía cửa

- Cô đi đâu?!\_ Huy quát

An chưa kịp trả lời Anh nắm lấy cổ tay kéo lại:

"Cô không muốn biết hôm qua tôi đã ở đâu sao?"

An An sợ hãi khi bị ép sát vào tường, nhưng cô vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Tôi cần phải biết ư?

Minh Huy trừng mắt lên nhìn cô:

- không muốn biết?...à phải rồi, tôi đi như vậy thì càng thuận lợi cho cô và người tình cũ ở bên nhau đúng không? Đi cùng hắn ta luôn đi!

~ Anh... - An run rẩy nói không thành lời, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt

- Oan ức lắm sao mà khóc? Không biết chừng Minh Kỳ là con của hắn cũng nên!

"Bốp!"

Một âm thanh lạnh lùng, khô khốc vang lên. An An không giữ nổi bình tĩnh, tặng cho anh một cái tát.

- Anh biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang hoài nghi về quyết định của mình.....Quyết định quay lại bên anh...

Cô ngước nhìn Huy, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng tột cùng

An An quay người định bỏ đi nhưng bước chân bỗng trở nên loạng choạng, đầu óc tối sầm xuống. Cô ngất lịm trên tay Minh Huy.

Anh thực sự ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Sau 1 giây định thần lại, Huy hốt hoảng bế xốc cô lên: Hoài An! Hoài An!...

Anh chạy thẳng ra cửa: "Mau gọi cấp cứu...cấp cứu!" \_ Huy gào lên

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

Bác sĩ vừa đi ra, Minh Huy vội vàng hỏi:

- Vợ tôi...vợ rôi sao rồi hả?!!!

Vị bác sĩ cười hiền từ:

- Vợ anh không sao, cô ấy chỉ bị cảm và suy nhược thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ ổn

Huy đẩy bác sĩ sang một bên rồi lao vào phòng bệnh, khẽ hôn nhẹ lên trán An An:

- Khôngsaothìtốtrồi.

Một giọt nước mắt lăn nhanh xuống gò má, anh thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi ột người...

Một lát sau, Hoàng Nam hộc tốc chạy đến, nắm lấy cổ áo Huy:

- Hoài An đâu? Sao cô ấy phải tới bệnh viện?

Minh Huy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo:

- Cô ấy đang ngủ, chút nữa sẽ dậy thôi. Khi nào An An tỉnh, hãy đưa cô ấy về đi...Tôi không muốn làm trướng ngại cảm trở tình yêu của hai người...

- Sao cơ?\_ Nam hỏi lại

- Tôi nói là hãy đưa cô ta đi cùng anh luôn đi! Đừng lén lút sau lưng tôi...Tôi ghét cái cảm giác bị phản bội, anh hiểu chứ?\_ Huy gằn giọng

Nam cười nhạt nhìn Minh Huy:

- Chúng ta ra chỗ nào yên tĩnh nói chuyện được không?

....

Cả hai vừa bước chân lên sân thượng bệnh viện, Hoàng Nam liền bất ngờ quay lại đấm mạnh vào bụng Huy.

- Anh làm cái quái gì vậy?\_ Minh Huy nhăn mặt hét lớn

Nam vẫn hung hăng, liên tục đấm vào người Huy: " Chính bố anh là người đã bắt Hoài An phải rời xa anh. Cô ấy chưa từng nhận bất cứ đồng tiền nào từ ông Thiên. Hàng tháng An vẫn gửi tiền trả nợ cho các người đấy!!Hôm nay tôi phải đánh cho anh tỉnh ra mới được! Anh là tổng giám đốc mà không biết phân biệt phải trái, đúng sai à!!!!"

"Gửi tiền...trả nợ..."\_ Huy vô thức nhắc lại

Khi thấy vệt máu rỉ ra trên miệng Minh Huy, Hoàng Nam mới dừng tay, ngồi thụp xuống đất.

" Cô ấy đã một mình chịu đựng cực khổ như thế nào anh biết không?"\_ Nam lấy tay lau nước mắt, nhìn lên bầu trời xa xôi

- Lúc mới đến thuê nhà tôi, An đã mang thai rồi. Cô ấy ngày ngày vác bụng bầu đi làm thêm mọi việc mà chưa từng oán trách hay nhắc tới bố đứa bé. Ngày Hoài An sinh, cả nhà tôi đều đi vắng, cô ấy tự mình gọi taxi đến bệnh viện. Bé Kỳ đẻ non 2 tháng nên rất khó chăm sóc. Đấy là khoảng thời gian duy nhất cô ấy cần tới sự giúp đỡ của tôi. Sau khi Minh Kỳ đủ cứng cáp, cô ấy lại lao vào công việc. Đã có lần, tôi mong muốn được chăm sóc cho 2 mẹ con An An nhưng cô ấy không đồng ý. Anh biết tại sao không? Vì cô ấy quá yêu bố bé Kỳ. Việc duy nhất tôi được làm đó là trở thành một người chú tốt bụng của cậu nhóc....

Tuy không nói ra, nhưng tôi biết, ngày nào An cũng mong anh tới tìm mẹ con cô ấy...

Rồi bây giờ thì sao? "bố siêu nhân" xuất hiện và mang tới đau khổ cho hai mẹ con An An?

Đồ ngu! Anh có não không đấy? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu rằng An An rất yêu anh??

Minh Huy như mất hết tri giác, nằm lặng thinh nhìn lên bầu trời. Vệt máu trên khóe miệng đỏ thẫm dưới hoàng hôn. Anh nhắm mắt lại, lông mày khẽ động đậy. Hai hàng nước mắt chảy dài rồi rơi xuống đất. Lòng anh giờ đang rối như tơ vò, trái tim vỡ tan thành trăm mảnh.

HoàiAn...tìnhyêucủaem...anhkhôngxứng....

## 25. Chap 25

Sao các nàng lại nỡ ghét anh Huy :'(

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

Minh Huy thẫn thờ đi xuống phòng bệnh. Anh ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Hoài An

An An khẽ cựa mình, mở mắt:

- Minh Huy...?\_ Giọng cô yếu ớt gọi tên anh

Huy ôm chầm lấy bờ vai bé nhỏ của An, òa khóc như một đứa trẻ:

"Sao em làm vậy? Em muốn anh phải ân hận suốt cuộc đời thì em mới vui à? Sao lại khiến anh trở Các nàng đừng ghét anh Huy mà :((( kẻ xấu xa như thế này... Hoàng Nam đã nói tất cả cho anh rồi...Em có biết anh đau lòng đến chừng nào không ?"

- Anh...anh biết rồi sao...?

Huy gật đầu, vẫn ôm chặt lấy cô.

Hoài An rơi nước mắt, nén lòng đẩy anh ra:

- Minh Huy, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều...có lẽ chúng ta cần thêm thời gian...

Anh tròn mắt nhìn cô, thực sự bất ngờ:

- Em...nói gì vậy?

An An đứng dậy, đi ra cửa:

- Không cần ở đây nữa đâu, tôi chỉ bị cảm thông thường thôi mà. Anh có việc gì thì cứ đi trước, lát nữa tôi sẽ tự gọi taxi về

- Hoài An!...Em đứng lại cho anh!

Minh Huy đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay

- Bỏ tôi ra!\_ An cau mày cố rút lại cánh tay đang bị anh siết chặt.

Huy coi như không nghe thấy gì, cứ thế dùng sức kéo cô ra xe.

Chiếc xe của Minh Huy lao nhanh như một cơn gió trên đường.

- Anh đi chậm lại đi!!!\_ An An hét tới khản giọng

Huy không để ý tới lời nói của An, vẫn tập trung lái xe.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước đồi hoa nhỏ năm xưa. Hoài An bước ra khỏi xe:

- Sao lại đưa tôi tới đây? Tôi muốn về nhà cơ mà...\_ Cô lay lay tay anh, nước mắt không hiểu sao bất chợt rơi xuống

-Đừng có xưng tôi với anh nữa!... chúng ta sẽ không về...Cứ ở đây và nói ra tất cả mọi chuyện đi, trút hết tức giận vào anh đi, đừng một mình chịu đựng nữa, anh xin em đấy...

Hoài An ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh:

- Anh muốn em kể về cái gì đây? Sự lo lắng khi nhận được tin mình có thai à? Hay muốn nghe kể về cách những người hàng xóm bàn tán chỉ trỏ về em? Anh có biết em đã sợ hãi đến mức nào khi sắp sinh mà chẳng có ai bên cạnh không?

Em chịu đựng tất cả vì em tưởng mình có thể quên anh. Nhưng rốt cuộc thì em vẫn không làm được. Em đau khổ chờ đợi, đợi một ngày anh về bên em...

Tất cả là do em đã lựa chọn, nên em sẵn sàng một mình chấp nhận nỗi đau này...

- Tại sao khi anh đến, em lại không nói ra????

- Anh có hiểu được cái cảm giác hụt hẫng khi anh hỏi em là ai không? ...Sợ mình sẽ lại yêu anh nên em đã không nói sự thật cho anh biết.

- Muốn giấu thì phải giấu cho kĩ vào chứ?!! Sao lại cứ để anh tự tìm được, để anh càng thêm hiểu lầm, càng thêm hận em...\_ Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Huy gào lên

- Cảm giác đó thật khó chịu khi em cố tự lừa dối bản thân mình rằng em không yêu anh...

Nếu khi đó em nghĩ cho bản thân, nghĩ cho con chúng ta nhiều hơn một chút thì có lẽ em đã ở lại....

Nhưng sức chịu đựng của em cũng có hạn...tại sao anh lại để cô ta gửi cho em bức ảnh đấy? Em đã làm gì sai à?...Giá như anh đừng cho em hy vọng...Sao lại đâm một nhát dao vào tim em như thế...Minh Huy?

- Em nói gì thế? Tin nhắn nào?\_ Huy ngạc nhiên hỏi cô rồi lấy điện thoại từ trong túi áo ra kiểm tra. Huy giật mình nhìn vào điện thoại. Chính anh cũng sững sờ không kém gì An.

Nghĩ lại những gì mình đã nói với cô sáng nay, lòng anh chợt thắt lại. Huy vươn tay kéo An An vào lòng mình gào lên: " Sao lại im lặng chứ? Sao lại không nói với anh? Em làm anh muốn tự giết chết mình đấy!!!

Hoài An chậm rãi vòng tay ôm lấy Huy, nước mắt tủi thân trào ra, thấm vào áo anh.

Một cơn gió thổi qua, cánh hoa yếu mềm khẽ rơi xuống.

Minh Huy hôn nhẹ lên tóc cô:

- Đừng khóc...Anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả...Em có tin ah không?

An An nhẹ gật đầu. Huy không cầm được nước mắt, cúi xuống hôn lên môi cô: "Cảm ơn em"

Nắng chiều nhạt dần bao phủ khắp không gian. Trong giây phút ấy, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, mọi hiểu lầm đều tan vỡ, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ...

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

Quá khứ...

Minh Huy uống rất nhiều rượu, anh không còn tỉnh táo nữa. Cô ả ngồi cạnh chán nản giật lấy li rượu trên tay Huy:

- Anh uống quá nhiều rồi, chẳng phải chúng ta nên tìm nơi nào đó để "nghỉ ngơi" sao?

Huy quay sang định lấy lại li rượu. Khi nhìn vào mắt cô gái kia, anh lại ngỡ là Hoài An:

- An An? Sao em lại đến đây?

- An An nào chứ?\_ Cô gái tròn mắt ngạc nhiên

Huy không chần chừ đặt lên môi người con gái kia một nụ hôn. Cô gái đó cũng không bỏ qua cơ hội này, ôm lấy anh chặt hơn. Bạn bè cô ta thi nhau chụp ảnh, hò hét.

Minh Huy hơi cau mày. Hoài An chưa bao giờ đáp lại nụ hôn của anh...tại sao hôm nay...

Huy nghi ngờ đẩy cô gái kia ra:

- Không phải Hoài An của tôi!!...Cút hết đi!!!!\_ Anh hét lớn rồi gục xuống bàn: Hoài An, anh rất nhớ em...

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Còn cô gái kia thì tức giận đến đỏ cả mặt. Cô ta nói nhỏ với "đàn em":

- Lấy điện thoại của anh ta rồi gửi bức ảnh vừa nãy tới số của vợ anh ta cho chị

- Đồ điên, dám đẩy tôi ra sao?\_ Cô gái kia nhếch mép diễu cợt...

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

## 26. Chap 26 (end)

Huy và An vẫn chưa về nên bé Kỳ được trợ lý Lâm đến đón.

- Chú ơi bố mẹ cháu đi đâu thế ạ?

- Chú cũng không biết nữa.

Hay chúng ta đến công ty tìm bố cháu được không? Cháu có việc muốn nói với bố

Anh Lâm xoa đầu Minh Kỳ:

- Cũng được. Nhưng chúng ta chỉ vào công ty một lát thôi đấy

Hoan hô!\_ Kỳ gật đầu, cười tít mắt

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

Cả hai đi tới phòng tổng giám đốc.

- Hình như bố cháu không có ở đây rồi

- Vậy bố Huy đi đâu chứ? Cả mẹ nữa...\_ Kỳ Kỳ buồn bã.

Thôi chúng ta cứ về nhà đã nhé\_ Anh Lâm dắt Kỳ ra phía cầu thang máy.

- A! Ông nội!\_ Minh Kỳ vui mừng khi nhìn thấy ông Thiên

- Chào chủ tịch!\_ Trợ lý Lâm cúi đầu chào rồi nhanh chóng kéo cậu bé lại: "Kỳ Kỳ không được làm phiền chủ tịch, chúng ta đi về thôi"

- Nhưng cháu muốn về cùng ông nội...

- Sao thằng bé lại ở đây?\_ Ông Thiên nhăn trán

- À bé Kỳ vừa từ trường mầm non về muốn đến tìm bố nhưng anh Huy không có ở đây ạ.

- Cháu về cùng ông được không ạ?\_ Minh Kỳ kéo nhẹ gấu áo vest của chủ tịch.

Nhìn thấy ánh mắt trong veo của cậu nhóc, ông Thiên bất chợt nghĩ tới Minh Huy. Ngày bé, Huy đã từng nói với cô giáo rằng niềm mơ ước của anh là được một lần cùng bố đi câu cá. Nhưng vì công việc quá bận rộn nên ông không có nhiều thời gian dành cho con...

Bỗng anh Lâm lên tiếng:

- Chủ tịch không phải lo đâu. Tôi sẽ đưa cậu bé về ngay

Kỳ cố đứng lại, ngước lên chờ câu trả lời của ông nội.

- Cứ để tôi đưa thằng bé về...Dù gì tôi cũng xong việc rồi.

Thế là Minh Kỳ lon ton chạy theo ông đi ra xe.

- Ông nội, ông ăn kẹo đi\_ Minh Kỳ lấy từ trong balo một chiếc kẹo nhỏ rồi đặt vào tay ông Thiên.

- Ta không thích kẹo

- Vậy ông thích nói chuyện với cháu không ạ?

- Thì ta vẫn đang nói chuyện với cháu đây.

- Sao ông không đến nhà cháu chơi? Trước đây, khi chờ mãi mà bố siêu nhân không về, cháu đã rất nhớ bố. Chắc bây giờ bố cháu cũng đang nhớ ông đấy ạ.

- Cháu và mẹ sống ở ngoại ô có tốt không?

- Chỗ đó rất đẹp, có rất nhiều cây, buổi chiều cháu còn được chơi ra sân cùng các bạn nữa.

- Vậy cháu có muốn quay lại đó không?

- ...Nếu bố đi cùng thì cháu mới về. Ở đó mẹ An phải làm rất nhiều việc. Hàng ngày mẹ phải làm ở quán ăn, buổi chiều lại đến nhà sách. Cháu không muốn mẹ bận chút nào.

- Nghe nói cháu và mẹ còn được một người tên Nam chăm sóc mà?

- Chú Nam hay đưa cháu tới trường. Nhưng mẹ cháu bảo việc gì mình tự làm được thì không nên dựa vào người khác. Vậy nên chỉ khi nào mẹ bận quá mới nhờ chú ấy đón cháu.

Thìraconbé đã mộtmìnhnuôicon...

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

King koong...

Nghe thấy tiếng chuông, Hoài An ra mở cửa. Một chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn mỉm cười, khẽ cúi chào.

Minh Huy cũng từ phòng làm việc đi ra phía cửa:

" An An, ai vậy?"

Anh bất ngờ nhìn ông Thiên đang dắt Minh Kỳ đi vào. Thằng bé cười tươi nói với bố: " ông nội đưa con về này!"

Ông Thiên ngồi xuống ghế sofa:

- Hai đứa muốn làm gì thì làm, nhưng nên nhớ là mình vẫn còn một đứa con đấy. Sao lại để cho thằng bé phải tới công ty tìm bố như thế?

- Hôm nay cô ấy...\_Huy định nói nhưng An đã nhanh chóng kéo tay anh lại, nhẹ lắc đầu.

Rồi cô quay sang nói với ông Thiên:

- Cảm ơn bố đã đưa Minh Kỳ về nhà. Tại hôm nay chúng con có việc bận nên mới nhờ anh Lâm tới đón Kỳ.

- Con đến tìm bố làm gì thế Kỳ?\_ Huy hỏi

- À đúng rồi...\_ Cậu bé mở balo rồi lấy ra một bức ảnh\_ "Ảnh của chúng ta được giải nhất bố ạ ^^"\_ Kỳ hớn hở khoe.

- Ông nhìn này, đây là ảnh cháu chụp cùng bố mẹ

Ông Thiên nhìn vào bức ảnh, khẽ nheo mắt: "Bố mẹ cháu có vẻ tình cảm quá nhỉ?"

Minh Huy đỏ mặt liền giật lại bức ảnh: "Minh Kỳ, đâu phải cái gì chúng ta cũng nên khoe"

Bé Kỳ cười tít mắt. Ông Thiên xoa đầu cậu nhóc rồi nhìn Huy:

- Ta có chuyện muốn nói với con.

-----

Trong phòng đọc sách...

Anh ngồi đối diện bố:

- Được rồi, ông nói đi.

Chủ tịch thở dài:

- Minh Huy, ta biết con rất giận vì ta đã không nói sự thật cho con biết. Lúc đó, ta không thể đồng ý cho con lấy Hoài An. Con bé chỉ là một đứa con gái nghèo, ta sợ nó muốn lấy con nhằm mục đích được làm chủ gia tài này. Nhưng thật không ngờ, 5 năm qua, con bé đã một mình nuôi dạy Minh Kỳ. Rõ ràng nó có thể lựa chọn một cuộc đời mới. Ta thực sự khâm phục con bé. Số tiền An gửi cho ta để trả nợ ẹ nó vẫn còn nguyên. Hãy lấy số tiền đấy để tổ chức đám cưới. Vợ con phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Ta mong con hãy nắm chặt lấy tay người mà con đã chọn...

Minh Huy ngồi lặng im. Anh cúi đầu, nhắm chặt mắt, ngăn không cho hàng lệ chảy ra. Ông Thiên đứng dậy:

- Ta có việc phải đi về luôn rồi.

Chủ tịch vừa đi ra đến cửa, Minh Huy chợt ngẩng lên gọi lớn:

- Khoan đã!\_ Giọng anh run run, lạc đi: "Cảm ơn...cảm ơn bố"

~2 tháng sau...

Minh Huy chỉnh đi chỉnh lại bông hoa cài trên áo. Thỉnh thoảng anh mở hộp nhẫn ra ngắm nghía một lát rồi lại đóng vào. "Sắp đến giờ chưa?"\_ Câu này đã được anh hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng Huy đang rất hồi hộp. Cuối cùng anh cũng không chờ nổi mà cầm bó hoa vào phòng trang điểm của cô dâu.

Minh Huy hé cửa bước vào và ngay lập tức ngẩn người khi nhìn thấy Hoài An. Tuy chưa trang điểm xong nhưng trông cô xinh đẹp như một thiên thần trong chiếc váy cô dâu trắng muốt.

- Ơ...sao anh lại vào đây?

An quay ra nhìn Huy

- Anh...anh vào đưa hoa cho em

-------

Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, Huy vừa trao chiếc nhẫn cưới cho cô, vừa nói nhỏ:

- Giây phút này, anh đã đợi từ rất lâu. Anh không biết đây là sự thật hay mình đang mơ nữa...

Hoài An nhìn Huy, nhoẻn miệng cười:

- Đây là sự thật...Nếu là mơ, em sẽ cùng anh mơ đến trọn đời...

- An An...kể từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn hay buồn bã nữa. Nếu em cười, anh sẽ cùng cười với em. Nếu em khóc, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc để che chở cho em...Cuộc sống sau này anh không chắc rằng sẽ êm đềm như ta mong đợi, nhưng điều duy nhất anh có thể khẳng định...đó là... Anh sẽ mãi yêu em

Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Hoài An. Cô kiễng chân hôn lên môi anh. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Minh Kỳ nhìn bố mẹ, cười khúc khích...

------

Ông Thiên cùng bé Kỳ về nhà:

Minh Kỳ, bố mẹ cháu sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Cháu ở nhà, cùng ta đi câu cá nhé...

-----

Hoài An từ phòng tắm bước ra, nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy chồng.

- Minh Huy, nếu được chọn lại, anh có yêu em không?

- Nếu được chọn lại, anh sẽ không yêu em vì yêu anh đã khiến em đau khổ quá nhiều...

Suỵt!\_ An đặt tay lên môi anh\_ "Nếu được chọn lại, chúng ta sẽ dũng cảm yêu nhau nhiều hơn"

Huy mỉm cười, hôn lên trán cô:

Đúng vậy...sẽ yêu nhau nhiều hơn....

Vậy bây giờ chúng ta thực hiện mong muốn có em cho Kỳ Kỳ nhé!

(Sẽ có ngoại truyện :3 b nào có ý kiến về cái tên của baby thứ 2 ko?)

## 27. Ngoại Truyện

Bé Kỳ đang ngồi chơi trong phòng. Hôm nay dì Cúc đi về quê nên chỉ có một mình Hoài An nấu cơm.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Kỳ liền chạy vội ra, mừng rỡ ôm chầm lấy Huy:- Bố!!

Anh cúi xuống thơm vào má cậu bé:

- Mẹ con đâu rồi?

- Mẹ đang nấu ăn bố ạ

Minh Huy đi vào bếp, ôm nhẹ lấy eo An An:

- Em làm nhiều món thế?

Cô nhìn anh mỉm cười:

- Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay à?...Ngày gì vậy?

Nụ cười trên môi An vụt tắt. Cô khẽ thở dài, thầm tự an ủi: Côngviệccủaanhấyrất nhiều. Hômnaylàngàybaonhiêuchắccònchẳngnhớnữalàsinhnhậtmình

- Thôi anh mang đồ ăn để ra bàn giúp em đi.

...

An An ngồi cạnh Minh Huy. Thỉnh thoảng cô lại lén nhìn anh. Huy vẫn "tập trung" ăn cơm mà chẳng để ý gì đến cô.

- Minh Huy...anh cố nhớ thử xem hôm nay là ngày gì

- Ngày gì thì em nói luôn đi! Anh bận lắm, làm sao mà nhớ hết được\_Huy nhăn mặt

An ấm ức đặt bát xuống rồi bỏ vào phòng.

Anh ấynổicáusao? Ngườitức giận phảilàmìnhmớiđúng.

Bỗng cô giật mình bởi tiếng gọi của Minh Kỳ:

- Mẹ ơi!!! Ra đây nhanh lên!!

Hoài An mở cửa phòng đi ra. Cô thực sự bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều bóng bay xung quanh nhà.

Huy bê bánh gato, mỉm cười:

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ CỦA KỲ KỲ!!

- Con muốn bố tặng mẹ một bó hoa to thật to nhưng bố bảo mẹ đã có bông hoa to nhất là bố rồi\_ Minh Kỳ ngước lên nói với An An

Hoài An bật cười mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cô vòng tay ôm chặt lấy Huy:

- Em tưởng anh quên rồi...

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô:

- Đừng khóc, sẽ ướt hết áo anh đấy

- Sao anh bảo bận nên không nhớ cơ mà

- Ờ anh bận, cả ngày bận nhớ em

An An tủm tỉm cười:

- Anh biết nói những lời này từ khi nào thế?

- Hình như là từ khi anh yêu em đấy.

- Bố!!\_ Minh Kỳ lên tiếng "thông báo" về sự có mặt của mình.

- "À đúng rồi"\_ Huy nhấc bổng con lên\_ "chúng ta ra ăn bánh thôi"

---------

Minh Huy đang thu dọn tài liệu để chuẩn bị đi về thì chợt nhìn thấy hai voucher tại nhà hàng 5 sao mà hôm trước anh được tặng.

Vừa đi ra thang máy, Huy vừa lấy điện thoại gọi cho vợ.

-Alo\_ Đầu dây bên kia nhấc máy

- An An, hôm nay em không cần nấu cơm đâu. 15' nữa anh sẽ về đưa em đi ăn.

- Bây giờ chưa đi được. Em không có ở nhà

- Thế em đi đâu?\_ Minh Huy ngạc nhiên

- Em đang ở bệnh viện...

- Cái gì?! Sao lại phải đến viện? Viện nào?\_ Anh hốt hoảng hỏi liên tục

- Bệnh viện X. Nhưng em không sao...

- "Không sao cái gì mà không sao!!"\_Huy ngắt lời\_"Ở yên đấy anh sẽ đến ngay!"

Anh dập máy rồi chạy nhanh ra bãi đỗ xe.

......

Một lát sau, Minh Huy đã có mặt tại bệnh viện

- Em đang ở đâu???\_ Anh hét lớn vào điện thoại.

- Em đang ở đại sảnh bệnh viện\_Hoài An bình tĩnh trả lời

- Đại sảnh nào? Anh cũng đang ở đấy sao không thấy em??

- Em đang ở phía sau anh đấy.

Huy quay đầu lại rồi chạy thẳng tới chỗ An An đang ngồi. Anh nắm chặt hai vai An, nhìn một lượt từ đầu đến chân cô: "Đâu? Đâu? Em bị thương ở đâu?"

Hoài An bật cười:

- Em bảo em bị thương lúc nào chứ?

- chị Lê Hoài An! \_ Người y tá gọi

Cô định ra lấy hồ sơ bệnh án nhưng chưa kịp đi thì Huy đã giằng lấy hồ sơ từ tay người y tá.

- Siêu âm? Sao lại phải siêu âm? Em bị đau dạ dày à?

- "Minh Huy!! Anh nói linh tinh cái gì thế?"\_ An vừa giận vừa buồn cười

- "Cái anh này, vợ có thai lần 2 rồi mà cứ ngơ ngác chẳng biết gì"\_Cô y tá cười.

- Sao cơ?...- Anh hỏi lại

Hoài An kéo tay Minh Huy:

"Đi ra ngoài đã, anh làm em xấu hổ quá đi mất"

Vừa ra tới cửa, Huy đột ngột đứng lại:

"Có thật không?"

An An không nhịn nổi cười, khẽ gật đầu:

"Em bé được gần 3 tháng rồi"

Anh kéo cô ôm trọn vào lòng, mắt ánh lên niềm vui:

- Không ngờ...lại sắp có một đứa trẻ nữa tranh dành em với anh rồi.

---------

- Sao bố mẹ về muộn thế? Con chờ hai người từ nãy\_ Kỳ xị mặt

Kỳ Kỳ, bố có tin vui cho con đây. Vì con rất nghe lời nên sắp được "thăng chức" thành anh cả rồi đấy

- Thật ạ?\_ Minh Kỳ hớn hở

Huy chạm nhẹ vào bụng Hoài An: "Em bé đang dần lớn lên ở đây. Có thể sẽ phải chờ hơi lâu, nhưng trước khi làm anh, đây chính là thử thách rèn luyện tính kiên nhẫn cho con"

- Kiên nhẫn như lúc con chờ bố về phải không? Bố yên tâm con đợi được mà ^^

Minh Huy xoa đầu cậu con trai bé nhỏ: "Ừ, bố biết Minh Kỳ rất giỏi mà. Bố sẽ không để con phải chờ thêm lần nào nữa đâu"

....

10.30 pm

Sau khi hoàn thành hết số hợp đồng cần ký, Huy mới về phòng ngủ. Anh cẩn thận nằm xuống giường, cố không gây ra tiếng động nào.

- Anh xong việc rồi à?\_ An khẽ hỏi.

- Em chưa ngủ sao?

- "Em đợi anh đấy"\_ Cô mỉm cười gối đầu lên tay Huy

Anh hôn nhẹ lên tóc An An:

- Lần sau cứ ngủ trước đi. Từ giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, việc nhà cứ để anh và dì Cúc làm được rồi.

An lắc đầu: "Thôi, ngồi không em buồn lắm, cứ để em làm đi. Hơn nữa lúc mang thai Minh Kỳ, em còn làm nhiều hơn cũng đâu có sao"

- Lúc ấy em đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ anh phải bắt em nghỉ bù, hiểu chưa?

- Nhưng...

- Không nói nữa\_ Huy nghiêm giọng\_ Anh quyết rồi đấy.

An An ôm lấy cánh tay Huy: Kệ anh, em đi ngủ đây.

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

5 tháng sau...

Bụng Hoài An ngày một lớn dần, bước chân của cô cũng nặng nề hơn. Cô nhóc này chắc chắn là lớn hơn anh Minh Kỳ hồi bé. Suốt ngày được "tẩm bổ" không lớn mới là lạ.

- Dì Cúc, dì đi mua hộ cháu túi bỉm cho trẻ sơ sinh được không?

- Ừ. Bây giờ tôi cũng đang định đi ra siêu thị, để tôi mua luôn cho

- Cảm ơn dì

- Hai tuần nữa là sinh rồi nhỉ?

- Vâng :) \_ An An áp tay lên bụng mình. Cô cảm nhận được còn có một nhịp tim nữa đang đập, dù rất khẽ.

- Thôi tôi đi đây\_ Nói rồi dì cầm chiếc ví đi ra ngoài.

An vào phòng đan tiếp chiếc áo len cho em bé trong bụng. Chiếc áo cho Kỳ Kỳ đã đan xong từ hôm qua. Cô bất giác mỉm cười khi nghĩ tới hình ảnh hai thiên thần của mình mặc những chiếc áo do chính tay mẹ đan.

Chiếc áo len trên tay cô rơi xuống. Một cơn đau giữ dội chợt ập đến, Hoài An cắn răng ôm lấy bụng:

- Cô nhóc...không phải con đang đòi ra đấy chứ?...

Trán An ướt đẫm mồ hôi. Cô gắng sức với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ấn số 1 gọi cho Minh Huy. Không liên lạc được.

An An gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không ai nhấc máy.

- Minh Huy...nghe máy đi mà...

Cơn đau vẫn không có dấu hiệu suy giảm, An cố thở đều lấy lại bình tĩnh gọi xe cấp cứu..

-----------

Từ phòng họp đi ra, Minh Huy mở nguồn điện thoại: 14 cuộc gọi lỡ và 1 tin nhắn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội mở tin nhắn: "Em sắp sinh rồi"

Chẳng kịp nghĩ gì, Huy lao vội ra xe, vừa đi vừa gọi lại cho Hoài An

- Alo\_ Dì Cúc nghe máy

- Sao dì lại nghe...thế vợ tôi...vợ tôi đâu?\_ Huy gào lên

- Cậu cứ bình tĩnh, tôi đang đưa cô ấy đến viện. Cũng may tôi về sớm, đúng lúc xe cấp cứu vừa tới.

- Được rồi tôi tới ngay\_ Huy tắt máy rồi chuyển hướng tới bệnh viện.

....

- Dì Cúc! An An đâu?\_ Huy thở không ra hơi, chạy tới chỗ dì Cúc.

- Cô An vừa vào phòng sinh rồi. Cậu ngồi đây chờ một lát đi.

Minh Huy ngồi xuống ghế mà lòng nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi dì Cúc:

- Sao lâu thế? Dì có chắc chắn là vợ tôi không sao không?

- Cậu đừng có mà nói gở! Cô ấy đang sinh thì phải lâu chứ!

Anh lo lắng không yên, đành chạy ra hỏi người bảo vệ trước cửa phòng sinh:

- Vợ tôi sắp xong chưa?

- Vợ anh đẻ thì làm sao tôi biết được

- Sao các người chẳng biết cái gì thế hả?!\_ Huy gắt lên\_ "Tránh ra! Tôi phải vào xem cô ấy có sao không!"\_ Anh định đẩy cửa xông vào, cũng may hai người bảo vệ kịp ngăn lại.

Đúng lúc này tiếng khóc chào đời của đứa bé cất lên. Minh Huy mừng rơi nước mắt, thầm cảm ơn đất trời đã cho vợ anh được "mẹ tròn con vuông"

Huy đón lấy con từ tay cô y tá.

Conlàmbố lo lắm đấy,cô nhóc

Minh Huy đưa con cho dì Cúc rồi đi tới chỗ Hoài An. Anh nắm chặt lấy tay cô:

- An An...em có đau lắm không?

- Tất nhiên là có rồi! Lúc đấy em rất sợ anh biết không? Sao anh không nghe máy hả?? Thế là cả 2 lần sinh em đều phải tự gọi xe cấp cứu cho chính mình đấy!

Cô trút hết tức giận vào Huy rồi òa khóc

Minh Huy lúng túng không biết làm gì, đành kéo cô vào lòng:

- Ừ, anh biết rồi. Tất cả đều là lỗi của anh. Từ lần sau anh sẽ không bao giờ tắt điện thoại trong lúc họp nữa... Nín đi, anh bế con ra đây nhé

Hoài An lau nước mắt, nhìn Huy cẩn thận bế đứa bé mũm mĩm có đôi mắt long lanh trên tay

- Em nhìn con cười này \_ Huy mừng rỡ khoe

An An gật đầu, nhẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con.

Mẹ ơi!\_ Minh Kỳ lon ton chạy tới chỗ bố mẹ

- Ai đưa con tới thế?\_ An ngạc nhiên

- Là chú Lâm ạ ^^

- Vậy à? Con mau lại đây nhìn em bé này

Kỳ đi tới nhìn em bé trên tay bố, tròn mắt ngạc nhiên:

- Wo...Em bé là người da dỏ

- Không phải đâu con. Em bé nào mới sinh cũng như thế đấy\_ Huy nói

À...\_ Kỳ Kỳ gật đầu\_ "Thì ra em bé nào mới sinh cũng là người da đỏ"

Minh Huy bật cười, véo nhẹ mũi bé Kỳ: " Đúng là chỉ có mẹ con mới dạy được con"

Cậu bé thấy bố cười cũng cười theo.

Hoài An nhìn gia đình nhỏ bé của mình, không giấu được nụ cười mãn nguyện.

Đôngđếnrồinhưngemchẳngthấylạnhgì cả. Bởivìembiếtrằng,mùa đôngnày, đãcóanhbênem...

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

\*Hết truyện rồi :( Khi nào có truyện mới mình sẽ thông báo ọi người nha ;)))

Vài lời "tâm sự tuổi hồng" vớicáctìnhyêuđãđọctruyệncủa tôi :') :

#1 Truyện của Sam sẽ không bao giờ đến 40 chap vì căn bản là S không đủ kiên nhẫn để viết :vvv

#2 Chỉ là truyện ngắn thôi, nên mỗi chap thường không dài, mong các bạn đừng trách và so sánh với truyện ngôn tình :(

#3 Tình tiết truyện có thể hơi nhanh vì S rất hay sốt ruột, không thích chờ đợi :))))

#4 Nhiều khi không ra chap đúng thời hạn vì S bận hoặc lười :)))) (Nhưng chỉ cần rảnh là S sẽ viết mà :)) )

#5 Cuối cùng là lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của S, đặc biệt là những bạn gần 12h đêm mà vẫn vào bóc tem :vvv \*chân thành cảm ơn\*

:\* :\* :\*

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/co-anh-ben-em*