Nửa Điếu Thuốc

Table of Contents

# Nửa Điếu Thuốc

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**một cô gái yêu một chàng trai hy sinh rất nhiều cho người đó, nhưng anh lại không hề hiểu tấm lòng của cô, còn muốn cô ra đi trước mặt anh. Người con trai mà từng thái độ, từng cử chỉ tôi đã quen thuộc đến tận sâu vào trong tâm tủy, một vẻ lạnh nhạt và xa cách. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nua-dieu-thuoc*

## 1. Chương 1

Người con trai ấy ngồi lặng im, đôi mắt khẽ nheo nhìn về phía phương xa, con ngươi sâu như biển, khóe môi cong cong như có như không, một vẻ lạnh nhạt và xa cách, phảng phất giống như trên đời này không có việc gì đáng để quan tâm, càng không có người cần để ý.

Đó là người con trai mà từng thái độ, từng cử chỉ tôi đã quen thuộc đến tận sâu vào trong tâm tủy.

Tôi ngước nhìn lên người con trai đang ngồi cạnh, mơn trớn hàng mi anh đang nhíu lại, khẽ vuốt sống mũi cao thẳng, cuối cùng, dừng ở nửa điếu thuốc đang ngậm trên môi anh.

Dấu vết giữa đôi lông mày ấy, tôi chưa từng vuốt lên, tươi cười trên môi anh, cũng chưa từng vì tôi mà cong lên. Từ đầu tới cuối, tôi có lẽ cũng chỉ là gánh nặng của anh.

Chỉ có nửa điếu thuốc này, là ấm áp cùng ngọt ngào duy nhất thuộc về tôi.

Tấm màn của đêm đen rất nhanh bao phủ mặt đất, hình ảnh người con trai trước mắt như càng trở nên mơ hồ, xúc cảm trong lòng cũng phập phồng, trùng điệp như thành lũy, khiến chuyện cũ như hiện lên mồn một. Tôi ở trên môi anh khẽ lưu lại một nụ hôn, châm một điếu thuốc bạc hà lặng yên đi lên ban công.

Gió biển mềm nhẹ thổi, mơn trớn khuôn mặt, phía chân trời ánh sao lung linh, như biến hoá kỳ lạ của vận mệnh.

Ở ngón giữa trên tay, điếu thuốc đã lặng yên cháy hết một nửa, trong lòng tôi khẽ run lên. Khói thuốc lá trên ban công lượn lờ bay lên, hướng đến bầu trời đêm tịch mịch, giống như muốn hòa tan trong bầu trời đêm ấy, mong tìm thấy ở nơi đó cùng một hương vị làm bầu bạn, nhưng cuối cùng, lại chớp mắt ở trong gió mà tiêu tán, không thể che hết muộn phiền còn lưu lại.

Chỉ hút nửa điếu thuốc vị bạc hà, đó là thói quen của anh.

Tôi như một kẻ trộm, trộm tiến vào chiếm giữ lấy anh với bao điều tốt đẹp, bao ánh hào quang vây quanh anh, cũng trộm đi của anh thói quen này.

Tốt nghiệp đại học năm ấy, tôi học anh hút thuốc, bởi vì anh luôn đem nửa điếu thuốc còn lại đặt vào miệng tôi, căn bản không cho tôi cự tuyệt, mà tôi thực ra cũng không muốn cự tuyệt. Anh độc đoán, tôi từ nhỏ đã biết, hơn nữa, nơi đầu nửa điếu thuốc lá ẩm ướt là hương vị của anh, khiến cho tôi luôn luôn thấy ngọt đến tận đáy lòng.

Trên ban công lặng yên càng lúc càng lạnh, khói thuốc xám theo gió phiêu tán, tôi khẽ rùng mình, lảo đảo bước lên vài bước, ôm lấy chính mình một thân quần áo phong phanh, chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất.

Chuyện cũ nhất tề trào dâng từ chỗ cất giấu sâu trong tâm hồn, sóng lòng cuộn lên như muốn đem tôi quét lấy.

Tôi bỗng nhiên giật mình, người con trai này, hóa ra tôi đã yêu nhiều năm đến thế.

Lâu lắm rồi mới ghé vào Box Tiểu Thuyết bằng máy tính và truyện do bạn edit là truyện đầu tiên khiến mình không thể không ủng hộ. Phải nói là nó rất mượt.

Mình vốn là người lười comt, thậm chí lười cả đọc luôn nhưng lần này giọng văn edit của bạn rất thu hút mình. Phải nói là trong diễn đàn rất nhiều editor với cách hành văn khác nhau và kể cả ngoài diễn đàn cũng có nhiều editor tài năng hơn tụi mình nhưng lần đầu tiên dạo trong diễn đàn mà mình có thể bất chợt gặp một giọng văn như bạn.

Mặc dù khá nhiều người edit mượt như bạn hoặc có thể là hơn một chút nhưng đa số đều thích sử dụng từ Hán Việt hoặc convert hơn nên đôi khi mình không thích lắm. Có lẽ nhiều editor chú trọng vào truyền tải nghĩa hơn là những câu văn thuần Việt mượt mà.

Dù sao đi nữa thì mình cũng rất ủng hộ bạn. Cố lên nhé!

## 2. Chương 2

Ngày khai giảng năm nhất bậc tiểu học đó, cho dù bởi vì đi lạc đường, mệt mỏi không chịu nổi, tôi vẫn không thấy thấm tháp gì so với sự hưng phấn đang bừng bừng. Ở cổng trường học, nhìn thấy một đứa trẻ so với trên ti vi còn đẹp hơn, khát vọng muốn tiến gần kết bạn khiến tôi đột nhiên trở nên to gan lớn mật, ngây ngốc đi theo cậu ấy đến cửa phòng học.

Cậu bé mãnh liệt quay người lại, ánh mắt đen như thạch bảo giống như đang ẩn giấu hai ngọn lửa, lại càng đẹp đến chấn động lòng người. Đầu óc tôi nóng lên, lập tức nhào đến nắm tay cậu ấy, nhiệt tình nói: "Chị xinh đẹp ơi, chúng ta đi chơi được không?"

"Tôi là con trai!" Tuy còn nhỏ nhưng khi cậu ấy trừng mắt lên với người khác đã có vài phần khí thế, tôi sợ tới mức nhanh chóng thu tay lại. Cậu ấy không biết mắng câu gì với tôi nữa, xông lên đá một cước vào bắp chân tôi, còn hung hăng cho tôi một cái tát.

Tôi bị đánh đã thành thói quen, tuyệt không cảm thấy đau, huống chi khi bàn tay cậu ấy đánh vào trên mặt tôi còn mang theo một làn gió nhẹ thơm mát, đó mơ hồ là mùi sữa.

Tôi thực thích. Tôi cắn môi dưới đối với cậu ấy cười lấy lòng.

Cậu ấy ngây ngẩn cả người, ở trên mặt tôi hung hăng nhéo một phen, nghiêng đầu cười: "Đồ ngốc nghếch, cậu không sợ đau à, như thế nào không khóc?"

Cậu ấy lại cười với tôi! Tôi đột nhiên có cảm giác hạnh phúc đến choáng váng, vốn đã rất ít mở miệng, lúc này ngay cả phát âm đơn giản cũng không nói được, chỉ biết liều mạng lắc đầu, lại liều mạng gật đầu.

Cậu ấy lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt xem thường nhìn tôi từ trên xuống dưới, bĩu môi nói: "Đồ ngốc, cậu tên gì?"

Tôi lần đầu tiên cảm thấy khó có thể chịu nổi, hận không thể đem mình biến nhỏ thành một cái chấm. Tóc là dì cắt ngày hôm qua, vì để cho tiện, bà ấy luôn luôn cắt rất ngắn, ngày hôm qua lại càng xuống tay độc ác, nhiều chỗ có thể nhìn thấy cả da đầu.

Đúng lúc tôi có dũng khí ngẩng đầu lên, một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi còn trẻ từ xa gọi lại : "Hạo Dương". Cậu bé cạnh tôi ánh mắt sáng lên, rất nhanh chạy tới hướng người phụ nữ đang gọi ấy.

"Tôi gọi là Sửu Sửu. . ." Thanh âm của tôi vẫn là chỉ có mình tôi có thể nghe được.

## 3. Chương 3

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết, tôi tên là Sửu Sửu, tôi còn có một cái tên rất êm tai là Lâm Khí, cùng họ với tỷ tỷ xinh đẹp Lâm Đại Ngọc.

Tôi còn muốn nói cho cậu ấy biết, tôi sợ đau, hơn nữa cũng sẽ khóc.

Chẳng qua, bởi vì tôi biết, khóc chỉ có thể đưa tới càng nhiều đòn đánh. Từ rất sớm, tôi đã biết ở chỗ không người mà rơi lệ.

Tôi khóc, không phải vì bị đánh đau, chẳng qua là bởi vì dì cùng anh đều luôn như thế, mắng tôi vĩnh viễn không ngừng nghỉ, xát muối vào tim tôi.

"Mày là đứa nghiệt chủng không ai muốn, mẹ mày sinh ra mày chính là muốn hại người! Mẹ mày sao lại không đem mày chết cùng, để cho mày sống làm liên lụy cả nhà chúng tao!"

Mẹ của tôi, để lại kí ức duy nhất cho tôi là một đôi bàn tay rất mềm mại, sẽ vỗ nhè nhẹ mái tóc tôi để tôi đi vào giấc ngủ.

Lời dì mắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, vì ít nhất tôi cũng chắp vá mà biết được chuyện xưa của mẹ. Mẹ tôi yêu một người đàn ông, vì buộc người ấy kết hôn, không để ý sự phản đối của chính người đó cũng như anh trai và cha mẹ trong nhà, sinh ra tôi.

Ngày tôi sinh ra, ông ngoại của tôi tức giận đến chảy máu não, không cứu chữa được. Bà ngoại tôi quá đau lòng, sau khi lo an táng cho ông ngoại, cũng tự mình lao vào xe ô tô, theo ông ngoại mà đi.

Lòng gần như chết lặng, mẹ mang tôi tìm được người đàn ông kia thì người đó chỉ cười lạnh, nói một câu : "Tôi làm sao mà biết đứa nhỏ này có phải là của tôi hay không?", rồi kiên quyết rời đi không chút gì lưu luyến, mặc cho mẹ tôi khóc cầu như thế nào cũng đều thờ ơ. Hơn thế nữa, người đó còn lập tức đi ra nước ngoài, từ đó về sau, bặt vô âm tín.

Mẹ tôi đã cạn tia hi vọng cuối cùng, người đặt cho tôi một cái tên hèn mọn.

Năm tôi hai tuổi thì mẹ tôi không chịu nổi cả gánh nặng cuộc sống và tâm lý chồng chất đau thương, ngày hôm ấy, từ tòa nhà cao nhất thành phố này mà gieo mình xuống.

Giữa một nơi, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, thân thể của người bị mấy chiếc xe nghiền qua, thành một cảnh mơ hồ huyết nhục.

Lúc tôi nhìn thấy mẹ bay mình xuống, tôi nghĩ, mẹ mang tôi đi không phải là để tôi xem mẹ biến thành cánh chim bay. Mẹ thực ra muốn mang theo tôi, cùng nhau bay khỏi thế gian này...

Nhưng mẹ cuối cùng vẫn không đành lòng đem tôi mang đi được, đem phó thác tôi cùng ít ỏi đồ dùng cũ nát trong nhà đến nơi một người thân thích duy nhất, cũng hận người đến cực điểm – dì tôi.

Kỳ thật, tôi muốn nói cho cậu ấy biết, còn hơn Sửu Sửu, tôi càng ưa thích cái tên Lâm Khí này. Tôi mong cậu ấy sau này sẽ không gọi tôi là Sửu Sửu, các bạn hàng xóm nói rằng tôi giống mẹ, lớn lên ăn mặc đẹp hơn nhất định sẽ trông không còn ngốc nghếch.

## 4. Chương 4

Từ khi hiểu được nước mắt căn bản không thể khiến cho cuộc sống này có một tia ấm áp, tôi cũng không còn rơi lệ nữa.

Tôi lặng lẽ làm việc nhà, lặng lẽ học tập, lặng lẽ chịu đòn, lặng lẽ... ngắm nhìn cậu ấy, ánh mặt trời Tần Hạo Dương.

Khi con người ta học được cách thích nghi với việc trầm mặc và cúi đầu, làm người, lại trở nên dễ dàng đến thế.

Từ đầu đến cuối với việc bị những đứa trẻ khác trong lớp cười nhạo rồi đi qua, tôi biến mình thành cái chổi đứng ở cuối phòng học kia, không thanh không vết, trốn vào trong cái vỏ nho nhỏ của mình, cách nhân sinh vui vẻ ngoài kia, xa một đời một kiếp.

Tôi không phản kháng, luôn ngốc nghếch cười, mỗi một người đem tôi lãng quên, có lẽ chính là sự thành toàn lớn nhất cho tôi.

Chỉ có cậu ấy, vầng sáng rạng rỡ vạn vì sao vây quanh ấy, vẫn nhớ rõ sự tồn tại của tôi, nói lời khó nghe với tôi, thích nheo mắt mà tìm thấy bóng dáng nhỏ gầy của tôi ở góc lớp, tận tình giễu cợt.

Lúc đầu, cậu ấy vẫn động tay động chân với tôi. Nhưng đến năm thứ ba bậc tiểu học, cậu ấy thấy trên cánh tay tôi một vết sẹo lớn đỏ sẫm, mày chau thành một đường thẳng, hung tợn nói: "Tại sao lại thế này?"

Ngày hôm qua anh họ bị bạn gái chia tay, tâm tình không tốt, mang tôi ra hành hạ. Tôi không khóc, cũng không cầu xin tha, ngửi thấy mùi khét của da thịt chính mình, trong bụng tôi cuộn lên, trên mặt đất cơ hồ không biết là mồ hôi hay máu, lại bị dì mắng thêm cho một trận.

Tôi lấm lét cắn môi dưới, hướng về phía cậu ấy cười lấy lòng. Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, không biết có phải hay không lương tâm trỗi dậy, vì sau lần đó dù vẫn là những câu nói giễu cợt khó nghe, nhưng cậu ấy không còn động tay động chân với tôi nữa.

Đêm hôm kết thúc cuộc thi tốt nghiệp trung học năm đó, dì lạnh lùng cho tôi biết, anh họ cần kết hôn, tôi ngủ ở ban công cần dọn ra. Vì thế, tôi mất cả đêm tự hỏi nên ngủ ở chỗ nào cho đỡ vướng bận, cuối cùng nghĩ chọn ở phía sau sô pha có lẽ là thích hợp nhất, nơi đó hẳn là thực ấm áp.

Sáng ngày thứ hai, lúc dì đem chút đồ đạc ít ỏi của tôi ném ra ngoài, tôi mới hiểu được ý tứ của dì.

Giữa trưa mùa hạ chói chang ấy, tôi ôm chiếc áo bông trên tay, trên lưng là chiếc cặp xách rách nát đựng một ít sách vở - toàn bộ gia sản của mình, thẫn thờ như chú chỏ không nhà, lang thang nơi phố phường tấp nập. Không biết đi qua bao nhiêu con phố, tôi vừa mệt vừa đói lại khát, dừng lại ngồi ở trạm xe bus, mờ mịt nhìn người xe qua lại, không có nơi thuộc về tôi.

Tôi cúi đầu thật sâu, mồ hôi tràn khóe mắt.

Phía trước chợt mông lung, một đôi chân con trai thon dài đi đến trước mặt tôi, phát ra tiếng cười chế giễu: "Đồ ngốc, cậu điên à, trời rất nóng mang theo áo bông ra ngoài phơi nắng?"

Ánh mặt trời chiếu rọi trên người cậu ấy, tôi ngẩng đầu nhìn lên đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, chỉ cảm thấy đầy trời tinh tú đều lọt vào nơi đó. Một khắc trong nháy mắt kia, lòng tôi chợt đau, đau nhức đến từng hồi, đau đến muốn giết bản thân, giết người con trai trước mặt.

Tôi đem áo bông quăng lên trên mặt cậu ấy, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cậu lúc này hả hê lắm phải không? Tôi bị đuổi đi, bây giờ không còn nơi để về nữa rồi..."

Tôi suy sụp rồi ngã xuống, ánh mặt trời quá mức chói mắt, tôi lại không nhận ra, trên mặt mình, chất lỏng nóng bỏng nhanh chóng chảy xuống kia lại chính là nước mắt, thứ đã lâu lắm rồi không còn rơi xuống.

Ý thức cuối cùng của tôi chính là bản thân rơi vào một vòng tay mạnh mẽ, một đôi mắt tròn tròn mở to, giống như ánh sao sáng ngời trong bầu trời đêm tối, và như có cả một tia sáng thật diệu kì mà lóe lên trước khi tôi chìm vào mê man.

Đó có phải hay không sao băng xẹt qua bầu trời, rồi chìm xuống hải dương vô vọng?

Đó có phải hay không ánh mắt của mẹ tha thiết nhìn tôi lần cuối cùng trước khi rời xa thế gian này, giống như xuyên thấu qua cơ thể của tôi, từ một nơi thật xa xôi?

Tôi thật không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

## 5. Chương 5

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm giữa một biển trắng tinh khôi, ngay cả trên bàn cũng là màu trắng của hoa bách hợp, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa.

Cậu ấy đẩy cửa tiến vào, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, sững sờ trong chốc lát, rồi đột nhiên nheo mắt suy nghĩ, đắc ý cười: "Tôi đã nói chuyện với bố mẹ tôi rồi, từ giờ cậu theo tôi cùng đi học, nhưng với điều kiện cậu phải cố gắng mà báo đáp tôi!"

Trong đầu tôi chợt trống rỗng, xúc cảm nổ đoàng, nhất thời ngây ngốc không biết nên lý giải hàm ý của những lời này như thế nào nữa, chỉ rõ ràng nhìn thấy cậu ấy đang cười nói với tôi. Ánh mắt tôi lúc này đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng há ra không biết nói gì.

Cậu ấy trừng mắt liếc tôi một cái, đột nhiên xông tới, nắm nhẹ cổ của tôi, nhe răng, trợn mắt cười: "Đồ ngốc này, hôm nay cậu dám lớn tiếng với tôi. Cậu chán sống rồi hả, xem bản công tử đây sau này trừng trị cậu như thế nào!"

Tôi bắt được tay cậu ấy, vừa định dùng sức tách ra, nhưng khi chợt nhìn thấy cánh tay đầy rẫy vết thương đang nồng đậm vị thuốc đông y của mình thì vội hốt hoảng rút tay lại.

Cậu ấy chậm rãi thả tay xuống, khi tôi không ngờ nhất, đem bàn tay to lớn của mình, che chở lấy cánh tay tôi đã chồng chất vết thương.

Trong phút chốc đó, ấm áp của cậu ấy rọi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn tôi, một nơi tưởng như đã nguội lạnh như đống tro tàn. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa.

Cậu ấy chậm rãi buông tay, gắt gao, đem tôi ôm vào trong ngực.

Một khắc này, tôi chỉ muốn cứ như vậy, cho dù chết đi cũng cam lòng.

Cha mẹ của cậu ấy, mỗi người đều đi ra nước ngoài, lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà chia tay, đều có gia đình mới của mình. Cậu ấy trở thành người thừa.

Giống tôi, cùng nhau trờ thành người thừa.

Chúng tôi cùng nhau lên cấp ba, một trước một sau đi vào cổng ngôi trường quý tộc to lớn. Tôi hồi hộp, lo lắng đến miệng đắng lưỡi khô, hai tay vô ý thức nắm chặt lấy quai đeo cặp sách, ngay cả dũng khí để bước vào trong cũng không có.

Tôi vẫn đang không thể tin được mình lại có vận số tốt đến như vậy, không chỉ có thể tiếp tục đi học, mà còn có thể làm bạn với người con trai luôn luôn là vầng thái dương được mến mộ này.

Cậu ấy cười đến vô cùng rạng rỡ, hung hăng gõ một cái trên đầu tôi: "Đồ ngốc nghếch, sau này đừng có làm tôi mất mặt!"

Khi tôi vừa định hạ quyết tâm, mấy người bạn cũ hồi trung học của cậu ấy đã ào tới, đem cậu ấy vây quanh, vui cười một lúc, rồi đưa cậu ấy đi tới phòng học mới.

Cậu ấy như là ánh mặt trời rạng rỡ, thu hút sự mến mộ của biết bao ánh mắt xung quanh. Trong lòng tôi có vị ngọt ngào và cả chút gì đó đầy tự hào cùng vui sướng, cúi đầu, lặng yên đi theo ở phía sau.

"Các cậu nghe kỹ đây!" Cậu ấy đột nhiên xông lại, một tay túm lấy sau gáy tôi, đem tôi đẩy lên phía trước, hét lớn: "Từ giờ trở đi, Lâm Khí sẽ đi theo tôi, các cậu không được phép làm khó dễ cậu ấy nữa!"

Dưới bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi hận không thể tìm cái hang để chui vào. Cậu ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi, cười đến lưu manh, đầy đắc ý: "Sửu Sửu, tự cậu nói xem, cậu có phải "người hầu" của tôi hay không?"

Ngoài việc liều mạng gật đầu, tôi thật không còn cách nào khác, chỉ mong cậu ấy nể tình buông tha cho tôi, không để cho tôi phải đón nhận nhiều ánh mắt bỏng rát đến như vậy nữa.

Mọi người xung quanh cười ồ lên, một cậu con trai đập nhẹ vào lưng cậu ấy: "Sớm thu nhận cậu ta làm "người hầu" cho cậu thì có phải tốt không, cậu ấy cũng không cần phải chịu nhiều ấm ức thế, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn thấy khó khăn là tìm cách chui đầu vào trong góc!"

"Phi!" Một nữ sinh dáng người thật cao ráo, hậm hực nói ra: "Con gái người ta thế này mà gọi là cái gì Sửu Sửu, mệt bọn các cậu nghĩ ra! Thật chẳng biết cái gì gọi là nâng niu!"

Tôi cúi đầu cơ hồ như thấp xuống đến tận ngực, nhìn thấy một giọt chất lỏng trong suốt, như có như không, hòa vào bụi đất.

## 6. Chương 6

Có cơ hội được tiếp tục đi học quả thật không dễ dàng, tôi vô cùng quý trọng. Nhưng chỉ là, tư chất của tôi không tốt, có phần không theo kịp chương trình học, dù có cố gắng thế nào chăng nữa cũng vẫn không thoát khỏi mấy vị trí đếm ngược từ dưới lên. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với ân tình của cậu ấy, cũng càng thêm sợ hãi.

Vì thế, ở trước mặt cậu ấy, tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ lại bị cậu ấy ghét bỏ, lưu lạc đầu đường. Cậu ấy vẫn kiêu ngạo, đẹp đẽ đến thế. Bình thường, cậu ấy đều lười phải đối diện với tôi, nhưng sở dĩ mỗi ngày để tôi ăn cơm cùng, vì cậu ấy nói, cậu ấy thích ăn cá, nhưng lại không có người gỡ xương cá.

Cậu ấy thật sự rất chói sáng, thứ ánh sáng mà cho dù tôi ở gần cũng không thể nào vươn tay mà chạm tới. Các bạn nữ cùng phòng đều rất thích cậu ấy. Khi họ biết quan hệ của tôi và cậu ấy, mắng tôi là kẻ chỉ biết dựa vào cậu ấy.

Giờ đây, thứ tốt nhất mà tôi có thể làm là tươi cười lấy lòng đến ngốc nghếch cũng đã không còn dùng được nữa, bởi vì, bọn họ nói rằng, tôi cố tình giả bộ đáng thương.

Vì không muốn cho cậu ấy phải chịu thêm phiền toái, tôi lại đem chính mình biến thành người vô hình, chính vì trốn tránh như thế rõ ràng, nên cậu ấy, cho dù chưa từng tới phòng ngủ của tôi cũng nhìn ra được...

Đợt ôn thi đại học năm đó, chúng tôi rời ký túc xá, tôi chuyển đến ở căn phòng trống mà cậu ấy thuê trọ. Tôi nấu cơm, giặt quần áo cho cậu ấy, vì cậu ấy mà gỡ xương cá, vì cậu ấy gọt hoa quả, pha trà, giúp cậu ấy học thuộc lòng, thậm chí còn đấm bóp lưng, chân cho cậu ấy.

Từ nét tươi cười của cậu ấy tôi có thể nhận thấy rằng, cậu ấy rất hài lòng với việc phục vụ như thế. Khi có việc vui lớn gì cũng không quên gọi tôi, "Sửu Sửu". Đó cơ hồ đã thành hai từ cửa miệng của cậu ấy, thậm chí nhiều khi cậu ấy nói mơ, tôi cũng thường nghe thấy.

Ở cái thời còn ngỗ nghịch và hiếu động ấy, mấy cậu con trai đều thích lén lút mượn các đĩa phim "cấm" để xem, cậu ấy cũng không ngoại lệ. Vì nhà cậu ấy không có người lớn, bạn bè cậu ấy thường kéo tới một loạt, coi nơi đây trở thành "cứ điểm". Bởi vì tôi luôn lặng lẽ, cũng ít lời, nên bọn họ luôn luôn coi tôi như không khí, chỉ khi nào đói bụng mới nhớ đến tôi.

Trừ lần đầu xấu hổ khi nhìn thấy, tôi đối với những hình ảnh mây mưa, trần truồng này… không có chút cảm giác nào. Bọn cậu ấy ở dưới tầng vui vẻ, huyên náo, hét hò ầm ỹ, còn lòng tôi lại lặng như nước, trốn vào trong thư phòng đọc sách, nếu không phải đến khi bọn cậu ấy kêu đói thì kiên quyết không lộ diện.

Thời gian giật mình mà trôi qua, kì thi vào đại học vừa mới kết thúc, một đám hổ nháo lại tới, còn mang tới mấy thùng đủ loại rượu, nói cần ở nhà chúng tôi cuồng hoan, xả hơi vài ngày. Buổi tối, bọn cậu ấy vửa xem phim vừa uống rượu, xem xong rồi gom hai bàn lại, bắt đầu đánh bài.

Đến khuya, mang theo mùi rượu nồng nặc, cậu ấy say khướt đi vào phòng tôi, lảo đảo ngồi xuống đầu giường. Tôi vội vàng đi lấy khăn mặt, lau mặt cho cậu ấy. Nhưng vừa mới đụng tới mặt của cậu ấy, cậu ấy đã túm chặt lấy hai tay tôi, đem tôi đẩy ngã đến trên giường, thân thể cũng phủ mạnh lên.

Cảm giác được khát vọng của cậu ấy đang kề gắt gao vào cơ thể mình, tôi sợ tới mức lạnh run, nước mắt tràn mi mà ra, nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy.

Tôi không có giãy dụa, cũng không có cự tuyệt, tôi vốn là hai bàn tay trắng, không có gì không thể cho cậu ấy.

Cậu ấy đang điên cuồng hôn tôi, đột nhiên ngừng lại, ngẩng lên liếc nhìn tôi một cái. Khi nhìn thấy chất lỏng trên mặt tôi, trong mắt cậu ấy dần dần trong sáng, nghiêng người xuống, lườm tôi một cái, dùng giọng điệu ngả ngớn mà nói với tôi: "Khóc cái gì mà khóc, không thấy tôi uống quá nhiều sao? Đẩy tôi ra không được à, khiến tôi như bụng đói vơ quàng vậy, thực mất mặt!"

Tâm của tôi một khắc co rút, đau đớn như bị xé rách. Dùng sức xoa xoa mặt mình, tôi cắn cắn môi dưới, đối với cậu ấy cười trừ.

Sắc mặt cậu ấy trầm xuống, quay đầu đi ra khỏi phòng không thèm nhìn lại, như thể tôi là kẻ trộm, bị người ta bắt tại trận.

Rất nhanh, dưới tầng truyền đến tiếng cậu ấy cười to, cười đến càn rỡ. Tôi cũng liên tục cười khổ, liếm liếm lấy môi mình, đem hương vị của cậu ấy lưu lại, khắc sâu vào trong tâm tủy.

Bụi gai có thể nở được hoa cũng là bởi vì có ánh mặt trời sáng trong chiếu rọi. Mà cậu ấy, chính là ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời tôi. Một khắc này, tôi rút cuộc hiểu được lòng mình, tôi yêu người con trai ấy.

Giống như đóa hoa yêu ánh mặt trời, hèn mọn mà chấp nhất, xa vời, vọng tưởng.

## 7. Chương 7

Tốt nghiệp xong đại học, cha mẹ của cậu ấy bỏ vốn vì cậu ấy mở một công ty mậu dịch. Tôi trở thành người giúp việc cho cậu ấy.

Ở giai đoạn mới cất bước của công ty, chúng tôi đều bận bịu điên cuồng giống như con quay, tăng ca thức đêm là chuyện thường xuyên. Vì nhiều khi căng thẳng, cậu ấy bắt đầu học hút thuốc, luôn ngẫu nhiên đem một nửa điếu thuốc đặt vào miệng tôi, cợt nhả nói : "Cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"

Khi công ty đi vào con đường phát triển ổn định, việc chia nhau hút một điếu thuốc cũng đã vô thanh vô tức trở thành một thói quen của chúng tôi. Hoặc là cậu ấy một nửa tôi một nửa, hoặc là tôi hút hết nửa của mình rồi đưa cho cậu ấy, cũng có khi, cậu ấy hút hết nửa điếu của mình rồi đưa lại cho tôi. Nếu hai chúng tôi không ở cùng một chỗ, mỗi người cũng sẽ chỉ hút nửa điếu thuốc.

Nửa điếu thuốc, có lẽ với cậu ấy chỉ là thói quen. Chỉ có tôi biết, tôi có bao nhiêu hạnh phúc một khắc này, trong miệng thấm dần cùng một hương vị bạc hà của cậu ấy, thanh lương mà ngọt ngào, giống như tôi mơ hồ mà chạm đến tình yêu.

Nửa điếu thuốc ấy khiến người ta trầm mê, không muốn chia xa, không muốn chia lìa, lưu luyến cùng si mê, một đời một kiếp.

Dần dần, bạn bè của cậu ấy càng nhiều, cả nam lẫn nữ, phần lớn đều là thanh niên thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố này, cách ăn mặc khí phái, dáng vẻ cũng phi phàm.

Cậu ấy luôn vui đùa mà giới thiệu tôi mười lần như một với bọn họ, qua loa nói tôi là "Sửu Sửu" rồi đuổi tôi đi khỏi, sau đó, cậu ấy hoàn toàn biến mất.

Bạn cậu ấy tuy rằng gia thế, dung mạo đều tốt lắm, nhưng đều không phải thứ ánh sáng trong trẻo mà tôi cần thấy, cũng không phải là điều tôi muốn thấy.

Bọn họ ở tầng dưới suốt đêm tùy hứng, hơn nữa, càng ngày càng thái quá, điên cuồng hơn. Đến mức tôi khó có thể chịu được, đành phải tự giam mình ở trong phòng. Dù là hôm trời có gió táp mưa sa, tôi cũng luôn mở ra cánh cửa sổ hướng bắc, yên lặng nhìn về nơi xa.

Mỗi khi buổi sáng đi thu dọn, chứng kiến trên bàn một đống hỗn độn, đầy đất bao cao su, khăn tay, cùng la liệt giấy vệ sinh mang theo không rõ chất lỏng thì tôi chỉ thấy trong lòng hoàn toàn vắng vẻ, giống như đã đặt tâm mình trong mờ mịt khói sương, như con thuyền hoài dập dềnh chơi vơi, không thấy bến.

Tôi hiểu được, lòng mình cứ một tấc, một tấc chết đi.

Cuối cùng, khi tôi không thể nhịn được nữa, đối mặt, lên án mạnh mẽ cậu ấy hoang đường, vô lối. Thế nhưng, cậu ấy chỉ ngậm thuốc, mỉm cười như có như không, nói với tôi rằng: "Cậu dựa vào cái gì mà quản tôi?"

Trong lòng tôi trộn lẫn cả đắng cay mặn chát, lấy một loại tâm tình đã nổi chìm phiêu dạt, tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể, cậu không cần phải làm bừa như vậy…"

Cả thế giới như chìm vào yên tĩnh.

Trong không khí phiêu đãng của khói xám quyện hương lạnh của vị bạc hà, có tiếng tôi áp lực mà hít thở, còn có... tiếng cười mơ hồ của cậu ấy.

Tôi dần dần tuyệt vọng, chính mình, cuối cùng cũng chỉ là một vai hề hèn mọn, sinh ra chỉ để làm trò giải trí cho người khác.

Nhưng mỉa mai thay, tạo hóa khéo trêu lòng người, đến giải trí cho người ấy, tôi cũng không xứng đáng.

Tiếng di động chợt vang lên của cậu ấy đã cứu tôi. Khi nhấc máy lên nghe, sắc mặt cậu ấy đại biến, hướng tôi quát to lên một câu gì đó, cúp điện thoại rồi chạy phắt ra bên ngoài như không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

Trong đầu tôi có tiếng ầm vang sụp đổ, cả người lạnh lẽo, dù có muốn hỏi cũng đã không còn sức lực.

Tôi đờ đẫn hạ bút viết đơn xin từ chức, thu thập xong hành lý sơ sài, cất bước đi. Lần đầu tiên, tôi không quay đầu lại nơi chính mình đã từng vun vén suốt mười năm qua.

Lần này cách xa, có lẽ mới chính là thiên trường địa cửu.

Tôi chuyển đến một thành phố ở gần biển, bởi vì từ nơi này, có thể nhìn thấy rất rõ ánh sao Bắc Đẩu sáng ngời trong đêm tối .

Mỗi khi công tác mệt mỏi, tôi sẽ nằm nghỉ ở ban công, mỗi ngày cùng gió biển chia nhau ân tình một điếu thuốc.

Đối diện tôi, sóng biển như ánh bạc, quay cuồng. Gió biển lồng lộng thổi, hàng ngàn tinh tú gần ngay trước mắt, cơ hồ như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Nhưng cuối cùng, vạn tinh tú lọt qua kẽ ngón tay tôi, hòa vào trong gió. Dưới ánh sao, bàn tay tôi như muốn khắc tạc lên một khuôn mặt, một bóng hình, gần đến xa xôi.

Tôi vĩnh viễn đưa tay hướng về người con trai ấy. Còn cậu ấy, vĩnh viễn rời bỏ tôi. Gió cuốn, mây bay.

Tôi chậm rãi ngước lên phía trời sao cầu nguyện, trời cao, phù hộ cho cậu ấy - người con trai tôi yêu, một kiếp bình an!

## 8. Chương 8

Bất tri bất giác, một năm đã lặng lẽ trôi qua.

Tôi sâu kín thở dài, đứng dậy khỏi ban công, đem nửa mẩu thuốc lá bỏ vào một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp này đã có ba trăm sáu mươi lăm mẩu thuốc lá, cũng như tình yêu trong lòng tôi đã trở thành thâm căn cố đế, cố chấp, vô vọng yêu.

Chuông cửa bỗng nhiên dồn dập vang lên.

Tôi đang uể oải đứng lên thì cửa đã bị người khác đạp mở toang.

Trong giây phút ấy, hình ảnh người con trai đến nằm mơ tôi cũng nghĩ về dường như đã biến thành một người khác, hốc mắt hõm sâu, mắt đầy tơ máu.

Tôi chôn chân tại chỗ, đờ người ra.

Cậu ấy lửa giận hừng hực xông tới, một phát bắt lấy vạt áo tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ ngu ngốc, cậu lại dám mất tích! Tôi đánh chết cậu!"

Quả đấm của cậu ấy giơ lên thật cao, nhưng cuối cùng lại chậm chạp, không rơi xuống.

Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông tay, đảo qua bốn phía quanh phòng, đánh giá một phen. Ngồi xuống ghế sa lon, cậu ấy châm một điếu thuốc, cười đến gầy yếu, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn : "Sửu Sửu, đồ ngốc này, cậu náo loạn cũng không đến nỗi tệ lắm!"

Trong lòng tôi đau như xát muối. Hàng vạn hàng nghìn lời muốn nói với cậu ấy nhưng lại tắc nghẹn trong cổ họng, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, đến thở ra cũng không còn thông thuận nữa.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho cậu ấy trở nên tiều tụy như vậy?

Tôi ân hận vô cùng, hận mình đột nhiên lộ ra tình cảm của bản thân. Tôi càng không nên rời đi, để cho cậu ấy phải một mình gánh vác bao nhiêu công việc bề bộn, khó khăn. Cậu ấy không thích tôi thì cũng đâu có hề gì, dù sao, tôi cũng đã trộm yêu cậu ấy nhiều năm như thế. Khổ đau, cứ để mình tôi gánh vác là đủ rồi.

Huống chi, cậu ấy còn là ân nhân của tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Chúng tôi, vốn nương tựa vào nhau mà sống.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên chân cậu ấy, mịt mờ, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt mà trong vô thức cũng luôn luôn kiếm tìm, trong lòng lên án mạnh mẽ chính mình. Chỉ vì bản thân mình, tôi lại khiến người con trai tôi yêu phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế.

Cậu ấy từ tốn đứng dậy, đem nửa điếu thuốc còn lại đặt vào miệng tôi, đôi mắt cười khẽ loan như gió xuân:

"Đồ ngốc, tôi biết cậu yêu tôi. . ."

Cậu ấy dừng ở đôi mắt của tôi, tươi cười dần dần biến mất, đột nhiên rút đi nửa điếu thuốc lá trong miệng tôi, hung hăng dập tắt, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Trong mắt tôi, nước mắt đã quay cuồng.

"Đồ ngốc, tôi cũng yêu cậu, yêu đến nhiều năm như vậy! Cậu có biết hay không, tôi luôn luôn thật cẩn thận đối với cậu, tôi rất sợ khi tôi nói ra, cậu sẽ cắn môi dưới cười trừ, lấy lòng tôi…"

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nua-dieu-thuoc*