Trốn, Truy Đuổi

Table of Contents

# Trốn, Truy Đuổi

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Editor: Phong DạThể loại: hiện đại văn, nhất thụ nhất công |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tron-truy-duoi*

## 1. Chương 1

Dương Tiếu thích Trần Lạc.

Chỉ như vậy thích một người.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, rời giường, rửa mặt, mặc đồ lót,rồi tây trang, giày da, chuẩn bị xong xuôi. Ra cửa rẽ phải, băng qua ngã tư đường lại đi tới một ngã tư quen thuộc khác đến ngay tàu điện ngầm. Dừng lại, cười nhẹ, mắt khẽ nhìn đồng hồ, 7h50’, không sớm không muộn. Hắn ghé trước cửa mua bình trà xanh. Cô gái bán hàng tặng cho hắn một cái mỉm cười.

Tựa hồ mỗi ngày đều là cuộc sống như vậy, không có tự hỏi, không có nghi vấn, mọi chuyện đều như thế thuận đó mà làm, hắn đã làm thành thói quen.

Trong tàu điện ngầm có rất nhiều người,có nam, có nữ, có già, có trẻ, ở đây chạm nhau một cái ánh mắt liền sau đó nhìn về phía khác.

Ở lối vào, ánh mắt Dương Tiếu đột nhiên ngưng lại trên một người con trai. Dáng người gầy gò, áo sơ mi trắng đơn giản, trên trán vài sợi tóc khẽ đưa, có chút lạnh lùng, thờ ơ, mặt nghiêng nghiêng lộ ra đôi mắt kiên định. Hình ảnh này đã ở sâu trong trí nhớ của hắn.

Một cái chớp mắt, trái tim Dương Tiếu dường như ngừng đập.

“Trần Lạc. . . . . .” Vô thức thốt ra hai chữ.

Là cái tên vốn ở trong trí nhớ, là nhiều năm qua không nhớ tới mối tình chưa được bao lâu, là chôn ở sâu trong trái tim, khi say mới có thể nhớ tới người. Cánh cửa trí nhớ thoáng cái mở ra, trải qua thời gian dài không tiếp xúc nhau, hoặc là không rảnh để đi hoài niệm, giờ giống như thủy triều đem hắn bao phủ.

Hắn quay đầu lại tìm, vô số người lạ lẫm đi ngang qua, hình ảnh người con trai đó biến mất trong đám đông. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Dương Tiếu có điểm không cam lòng, hắn định bước đi đến hướng của bóng người đó để tìm kiếm.

Một thanh âm đem hắn kéo trở lại hiện tại “Anh ở đây nhìn gì thế? Gần đi làm muộn rồi”.

Dương Tiếu quay đầu lại, là đồng nghiệp cùng công ty – Trần Tĩnh, nàng hôm nay thay đổi kiểu tóc mới rất đoan trang, trang điểm khá dày, che giấu đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc.

Dương Tiếu có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày cùng Trần Tĩnh ở tàu điện ngầm “Ngẫu nhiên gặp nhau” . Đã làm hắn có điểm chán ghét. Nhưng hắn vẫn giải thích nói: “. . . . . . Vừa rồi người mới đi qua kia, rất giống một người bạn trong quá khứ của tôi.”

Mênh mông biển người, chỉ là do dự một lát, cơ hội sớm đã bỏ qua. Dương Tiếu thất vọng tử bỏ công cuộc tìm kiếm. Thu hồi ánh mắt, nếu vừa rồi đuổi theo cậu thì tốt rồi,hắn nghĩ thầm trong lòng.

“Bạn bè? Bạn gái cũ sao?” Trần Tĩnh tiến đến bên cạnh hắn, vừa đi vừa hỏi, nàng nhẹ nhàng bĩu môi, con mắt lóe một tia nhạy cảm .

Lần này, Dương Tiếu làm bộ không có nghe được câu hỏi của nàng.

Dương Tiếu không thích Trần Tĩnh, bọn họ vốn không có quan hệ mật thiết như vậy, nhưng là cô gái kia tự cho mình là bạn gái của Dương Tiếu .

Dương Tiếu thích Trần Lạc.

Chỉ như vậy thích một người.

## 2. Chương 2

Trái bóng rổ thoáng cái thoáng cái nện trên mặt đất, tung tóe hàng vạn bọt nước. Hắn tại khoảng sân rộng lớn thực hiện động tác ba bước vào rổ. Động tác lưu loát mà xinh đẹp. Qủa bóng tại cầu trên rổ xoay xoay vài cái, lọt rổ. Trần Lạc ngẫu nhiên đi ngang qua, đứng ở bên ngoài sân bóng, nhìn xuyên qua lưới chắn xem Dương Tiếu. Nhịn không được cho hắn tiếng vỗ tay.

———————————-

Dương Tiếu chú ý tới Trần lạc, là khi hắn lần đầu tiên trốn học.

Khi đó hắn mới vừa lên cấp ba, nghỉ hè chấm dứt. Khai giảng, mọi người tựa hồ ai cũng áp lực và buồn bưc. Lớp Anh ngữ thật sự rất nhàm chán, Dương Tiếu quả thật chịu không nổi nữa. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm thật lớn giả bộ bệnh xin về . Không ngờ chẳng về nhà, lại đi đến sân bóng rổ.

Ngày đó bầu trời mưa rơi lác đác, trong không khí đều là hơi nước mờ mịt. Dương Tiếu lại không thèm để ý chút nào, mưa làm ướt tóc cùng quần áo của hắn, đánh tan ngày hè nóng bức. Trái bóng rổ thoáng cái thoáng cái nện trên mặt đất, tung tóe hàng vạn bọt nước. Hắn tại khoảng sân rộng lớn thực hiện động tác ba bước vào rổ. Động tác lưu loát mà xinh đẹp. Qủa bóng tại cầu trên rổ xoay xoay vài cái, lọt rổ. Trần Lạc ngẫu nhiên đi ngang qua, đứng ở bên ngoài sân bóng, nhìn xuyên qua lưới chắn xem Dương Tiếu. Nhịn không được cho hắn tiếng vỗ tay.

Dương Tiếu quay đầu nhìn về phía người duy nhất xem mình chơi. Là một nam sinh gầy gò, quần áo đơn giản , khuôn mặt sạch sẽ , đôi mắt kiên cường, tóc đen dính vào trên má, trên người có chút gì đó lạnh lẽo, thờ ơ. Mông mông lung lung mưa phùn rơi , Dương Tiếu cảm thấy, trên lưng của cậu, tựa hồ có một đôi cánh, đem cậu bao vây trong đó, hoàn toàn ngăn cách với cả thế giới.

Trần Lạc cũng nhìn hắn chăm chú, đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, dường như hôm nay mới nhận thức được rằng cái người này ngày thường ít nói giờ lại trở nên đẹp trai thế này.

Tựa hồ chính là lúc này, một cái chớp mắt, bọn họ đã nhận định lẫn nhau, đều là cùng loại.

Kỳ thật đến nay, hai người đã cùng lớp hơn hai năm . Trần lạc là “Học trò cá biệt” trong mắt các thầy cô, cũng là “Thần thoại” trong trường, nghe nói nhà bọn họ có tiền, có quyền, cho dù trốn học ngàn vạn lần, nhiều môn thi rớt. Hiệu trưởng cũng không dám đem cậu đuổi ra khỏi trường.(1)

Cậu rất ít khi xuất hiện ở trường học, chỉ là thỉnh thoảng, mang theo vẻ mặt hờ hững đi trong sân trường, trở thành chủ đề vĩnh cửu của đám học sinh cấp 3 nhàm chán.

Dương Tiếu thì ngược lại, hắn là “Học sinh xuất sắc” , là hạt giống tài năng luôn được các thầy cô bồi dưỡng. Cho nên hai người trước kia cơ hồ không có cùng xuất hiện.

Đã không còn nhớ là ai bắt chuyện đầu tiên, tóm lại, lúc rời khỏi sân bóng rổ, hai người bọn họ như đã quen thuộc, giống như là bạn tốt nhiều năm chưa gặp nhau.

————————————————-

(1) ở đây có 1 câu mà mình ko biết chuyển bằng cách nào, ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng ko ảnh hưởng đến mạch truyện nên cho qua. Nguyên văn là “về phương diện khác, cậu một mực ổn mong muốn trường học đếm ngược đệ nhất danh bảo tọa, ngữ văn nhưng lại nhiều lần niên kỉ tuổi cấp đệ nhất.”Bạn nào biết chỉ cho mình với, thật xin lỗi vì sự ngu dốt của mình T^T

## 3. Chương 3

Vài chục năm sống trên đời, hắn đều là đang đóng kịch, sắm vai đủ loại nhân vật, sắm vai hình tượng được cha mẹ thầy cô kì vọng, là một học sinh chăm chỉ hiếu học, một cán bộ siêng năng cần cù, thầy cô yêu mến, học muội ái mộ thần tượng

Về phần mình là con người thế nào, Dương Tiếu đã sớm quên. Là Trần Lạc đến trước mặt hắn, mở mặt nạ hắn ra. Hắn mới phát hiện chính mình trong nội tâm trống rỗng.

—————————–

Từ khi cùng Trần Lạc trên sân bóng rổ ngẫu nhiên gặp nhau. Dương Tiếu trong lòng một loại tính cách đã bị nhen nhóm. Vốn là tồn tại tính cách phản nghịch, chỉ là chôn ở đáy lòng, vẫn chưa có người nào thức tỉnh được nó.

Vài chục năm sống trên đời, hắn đều là đang đóng kịch, sắm vai đủ loại nhân vật, sắm vai hình tượng được cha mẹ thầy cô kì vọng, là một học sinh chăm chỉ hiếu học, một cán bộ siêng năng cần cù, thầy cô yêu mến, học muội ái mộ thần tượng

Về phần mình là con người thế nào, Dương Tiếu đã sớm quên. Là Trần Lạc đến trước mặt hắn, mở mặt nạ hắn ra. Hắn mới phát hiện chính mình trong nội tâm trống rỗng.

Trần Lạc không giống với học sinh bình thường , cậu lớn mật, khác người, làm theo ý mình.

Trần Lạc như là một cái hồ không biết sâu cạn bao nhiêu, là một ly trà. Là một đứa trẻ, không muốn lớn lên, cũng sẽ không lớn lên.

Cậu ta là một con trùng, khiến ta như rơi vào trong cái kén của cậu, sa vào thế giới của ta, một lúc mê muội liền không dậy nổi.

Trần Lạc cũng có thể là gió, bạn nếu lơ đãng, cậu ta như vậy , rất dễ dàng xẹt qua đến bên cạnh bạn.

Thời gian cậu đến trường học ngày càng ít, chỉ học mỗi môn ngữ văn, chỉ làm bài tập môn văn. Mỗi lần nghe xong mấy tiết văn, cậu liền im lặng đứng dậy, thu thập rời đi. Làm theo ý mình, những thứ khác đều không quan hệ tới cậu.

Ngày đó vừa vặn đụng phải cô giáo dạy hóa đi đến sớm chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm. Cậu ngay trước mặt bà cô thu dọn đồ đạc.

Cô giáo môn Hóa vốn là tổ trưởng nhiều năm, thoáng cái nóng nảy “Trần Lạc! Loại người như em cũng đừng nên bước chân vào phòng học này.”

Trần Lạc nhìn bà một cái, quăng túi sách lên vai, tiêu sái rời đi. Hoàn toàn không để tâm đến hết thảy hậu quả.

Bà cô Hóa ba một tiếng đóng sầm của phòng lại. Đem thân ảnh Trần Lạc ở ngoài cửa khép lại.

Dương Tiếu đang ở lớp học, nhưng trong đầu óc tâm trí đều là Trần Lạc, gần hết giờ học, bắt đầu tự do thảo luận, hắn biện lý do chạy ra ngoài.

Vừa ra phòng học, chứng kiến Trần lạc đứng ở đằng sau cửa sổ thủy tinh của phòng học bên cạnh ngóng nhìn cây mây màu xanh biếc bên ngoài của sổ. Cậu đem mặt cùng tay dán tại cửa kính trên cao, giống như con thằn lằn. Nhìn theo ánh mắt chăm chú của cậu, màu xanh biếc ngoài cửa sổ, lớn lên tùy ý.

Dương Tiếu đến gần hỏi: “Cậu đang ở đây làm cái gì?”

Trần lạc run rẩy lông mi thật dài, “Xem thử có kẻ điên nào muốn cùng tớ trốn học hay không.”

Dương Tiếu có điểm vì cậu lo lắng “Cậu không sợ thấy giáo xử phạt sao?”

“Cùng lắm thì là gọi phụ huynh tới.” Trần Lạc nhún nhún vai “Chính tớ cũng tìm không được bọn họ.”

Ngày đó sau khi tan học, Trần Lạc cùng Dương Tiếu đi công viên. Dương Tiếu đã thật lâu chưa có tới lại nơi này. Từ khi đi học, bộ dáng công viên đã bị lãng quên sâu trong trí nhớ của hắn.

Đứng ở cửa ra vào công viên, hai người lục lục cái ví tiền mang theo, một xu cũng không tìm được.

“Đi theo tớ, tớ biết một chỗ tường rất thấp, rất dễ để trèo qua.” Trần Lạc đã tính trước nói. Cậu là khách quen chỗ này, khi quên mang tiền , sẽ leo tường mà vào.

Đằng sau quả nhiên như Trần Lạc nói, có một bức tường không cao, rậm rạp loang lổ rêu xanh, kể ra chắc xây cũng đã lâu. Trần Lạc là quen việc dễ làm, cậu trèo tường giống như con khỉ, chưa tới hai ba cái đã an vị phía trên, nhìn xuống Dương Tiếu .

Dương Tiếu cũng trèo theo, hai người tay nắm tay từ trên tường nhảy xuống. Rất không khéo léo, Trần Lạc khi rơi xuống đất dẫm phải một mảnh thủy tinh. Trên chân bị rách một đường máu dài. Miệng vết thương dữ tợn, chảy ra tích tích màu đỏ tươi.

“Quả nhiên là bị báo ứng do trốn vé.” Trần Lạc cúi đầu nói như vậy, biểu hiện lại tựa hồ không để ý đến vết thương, Dương Tiếu thì luống cuống, dùng mảnh vải đem vết thương của Trần Lạc băng bó lại, chẳng còn tâm tư chơi đùa.

Dương Tiếu đem Trần Lạc vác trên lưng trở về nhà. Trần Lạc rất nhẹ, không giống như hắn nam sinh cao to nên rất nặng. Cậu ghé vào trên lưng Dương Tiếu quơ chân hỏi: “Tớ cảm giác chúng ta như thế này rất giống là đang hẹn hò”.

Dương Tiếu có điểm xấu hổ nở nụ cười. Trong lòng của hắn biết rõ, trận này yêu say đắm nhất định là loại hạt giống cấm kị gieo trồng.

———————-

## 4. Chương 4

Cuối cùng hai người đều tinh bì lực tẫn té trên mặt đất, chung quanh là mênh mông màu xanh, rời xa nhân thế, không biết mình đang ở phương nào.

Tiếp xúc Trần lạc, Dương Tiếu mới phát hiện cậu tuyệt không có thần bí như trong truyền thuyết.

Cha mẹ Trần Lạc là một phần tử trí thức cấp cao. Trần Lạc khi còn bé, hai người kia để cậu ở lại trong nước, chính mình xuất ngoại. Về sau lại không có trở về, chỉ là thỉnh thoáng cấp cho Trần Lạc sinh hoạt phí, Trần Lạc không biết mình được cha mẹ cấp cho bao nhiêu tiền. Hắn bị gửi gắm vào nhà dì. Dượng dì ham mê mạt chược, mỗi ngày ngoại trừ đi làm, còn lại ở trong phòng mạt chược âm thanh ồn ào, sương khói lượn lờ. Ngoại trừ ăn ở, còn lại chẳng trông nom Trần Lạc gì, có đôi khi dì cao hứng, cơm cũng chẳng muốn làm.

Nhưng chú hai của Trần Lạc lại là cục trưởng bộ giáo dục hàng thật giá thật. Trường học không dám trừng phạt Trần Lạc đều là ngại người chú này.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Lạc vẫn sống trong thế giới do mình tạo ra. Cậu không có bằng hữu, cũng không có thân nhân lo lắng, chỉ có thể nỗ lực sống.

Từ khi quen Trần Lạc, Dương Tiếu bắt đầu học quan tâm người khác, chiếu cố người khác.

Hai người cùng nhau từ trường học trốn ra.

“Trần Lạc, cậu đói bụng không?” Dương Tiếu thường xuyên hỏi câu này, đem đồ ăn vặt hắn mua được hoặc là thức ăn trong nhà mang đến đưa cho cậu. Trần Lạc nhân tiện cầm trong tay, hai người cùng chia nhau ăn.

Lúc lần đầu tiên được mời, Trần Lạc cúi đầu gặm thịt cuốn đã lạnh, nước mắt đột nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống, muốn dừng cũng không được, cứ rơi không ngừng.

Đây là lần đầu tiên Dương Tiếu nhìn thấy Trần Lạc khóc, trước kia cho dù bị thương ở chân, cũng không thấy cậu ta rơi nửa giọt.

Trong quá khứ, hắn chỉ là thấy trong con mắt Trần Lạc lóe lên ánh sáng quật cường , miệng luôn nói những câu cố chấp. Hiện tại hắn mới hiểu rõ bên trong con người đó yếu ớt. Ẩn tàng rất nhiều thứ không muốn người khác biết.

Trần lạc thích viết văn chương, thích biên các loại chuyện xưa.

Trần lạc nói, trong thành thị san sát, building là ngục giam bằng sắt thép , nuốt chửng ánh mặt trời sáng rọi. Sự bận rộn là ngục giam của người lớn. Bọn họ dần dần từ loài người suy bại thành bán thú(1), quên sự hiện hữu của mình, mất đi khả năng mơ mộng.

Trần Lạc mang theo Dương Tiếu, từ thành thị đi đến đến một chỗ khác. Cả ngày lang thang, không biết mệt mỏi, đi không thèm phân biệt rõ phương hướng.

Bọn họ tựa hồ chỉ là liều mạng muốn chạy trốn, chạy thoát cái khóa của mỗi ngày, chạy thoát khỏi cái áp lực cấp ba, chạy trốn tới một nơi lạ lẫm, ra khỏi phố xá phồn hoa đến những con hẻm nhỏ yên tĩnh, từ sân vận động đến thư viện, theo mấy cửa hàng trò chơi đến mấy quán thức ăn nhanh. Hai người con trai, say mê chơi loại trò chơi này, mỗi ngày đều là cuộc sống không có ngày nghỉ, tự do cho bọn hắn không đáng xuất hiện ở chốn này.

Bọn họ không thèm để ý tới những người khác, khắp nơi đều là bán thú bận rộn , tịch mịch từng chút thấm vào trong người.

Trần Lạc nói cậu muốn ở nông thôn, Dương Tiếu đạp xe đạp chở cậu đi , trên đường đi hơn hai giờ, cảnh sắc bên đường biến hóa. Từ các con đường nhựa bằng phằng thành đường đất gập ghềnh.

Bọn họ gặp được một mảnh xanh xanh, cao cao không biết tên loại cây này là gì, xa xa liền thấy thêm một bụi lớn, sinh trưởng vô cùng khỏe mạnh. Trần Lạc đột nhiên nhảy xuống xe, điên cuồng vọt lên đi vào, mặc cho Dương Tiếu như thế nào gọi cũng không quay đầu lại, hắn chạy vào trong đồng cỏ , làm cho hơn nửa người màu xanh biếc, đem mình bao phủ trong đó.

Dương Tiếu đuổi theo hắn, chạy ở phía sau, nỗ lực chạy. Gió bắt đầu thổi,quần áo bay phất phơ, Dương Tiếu dùng hết toàn lực, lại tựa hồ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp, hắn chưa từng nghĩ đến, Trần Lạc gầy ốm trong thân thể lại ẩn chứa một sức mạnh điên cuồng như vậy .

Cuối cùng hai người đều tinh bì lực tẫn té trên mặt đất, chung quanh là mênh mông màu xanh, rời xa nhân thế, không biết mình đang ở phương nào.

Dương Tiếu sờ sờ ngón tay của Trần Lạc, cảm giác tê tê dại dại, tim đập rộn lên.

Hắn không biết khí lực từ nơi nào đến, khẽ động , đem Trần lạc ôm vào trong ngực, tim cả hai giống nhau đều đập như trống, phập phùng trong \*\*\*g ngực rõ ràng mà chân thật.

. . . . . .

(1): nửa người nửa thú. Cái này khiến mình nhớ lại ông thầy sử từng bảo “con người” tức là còn có một nửa là phần “con” trong đấy.Giờ đọc đến cái này làm mình hồi tưởng ko ít :”>

———————————-

## 5. Chương 5

Dương Tiếu ngồi trên phiến đá ngầm màu đen. Trần Lạc xách giày, đi chân trần trên bãi cát, lưu lại những dấu chân.

Một lát sau, Dương Tiếu quay đầu lại, chứng kiến Trần Lạc ở trên bờ cát viết chữ “Dương Tiếu cùng Trần Lạc vĩnh viễn cùng một chỗ” .

———————-

Dương Tiếu thành tích trước sau như một thật là tốt, đối với lọai học sinh tốt như thế này, thầy cô luôn mắt mở mắt nhắm. Hắn luôn có đủ loại cớ trốn học, mọi người cũng khoan dung với hắn. Hắn nói với cô chủ nhiệm lớp thời gian tự học quá ầm ĩ, muốn đi thư viện để tự học, cô chủ nhiệm không hề nghĩ ngợi đồng ý với hắn, vì hắn là trường hợp đặc biệt.

Nhưng là, tường không thể chắn được gió(giấy không gói được lửa), sự tình của hai người kia, vẫn bị mọi người phát hiện.

Các học sinh rất kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng vô pháp giải thích vì cái gì bọn họ có thể đi cùng nhau. Trong con mắt của mọi người, hai người kia vốn một người là nam cực, một người là xích đạo xa xôi.

Cô chủ nhiệm cũng nghe một ít lời đồn. Nàng là cô giáo Ngữ văn hơn ba mươi tuổi. Thừa nhận Trần Lạc tài hoa, yêu mến cách hành văn của Trần Lạc, nhưng là đối với học trò như Trần Lạc, lại cảm thấy nội tâm bất lực.

Nàng có lần tìm học trò Dương nói chuyện phiếm. Ý nàng nói rằng học trò giỏi cùng học sinh kém là bằng hữu, nàng cũng không phản đối, Trần Lạc là đứa trẻ thông minh, nếu như Dương Tiếu muốn tốt cho cậu, nên khuyên nhủ cậu, làm cho cậu hảo hảo học tập, từ giờ trở đi cố gắng, cũng vẫn có chút hy vọng , ít nhất phải có dự định cho tương lai.

Dương Tiếu bắt đầu thử khuyên bảo Trần Lạc. Lúc buổi chiều, hắn chính thức cùng Trần Lạc thảo luận. Sau giờ ngọ mặt trời đã bớt nắng, mang theo thu lạnh lùng.

Trần Lạc ngồi ở phía sau xe đạp của Dương Tiếu.

Dương Tiếu đột nhiên nói: “Trần Lạc, cậu có thể chăm chỉ học tập hơn một tí được không. . . . . .”

Trần Lạc trả lời hắn “Tớ có học hành chăm chỉ nha, tớ nếu cảm thấy hứng thú gì đó, đều có chăm chú đi học đi làm.”

“Chính là. . . . . . mấy môn lý hoá. . . . . .”

“Tớ cả đời cũng sẽ không dùng đến cái gì tốc độ vệ tinh, chu kỳ rồi lớp vỏ nguyên tố .”

“Dù sao sau này nếu muốn thi đại học .”

Trần Lạc hỏi hắn: “Chẳng lẽ tớ không vào được đại học chúng ta sẽ không có thể ở cùng một chỗ sao? Tớ cũng có thể sinh tồn, tớ cũng có thể viết văn tự nuôi sống chính mình.”

Dương Tiếu im lặng với Trần lạc, có điểm bất đắc dĩ.

Trần Lạc thở dài nói tiếp: “Tiểu học rồi đến cấp 2, cấp 2 rồi là cao trung, cao trung xong rồi là đại học, đại học về sau là nghiên cứu sinh, cấp trên hay là tiến sĩ, trên tiến sĩ(chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học), học hành xong rồi, bắt đầu công tác, sau đó sinh con, trở thành một nam nhân chỉ biết kiếm tiền nuôi gia đình . . . . . . Sẽ hạnh phúc sao? Nếu như là như vậy, cuộc sống của tớ, còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc.”

“Nhưng mà, rất nhiều người lớn đều sống như vậy .” Dương Tiếu cũng không muốn có cuộc sống bình thường như thế , là hắn muốn phản bác Trần Lạc, nhưng không biết nên phản bác như thế nào.

“Đó là bởi vì bọn họ trưởng thành, không có suy nghĩ, những người lớn đều là lừa đảo, đều là như thế! Bọn họ đều đem quá khứ của mình vùi lấp. Hy vọng chúng ta cùng sống như bọn họ.”

Dương Tiếu không phản bác được.

Một lát sau, Trần Lạc đột nhiên nói: “Tớ muốn đi xem biển, cậu chịu đi không?”

Dương Tiếu nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Phía Đông thành phố nhỏ này, ở nơi rất xa là biển Đông. Lúc này là trời thu, ở bờ biển người hẳn là không nhiều lắm.

Dương Tiếu hướngvề phía biển mà đạp xe.

Lại qua một hồi, Trần Lạc đột nhiên từ phía sau ôm eo Dương Tiếu, ôm rất chặt, cậu nói: “Tớ không muốn phải lớn lên, không muốn phải giống như những người lớn kia. Tớ mới không muốn trở thành một con thú tự nhốt mình, vì những tiền tài gì đó, mong muốn của chính mình không dám làm, không biết tại sao phải đi làm mấy chuyện đó.”

Cuối cùng đã tới bờ biển, biển mênh mông trải ra trước mặt. Hai người cùng nhau trèo qua núi đá, một bãi cát nhỏ sạch sẽ, tựa hồ như vì hai người chuẩn bị. Trời thu, biển thoạt nhìn so với mùa hè thâm trầm một ít, từ trên xuống dưới, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, sẽ không ngừng, bên tai truyền đến âm thanh tiếng sóng lớn, hơi lạnh của gió biển xẹt qua khuôn mặt, lộ ra mùi tinh mặn.

Dương Tiếu ngồi trên phiến đá ngầm màu đen. Trần Lạc xách giày, đi chân trần trên bãi cát, lưu lại những dấu chân.

Một lát sau, Dương Tiếu quay đầu lại, chứng kiến Trần Lạc ở trên bờ cát viết chữ “Dương Tiếu cùng Trần Lạc vĩnh viễn cùng một chỗ” .

Dương Tiếu từ trên đá ngầm nhảy xuống, cùng cậu ghi.

Đem câu nói đơn giản này, tràn ngập cả bãi cát.

—————–

## 6. Chương 6

Dương Tiếu cùng ngón tay của Trần Lạc kết giao cùng một chỗ. Trong bóng tối, hắn nhìn ánh mắt của cậu.

“Thực xin lỗi, nuốt lời , không có mang cậu đi Tây Tạng.”

“Đứa ngốc, có cậu đang ở đây là tốt rồi.”

———————–

Đảo mắt đã đến cuối năm, hai người cùng nhau đi trên đường, mới phát hiện bầu trời tuyết đang rơi.

Đó là mùa đông năm 1999,khoảng cách hiện tại có điểm xa xôi.

Có người nói, năm 2000 thế giới sẽ bị hủy diệt, ngày cuối cùng của năm 1999 là ngày tận thế của nhân loại. Sự hủy diệt địa cầu từ trên trời mà đến, truyền thuyết về tận thế khiến cho người người tâm hoảng sợ. Con người luôn không biết trước tương lai có một tia sợ hãi.

Trần Lạc hỏi Dương Tiếu “Cậu có tin vào truyền thuyết tận thếkhông ?”

Dương Tiếu nghĩ nghĩ trả lời cậu “Không biết.”

“Nếu như đã không có tương lai rồi, như thế đó chính là ngày cuối cùng của đời người này.” Trần Lạc nói như vậy. Trong mắt cậu lóe quang, cũng không sợ hãi cái chết, Trần Lạc nói: “Chúng ta mới mười sáu tuổi, nếu như chết đi, vậy có nghĩa là cả đời đều không có bước vào thế giới của sự trưởng thành .”

Một lát sau, Trần Lạc nói: “Dương Tiếu, đến ngày đó, tớ nghĩ sẽ đi khỏi cái thành phố này.”

“Đi nơi nào?” Dương Tiếu hỏi.

“Ở đâu đều được, càng xa càng tốt. . . . . . Tớ muốn chỉ có hai người chúng ta, im lặng đi ra ngoài. Chúng ta đi Tây Tạng nhìn xem được không? Nghe nói lúc đó trời đặc biệt xanh.”

Ngày đó, Trần Lạc ngồi ở bệ cửa sổ của trường học, ngoài cửa sổ dương quang chiếu mặt cậu, mang theo hưng phấn.

Kế hoạch điên khùng bắt đầu được thực hiện, hai người vì thế dồn tiền đã lâu, cuối cùng cũng chỉ đủ một chuyến vé xe. Nhưng cái này không chút nào dao động quyết tâm của bọn hắn. Bởi vì ai cũng không biết có thể hay không có tương lai, có hay không sau này.

Một ngày trước trước khi khởi hành, Trần Lạc đột nhiên phát khởi sốt cao. Nhưng cậu vẫn kiên trì đến nhà ga, mua phiếu, lạnh như băng ngồi trong phòng đợi, Trần Lạc cuộn tròn người dựa vào người Dương Tiếu , trán nóng một cách lợi hại.

“Trần Lạc, chúng ta hay là không nên đi thì hơn ?” Dương Tiếu hỏi cậu. Hắn không đành lòng nhìn cậu càng lúc càng tiều tụy.

Trần Lạc hé mở đôi môi có chút trắng bệch, cố chấp nói: “Cậu quên là đã hứa với tớ gì rồi sao?”

Kết quả, ngày đó là chưa ra hỏi thành phố. Ở trên xe, Trần Lạc té xỉu. Vốn chuẩn bị tiền để trốn đi, kết quả biến thành tiền khám bệnh.

Dương Tiếu ngồi ở trước giường bệnh, xem chất lỏng truyền dịch trong bình mỗi lúc một thấp chảy xuống, đi vào thân thể Trần Lạc. Cái chất lỏng này rất lạnh nhỉ? Hắn nghĩ, vươn tay đem truyền dịch nắm lại trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm áp nó. Trần Lạc nằm ở trên giường nhìn hắn, thật lâu không nói một lời.

Trời một điểm đen, đêm cuối cùng của năm 1999, là hai người gắn bó ở trong bệnh viện vượt qua . Ngoài cửa sổ tiếng pháo đùng đoàng. Trong phòng bệnh lại tựa hồ ngăn cách.

Dương Tiếu cùng ngón tay của Trần Lạc kết giao cùng một chỗ. Trong bóng tối, hắn nhìn ánh mắt của cậu.

“Thực xin lỗi, nuốt lời , không có mang cậu đi Tây Tạng.”

“Đứa ngốc, có cậu đang ở đây là tốt rồi.”

Thế giới cuối cùng không có biến mất, địa cầu cuối cùng cũng không có hủy diệt, hết thảy đã thành quá khứ. Mọi người chỉ là lại lần nữa tự nói dối tự lừa mình dối người thôi. Đối với bọn nhỏ, cũng thế chạy nhảy vùng vẫy đều đã trở lại nguyên điểm.

Năm 2000 , rốt cục cũng đã 17 tuổi. Bọn họ cuối cùng cũng không còn là những đứa trẻ, cuối cùng cũng trở thành người lớn.

## 7. Chương 7

Nhưng là hắn giống như con bướm bị mạng nhện quấn quanh, giãy dụa cuối cùng một tia điên cuồng, cũng là như thế yếu ớt vô lực. Hắn bắt đầu từng điểm từng điểm thỏa hiệp. Thực sự không phải là không đủ kiên cường, hắn chỉ là nghĩ nếu như mình nghe lời một chút, như vậy cuộc sống có thể sẽ rất nhanh qua đi.

——————————

Dương Tiếu hai ngày một đêm chưa có về nhà hậu quả rất nghiêm trọng.

Cha mẹ của hắn vì tìm hắn đem bạn bè từ trường đến nhà lật tìm hết mấy lần. Lúc tìm được Dương Tiếu, mẹ của hắn trước nay chưa từng đánh hắn, khóc tát cho hắn một bạt tai “Mày vì cái gì tốt không học? Thằng đó điên khùng! Mày cùng nó điên khùng với nhau! Còn như vậy, Mày cả đời này sẽ bị phá hủy.”

Người mẹ luôn mẫn cảm , nàng ý thức được đứa con yêu say đắm vượt qua tình bạn.

Nàng đem Dương Tiếu cùng Trần Lạc ngón tay kết ngón tay đẩy ra, Dương Tiếu quay đầu lại nhìn xem Trần Lạc, Trần Lạc cũng nhìn hắn, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, không có một lời giải thích, không có một chút lưu luyến, nhưng là ánh mắt của cậu đủ để cho hắn đọc được tịch mịch cùng ưu thương. Hắn đi, lần nữa để lại cậu một mình.

Hắn không phân trần gì cả trở về nhà. Hắn cự tuyệt ăn uống, cự tuyệt cùng cha mẹ nói chuyện.

Nhưng là hắn giống như con bướm bị mạng nhện quấn quanh, giãy dụa cuối cùng một tia điên cuồng, cũng là như thế yếu ớt vô lực. Hắn bắt đầu từng điểm từng điểm thỏa hiệp. Thực sự không phải là không đủ kiên cường, hắn chỉ là nghĩ nếu như mình nghe lời một chút, như vậy cuộc sống có thể sẽ rất nhanh qua đi.

Ba ngày sau, hết thảy quan hệ của hắn đều chuyển đến cao trung gần nhà. Cha mẹ mỗi ngày đưa hắn đi học như áp giải phạm nhân. Không cho hắn rời đi tầm mắt của bọn họ.

Đoạn thời gian kia, Dương Tiếu vô cùng nhớ Trần Lạc, nhưng lại như thế nào cũng không liên lạc được. Hỏi qua đi bạn học, bọn họ nói, từ ngày đó trở đi, Trần Lạc chưa bao giờ ở trường học xuất hiện. Nhà cũng không biết đem cậu đi đâu rồi.

Nguyên lai, thế giới lớn như vậy, thành thị lớn như vậy, hai người, nếu như tách ra, cứ như vậy khó có thể gặp lại.

Ngắn ngủn nửa năm rất nhanh trôi qua.

Tiếp đến chính là thi vào trường cao đẳng, Dương Tiếu điểm rất cao, thuận lợi thi đậu một chỗ trường đại học trọng điểm.

Hắn rốt cục được “Cứu chuộc rồi” .

Ngày đó nhận được thư báo đậu, Dương Tiếu tự cho mình một cái cười thật to tự giễu .

Nguyên lai lúc còn học cao trung, Dương Tiếu vẫn không có nhìn thấy Trần lạc. Hắn thất vọng cùng tịch mịch, làm cho bạn hắn những ai đã gặp qua Trần Lạc đều giúp hắn tìm kiếm cậu, nói cho cậu biết, hắn muốn gặp cậu một lần.

Hắn biết rõ cậu đang ở một góc nào đó của thành phố này.

Hắn thường xuyên nghĩ, Trần Lạc hiện tại đang làm cái gì?

Trần Lạc biến thành bộ dáng gì đây?

Cậu có hay không thỏa hiệp , hay là như trước truy tìm tự do của mình?

Cậu có khỏe không?

Có phải là có bạn bè mới đã đem chính mình bỏ quên?

## 8. Chương 8

“Xem, có một cậu trai đang đuổi theo xe.”

“Rất là nguy hiểm nha.”

“Cần gì phải như thế? . . . . . .”

“Là tiễn biệt ai sao? . . . . . .”

————————

Ngày đó Dương Tiếu rời nhà đi lên trường, bầu trời mưa rơi lác đác, trên không trung sương mù ngưng tụ, thực vật một mảnh xanh mới. Giống như buổi chiều định mệnh tại sân bóng đó bọn họ gặp nhau.

Nhà ga, Dương Tiếu cùng mọi người từ biệt, kéo dài tới lúc cuối cùng mới lên xe. Hắn vẫn không có nhìn thấy Trần Lạc, có cảm giác trong nội tâm thiếu mất cái gì.

Xe lửa chậm rãi chuyển động. Âm thanh bánh xe dường như càng đè nặng nỗi lòng hắn.

Vừa ngồi xuống, chợt nghe tiếng mọi người trên xe nghị luận.

“Xem, có một cậu trai đang đuổi theo xe.”

“Rất là nguy hiểm nha.”

“Cần gì phải như thế? . . . . . .”

“Là tiễn biệt ai sao? . . . . . .”

Nghe nói như thế, Dương Tiếu từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, buông hành lí chạy đến cửa xe. Hắn dự cảm, hắn biết rõ đó là Trần Lạc.

Chạy như điên phía sau xe nam hài vẫn là ra bộ dáng kiên cố , là Trần Lạc không có sai.

Cậu có lẽ đã sớm ở đây, ở bên cạnh Dương Tiếu, rất xa, một mực yên lặng lặng yên nhìn hắn, không muốn nhiễu loạn cuộc sống của hắn.

Cậu có lẽ đã sớm đối Dương Tiếu thất vọng, trách hắn thỏa hiệp, một mực không chịu đi ra thấy hắn, cùng hắn nói chuyện.

Cũng có thể là cậu có việc bận, vừa mới đuổi tới, bỏ lỡ lần gặp gỡ cuối cùng này.

Đứa trẻ kia quả thật rất quật cường,khi xe lửa bắt đầu chuyển động, đột nhiên chạy đến, ném xuống cái ô trong tay , điên cuồng chạy khỏi sân ga, đuổi theo đằng sau xe lửa . Dùng bước chân đuổi theo tốc độ quay của bánh xe.

Dương Tiếu nỗ lực muốn mở cửa ra, nhưng là xe lửa đóng cửa gắt gao. Hắn chỉ có thể đứng tại đó, cách cửa sổ thủy tinh, nhìn xem Trần Lạc.

Cậu một mực chạy, một mực chạy, mưa xối tóc, xối quần áo. Dương Tiếu hy vọng cậu dừng lại, hoặc là giảm bớt tốc độ, như vậy cũng có thể giảm bớt một phần tự trách trong lòng hắn .

Nhưng là trong mưa người vẫn tiến về phía trước, tốc độ không thấy giảm bớt.

Trần Lạc,

Trần Lạc,

Trần Lạc. . . . . . Dương Tiếu liên tục nhỏ giọng kêu tên .

Mãi cho đến khi khoảng cách càng ngày càng xa, biến mất không thấy nhau nữa.

Dương Tiếu mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.

Đây chính là lần cuối cùng gặp mặt của bọn họ.

————————

## 9. Chương 9

Peter Pan cuối cùng cũng biến mất không thấy, đứa nhỏ cũng rời đi trờ lại tinh cầu của hắn. Đều phải đến lúc không thể làm trẻ con được nữa.

—————————–

Từ ngày đó trở đi. . . . . . Trần Lạc giống bốc hơi khỏi thế gian.

Bốn năm sau, Dương Tiếu tốt nghiệp đại học, trở lại thành phố này.

Hắn vẫn không thấy Trần Lạc.

Đây là sự thật.

Coi như là đồng thoại đẹp, kết cục thì phải làm thế nào đây?

Peter Pan cuối cùng cũng biến mất không thấy, đứa nhỏ cũng rời đi trờ lại tinh cầu của hắn. Đều phải đến lúc không thể làm trẻ con được nữa.(1)

Khi thì hắn ở trong phòng làm việc tăng ca thức đêm.

Khi thì hắn chen chúc trong tàu điện ngầm.

Hắn biết chính mình cũng không thích công việc này.

Hắn như đang đi trong cơn mê, cuộc sống, ngủ, rồi tỉnh, hắn đã quên, có một người tên Trần Lạc đã từng tồn tại.Hắn cam tâm tình nguyện làm một con thú bị vây hãm, hết sức phấn khởi đi tranh đoạt, hy sinh tự do đổi lấy cơm ăn.

Mãi đến hôm nay, trên tàu điện ngầm này hắn hình như đã thấy Trần Lạc.Hắn thậm chí không cách nào xác nhận đó có phải là Trần Lạc hay không, đã nhiều năm như vậy, cậu làm sao có thể một điểm cũng không có đổi. Nhưng là hắn lại tình nguyện tin tưởng đó là Trần Lạc, người con trai cố chấp như thế sao có thể đơn giản thỏa hiệp.

Quá khứ hết thảy dường như là một giấc mộng, giật mình tỉnh lại, mới phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh.Đã nhiều năm như vậy, hắn cho là mình đã quên, nhớ lại mới phát hiện tất cả như vậy rõ mồn một trước mắt. Nhìn lại vẫn là hắn trong lòng rất yếu đuối.

Buổi tối, Dương Tiếu uống rượu. Đêm cô độc, hắn một lần lại một lần ở trong nội tâm viết “Dương Tiếu cùng Trần Lạc vĩnh viễn cùng một chỗ.”Khóe mắt đột nhiên có điểm ướt .

———————————

(1) câu chuyện Peter Pan có lẽ ai cũng biết, đứa nhở ở đây chắc chỉ Jenny, trở về tinh cầu ta nghĩ tinh cầu này vừa là thế giới mà Jenny sống vừa là thế giới trưởng thành mà ai cũng phải trải qua.

## 10. Chương 10

Chạy rồi đuổi theo, rồi lại chạy cùng đuổi theo.

Cho dù đây là lần điên cuồng cuối cùng của đời này, một lần truy đuổi cuối cùng. . . . . .

Cậu, đã trốn hắn quá lâu.

——————————

Lại là một buổi sáng mới, ánh mặt trời rơi vãi hướng về bờ biển thành phố, bị các tòa lầu san sát cùng các loại dây điện chằng chịt phá thành những mảnh nhỏ, thế giới vẫn là như thế bận rộn. Mọi người đi làm, vội vàngbước , tìm phương hướng của mình, trải qua cuộc sống của mình.

Đứng bên cạnh tàu điện ngầm, đám người kia dường như tạo thành một bức tường chắn, cách trở hai thế giới, trước mắt Dương Tiếu, là đôi mắt kiên định của người kia, gió cứ thế lướt qua.

Dương Tiếu đột nhiên bắt đầu chạy, tăng tốc cước bộ, đẩy đám người ra, đi tìm tung tích người con trai đó, không hề để ý tới tàu điện ngầm sắp chạy, không hề để ý tới có hay không muộn giờ, không hề để ý tới tiếng Trần Tĩnh đang gọi hắn. Hắn ném xuống cặp công văn trong tay, tháo cà- vạt đang trói buộc cổ, cởi bỏ bộ âu phục đáng ghét.

Gió thổi qua mép tóc.

Hắn chỉ là muốn đuổi theo cậu.

Giống như mùa hè đó, đuổi theo cậu, đi qua bãi cỏ mênh mông xanh thẳm đó.

Khi đó, hắn dùng hết khí lực, rốt cục ôm lấy được cậu. Tim cả hai đập rộn ràng trong \*\*\*g ngực rõ ràng và chân thật.

Cậu ở trong lòng ngực của hắn nói: “Dương Tiếu, tớ thích cậu.”

Nguyên lai, khoảng thời gian trước đây, hắn đã vứt bỏ chính mình.

Hiện tại hắn đang cố gắng đuổi theo, đuổi theo chính mình, đuổi theo Trần Lạc.

Chạy rồi đuổi theo, rồi lại chạy cùng đuổi theo.

Cho dù đây là lần điên cuồng cuối cùng của đời này, một lần truy đuổi cuối cùng. . . . . .

Cậu, đã trốn hắn quá lâu.

—————————————————————————————————————

Tựa hồ là lần đầu tiên viết loại tiểu thuyết này.

Không có nhiều miêu tả tinh tế, tinh xảo, tôi thử để cho văn của mình tự chạy.

Lúc đầu tôi vốn không biết đặt tên <> hay <> đang lúc do dự không quyết được, cuối cùng đặt là < trốn?="" truy="" đuổi="">>.

Cái này thật sự là không phải một cách kết hợp xuất sắc lắm.

Truy cản người đến tột cùng là ai đó?

Là đoàn tàu ở đằng sau Trần Lạc?

Là bãi cỏ mênh mông xanh thẳm , là đám người đứng chắn Dương Tiếu?

Hay là do sự phấn đấu của con người?

Trốn chạy vừa lại là ai đây?

Là hai tay nắm cùng một chỗ, trốn sự buồn chán cấp ba của thiếu niên?

Là một mực muốn rời xa thế giới trường thành, không muốn lớn lên của Trần lạc?

Hay là dần dần quên quá khứ như Dương Tiếu ?

Cũng có thể,

Là mỗi người chúng ta?

Trốn cùng truy, vốn là một cái vòng luẩn quẩn của sinh mệnh.

———-oOo———-

Một chút lời bày tỏ lòng của mình…

Cái truyện này kết thúc theo mình nghĩ là HE mình tin tưởng Dương Tiếu sẽ đuổi theo được Trần Lạc như mùa hè năm đó.

Chỉ là đọc xong truyện này trong lòng dâng lên cảm giác hơi nghẹn, khó tả, có gì đó hơi đau và tiếc nuối giống như hồi trước mỗi khi mình đọc Peter Pan thế (thật là không nhớ đến Peter Pan đâu nhưng vì trong này có nhắc nên mới chợt nhận ra đúng là cảm giác như nhau) đều là nghẹn ngào. Peter Pan cũng như Trần Lạc đều muốn làm trẻ con không muốn thành người lớn, nhưng Trần Lạc vẫn phải thành người lớn cơ mà mình nghĩ cậu không có thay đổi, trở thành người lớn theo cách nào là quyền mỗi người và tự mỗi người quyết định. Dương Tiếu đã theo cách thông thường – như Trần Lạc vẫn nói là thành nửa thú bị vây hãm trong một cái \*\*\*g. Well nhưng mình nghĩ Dương Tiếu kể từ khi gặp lại được Trần Lạc và quyết định muốn một lần cuối cùng điên cuồng đuổi theo cậu đó chính là Dương Tiếu đã trở lại chính mình

Truyện không quá dài nhưng để lại ý vị trong lòng mình rất đậm (cũng có thể một phần vì là truyện đầu tiên mình edit). Mình cảm thấy rất vui vì mình đã chọn bộ này mở đầu vì đối với mình <> để lại cho mình rất nhiều điều.

Mình cũng sắp sửa thành người lớn đây, rất gần rồi, không biết tương lai sẽ thế nào đây… Trốn cùng truy cái gì… Dù gì đi nữa mình vẫn mong mình sẽ không quên những tình yêu tuổi trẻ cũng không quên mình đã từng là một con yêu điên cuồng đam mỹ cái thể loại này \*cười\*

Mong các bạn sẽ không cảm thấy phí thời gian khi đọc truyện này (vì như thế mình sẽ buồn lắm a :”> )

Nice days ♥

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tron-truy-duoi*