Dấu Chân Của Người Đến Sau

Table of Contents

# Dấu Chân Của Người Đến Sau

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Thể loại: Hiện đại"Dù em chỉ là người đến sau nhưng vẫn để lại dấu chân im đậm trong lòng anh. Để anh có thể biết rằng, em đã từng yêu anh nhiều như thế nào?". |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/dau-chan-cua-nguoi-den-sau*

## 1. Chương 1

Ai bảo là trẻ con không hiểu những chuyện người lớn đang làm? Tôi hiểu, hiểu tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi. Mẹ bảo là con nít không nên suy nghĩ nhiều cho mệt đầu, tôi nghe lời mẹ nên chỉ biết im lặng rồi suy nghĩ mọi thứ trong đầu một cách sâu sắc nhất. Và cũng từ đấy tôi mắc một căn bệnh trầm cảm nhẹ, kiểu như không thích giao tiếp với người ngoài.

Tôi có một gia đình không hạnh phúc cho lắm. Dù tôi là con một, bố mẹ thương yêu tôi hết mực nhưng họ lại không có tình cảm như những đôi vợ chồng khác. Cứ dăm ba bữa lại cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhiều khi giận nhau lại qua phòng khác ngủ riêng. Có nhiều trận cãi nhau rất linh đình làm hàng xóm phải can thiệp vào nữa, tôi là đứa con nít miệng còn hôi sữa chỉ biết đứng đấy mà khóc, khóc vì sợ, khóc vì lo, lại khóc vì tủi thân chứ không làm được cái gì để giúp họ.

Từ đây tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi tôi già dặn hơn những đứa bạn cùng lứa tuổi khi nào không hay. Nhất là về những mặt tình cảm tôi lại hiểu rõ hơn ai hết. Đôi khi tôi tự hỏi, đã xác định và vợ chồng trọn đời trọn kiếp ắt hẳn phải tâm đầu ý hợp và tìm hiểu nhau kĩ càng lắm. Nhưng tại sao khi thành một đôi, sống chung một nhà lại sinh ra cãi vã nhiều như vậy?

Chung quy, dù tôi có như thế nào tôi vẫn là đứa con nít không hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài. Chuyện người lớn tôi càng không biết nên đã tự dặn lòng mình rằng bản thân không nên tin tưởng vào tình yêu để khỏi phải trải qua nhiều chuyện đau lòng như bố và mẹ.

Cuộc sống của tôi cứ nghĩ sẽ trải qua nhàm chán như thế, ai ngờ vào ngày sinh nhật của mình, bố mẹ bất ngờ bị tai nạn, tôi cũng thế. Ở trên xe cùng với họ, cảm nhận được sự hoảng sợ của bố và sự lo lắng của mẹ. Khi chiếc xe bị lật ngửa, mẹ ôm chặt tôi vào lòng bảo vệ tôi tránh để bị tổn thương. Còn bao nhiêu đau đớn mẹ tôi chịu hết. Cuộc thảm kịch đó đã cướp đi tính mạng của bố mẹ, cướp đi sự ngây thơ và hồn nhiên của đứa bé còn nhỏ như tôi.

Có lẽ mãi mãi về sau, tôi xem đó là một cơn ác mộng mà tôi không thể dứt ra được. Trong đêm hôm ấy, có người bạn thân của mẹ đến dẫn tôi đi, bà bảo là bà sẽ trở thành mẹ nuôi của tôi. Tôi rất sợ đi xe ô tô nên họ cũng nhẫn nhịn mà chở tôi bằng xe máy. Đi qua các ngõ ngách trong khu phố cuối cùng tôi cũng được vào ở trong nhà mới.

"Chào em gái"

Âm thanh non nớt vang lên từ phía trên đỉnh đầu. Tôi cũng chẳng buồn xem đó là ai nói, chỉ bận suy nghĩ về chuyện xưa mà thôi. Bây giờ tôi chỉ mười tuổi, trong gia đình là con một, bỗng dưng có một người đến nói tôi là em gái. Nói là tôi không có cảm giác gì cũng thấy kì kì.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Vì ghế sofa trải dàu mà tôi chỉ ngồi trong góc. Nên khi anh ngồi xuống tôi lại không thể tránh xa ra được. Ánh mắt chỉ thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.

"Mẹ kể lại chuyện cho anh nghe hết rồi. Bây giờ em là em gái của anh, cũng là con của bố mẹ nên em không cần lo lắng gì nhiều nữa đâu"

Tôi lẳng lặng nghe anh nói, trái tim bỗng dưng đau âm ỉ. Tôi chỉ muốn về nhà, nghe bố mẹ cãi nhau cũng được nhưng ít nhất tôi cũng thấy họ ở trước mắt của mình.

"Em...sao em không nói gì hết thế?"

Anh rất quan tâm tôi, nhưng vì anh chỉ là cậu thiếu niên mới lơn nên rất ngại ngùng. Chỉ có thể lấy ngón tay chọc nhẹ vào người tôi. Tôi vẫn cứ không động đậy, quay đầu lại nhìn anh, thấy nụ cười ấm áp anh dành cho tôi làm mắt tôi lu mờ dần.

"Có chuyện gì hả? Hay là em nhớ bố mẹ? Em đừng buồn nữa, họ lên thiên đường rồi, nơi ấy có rất nhiều tòa cung điện đẹp. Chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc đấy"

Anh an ủi tôi như an ủi một đứa con nít, tôi cũng từng nghe mẹ bảo người chết đi sẽ được lên thiên đường, nhưng tôi thấy mẹ ra đi thống khổ như vậy, trước khi đi bố mẹ còn cãi nhau rất nhiều. Vậy có thật là ở trên ấy họ sẽ hạnh phúc không?

"Anh...thiên đường là ở đâu? Em đến đó xem được không?"

"Không được đâu, em phải lớn lên đã. Đến khi nào em lớn lên không được nữa thì bố mẹ sẽ tự về đây đón em lên thôi"

Ánh mắt của anh rất ấm áp lại xinh đẹp tựa như mẹ vậy. Tôi nhìn anh thật lâu, hốc mắt lại đỏ lên:" Nhưng bố mẹ rất thường hay cãi nhau, ở trên đấy nếu như họ không hạnh phúc thì ai sẽ là người an ủi họ đây hả anh?"

"Ở trên đấy có rất nhiều, rất nhiều người thân của họ. Khi buồn thì có thể tìm đến người thân để an ủi. Em đừng lo lắng nữa nhé"

Anh xoa đầu tôi rất nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp ấy như muốn sưởi ấm trái tim của tôi vậy. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt của người lạ. Cũng tại vì những lời nói của anh làm tôi cảm thấy bình yên. Anh chỉ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt lưng như mẹ vẫn thường làm, cái cảm giác ấm áp này làm tôi cứ vương vấn mãi.

Có lẽ vì lần đầu có người gọi tôi là em gái, có người am ủi tôi một cách kì lạ đến thế, anh không bảo tôi đừng buồn, cũng không vào tôi đừng nhớ về họ mà anh chỉ bảo tôi đừng lo lắng và nói cho tôi nghe trên thiêng đường bố mẹ sống như thế nào. Những nỗi buồn nỗi nhớ tuôn trào ra bằng nước mắt. Nó mặt chát lại làm tôi nhẹ người. Cảm giác có một người anh trai thật là tốt.

Từ ngày đó trở đi, tôi chỉ giam mình trong phòng. Bố mẹ nuôi rất kiên nhẫn đem đồ ăn lên cho tôi ăn, những món ngon tôi thích đều bày sẵn trước mắt nhưng tôi chẳng buồn ăn tí nào. Anh biết vậy, ngày nào cũng lên phòng tôi, ngồi lấy cái đùi gà vừa ăn vừa cảm thán rất ngon. Tôi nhìn cũng thấy bắt mắt nên ăn một miếng giống anh, ăn rồi lại muốn ăn thêm. Cứ thế món nào tôi không động đũa, anh lại lấy ăn trước còn tôi lại ăn sau. Như vậy cũng đủ làm tôi khỏe mạnh lên từng ngày.

Thời gian tôi nói chuyện với anh rất ít, thường thì không quá mười câu. Tôi đối với bố mẹ cũng vậy, có thì vì chưa chấp nhận được sự thật nên tôi mới cố chấp không thích giao tiếp với họ.

Có một ngày trời nắng chói chang, anh đi học về, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt một vùng sau lưng áo, ướt luôn cả mái tóc đen của anh, không hiểu sao tôi thấy nó rất buồn cười nên môi hơi nhếch lên một ít. Nào ngờ lại bị bố nuôi bắt gặp. Bố nửa thật nửa đùa nói:"Cả nhà nhìn xem Mẫn Mẫn của chúng ta cười rồi này. Chắc là con bé thấy bộ dáng của Thiên Ân buồn cười quá đấy"

Anh nhìn tôi một lát rồi chạy vào nhanh thay quần áo. Tôi cũng chỉ nhìn một chút rồi lại về phòng. Không biết là cố tình hay là vô ý mà hầu như ngày nào tôi cũng thấy anh chảy mồ hôi đầy người rồi nhảy qua ngày lại trước mắt tôi như muốn tôi nhìn thấy. Tôi còn nhớ lúc ấy trời lạnh, hầu như ai cũng mang áo ấm, riêng anh lại mang áo quần cọc tay rồi làm cách này đó mà chảy mồ hôi, chạy về nhà thật nhanh đứng trước mắt tôi. Lúc ấy tôi liền hiểu ra anh làm là vì mình. Đi thật nhanh lấy áo khoác đưa cho anh nói:

"Mang vào đi không thôi cảm lạnh bây giờ"

Anh nhận lấy rồi mang vào, lâu lâu lại nhìn lén xem biểu cảm tôi có chuyển biến gì không. Tôi phát hiện ra lại cười khẽ lên thành tiếng. Hình như anh trẻ con hơn tôi thì phải, nhưng những điều anh làm tôi lại thấy ấm áp. Nỗi nhớ về bố mẹ cũng đã vơi dần đi.

Anh tên là Thiên Ân, rất thông minh và tài giỏi về mọi thứ nhưng riêng đối với em gái mình lại trở nên ngốc nghếch. Lần thứ hai tôi cười là thấy anh mặc áo ấm, nên ngày nào anh cũng mang áo ấm dù trời có nóng đến đâu đi chăng nữa.

Có lần tôi nghe lén rằng bố mẹ nuôi không thể sinh em bé được nữa, chắc lúc đấy anh buồn lắm. Tôi đoán là anh cũng rất ao ươc có một người em gái. Bỗng dưng tôi xuất hiện, lại mang một quá khứ đau thương nên anh đối với tôi như bảo bối vậy. Tôi thấy cảm động nhưng cũng thầm mắng anh ngốc nghếch nên quyết định tìm anh nói chuyện.

"Anh đừng mang áo ấm nữa được không?"

"Không phải em thích sao? Anh thấy nó rất hợp thời trang mà"

"Em không thích"

"Vậy anh sẽ không mặc nữa nhé"

"Tại sao anh lại thương em vậy?"

"Bởi vì em là em gái của anh mà"

"Nhưng em không phải con ruột của bố mẹ"

Anh gõ đầu tôi một cái:"Đồ ngốc, từ ngày đầu tiên em đến đây anh đã xem em là em gái rồi"

"Lỡ như sau này anh lớn lên, anh sẽ nghĩ khác thì sao?"

"Không bao giờ, hiện tài, sau này, sau này nữa anh vẫn xem em như em gái, không bao giờ thay đổi"

"Anh hứa nhé, không được bỏ em đi như bố mẹ đâu đấy"

"Anh hứa mà, trừ khi em bỏ anh đi thì thôi"

Cuộc đối thoại của hai đứa con nít tưởng như bình thường nhưng lại in sâu vào trong tâm trí làm tôi mãi mãi không thể quên được. Tôi nhớ lúc ấy nụ cười anh tỏa sáng như những vì sao trong đêm tối mù mịt kia, một nụ cười làm người ta luôn cảm thấy bình yên.

## 2. Chương 2

Hoa hướng dương chỉ nở khi có nắng

Em chỉ hạnh phúc khi nơi đó có anh

Thái độ của tôi đối với anh cũng trở nên khác hẳn. Anh thường xuyên chọc tôi cười, dù anh bận đến mấy đêm về cũng dành một chút thời gian kể chuyện cho tôi nghe.

Cứ nằm bên cạnh nhìn khuôn mặt non nớt đang đọc quyển sách. Bất giác lòng tôi cảm thấy ngọt ngào. Lúc trước khi ba mẹ cãi vã nhau trong lòng tôi lại mệt mỏi khôn cùng nhưng bản thân mình chẳng biết dựa vào ai. Nhiều khi tôi ước có một người anh trai để dựa vào rồi tâm sự cho anh ấy nghe về mọi chuyên mà tôi đang vướng mắc rồi lắng nghe anh ấy nói vài câu an ủi. Nhưng đó chỉ là điều ước mà tôi biết chẳng bao giờ trở thành sự thật, bởi vì tôi là con đầu tiên trong gia đình từ đó tôi liền biết mình không bao giờ có một người anh trai hay một người chị gái nào nữa.

Có nhiều điều thật không thể đoán được trước. Ngày bố mẹ bị tai nạn, tôi cứ nghĩ cuộc sống mình không còn ý nghĩa gì nữa ai ngờ rằng trong cuộc sống tôi lại xuất hiện một bố mẹ khác và một người anh trai như thế này.

Anh rất kiên nhẫn để làm cho tôi vui vẻ. Bởi bản tính của tôi rất cọc cằn lại không thích tiếp xúc với người lạ, anh biết điều đấy nên có rất nhiều chuyện anh đứng ra làm cho tôi. Song có vài thứ cũng không thể che giấu mãi được, ví dụ như gia đình xuất hiện một thành viên mới hay là tôi không thể ở nhà mãi được. Có lần trong một bữa cơm gia đình, bố nuôi lại bàn về chuyện đi học:

"Mẫn Mẫn cũng đã mười tuổi rồi, nếu cứ ở nhà mãi sau này sẽ không theo kịp bạn bè đâu"

Mẹ nuôi lại thêm vào một câu đồng thời đặt dĩa thịt bò vào bàn ăn:" Đúng vậy, Mẫn Mẫn cũng nên đi học. Con sống ở nhà chúng ta rồi cũng nên đổi từ họ Tô sang họ Thành đi cho tiện đường giải thích với người ta, Mẫn Mẫn con thấy có được hay không?"

Mẹ nuôi rất dịu dàng lại tôn trọng ý kiến của đứa con nít như tôi. Thẫn thờ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi suy nghĩ một chút.

Lúc trước, tôi là Tô Mẫn Mẫn, mang theo họ của bố bây giờ đổi thành Thành Mẫn Mẫn nghe cũng có vẻ rất kỳ lạ, mà bởi vì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ đổi họ nên nếu bây giờ nói đổi thì tôi thật sự không muốn.

Nhưng dù tôi sống cùng bố mẹ nuôi, tôi cũng không thể lấy một cái họ khác để sống trong gia đình này. Anh ngồi một bên nhìn tôi đang cúi đầu trầm ngâm như vậy nên anh cũng có một chút ý kiến:

"Hay là trên giấy khai sinh vẫn để là họ Tô, còn khi vào nhập học hay là có người nào hỏi thì cứ gọi là Thành Mẫn Mẫn, như vậy có phải rất tốt hay không?"

Mắt tôi sáng lên nhìn anh, đúng là anh rất thông minh, chưa có chuyện gì có thể làm khó được. Bố mẹ nuôi cũng gật đầu đồng tình và quyết định nghe theo lời anh nói. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện đi học lòng tôi lại man mác buồn. Đêm về, tôi xụ mặt xuống nằm trên đùi của anh nói:

"Anh ơi, có lẽ đêm nay là đêm cuối em được gặp anh đấy. Mai em phải đi học rồi"

Khuôn mặt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi phì cười, đưa tay vuốt tóc tôi.

"Không phải đêm về anh sẽ qua chỗ em kể chuyện cho em nghe sao. Với lại anh với em học cùng trường, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ xử lí hết cho"

"Hả? Không phải là anh học cấp ba rồi ư, sao có thể học chung trường với em được?"

"Ở đây trường cấp hai và cấp ba là một, em còn học với anh ba năm nữa ấy"

Khi nghe anh nói như vậy trong lòng tôi lại có hứng thú đi học. Không biết là học để được gặp anh hay là học để có thêm bạn bè mới. Chỉ biết rằng sống ở đây, người tôi quen đầu tiên là anh, người tôi thân đầu tiên cũng là anh, nên khi nghe tin học cùng trường, tôi cũng khá mong chờ với cuộc sống sau này.

Trước đây luôn sống trong mệt mỏi, còn bây giờ lại được sống trong niềm hạnh phúc chờ mong. Có thể là tôi ích kỷ nhưng bản thân tôi mong muốn rằng cuộc sống của mình sau này cũng sẽ như bây giờ.

Có lẽ anh là học sinh khá nổi trong trường về độ điển trai và thành tích học tập nên rất được nhiều người chú ý. Bình thường anh vẫn đi học một mình con lần này là có tôi lẽo đeo theo sau, tay tôi nắm chặt tay của anh ngơ ngác nhìn mọi thứ.

"Thiên Ân, bạn gái của mày à. Nhìn cũng được đấy"

Một cậu nam sinh rất thoải mái đi đến vỗ vai anh. Anh cười cười đáp lại:" Em gái tao đấy"

"Ủa, mày có em gái từ khi nào? Sao bây giờ mới thấy"

Ánh mắt cậu ta tò mò cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ biết núp sau lưng của anh lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Khi cậu ấy nói tôi là bạn gái anh người tôi như hóa đá và rất muốn phản bác lại. Tôi là em gái của anh sao có thể là bạn gái được, mà anh yêu thương tôi nhiều như vậy chắc cũng không muốn có bạn gái đâu. Tôi với anh sống mãi mãi cùng nhau như vậy là được rồi. Không cần tình yêu chen vào đâu.

"Em gái bảo bối của tao sao để chúng mày thấy được"

Anh đáp lại rất thoải mái, thái độ của anh đối với cậu ấy khác hoàn toàn khi đối với tôi và bố mẹ. Với bố mẹ, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, với tôi anh lại dịu dàng như nước, còn với bạn bè anh lại rất thoải mái, lâu lâu lại còn có những hành động thô bạo như vỗ vai hay đấm vào lưng... Nhưng tôi vẫn để ý ánh mắt của anh, dù tính cách anh thay đổi như thế nào thì ánh mắt anh vẫn rất dịu dàng.

"Em gái, ra đây giới thiệu xem"

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, tôi muốn lên tiến phản bác đột nhiên lại nghe anh nói:" Ai là em gái của mày hả? Của tao thôi"

"Nó là em gái của mày, mày là bạn tao, theo như công thức toán học thì nó cũng là em gái của tao đấy"

"Đừng hòng nhé. Em đi thôi, mặc kệ hắn đi"

Anh thầm mắng cậu ta một câu rồi quay lại dắt tay tôi đi vào. Có lẽ vì đây là lần đầy tiên cậu ta bị anh từ chối nên đứng sững người. Tôi được anh dắt đi, nhưng vẫn quay đầu lại, ánh mắt tò mò nhìn biểu cảm của cậu ta rồi hỏi anh:" Anh ơi, vậy em cũng là em gái của anh ấy hả?"

"Nói bậy bạ gì đó, em chỉ là em gái của anh thôi, chỉ riêng mình anh thôi, rõ chưa"

Giọng nói của anh có vài phần nặng nề, tay vẫn nắm chặt tay tôi như bảo rằng tôi là của riêng anh chứ không phải là của ai khác. Lúc này tôi mới an tâm, vui vẻ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay anh rồi đi qua bao nhiêu ánh mắt tò mò của mọi người. Trên môi vẫn là nụ cười rất tươi, có anh như vậy luôn làm tôi cảm thấy tự hào.

Trước kia tôi đã từng đi học, nhưng bởi vì mắc bệnh trầm cảm nên rất ít giao tiếp với người khác, với lại chuyện cãi nhau của bố mẹ lọt đến tai của các bạn trong lớp làm bạn bè xa lánh tôi. Còn bây giờ, vì có anh là anh trai, bố mẹ nuôi tôi cũng sống rất hạnh phúc, tôi lâu lâu nhớ đến anh nên bất chợt nở nụ cười nên rất nhiều người muốn đến làm quen với tôi. Quả thật, dù không làm quen được với nhiều người cho lắm nhưng đã có bạn tất nhiên trong lòng tôi luôn cảm thấy vui vẻ.

Giờ tan học của tôi và anh giống nhau, nhưng không hiểu sao nghe tiếng trống đánh lại thấy anh đứng trước cửa lớp vẫy tay với tôi. Hầu như ngày nào cũng vậy làm nhiều người trong lớp cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ nói "Đó là chuyện anh trai nên làm".

Dù nói vô tâm như thế nhưng trong lòng tôi biết, ở trong mọi tiết học anh luôn cố gắng nỗ lực để thầy cô cho anh về trước, nhờ vậy anh mới đến tận lớp đón tôi. Bằng không, tôi và anh chỉ có thể hẹn nhau trước cổng trường mà cùng về. Nhiều khi tôi nghe được mấy người bạn nói là anh có bệnh "cuồng em gái". Theo tôi, đó không phải bệnh, mà chỉ là một tình yêu thương mãnh liệt hơn những người bình thường mà thôi.

Có lẽ tôi cũng vậy, dù ngoài mặt không thể hiện ra nhưng tôi biết bản thân tôi quý anh trai lắm. Mỗi ngày không có anh là tôi cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Vì vậy tôi và anh rất thân với nhau.

Nhiều lúc bận học không gặp được anh, tôi liền lấy lí do là có bài tập không hiểu qua nhờ anh làm hộ. Anh rất thông minh, bài nào cũng giải ra hết, lâu lâu lại gõ đầu tôi bảo tôi ngốc. Cũng vì bị anh mắng là ngốc nhiều quá nên tôi bực mình tìm bài toán trong sách lớp 12 đưa anh giải.

Lúc đấy anh nghi ngờ nhìn tôi hỏi là có thật toán nâng cao của tôi hay không. Tôi chớp mắt trả lời rất thành thật là phải, rồi nói:

"Anh không làm được bài này thì lần sau đừng bảo em ngốc nữa nhé"

Anh nhìn bài toán, nheo mắt một lát rồi gật đầu đồng ý. Cuối cùng anh mất ăn mất ngủ vì bài toán ấy, tôi nhìn thấy mà rất thương. Đành cúi đầu nói thật với anh:

"Đây là toán lớp mười hai đấy, anh đừng làm nữa"

Tôi nói xong cứ nghĩ anh sẽ mắng một một trận ai ngờ anh lại cười khẽ rồi trả lời rất dịu dàng.

"Anh biết chuyện này lâu rồi"

"Sao anh vẫn muốn làm?" Tôi ngạc nhiên đến nỗi mở to hai tròng mắt mà không thể nói được gì.

"Tại không muốn để em buồn, với lại anh biết là em muốn thử sức anh mà"

Bây giờ tôi cảm động mà không nói nên lời. Tôi nào đâu có ý định thử sức anh, chỉ là bản tính trẻ con bộc phát muốn trả thù anh vì anh mắng tôi là đồ ngốc mà thôi. Anh luôn tốt bụng như vậy, dù biết tôi làm sai nhưng vẫn không mắng tôi một lời mà còn xem đó là một loại ân huệ. Nhiều lúc tôi muốn hỏi anh có phải là anh dung túng tôi quá nhiều rồi phải không? Nhưng dù sao tôi vẫn biết trước được câu trả lời là "không" rồi.

## 3. Chương 3

Người hứa với ta, cùng nhau viết nên một cuốn sách

Viết được vài trang, người lại nỡ lòng bỏ đi.

Hôm nay bầu trời trong xanh đến kì lạ, tôi thẫn thờ nhìn những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những đám mây kia bỗng trong lòng lại có cái gì đó nhói lên.

Tôi từng mong cuộc sống của mình trôi qua nhẹ nhàng và ấm áp như bầu trời ngoài kia nhưng với điều kiện là có bố, có mẹ. Bây giờ bầu trời trong xanh quá, tôi biết ước mơ của mình đã thành hiện thực nhưng bản thân tôi lại không hề mong muốn có nó một chút nào.

Người ta nói muốn đạt đến ước mơ thì phải không ngừng cố gắng, còn tôi không cố gắng mà có thể đạt đến nó thì phải trả một cái giá thật đắt.

Cuộc sống của tôi mang một màu nắng ấm nhưng người tôi lại lạnh mất rồi. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến những chuyện này bởi có lẽ từ lâu tôi đã đem nó vào quên lãng một thời gian bây giờ cảm xúc đó lại ùa về nên cảm thấy lạ lạ.

Đứng dậy đến mở cửa tính đi ra ngoài bỗng gặp anh đứng chầu chực sẵn ở đấy. Tôi mở to mắt nói:" Anh có việc gì hả?"

"Ha, không có, em tính đi đâu sao?"

Anh chỉ cười gượng rồi hỏi tôi. Tôi thành thật trả lời rằng:" Vâng, em xuống lấy nước. Phòng em hết nước uống rồi"

"Vậy em vào trong đi anh đi lấy cho" Anh đặt tay lên vai tôi xoay người lại rồi đẩy tôi vào trong phòng.

"Em tự đi được mà, dù sao ngồi mãi cũng mệt, em muốn đi vận động một chút"

"Vậy để anh lấy nước xong lên chơi với em nhé, em ngồi yên ở đây, đừng đi đâu đấy"

Tôi im lặng nhìn anh chạy đi. Bình thường anh thấy tôi ra ngoài là rất vui mừng. Còn lần này sao lại bảo tôi đi vào trong, tôi cảm thấy kì lạ nhưng cũng đành ngồi xuống và chờ. Trong ngày cứ nhiều lần liên tục như thế. Tôi thích ăn cơm, anh sẽ đem cơm lên tận phòng. Tôi thích mua đồ, anh lại chạy đi mua đồ về cho tôi. Dứt khoát không cho tôi ra khỏi phòng. Cứ nhiều lần như vậy lại làm tôi sinh nghi.

Cũng bởi vì một phần bản tính tò mò trong tôi nổi lên, tôi lại biện cớ khát nước để lẽo đẽo đi theo chân anh xuống dưới tầng. Nhưng đi được nửa chặng đường liền thấy bố mẹ tôi đang ngồi thắp nhang ở trong phòng thờ. Ban đầu tôi cứ nghĩ là họ cúng cho ông bà. Nhưng những cử chỉ của họ không đúng.

Không đau buồn cũng nhưng lại có phần thương tiếc. Rồi cũng chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên bàn thờ lam Tôi nghi ngờ đi vào, cố gắng không phát ra tiếng động, đi đến bên bố mẹ. Tôi nhìn bức chân dung đang đặt trên kia. Khuôn mặt ấy quen thuộc lại dường như xa lạ đập vào mắt tôi làm tôi bỡ ngỡ.

Cảm xúc lại trong tôi lại lần nữa ùa về. Hốc mắt đỏ lên lại cố ý không muốn để người khác thấy. Tôi lại lần nữa lặng lẽ đi lên phòng, thấy anh lo lắng từ trong phòng tôi đi ra. Vừa nhìn thấy tôi, anh ngạc nhiên chạy đến ôm chặt bả vai tôi hỏi.

"Em đi đâu vậy? Anh tìm em từ lúc nãy đến giờ"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt bấy giờ đã đỏ ửng. Đôi môi mếu xuống lại có phần run run:

"Anh, có phải hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ em, đúng không hả anh?"

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp. Cuối cùng anh lại chọn cách im lặng, không nói một hai lời ôm chặt tôi vào lòng. Vỗ nhẹ lưng tôi như an ủi:

"Em muốn khóc thì khóc đi"

Tôi im lặng mặc cho nước mắt chảy xuống. Không giám khóc ra thành tiếng nhưng lại chịu không được mà nấc lên. Hôm nay tôi bỗng thấy bầu trời kì lạ đến thế, hóa ra là có chuyện. Anh không cho tôi ra khỏi phòng là vì sợ tôi sẽ buồn vì chuyện này sao?

Bây giờ tôi mới nhớ, bố mẹ mới mất chỉ hơn một năm. Tôi cứ ngỡ là đã quên được họ nhưng đâu ai ngờ, khi nhìn vào tấm chân dung, nhìn hai con người đang mỉm cười dịu dàng với tôi. Bản thân tôi lại không chịu đựng được mà ngã xuống.

Hai tay vòng qua người ôm chặt lấy anh. Nước mắt thấm ướt cả vai áo, thấm vào tim của anh. Anh đau lòng, nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Cuối cũng cũng chỉ vỗ lưng để trấn an. Tôi khóc một lúc, nước mắt cũng cạn dần, thả tay ra xoay người đi vào phòng không nói một lời. Anh thấy vậy cũng lo lắng đi theo. Tôi ngồi trên ghế, thả lỏng người dựa vào người anh. Nhắm mắt lại nhớ về mọi chuyện rồi mới mở miệng:

"Chắc họ ở trên ấy hạnh phúc lắm anh nhỉ?"

Anh không trả lời, cũng như ngầm đồng ý. Anh sợ khi anh nói ra sẽ lại làm tôi bật khóc. Tôi dựa vào người anh đến khi hít thở đều đều tôi mới bình tĩnh lại, nằm trên người anh đến khi chìm vào giấc ngủ mới thôi.

Có lẽ đối với tôi, có nhiều nỗi đau không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần nằm yên, nhắm mắt và ngủ một giấc, mình sẽ ôm chặt nỗi đau vào trong lòng và không cho nó xuất hiện một lần nào nữa. Cái cảm giác cô quạnh cứ xuất hiện, dù ở bên cạnh anh, cũng chỉ là ấm áp một phần. Còn một phần còn lại, nó bay đi theo bố mẹ mất rồi.

Mơ mơ màng màng trong giấng ngủ với một màu đen bao phủ. Tôi cảm giác được một bàn tay ấm áp vuốt mái tóc của mình rất nhẹ nhàng. Như vô thức, tôi kéo bàn tay ấy lại ôm chặt và ngủ tiếp.

Chắc có lẽ tôi ương bướng, không muốn cho ai biết là bản thân mình đã khóc nên Qua ngày hôm đó, tôi trở lại bình thường như chưa có chuyện gì.

Tôi bình tĩnh đến như vậy cũng làm anh lo lắng. Có lần anh hỏi có phải là tôi lén khóc lóc ở nơi nào đó hay không? Đáp lại anh tôi cũng chỉ nhoẻn miệng cười, anh cứ nghĩ tôi yếu đuối như vậy. Đừng xem thường một đứa con nít như tôi, Dù đau buồn nhưng tôi mạnh mẽ lắm. Có lẽ là trong quá khứ có rất nhiều chuyện làm tôi mệt mỏi và từ đó có thể đúc rút được có kinh nghiệm để vượt qua nỗi đau một cách dễ dàng. Ví dụ như đi ngủ, hay là tìm một góc nào đó để ngẩn người.

Nhưng thế nào tôi cũng biết ơn bố mẹ nuôi và biết ơn anh nhiều ghê lắm. Thời gian cũng thấm thoắt trôi đi, tôi chuẩn bị là học sinh cấp ba cũng là lúc anh thi vào đại học. Cứ nghĩ đến việc anh đi xa là tôi lại đứng ngồi không yên, chạy qua phòng anh hỏi anh cho rõ ràng:

"Sau này anh học trường nào?"

Anh ngồi chuẩn bị hành lý, nghe tôi hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi bỏ qua nhiều công việc đang dang dở.

"Anh thi trường kinh tế, đó là ước mơ của anh mà"

Tôi lại bĩu môi khó chịu nói:" Trường kinh tế lấy điểm cao lắm, với lại ai biểu anh học giỏi cho lắm vào rồi lại bị nhà trường đuổi ra ngoài sớm như vậy"

Anh nhìn con người ương bướng của tôi, không hiểu sao anh không tức giận ngược lại còn dịu dàng đến kì lạ. Kéo tay tôi lại lần để cho tôi ngồi xuống cạnh bên. Tôi thì đang tức giận, cũng chẳng biết mình tức giận vì cái gì. Cứ đi từng bước nặng nề rồi ngồi xuống cái phịch. Cố ý phát ra âm thanh lớn để anh nghe thấy, để anh có thể biết rằng là tôi đang tức giận.

"Không cần điểm cao hay thấp, miễn sao anh đã đậu là được rồi. Không phải em muốn học ngành an ninh sao? Sau này cũng được đi giống anh thôi"

Giọng anh trầm thấp, nói có vài phần nhường nhịn nhưng tôi càng nghe càng cảm thấy bực mình.

"Bộ anh nghĩ ai cũng muốn đi giống anh hả? Trường kinh tế xa nhà đến thế, anh đi rồi sau này ai sẽ ở nhà chơi với em đây?" ngắt một hơi rồi nói tiếp:" Hay là mấy năm nữa em cũng học trường kinh tế giống anh nhé"

"Không được, đừng vì anh mà thay đổi ước mơ của mình. Anh cũng là xa nhà chứ có phải là đi mất tăm đẫy hằng ngày anh sẽ gọi về nhà cho em mà"

"Nhưng em vẫn muốn anh ở đây cơ, thật không vui chút nào"

Anh hiểu tôi đang nói gì. Tôi cũng biết là bản thân mình khi xa anh là sẽ buồn lắm, bởi anh hứa là sẽ ở bên tôi mãi. Nhưng nào ai ngờ đến tuổi trưởng thành anh lại nhẫn tâm bỏ đi. Tôi cũng biết là vì ước mơ ấp ủ trong anh bấy lâu này, tôi cũng biết là tôi không có quyền cản anh đi theo ước mơ của mình. Như trong lòng tôi lại buồn bực và bứt rứt lắm.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, lần nào cũng vậy, hễ khi tôi giận dỗi anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc đến khi tôi dịu đi mới thôi. Nhưng lần này tôi không thể hết giận nổi.

"Sau này em cũng phải như vậy thôi, anh cũng muốn ở đây với em lắm. Thậm chí là muốn đưa em đến đó để học với anh. Nhưng anh không muốn bố mẹ buồn thêm nữa, anh cũng không muốn sau này mình dùng hai bàn tay trắng để nuôi em, cũng không muốn em sau này phải chịu cực khổ. Trọng trách của anh rất lớn, có lẽ là chia li bây giờ nhưng sau này lại đoàn tụ hạnh phúc. Em có hiểu không?"

Anh nói rất nhẹ nhàng, như giải thích cho tôi hiểu cũng như tự nói với lòng mình. Nghe xong tôi lại ngẩn người, có nhiều chuyện như vậy mà tôi không biết, lại chưa một lần nghĩ tới. Cái trọng trách và bổn phận của một người con lớn hơn rất nhiều thứ. Tôi biết là anh cũng không muốn đi vậy nên tôi chỉ ôm chặt anh thay một lời đồng ý. Dù khó chịu nhưng cũng đành vậy bởi tôi biết dù tôi có níu anh lại cũng vô ích.

Ngày anh lên máy bay tôi bảo rằng:" Nhớ phải giữ liên lạc, nhất định phải giữ liên lạc với em nhé"

Tôi thấy anh tươi cười đồng ý mới có thể an tâm vì nghĩ là anh sẽ giữ liên lạc mãi.

Hằng đêm tôi và anh cứ gọi đến nói chuyện đến sáng. Nhiều lúc nhà vắng người, không ngủ được thì lại gọi để anh hát cho tôi nghe một bài đồng quê cũ rít nhưng nó lại đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi và anh cứ gọi điện nói chuyện hết ba năm trời như vậy. Đến khi anh gác máy để luyện ôn thi đại học và tập trung vào chuyện tìm việc làm thì bấy giờ tôi mới buồn bã và tập sống một cuộc sống mới không có anh.

## 4. Chương 4

Nhiều năm trôi qua bây giờ tôi cũng đã trở thành một thiếu nữ. Tôi mang nhiều nét đẹp của bố và mẹ, mỗi lần nhìn vào trong gương bản thân tôi lại cảm thấy thật tự hào.

Dù tôi không xinh đẹp, nhưng lại mang một vẻ đặc biệt, dễ dàng gây chú ý với những người khác. Tôi có một đôi mắt u buồn, đặc biệt là đôi mắt này, dù to tròn nhưng khi nhìn vào tôi chưa bao giờ thấy nó vui vẻ cả.

Nay đã là năm cuối của cấp ba, cuộc sống của tôi luôn bận rộn với chuyện học tập. Thậm chí, tôi không có thời gian để ăn cơm với bố mẹ. Nhiều lúc tôi lại tự hỏi sao bản thân mình lại cố gắng học tập đến thế, chỉ cần đậu tốt nghiệp là được rồi. Nhưng nghĩ lại, tôi muốn bản thân mình có nghề nghiệp đàng hoàng, và làm ngành mà tôi hằng mơ ước đó là an ninh.

Dù điểm vào trường là cao chót vót, thậm chí còn có lúc người ta lấy điểm tuyệt đối nhưng cứ nghĩ đến sau này tôi được mang áo quần màu xanh lá, rất uy nghiêm lại được người kính phục, ngày ngày đi bắt từng tên tội phạm, bắt chúng phải sợ hãi và quỳ dưới chân của mình. Nghĩ đến đây tôi lại có động lực để học. Nhiều đêm không có anh, bố mẹ lại ngủ từ rất sớm, tôi đi học về khuyu rồi lủi thủi ngồi làm bài tập đến sáng, cảm giác lúc ấy làm tôi cô đơn đến lạ kì. Cái cảm giác này tôi không muốn một chút nào, tôi chỉ muốn học thật nhanh, ra trường thật nhanh để giúp đỡ bố mẹ và còn được ở cạnh anh.

Thở dài thườn thượt, đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bâu giờ cũng đã là mười hai giờ đêm. Tất cả mọi người đều hạnh phúc trong giấc ngủ, chỉ mình tôi ngồi cầm bút nhìn ra ngoài trời, không biết ở bên ấy anh đã ngủ chưa, ước gì bây giờ tôi có thể cầm máy điện thoại mà gọi điện cho anh thì tốt biết bao nhỉ.

Nhìn bầu trời tối mịt rồi lại nhìn xuống dưới sân nhà. Ánh mắt của tôi nhìn đi nhìn lại hàng cây mà bố ngày nào cũng chăm sóc bỗng lại cảm thấy ghen tị với nó quá. Ít nhất, trong những lúc như thế này, chúng nó còn có bạn, còn tôi chỉ có thể ở một mình.

Đặt cây bút xuống bàn, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng xuống dưới tầng. Hít thở không khí một chút, tôi quyết định đi bộ ra ngoài. Những cột đèn ven đường vẫn chiếu sáng, tôi lang thang một mình trên con đường nhỏ ít người qua lại.

"Chị..."

Âm thanh nho nhỏ vang lên làm tôi giật mình. Đưa tay lên vuốt ngực để mình tĩnh lại, quay đầu nhìn nơi mà phát ra giọng nói đó.

"Ơ, sao cậu lại ở đây?"

Không thể không kể đến cuộc sống của tôi trong những năm cấp ba, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp ai ngờ bỗng dưng có một ngày, lại có người lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi bảo là "em thích chị".

Tôi không như những người con gái khác, bởi tôi có một quá khứ không hoàn hảo nên chuyện tình cảm đối với tôi là xa vời lắm. Tôi cũng từng mong có một chàng hoàng tử đến bên cạnh mình chứ? Nhưng tôi có anh trai rồi, người anh trai hoàn hảo hơn bất kì người nào hết, anh tốt bụng đến nỗi bản thân tôi không muốn có người yêu. Nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một cậu nhóc lớp dưới theo đuổi. Mỗi lần tôi đi lang thang một mình lại bắt gặp cậu, không biết là cố ý hay vô tình nhưng tôi nghĩ đây là cái duyên. Nếu không phải là tình yêu thì hãy là tình bạn, tôi rất thích khi cậu là bạn thân của tôi đấy.

"Thấy chị đi mãi không chịu về nhà. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên..."

Cậu cúi đầu lúng túng nói. Ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào tôi. Hai nhón tau cứ đan vào nhau như làm việc có lỗi và chờ tôi trách phạt vậy. Bỗng tôi lại thấy buồn cười, đứng trong màn đếm nhờ ánh đèn chiếu sáng, khuôn mặt tôi bấy giờ dịu dàng đến kì lạ.

"Cậu sợ tôi sao?"

"Không...không có"

Từ ngày cậu nói cậu thích tôi đến tận hôm nay, cậu vẫn luôn không dám nhìn tôi một lần. Nếu như tôi chủ độn bắt chuyện thì cậu lại rụt rè sợ hãi. Người con trai thuần khiết trong sáng như vậy quả thật là rất hiếm hoi, nhưng lại đặt niềm tin vào tôi thì đó là một điều đáng tiếc.

Tôi đi từng bước chậm rãi lại gần, vừa đi vừa hỏi:" Đêm hôm khuya khoắt như vậy cậu đến đây làm cái gì?"

"Em... Không ngủ được, đi mua đồ liền gặp chị"

"Vậy là vô ý hả?"

Cậu gật đầu lia lịa, tôi suy nghĩ một lát rồi đi lướt qua người cậu, lạnh nhạt nói:

"Vậy thì về đi, tôi còn đi thêm một lát nữa"

"Hay là chị về với em luôn?"

"Vì sao?"

"...." cậu ta cứ mấp máy môi, nói không nên lời. Tôi thì buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn cứ cố gắng lạnh nhạt.

"Cậu không nói hả? Lần sau đừng đi theo tôi nữa"

"Không phải" cậu lại trả lời nhạn chính và dứt khoát. Không biết là không phải là cậu đi theo tôi hay là không phải vì cậu không nói nữa. Tôi chỉ biết, mình trêu chọc cậu cho đỡ buồn.

"Hả? Vậy tôi đi đây"

"Chị...."

Tôi nheo mắt lại, khó chịu nói:" Cậu phiền phức quá đấy, lần sau đừng đi theo tôi nữa, đỡ phiền"

Tôi không ngại làm mất lòng. Bởi vì tôi biết, có nhiều chuyện cần phải dứt khoát để không gieo rắc cho đối phương niềm hi vọng. Càng tạo nên hi vọng càng ôm lấy đau thương.

Tôi thấy rõ ánh mắt cậu rưng rưng, khuôn mặt xụ xuống. Sợ sệt đưa tay ra bấu lấy góc áo của tôi:

"Thật ra đi ban đêm rất nguy hiểm. Em lo cho chị nên đi theo, nếu như chị không về, lại thức khuya như vậy, vừa gặp nguy hiểm vừa lại hại đến sức khỏe thì làm sao bây giờ"

Tôi liếc cậu một cái:" Ai cần cậu quan tâm cơ chứ, buông tay ra"

"Chị đừng có không để ý đến em có được hay không?"

Cậu thua tôi một tuổi, nhưng lại cao hơn tôi một cái đầu. Tôi nhìn khuôn mặt non nớt kia, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn phiền. Chính là bởi vì người ta quan tâm đến tôi nên tôi mới buồn phiền.

"Buông tay ra" toi gắt gỏng nói.

"Chị..."

"Bộ cậu không muốn đi về hả? Đi, nhà cậu cùng đường với nhà tôi phải không? Chúng ta cùng về"

Cậu nhìn tôi, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng rồi gật đầu lia lịa. Nhưng lại nửa tin nửa ngờ, hỏi lại lần nữa.

"Thật không ạ?" Bỗng tôi thấy cậu dễ thương không tả được, cũng chỉ cười bấy đắc dĩ nắm tay cậu rồi kéo đi.

"Bớt nói mấy lời thừa thãi đi"

Chúng tôi đi trên con đường vắng. Cậu nhìn tôi vào nhà cậu mới chịu về. Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi lại tự trách mình, đáng lẽ nên bỏ cậu lại giữa đường mà về trước nhưng nhìn cậu tôi lại không nỡ. Dù sao tôi cũng gần ra trường rồi, chắc cậu cũng sẽ quên tôi nhanh thôi.

Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày tôi vẫn cứ dậy sớm đi học. Xuống tầng rồi đi đến lớp, không dám đánh thức bố mẹ dậy, lặng lẽ mở cổng rồi đi ra ngoài.

Vừa đi đến lớp liền thấy đám bạn tụ tập lại, không biết là đang viết cái gì đấy. Tôi cũng tò mò đến xem thử. Bảo Anh, nhỏ bạn của tôi, nó thấy tôi đi tới viền đưa tôi một tờ giấy rồi bảo:

"Hồ sơ nguyện vọng thi đấy, ngồi xuống đây viết rồi đi nộp cho thầy"

Cầm tờ giấy trên tay thắc mắc hỏi:"Không phải thi xong là xét điểm rồi mới chọn trường hả?"

Bình thương, học sinh tho xong tốt nghiệp, rồi tùy theo số điểm mà chọn vào trường thích hợp. Nếu như chọn trường trước thế này, là thi trường nào là xác định học trường ấy. Dù ngoài miệng tôi nói là tôi thi an ninh, ước mơ của tôi là trở thành cảnh sát nhưng tôi biết từ sâu trong lòng mình vẫn còn một chỗ đứng cho trường kinh tế. Bởi vì nơi đó có anh.

Tôi vẫn nhớ rất rõ trước khi anh đi, tôi bướng bỉnh đòi học giống anh, để hai anh em có thể ở gần nhau. Nhưng anh bảo đừng vì anh mà từ bỏ đi ước mơ của mình, với lại khi tôi thi xong thì anh cũng gần ra trường. Kiểu gì anh cũng sẽ chuyển lên sống với tôi nên tôi không lo lắng gì mà chọn trường an ninh.

Nhưng không hiểu sao khi cầm tờ hồ sơ nguyện vọng trên tau, bản thân tôi lại cảm thấy mơ hồ và có chút lưỡng lự. Tôi muốn viết nhưng cũng không muốn viết, ước gì bây giờ tôi có thể gọi cho anh để hỏi ý kiến.

"Bảo Anh, thầy bảo khi nào nộp?"

"Chắc là ngày mai hay ngày mốt gì đó. Mà sao cậu không viết bây giờ luôn đi, tớ thấy cậu học giỏi, lại rất khao khát vào trường an ninh mà"

Bảo Anh hỏi làm tôi cũng không biết trả lời thế nào. Đúng là tôi ước mơ vào an ninh, nhưng đến phút cuối tôi lại lưỡng lự. Tôi cũng không biết là mình đang nghĩ cái gì nữa, Cũng chỉ cười trừ để trả lời lại rồi biện một lí do thích hợp.

"Suy nghĩ thật kĩ đã. Cái này quyết định cả đời của tớ, bất cẩn làm sao được"

Tôi nói vậy thôi mà Bảo Anh cũng tin là thật rồi còn bảo là phải chọn trường nào mà ra trường là có việc làm liền, cuộc sống sau này ổn định hơn một chút là được. Tôi biết chứ, suy nghĩ của tôi lớn hơn tuổi rất nhiều nhưng tôi cũng chẳng có kinh nghiệm đành về hỏi mẹ.

Đi đến cửa phòng, tôi nghĩ chắc không cần gõ cửa đâu, nhẹ mở ra rồi đi vào. Liền nghe thấy âm thanh bên trong.

"Thiên Ân nó bị tai nạn tầm một tuần rồi, chúng tôi phải sắp xếp thời gian đi thăm nó nên không thể đến công ty một thời gian được. Việc nhà thì nhờ cho dì cả lo, Mẫn Mẫn đang trong giai đoạn thi cử nên không thể cho nó biết được. Tất cả nhờ dì hết nhé"

Tôi nghĩ rõ mồn một từng lời nói của mẹ. Người tôi khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, trong lòng lại hoảng hốt như không tin đây là sự thật.

## 5. Chương 5

"Mẹ, mẹ nói anh con bị tai nạn ư?"

Tôi hoảng hốt nhìn mẹ. Mẹ đặt điện thoại xuống, ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng lẳng lặng gật đầu, như xác nhận đây là sự thật. Còn tôi thì lo lắng muốn điên lên, mở cửa phòng vội chạy lên tầng vừa đi vừa nói:

"Mẹ, con muốn đi gặp anh ngay bây giờ"

"Không được, anh con nó bị tai nạn một tuần trước, bây giờ cũng đang trong tình trạng hồi phục. Mấy ngày nữa con phải thi tốt nghiệp rồi. Muốn đi thì hẵng đợi thi xong đã rồi đi"

Mẹ nói rất bình tĩnh, hình như chuyện này mẹ đã biết từ lâu. Còn tôi thì bình tĩnh sao được, anh bị tai nạn không biết nặng hay nhẹ. Mà nếu ở viện một tuần rồi chắc là nặng lắm. Nếu như vậy thì ai chăm sóc anh, ai nấu đồ ăn cho anh bây giờ? Hơn nữa, chỉ có mình anh ở ngoài kia, đại học chỉ còn năm cuối, việc học tập của anh cũng khó khăn không kém. Như vậy thì anh sao có thể hoàn thành được ước mơ của mình một cách trọn vẹn đây.

Mẹ nhất quyết không cho tôi đi, bắt tôi phải thi đã. Nhưng bấy giờ thì tôi nào có tâm trạng. Mẹ tính giấu tôi chuyện này, nhưng lại bị tôi tình cờ nghe thấy. Mẹ biết là tôi quan tâm anh đến nhường nào nhưng lại vì sự nghiệp của tôi nên mẹ mới không cho tôi vào thăm anh. Tôi giận mẹ lắm.

Bỗng tôi nhận ra bản thân mình quan tâm anh hơn tất cả mọi thứ, mới ban sáng tôi còn lưỡng lự bởi một phần nào đó trong tâm trí tôi là muốn được học cùng với anh, quay lại những ngày tháng ban đầu. Đến khi nghe tin anh bị tai nạn, tôi liền muốn vất đi cái kì thi quan trọng nhất trong đời để được găp anh. Có lẽ, bây giờ tôi biết mình nên chọn trường nào rồi. Dù không theo đuổi được ước mơ nhưng ít nhất bản thân tôi cũng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.

Khi lên phòng học, tôi không chần chừ mà viết nguyện vọng vào trường kinh tế. Sáng sớm hôm sau khi lên trường, nghe tôi vào trường kinh tế, Bảo Anh đã rất ngạc nhiên liền chạy đến hỏi tôi.

Tôi là người thành thật, không thích nói dối. Nên kể lại cho cô nghe về chuyện anh bị tai nạn và lí do tôi muốn học trường đấy. Bảo Anh rất tức giận, cô liền đập bàn và mắng:

"Cậu bị ngốc sao? Bình thường cậu thông minh lắm cơ mà, cậu có biết chuyện này liên quan đến cuộc sống sau này của cậu hay không hả? Rõ ràng là cậu không thích kinh tế, vì anh mình mà cậu từ bỏ ước mơ của mình một cách dứt khoát như vậy, bộ cậu không nghĩ đến công việc của mình sao?"

"Có chứ, nhưng mà học với anh tớ mới được hạnh phúc"

Bảo Anh bực mình quát:" Cậu có biết hạnh phúc thật sự là gì không? Cậu nghĩ cậu làm như vậy sẽ được hạnh phúc hả? Đúng là ấu trĩ mà, bây giờ muốn thay đổi còn kịp đấy, đi nhanh nói với thầy đi"

Tôi lẳng lặng lắc đầu, kiên quyết nói:" Tớ đã quyết định rồi, không thay đổi đâu"

"Cậu.." Bảo Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi tức giận bỏ đi, để lại một câu:"Hừ... sau này đừng có hối hận"

Nhìn theo bóng dáng của cô, tôi biết là cô đang lo lắng cho tôi, cô giận cũng vì giận thay tôi. Tôi cũng biết là bản thân mình ấu trĩ nhưng tôi muốn làm cái gì mà bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần có được hạnh phúc, ngày ngày có nụ cười trên môi thì như thế nào tôi cũng có thể chịu được.

Nắm chặt tay nhìn ra ngoài cửa, trong lòng thầm hứa. Tôi nhất định sẽ không hối hận.

Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoát đã đến ngày thi. Tôi tập trung làm bài và nắm chắc được khả năng đậu của mình. Vừa thi xong tôi liền chuẩn bị hành lí và đi ra sân bay để đến chỗ anh. Bố mẹ tính đi, nhưng có tôi đi rồi nên họ ở lại để tiếp tục công việc của mình. Như đã hứa, khi tôi thi xong mẹ liền cho tôi một khoản tiền để đến đó. Nếu nhận được giấy báo đậu thì tôi sẽ sống ở đây với anh luôn không cần về lại nữa.

Tôi đi bất ngờ như vậy nên không thông báo cho ai hết. Chỉ có bố mẹ tôi biết, nhưng lại nghĩ đến cậu nhóc ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi với đôi mắt nhát gan kia. Dù không có tình cảm gì nhưng khi tôi đi xa mà không thông báo cho cậu một tiếng bản thân mình cũng cảm thấy có lỗi. Dù vậy vãn còn thấy may mắn hơn khi đã hết dây dưa với cậu.

Hà Nội vào mùa thu vừa đẹp lại vừa lạnh lắm, tôi từ sân bay mang theo hành lí đến thẳng bệnh viện. Bởi đây là lần đầu tiên tôi đên thành phố lớn như thế này, với lại con người ở đây khá lạ lẫm. Tôi không giám nhờ vả gì nhiều, chỉ bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ trong tờ giấy mà bố mẹ đưa cho.

Con người nơi đây luôn bận rộn, nhất là khi đi trên đường, có nhiều đoạn bị ùn tắc giao thông, cứ đi một đoạn là phải dừng một đoạn. Ngồi trên xe mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Vắng anh mấy nă tôi vẫn bình thường mà sống, bây giờ gần gặp được anh rồi sao lòng tôi lại hối hả đến lạ kì.

Vừa vào bệnh viện, theo sự chỉ dẫn của y tá mà tôi có thể tìm được phòng bệnh của anh. Anh bị tai nạn hơn một tuần, hiện tại đã chuyển qua phòng bệnh bình thường nên đi tìm khá dễ. Tôi đoán khi anh gặp tôi chắc annh sẽ vui mừng và bất ngờ lắm. Nghĩ đến nụ cười của anh tôi lại càng vui mừng, bước chân cũng đi nhanh hơn.

Đứng trước cửa, tôi rất lễ phép đứng ngoài gõ hai lần"Cốc cốc". Lồng ngực của tôi cũng theo tiếng gõ cửa mà đập lên thình thịch.

"Vào đi" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi mỉm cười mở cửa rồi đi vào.

Anh nằm trên giường lớn màu trắng, thân nguoif to lớn tựa vào thành giường. Tay phải bị băng một lớp gạc lớn. Điều tôi chú ý là trong phòng còn có một người, đó là một người con gái đang đút cháo cho anh ăn từng thìa một. Anh rất vui vẻ há miệng ra nhận lấy.

Nụ cười trên môi tôi chợt tắt, cũng không còn hồi hộp như ban nãy nữa. Chỉ nhìn anh chằm chằm, có lẽ anh với cô gái ấy rất hợp với nhau. Cô ấy là con gái lai tây, mái tóc màu vàng xõa xuống ngang lưng, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi đỏ hồng lại tựa như đang cười, anh chỉ nhìn chăm chú vào cô gái đó. Cũng không để ý đến người đi vào là tôi.

Tôi từng hi vọng và tưởng tượng ra cảnh anh nhình thấy tôi anh sẽ vui vẻ như thế nào. Sẽ hạnh phúc ra sao? Còn bây giờ, sự thật hoàn toàn là những điều ngược lại. Trong phút giây nào đó, tôi tự trách mình ngu ngốc, đáng lẽ đừng nên hi vọng quá nhiều rồi lại thất vọng như thế này.

Tôi đứng ở cửa hồi lâu không có ai để ý đến tôi, tôi đành cụp mắt xuống, khe khẽ gọi:"Anh..."

Anh quay đầu lại, lúc đầu ngạc nhiên nhìn tôi, rồi sau đó cười rất tươi đáp lại:"Em đến rồi hả? anh đợi em nãy giờ đấy"

"Anh đợi em?"

"Bố mẹ hôm qua có gọi cho anh bảo là ngày mai em sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy"

"Anh đã liên lạc lại với bố mẹ, sao không liên lạc với em" Tôi nói với anh như có vẻ trách móc. Đúng vậy, tôi đang trách anh vì sao lại không liên lạc với tôi.

"Mới ngày hôm qua thôi, anh nghĩ em đi thi về sẽ rất mệt nên anh không muốn làm phiền"

Anh vẫn cười, một nụ cười rất dịu dàng, một nụ cười làm người ta ấm áp. Nhưng tôi thấy anh sao lại xa lạ quá, không giống như người anh trai ngày nào cũng chạy quanh quẩn bên tôi. Rõ ràng là anh đã hứa, anh hứa lẽ giữ liên lạc với tôi thường xuyên. Nhưng vì chuyện học tôi đồng ý không liên lạc với anh một thời gian, nhưng khi anh có thể anh lại không liên lạc với tôi đầu tiên. Anh làm tôi lo lắng trên suốt quãng đường đi, tôi còn lo lắng anh không có người nào chăm sóc. Nhưng nhìn qua cô gái kia, có lẽ sự lo lắng của tôi là dư thừa rồi.

"Em vào đây đi, Thiên Ân cứ luôn miệng nhắc đến em nãy giờ đấy"

Giong nói ngọt ngào vang lên, cô gái ấy nhìn tôi rất dịu dàng. Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy trong lòng tôi lại cảm thấy bực mình. Đi từng bước nặng nề đến bên cạnh giường anh, không giám tỏ những thái độ thân mật như trước kia, chỉ tạo khoảng cách đứng xa hai người.

"A, anh quyên giới thiệu với em, đây là Dany, bạn học cùng lớp với anh. Trong thời gian anh bị bệnh cô ấy đã chăm sóc anh đấy"

Tôi nhìn qua Dany, không rõ cảm xúc. Chỉ gật đầu như dã nghe thấy rồi bảo:"Chào chị, em là Mẫn Mẫn, em gái của Thừa Ân"

Chị ấy cười hòa ái gật đầu nói:" Chị biết rồi, anh ấy kể về em rất nhiều đấy, chị nghe đến nỗi thuộc luôn cả tiểu sử của em luôn rồi"

Chị nói đùa, làm anh bật cười. còn tôi lại chảng vui vẻ tí nào. Anh kể về tôi cho chị ấy nhiều đến vậy chắc hai người quen thân nhau lắm. Hành động thâm mật ccuar hai người ban nãy tôi còn nhớ rất rõ ràng, tôi rất bực, nhưng không biết là bực vì cái gì. Cảm giác lúc ấy của tôi là muốn chạy đến tách hai người này ra, nhưng nghĩ lại mình có quyền gì mà làm vậy cơ chứ. Quyền làm êm gái sao? Là em gái sao lại có quyền quan tâm đến đời sống riêng tư của anh trai cơ chứ, nhất là về mấy chuyện tình cảm vụn vặt lại không có khả năng.

Đúng là tôi ích kỉ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng khi tôi nhìn thấy cảnh tưởng này, trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác lo sợ, sợ một ngày nào đó sẽ mất anh.

## 6. Chương 6

"Tôi không muốn bản thân mình tốt bụng đến mức luôn nghĩ rằng mọi điều xảy ra với tôi đều là một loại ban ân. Nhưng tôi cũng không thể trở nên xấu xa mà chỉ nghĩ cho riêng mình. Bởi vì lúc đấy, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ thường."

Tôi ngồi xuống nhìn anh và chị Dany nói chuyện với nhau, một lát sau chị bảo có việc bận nên đi trước. Tôi từ khi đi vào đến bây giờ cũng chỉ mỉm cười cho có lệ. Khi chị đi rồi anh mới ra hiệu bảo là tôi đến gần anh ngồi xuống. Tôi cũng răm rắp nghe theo.

Anh đưa tay trái lên vuốt sợi tó còn vương trên khóe mắt, đôi mắt anh sâu như nước nhưng lại rất tĩnh lặng, rất dịu dàng. Anh khe khẽ bảo:

"Nghe nói em vừa mới thi xong, em làm bài tốt chứ?"

Tôi nhìn anh, cũng chỉ gật đầu, không nói chuyện. Anh lấy làm lạ, bèn cười cho có lệ:" sao thế? Không phải là muốn gặp anh lắm sao? Bây giờ anh ở trước mặt em rồi, em không vui hả?"

Tôi bĩu môi lắc đầu, tỏ vẻ bất mãn rồi lại nói:"Không phải"

"Không phải vậy sao mặt em bí xị vậy, cười lên cho anh xem nào"

Tay kia của anh bị đau, nhưng vẫn cố gắng nhấc lên để nhéo má tôi, khuôn mặt tôi bị giày vò đến khi không thấy được mắt mũi rõ rệt nữa anh mới cười thoải mái. Tôi vùng vằng để tránh khỏi, đứng xa hơn một chút mới bắt đầu nói chuyện.

"Chị Dany là ai thế?"

"Nhóc con, không phải ban nãy là anh có giới thiệu rồi hay sao, là bạn học với anh đấy"

Anh gõ đầu toi một cái, đôi mắt hiện lên tia bất đắc dĩ.

"Nhưng nhìn hành động của hai người có vẻ như không đúng cho lắm?"

Tôi hỏi anh cũng như là đang trách móc anh. Không biết anh có nhận ra hay không, nhưng tôi có biết bao nhiêu là uất ức trong lòng.

Anh lại nhéo mũi tôi, nói đùa:" Em từ khi nào học theo mẹ đi giám thị anh rồi đấy hả?"

Tôi khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại nói với giọng gắt gỏng:" Anh nghiêm túc một chút đi"

"Rồi rồi, thật ra đó là bạn thân của anh"

Vừa nghe thấy chữ bạn thân xong tôi lại cảm thấy xem thường. Làm gì có chuyện bạn thân giữa nam và nữ, một trong hai không phát sinh tình cảm mới là lạ. Nhưng điều tôi không ngờ rằng chuyện này là nảy sinh trên người anh, tôi cũng không muốn hỏi thêm vì bản thân lại sợ nghe kết quả. Ngập ngừng hỏi:

"Anh, anh thích chị ấy đúng không?"

Nụ cười của anh chợt tắt. Anh nhìn tôi thật nghiêm túc, cũng không còn là vẻ cười đùa ban nãy. Tôi để ý rất kĩ, anh thở hắt hơi đôi khi lại thở dài. Anh im lặng từng nào, tim tôi lại đập anh từng đấy.

Lần đầu tiên kia tôi gặp anh sao bao nhiêu năm, đáng lẽ anh phải vui vẻ, phải hào hứng và quan tâm đến tôi hơn tất cả mọi thứ. Nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là tiếc thở dài và nỗi buồn man mác của một chàng trai đang yêu.

Tôi biết yêu là gì chứ, đối với tôi nó rất xa xỉ, trước vẫn vậy và sau này vẫn vậy. Nhưng đối với người khác, nó là một món quà vô giá mà ông trời đã ban cho, là một cột mốc mà con người ta muốn hướng tới.

Không khí trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Một lâu sau, anh buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mấp máy nói:

"Đúng vậy, nhưng cô ấy không chịu đồng ý"

"Vì sao vậy?"

"Con nít thì biết cái gì! À, nói cho anh nghe là việc thi cử em sao rồi"

Anh thay đổi sắc mặt rất nhanh. Đánh trống lảng, quay đầu hỏi về việc học tập của tôi. Tôi cũng không muốn biết nguyên nhân, cũng trả lời câu hỏi của anh:" Thi tốt"

"Vậy em đăng kí vào trường an ninh hả?"

"Không, em thi vào trường kinh tế"

Anh ngạc nhiên, khuôn mặt đanh lại, giọng nói có mất phần gắt gỏng:" Sao lại là trường kinh tế. Không phải trước khi đi cúng ta đã thống nhất là em thi vào trường an ninh rồi sao?"

Anh nói như vậy, bao nhiêu uất ức của tôi bị kìm nén bấy lâu cũng bật tuôn ra ngoài, tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh và nói:" vậy anh đã hứa sẽ sàng liên lạc thường xuyên với em, anh có làm được không"

"Cái này là tại anh bận việc, sao có thể đánh đồng với tương lai của em được"

Anh tức giận nói. Đôi mắt tôi rưng rưng nhìn anh. Anh nào biết tôi đã lo lắng cho anh như thế nào. Tôi đã bị Bảo Anh mắng là ấu trĩ, bị mẹ giam trong nhà cho đến ngày thi. Vừa thi xong tôi liền ra sân bay để đi vào thăm anh. Chưa vui mừng kịp đã bị cảnh tưởng chị Dany thân mật với anh là cho tôi buồn bã đến cười cũng cười không nổi. Chẳng lẽ anh không biết tôi học trường kinh tế là vì ai sao?

Những đêm tôi ngồi cô đơn học bài, vừa học vừa chầu chực điện thoại. Lỡ như anh gọi về tôi không nghe máy được thì sao? Nhiều lần bài vở đến ngập cả đầu, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Bố mẹ thì đi làm cả ngày, nào có ai hiểu để an ủi tôi một câu hay là hỏi thăm tôi một lần cơ chứ. Tôi ghét cái cảm giác cô đơn đó, ghét những lần tôi ngồi một mình rồi không biết nên làm cái gì, nên trò chuyện cùng ai hay là nên tự do vui chơi một lần. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có tôi một mình.

Lúc đầu, tôi định sẵn là mình vào trước an ninh, nhưng cảm giác tủi thân, một mình làm tôi sợ hãi. Tôi nghĩ sau này nếu mình vào ngành đó chắc cũng sẽ buồn chán lắm. Đến khi nghe tin anh bị tai nạn, tôi lo lắng cho anh hơn cả việc học của mình. Lúc đấy tôi mới nhận ra, tất cả mọi chuyện mình cố gắng cũng chỉ vì một lời hứa. Vậy nên tôi đã từ bỏ trường an ninh để vào trường kinh tế.

"Em không thích trường an ninh"

"Em đừng có bướng bỉnh như vậy nữa. Anh là người hiểu rõ em nhất, em thích học quân sự hơn tất xả mọi thứ. Rốt cuộc là vì sao em lại chọn trường kinh tế. Hả?"

Anh nói rất nặng lời, như là đang mắng tôi. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên anh mắng tôi. Tôi chỉ biết uất ức, cắn chặt môi, quay người lại quật cường không nhìn thẳng vào anh. Không biết từ lúc nào có giọt nước mặt chát lăn trên khuôn mặt, tôi không dám lau bởi sợ anh nhìn thấy.

Tôi không phải là người dễ dàng khóc như vậy. Người ta đánh tôi, mắng tôi, tôi vẫn không có một tí cảm xúc. Nhưng khi tôi chịu uất ức, khi không có ai hiểu cho mình, khi bản thân tôi phải chịu tất cả mọi thứ nhưng lại không dám hó hé một lời. Lúc ấy tôi mới thật sự khóc.

Anh không hiểu tôi, mấy năm xa cách làm anh trở thành mộ con người khác hẳn. Anh vì trách nhiệm, mà không ngó ngàng gì đến cảm xúc của tôi và những gì tôi đã trải qua, điều này làm tôi bực mình lắm.

Anh ở sau, nhìn con người tôi run run. Cũng cảm nhận được lỗi của mình vì đã nặng lời. Bỗng ngồi dậy, khập khiễng đi đến, đưa tay ra ôm chặt tôi vào lòng. Vẫn như ngày nào, anh đưa tay vuốt nhẹ lưng như an ủi.

"Anh xin lỗi, nhưng đó là tương lai của em, anh cũng không thể làm ngơ được"

"Hức, anh không biết"

Rúc mặt trong lòng anh. Chỉ nói một nửa mặc kệ anh có hiểu hay không

"Ừ ừ, anh không biết"

Anh dỗ dành tôi rất nhẹ nhàng. Đây là lần thứ hai tôi khóc sau ngày đám tang của bố mẹ. Nhưng lần đó là tôi khóc nức nở, khóc không sợ một ai nhìn thấy, có thể khóc thoải mái. Còn lần này là đè nén, tôi là người lớn rồi, không thể khóc như vậy nữa. Nhất là trước mặt anh.

"Anh không biết đâu, thật ra em thích là ngành kinh tế, anh cứ thế mà mắng em"

"Có thật là em thích không?"

Anh vừa an ủi vừa hỏi, bởi anh rất nghi ngờ câu nói của tôi. Hồi nhỏ, tôi đã từng ước mơ làm cảnh sát, mà ước mơ thì sẽ không bao giờ thay đổi. Qua nhiều năm có thể thay đổi được đúng là điều kì lạ.

"Thật"

Tôi gật đầu rất chắc chắn, như đây là thật không phải là nói dối. Anh như vậy mà cứ tin.

"Thật xin lỗi, đã trách lầm em rồi. Lại đây xem nào, em gái anh đã lớn như thế nào rồi"

Anh buôn tôi ra rồi kéo tôi lại bên giường, đưa tau vuốt má của tôi rất nhẹ. Nhìn chăm chú tôi một lát rồi nói tiếp:" em bây giờ trưởng thành thật đấy, xinh đẹp hơn xưa rồi này. May sao em vẫn cứ nhỏ hơn anh một cái đầu"

"Em xinh đẹp thật hả? Không đùa em đấy chứ"

Theo tôi thấy thì tôi chỉ có khuôn hình dễ nhìn bắt mắt, nhưng lại không xinh đẹp.

"Thật mà,em gái của anh đẹp nhất"

Tôi nghe xong vừa thấy ngọt mà vừa thấy đắng. Cái từ "em gái của anh" nó như vị cà phê đen vậy, nhìn thì bắt mắt nhưng lại đắng thấu tận tim gan.

## 7. Chương 7

"Cô gặp anh vào một ngày nắng hạ,

Nước trong xanh,nắng ấm chiếu muôn nơi

Tôi gặp anh vào một ngày mưa lớn

Nước đóng băng, lạnh lẽo khắp đất trời"

Bạn có tin vào định mệnh không? Tôi thì tin là có đấy, chỉ là không xuất hiện một cách rõ rệt. Tôi nhớ trong phật giáo, người ta đã từng nói rằng, con người ta gặp nhau là cái duyên và đến với nhau chính là cái phận. Mà đã là có phận nhất định sẽ trường tồn.

Tôi nghe cái này là khi ở nhà với bố mẹ, lúc đấy tôi còn nỏ không hiểu câu gì. Sau này nhìn lại trường hợp của mình tôi mới hiểu. Tôi nghĩ tôi và anh chính là có phận, có phận mới có thể làm được anh em. Chứ nhiều người muốn làm em gái của anh lắm, bởi anh hiền lành, anh ôn nhu lại hiểu rõ tâm lý con gái. Có thể biết tôi cần gì và muốn làm gì để giúp đỡ. Nhưng rốt cuộc người anh quan tâm nhất vẫn chính là tôi.

Trong thời gian anh xa nhà để học đại học, tôi không hỏi anh đã trải qua những gì vì tôi muốn bản thân mình tự tìm hiểu. Anh đã biết được trước là tôi sẽ chuyển lên đây nên anh chuẩn bị cho tôi phòng riêng. Nhà tôi cũng thuộc nhà khá giả, với thời gian anh đi học đã dành dụm được một số tiền đủ để mua một căn hộ nho nhỏ. Tôi vào nhà anh ở với vai trò là một người em, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy hâm mộ.

Nghĩ lại, người ta hâm mộ cũng thấy đúng, tôi có ngoại hình cũng tạm ổn, học giỏi, lại có gia đình kha giả, chưa kể đến còn có một người anh đẹp trai lại biết quan tâm em gái đến thế. Cuộc sống này luôn làm người ta mong ước mà.

Nhưng chung quy lại, họ vẫn nhìn vào vẻ bề ngoài đề phán xét con người. Chứ họ nào đâu hiểu được tôi đã trải qua những gì. Cái khó khăn nhất không phải là khó khăn về mặt tài chính mà chính là khó khăn về mặt tinh thần. Chỉ cần có một suy nghĩ tiêu cực thôi, con người sẽ rơi vào bế tắc.

Tôi sống ở nhà anh rất vui vẻ, ngày ngày anh đi học về cũng chịu khó vào bếp nấu cho tôi ăn. Bệnh tình anh cũng chuyển biến tốt, vì vậy việc trong nhà anh cũng dành hết. Người ta bảo, đàn ông con trai kiêng kị nhất là việc bếp núc, nhưng tôi thấy anh thân thiện với cái bếp hơn tôi nhiều.

Khi tôi nhận được giấy báo đậu, không hiểu sao trong lòng lại man mác buồn. Nhưng vẫn cố mỉm cười thật rạng rỡ chạy đi tìm anh để thông báo cho anh biết. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt đầu tôi và bảo:" Em giỏi nhỉ! Đậu được trường kinh thế luôn đấy"

Tôi bĩu môi, bất mãn nói:" Anh thi được bộ em thi thì không được hả?"

Anh khẽ cười:" Đâu có, anh khen thật lòng đấy"

"Nhưng em thấy anh chẳng có tí biểu hiện nào là thật lòng cả"

"Thật ra khi nghe tin em đậu vào trường kinh tế. Anh cũng không vui mừng lắm, cũng không hiểu tại sao nữa. Đang lí ra là phải vui mừng thay cho em mới phải nhỉ"

Anh ngồi bên cửa sổ, xuyên qua ánh nắng chiều tà. Đôi mắt anh nhẹ nhàng như mây, dịu dàng như nước. Dù anh vui, hay buồn anh vẫn cứ mãi dịu dàng như vậy. Có lẽ, anh cũng có cảm nhận giống tôi, cũng không vui vẻ chút nào khi thấy tờ báo thi đậu. Nhiều người có thể vui mừng nhảy cẫng lên, nhiều người cũng vui mừng đến nỗi rơi nước mắt, còn tôi thì ngược lại. Không vui cũng chẳng buồn.

"À, trước khi vào trường, người ta yêu cầu em làm bộ hồ sơ khảo sát xem năng lực em thế nào đấy?"

"Hả? Phải như thế nữa ư, vậy thì mệt lắm"

Tôi lười nhác tựa đầu vào người anh. Nhìn đi nhìn lại tờ giấy, vô thức nói.

"Chứ sao nữa! Đã bảo là học trường này không dễ đâu"

Anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Tôi cũng hiểu anh ám chỉ điều gì. Chắc trong lòng anh vẫn vướng mắc chuyện tôi chọn vào trường kinh tế thay vì trường an ninh. Nắm lấy cánh tay đang vuốt tóc của tôi, khẽ bảo:" Anh à, em thích học ngành kinh tế. Dù khó thế nào em vẫn muốn học"

"Ừ, có gì không hiểu cứ hỏi anh là được"

"Bộ hồ sơ khảo sát ban nãy anh nói là làm những gì ấy nhỉ?"

"Chỉ là đi từng nhà phỏng vấn thôi, em chịu khó một chút là được"

Tôi lại lần nữa nhăn mặt:" Phỏng vấn á, sao giống như phóng viên thế?"

"Đâu có. Làm trong giới marketing điều phải có tài giao tiếp để đi tiếp thị khách hàng. Đó là điều mấu chốt đấy"

"À, ra là vậy. Em đói quá, đi ăn gì đi anh"

Tôi ngồi bật dậy nhìn anh. Hầu như được gần anh là người tôi linh động hẳn. Anh cũng đứng dậy, bật cười rồi nhéo mũi tôi một cái:" Quỷ tham ăn"

Âm thầm lè lưỡi, không chịu thua đáp trả:" Là quỷ mà được ăn no là tốt rồi"

Hai chúng tôi đến một khu phố nhỏ. Phố này là phố dành cho sinh viên. Đồ ăn nơi đây vừa ngon vừa rẻ nên tôi gọi rất nhiều đồ. Nhiều nhất là đùi gà ran. Ngồi hí hửng nhìn xung quanh rồi lại nhìn sắc mặt từng người.

Con người bây giờ có nhu cầu đi theo cái đẹp. Anh đẹp trai như vậy, muốn không bị người khác chú ý là chuyện không thể. Nhưng đang ăn mà có người nhìn cũng không hay, ăn rất mất tự nhiên. Có khi nào người ta chụp hình anh đăng lên báo rồi có cả ảnh tôi không đấy, với cái thế ăn của tôi nhất định sẽ gây bão cộng đồng mạng cho mà xem.

Nghĩ đến đây, tôi lại bực mình nhìn chăm chăm vào anh. Anh lấy làm lạ, bèn hỏi:" Trên mặt anh dính cái gì à?"

"Dính được cái gì thì may rồi. Anh không thấy người ta nhìn anh nhiều lắm hả?"

Anh để ý đến lời tôi nói. Nhìn xung quanh một hồi cũng hiểu ra:" Người ta nhìn thì kệ người ta. Dù sao sắc đẹp cũng đâu phải là do anh quyết định đâu"

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Anh không biết là người ta quan trọng vấn đề sắc đẹp đến cỡ nào. Có người còn tốn ra hàng trăm triệu chỉ để đi phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Còn anh, sắc đẹp như mua bán rau ngoài chợ. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Thật là, vài bữa nữa anh xấu đi rồi mới biết"

Anh lại đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi tôi, cười cười bảo:" Đợi anh xấu lúc đấy em cũng già rồi"

"Ý anh bảo là em xấu hơn anh hả? Nằm mơ đi"

"Rồi rồi, em gái anh đẹp nhất"

Đang hí hửng cãi nhau với anh. Liền nghe thấy từ "em gái anh" lòng tôi bỗng nặng nề. Khuôn mặt xị xuống không nói chuyện với anh nữa. Buồn bực ngồi đợi món ăn. Cảm giác này thật không thể tả. Đến chính bản thân tôi, tôi cũng chẳng biết đây là cảm giác gì.

Khi đùi gà được bưng lên, tôi ngồi bốc từng cái để ăn. Tay anh bị đau nên không ăn được. Chỉ gọi món súp lên rồi lấy thìa múc. Anh ăn rất chậm rãi, giống mấy người trong phim Hàn Quốc thường hay ăn, tôi nhìn anh bĩu môi bất mãn, đến việc ăn thôi cũng cầu kì phức tạp như vậy.

"A, chị Dany kìa"

Thấy chị Dany quen thuộc đi lướt qua. Tôi để ý đến, vừa ăn vừa chỉ để anh nhìn thấy. Anh cúi đầu không nhìn, giọng nói trầm thấp vang lên:" Em ăn đi, kệ chị ấy"

Tôi chớp chớp mắt không hiểu:" Không phải anh nói gai người là bạn thân mà"

"Không phải"

Anh nói rất nặng nề làm tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết là anh với chị ấy đang có chuyện cãi nhau nên hai người mới lơ nhau như thế. Tôi còn nhớ rất rõ nụ cười hạnh phúc của anh khi được chị ấy đút cho ăn. Lúc đấy anh còn vui vẻ hơn khi thấy tôi rất nhiều.

Bỗng dưng trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác ghen tị. Trong lòng tôi cứ đinh ninh tôi là người quan trọn nhất, nhưng khi đến đây tôi mới biết mọi chuyện đâu phải đơn giản như thế. Chuyện xưa tôi vẫn nhớ nhưng có lẽ anh đã quên mất rồi.

Nếu như được ước, tôi chỉ ước thời gian quay lại. Tôi chỉ ước ngày đó anh không rời nhà đi để học đại học, tôi ước chúng tôi mãi là hai đứa trẻ. Nhưng tôi viết bản thân mình không thể quay ngược thời gian, có nhiều chuyện xảy ra tôi lại học được cách chấp nhận hiện thực. Mong chờ vào tương lai chứ không muốn nhìn về quá khứ, bởi nó có tốt đẹp như thế nào, đau thương ra làm sao thì nó mãi mãi chỉ là kí ức.

Nhìn anh chăm chú ăn phần cơm của mình, tôi lại cảm thấy anh cô đơn đến lạ kì. Nhưng tôi tin tưởng rằng, bản thân mình có thể thay đổi được, có thể dẫn dắt tình cảm của chúng tôi quay lại ngư lúc ban đầu. Bởi vì tin tưởng điều ây, nên tôi mới vui mừng, gắp thức ăn đưa cho anh. Anh nhìn thấy tôi vô tư cười, anh cũng không đành lòng mà cười theo.

Dù bữa ăn không được trọn vẹn nhưng lại rất hạnh phúc. Trên đường về tôi vừa đi vừa hỏi:" Anh, kể cho em chuyện của anh và chị Dany có được hay không?"

## 8. Chương 8

Anh nghe tôi hỏi xong, thẫn thờ một lát rồi lại lắc đầu. Vẫn cười khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi như xem tôi là một đứa con nít. Tôi ương bướng chạy theo sau, cố ý đi đến gần anh rồi hỏi tiếp:" Anh ơi, anh nói cho em biết đi mà"

"Về nhà thôi"

"Anh nói cho em nghe một chút thôi, em hứa sẽ không nói với ai đâu"

Anh và tôi đang đi trên đường về. ánh mặt trời đã lặn xuống từ lâu, những ngọn đèn ven đường đã được bật sáng. Anh đi trước, tôi chạy theo sau, vừa đu tôi vừa năn nỉ hỏi. Bỗng anh quay đầu lại khiến tôi bất cẩn đâm vào lưng anh. Bị đau nên đưng tay lên xoa xoa cánh mũi của mình để đỡ hơn mọt chút. Anh nhìn tôi, khuôn mặt trở nên rất bí ẩn, thấp thoáng đâu đó trên môi là nụ cười nhưng được che dấu bởi khuôn mặt nghiêm túc.

"Em hứa chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa, đôi mắt mừng rỡ nhìn anh:" Hứa, hứa, em hứa mà"

"Vậy..." Anh nói kéo dài một hơi, lồng ngực tôi đập mạnh hơn để chú ý nghe anh nói. Sợ sẽ nghe lọt một chữ nào. Ai ngờ anh lại như cũ cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi bảo:

" Anh càng không muốn cho em biết"

Đầu tôi như bốc hỏa, đứng trân trân tại chỗ nhìn anh đi xa. Tức giận đi từng bước tới gần anh, bất mãn nói:" Sao lại không cho em biết được? Em có nói với ai đâu"

"Em là con nít, không hiểu được đâu"

"Ơ, em là thiếu nữ rồi đấy, em hơn mười tám tuổi rồi, con nít gì nữa"

"Đúng là đồ ngốc, dù em có già đến mấy thì vẫn là con nít"

Qủa thật lời anh nói làm tôi ngây ngô không hiểu một chút nào. Nhưng quả thật anh đã thành công trong việc đánh lạc hướng tôi. Trên đường đi mãi cãi nhau với anh về chuyện tôi không còn là con nít nữa, nhiều lần tôi ngớ ngẩn đem mấy cái ví dụ ra để chứng minh làm anh bật cười. Nhưng đêm về, trước khi ngủ tôi bỗng nhớ ra là mình đang hỏi anh về chuyện của chị Dany.

Qủa thật tôi đúng là đồ ngốc mà, bình thường khôn khéo lắm, đến khi gặp chuyện của anh tôi lại có suy nghĩ lệch đi. Lại nhớ đến chuyện hồi nhỏ, tôi dù là con nít nhưng sống rất thực dụng. Bởi bố mẹ tôi cãi nhau đều vì vấn đề tiền bạc nên khi ấy tôi chỉ thấy tiền là quan trọng nhất, rồi tự nhủ với lòng rằng sau này phải làm ngành gì đó để kiếm tiền thật nhiều thật nhiều. Cứ hễ gặp ông bà là tôi chỉ quan tâm đến việc ông bà có cho mình tiền hay không. Hay cứ đi chơi với ai đó, là cứ nghĩ rằng người ta sẽ cho mình cái gì. Nhưng khi bố mẹ mất, tôi gặp được anh, có một gia đình mới. Chuyện tiền tài vật chất tôi cũng chẳng thèm suy nghĩ đến, bởi lúc ấy tôi cô đơn lắm, một đứa trẻ mất đi bố mẹ trong một tai nạn khủng khiếp như vậy ai mà không sợ hãi. Nhưng khi bên cạnh anh tôi mới thấy an tâm. Vì vậy đến tận bây giờ trong lòng tôi đều là bóng dáng của anh, dù sau này tôi học ngành kinh tế, tiền tài không ổn định nhưng ít nhất khi có anh bản thân tôi cũng cảm thấy an ủi một phần.

Từ khi tôi chuyển về sống với anh, hầu như là tôi không thấy chị Dany lần nào, mỗi lần tôi nhắc đến chị ấy là anh toàn né tránh. Tôi biết là anh thích chị ấy, cảm giác thích một người chính là khi nhắc đến tên thôi cũng làm con người ta tắt đi nụ cười đang nở trên môi. Tôi để ý đến anh nhiều lần, hễ nghe tên Dany anh lại có chút man mác buồn rồi không muốn nói chuyện với người nào khác.

Nhìn anh như vậy, lòng tôi cũng ẩn ẩn đau đau, nhưng chẳng giúp được gì. Chỉ hi vọng rằng anh sẽ mau quên chị ấy. Và cũng mong chị ấy không xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa. Có lẽ là tôi ích kỉ, chỉ muốn giữ lấy yêu thương cho riêng bản thân mình. Nhưng nếu như tôi không ích kỉ như vậy, người đau thương sẽ là tôi.

Dần đến ngày vào trường nhập học. Vẫn như lần đầu, anh dẫn tay tôi đi vào quảng trường đại học, tôi cũng chẳng bỡ ngỡ gì. Chỉ vào lớp rồi nhận một bộ hồ sơ làm bài tập đi khảo sát. Nhiệm vụ của tôi là phải hoàn thành trước một tuần, đi phỏng vấn từng nhà trong khu vực mình đang sống về vấn đề dịch vụ mà họ đang dùng hiện nay.

Qủa thật, bộ đề họ ra cho tôi không khóc, nhưng đối với những thứ mình không thích thì không tài nào làm được. Nhưng cũng đành chịu, nếu tôi không làm được thì họ sẽ gửi tôi vào một lớp dưới để đào tạo lại đến khi nào có thể hoàn thành bộ đề thì thôi. Tôi cũng chẳng mong muốn gì, mới đầu năm đã thất bại thì sau này cũng chẳng tiến bộ được tí nào. Vì vậy tôi quyết tâm hoàn thành bằng được.

"Uả, em đi đâu đấy, không ăn cơm hả?"

Giọng của anh từ trong bếp vọng ra ngoài, tôi vừa mang giày vừa nghe xong liền trả lời:" Không đâu, em còn phải đi phỏng vấn"

Vừa nói xong chạy nhanh như bay ra ngoài, tôi cong chưa quên được nụ cười thách thức của anh khi tôi cầm tập hồ sơ về. Lúc trước anh cũng vậy, nhưng đề dễ hơn tôi nhiều, chỉ cần đi phỏng vấn hai ba người ngoài đường là xong. Với khuôn mặt đẹp trai và cách ăn nói dịu dàng của anh hiển nhiên là hoàn thành thành công và vượt quá dự kiến ban đầu. Còn tôi phải mặt dày mày dạn giữa trưa nắng đi gõ cửa từng nhà, vào để phóng vấn họ.

Dù họ vẫn trả lời tận tình nhưng tôi cảm giác là họ không thích lắm. Bởi sự có mặt của tôi đã quấy rầy họ, một phần con lại cũng bởi vì những câu hỏi mà tôi chuẩn bị sẵn khá riêng tư nên người ta không thích trả lời, ví dụ như:

"Vậy xin hỏi, lương một tháng của cô chú là bao nhiêu tiền?" Hoặc là:" Con cháu của cô chú đang dùng hãng điện thoại gì, loại nước nào?" Và đặc biệt hơn là:" Đồ lót của cô chú được mua với giá bao nhiêu tiền?"

Nếu như có người đến hỏi tôi những câu hỏi này, kiểu gì cũng không đợi người trar lời, tôi đã cầm chủi đánh bay người ta ra ngoài. Nhưng nhu cầu công việc nó phải thế, những vấn đề mấu chốt phục vụ cho việc buôn bán, dù đúng hay sai cũng phải hỏi. Người ta trả lời thật tình thì mình ghi nhận, người ta trả lời không đúng thì mình phải tìm hiểu.

Có lần, đến hai căn hộ cuối ở nơi tôi đang sống. Nhìn lại mình cũng gần hoàn thành nên ui mừng gõ cửa rồi đi vào. Vừa vào tôi liền gặp được một bà cô khá trẻ. Bà khó chịu mời tôi xuống ghế. Tôi vẫn lôi các câu hỏi cũ rít ra để hỏi:

"Xin hỏi, không biết bộ đồ trên người bà bán với giá bao nhiêu tiền?"

Bà ta hất cằm lên, tỏ vẻ quý phái rồi trả lời:" Tổng quan là hơn chục triệu đấy, chưa tính cái quần tôi đang mang là trên hai triệu rồi"

Tôi nghe xong hoảng hồn, nhìn thật kĩ áo quần của bà, thấy quen mắt, vô thức đạp lại:

"Cái này hôm qua tôi mới thấy ngoài chợ, bây giờ nó đang còn thanh lí hàng đồng gia đấy"

Không hiểu sao bà bỗng tức giận quát:" Đồ trên người tôi sao lại có thể so sánh với hàng hóa ngoài chợ, cô đúng là không có mắt. Đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay"

Bà vừa nói vừa đẩy tôi đi ra khỏi cửa, tôi nghĩ bà hiểu nhầm nên phân minh cho chính mình:" Không, tôi chỉ nói là mẫu mã giống thôi mà"

Bà đẩy tôi ra khỏi cửa. Đứng trước bao nhiêu người, khuôn mặt bà cũng hòa hoãn đi một chút. ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy chiếc áo màu trắng bà đang manh, vô ý nói lớn tiếng:

"A, cái áo này hôm qua tôi thấy họ bán ven đường này, nhãn mác y hệt luôn"

Nhiều người bỗng quay lại nhìn. Bà tức giận không thể quáy tôi được, liền đóng của lại cái rầm thật to. Còn tôi đứng như đá ở trước cửa, quả thật đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sao bà ta có thể tức giận vô lý như vậy nhỉ.

"Xoảng" Không biết nước từ đâu rơi xuống ào ào làm tôi ướt từ trên xuống dưới. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trên tầng, thấy bà ban nãy cầm một cái xô to đùng hếch mắt lên nhìn tôi rồi quay lưng lại bỏ đi. Tôi xác định là đống nước này là bà ta đổ xuống trên đầu tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc bà ta tức giận tôi là vì cái gì.

Người tôi bây giờ ướt như chuột lột, từ tóc tai đến giầy, không chỗ nào là không bị thấm nước. Tính vào trong kia làm rõ ràng với bà một trận nhưng nhà người ta đã đóng cửa, nếu gõ cửa chắc chắc họ cũng không cho vào. Tôi mang túi xách lên tính đi qua nhà còn lại, nhưng mỗi tội là người tôi ướt hết. Vào nhà họ chắc người ta không thích nên cũng đành lủi thủi về nhà một mình.

Tôi đi từ ban sáng đễn bây giờ cũng đã xê chiều, mặt trời có nhẹ hơn một chút, đi thật nhanh để chạy về nhà. Bỗng có một tấm áo to khoác lên người tôi, có chút ấm áp hòa vào người làm tôi đỡ cảm thấy lạnh hơn một chút, tôi ngẩng đầu lên tính nói cảm ơn nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy tôi lại câm nín, không thể nói nên lời.

"Sao lại là cậu?"

## 9. Chương 9

Cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy. Cuộc gặp gỡ này quả thật rất bất giờ, tôi cứ nghĩ, khi lên vùng đất thành phố xa xôi này sẽ không bao giờ gặp bất cứ một người thân nào nữa. Chỉ có tôi và anh, hai anh em sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống. Ngay cả Bảo Anh cũng không biết tôi đến đây hống hồ gì là cậu ta.

Nhưng người đứng trước mắt tôi chính là người mà tôi chưa bao giờ ngờ đến, cậu nhóc nhát gan ngày ngày cứ chạy theo sau lưng tôi. Vừa muốn gặp tôi lại vừa sợ tôi mắng, tôi bây giờ đã lên đại học, cậu ấy hiện tại đang học trường cấp ba. Sao lại ở đây được?

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt trầm ổn, như không còn có vẻ nhát gan như bình thường nữa, cũng không sợ sệt như lúc trước, cậu nhìn tôi thật lâu cuối cùng cũng nói:" Em đi tìm chị?"

Nghe xong, trong lòng tôi bỗng dưng hiện lên cảm giác chán ghét song cũng cảm thấy có lỗi. Bởi vì mình mà cậu ta phải lặn lội đến tận đây, nhưng tôi thích sự độc lập. Không thích những ai đi theo mình, đặc biệt là càng không thích người nào dính lấy tôi như đỉa. Dù có tình cảm với tôi thì sao chứ? Tôi tính cởi chiếc áo khoác đang ở trên người mình ra thì tay bị cậu ta giữ lại. Tôi nhìn theo, cười khẩy một tiếng:

"Cậu hay nhỉ? Mới mấy ngày không gặp mà gan đã lớn hơn rồi đấy"

Nghe tôi nói xong, tay cậu ấy hơi run run nhưng vẫn kiên định giữ chặt lấy áo, bảo:" Chị đang bị ướt, trời lại nắng, rất dễ bị cảm lạnh"

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn bực mình nói:" Tôi cảm lạnh thì liên qua gì đến cậu? Lo về mà học bài đi, đừng lo chuyện bao đồng"

"Được, em về ngay đây, chị nhớ mang áo này đến khi về nhà nhé."

Hóa ra là cậy ta sợ tôi bị cảm. Tôi cũng chẳng muốn dính thêm chuyện gì nên hất tay cậu ra, kéo chiếc áo lại phủ kín trên người. Lạnh nhạt nói:" Đừng bao giờ đến đây nữa"

Cậu nghe xong cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, cúi đầu đáp lại:" Em chuyển trường lên đây học rồi"

Tôi có phần ngạc nhiên, suy nghĩ một chút đồng thời cũng xoay lưng lại đi về, bỏ lại một câu:"Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu"

Không biết sắc mặt cậu ấy như thế nào, nhưng tôi đoán chắc rằng cậu ta sẽ buồn lắm. Chắc cũng khóc nữa cơ, bởi người mà tôi quen biết rất nhút nhát, dễ khóc nhưng lại thẳng thắn hiền lành, có thêm một chút galang. Cậu ấy rất tốt, trong lòng tôi biết như vậy, nhưng tôi biết tốt nhất là nên dứt khoát. Không phải là vì tôi không thích cậu, mà là vì tôi không thể thích cậu, hai chúng tôi quá khác biệt.

Cậu là Xuân Khoa, thua tôi một lớp. Lần đầu tôi và cậu gặp nhau chính là trong sân trường, cậu bị nhiều người bắt nạt, ngồi khóc một mình trong góc cây cổ thụ ngoài sân vận động. Lúc ấy tôi được nhiều người quý mến, lại có người anh trai nổi bật, thành tích học tập tôi cũng khá tốt nên đi đâu người ta cũng kiêng nể một phần.

Ngày ấy anh đi, tôi buồn chán đi dạo quanh một vòng sân trường lại bắt gặp được cậu đang bị một đám người vây quanh. Tôi tò mò đi vào, thật ra tôi cũng chẳng có ý định giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng tôi lại nhớ đến hình ảnh mình ngày xưa, chỉ biết ôm chặt đầu gối của mình mà khóc trong góc tối. Lúc ấy tôi lại sinh ra cảm giác thương hại nên đứng ra thay mặt giúp đỡ. Ai ngờ từ đó về sau cậu ta ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng tôi làm tôi phát bực. Nhiều lúc tôi hối hận, sao lúc ấy mình lại giúp cậu ta cơ chứ?

Vừa đi vừa suy nghĩ không biết kình đã về nhà lúc nào. Có lẽ bởi tôi về muộn nên anh trai đã đứng trước cửa nhà từ lâu để đợi. Anh chú ý đến con người ướt như chuột lột của tôi, nheo mắt lại rồi chạy đến hỏi:

"Em bị sao thế này?"

Vì bất ngờ nên tôi chỉ giữ chặt cái cáo mình đang mang trong người rồi bảo:"Người ta đang tưới cấy, em vô tình đi ngang qua nên bị ướt thôi"

"Có thật không đây? Bị ướt đến như thế này rồi còn bảo là người ta tưới hả?"

Anh rấy khó chịu nhìn tôi, tôi đóng kịch như thật, cười hì hì chạy đến chỗ anh, kéo tay anh đi:" Em dẫn anh đến nhà người ta hỏi cho rõ ràng nhé, đỡ sau này lại nghi ngờ em"

Anh thở hắt hơi, kéo tôi lại, ánh mắt lo lắng nhìn tôi một lượt. Đưa tay vuốt sợi tóc ướt át qua một bên:" Sau này đừng làm anh lo lắng như vậy nữa"

Tôi gật đầu rất chắc chắn:" Em nhớ rồi"

"Cái áo này ở đâu ra "

"À, người ta đền bù cho đấy"

Anh gật đầu, không nói gì nữa rồi đi thẳng vào nhà. Tôi biết là anh đã giận rồi, chắc anh giận vì tôi không biết chăm lo vào bản thân mình. Và chắc anh cũng đang giận về tôi nhận áo của người ta. Tôi đành chạy theo vảo nhà, cũng quên luôn cả việc cởi dép.

"Anh ơi, anh đang giận em hả?"

"Vào đây"

Anh đứng trước phòng tắm. Ngoắc tay bảo tôi vào. Tôi vâng lời đi theo, chuẩn bị tinh thần để anh cóc đầu hoặc nhéo mũi. Nhưng không ngờ rằng, anh cởi chiếc áo trên người tôi ra, thay vào đó là chiếc khăn tắm của anh. Hành động của anh rất nhanh làm tôi không kịp phản bác.

"Em vào tắm đi, mang đồ ướt lâu không tốt cho sức khỏe"

"ơ, còn áo?"

"Để anh cất cho, tắm nhanh đi"

Anh hối thúc tôi đi vào. Chưa kịp nói xong anh liền đóng cửa lại.

Tắm rửa sạch sẽ còn tôi liền mở cửa đi ra ngoài. Thấy anh ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc áo. Liền cảm thấy khó hiểu nên đến ngồi cạnh anh. Cũng nhìn chăm chú vào chiếc áo mà không nói câu gì?

Có vẻ như lần này anh rất nghiêm túc hoi lạc đề:" Em đã hoàn thành xong bộ hồ sơ chưa?"

"Còn một nhà nữa anh ạ, chắc mai em mới đi được"

"Nếu vậy thì nghỉ ngơi đi, anh đi thay cho"

Tôi hơi bất giờ, nhưng lại hỏi:" Sao vậy? Anh còn việc học nữa mà"

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi. Nói rất nhẹ nhàng:" Không gặp em thì thôi, nhưng đã gặp em rồi, khi em bị gì đó là anh lại không chịu được. Dù là sự cố nho nhỏ vẫn thế, sau này đừng làm anh lo lắng như vậy nữa"

Tôi cảm độn suýt nữa chảy nước mắt. Hóa ra anh giận là vì lo lắng cho tôi, tôi nghẹn ngào nói:

"Anh tốt với em quá"

"Cô bé ngốc này, không tốt với em thì tốt với ai. Sau này em có chồng, tránh để em rể đến trả thù anh vì không chăm sóc em chu cháo"

Tôi đang vui mừng, nghe xong liền bĩu môi bảo:" em không lấy chồng đâu, em muốn ở với anh cơ"

"Sao có thể ở với anh mãi được, khi em gặp được người mình yêu, em sẽ nghĩ khác" - nói đến đây, ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm. Nơi mà tôi không bao giờ có thể chạm đến được. Tôi thở dài rồi nói nhẹ.

"Hay em yêu anh có được hay không? Sống với anh mãi như thế này thật tốt biết bao nhiêu "

Đúng là ở với anh tôi thấy rất hạnh phúc, tôi có cảm giác như mình là một quả trứng được nuông chiều, áo quần có anh giặt, đồ ăn có anh nấu, lâu lâu anh lại lên tâm sự với tôi về nhiều chuyện. Như vậy thật là tốt biết bao.

Nghe tôi nói vậy, anh thoáng giật mình một cái, quay qua nhìn tôi, đưa tay sờ lên trán tôi rồi bảo:" Em bị sốt hả? Bộ em có biết tình yêu nam nữ là gì hay không?"

Tôi vừa gật gật, lại lắc đầu xong rồi sau đó là gật đầu nói:" Em biết"

Anh phì cười một cái, đặt chiếc áo xuống bàn rồi đi vào bếp:" Đúng là ngốc, em ăn cơm bây giờ nhé? Anh nấu sẵn rồi!"

Nhìn theo bóng dáng anh mà nụ cười tôi tắt hẳn. Anh không bao giờ biết là tôi đang nói thật hay nói dối. Bởi vì tôi đã là một người trưởng thành, không giống như một cô nhóc chỉ biết khóc cười vô tư trước mặt anh nữa rồi.

Tôi biết tình yêu là gì chứ, nó như một cái hố sâu chứa đầy những gai nhọn đâm vào tim, vừa rát vừa đau nhưng cũng chẳng thể rút nó ra được.

Tình cảm giữa tôi và anh chỉ đơn thuần là tình cảm anh em hay sao? Có lẽ là vậy, chỉ là anh em mà thôi....

Hôm nay anh nấu ăn rất lạ, không ngon như ngày thường. Tôi cũng rất muốn hỏi anh, nhưng nhìn anh nghiêm túc như vậy tôi cũng chẳng dám hỏi. Rửa chén bát xong tôi đi dọn từng phòng bởi vì mai là chủ nhật nên tôi có thể nghỉ ngơi. Dù mọi việc trong nhà là anh làm, nhưng giúp anh được việc gì thì cứ giúp, tôi cũng không phải loại người thích phụ thuộc vào người khác.

Anh có chút việc đi ra ngoài, tôi đi vào phòng anh dọn dẹp thật kĩ. Bỗng có một quyển sổ từ thùng rác rơi ra, nhìn nó cũng rất mới, đặc biệt trang trí rất bắt mắt. Tranh thủ lúc không có anh tôi liền lấy mở ra xem.

Những dòng chữ xinh đẹp, thẳng tắp viết nguyên trên những tờ giấy, trong đó có cả hình ảnh lẫn hai bức thư, tôi đặt dẻ lau nhà qua một bên. Rồi cầm nó lên, tay run run cố giữ vững, con người tôi cứng lại, không thể nói được gì.

## 10. Chương 10

Tôi đọc quyển sổ ấy còn, cụp mắt xuống không nói một hai lời mà ném đi. Tôi nghĩ mình đã đọc cái không nên đọc, và biết những cái mình không muốn biết.

Ánh mắt tôi xa xm nhìn ra ngoài trời, bầu trời tối đen không có một ngôi sao nào. Làm mưa hiu hắt thổi nhè nhẹ qua những tán lá cây dưới sân cường, bỗng trong lòng tôi thấy trống rãi quá. Cũng bỏ đi công việc mình đang làm lỡ mà chạy ra ngoài hiên nhà, ngồi một góc trong sân.

Tôi biết là anh thích chị Danh, nhưng tôi lại không biết anh thích chị đến mức này. Những dòng chữ thẳng tắp cứ viết đều đều theo một mạch cảm xúc, tôi đọc xong như muốn hòa nhập luôn vào trong đó. Bởi vì tôi hòa nhập được, tôi viết được cảm xúc của anh nên lòng tôi mới đau đớn như thế này.

Anh đau một phần, tôi lại đau hai phần. Bởi trong lòng tôi biết, tình cảm mới chớp nở như chồi non chính là thứ tình cảm yếu đuối nhất. Nhưng bản thân tôi lại không thể mạnh mẽ.

Anh quen chị Dany trước cả tôi. Khi ấy hai người là họ hàng với nhau, khi chị Danh chuyển đi, anh chỉ chơi có một mình. Một thời gian sau tôi mới được nhận làm con nuôi. Anh đi học khoa kinh tế, một phần bởi trách nhiệm, một phần bởi ước mơ, nhưng cũng một phần là vì chị Dany.

Nhưng khi anh đi, anh nào đâu nhớ đến còn có người em gái suốt ngày mong ngóng chờ mong anh về. Trong cuốn sổ nhật kí đó, từ nhỏ đến lớn, một chữ cũng không có tên tôi. Giống như toi chỉ là một người bình thường không đáng để anh nhắc để, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Dany, Dany, Dany.

Có vẻ như anh rất yêu chị ấy, nhưng không hiểu sao chị ấy lại không hề đồng ý làm người yêu của anh. Cứ như vậy, anh mãi ôm đau thương một mình không hề nói cho ai biết.

Anh che dấu rất tốt, ngay cả tôi cũng không thể nhận ra lúc nào anh buồn hay anh vui. Tôi có thể làm anh cười, nhưng chị ấy lại là người làm cho anh khóc. Nhưng cuối cùng người anh chọn vẫn không phải là tôi.

Bây giờ tôi thấy xót xa lắm, tôi cảm thấy vị mặn của mưa rơi trên mặt mình. Tôi cũng có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt, hoặc có thể là tôi không nhận ra được. Bởi nước mắt của tôi và nước mưa đều có vị giống nhau, dù mặn nhưng lại không chát, nó cứ rơi theo một cách vô định làm con người ta cảm thấy hoang mang.

Tôi cứ ấp ủ một mối tình viễn vong, không phải là tôi không mạnh mẽ. Nhưng nếu khi biết trước được kết cục rồi thì con người ta có còn cố gắng được nữa hay không?

Tôi tin vào chữ duyên và hai chữ định mệnh, bởi không thể có chuyện trùng hợp đến mức lần đầu tôi gặp anh sau bao nhiêu năm tôi liền gặp được chị Dany. Cũng không có chuyện trùng hợp đến mức, tôi và anh đi ăn cũng gặp chị Dany, và ngày tôi buồn nhất, lại vô tình đọc được quyển nhật kí của anh và chị Dany. Có lẽ, ông trời muốn nhắc nhở tôi rằng rôi đừng mơ mộng nữa, có phải hay không?

Chị Dany là người tốt, mang một nét đẹp dịu dàng của người Việt nhưng lại có chút thoải mái, phóng khoáng đâu đó của người phương Tây. Chị rất đẹp, chị rất hòa đồng, chị ấy cũng rất tốt. Anh thích chị là điều đúng đắn nhưng sao trong lòng tôi lại đau thế này?

Bởi có lẽ trog lòng tôi đã đinh ninh chắc chắn răng anh sẽ là của mình tôi. Mình tôi mà thôi!

"Sao em không vào nhà đi, ngồi đây mưa ướt hết rồi"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, bởi vì đêm tối nên toi hỉ thấy anh cầm cái ô che trên đầu. Tôi lẳng lặng ngồi đấy, thành thật bảo:" Em đọc quyển nhật kí rồi, em xin lỗi"

Tôi xin lỗi vì đã đọc quyển nhật kí, tôi cũng xin lỗi vì mình đã ích kỷ thích anh.

Anh khựng lại một chút rồi ngồi xuống bên cạnh tôi:" Em đọc được những gì rồi"

"Anh thích chị Dany lắm hả?"

"Ừ, rất thích"

"Thích nhiều không?"

"Rất nhiều"

"Còn em thì sao?"

Tôi nói trong vô thức, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm ra ngoài đường. Anh đưa tay vuốt tóc tôi, vẫn như cũ, mỗi lần anh thấy tôi ngốc nghếch, anh vẫn nhéo mũi, cóc đầu hoặc là vuốt tóc tôi qua một bên. Tôi biết được nên cười khẽ.

"Anh không thích em đâu"- giọng anh khàn khàn, hòa lẫn với tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói. Ánh mắt tôi nhòe đi trông thấy. Tôi nghẹn ngào hỏi anh:

"Tại sao vậy? Không phải em là em gái của anh sao?"

"Sau này rồi em sẽ biết thôi"

Anh cứ nói sau này sau này, sau này rồi đến khi nào. Đến khi anh và chị Dany cưới nhau sao? Đến khi tôi chỉ là người thứ ba sống cô đơn một mình sao?

Không! Tôi ghét cô đơn, tôi ghét cái cảm giác ngồi một mình trong vô vọng. Không biết làm cái gì, không biết tiếp tục ra sao? Dù có hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể dừng lại.

Tôi ghét đường một chiều, tôi ghét đi trên con đường không có anh, tôi ghét tất cả mọi thứ. Anh không thích tôi bởi vì tôi là em gái của anh, tôi biết nếu tôi hỏi thêm nữa anh cũng sẽ chỉ nói "thương" tôi mà thôi. Cái kết quả đó làm tôi không bao giờ muốn thấy nữa.

"Em sao vậy? Vào nhà đi kẻo cảm lạnh bây giờ, anh mới đi mua cho em một cái áo khoác đấy"

Tôi ngồi yên bất động, lắc đầu tỏ ý không muốn rồi ngồi rúc mặt trong đầu gối của mình. Anh thấy vậy, lo lắng hỏi:" Em khóc đấy à"

Bấy giờ tôi mới quật cường trả lời lại:" Không phải "

"Vậy đi vào đi, trời mưa to hơn rồi này"

"Anh đi đi, em muốn ngắm mưa một lát"

Anh bật cười nói:" Từ khi nào em lại trở nên biết lãng mạn như vậy, đừng nói là em muốn làm em gái mưa nhé. Em gái mưa hay khóc nhè lắm đấy"

"Anh vào đi"

"Được rồi, anh để ô đây nhé, tránh để em bị ướt"

Anh cười cười xong đứng dậy đi vào nhà chỉ còn tôi ngồi đấy. Tôi bấy giờ mới ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, đôi môi bấu chặt cố không để phát ra tiếng. Tôi đưa tay hứng từng giọt mưa đang rơi xuống. Mưa rơi từng nào tôi khóc nhiều từng ấy. Bởi có rất nhiều chuyện làm tôi phải phiền lòng.

Anh nói tôi là em gái mưa ư, hồi nhỏ anh hay kể chuyện cho tôi nghe về em gái của mưa. Cứ hễ trời mưa là tôi lại thấy cô đơn đến lạ kì, tôi chạy qua phòng anh, rúc vào người anh nghe anh kể chuyện cô gái mưa.

Anh bảo em gái của mưa rất mít ướt, cứ hễ buồn là cô lại khóc. Khóc rất nhiều, khi khóc người cô lại hóa thành những giọt nước, người ta bảo đây là nước mắt. Nhưng tôi nào đâu phải em gái mưa, tôi không mít ướt, gặp chuyện buồn tôi có thể chịu được. Tôi cũng không phải em gái mưa bởi vì tôi là em gái của anh.

Từ sâu trong tiềm thức của tôi, tôi nghĩ rằng anh yêu thương tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng có lẽ là tôi đã sai lầm rồi, chỉ có mình tôi ảo tưởng, còn lại tất cả đều do tôi một mình tự suy diễn hão huyền.

Đưa tay hứng những giọt mưa, nó làm tôi cảm thấy lạnh buốt. Bởi vậy tôi rất ghét mưa, thật sự rất ghét. Nhưng không có nó tôi cũng chẳng thể trải lòng.

Một chiếc áo ấm được đắp lên người. Anh vẫn dịu dàng nói:" Biết ngay là em sẽ bướng bỉnh không chịu vào nên anh đem áo ra đây cho em"

Nói đến đây tôi mới nhớ là anh bảo anh đi mua áo cho tôi, nên hỏi:" Anh mua cho em à"

"Không là anh thì là ai nữa, mai nhớ đem áo kia đi trả cho người ta nhé"

"À hóa ra là anh ghen tị với người ta"

"Anh chỉ sợ chồng tương lai của em ghen tị thôi"

"Bộ anh không nói những câu đau lòng là anh không chịu được à" tôi nói lớn tiếng, lấn át cả tiếng mưa ngoài sân. Anh sững người một chút. Lấy tay xoa đầu tôi rồi bảo:" Anh chỉ nói sự thật thôi"

Tôi bắt lấy cánh tay của anh, nghẹn ngào nói:" Anh biết rõ là anh quan trọng với em như thế nào mà"

Tôi biết là anh hiểu, những làn tôi vô tình hỏi ngu ngốc, không phải là anh không suy nghĩ. Mà anh đã biết nên anh cố tình làm cho tôi chết tâm. Giống như tôi đã cô tình với Xuân Khoa.

Anh ôm chặt lấy tôi, đưa tay vuốt tóc nhẹ nhẹ. Tôi cảm nhận được tim của anh đang đập rất mạnh, nhưng anh lại nói rất bình thường. Giọng nói đều đều vang bên tai:

"Anh hiểu nhưng em lại không hiểu. Em gái ngốc của anh, khi nào em mới trưởng thành đây" nói xong đồng thời anh cũng thở dài.

## 11. Chương 11

"Cậu ấy cho ta một tấm chân tình.

Ta đành đưa nó đi vào quên lãng,

Bởi biết đâu, ở trong thế giới khác,

Sẽ có người cho cậu một trái tim"

Không biết tôi đã về phòng bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rõ là anh dỗ dành tôi rất nhiều cuối cùng tôi vướng bỉnh chạy về phòng với hai hàng nước mắt và ngủ thiếp đi. Đến sáng ra là lưng tôi mỏi nhừ. Người uể oải không có một chút sức lực nào.

Anh hôm nay bận đi học nên chỉ để thức ăn trên bàn, tôi dậy sẽ tự động xuống ăn. Dù không thích nhưng bụng tôi cũng đã kêu lên vì đói, có lẽ từ khi ở đây tôi đã tập dần thói quen ăn mỗi bữa sáng nên không ăn bụng tôi sẽ thấy rất khó chịu.

Chuẩn bị áo quần và tập hồ sơ để lát nữa có thể đi phỏng vấn nhà cuối. Tôi cũng chỉ còn một nhà nữa là hoàn thành bản dự thảo, tôi cũng sẽ đến trường sớm hơn dự kiến.

Nhìn nhà cửa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc là bãi chiến trường hôm qua anh đã dọn giúp tôi. Cơ mà nghĩ lại tôi cũng thấy có lỗi, anh nhẹ nhàng, dịu dàng lại hiểu tâm lý con gái đến như thế, còn tôi thì bồng bột, như đứa trẻ lên ba chỉ biết trách anh chứ chưa hề nghĩ hay thông cảm cho anh một lần.

Chuẩn bị tất cả mọi thư hít một hơi thật sâu cầm chắc tập tài liệu trên tay chuẩn bị đi. Lần này đi chắc cũng gần trưa mới về, giờ ấy anh đã về nhà rồi nên không cần lo lắng chuyện cơm trưa đâu nhỉ?

Nhà cuối là một nhà có thiết kế khá đơn giản, lần này tôi rút kinh nghiệm nhìn nhà mà đoán mặt chủ. Nghĩ lại lần trước tôi bị đổ một gáo nước vào người là may mắn lắm ấy. Nhưng tại lúc đó, chỉ còn hai nhà cuối cùng, tính háo thắng của tôi dâng lên, cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà đi vào rồi nói nhiều câu mất lòng. Tôi nghĩ nếu như sau này tôi đi bán hàng mà cũng ăn nói như vậy chắc sẽ bị đuổi việc sớm quá. Học lệch nghề đúng là khó khăn.

Hàng rào màu trắng được dựng theo kiểu phương tây, chắc chủ nhà cũng là người phóng khoáng và thoải mái lắm. Tôi đứng một bên cánh cổng lớn bấm chuông. Tiếng chuông reo to đến mức tôi đứng ngoài còn có thể nghe thấy.

Tiếng bước chân chậm rãi lại gần, bởi cánh cổng dù thiết kế rất đẹp nhưng nó rất cao, hầu như không có lỗ hở nào để người đứng ngoài có thể nhìn vào trong. Tôi chỉ có thể đứng trân trân nhìn cổng từ đầu đến cuối.

Nơi này là cuối phố, ở dưới con dốc, tôi từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn rõ được mồn một. Còn đứng đối diện như thế này, tôi lại không thể thấy được cái gì ngoài mấy bức trường lạnh lùng.

"Cạch" một bà lão, à không, chỉ tầm tuổi trung niên đứng trước mặt tôi. Bà cười rất hiền từ nhìn tôi. Một phần cũng bảo rằng là tôi đến đây là gì?

Tôi rất cung kính cúi đầu chào bà rồi nói lí do mình đến đây. Bà cười hiền, bảo tôi vào nhà rồi đóng cổng lại. Như tôi đã nói, ngôi nhà này rất đẹp, đẹp một cách tinh tế. Nhưng tôi vẫn thích nhà của anh hơn bởi nó cho tôi một cảm giác ấm áp và an toàn. Dù không đẹp bằng nhưng làm người thích hơn rất nhiều.

Vừa đi vào vừa suy nghĩ, bỗng dưng trong đầu tôi nhớ đến căn nhà ngày xưa của bố mẹ tôi sinh sống, căn nhà nhỏ nằm trong một cái hẻm, ở sau khác sạn và nhà hàng. Nó không lớn cho lắm, cũng chỉ vừa cho ba người ở và sinh hoạt. Xung quanh là các loại cây mẹ trồng, nó đua nhau mọc khoe sắc hương. Cây lớn thì làm dim mát, cây nhỏ thì tỏa mùi hương, cứ hễ buổi sáng thức dậy nhìn ra ngoài là tràn đầy sức sống. Nắng nhưng lại không nóng, mùa đông lại không hề cảm thấy lạnh. Nó như một căn nhà có thể tự động điều hòa mà ai cũng muốn vào.

Chưa kể căn nhà đó nằm theo hướng rất phù hợp. Ví như có tòa khách sạn cao tầng chắn đi ánh nắng mặt trời, buổi chiều là có gió biển ùa vào mát mẻ. Không phải nói khoác chứ căn nhà đó là nhà có một không hai ấy. Dù chuyện đã qua từ lâu nhưng tôi vẫn muốn về đó một lần, nhớ lại những hoài niệm cũ cũng là một điều hạnh phúc.

"Cậu chủ, có khách đến muốn phỏng vấn này"

Bà bảo tôi ngồi xuống ghế sofa rồi bà đi vào gọi người. Tôi nghĩ ở đây là một ông chú không có vợ, chắc cũng đã trạc tuổi trung niên. Nhưng nào ai ngờ, vừa nghĩ một chút liền có người đi ra. Tôi và cậu trố mắt nhìn nhau. Cái này không phải là trùng hợp đấy chứ.

Tôi lắp bắp không nói thành lời, chỉ tay vào cậu bảo:" Sao, sao cậu lại ở đây?"

Nói xong, chẳng kịp cho cậu trả lời. Tôi nói thêm:

"Đừng nói cậu là chủ nhà nhé"

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt rất khác lạ, không giống như cậu nhóc tôi từng quen biết, sợ hãi lại nhút nhát. Tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi, con người ta thay đổi là chuyện bình thường. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà thay đổi quả là một kì tích. Bởi bản tính con người là một thứ khó thay đổi nhất, từng hành động cử chỉ hay tất cả mọi thứ đều theo nguyên tắc của nó. Nó ăn sâu vào suy nghĩ và quan điểm của mỗi người. Có người dùng cả đời vẫn không thể thay đổi được mà. Con người này...

"Ừ, em chuyển đến đây"

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Cách tôi một khoảng cách nhất định. Tôi gật đầu tỏ ý không muốn nghe thêm, mở tập hồ sơ ra lấy bút viết.

"Chúng ta bắt đầu vào công việc nhé, tôi không có thời gian đâu"

"Chị ghét em đến vậy hả?"

Giọng cậu trầm thấp, mang theo nét buồn bã vốn có, hai tay đan xen vào nhau rồi cúi đầu.

Tay cầm bút của tôi hơi run run, tôi nhìn cậu thật kĩ, đúng là cậu có thay đổi về ngoại hình và tính cách. Nhưng quan điểm của cậu vẫn không thay đổi, cậu vẫn khăng khăng đặt tình cảm vào người tôi. Chẳng lẽ tôi chưa đủ dứt khoát hay sao?

Lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, tôi bỏ đi không nói một lời cũng đã đủ chứng tỏ cậu chẳng là gì quan trọng trong lòng tôi. Tôi cũng chẳng tỏ ý gì là mình quan tâm đến cậu, tôi gắt gao mắng cậu nữa là đằng khác. Nhưng cậu vẫn dai như đỉa, bám lấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nản như vậy.

"Rất ghét" nói xong tôi nghĩ là chưa đủ nên bổ sung thêm câu:"Cực kì ghét "

Cậu bỏ qua câu trả lời, nói tiếp suy nghĩ của mình:" Lần trước chị đi, em đã đi tìm chị rất lâu. May sao có chị Bảo Anh đưa em địa chỉ nhà chị..."

Tôi chẳng muốn nghe, hỏi vào vấn đề chính:" Đồ dùng trong nhà cậu thường dùng là của hãng nào?"

"Khi em tìm đến nhà chị, bố mẹ chị bảo chị đã lên Hà Nội và đưa em địa chỉ"

"Giá thành của từng món là bao nhiêu?"

"Bố mẹ chị còn bảo em đừng theo đuổi chị nữa, vì chị có một quá khứ không vui nên trong mắt chị chỉ có anh trai mà thôi"

"Rắc" ngòi bút chì bị tôi bẽ ra làm độ tạo nên tiếng động lớn. Cậu giật mình nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, lúc này cậu cũng chịu im lặng.

Tôi gắt gao nhìn cậu, giọng nặng nề:" Cậu thì biết những gì? Tốt nhất là đừng xen vào mấy chuyện đời tư của tôi"

Lúc này tôi cũng chẳng có hứng phỏng vấn nữa. Tôi có quá khứ không vui thì sao? Tôi yêu quý anh trai mình thì sao? Chuyện này mà đến lượt cậu nói ư?

Tôi ghét nhất là những ai chạm vào điểm yếu của mình, lúc trước có người vô tình nhắc đến từ con hoang mà tôi đã không ngại mình xông vào đập cậu ta một trận tơi bời. Lần này tôi tức giận chỉ bẻ gãy cây bút là may mắn cho cậu ta lắm rồi.

"Nếu em không tìm hiểu thì chị sẽ bỏ em đi lần nữa"

"Thì sao? Tôi và cậu thân quen đến mức ấy cơ à"

Không khí dần nặng nề, cậu ta không giám nói lại tôi nữa. Cúi đầu ngồi một chỗ, tôi thấy rõ bàn tay cậu ấy đang run run. Tôi cũng mặc kệ mà đứng dậy cầm hồ sơ rời khỏi đây.

Cậu đứng dậy đi theo, vẫn cách tôi một khoảng cách nhất định. Im lặng đi theo sau lại không nói một lời. Tôi nhíu chặt lông mày lại định quay lại mắng một chút ai ngờ va phải một người.

Cậu rất nhanh đến đỡ tôi dậy, chỉ nắm tay tôi chứ không giám làm gì qua phận. Vì đã bực sẵn trong người nên ngẩng đầu lên tính nói cho ra lẽ. Ai ngờ gặp phải chị Dany.

Chị lo lắng hỏi tôi:" Em không sao chứ?"

Tôi giật mình, nắm chặt tay cậu rồi đứng xa chị. Cười nhạt nói:" Không...không sao"

"May quá, chị đang có chuyện gấp. Đi trước nhé"

Nói xong chị liền chạy đi, tôi chị biết đứng sững nhìn theo bóng dáng của chị. Chị đúng là như một cơn gió, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Không hiểu sao tôi thấy chị là người tôi lại không nói được câu gì, giống như anh vậy. Khi gặp anh tôi luôn là người thua thiệt, bởi tôi không bao giờ giám mắng anh hay là khó chịu với anh. Mà nếu có thì cũng chỉ một chút rồi hết.

Có lẽ chị và anh giống nhau, hai người giống nhau như vậy làm tôi có cảm giác mình là người khác biệt nhất, là người thừa thãi trong cuộc sống của họ.

## 12. Chương 12

"Nếu quan tâm anh là một điều phiền phức.

Thì xin lỗi, vì em đã làm phiền"

Tôi đứng sững người, bàn tay vô thức nắm chặt tay cậu lúc nào không ai hay. Cũng bởi thế mà hai chúng tôi đứng một lúc lâu.

Quả thật tôi rất hợp với buổi chiều khi ánh nắng mặt trời dần lặn xuống, bởi tôi để ý. Cứ hễ tôi có chuyện là gặp phải lúc buổi chiều tà. Lúc ấy bầu trời cũng âm u và mang một nét man mác buồn giống tôi vậy. Tôi không nhìn trời, nhìn đất, nhòn mây, tôi chỉ nhìn vào thực tại. Nhưng hiện thực dù có vui hay buồn bản thân tôi cũng chẳng cảm thấy có gì hay ho cả.

Anh không biết từ đâu, có lẽ là từ ngõ nhà mà tôi thường hay qua lại, anh đi đến gần tôi. Con người anh chạy thật nhanh, có nét hối hả thấy rõ. Anh cũng không ngạc nhiên vì sao tôi ở đây, chạy đến nắm chặt bả vai tôi và hỏi gấp:

"Em thấy chị Dany ở đâu không? Chị mà em thấy trong bệnh viện ấy"

Tôi giật mình nhìn anh, tôi nghĩ anh đang đi tìm chị. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh gấp gáp như thế này, đầu tôi suy nghĩ một đường, miệng tôi lại nói một nẻo:

"Em không thấy"

"Chết thật" tôi vừa dứt câu, anh chửi một tiếng rồi chạy đi thật nhanh. Đi về hướng ngược lại, tôi nhìn theo mà sao cảm thấy hai người giống nhau đến lạ kì.

Anh không hỏi tôi vì sao tôi lại đến đây nữa, anh chỉ hỏi đến chị rồi hỏ mặc tôi ở đây rồi chạy đi. Tôi cũng chỉ biết cụp mắt xuống, buông bàn tay đang nắm cậu ra rồi lủi thủi đi về.

Cậu chạy đến, cố đẩy nhanh tốc độ đi bằng người tôi. Cậu bảo:

" Dany là người ban nãy va vào chị hả?"

Tôi để mặc cậu đi theo sau. Cũng lặng lẽ gật đầu. Tôi nghĩ rằng cậu đã biết, cái quan hệ tam giác chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Nhất là khi có sự xuất hiện của người thứ ba chen vào. Tôi không phải là người thứ ba, tôi chỉ là em gái của anh mà thôi. Một người em gái không có quyền lên tiếng để dành lại tình yêu.

Cậu hỏi xong cũng chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Xem như cậu đã hiểu rõ, cậu cũng không nói một câu an ủi hay là động viên. Chắc một phần là do cậu hiểu cảm giác của tôi lúc bấy giờ, cậu lặng lẽ tiễn tôi về tận nhà, cứ như cũ. Cậu thấy tôi vào nhà an toàn đã rồi mới yên tâm rời đi, nếu như tôi không cấm cậu sẽ mãi cố chấp đi theo tôi như vậy.

Nhưng tôi nào đâu còn sức lực để ý đến cậu nữa, trong đầu tôi có hàng trăm hàng vạn những suy nghĩ ngổn ngang. Cứ như vậy mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Về đến nhà, đặt tài liệu xuống ghế ngồi thẫn thờ đến buổi chiều. Trưa nay anh không về, tôi biết là anh đi tìm chị, cơm trưa cũng không ai nấu, tất cả mọi thứ đều chưa dọn dẹp. Anh bình thường quan tâm tôi lắm, hễ thấy tôi bỏ bữa là chạy đôn chạy đáo, chọc cách này đến cách khác để tôi có thể mở miệng ra để ăn cơm. Còn bây giờ tôi ăn hay chưa, có đói bụng hay không anh cũng mặc kệ.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác tình yêu mãnh liệt là gì, nhưng tôi biết được rằng khi yêu con người ta có thể buông bỏ mọi thứ. Trước hay sau, sớm hay muộn có còn là gì khi chỉ dẫn đến một kết thúc.

Ánh nắng buổi chiều rất gay gắt nhưng lại ấm áp, nó xuyên qua khe cửa và chiếu những tia nắng yếu ớt qua bàn tay tôi lúc ấy tôi mới chợt tỉnh. Tôi là một người có nhiều suy nghĩ, tôi có thể ngồi nguyên một ngày để suy nghĩ về một vấn đề vớ vẩn nào đó. Bây giờ vẫn vậy, tôi mất nửa buổi để nghĩ về chuyện của anh. Nhiều lúc cứ dặn lòng là chuyện anh, anh lo, mắc mớ gì tôi phải can thiệp. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không nỡ để anh một mình.

Bầu trời đang nắng bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng mưa rì rào trên mái hiên. Vừa nắng vừa mưa đúng là chuyện kì lạ. Nhưng anh bảo những lúc như thế này đều sẽ có cầu vòng xuất hiện. Ban đầu tôi còn không tin là có cầu vồng, nhưng khi trời mưa xong là anh kéo tôi chạy ra ngoài sân để nhìn lên trời. Đúng là có cầu vòng thật, tôi thì không như những đứa con nít khác nhảy lên reo hò hay là ngạc nhiên rồi vui mừng đi khoe khắp xóm. Lúc ấy tôi chỉ hỏi anh:" Cầu vòng rõ ràng là chỉ có năm màu, sao anh lại nói là bảy màu"

Anh giải thích rằng:" Có hai màu còn lại mà em chưa nhìn thấy mà thôi"

"Vậy hai màu kia ở đâu?"

"Anh không biết, chắc là nó đang núp sau dãy năm màu kia"

Tôi ngồi nhìn mưa và nắng hòa hợp với nhau, nhớ đến lời anh nói năm ấy. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng có cách nào để tìm ra hai màu kia. Tôi biết, hai màu kia đã hi sinh để cho năm màu kia lóe sáng rực rỡ trên bầu trời. Nhưng cũng chỉ có mình tôi mới có suy nghĩ lệch lạc ấy nhưng nào ai biết tất cả mọi vạn vật đều có sự hi sinh.

Như thường lệ tôi chạy ra ngoài để ngắm cầu vòng, nhưng cầu vòng không thấy đâu, chỉ thấy bóng dáng anh ướt sũng đi vào. Chắc là anh đi dầm mưa mới về, trời này làm người dễ bị cảm cúm, tôi thấy vậy lo lắng chạy đế bên người anh:" Anh đi đâu về đấy? Nhanh đi vào nhà đi không thôi cảm lạnh bây giờ"

Anh hất tay tôi ra, không nói một lời mà đi vào nhà. Bỏ lại tôi phía sau, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, nhưng cũng kiên nhẫn chạy theo sau:" Anh đi tìm chị Dany phải không?"

Anh đến ngang cửa, cởi dép ra rồi nói:"Anh mệt rồi"

Không biết là anh mệt về thể xác hay là mệt về tinh thần, tôi thấy anh tiều tụy lắm. Khuôn mặt trắng bạch, đôi môi cũng bạc nhợt lại không để tôi đến gần. Tôi lo lắng theo sau:

"Hay là anh ăn chút gì nhé, để em đi nấu cho"

"Anh mệt lắm, đừng nói nữa"

Anh nói rất gắt gỏng, cũng chẳng biết là đang bực ai. Tôi đứng đấy nói lớn:" Em chỉ lo anh bị ốm thôi mà"

"Dany đi nước ngoài rồi, chắc sẽ không bao giờ trở về nữa"

"Thì sao?"

"Nếu như em nói là em đã gặp Dany, chắc chắn anh sẽ đến kịp"

Giọng anh khàn khàn, nói như có vẻ rất mệ mỏi, đôi mắt cuoj xuống, đưa tay vịn vào thành ghế. Tôi nhìn anh, cắn chặt môi nói:" Em chỉ lo lắng cho anh thôi, mấy ngày nay anh buồn làm sao em có thể không biết? Nếu như anh không gặp chị Dany nữa có lẽ sẽ tốt hơn"

Ánh mắt anh gắt gao nhìn tôi, có lẽ như đang trách móc, anh nói:" Em nghĩ như vậy là tốt cho anh ư? Không có Dany, anh mới sống không tốt"

Tôi ương bướng nói lại, như cho mình là đúng, cũng chẳng bận tâm là anh mệt hay là đang buồn:

"Anh thà dứt khoát một lần còn hơn ngày qua ngày là ôm đau buồn vào trong lòng. Bộ anh không biết là những ngày qua em lo lắng cho anh lắm hả"

"Ai cần em quan tâm cơ chứ? Em không biết gì về anh và Dany thì em làm sao hiểu được"

Anh mắng tôi, đây là lần đầu tiên anh mắng tôi. Có lẽ anh cũng nhận ra là mình có phần sai nên im lặng nhìn tôi, cũng chẳng nói được một câu xin lỗi.

Tôi hít một hơi sâu nhìn anh. Không nói gì mà đi lên phòng đóng cửa lại. Vì chị Dany đi mà anh lại nặng lời với tôi như vậy. Đã quen với cách anh đối xử với tôi dịu dàng, cũng đã quen cách anh quan tâm tôi từng li từng tí. Nhưng vì yêu, chỉ một ngày tôi mà tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Đúng vậy, tôi có tư cách gì mà quan tâm anh cơ chứ, đáng lẽ ra tôi là người phải tạo điều điện để anh và chị Dany đến với nhau mới phải. Tôi quả thật không hiểu giữa anh và chị đang xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết rằng anh đang trách tôi vì tôi không chỉ đường cho anh sớm hơn một chút.

Nhiều lúc tôi quan tâm anh thái quá, cũng thầm ám chỉ cho anh biết anh quan trọng với tôi như thế nào đó cũng là một gánh nặng. Đáng lẽ tôi không nên nói ra tình cảm của mình mà phải giữ khư khư trong người để nỗi đau nó tự mình mục rửa. Càng lo lắng cho anh càng làm cho anh phiền lòng bởi mối tình không rõ ràng này.

Anh muốn chúng tôi mãi là anh em, chỉ đơn thuần là tình cảm của anh trai dành cho em gái. Chỉ có tôi muốn tiến thêm một bước để làm mọi chuyện thành ra nông nỗi này. Ngày trước, khi trời có mưa giông tôi liền chạy qua nằm với anh, tôi ngây thơ bảo rằng:" Anh sẽ làm anh trai em mãi chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Anh hứa đi"

"Anh hứa"

Nghe anh hứa xong tôi nhoẻn miệng cười ngây ngô rồi lâm vào trong giấc ngủ. Bây giờ nghĩ lại, sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế. Tôi ghét lời hứa, bởi lời hứa ấy đã trở thành một cái đinh. Gắn sâu trong lòng anh, mãi mai không thể rút ra được.

## 13. Chương 13

Suy nghĩ một hồi tôi chợt nhớ lại anh đang bị ốm. Dù giận anh nhưng cũng không thể bỏ mặc anh một mình được. Trước khi đến đây, tôi cứ lấy lí do là lên chăm sóc anh để tự mình đăng kì vào trường kinh tế. Bây giờ lên đây rồi, hình như là anh chăm sóc cho tôi thì đúng hơn.

Nén lại mọi cảm xúc trong lòng mà đi xuống dưới tầng, không thấy bóng dáng anh đâu đoán chắc anh cũng đã đi vào phòng. Tôi đi từng bước rất nhẹ để đi vào, không cần goc cửa mà mở trực tiếp. Đúng như tôi dự đoán là anh mệt mỏi nằm trên giường ngủ mê man. Con người anh yếu ớt hẳn.

Tôi lo lắng chạy đến bên cạnh, đưa tay sờ lên trán của anh. Bây giờ anh đang sốt mê man, dù trên trán nóng nhưng con người lại lạnh ngắt. Tôi mang bao nhiêu chăn cho anh cũng không đủ, có khi anh còn nắm lấy tay tôi để giữ một chút hơi ấm.

Anh đang ngủ, nhưng cũng như đang thức, miệng anh thì gọi tên chị nhưng tay thì nắm chặt tay tôi không buông. Áo quần anh đã thay sẵn nên người cũng sạch sẽ, chỉ cần đắp thêm chăn và ăn bát cháo để mồ hôi toát ra là được. Đây là ban đêm, anh đang ngủ mê nên không thể ăn được, tôi cũng chẳng biết anh bị sốt gì để cho uống thuốc. Chỉ mở học tủ để lấy thuốc hạ sốt cho anh.

Tôi chăm sóc anh tận tụy như vậy mà miệng anh cứ gọi tên chị ấy. Anh gọi từng nào là lòng tôi lại đau từng ấy. Có lẽ là tôi đã sai nhưng tôi không muốn cho anh gặp chị lần nào. Thật đấy, tôi là người rất ích kỷ.

Lấy thuốc bỏ vào trong ly, đợi nó sủi bọt tam hết thuốc tôi mới đem ly nước đến bên cạnh. Nhẹ ngồi xuống, đỡ người anh lên đưa nước đên bên miệng để cho anh uống. Nhưng vì lạnh nên môi anh cứ mím chặt không chịu mở. Nhiệt độ trên người lại càng tăng làm tôi lo lắng. Vỗ vỗ má đánh thức anh dậy, gọi rất nhẹ:

"Anh ơi"

Nghe xong, mắt của anh có chút mở, nhìn thấy tôi, từ khuôn mặt uể oải bỗng dưng lại có sắc một chút. Anh cười khẽ, ôm chặt lấy người tôi nói nhỏ:" Dany".

Tay cầm ly nước của tôi hơi run run. Có giọt nước mắt vô thức chảy xuống trên gò má. Tôi khóc bởi vì tôi biết, tôi khẳng định rằng người quan trọng nhất trong lòng anh là ai.

Tôi chưa bao giờ nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ khi gặp anh. Ai biểu anh đối tốt với tôi, cho tôi lòng tin làm gì để tôi đối với anh nảy sinh tình cảm. Vì con người tôi rất ít khi nảy sinh tình cảm. Nhưng nếu như có thì nhất định sẽ cố chấp không buông. Còn lần này, có lẽ tôi không buông cũng phải buông rồi.

Tôi nhắm chặt mắt lại, uống một hớp nước rồi đặt môi mình lên môi của anh. Những giọt nước trong miệng tôi đều truyền qua cho anh, tất cả những gì tôi đó đều cho anh cũng như là tâm can của tôi vậy. Đồng thời tôi cũng tặng cho anh một nụ hôn, đây là nụ hôn đầu tiên song cũng là nụ hôn cuối cùng của một người con gái dành ho chàng trai mình yêu thương. Còn sau này, sau này nữa, tôi sẽ là em gái của anh. Mãi không thay đổi.

Bởi thương anh đến thế, cũng chẳng muốn níu giữ làm anh đau lòng. Tôi càng yêu anh thì lại càng muốn anh đi tìm hạnh phúc.

Mớm cho anh một ít nước thuốc, đợi anh ngủ thiếp đi tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường để rời đi. Đến cửa, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt rồi đi tìm người.

Hôm qua tôi thấy chị Dany đi về hướng khu nhà cho thuê ở gần đây chứ không phải là hướng đi ra sân bay. Tôi đoán chắc chị chỉ lừa anh mà thôi, một phần anh cũng hốt hoảng quá nên cứ đinh ninh là chị đã ra sân bay mà đi. Nếu như khu nhà trọ cho thuê đấy ở gần đây thì tìm cũng dễ dàng.

Tôi đi hỏi từng nhà, bảo là có ai biết chị Dany ở đâu không. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Tôi đành đi tìm từng phòng một, chạy lên tầng ba, đi xuống tầng một rất mệt. Trong khi đó từ tối qua đến giờ tôi lại có gì bỏ vào bụng nên đôi khi tôi muốn bỏ cuộc mà đi về. Nhưng nhớ lại hình ảnh anh tiệc tụy như vậy tôi lại không nỡ nên đành chịu khó đi tìm tiếp.

Có lẽ là tôi và chị cón duyên, vì chạy nhiều quá, hơi chóng mặt một chút liền va phải chị. Tôi thì đi tìm cả buổi không thấy, khi đứng yên một chỗ lại có người đến. Thấy chị, tôi liền vui mừng tới nắm tay kẻo sợ chị chạy đi.

Chị nhìn tôi hơi ngạc nhiên một chút rồi hỏi:" Em có việc gì hả?"

Tôi lắc đầu bảo:" Không phải là em. Chị, về xem anh của em một chút có được hay không? Anh ấy sốt cao lắm"

Chị ngạc nhiên, tôi thấy rõ trong mắt chị có chút lo lắng nhưng lại tỏ ra rất vô tâm:" Vậy em đưa anh đi bệnh viện đi, tìm chị làm gì?"

"Khi sốt anh ấy cứ gọi tên chị, thuốc cũng chẳng chịu uống nữa. Bây giờ còn nằm mê man"

"Nhưng chị và anh ấy không quen thân nhau nữa rồi"

Tôi nắm lấy tay chị, nói rất thành khẩn:" Hay là chị bỏ qua ân oán cá nhân rồi đến thăm anh của em một lần đi chị"

Chị thở đai, buồn bã nói:" Chuyện của chị và anh ấy em không biết đâu. Nếu chị quay lại nhất định sẽ làm anh ấy phiền lòng"

Có lẽ là tôi không hiểu, tôi không biết gì về mọi chuyện. Nhưng tôi đã mất công đến tận đây, cũng chẳng muốn thừa hơi để mà cho chị viện cớ bỏ đi. Tôi thành thật nói:" Chị, em là của anh ấy, em dù không biết nhưng cũng hiểu rõ một phần. Anh của em thích chị lắm"

"Chị biết chứ, chị và anh quen nhau từ bé cơ mà"

"Từ bé á?"

"ừ, lúc ấy em chưa sinh ra đâu, chị và anh quen nhau rất lâu. Nhưng vì nhà chị gặp chuyện nên phải chuyển lên thành phố sống. Chị sợ rằng sau này mình phải đi nữa, lại phải xa anh nữa. Nên chị không dám cho anh tình cảm của mình"

Chị nói mà ánh mắt chị buồn bã. Dù nhìn tôi nhưng tôi thấy rõ chị đang nhìn về một nơi xa xăm. Chị không biết tôi là con nuôi của bố mẹ đâu nhỉ. Tôi gặp anh vào lúc anh mười tuổi, nhưng tôi lại không biết trước kua anh đã từng quen chị. Tôi cứ nghĩ chuyện anh thích chị là chuyện của một mối tình chỉ vừa mới chớp nở, non nớt lại bồng bột. Ai ngờ rằng hai người đã quen từ trước. Thảo nào anh cứ khăng khăng bảo tôi là em gái, hóa ra trong lòng anh đã có chỗ cho một người.

Tôi cúi đầu, thở đều đều. Đè nén mọi cảm xúc trong lòng và nói:" dù vậy, chị cũng đến thăm anh của em một lần. Suốt mười mấy năm, anh của em chịu đựng như vậy là đủ rồi"

Tôi nói suốt mười mấy năm chắc chị cũng đã hiểu, cũng đã biết nhưng lại không dám khẳng định lời tôi nói là thật. Nhưng bây giờ tôi mệ mỏi lắm, hình ảnh con người tôi đập vào mắt chị là một hình ảnh của con người đáng thương, thành thật muốn chị về thăm anh. Chị cũng hơi xiêu lòng, tay hơi run run. Đôi môi mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi thở dài, cũng không biết làm thế nào cho phải. Đành thả tay chị ra rồi nói:" Em đi học đây, anh đang ốm ở nhà, chị nên qua xem một chút. Nếu chị không qua cũng chẳng có ai chăm sóc anh đâu "

Tôi nói như vậy nhưng tôi biết là chị sẽ đến. Bởi chị là người rất dễ yếu lòng, với lại trong góc nhỏ của chị cũng có một phần cho anh rồi. Chị nhất định sẽ đến còn tôi nhất định sẽ đi.

Bây giờ người tôi mệt lắm, cũng chẳng muốn về nhà để nhìn cảnh hai người ôm ấp tình cảm với nhau. Nụ cười hạnh phúc của anh như con dao cứa từng cứa rất đau trong tim tôi vậy.

Tôi đi qua nhà cậu, tôi biết như vậy là không đúng nhưng tôi cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Cậu đi ra từ phòng, khi nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì tôi đã chạy đến. Dựa đầu mình vào vai cậu thì thầm nói:" Tôi mệt rồi"

Chỉ nói dăm ba chữ nhưng cậu lại hiểu tôi đang nói cái gì. Bởi tôi và cậu là cùng một loại người, cũng đơn phương rồi cũng âm thầm chịu đựng. Cũng đã từng chịu cảm giác nhìn người mình yêu đi yêu một người khác.

Bởi cảm giác ấy rất đau, đau đến mức không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được nên tôi chỉ cầu mong có được sự cảm nhận của trái tim.

Giá như, đây là tôi nói giá như thôi! Tôi gặp anh trước chị Dany, có lẽ phần tình cảm non nớt ấy sẽ dành cho tôi, và nếu như tôi gặp cậu trước anh, có lẽ tôi sẽ đặt mọi tình yêu thương vào cậu. Bởi tình cảm của con nít là một thứ thay đổi rất dễ dàng chứ không phải để nó lớn dần, cắm sâu vào tim rồi rút ra không được.

Tôi và cậu, cùng là một loại người, chính là người đến sau.

Cậu ôm tôi, nhẹ nhàng nhưng lại rất chặt, cậu vỗ vỗ lưng an ủi rồi thì thầm bảo:" ừ, mệt một lần thôi, rồi sau này đừng mệt nữa"

## 14. Chương 14

"Chị không tính về nhà à?" Cậu đưa chai nước đến rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau một hồi tôi cũng bình tĩnh lại, nhận ly nước của cậu uống hết một hơi rồi lắc đầu.

"Đợi anh khỏe lại đã" Vừa nói xong liền ngẩn người nhìn cậu. Hơi rối rắm hỏi:" Cậu không giận tôi đấy chứ?"

Cậu bỗng dưng bật cười, lộ ra hai cái răng khểnh rất duyên kết hợp với hàm răng trắng muốt chưa kể thêm làn da trắng làm tôi thấy cậu đẹp đến kì lạ. Sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy nhỉ, bình thường tôi chỉ xem cậu như một đứa con nít miệng chưa hôi sữa lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi chứ chưa bao giờ xem cậu là một người đàn ông thực sự.

"Chị nói xem vì sao em phải giận chị?"

Tôi bỗng dưng tức giận, trừng mắt nhìn cậu nói:" Ơ, cậu còn trả treo tôi được nữa cơ đấy"

Cậu cười cười, đôi mắt vô tội nhìn tôi bảo:" Em nói thật mà chị cứ không tin đấy thôi"

Tôi biết là cậu nói ẩn ý, với dân khối C chuyên văn như cậu nhất định nói nhiều câu ngầm. Tôi cũng hiểu được ý của cậu, cậu nói thích tôi là thật mà bản thân tôi cứ không tin tưởng tình cảm ấy. Nhưng cậu nói rất vô tư, chẳng có một chút âu lo nào. Tôi thấy vậy đành dịu dàng xuống, cúi đầu nói hối lỗi:" Lúc trước, tôi đối xử với cậu như vậy mà cậu không buồn chút nào sao?"

Cậu mỉm cười lắc đầu:" Đó là chuyện quá khứ nhớ lại để làm gì cơ chứ. Cứ sống với hiện tại là được rồi. Hiện tại em rất vui nên chẳng có lí do gì để buồn cả"

Tôi ngạc nhiên khi cậu nói thế. Cũng cười đùa theo:" Cậu thay đổi nhanh thật đấy. Suýt chút nữa tôi không nhận ra luôn"

Cậu lắc đầu, tiện tay lấy ly nước uống xong rồi nhìn ngoài trời mà nói:" Thật ra em rất người lớn, tại chị không biết đó thôi"

Tôi tỏ vẻ không tin, trước kia cậu khác, bây giờ cậu khác. Hai tính cách hai con người xa lạ đang đứng trước mặt tôi. Dù có nhiều hành động nhút nhát nhưng tôi dám chắc một điều rằng đã thay đổi rất nhiều.

"Thật xin lỗi vì lúc trước đối xử với cậu như vậy"

"Không phải, em biết chị làm như vậy là muốn tốt cho em. Dù không có được sự đáp lại của chị nhưng ít nhất chị với em vẫn giữ tốt mối quan hệ như thế này. Em không cần tiến xa hơn, chỉ cần như bây giờ là đủ"

Câu nói của cậu làm tôi bừng tỉnh. Lúc trước tôi hất hủi cậu không viết bao nhiêu lần, số lần tôi làm cậu buồn nhiều không đếm xuể. Ấy vậy mà tôi chỉ đối tốt với cậu một ngày mà cậu có thể vui mừng đến thế.

Hạnh phúc của cậu nhỏ nhoi lắm. Chỉ cần giữ vững khoảng cách như thế này, chỉ cần tôi đối tốt với cậu như thế này là đủ. Cần gì phải tiến xa hơn để cùng làm nhau đau lòng.

Có lẽ tôi và anh cũng vậy, chỉ cần là anh em. Anh quan tâm tôi là tốt rồi, nếu tiến xa hơn thì có lẽ tôi và anh cũng sẽ không được như bây giờ. Dẫu biết tự an ủi mình vậy nhưng trong lòng tôi khó chịu lắm. Nhất là những lúc nhìn thấy anh đặt tình cảm lên một người con gái khác, đó không phải là tôi.

Nhưng bản thân mình tự chịu chứ biết trông cậy vào ai bây giờ. Là tôi có tình cảm trước thì nỗi đâu phải tự mình tôi nhận. Có lẽ hạnh phúc chính là đâu nhưng chỉ mỗi tội là ta đã vọng tưởng quá nhiều.

"Xin lỗi"

"Chị không có lỗi, lỗi là của em mới phải"

Tôi không hiểu cậu nói vậy là có ý gì. Tôi chỉ ngồi đấy mỉm cười với cậu rồi bảo:" Cậu lấy gì có tôi ăn nhé, tôi đói rồi"

Cậu gật đầu, vui mừng chạy vào bếp. Nụ cười trên môi chợt tắt, tôi thở dài thườn thượt nhìn ra ngoài sân. Cậu ấy rất tốt nhưng tôi lại không có một chút tình cảm nào. Thật xin lỗi.

o0o

Vậy là tôi ở lại nhà câu. Nghe bảo cậu lên đây sống chỉ có một mình nên chỉ có một phòng. Thành ra cậu khứ khăng khăng bảo tôi nằm trên giường còn cậu ngủ dưới sàn cũng được. Tôi thì cũng chẳng muốn mình từ khách thành chủ nên không đồng ý. Lên trên giường lấy một cái chăn còn lại cuộn thành cái que rồi bỏ ngăn cách ở giữa giường để phân chia lãnh thổ. Cậu nằm một bên tôi nằm một bên, như vậy là huề nhau.

Mà lần đầu tiên tôi quan tâm cậu như vậy làm cậu vui mừng ghê lắm. Trước khi nhắm mắt ngủ còn mỉm cười cho được, tôi biết là cậu ngắm tôi thật lâu rồi mới đi ngủ nhưng cũng chẳng dám mắng. Vì tôi là người có lỗi, dù cậu nói không phải nhưng tôi đoán chắc trong lòng cậu đang trách tôi giữ lắm.

Ngày hôm qua vừa nắng vừa mưa, còn ngày hôm này thì trời âm u nhưng tôi lại không ngờ đêm về lại có sấm chớp và mưa giông. Ngày tôi mất mẹ, ngày gia đình tôi bị tai nạn là vào một đêm mưa lớn, có cả sấm chớp. Nó như một cơn ác mộng ám ảnh tôi suốt bao năm. Vào những ngày như thế này tôi thường qua phòng anh ngủ, hoặc không có anh thì tôi sẽ nằm ở giữa bố mẹ nuôi để tránh cho tiếng sét làm sợ hãi. Bây giờ vào ban đêm, tôi muốn về nhà với anh nhưng nghĩ lại là có chị Dany ở đó làm tôi không muốn về.

Tôi sợ đến mức dù chân rất lạnh nhưng cũng không dám thụt vào trong chăn. Nằm co người lại một chỗ, đôi môi cắn chặt, bàn tay run run dấu trước bụng. Cố chịu đựng nghe tiếng sấm ngoài kia. Tôi buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ bởi tôi sợ rằng mình sẽ lại gặp ác mông.

Người nằm bên cạnh có lẽ đang nhận ra tôi khác thường nên nhổm người dậy xem. Cậu nghĩ là tôi lạnh nên đắp thêm chăn cho tôi. Nhưng khi vạt áo của cậu chạm vào tay thì tôi lại giữ nó lại. Cậu nhìn tôi khó hiểu, trong màn đêm mượn ánh sáng của sét để chiếu vào phòng. Khuôn mặt của cậu như ẩn như hiện làm tôi muốn khóc. Đưa tay vòng qua cổ cậu, tôi như con bạch tuộc mà ôm chặt cậu như vậy, không cho cậu rời đi.

Cậu xoay người lại, đồng thời cũng ôm lấy tôi vỗ vỗ lưng an ủi rồi thì thầm nói:" Lúc trước em cũng sợ tiếng sét lắm"

Tiếng mưa rì rào rơi trên mái hiên gây âm vang rất lớn, ngoài kia tiếng sét cứ thay nhau mà đánh ầm ầm. Lâu lâu lại có vài tia chớp chiếu qua ngoài cửa sổ làm tôi sợ đến mức ôm chặt cậu như con bạch tuộc. Tôi không nói chuyện, đáp lại bằng những tiếng sụt sùi, Bởi tôi khóc đến mức không thể nói được, tôi uất ức lắm. Tôi muốn về với anh chưa không phải ở một nơi xa lạ này. Tôi muốn vào những lúc như thế này tôi vẫn sẽ như con bạch tuộc giữ chặt lấy anh chứ không phải là cậu.

Dù tôi muốn nhưng lại không thể có được. Vào những lúc như thế này, tôi vừa sợ, vừa buồn, vừa tủi thân trong lòng. Cũng chẳng biết phải nói với ai, ít nhất người ta còn có người thân bạn bè. Còn tôi, một mình cô đơn lên chỗ đất khách quê người này thì biết ai đây, chưa kể tôi chỉ có mỗi anh là người thân. Mất anh rồi thì tôi còn có ai bây giờ?

"Sau này, bà em bảo khi nào có sấm sét là lúc ấy bố mẹ em đang trên đường về nên từ đó em không sợ nữa?"

Câu nói của cậu làm tôi phân tâm. Vừa ôm chặt cậu vừa hỏi lại:" Sao lại nghe tiếng sét, bố mẹ lại trên đường về?"

"Vì bố mẹ em mất cũng vào ngày trời mưa lớn như thế này"

Tôi có phần ngạc nhiên, lại hơi bất ngờ vì sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Tôi cũng nói lại:" Bố mẹ tôi cũng mất vào ngày như thế này, nên tôi rất sợ"

Cậu gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên người làm tôi cảm thấy an tâm:" Có lẽ em mạnh mẽ hơn chị nhiều"

"Ai nói cơ chứ? Cậu thua tôi xa đấy nhé, tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ sấm thôi"

Còn sợ ở một mình không có anh nữa. Tôi định nói nhưng nghĩ lại thì không nên. Dù sao cậu cũng là người an ủi tôi, nếu bây giờ tôi nói như thế, cậu sẽ lại buồn. Có khi nào bỏ tôi lại một mình trong phòng thì sao?

Tôi vừa nghĩ đến anh liền nghe tiếng anh ở ngoài truyền vào. Cứ nghĩ là nghe nhầm nhưng điện trong nhà được bà giúp việc bật sáng. Có tiếng gõ cửa vang lên, anh ở ngoài gọi tên tôi:" Mẫn Mẫn"

Nghe xong tôi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Tôi muốn đi ra nhưng ngoài trời còn sấm, tôi không thể đi được dù chỉ cử động một chút tôi cũng cảm thấy sợ hãi nên bảo cậu bồng tôi đi ra. Bây giờ cậu rất là khỏe, có thể bồng một lúc hai người bằng tôi cũng được. Cậu ôm rất chặt, có thể là khi mở cửa cậu không cho tôi rời đi. Tôi dù muốn đi lắm nhưng lại không thể, bởi ở nhà có chị Dany. Tôi không ghét chị nhưng khi thấy hai người tôi lại khó chịu lắm.

Anh đang ốm, nhưng hôm nay trời lại mưa mà tôi không về nhà nên mặc kệ mưa bão cũng chạy đi tìm. Anh luôn như vậy, luôn đối tốt với tôi như vậy nhưng về phàn tình cảm thì anh lại không tốt với tôi một chút nào. Vừa mở cửa, anh liền chạy vào, đôi mắt lo lắng nhìn tôi nằm yên ở trong lòng cậu thì thở phào nhẹ nhõm.

Có bóng dáng chị Dany ở sau, chị ấy liền đến nói như là trách mắng:" Em không về nhà thì báo một tiếng chứ? Chị với anh lo cho em chết đi được, anh ấy cứ nói là những lúc như thế này em sẽ gặp ác mộng và khóc nên cứ khăng khăng mặc trời mưa gió mà chạy đi tìm em cho bằng được"

Nghe chị nói xong, tôi vui mừng nhìn qua anh, bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp nhưng rồi cũng cúi đầu giải thích:" Em là em gái của anh, đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng, đừng để anh lo. "

Tôi biết chứ, nhưng rõ ràng là anh đang đau ốm, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ. Tôi nhìn anh chạy đi trong đêm mưa để lo lắng cho tôi làm tôi cảm động, như có một dòng nước ấm chảy vào trong người. Tôi chưa kịp nói thì câu sau của anh đã làm cho dòng nước ấy đóng băng:

"Dù giận anh đến mấy cũng phải nói với anh một tiếng. Rõ chưa? Nếu em còn như vậy một lần nữa, anh sẽ bảo bố mẹ đến đón em về"

## 15. Chương 15

Không khí bỗng dưng ngưng lại. Tôi gắt gao nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Không ai nói câu gì? Tôi biết là câu nói của anh đã chọc giận tôi rồi.

Có thể lúc trước là tôi cảm động bởi vì anh lo lắng cho tôi nên chạy đến tận đây, nhưng khi ở đây rồi anh chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp rồi bảo tôi về nhà. Có lẽ anh tức giận anh mới nói như vậy, nhưng chuyện này đâu phải chuyện đùa? Anh thừa biết là tôi vì học ngành kinh tế nên mới lặn lội đến đây, tôi vì lo lắng cho anh nên mới gấp rút đi như vậy. Nếu anh bảo tôi về chẳng khác gì bắt tôi học trường khác, bắt tôi phải rời xa anh.

Tôi mặc kệ anh đang giận tôi vì cái gì, tôi cũng mặc kệ người anh đang bị bệnh, tôi cũng mặc kệ có chị Dany ở đây, cũng mặc luôn bầu trời đang mưa giông ngoài kia. Tôi thở từng tiếng nặng nề nói:" Em, thả chị xuống"

Cậu nhìn tôi rất lo lắng, cậu biết là tôi đang giận nhưng cũng chẳng dám hó hé một cậu. Nhẹ nhàng bỏ tôi xuống, đợi khi tôi đứng vững đã cậu mới buông tay. Hành động thân mật như vậy làm cho tôi cười khẽ, một nụ cười giễu cợt. Anh thấy chưa, đến người lạ còn quan tâm đến cảm giác của em hơn anh.

"Hai người đi ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với anh"

"Hay là hai người có gì về nhà rồi nói." - Chị Dany lên tiếng.

Tôi vẫn cứ nhìn anh nhưng lại nói với chị:" Em không về đâu, nói chuyện một lát thôi"

Chị định lên nói tiếp nhưng cậu đã ngăn cản. Ra hiệu bảo chị đi ra ngoài, chị không đồng ý, nhưng thấy cậu đi ra chị cũng đi theo. Khi ra ngoài chị không quên nhìn anh một lần nữa rồi mới đóng cửa lại.

Bây giờ, tôi mới tập trung vào anh:" Anh không còn gì để nói với em ư?"

"Về nhà đi"- Anh nói chỉ vẻn vẹn ba câu, nhưng tôi nghe chẳng lọt tai tí nào.

" Em sẽ ở đây, anh về với chị Dany đi, khi nào em hoàn thành xong tập hồ sơ thì em sẽ về"

"Anh biết là lúc trước anh có lỗi với em. Nhưng em cũng không nên ở lại nhà người lạ như vậy"

Tôi nhìn qua anh, lắc đầu nói:" Anh không hiểu đâu, anh cũng đừng quan tâm em quá" Rồi làm em tự mình ảo tưởng.

"Sao anh không thể không quan tâm chứ, em là em gái anh cơ mà" - Anh nói xong ánh mắt anh nhìn tôi rất gắt gao, có thể là giống như đang mắng vì anh nói nặng lời. Tôi nghe xong lại cười chua chát, nói lại:

"Em gái, em gái, trong lòng anh luôn xem em là em gái thôi à? Nếu như anh xem em là em cái, hà cớ gì vào lúc ban đêm trời mưa to gió lớn như thế này không quản bệnh tật mà đi tìm em?"

"Đó là trách nhiệm"- Vì bị tôi nói lại nên anh chỉ cúi đầu, giọng nói yếu ớt.

Tôi thì vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nhìn anh nói cho ra lẽ:" Trách nhiệm, anh bỏ em để đi học tận nơi xa xôi như thế này là vì trách nhiệm. Anh từ chối tình cảm của em, cứ khăng khăng nhất định xem em là em gái cũng vì trách nhiệm. Anh có biết vì hai từ trách nhiệm của anh mà đã gây tổn thương cho em như thế nào không hả?"

"Không, em xem anh là anh trai thôi. Đó không phải là tình yêu"

"Anh biết mà, phải không? Sao anh không chịu nhìn thẳng vào xem trái tim mình muốn gì?"

Tôi khóc đến nỗi mắt tôi sưng vù, hình ảnh của anh cũng nhòe đi. Anh thông minh như vậy chắc chắn là anh biết, anh biết rằng tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình anh em. Từ khi tôi đến đây, anh đã nhận ra rồi nhưng anh lại cật lực tránh né nó. Tôi quan tâm anh rất nhiều, ấy vậy mà anh lại muốn giữ khoảng cách với tôi. Trách nhiệm đối với anh nó lớn lao đến vậy ư?

Tôi không phải là người nhạy cảm nhưng tôi cảm nhận được trong lòng anh có một vị trí cho tôi, nó đặc biệt lại khác hoàn toàn với chị Dany. Anh vì chị, anh có thể dầm mưa tìm khắp một buổi. Anh vì tôi, trong lúc ốm đau lại có thể đi tìm tôi trong màn mưa như vậy. Tôi với chị ai quan trọng hơn ai trong lồng anh hiểu rõ. Nhưng anh lại không chịu khẳng đinh, mà còn phủ định tình cảm đó.

Anh đi đến gần tôi, ôm chặt tôi vào lòng như những lần trước. Hơi thở anh rất nóng lại phả vào sau gáy làm người tôi tê rần. Anh chỉ lặng lõe bảo:" Anh biết là anh thương em nhiều lắm, nhưng đó, chỉ là tình thương dành cho cô em gái của mình mà thôi. "

Tôi đẩy anh ra, hỏi lại chắc chắn lần nữa:" Có thật là anh chỉ xem em như là em gái?"

"Thật"- Anh không hiểu tôi hỏi vậy là có mục đích gì, nhìn tôi khóc mà lòng anh xót xa lắm. Anh gật đầu chắc chắn.

Tôi ngẩng đầu lên trên ngăn cho nước mắt chảy xuống, anh tính đưa tay để lau cho tôi nhưng lại bị tôi tránh đi. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút rồi quay lại nở nụ cười ngây ngô với anh.

"Vậy chúng ta quay lại như lúc xưa nhé, như cái lúc chúng ta còn nhỏ ấy"

Anh nhìn tôi có vẻ đầy lo lắng:" Em không sao đấy chứ?"

Tôi mỉm cười lắc đầu, tôi thì có sao đâu chứ. Chỉ là đau trong lòng một chút, chỉ một chút mà thôi!

Tôi nhớ lại lời của cậu nói, chỉ cần giữ được mối quan hệ hiện tại là đủ. Cần gì mưu cầu cao hơn, tôi và cậu là cùng một loại người, có được hạnh phúc chừng nào thì hưởng thụ chừng ấy, cũng chẳng cần mộng tưởng xa vời vì chúng tôi biết con đường kia là một con đường đầy gai.

"Anh cũng đừng lo lắng cho em nữa nhé. Em sẽ không sao đâu? Anh nhanh về với chị Dany, đừng bắt chị ấy đợi lâu"

Anh sợ nhất là khi tôi cứ khăng khăng giữ kín nỗi đau trong lòng. Tôi biết vậy nên nói để anh tin.

Anh thở dài một hơi, đưa tay ra như muốn kéo tôi lại nhưng tôi lại tránh đi. Cười gượng một chút:" Để em bảo chị Dang vào đây nhé"

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh kéo tay tôi lại rất nhanh, chưa kịp bé tránh thì đã bổ nhào vào lòng anh. Anh ôm thôi thật chặt, một cảm giác khác len lỏi vào trong lòng làn tôi hoang mang.

"Nếu có chuyện buồn thì cứ nói với anh, đừng để trong lòng"

Tôi gật đầu, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Để cho anh biết tôi sẽ nói với anh về những chuyện buồn. Nhưng tôi sẽ không nói với anh về điều buồn nhất ở trong lòng. Vì tôi viết, khi nói ra, tôi và anh sẽ không được như bây giờ.

Anh nghe xong liền ho khan rồi nắm mắt lại khuỵu xuống, có lẽ anh vì quá sức mà bất tỉnh. Tôi lo lắng muốn đỡ anh ra ngoài nhưng đi ra đến cửa. Quay lại nhìn anh một chút xong mở cửa bảo chị Dàn vào đỡ còn tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.

Đến khi gần ra ngoài, tôi nắm lấy tay chị Dany, rất thành khẩn nói:" Đừng làm anh buồn chị nhé"

Chị nhìn tôi có vẻ như không hiểu, trong đêm tối, khuôn mặt chị xinh đẹp tỏa sáng như những vì sao trên trời. Chị đẹp đến nỗi làn tôi cảm thấy thật ghen tị.

Chị đẹp như vậy, chị giỏi như vậy, chị dịu dàng như vậy, đặc biệt chị có một gia đình khá giả như vậy, anh không yêu chị mới là lạ. Tôi thua kém chị qua xa, vì vậy tôi sẽ không bao giờ cậu mong tôi sẽ được như chị.

"Chị không biết được"

Chị nhìn qua người đang hôn mê một bên. Nói ngập ngừng.

"Chị thích anh đến vậy mà. Hứa với em đừng làm anh buồn nữa nhé!" tôi mỉm cười nói với chị. Bắt chị hứa vằng được.

Chị lại gật đầu rất nhẹ rồi rời đi. Như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi nhìn chiếc xe chở hai người đi ra xa.

Hôm nay trời mưa to gió lớn, lại có thêm sấm sét bổ vên tai nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào nữa. Có lẽ vì lòng tôi đã lạnh mất rồi.

Cậu đứng trân trân nhìn tôi, chẳng dám nói lời an ủi vì cậu chẳng bao giờ bói được những lời mật ngọt ấy, cậu chỉ nhìn tôi và muốn cho tôi hiểu rằng là cậu đang an ủi tôi. Tôi gật đầu, mắt bây giờ đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Nhưng trong đêm đen thù không thấy gì hết.

Tôi đi ngang qua người cậu, đưa tay lên vỗ vỗ vai. Lạnh nhạt nói:" Muộn rồi, đi ngủ thôi"

Cậu không nói gì, lẳng lặng nghe lời đi theo sau lưng vào phòng. Tôi biết, cậu cũng biết, ngày mai trời sẽ nắng lại, một màu nắng gay gắt đốt cháy tim con người. Và tôi, sẽ một mình bước đi trên con đường một chiều.

## 16. Chương 16

Ba năm, là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Là một khoảng thời gian tôi thay đổi chính mình và giữ vững các mối quan hệ cần thiết.

Tôi không thể nhớ rõ ngày đó là ngày nào, chỉ chỉ biết sau cái đêm hôm ấy tôi từ nhà anh chuyển qua sống ở nhà cậu, hàng tháng lại đưa tiền nhà cho bà giúp việc. Bởi vì tôi đưa tiền cho cậu mà cậu lại không nhận trong khi chính tôi là người ở nhờ. Anh đã khuyên tôi trở về rất nhiều nhưng tôi lại không đồng ý nên anh cũng phải nghe theo.

Hằng ngày anh lại gọi điện để hỏi thăm trong khi hai nhà là ở cùng xóm. Số lần anh gọi điện cho tôi còn nhiều hơn số lần anh nói chuyện ngoài. Lúc anh bỏ tôi ở nhà một mình để đi học đại hoc chỉ toàn là tôi chủ động gọi điện, nếu tôi không chủ động thì cái tôi nhận lại chỉ là sự im lặng. Còn bây giờ, dù không xa nhau như trước nhưng tôi cảm thấy anh quan tâm nhiều hơn, chắc một phần là cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi nghĩ lỗi cũng chẳng phải riêng ai, chuyện tình cảm ngoài lề phát sinh thì khi nào chẳng có. Nhưng một người biết giữ, một người biết chịu đựng thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Chẳng có việc khó khăn nào hơn việc học lệch nghề, khi vào trường kinh tế, con điểm đầu tiên tôi nhận được là điểm C. Dù có cố gắng đến mấy tôi cũng chẳng khá khẩm lên nổi. Tôi không có tài ăn nói cũng chẳng có tài buôn bán, nói thẳng, nói thành thật là lại bị trừ điểm. Nhiều khi tôi muốn vỏ về nhưng nghĩ lại mình đã đến đây rồi thì học cho trót.

Lúc trước tôi cứ nghĩ là học trường nào cũng được, miễn sao ở gần anh là được. Nhưng nếu như tôi biết được mình là người thừa như thế này, tôi sẽ bỏ đi và học ngành khác. Dù tôi không thích chị Dạy và anh cứ lượn lờ trước mắt tôi nhưng mà tôi vẫn cứ muốn ở lại để nhìn. Nhìn xem họ hạnh phúc như thế nào và trong thâm tâm tôi luôn tưởng tưởng cảnh anh và chị chia tay rồi anh về quay lại với tôi, hoặc là tôi nghĩ rằng anh bị chị đá, đay lòng quá rôi đến an ủi và từ đó anh bảy sinh tình cảm với tôi. Tôi đã nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn câu chuyện cho họ rồi cuối cùng họ vẫn sống bình thường, có khi còn hạnh phúc hơn tôi nghĩ ấy chứ.

Tôi độc ác lắm nhỉ, đủ để diễn vai bà phù thủy chưa? Chắc chưa đâu, tôi cam chịu quá nhiều còn phù thủy thì không như vậy. Nhắc đến cam chịu tôi lại nhớ đến cậu, quả thật tôi không có từ nào để diễn tả nổi. Tôi không phủ nhận là khi rời xa anh tôi sống bình thường, đôi lúc còn có chút buồn đến mức đau lòng. Cậu nghĩ là tôi giống cậu, cảm giác của cậu như thế nào là cậu lại luôn áp đặt lên người tôi, cậu buồn tôi buồn, cậu vui tôi vui. Cứ như vậy làm tôi luôn luôn có cảm giác khó chịu. Dù trong ba năm tôi sống cùng nhà với cậu nhưng số lần chúng tôi tiếp xúc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu muốn lại gần tôi lại cách xa. Bởi vậy, ngoài anh ra rôi chẳng có một người nào làm bạn.

Trong thời gian này tôi tập trung vào việc học đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Dù tôi học kém, nhưng lại có một giáo sư luôn ưu tiên tôi trong mọi chuyện nhờ vậy tôi thuận lợi vượt qua các kì thi. Giáo sư ấy bảo tôi không có khiếu về kinh tế nhưng lại có khiếu về quản lí nên ông sẽ đào tạo tôi qua một ngành khác.

Tôi đi học được hai năm thì anh ra trường đi tìm việc làm, mới lúc đầu anh bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, nhân viên tập sự mà. Đâu có thể rảnh rỗi như những người đã làn qua một hai năm. Cũng vì anh rất giỏi nên chỉ vừa mới một năm anh đã có công việc ổn định trong một công ty marketing lớn. Tôi biết điều đấy, cũng mừng thầm nhưng lại chẳng thể bộc lộ ra ngoài.

Ba năm, tôi giữ kín mối tình ấy trong ba năm trời. Càng giữ tôi lại càng tránh xa anh lại càng tự buồn rồi tự đau. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, tôi đối với anh vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Hôm nay tôi đến trường, có hai bạn phương tây đến chào hỏi rất nồng nhiệt làn tôi mất kha khá thời gian khi đến trường. Đang nói chuyện, không biết từ chối khéo thế nào thì bỗng có điện thoại của anh. Vội nói:" Sorry" rồi đi chỗ khác nghe điện thoại.

Trong máy vang lên tiếng nói của anh:" Em đang ở đâu đấy"

Giọng nói của anh có vẻ rất gấp gáp. Tôi nghe xong thở đai nói:" Ở trường, có chuyện gì không anh?"

"Em về anh đi, Xuân Khoa nó bị tai nạn rồi, ở bệnh viện X nhé"

Tôi nghe xong bàng hoàng một lát rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến bệnh viện mà anh nói. Không hiểu sao, khi nghe tin cậu bị tai nạn, trong đầu tôi hiện ra vô số những hình ảnh làm bản thân mình sợ hãi. Tôi dù không thích cậu nhưng trong lòng tôi biết tôi nợ cậu nhiều lắm.

Nghe bảo đây là tai nạn rất nặng, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, người thân không được vào. Tôi vừa chạy đến thì thấy anh và bà giúp việc ngồi ngoài. Bà thì lo lắng đi qua đi lại. Anh lại ngồi chống tay lên trán, tôi thấy vậy vội vã đi đến bên cạnh anh bảo:" Anh ơi, Xuân Khoa sao rồi anh?"

Anh lắc đầu bảo:" Đang trong phòng cấp cứu, như thế nào thì anh không rõ được"

Tôi hoảng hốt cả lên, tay run run nắm chặt tay anh nói:" Sao lại có thể bị tai nạn được, có chuyện gì xảy ra phải không?"

Anh nắm chặt tay tôi rồi nhìn một cách rất kì lạ:" Không có chuyện gì đâu, nghe bảo cậu ta đang đi trên đường thì ngất đi nên bị tai nạn"

"Ngất đi sao? Rốt cuộc là bị sao chứ, ngày hôm qua em vẫn thấy bình thường cơ mà"

Anh vỗ vai xem như là trấn an, cũng lo lắng bảo:" Em bình tĩnh đã, cấp cứu gần xong rồi. Lát có thể hỏi bác sĩ"

Tôi thì nóng như lửa đốt, không hiểu sao tôi lại lo lắng như vậy. Tôi cũng chẳng có thời gian để đi phân tích tâm trạng của mình. Bà giúp việc lo lắng đến mức không thể thốt ra được câu gì. Cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, hai tay thì đan vào nhau, ánh mắt tôi cứ trân trân nhìn vào cửa nhiều lúc đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi lại với bà. Anh từ đầu đến cuối là vẫn giữ im lặng ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Tinh" tiếng cửa phòng mở ra, một vài người mang chiếc áo màu trắng đi ra, khẩu trang y tế được kéo xuống đặt dưới cầm. Hai tay của họ vào vài túi áo, khuôn mặt nặng nề đi lướt qua tôi. Chưa kịp hỏi họ đã lắc đầu. Bỗng bà giúp việc chạy đến nói:

" Bệnh tình của cậu chủ sao rồi?"

Ông Bác sĩ đi đầu nheo đôi mắt già nua lắc đầu nói:" Tôi thật sự hết cách rồi, tai nạn rất nặng ảnh hưởng đến vùng đầu não, có khả năng cậu ta sẽ không tỉnh lại nữa. Nếu kết hợp với căn bệnh ung thư máu của cậu. Thì chỉ vài ba ngày nữa là cậu sẽ ra đi thôi"

Lời nói của bác sĩ làm ai cũng ngạc nhiên xen lẫn lo sợ, trong đó có cả tôi nữa. Tôi chạy đến, mở to mắt nhìn ông bảo:" Ông nói cái gì? Ung thư máu?"

Ông khẽ gật đầu:" Đây là căn bệnh di truyền, bị gần một năm nay rồi"

"Không thể nào, mới vừa đây thôi tôi còn thấy cậu ta khỏe mạnh cơ mà" Như sợ bác sĩ không tin lời tôi nói, tôi còn nêu ra dẫn chứng nói rằng:" Mới vừa đây thôi, cậu ta còn đến tìm tôi, dù bị tôi đẩy đi nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích nữa"

Tôi vừa nói, mắt vừa rưng rưng, tôi biết, bây giờ tôi đáng thương đến cỡ nào. Tôi nói rất nhiều để phủ nhận lời bác sĩ nói. Tay tôi run run, người tôi đứng không vững nữa anh mới đến đỡ tôi.

"Thật xin lỗi, em gái tôi chắc tại sock quá nên mới thành như vậy"

"Không sao đâu, người nhà tranh thủ vào thăm đi, chúng tôi cũng hết cách rồi"

Nghe đến đây, tôi cũng chẳng còn hơi sức để dậy nói. úp mặt mình vào người anh thì thầm phủ nhận. Anh để bác sĩ đi rồi đỡ tôi đi vào trong, bà giúp việc không hiểu vì sao lại không đi vào cùng chúng tôi mà bà lại lặng lẽ bỏ về.

Với những vết băng bó đầy người, cậu nằm đó bình yên biết bao nhiêu. Một con người thực vật thì cần suy nghĩ gì nhiều chứ? Cũng chẳng cần cái thứ gọi là tình cảm, chỉ cần nhắm mắt rồi bỏ mặc mọi chuyện. Bây giờ tôi mới để ý khuôn mặt cậu tái nhợt đến mức nào, cậu yếu đuối đến mức nào, nhưng tôi lại không thể bảo vệ cậu được nữa.

Thoát khỏi vòng tay của anh rồi chạy đến bên cạnh giường. Tôi gục mặt xuống giường, tay tôi nắm chặt tay cậu rồi run lên. Chắc anh biết tôi đang khóc, chắc cậu cũng biết tôi đang khóc nhưng lại không có ai đến dỗ dành tôi cả. Bởi tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp và cứ như vậy mãi nên bản thân tôi không để ý đến cái gì cũng chẳng lo lắng về cái gì, nhưng mà hôm nay tôi đã nhận ra rằng, là tôi sai rồi. Tôi không nên vô tâm như vậy mới phải, tôi hối hận lắm, nếu lúc trước tôi đối tốt với cậu một chút, để ý cậu nhiều hơn một chút. Dù không mở lòng được với cậu nhưng ít nhất bản thân tôi cũng chẳng cần phải đau lòng và ăn năn như thế này!

Cậu biết không? Cậu đã thành công trong việc tạo ấn tượng cho tôi rồi đấy, bây giờ tôi phải làm sao để đuổi cậu đi được đây hả?

Một cánh tay khác đặt lên vai tôi, vừa nấc vừa nói:"Anh ơi, em phải làm sao đây?"

"Đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"

"Cậu ấy bỏ em đi rồi, anh đừng bỏ em đi nữa nhé, có được hay không?"

Đáp lại tôi lại một khoảng không im lặng, sự im lặng của anh càng làm tôi thêm đau lòng. Anh không biết nói dối, nhưng nói dối để làm tôi vui anh cũng không làm được nữa. Anh biết rõ tôi quan tâm cậu đến mức nào, ngày hôm qua mới vừa nắng, hôm nay trời lại mưa, tôi ghét trời mưa vì trời mưa tượng trưng cho sự chia li và tôi ghét điều đó. Nhưng dù ghét tôi cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

"Anh về đi"

"Còn em..."

"Em ổn mà, chuyện này em tự lo được""

Anh nghe xong liền chạy về, chắc lại sợ chị Dany ở nhà hối thúc. Mấy hôm trước tôi có tình cờ nhìn thấy chị đi vào trong bệnh viện khoa phụ sản, chắc là có tin vui với anh rồi. Hai người sẽ tổ chức đám cưới nhanh thôi. Nhưng vì tôi đanh lại ở đây rất lâu, nếu không về sớm lại bị chị ấy hiểu lầm.

Thời gian trôi con người cũng thay đổi, chỉ có mình tôi vẫn đứng tại chỗ để mong chờ một thứ viển vong. Bây giờ tôi lại thật ghét bản thân mình, tôi ghét đến nỗi cứ mỗi khi nhìn vào trong gương tôi lại tự nói rằng:"Mẫn Mẫn, sao mày lại yếu đuối đến thế".

Tôi nắm chặt tay con người đang nằm trên giường, thẫn thờ một lát rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có lẽ, trong mơ, tôi sẽ được gặp cậu cũng nên...

## 17. Chương 17

Hai ngày sau tôi lại cãi nhau với anh, bởi anh gửi thiệp mời tôi đến làm phù dâu. Tôi lại từ chối vì bận chăm sóc cậu. Nhưng ngược lại, tôi cũng nói nhỏ rằng anh đừng cưới chị ấy nữa, anh làm như thế với tôi là quá đủ rồi. Nhưng nào ngờ anh lại nặng giọng với tôi khiến tôi phải hét lên:

"Đúng, em rất quan tâm đến cậu ấy, thì sao? Anh có quyền gì mà cấm được em cơ chứ"

"Vì anh là anh trai em, em có hiểu không? Mẫn Mẫn, anh biết em bướng bỉnh nhưng em không được đặt tình yêu lên người cậu ấy, cậu ấy sắp chết rồi, em định ôm mối tình này cả đời hay sao?"

Anh ôm chặt lấy bả vai tôi, ánh mắt nhìn rất xa lạ. Tôi cũng hét lên với anh:

"Vậy chuyện anh cưới chị Dany thì sao? Anh có vao giờ hiểu đến cảm giác của em chưa?"

"Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau"

Tôi cười khẩy, mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cố chấp nói:" Có gì khác nhau cơ chứ"

"Mẫn Mẫn, em hãy thử cố gắng chịu nhìn nhận sự thật một lần đi. Vì tương lai của em đấy"

Anh nói lảng qua vấn đề khác nhưng tôi biết điều anh nói, điều anh lo lắng là sự thật. Anh yêu thương tôi như em gái của mình thì nhất định không để em gái mình đi yêu một người sắp chết. Nghĩ đến cậu ra đi, lòng tôi lại thổn thức, không phải vì yêu mà vì lòng thương, giống như anh thương tôi vậy đấy. Một cậu nhóc ngày nào cũng bị tôi ức hiếp, một cậu nhóc ngày ngày cứ lẽo đẽo, lấp ló đi theo sau lưng tôi. Một người như vậy bỗng dưng biến mất trên thế giới này, hỏi làm sao tôi không buồn cho được. Nhưng, anh bảo anh sẽ cưới chị Dany, anh không còn ở cạnh tôi nữa, cậu ấy cũng không còn ở cạnh tôi nữa thì tôi biết phải làm sao đây?

Thế giới của tôi rất cô độc, có thể nói là không có một người nào có thể đi vào. Nhưng có người đi vào được rồi lại nhẫn tâm rời đi thì chính bản thân tôi cũng chẳng còn sức sống nữa.

Tương lai của tôi ư, chính là làm nghề mà tôi không hề thích, chính là trơ mắt nhìn anh bận rộn và hạnh phúc bên gia đình của mình, chính là ngày ngày lang thang trên con đường vắng không có một ai đi theo sau.

Tôi cần tay anh, thổn thức nói:" Anh ơi, vậy anh đừng cưới chị Dany nữa, có được hay không? Cứ giữ mối quan hệ như vậy sẽ tốt hơn mà"

Anh thở dài đi đến ôm tôi vào lòng. Ôm thật chắc rồi nói:" Anh giống như em vậy, anh rất sợ chị ấy sẽ bỏ anh đi lần nữa"

"Anh xác định là anh thích chị ấy hơn em sao?"

Anh im lặng, tôi cũng biết được câu trả lời. Rời khỏi vòng tay anh, chập chững đi đến phòng bệnh của cậu, mỗi bước chân nặng nề đến nỗi tôi không muốn bước. Nhưng là lòng tôi đau lắm, không muốn cũng phải đi thôi.

Xuân Khoa, cậu là đồ nói dối. Cậu bảo chỉ cần giữ vững mối quan hệ hiện tại là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Tôi giữ, nhưng người lại buông, đời lại buông, vậy thì dù đi con đường nào vẫn chỉ dẫn đến một kết quả thôi! Không phải sao?

Trên đường đi, không biết bao nhiêu người nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Chắc hẳn họ chưa nhìn thấy người khác tuyệt vọng là như thế nào.

Đi vào căn phòng màu trăng nhìn con người đang nằm yên ổn trên giường ngủ. Sao cậu ấy lại có thể ngủ một giấc bình yên đến thế chứ.

Tôi đến nắm chặt tay cậu, ngồi xuống bên cạnh giường rồi cúi đầu vào tay cậu mà khóc. Thửa nhỏ, tôi thường hay mắng cậu là "Đồ ngốc chết tiệt" nhưng rồi đồ ngốc chết tiệt ấy sắp bỏ tôi mà đi rồi. Đồ không có lương tâm này.

Cậu bị ung thư máu, rồi lại còn bị tau nạn nặng ảnh hưởng đến não, bác sĩ nói có khi cậu sẽ ngủ đến chết, không bao giờ tỉnh lại nữa. Mà nếu có đến thăm thì cũng chỉ là thăm một con người thực vật vô tri vô giác mà thôi. Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn đến, bởi vì tôi khát khao có được một phép nhiệm màu, tôi muốn cậu khỏe mạnh trở lại, tôi muốn anh không cưới chị Dany nữa.

Trong vòng ba năm, tôi chấp nhận rời xa anh và an phận làm em gái là bởi vì đêm hôm ấy, tôi nhận thấy được trong lòng anh vẫn có một vị trí của tôi. Anh thích tôi hơn chị Dany rất nhiều, chỉ có chuyện cũ hoài niệm làm anh phủ nhận đi cái tình cảm ấy. Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn cố chấp rằng, tình cảm anh dành cho tôi vẫn là tình anh em. Không biết là tôi ngu ngốc hay là anh ngu ngốc, tôi chỉ biết rằng, vì sự cố chấp của mình làm cả ba người đều đau khổ.

Ngày qua ngày, cậu ấy vẫn không hề tỉnh lại, cuối cùng cũng đến ngày lễ kết hôn. Anh gọi điện cho tôi lần cuối, bảo rằng sự có mặt của tôi là rất quan trọng. Cầm điện thoại ngồi trong phòng bệnh nhân, tay tôi nắm chặt tay cậu thì thầm hỏi nhỏ:

"Cậu có muốn tôi đến đó không?"

Đáp lại tôi là một khoảng không gian im lặng đến lạ thường.

Anh thì cũng chị hạnh phúc vui vẻ cầm tay nhau đi lên lễ đường, tôi ôm trái tim nguội lạnh ngồi trong phòng bệnh với cậu.

Tôi nhớ rất rõ rằng, đêm hôm ấy, trời mưa rất to, có kèm theo cả sấp chớp nữa. Tôi không sợ hãi, không lo lắng chỉ đứng trân trân nhìn người ta đắp khăn tang lên cho cậu. Sau tất cả, cậu cũng rời xa tôi thật rồi.

Ngày anh lấy vợ cũng là ngày cậu mất, tôi giữ lại ví mật này cho riêng mình. Hoàn thành xong mọi việc tôi lại về với bố mẹ, không liên lạc với anh lần nào. Mẹ gặp tôi xong nhìn tôi kì lạ lắm, không biết là vì sao, tôi chạy đến ôm mẹ thật chặt để hơi ấm của mẹ truyền qua cho mình. Khẽ nỉ non nói:" Mẹ"

"Con vào đây, mẹ cho con xem cái này"

Tôi nghe lời mẹ đi vào nhà. Mẹ cầm tay tôi vào trong, có cả bố ở đấy nữa. Tôi ngồi xuống trên ghế đợi mẹ cầm một tập giấy đi vào. Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa cho tôi bảo:" Con xem đi".

Tôi thắc mắc cầm lên, đống giấy tờ này được giữ cẩn thận đến mức, dù đã rất lâu, giấy cũng cứng lại nhueng không hề thấy một vết ố vàng nào trên đấy. Tôi nhẹ nhàng mở ra đọc, nó là một bản báo cáo của công an về vụ tai nạn mười bảy năm trước. Năm ấy tôi còn là đứa con nít năm tuổi, đó cũng là lúc bố mẹ tôi mất đi. Nhìn những báo cáo lòng tôi dần thổn thức, khi lật qua trang tiếp, dòng chữ to đùng đập vào mắt tôi là dòng chữ:" Những người thiệt hại"

Kéo xuống một hồi, nhìn thấy hình ảnh một cậu bé non nớt đang ngồi trước bụng mẹ khóc òa lên vì sợ. Bên cạnh hình ảnh ấy là ba chữ" Trần Xuân Khoa"

Đến đoạn này mắt tôi bỗng dưng mở to lên. Hoảng hốt lật ra vài trang trước nữa để xem thông tin về sự việc tai nạn. Đọc xong tôi nhìn bố, nhìn mẹ rồi nhìn vào tập tài liệu, như không tin vào chính mắt mình muốn hỏi mẹ đây có phải sự thật hay không. Nhưng môi tôi cứ run lên cầm cập, không thể nói thành lời.

Mẹ đau lòng, cầm tay tôi nói" Công an người ra xác định, trong người bố con có hơi men cao, người gây ra tai nạn là bố con. Trong cuộc tai nạn ấy, con và Xuân Khoa là hai người còn sống sót"

"Đó có phải là lí do cậu mồ côi phải không ạ?"

Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi nói thêm:" Không chỉ con mất người thân mà Xuân Khoa cũng mất"

"Sao có thể trùng hợp như vậy được?"

Bố tôi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:" Đáng lẽ bố mẹ cũng không biết sự có mặt của cậu ta, nhưng không hiểu sao ngày con đi tìm anh, cậu ta liền đến đây rồi nói là nó nợ con cái gì đó"

Mẹ ngồi một bên thêm vào:" Không hiểu sao chuyện đã trải qua bao nhiêu năm mà nó vẫn nhớ mồn một như thế. Nó vào bố mẹ giữ bí mật với con, nhưng bây giờ nó mất rồi. Bố mẹ giấu cũng chẳng có ích gì nữa"

Tôi nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai, tôi im lặng mà chạy ra ngoài cầm theo tập tài liệu. Bây giờ tôi cần bình tĩnh lại, có nhiều chuyện xảy ra làm tôi mệt mỏi quá rồi.

Cậu ta đúng là đồ ngốc, đồ ngốc chết tiệt, rõ ràng và chuyện tai nạn năn ấy là do bố mẹ tôi gây ra, ấy vậy mà cậu lại nhất định là cậu nợ tôi. Hèn gì, hèn gì cậu cứ đi lẽo đẽo theo tôi như thế, hèn gì cậu cứ nhất định đi phía sau để bảo hộ cho tôi. Chuyện này tôi không cảm thấy có lỗi thì thôi, cậu cứ cố chấp nhận tất cả mọi thứ về mình, thích tôi không dám nói, biết tất cả nhưng lại cố chịu đựng một mình. Đồ ngốc chết tiệt, cậu hi sinh cho tôi nhiều đến thế rồi cậu đã nhận lại được thứ gì từ tôi chưa hả?

Tôi ngồi thẫn thờ trong khu công viên ít người qua lại, lật trang cuối cùng của tập tài liệu ra, trong đó có một dòng chữ non nớt làm tôi cứng người:" Chị Tiểu Băng, em hứa sẽ bù đắp lại cho chị"

Nhắc đến tiểu Băng, tôi mới nhớ đến cái tên biệt danh hooig nhỏ mà bạn bè hay gọi, bố mẹ cũng từ đó mà đặt luôn cho tôi tên phụ. Khi bố mẹ tôi mất, cái tên đó cũng bị đem vào quên lãng, nhưng nào ai ngờ vẫn có một cậu nhóc miệng còn hôi sữa nhớ cái tên ấy và viết trong này. Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc mới đúng, nhưng sao trong lòng tôi buồn quá, buồn đến mức thở không nổi nữa rồi.

Không biết trôi qua bao lâu, bàn tay tôi nắm chặt tài liệt đến mức chảy mồ hôi. Trời bắt đầu tối dần rồi có những hạt mưa tí tách rơi xuống má để thay nước mắ. Mùa đông trời hay mưa lắm, nhất là những cơn mưa bất chợt như thế này, mặc kệ mưa lớn hơn, tôi mở máy gọi điện cho anh để mong anh vì tôi mà đến đây một lần.

"Mẫn Mẫn hả, có chuyện gì sao em?"

"Anh đến đây với em được không?"

"Anh bận đi mua đồ cho Dany rồi em ạ, phụ nữ có thai thường khó tính như vậy đấy?"

Tôi cách anh một chiếc điện thoại, đầu giây bên kia thì vui mừng hớn hở, đầu dây bên này thì ngập tràn nước mắt.

"Anh đến đây đi, em đang đứng nơi cột đèn đỏ, trời sắp mưa rồi"

Nghe đến đây anh bỗng hốt hoảng nói:"Em đang ở đâu đấy?"

Nghe anh nói xong, tôi bỗng dưng mỉm cười rồi cúp máy. Anh biết, anh biết tôi đang ở đâu mà. Nơi cột đèn đỏ hằng ngày anh dẫn tôi đi học về, dù là khác thành phố nhưng tôi biết, người vẫn còn nhớ thì nơi đâu cũng là kỉ niệm. Tôi đứng đợi anh đến, tay lại nắm chặt tập tài liệu, ngoài trời mưa rất lạnh nhưng lòng tôi còn lạnh hơn mưa gấp nhiều lần.

Tôi đứng đợi anh rất lâu, đầu óc cũng mơ hồ dần, chân đứng không vững nữa thì chuẩn bị ngã khuỵu xuống, phía trước, tôi nghe thấy tiếng còi của xe ô tô, ánh sáng của nó chiếu xuyên qua màn mữa làm chói mắt. Tôi bị đụng ngã liền lăn một vòng đường, tôi dùng chút sức lực cuối cùng để cầm tập tài liệu, cố gắng mở mắt ra để nhìn rõ. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của mẹ vang lên ở đâu đâu. Tôi còn thấy anh chạy đến, tôi biết, cuối cùng anh cũng đến, anh đến để chào tạm biệt tôi lần cuối.

Đầu tôi bỗng dưng nhẹ bỗng, trước khi nhắm mắt, tôi vẫn kịp nói với anh một câu cũng để gỡ rối vướng mắc trong lòng anh bấy lâu nay:" Đừng buồn vì em nữa anh nhé, bởi em...đã hết yêu anh...từ lâu lắm rồi".

Đó, cũng chính là câu nói dối cuối cùng, tôi làm cho anh!

--- ------ ------ ------ ------ ----The end---- ------ ------ ------ ------ --------

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/dau-chan-cua-nguoi-den-sau*