Vì Đó Là Em - Khả Dương

Table of Contents

# Vì Đó Là Em - Khả Dương

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: đoản văn đam mỹ, nhất thụ nhất công, ấm áp văn. Bạn Quý đang lén lút lên diễn đàn trong giờ làm việc! (Haizzz, ta nói đây chính là một tật xấu của nhân viên mà tác giả đây là một ví dụ điển hình) Mà vấn đề bạn Quý lo lắng chính là nếu bị cấp trên nhìn thấy thì kiểu gì bạn cũng bị sếp túm cổ ném từ tầng cửa sổ lầu 12 này xuống đất ngay lập tức. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/vi-do-la-em-kha-duong*

## 1. Khả Dương - Chương 1

Bạn Quý đang lén lút lên diễn đàn trong giờ làm việc! (Haizzz, ta nói đây chính là một tật xấu của nhân viên mà tác giả đây là một ví dụ điển hình) Mà vấn đề bạn Quý lo lắng chính là nếu bị cấp trên nhìn thấy thì kiểu gì bạn cũng bị sếp túm cổ ném từ tầng cửa sổ lầu 12 này xuống đất ngay lập tức.

Chư vị có tò mò muốn biết diễn đàn mà bạn Quý đang liều lĩnh cả công việc và tính mạng của mình để xem là gì không ạ? Thực ra cũng không có gì to tát, diễn đàn này vốn là nơi xả street của tầng lớp bị bóc lột trong công ty. Từ A đến Z thành phần đều có cả, mọi người đều dùng tên giả, không ai dám liều mình dùng tên thật, vì biết đâu có một ngày đẹp trời, một sếp lớn X nào đấy sa chân chốn hồng hoang này, nhìn thấy một cái mặt Y nào đó quen thuộc đang dùng hết những lời lẽ “chân thành” mà nói về mình, chắc hẳn bạn Y đó và họ hàng thân thích của bạn Y đó trong công ty sẽ không toàn mạng mà ra về. Chình vì vậy mà admin diễn đàn đã rất tốt bụng mà nhắc nhở mọi người không nên dại dột mà hở ra bất cứ thông tin gì về bản thân, không phải là cấm mọi người kết bạn, chẳng qua là vì sự nghiệp và công danh của bản thân member mà thôi.

Quay lại với vấn đề chính, hôm nay bạn Quý làm xong báo cáo, nhân tiện lúc chưa ăn cơm, lén lút lên diễn đàn đọc bài mới. Cũng phải nói thêm, từ ngày được biết đến cái diễn đàn xả street này, đăng ký một cái ID nho nhỏ, bạn Quý ngày ngày mê đắm với các bài viết về các cấp trên. Hơn nữa, số lượng bài viết về sếp lớn nhà bạn cũng không hề ít chút nào, điều này làm cho Quý cảm thấy một nhân viên nho nhỏ như mình suốt ngày chịu áp bức bóc lột của sếp nhưng vẫn luôn luôn được mọi người trong phòng nỗ lực âm thầm bảo bệ thay phiên nhau hỏi thăm 18 đời nhà sếp.

Thực ra cậu cũng chưa hề viết bài trên diễn đàn bao giờ cả, thi thoảng chỉ comment cổ vũ chủ thớt một chút thôi, căn bản là Quý cảm thấy tỉ như một ngày xấu trời nào đấy, sếp nhà cậu có lỡ chân vào đây cũng không thấy bài đăng của mình - ấy là cậu cứ lo bò trắng răng như thế ạ.

Lăn chuột, lăn chuột, lại lăn chuột, cái vị giám đốc phòng Hành chính gần đây được nhắc đến nhiều nhất thì phải. Cũng đúng, gần đây có thông báo tăng lương, phòng hành chính đương nhiên phải chịu mọi chỉ trích của dư luận rồi. Tăng ít thì bị nhân viên chửi, tăng nhiều thì bị CEO xoay, cậu mơ màng, mình cũng muốn được tăng lương.

Lại tiếp tục lăn chuột, hửm, hôm nay lại có vị nào cao hứng nói về giám đốc bộ phận kỹ thuật thế kia. Là một nhân viên nho nhỏ của phòng nhân sự, Quý cũng biết được đôi chút thông tin nhân sự của phòng kỹ thuật, nghe nói có vị chuyên gia nào đấy từ nước ngoài mới về nhận chức, lại là chị em nào điêu đứng khiến anh em trong công ty bất mãn thế này.

Đọc xong nội dung của đồng nghiệp Sóng Lăn Tăn, Quý cười muốn lệch quai hàm. Cứ tưởng là nam đồng nghiệp nào bất mãn vì vẻ bề ngoài của sếp mới, ai ngờ lại là một lá thư dài lan man bày tỏ sự bất mãn của một chị em nào đó trước sức hút không thể chối từ của giám đốc kỹ thuật. Nhìn cái tiêu đề “muốn đạp giám đốc phòng kỹ thuật ra khỏi công ty”, và nội dung kiểu như là “anh khiến em phân tâm, anh khiến em không thể tập trung làm việc, anh khiến em làm sai số liệu, anh khiến em không còn là em nữa…” Quý không nhịn được mà nhận xét một câu “sắc đẹp là ở trên người giám đốc, có trách thì trách nhân viên chúng ta không cầm lòng được ah, giám đốc kỹ thuật vô tội nha =))”. Vốn dĩ anh chị em bị áp bức đã quen với kiểu nói “vô số tội” này, thế nhưng vẫn có một số ít người không hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói “giám đốc kỹ thuật vô tội” kia ạ. Thật đáng thương!

Hết giờ làm, lúc này chính là lúc bản chất nhân viên gương mẫu lên ngôi. Tại sao ư? Không đến sớm và không về muộn chính là tôn chỉ của Quý. Các vị tiền bối trong phòng đều cười cười nói đó chính là nhiệt huyết tuổi thanh xuân, hết giờ làm việc là đi đón mỹ nữ đại nhân. Ấy là mọi người cho là thế, Quý cũng lười phủ nhận, căn bản là cậu đã 25 tuổi rồi, nếu nói là “em vẫn còn là trai tân” chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi. Hơn nữa tôn nghiêm của một thằng đàn ông chắc chắn sẽ bị tổn hại một cách trầm trọng, vì thế, thay vì ở lại tăng ca, Quý quyết định đi về đúng giờ, tác phong đúng đắn của một trai trẻ đang trong quá trình yêu đương tìm hiểu, ngày ngày tan tầm đi đón bạn gái hẹn hò. Kể từ ngày cậu phát hiện ra chiêu này, mọi người trong phòng cũng không còn ân cần hỏi han tình hình yêu đương của cậu nữa, bầu không khí xung quanh cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Tung tăng ra ngoài, Quý cảm thấy hơi hơi hối hận rồi, lẽ ra phải ra muộn hơn mọi người khoảng 5 phút, giờ này mà đi thang máy thì có khác nào chen chân đi mua hàng giảm giá đâu cơ chứ. Đinh, thang máy rất nhanh mở cửa, Quý phát huy bản chất ga lăng của mình, nhường đường cho các chị em xinh đẹp và không xinh đẹp cho lắm đi trước – thực ra là không chen nổi với các chị đã có con, giờ này người ta còn phải đi đón con nữa, rút kinh nghiệm, ngày mai đi muộn hơn tí.

Đinh một tiếng, thang máy mở cửa ra, Quý méo mặt, cậu tình nguyện chen chúc với các chị em trong một cái hộp vừa kín vừa ngột ngạt còn hơn đi chung với “một đống” các vị đồ đen thẳng tắp này – ý bạn Quý là cán bộ cấp cao công ty ấy ạ. Đứng giữa những vị cán bộ có mức lương tính bằng chục hoặc trăm triệu gì đó này cậu cảm thấy mình đang đứng giữa ùng có áp thấp, tuy rằng đi thang máy từ tầng 12 đến tầng 1 chưa đến một phút cơ mà số lần Quý chuyển từ trạng thái nóng sang lạnh không dưới 5 lần. Quả là các sếp luôn tỏ ra một loại khí thế tên là “bức người”, còn tầng lớp chịu sự áp bức như cậu thì chỉ tỏa ra một cái loại khí thế có tên rất chi là ức chế đó là “hãy bóc lột tôi đi”, “tôi muốn được bóc lột”, còn vấn đề tại sao lại tỏa ra cái loại khí thế đó thì là vì nếu không thành tâm thì các sếp sẽ không đánh giá tốt về cấp dưới, đương nhiên là không có ai muốn bị trừ lương, thế nên cái khí thế đã nói ở trên, mọi nhân viên đều tận lực phô ra cho sếp thấy! (số trời đã định). Quý để ý một chút cán bộ nam đứng cạnh mình, cậu tận lực coi thường con người này. “Anh ta đi làm hay là đi trình diễn thời trang đây?” Miêu tả sơ qua con mắt của bạn Quý là như này ạ, có nhất thiết phải cao như vậy không? Người Việt Nam chúng ta nói chung, nam giới nói riêng đều nhỏ và không cao, tỉ dụ như bạn Quý là chuẩn mực chẳng hạn – 1m70. Vậy mà con người kia lại cao hơn hẳn cậu gần một cái đầu, thể loại đột biến gì đây. Giữa những sếp bụng to, đầu hói, sàn sàn lùn như Quý cộng thêm bạn Quý mà nói, vị nam cấp trên này nổi bần bật như gươm giữa rừng hoa, khoan đã, bạn Quý không thể gọi là hoa được, bạn là một đại trượng phu, vậy thì phải nói là hạc giữa bầy gà, cũng không được, nếu nói là gà thì chính là sỉ nhục cấp trên…

Lửng lơ giữa những suy nghĩ của mình cho đến khi thang máy mở cửa lần nữa, đã là tầng một rồi, các sếp lớn lục tục kéo nhau đi ra, tại sao họ lại không xuống tầng hầm như Quý ư? Tại vì họ là sếp nha, họ có lái xe riêng nha! Cửa thang máy đóng lại, Quý phát hiện ra vẫn còn một người bị tọt lại trong thang máy. Theo thông tin cậu vừa mới nghe lén được, à không, là nghe công khai được, các sếp rủ nhau đi cái nhà hàng X nào đó – tên Tiếng Anh cậu không nuốt được. Vậy mà cái người trẻ tuổi kia lại lọt sàng, không được đi, kết luận đưa ra là đây chắc là vị trợ lý của sếp nào đó thôi. Đúng vậy, trong tưởng tượng của Quý, sếp là phải giống như giám đốc nhân sự của cậu, đó là đầu hói, ba vòng 100 – 120 – 120, vậy mới chuẩn sếp. Bội phục suy nghĩ của mình, Quý rất chi là hài lòng mỉm cười đi ra khỏi thang máy, vô cùng tiêu diêu tự tại, trái ngược với cái tư thế khúm núm lúc mới vào, đồng nghiệp mà, có gì mà phải sợ!

\*\*\*

Nghỉ trưa, Quý ngồi thườn mặt ra, ai bảo ăn trưa ở căng tin về còn lượn lờ nói chuyện với mấy đồng nghiệp phòng hành chính nói chuyện tăng lương, cuối cùng về đến phòng thì bị cướp hết ghế, không còn chỗ ngả lưng, đành ngồi chống mắt lên xem trên diễn đàn có gì mới mẻ không.

Bên cạnh tiêu điểm là topic than thở của các đồng nghiệp phòng hành chính – cũng đúng thôi, ai bảo dạo này phòng hành chính được toàn thể công dân trong công ty coi trọng, người gặp người giữ, người gặp người hỏi. Bài đăng đỡ nóng hơn một chút lại không ngoài ai khác giám đốc phòng kỹ thuật. Hình như hôm nay có người chụp trộm được của anh ta mấy cái ảnh, Quý cũng tò mò vào xem, cái thì bị rung, cái thì bị mờ, thế mà các chị em cứ loạn cả lên. Làm gì có cái nào rõ mặt đâu mà mọi người khen lên khen xuống như vậy cơ chứ. Máu ghen tỵ bắt đầu chảy mạnh, gõ phím đưa ra một câu cmt đầy lửa: “đẹp thì có gì hay, đẹp cũng đâu có mài ra mà ăn được!”

Chỉ sau 2 phút, cmt của Quý đã được các chị em ném đá hội đồng, cậu đành lủi thủi không thèm lượn lờ nữa, đúng là phụ nữ, công ty này thiếu gì trai đẹp, lại cứ đi mơ mộng đến mấy cái ông phòng kỹ thuật khô khan đó làm gì. Không phải là cậu đổ oan cho mấy vị đồng nghiệp phòng kỹ thuật đâu, cậu đã thực mục sở thị rồi đó, thời gian chuẩn bị đưa ra sản phẩm mới, cậu bị sếp túm lên bộ phận kỹ thuật lấy giấy tờ, cậu đã tận mắt nhìn thấy mặt trái của sự thật mà ít người biết đến. Đó là gì ư, đó là quần áo thò thụt, chỗ ở trong quần, chỗ ở ngoài quần, cà vạt thì giống như thòng lọng, râu ria thì loàm xoàm, tóc tai thì… nếu nói là tổ quạ chính là một sự sỉ nhục đối với tổ quạ.

\*\*\*

Ngước lên nhìn đồng hồ, sắp tan tầm rồi, rút kinh nghiệm không chen chúc thang máy nữa, Quý ngồi lại thêm một lúc. Mấy hôm vừa rồi bận rộn không có thời gian xem náo nhiệt trên diễn đàn của công ty, Quý ngẩng đầu lên nhìn một chút, mọi người về gần hết rồi. Vừa mở ra là một bài đăng thuộc mục tin hót đập ngay vào mắt cậu. Lại là vị nào không may dính phải scandan tình ái lùm xùm đây mà! Lượt view khủng bố, lượng cmt cũng hoành tráng đến mức khủng hoảng, tiêu đề lại không rõ ràng. Nhấn vào xem tin nóng, đầu tiên là một loạt ảnh, không rõ mặt mũi người trong ảnh, nếu có rõ thì cũng là nhìn từ phía sau. Kéo xuống dưới, chủ topic làm một tràng dài phân tích “hiện trạng xã hội mục nát”, “thanh niên đua đòi”, “nghịch lý đạo đức”… của nhân vật bị chụp kia, không ai khác chính là giám đốc phòng kỹ thuật. Xin mạn phép tóm tắt nội dung bài viết như sau: đó là giám đốc phòng kỹ thuật bị bắt quả tang đến gay bar, bị bắt quả tang cùng người đồng giới vào khách sạn tình yêu, kết luận đưa ra, giám đốc kỹ thuật chính là bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa tình dục quá thoải mái của Nhật Bản. Nền văn hóa ấy đã biến một con người vô cùng chuẩn đàn ông kia trở nên lệch lạc về giới tính của bản thân. Thật không hiểu anh ta suy nghĩ như thế nào về thuần phong mỹ tục của Việt Nam… bla… bla…

Lăn chuột xuống bên dưới đọc cmt:

Hoa Sấu: Thật đáng thất vọng, người như vậy mà cũng làm giám đốc được.

Đào Vàng: Đi du học Nhật Bản mấy năm hóa ra tôi luyện được thành như thế đấy, quả đáng ngưỡng mộ

Tiểu Liêu Xiêu: Hôm nào đó phải hỏi giám đốc kỹ thuật hương vị cúc hoa mới được.

Xuân Còn Mãi: Liệu giám đốc nhà mình là 0 hay 1 nhỉ? Muốn rình coi quá.

Trần Lôi Thôi: Thanh niên bây giờ không chấp nhận được!

Nhân Kiến Nhân Ái, Hoa Kiến Hoa Khai: chắc là giám đốc chán hương vị hồng nhan rồi nên chuyển qua lam nhan, thanh niên ham mới mẻ chút cũng đâu có gì là xấu.

Hói Đẹp Trai: Lăng nhăng, chả hiểu thanh niên nghĩ cái gì.

Tròn Tròn: mộng của tôi, tại sao người đẹp như giám đốc lại như vậy cơ chứ, tại sao lại đứng vào hàng ngũ loại người mà tôi ghét nhất là sao?

Mập Nhưng Tấp Nập Người Theo: Thật chẳng ra sao, cái bọn gay thì toàn bọn sida với nhau cả!

Gà Một Chân: Biến thái! Đi du học như thế, cái hay cái đẹp thì không học lại đi học đòi cái bọn đồng tính!

Quý cảm thấy thương cảm cho khuôn mặt đẹp của giám đốc kỹ thuật, nếu đứng đối mặt để nói chuyện với nhau, chắc chắn anh ta sẽ bị nước miếng của mọi mấy người bên trên dìm chết! Không những thế còn bị rỗ hết mặt cho mà xem. Tự dưng lại thấy anh ta đáng thương. Click chuột vào ô cmt, Quý suy nghĩ 5 giây, mặc dù cmt cậu sắp viết ra đây kiểu gì cũng bị bà con ném đá hội đồng cho mà xem, cơ mà cùng lắm là mai đăng ký cái ID khác, dù sao thì việc đăng ký ID cũng không có gì gọi là to tát hay là vất vả cả.

Rùa Rôm Rả: Tại sao tất cả lại nhìn theo một hướng như vậy, gay bây giờ cũng đâu phải là vấn đề lớn lao gì đối với xã hội. Hơn nữa giám đốc kỹ thuật đâu phải là người không có tài năng, việc nói anh ta đi du học vô ích là hoàn toàn sai lầm. Từ lúc anh ta vào công ty đã đưa ra không ít các loại phần mềm có tính ứng dụng cao. Thêm nữa, tài năng của anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng của xu hướng giới tính, anh ta cũng không quấy rối tình dục nam trong công ty. Vì vậy chủ “thớt” đưa ra ý kiến của bản thân vô cùng thiếu suy nghĩ, thậm chí mọi người không thấy rằng khắp nơi đều đang ủng hộ hôn nhân đồng giới, vậy mà mọi người lại ở đây nói người ta này nọ. Thật không hiểu, ngày ngày mọi người đọc báo, tìm hiểu thông tin để làm gì.

Click vào nút gửi đi, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả lòng. Tắt máy rồi ra về, Qúy tính toán một chút, đã lâu không đi tập gym rồi thì phải, hình như bụng bắt đầu có ngấn mỡ rồi. Dù không được 6 múi như thiên hạ thì ít nhất cũng phải săn chắc chứ, không thể ngấn ngấn như mấy chị trong công ty được.

\*\*\*

Buổi sáng chen chúc đi đổ xăng thật khổ. Gần đây nghe giang hồ đồn đại xăng đểu có thể gây cháy nổ xe máy, thật nguy hiểm! Vội vã chạy đến chỗ thang máy, nếu không kịp sẽ lại phải chờ, lãng phí thời gian vô cùng. Nếu lên muộn nhất định sẽ bị sếp mắng cho vuốt mặt không kịp cho mà xem. Nhưng mà hỡi ôi… trời không thương kẻ thiện lương! Quý vừa chạy tới nơi thì cửa thang máy cũng đã đóng lại, thở phì phò như trâu, nhưng mà rốt cục vẫn không kịp. Trong đầu hiện lên cảnh tượng sếp mập đứng nói té tát đã thấy …

Còn chưa kịp tưởng tượng tiếp thì cửa thang máy đã mở ra, Quý mừng muốn khóc luôn. Đây chính là người tốt trong truyền thuyết đó a. Ngẩng mặt lên nhìn người tốt kia một chút, là vị áo đen đẹp trai hôm nọ. Người này thật nghèo nàn nha, chỉ toàn đồ đen, chắc là để mặc nhiều ngày, đồ đen thì không bị lộ vết bẩn. Thật đáng thương, nhà tư bản đúng là giỏi bóc lột người!

\*\*\*

Đi làm sớm, cảm giác thật bình tĩnh, thoải mái, tuy rằng thì là vẫn tắc đường, vẫn chen chúc nhưng mà cái chính là đến công ty không bị hai con mắt một mí của sếp gườm gườm là may mắn lắm rồi. Vừa đi đến cửa thang máy thì cũng gặp vị đồng nghiệp áo đen hôm qua, cậu mỉm cười xã giao chào hỏi. Kể ra thì cũng coi như là có duyên. Trong thang máy buổi sớm chỉ có hai người, lẽ ra phải thoải mái mới đúng, cơ mà bạn Quý nhà mình cảm giác chả thoải mái tí nào, ngược lại còn cảm thấy chút chút bí bách. Sau khi ra khỏi thang máy, cậu rút ra một kết luận rằng, những người cao lớn thì phổi sẽ to, phổi to thì hít thở nhiều, hít thở nhiều sẽ dùng hết ô xi của người khác, cho nên, tốt nhất là không nên đi thang máy cùng những người cao lớn! (đây là suy nghĩ của bạn Quý, không liên quan đến tác giả)

\*\*\*

Bởi vì biết ID của mình trên diễn đàn công ty bị ném đá hội đồng rồi nên cậu cố gắng đợi một thời gian nữa rùi vào lại, máu lười đang chảy, ngại không muốn lập email mới, lười đăng ký ID thế là bây giờ thay vì lén lút lên diễn đàn nói xấu sếp, Quý lại lén lút down phim. Tình hình là nghe dân tình xôn xao đồn thổi rằng Naruto đã ra anime tập cuối, thế là suốt ngày lượn lờ chầu chực mấy cái website có phim Naruto để hóng xem có tập mới hay chưa…

\*\*\*

Tại cái tội buổi tối thức muộn nên hôm nay lại là một ngày phóng điên cuồng trên đường tắc, Quý tự nhủ với bản thân, thề, từ nay không bao giờ xem phim kiểu trâu bò đó nữa. Kiểu đó là kiểu xem đến kiệt quệ tinh lực đó ạ. Chạy như bay vào thang máy, đúng là đi muộn, cũng chỉ có một người đang ở trong thang máy với cậu. Là vị đồng nghiệp đồng màu đen hôm nọ. Đương nhiên hôm nay cũng không phải là ngoại lệ gì cả. Quý cũng không bận tâm lắm, chống tay vào tường của thang máy mà thở như trâu bò, dù sao người ta cũng có phải mĩ nhân hoàng tráng gì đâu mà phải giữ ý này nọ cơ chứ.

Đột nhiên một cái khăn mùi xoa đưa tới trước mặt cậu, giật mình một chút, cậu nhìn khuôn mặt đang nhìn mình kia, rồi lại nhìn cái khăn. Lương tâm bạn Quý gào thét: “Trời ơi, thời buổi kinh tế thị trường mì ăn liền vẫn có người còn giữ được cái nét đẹp cần khăn mùi xoa hoành tráng này hay sao???”. Ngày xưa đi học, Quý ngưỡng mộ nhất là những bạn cần khăn mùi xoa đi học, nhìn đi nhìn lại đều thấy sao mà nó đẹp đến tao nhã như vậy. Khăn mùi xoa càng trắng càng chứng tỏ bạn ấy càng tao nhã, càng nhẹ nhàng. Lúc ấy Quý cũng muốn có khăn mùi xoa để làm ra vẻ thanh cao lắm, nhưng về nhà kiếm mãi chẳng có cái khăn nào cả, sau đó ý tưởng trở thành người tao nhã cũng bị cậu quẳng ra sau đầu.

Quay lại chuyện trong thang máy, Quý bị trôi về dòng ký ức mất 3 tầng thang máy (tức là thang máy đi đến tầng thứ 2 rồi bạn ý mới giật mình tỉnh giấc), dường như vẫn chưa tin lắm những điều đang xảy ra trước mắt mình, cậu còn cố gắng hỏi lại một câu:

- Cho tôi mượn hả? (hỏi ngu thế, không cho cưng mượn chả nhẽ cho cái thang máy nó mượn lau dầu à?)

- Ừm… - Vị đồng nghiệp áo đen nhẹ giọng đáp trả.

- Hề… cảm ơn cậu.

Quý cầm lấy khăn tay, đánh giá một chút, người ta đúng là người tao nhã mà, đến cả khăn mùi xoa mà cũng thơm như thế. Lại còn cái nhãn hiệu ở góc khăn, tầm hiểu biết của cậu chỉ dừng lại ở mức nhìn, biết đó là kí hiệu thời trang, còn của hãng nào, ở đâu, giá bao nhiêu tiền thì đó lại là cả một vấn đề mà cậu không thể lí giải được. Chầm chậm chấm chấm mồ hôi, oài… khăn gì mà mềm thế… còn mềm hơn cả da mĩ nữ đó nha – đầu óc thiển cận, chưa từng cầm tay mĩ nữ bao giờ mà giám đánh giá! Còn chưa kịp lau xong mồ hôi thì thang máy đã “đinh” một tiếng, đến tầng làm việc của cậu rồi, Quý sực nhớ ra mình đi làm muộn, vội vã phi thân ra ngoài quên phéng đi mất mình còn đang cầm khăn mùi xoa của đồng nghiệp. Vào đến phòng mới biết sếp đã được triệu tập lên sào huyệt của CEO rồi, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chỗ của mình mới phát hiện ra mình còn cầm khăn tay của người ta. Nhăn mặt – lại phải giặt rồi, biết thế vừa trả luôn, về nhà giặt thì nó hết xừ nó mùi thơm này mất rồi còn đâu. =,.=

Nghỉ trưa, Quý được Hoa chân giò gạ gẫm chơi game online. Nghe nói đây là sản phẩm mới công ty vừa mới đưa ra thị trường, có rất nhiều ưu đãi cho game thủ. Thực ra Quý cũng chẳng ham hố gì đâu, cơ mà không tranh được ghế ngủ trưa, cũng không muốn lên mạng xem phim, thôi thì theo chân Hoa chân giò đi cày game xem có gì mới mẻ không. Chém chém giết giết, rồi lại chạy đi làm nhiệm vụ một hồi, cuối cùng cũng lên được đến cấp 20. Mặc dù bị Hoa chân giò chửi cho té tát vì cái tội chơi như gà mờ, cũng thời gian như nhau, người ta đã lên cấp 40, đã có thể đi PK rồi, mình hãy còn bị NPC đạp lên đạp xuống chưa ngóc đầu lên được. Cậu tự nhủ, lên được đến cấp 20 cũng là lợi hại rồi. Để chế độ tự động đánh quái, Quý quan sát một chút nhân vật trong game, đúng là nhà thiết kế lần này làm việc rất ấn tượng. Một kẻ mù game như cậu vẫn có thể nhận thấy được các nhân vật trong game được thiết kế rất tinh xảo, lại có thêm các chức năng làm dáng rất đáng yêu. Các mỹ nữ trong game cũng vô cũng sexy, ngây thơ, gợi cảm… đủ kiểu cả. Từ cấp 20 trở đi còn có nhiệm vụ uyên ương hẹn hò biến thái, trò này đúng là dành cho bọn trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

Rảnh rỗi, click chuột vào nhiệm vụ uyên ương xem một chút, cái gì mà lựa chọn người cùng hẹn hò, sau đó là đi làm nhiệm vụ bồi đắp tình cảm. Đưa chuột vào nơi gợi ý đối tượng, Quý hơi rùng mình, các mĩ nữ đó cấp bậc cao như vậy, số lượng yêu cầu hẹn hò cao như vậy, làm sao có khả năng đáp ứng mình nói chuyện yêu đương cơ chứ. Hơn nữa, yêu đương trong game cũng giống như ngoài đời thực, đương nhiên phải có tặng vật phẩm này họ, tuy rằng mua bằng tiền ảo, nhưng mà muốn có tiền ảo thì phải nạp bằng tiền thật đó ạ.

Liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ làm việc, Quý tiện tay chọn một mỹ nhân ngây thơ, hôm nào cao hứng lại vào chơi tiếp vậy.

## 2. Khả Dương - Chương 2

Rút kinh nghiệm của hôm qua đi làm muộn, ngày hôm nay Quý có rất có tinh thần dậy sớm hơn 15 phút, thong thả nấu một gói mì tôm cộng thêm quả trứng cho sang, xì xụp một lúc rồi thay quần áo đi làm. Chạy ra ngoài sờ cái khăn mùi xoa, vẫn còn hơi ẩm ẩm, để hôm nào trả chẳng được.

Chạy đi lấy xe máy, vẫn còn xăng, cậu chẳng muốn chen chúc đi đổ xăng tí nào cả. Hình như trên báo nói xăng mới tăng lên thì phải, thật là, vật giá cứ leo thang vèo vèo như vậy, lương lậu thì còi cọc, bao giờ cho đến bao giờ mới dành dụm đủ tiền mua nhà lấy vợ đây…

Cẩn thận để xe trong hầm, đi đến cạnh thang máy, có vài người cũng đang chờ thang máy cùng với cậu, cả vị đồng nghiệp áo đen nữa. Quý lịch sự gật đầu mỉm cười chào anh ta, hai người cũng giữ im lặng không nói gì, mà cũng chẳng có gì để nói, nhưng lại có cảm giác như vậy mới hòa hợp, thoải mái. Mấy người đi cùng thang máy lần lượt đi ra ở những tầng thấp hơn, cho đến tầng 9 thì chỉ còn lại Quý và vị đồng nghiệp áo đen nọ. Lúc này Quý mới ngập ngừng mở miệng:

- Khăn mùi xoa hôm qua tôi đã giặt rồi, ngày mai sẽ đưa lại cho cậu.

- Ừm, cũng không có gì, khi nào đưa lại cho tôi cũng được.

Đến lầu 12, Quý gật đầu chào một cái rồi mới đi ra, suy nghĩ trong đầu của cậu lúc này đó là – giọng người nọ hay quá! Cùng là đàn ông mà sao lại khác xa nhau một trời một vực đến như vậy.

Ngày hôm nay có quyết định tăng lương của bên phòng tài chính gửi sang thì phải, giờ nghỉ trưa mon men đi hỏi mấy chị phòng hành chính nhưng có vẻ như quyết định chính thức vẫn chưa được thông qua, mọi người trong công ty phải cố gắng mỏi mòn chờ đợi một ngày tươi đẹp nào đó vậy.

Bởi vì buổi trưa trở về phòng muộn nên đúng như dự đoán, các mĩ nhân trong phòng đã nhanh tay chiếm hết ghế thừa trong phòng để kê chân ngủ trưa rồi. Nhìn Hoa chân giò đang lạch cạch gõ phím điên cuồng PK, Quý cũng thấy cao hứng, bật máy tính vào game. Đúng là công ty kinh doanh phần mềm có khác, tốc độ mạng cũng thật là đỉnh, load game vèo vèo, vừa đồng ý vào game đã thấy mình đang đứng trong khung cảnh tại nơi làm nhiệm vụ. Bảng thông báo nhiệm vụ uyên ương nhấp nháy sáng, đưa chuột vào đó xem có chuyện gì xảy ra, Quý choáng. Vì sao choáng ư, đó là bởi vì mỹ nữ cấp cao hôm qua đồng ý hẹn hò cùng cậu. Cấp bậc 135, trang bị từ mũi chân đến ngọn tóc, trên người hoàn toàn là xa xỉ phẩm. Muốn nhân vật của mình đạt đến cấp độ cao như thế này người chơi sẽ tốn không ít tiền đầu tư mua vật phẩm. Quý lắc đầu, không biết đại gia nào lại có thể có hứng thú với một tân thủ cấp 24 như cậu cơ chứ. Hơn nữa, ngay cả những nhiệm vụ đơn giản cậu còn bị NPC đạp chết nói chi nhiệm vụ uyên ương thần thánh đòi hỏi kỹ năng cao. Chẳng qua hôm qua chỉ là gửi bừa cho hết chuyện, hôm nay người ta lại tìm đến tận nhà, nếu nhận lời thì chẳng hóa ra làm gánh nặng cho người ta hay sao.

Suy nghĩ một hồi, Quý quyết định làm chính nhân quân tử, quyết không thể con gái nhà người ta phải khổ tâm kết hôn rồi lại mất công đá mình, thà như vậy từ chối luôn cho nó nhanh. Hơn nữa, cũng phải nói rõ ràng lí do cho người ta biết tại sao mình từ chối, mỡ để miệng mèo như vậy mà không ăn hóa ra mèo bị thiểu năng còn gì. Nhấp chuột vào ô hội thoại, Quý bắt đầu nói chuyện với mỹ nhân, người này cũng đang online thì phải:

Phú Phú Quý Quý: chào bạn.

N giây sau:

Khanh Hoàng Dã Ngọc: bắt đầu làm nhiệm vụ uyên ương chứ?

PPQQ: \*gãi đầu\* thật ngại quá, cấp bậc của mình còn thấp, hơn nữa thao tác lại chậm, chắc là không thể làm nhiệm vụ này cùng bạn rồi.

KHDN: không vấn đề gì (=3=)

PPQQ: (=..=) hiện tại mình còn phải đi lên cấp nữa.

KHDN: tôi dẫn cậu đi làm nhiệm vụ tổ đội, như vậy sẽ nhanh lên cấp.

PPQQ: (0.o)

KHDN: hiện tại đang ở đâu?

PPQQ: Tuyết Vân trang, làm nhiệm vụ. (;\_;)

Vèo một cái có một mỹ nhân đến cạnh Quý, hỗ trợ cậu làm nhiệm vụ tổ đội, cái chính là Quý chỉ giết quái cho có lệ, khi nào gần chết sẽ có người thêm máu, nhiệm vụ là giết 40 quái thì cậu chỉ giết khoảng 3 con là đã xong rồi. Chính vì thế mà trong một buổi trưa đẹp đẽ, Quý được người ta dắt đi khắp nơi. Cảm giác lên cấp vèo vèo cũng thật là sảng khoái. Nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là làm việc, Quý gửi qua cho mỹ nhân một tin nhắn:

PPQQ: Dã Ngọc, mình phải làm việc rồi, ngày mai gặp lại bạn nhé!

KHDN: còn 10 phút nữa tôi cũng bận, vậy chúng ta đến miếu Nguyệt Lão thành hôn, tích điểm uyên ương trước.

PPQQ: (O\_0) Dã Ngọc, tôi sẽ làm vướng chân bạn đấy!

KHDN: không vấn đề gì.

PPQQ: (T^T) bạn làm tôi cảm động quá! Tôi nhất định sẽ làm một ông xã tốt, không bao giờ phụ lòng của bạn!

Hai người cùng nhau di chuyển địa điểm, miếu Nguyệt Lão hiện ra trước mắt, cùng nhau ghi tên vào một cái sổ gì đó, sau đó là uống rượu giao bôi, sau đó là một loạt cái hoạt động X nào đấy mà Quý cứ nhấp chuột bừa vào cho qua. Sau khi kết thúc hoạt động kết hôn, hai người chính thức trở thành vợ chồng, Quý nhìn dòng chữ trên đầu của mỹ nhân: “phu nhân của Phú Phú Quý Quý”, dòng chữ sao mà đẹp thế! Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.

Bởi vì Khanh Hoàng Dã Ngọc thuộc top 100 game thủ đứng đầu game cho nên sau khi kết hôn, kênh thế giới sẽ thông báo một dòng tin báo: “Khanh Hoàng Dã Ngọc, đại mỹ nữ của bang Hảo Long đồng ý kết hôn với Phú Phú Quý Quý, đôi phu thê bắt đầu cuộc sống vợ chồng ân ái ngọt ngào.”

Lần đầu tiên Quý biết thế nào gọi là bùng nổ trên kênh thế giới, thế nào là sóng dậy biển Đông, thế nào là giang hồ bá đạo.

Đầu tiên phải kể đến Hoa chân giò ngồi đối diện với cậu không nhịn được kích động mà kêu lên:

- Quý gà kia! Ngươi mau nói cho ta biết tại sao, ngươi đã dùng cách gì để lừa gạt đại mỹ nữ con nhà người ta thế hả?

Quý tò mò một chút liếc nhìn trên kênh thế giới, một loạt ký hiệu không ngờ được, không tin được, không thể nào được tung lên, sau đó là một loạt ai oán của các cao thủ, sau đó là một loạt các yêu cầu PK được gửi đến Quý, cậu lắc đầu, đúng là hồng nhan họa thủy mà!

\*\*\*

Thời gian: Buổi sáng;

Địa điểm: nơi chờ thang máy;

Số người: không đếm được.

Khi thang 2 thang máy đi xuống vừa đồng loạt mở cửa, mọi người đều cố gắng chen chân đi vào, đây chính là đại diện của tình huống đi làm đúng giờ cao điểm. Còn một vài người sót lại, Quý thấy vị đồng nghiệp áo đen mọi khi đứng cách đó không xa, cậu tìm trong cặp khăn mùi xoa hôm nọ rồi đem trả lại.

- Khăn của cậu tôi đã giặt sạch rồi. Yên tâm đi!

- Ừm, cảm ơn cậu.

Thấy không khí có vẻ trầm lặng, Quý mở lời trước:

- Cậu làm việc ở bộ phận kỹ thuật à?

- Ừ, còn cậu?

- Tôi làm trong phòng nhân sự. À, tôi cũng mới chơi game mới công ty vừa đưa ra đấy. Thiết kế rất đẹp mắt!

- Cậu thấy vậy sao? Có ấn tượng gì nữa không? – Vị đồng nghiệp áo đen có vẻ hứng thú hỏi lại.

- Tôi không hiểu về game lắm, nhưng mà hôm qua vừa cưới được một mỹ nữ về nhà, cảm giác từ hôm qua đến giờ vẫn còn thấy lâng lâng. Mỹ nhân đó còn nằm trong top 100 lận! Cậu biết không, hôm qua về nhà, tôi nhận được không ít yêu cầu PK đó! Mới đồng có vài lần thôi mà không thắng được lần nào cả! Đúng là không phải dốt game bình thường mà.

Đồng nghiệp hơi cau mi lại:

- Nhiều người muốn PK cậu lắm sao?

- Ừ. PK cũng nhiều, yêu cầu kết bạn cũng nhiều, lời mời vào bang phái cũng không ít! Tôi đúng là được nhờ vợ nhiều! ha ha…

Cả hai cùng nói chuyện cho đến tầng làm việc của Quý, tính ra thì chủ yếu là Quý nói thôi, đồng nghiệp áo đen chủ yếu là gật đầu và hỏi lại. Cơ mà quen biết nhân viên phòng kỹ thuật cũng không tệ, khi nào rảnh rỗi hỏi cậu ta một chút về máy tính mới được. Phòng kỹ thuật của công ty đều là thiên tài máy tính cả, không hỏi chính là lãng phí tài nguyên quốc gia đó ạ.

Buổi trưa, Quý rất ga lăng mà nhường ghế cho chị em phụ nữ, vì sao ư, vì hôm nay cậu muốn lên chào hỏi bà xã nhà mình, bà xã xinh đẹp, bà xã tài năng.

Vừa đăng nhập vào game đã thấy “phu nhân của Phú Phú Quý Quý” đang đứng ở Thiết Hảo Nhai chờ cậu đi làm nhiệm vụ uyên ương – nhiệm vụ ngọt ngào (có mà biến thái thì có, Quý: Dương, ngươi im miệng vào cho ta. Dương: Ngươi dám đuổi mẹ mình, được, ta cho ngươi biết thế nào là bạo cúc hoa.) Vừa vào game, cậu đã gửi đi một tin nhắn tới phu nhân của mình:

PPQQ: Nương tử, tướng công có mặt rồi đây!

KHDN: còn bao nhiêu lời thách đấu PK nữa?

PPQQ: (O.0) nương tử, sao nàng biết ta bị PK?

KHDN: Cấp bậc ngày hôm qua là 40, hôm nay là 32.

PPQQ: (^\_^) đó là minh chứng cho sức hút của nương tử, ta lấy đó làm tự hào!

KHND: gửi lịch sử hoạt động qua đây.

PPQQ: làm cái gì, nương tử ah… ta hoàn toàn không đi trêu hoa ghẹo nguyệt gì hết, nàng phải tin tưởng tướng công! TT\_TT

KHDN: Tại sao không từ chối yêu cầu PK?

PPQQ: hề hề… >o< vì="" ta="" là="" tướng="" công="" của="" nàng,="" không="" thể="" để="" nàng="" mang="" tiếng="" xấu="" là="" lấy="" phải="" tướng="" công="" như="" con="" rùa="" rụt="" cổ="" được!="">

KHNG: gửi lịch sử PK qua đây! Ta đi báo thù cho tướng công!

Mặc dù biết cười trên sự đau khổ của người khác là không nên, nhưng mà Quý vẫn không nhịn được cười ngoác miệng ra khi thấy bà xã oai phong của mình chém chém giết giết, cảm giác thật là yo!most.

\*\*\*

Sáng nào cũng gặp nhau ở cửa thang máy tự nhiên thành thói quen. Quý cũng biết được vị đồng nghiệp phòng kỹ thuật kia tên là Phong, hình như là cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cậu hỏi cái gì cũng có thể trả lời được. Đồng bào nhân dân nói xem, như vậy có phải quá hoàn hảo không? Bất quá, nếu anh ta là đại mỹ nữ thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn! (No… no… no… chính vì Phong iu quý của ta là nam nhân mới hoàn hảo đóa! Phong: cảm ơn mẹ!).

Sáng nào Quý cũng vui vẻ kể cho Phong nghe chuyện gì đó hài hước trong công việc, tỉ dụ như Hoa chân giò bị cậu cướp giật hết đồ ăn vặt, đại mỹ nữ phòng nhân sự sắp kết hôn, giám đốc phòng nhân sự bị phu nhân gọi điện đến kiểm tra. Vì thế chúng ta có thể tạm gọi mỗi buổi sáng của bạn trẻ Quý là một chương trình mỗi ngày một câu chuyện.

Cho đến ngày hôm nay, Quý tự nhiên không gặp được đồng nghiệp Phong ở cửa thang máy. Có vẻ như ngày nào cũng nhìn thấy cậu ấy như vậy đã trở thành một thói quen, Quý cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao ngày nào cũng như vậy, kể cả hôm nào cậu đi làm sớm hay đi làm muộn, cứ đến cửa thang máy chắc chắn sẽ gặp Phong đang đứng ở đó, có thể đang xem giấy tờ gì đó, cũng có thể đang gọi điện thoại… tuyệt đối cảm thấy bình thường, chưa bao giờ lấy đó làm bất thường cả.

Có điều hôm nay lại không thấy Phong như mọi ngày, cảm giác thiếu thiếu gì đó không thể nói nên lời. (con trai, con đã rơi xuống hố rồi). Cả ngày hôm nay làm việc cũng không thấy thoải mái, có lẽ tại hôm qua đi siêu thị mua được rất nhiều hàng giảm giá, muốn kể với Phong một chút, thuận tiện cũng mua cho cậu ta một hộp băng dán cá nhân. Thi thoảng lại liếc nhìn hộp băng dán cá nhân một chút, cảm giác không thoải mái lại tăng lên. Quý thở dài, quả là tâm trạng không thoải mái thì không thể làm cái gì ra hồn được mà.

Nghỉ trưa, Hoa chân giò thấy cậu không được thoải mái bèn rủ cậu đi đánh quái. Quý cũng chẳng buồn vào game, lúc mới chơi còn cảm thấy hứng thú, bây giờ cảm thấy chán dần đều rồi. Phu nhân mỹ nữ cũng không thể khiến cậu có hứng trở lại với game online.

\*\*\*

Hôm nay Quý đi sớm hơn một chút, cậu nghĩ rằng có thể là do hôm trước mình đi muộn quá cũng nên, Phong có thể bận rộn quá mà đi trước cũng nên. Khi thang máy vừa mở cửa ra, mọi người đều lục tục đi vào, Quý vẫn cố gắng đợi thêm một chút nữa, có thể cậu ấy chưa đến, tắc đường, nhà xa, dù sao vẫn còn sớm, đợi thêm một chút cũng không có gì.

Lần thứ hai thang máy tầng hầm mở cửa ra, Quý thẫn thờ bước vào trong thang máy, đầu óc ong ong những câu hỏi về “cậu ấy”.

\*\*\*

Buổi sáng thức dậy, Quý tự nhủ, có khi nào hôm qua mình đi sớm quá nên không gặp được cậu ấy không? Hôm nay đi muộn thêm một chút biết đâu lại gặp.

Đến công ty, cảm giác chen chúc trong thang máy này làm Quý cảm giác thật kỳ lạ, rõ ràng mọi người đứng chật cứng như vậy mà sao vẫn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó là sao.

\*\*\*

Đã nửa tháng kể từ khi Quý không gặp Phong nữa. Quý có cảm giác mình sắp phát điên rồi, tự nhiên vì một người qua đường mà suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa mình đường đường chính chính là một thằng đàn ông lại đi tương tư một thằng đàn ông khác, nếu mọi người biết chắc chắn sẽ cười cho thối mũi ra mà xem. Quý chột dạ, không phải tính hướng mình có vấn đề đó chứ? Tình hình là rất tình hình, có khi nào lâu rồi không xem AV nên mới sinh ra ảo giác vớ vẩn đó không.

Lại nhớ đến hộp băng dán cá nhân cộm cộm lên trong cặp, có lẽ là do chưa đưa được đồ cho người ta nên cảm thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ nên cảm giác không được thoải mái đây mà. Quý tự cảm thấy bản thân mình chính là một người tốt vô địch thiên hạ, vì không giúp được người ta mà bản thân cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Có lẽ cậu ấy đã tìm được công việc ở một công ty tốt hơn rồi nên đã xin nghỉ việc rồi cũng nên. Quý tự cười cho cái suy nghĩ của mình, ở thành phố này, có mấy công ty có chế độ ưu đãi nhân viên tốt như ở đây. Nhưng biết đâu đấy!

Đến chỗ cửa chờ thang máy, Quý tự nhiên lại ngẩn ra một chút, đúng là cậu ấy đi thật rồi.

Điều này làm Quý nhớ đến những năm tháng đã qua, đã bao lâu rồi cậu không chân chính có một người gọi là bạn. Ngày còn nhỏ, sống trong làng trẻ, ban ngày đi làm, buổi tối đến lớp học bổ túc, cuộc sống bon chen khiến lũ trẻ trở nên già dặn, dè chừng nhau, thậm chí đánh nhau để có một công việc tốt. Công việc ngày đó của Quý cũng chẳng sung sướng gì, là đi bới rác, nhặt ve chai, cậu cảm thấy bản thân mình lúc ấy vẫn là có nghị lực, ban ngày đi nhiều như vậy nhưng tối nào vẫn có thể kiên trì đến lớp… Cho đến khi rời bỏ làng trẻ, bắt đầu cuộc sống đại học, cậu lại điên cuồng làm thêm, không câu lạc bộ, không hội hè, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào cả. Bạn bè cũng vì thế mà xa lánh, không quan tâm. Đôi khi nhớ lại cậu lại cười một mình, nếu như cậu có cuộc sống tốt hơn một chút, có khi cậu cũng sẽ có nhiều bạn bè hơn.

Đến bây giờ đi làm, cậu cũng không tìm được ai gọi là bạn bè thân thiết tối tối cùng nhau đi karaoke nhậu nhẹt cả. Thậm chí, ngay cả ý định tìm bạn gái cũng chưa từng có. Có lẽ không có ai thúc ép bản thân cậu phải lấy vợ sinh con nên Quý cứ từ từ như vậy… Lắc đầu một cái, tự nhiên lại nghĩ ngợi nhiều như vậy. Chắc là do lâu rồi không có trải qua “phấn khích” nên tâm trạng ứ đọng lại không tốt như vậy.

Buổi tối trở về nhà, Quý thấy mọi người trong xóm trọ xôn xao. Có tiếng bà chủ đang đứng giữa sân thông báo gì đó. Dựng xe, chạy lại tham gia náo nhiệt một chút. Quý cảm thấy tin tức mà đại mỹ nữ tròn quay kia đang thông báo quả là sét đánh giữa trời quang: tháng sau con bà chủ từ nước ngoài trở về, bà chủ sẽ phá khu trọ cũ kỹ này đi để xây nhà tầng. Mọi người sẽ phải dọn nhà trong tháng này. Bởi vì thông báo này cũng vội nên bà chủ quyết định bồi thường cho mỗi phòng một tháng tiền phòng cùng tiền điện nước.

Cả xóm hai mươi mấy nhân mạng nhìn nhau trao đổi ánh mắt và khuôn mặt tụt xuống không khác nào cọng bún thiu. Từ giờ đến cuối tháng chỉ còn khoảng chục ngày, muốn tìm được phòng trọ giá cả phải chăng như ở đây cũng không dễ, nhất là thời điểm này là lúc sinh viên các trường đại học vừa mới nhập học không lâu, để tìm được một phòng trọ hợp lý lúc này không phải chuyện dễ dàng. Quý lại không có bạn bè gì, muốn đi ở nhờ một thời gian cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đồng nghiệp thân một chút ở công ty cũng chỉ có Hoa chân giò, nhưng cậu ta vốn đang ở cùng gia đình, không thể nào nhờ cậu ta được.

Nhẩm tính một chút số tiền tiết kiệm của bản thân, vẫn chưa đủ để mua một cái phòng khách trong chung cư chứ nói gì đến mua đất làm nhà. Nằm vật xuống giường xuy nghĩ, ngày mai tan tầm đi tìm nhà trọ thôi chứ còn biết làm sao nữa.

\*\*\*

Càng đến cuối tháng Quý càng thấy loạn hết cả lên. Vẫn chưa tìm được nhà trọ, trong khi đó hàng xóm láng giềng cứ thu dọn đồ chuyển đi ầm ầm. Chỉ còn vài phòng nữa là chưa tìm được phòng như Quý. Vác cái mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước đi làm, càng đến cuối tháng công việc càng nhiều, đã vậy lại còn thêm chuyện nhà trọ, đầu óc như muốn nổ tung…

Vuốt vuốt cái đầu như tổ quạ, dạo này hình như cậu suy nghĩ hơi nhiều nên tóc có xu hướng mọc nhanh hơn thì phải. Lại sắp phải đi cắt tóc rồi. Đang nghĩ ngợi xem có nên đổi dầu gội không, loại dầu gội mới này hình như tốt quá thì phải (=’’=), bất chợt cậu dừng lại, dụi mắt một cái, cảnh tượng quen thuộc hiện lên trước mắt cậu vẫn là chỗ chờ thang máy có rất nhiều người, nhưng đó không phải là vấn đề mấu chốt, vấn đề là ở chỗ cái người áo đen đang nhìn cậu mỉm cười kia rất quen thuộc. Hình như gần đây nhiều việc quá Quý đã ném cậu ấy ra sau đầu mất rồi, tội nghiệp bạn Phong!

Hai người không vội vào thang máy, mặc dù trong lòng chẳng thoải mái gì, nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện:

- Lâu lắm mới thấy cậu! Dạo này công việc thế nào? – “Biến mất mà không thèm nói gì với ông đây một câu, cậu được lắm!”.

- Thật xin lỗi, là tôi vội đi công tác quá, không kịp nói gì với cậu.

- Bận lắm à? – Quý ngẩn người ra một chút, cậu để ý thấy áo vest ngoài của Phong có chút nhăn nhúm, từ ngày quen cậu, chưa từng thấy áo Phong nhau bao giờ, con người này vốn luôn luôn hoàn hảo mà.

- Ừ, 4 giờ sáng nay về đến nơi.

- Oạch! – Mặt Quý nghệt ra – Vậy sao không ở nhà ngủ cho khỏe, còn lọ mọ đến công ty làm gì?

- À, là có chút tài liệu cần xử lí một chút!

- Ờ, thế hả…

- Cậu đang lo lắng chuyện gì à? Sao có vẻ suy tư thế? – Phong chợt mở miệng hỏi lại Quý.

- Ừ, là chuyện nhà trọ ấy mà! Tôi còn chưa tìm được chỗ trọ mới, cuối tháng này bắt buộc phải chuyển rồi! Thật đúng là… - Quý không nhịn được mà than thở một hơi tuốt tuồn tuột tất cả mọi chuyện.

Hai người cùng đi vào thang máy, Phong nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thực ra trong nhà tôi còn phòng trống, tôi cũng ở một mình, nếu cậu không ngại có thể ở. Tôi lại hay đi công tác, nhà cửa cũng cần có một người trông coi dọn dẹp…

- Cậu chắc không? Không vấn đề gì đúng không? – Quý vội vã hỏi lại khi thang máy vừa lên đến tầng 11.

- Ừ! – Phong trả lời chắc nịch.

- Vậy tốt quá! Cảm ơn cậu trước nha.

Quý vui vẻ cười hố hố bước ra khỏi thang máy, nhưng khi vừa lắc mông đi được vài bước thì sực nhớ ra còn chưa hỏi địa chỉ nhà, phương thức liên lạc với vị đồng nghiệp áo đen tốt bụng cũng quên mất rồi. Thôi thì đành để ngày mai hỏi vậy, ngày mai chắc sẽ gặp cậu ấy thôi.

Bởi vì tâm tình tốt nên làm việc cũng vô cùng hiệu quả, báo cáo cũng làm vèo vèo, số liệu cũng thấy thật đẹp mắt! Nhìn đến cái cặp đang treo lủng lẳng cạnh bàn, lại nhớ đến hộp băng dán cá nhân vẫn chưa đưa cho Phong, Quý chép miệng một cái, dù sao cũng sắp ở cùng rồi, đưa hay không cũng không có gì quan trọng. Buổi trưa ăn cơm cũng rất ngon, chà, hình như dạo này đầu bếp nấu lên tay rồi thì phải. Gan lợn ngày hôm nay ăn chẳng hề đắng đắng như mọi khi chút nào.

\*\*\*

Buổi sáng hôm nay Quý dậy thật sớm. Vì sao ư? Đương nhiên là vì kích động rồi, chuyện tốt đẹp lớn lao hôm qua đã khiến cậu ăn vô cùng ngon, nhưng mà tâm tình lại vô cùng bấn loạn, đã mấy năm rồi, kể từ khi tốt nghiệp đại học cậu không ở chung cùng người khác. Đồ đạc cũng đã sớm đóng gói gọn gàng để chuẩn bị chuyển nhà. Kỳ thực cả đêm qua Quý đã nghĩ ngợi đến chuyện đưa tiền cho Phong như nào cho hợp lý, nếu phòng nhà người ta quá rộng thì sao? Hoặc nếu quá chật thì sao? Đóng góp tiền ăn như nào mới có thể không làm mất lòng bạn cùng phòng mà mình thì lại thoải mái. Phải nói rõ ràng chuyện này mới được.

Như thường lệ của nhiều nhiều ngày trước, Quý đến nơi đợi thang máy thì Phong cũng đang đứng ở đó, thật trùng hợp – Quý cười sung sướng trong lòng. Đứng sát lại gần Phong, Quý thì thầm nho nhỏ:

- Hôm qua quên mất chưa xin số điện thoại của cậu! Đọc số của cậu cho tôi đi, có gì thay đổi còn báo trước được.

- Thay đổi cái gì?

- Biết đâu tôi lại tìm được phòng trọ khác thì sao. Không phải làm phiền cậu nữa. Từ giờ đến cuối tháng còn 5 ngày nữa cơ mà.

Phong hơi nhíu mi, tại sao Quý lại cảm thấy lạnh lạnh nhỉ, rõ ràng dự báo thời tiết nói ngày hôm nay nắng nóng mà. Buổi sáng ra khỏi nhà cũng nắng vỡ dời ra còn gì.

- Ngày mai cuối tuần, tôi và cậu cùng chuyển đồ luôn đi!

Cái nhìn lạnh te tái của Phong làm Quý tự động gật đầu mà chưa có lệnh của não bộ. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cứng họng như vậy. Hình như là bị bệnh rồi.

- Địa chỉ hiện tại của cậu là ở đâu?

- Số nhà 16 đường G.

- Thang máy đến rồi.

Hai người cũng không nói gì thêm nữa, tại sao bạn Quý lại dâng lên trong lòng một dự cảm không nói thành lời. Chẳng lẽ do sáng nay ăn mì tôm không cho trứng vào sao? (suy nghĩ: hóa ra ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến xúc cảm của bản thân). Hơn nữa sao bản thân lại cứ thấy lạnh lạnh nhỉ, có lẽ nào quạt gió trong thang máy hôm nay thổi hơi mạnh không? Phải báo lên phòng cơ điện mới được.

## 3. Khả Dương - Chương 3

Sáng thứ 7, Quý rất có tinh thần trách nhiệm dậy sớm dọn dẹp lại đồ đạc, cũng chằng cẩn thận lên xe máy. Tính cả xe máy của Phong nữa thì chỉ chuyển 2 lượt là hết đồ, căn bản đồ đạc của cậu cũng không tính là nhiều đi. Nếu có nhiều thì chỉ là do không nỡ vứt đi mà thôi. Tỉ như mấy cái áo đồng phục lúc còn đi làm thêm này, mấy cái đồ khuyến mại nhỏ nhỏ xinh xinh lúc đi mua hàng này, truyện tranh, truyện dài, vân vân và vân vân những thứ khác không tên mà cũng chất đầy hai thùng các tông lớn. Quý cảm thấy thật kỳ diệu khi mà mình có thể bày hết hai thùng đồ như vậy trong nhà, cậu bắt đầu bội phục bản thân nhiều nhiều rồi đấy.

Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm, hàng xóm còn chưa dậy, lạch xạch chạy ra ngoài mở khóa cổng của xóm trọ, cậu nghĩ nếu như Phong đến thì có thể trực tiếp vào xóm rồi, ngày hôm qua vẫn chưa xin số điện thoại của cậu ấy. Còn đang mân mê khóa cổng nghĩ ngợi lung tung thì có một chiếc xe đen 4 bánh đỗ ạch trước mặt. Đang định lên tiếng mắng người nào đỗ xe vô duyên thế thì dừng lại vì nhìn thấy người bước xuống từ xe nọ. Dụi mắt một cái, Quý ngẩn ngơ, có phải cậu gặp được quý nhân rồi hay không? Cho đến khi người vừa bước xuống từ chiếc xe kia cất lời thì Quý mới tỉnh mộng:

- Đã thu xếp đồ đạc chưa?

Gật đầu.

- Vậy ăn sáng chưa?

Tiếp tục gật đầu ngoan ngoãn.

- Vậy đã nói với chủ nhà một tiếng chưa?

Lại gật đầu.

- Ừm, vậy chuyển đồ lên xe thôi!

Bạn Quý vẫn chưa thật sự tỉnh mộng, bởi vì bạn biết cái xe đen đang đỗ trước cổng kia là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, bạn cũng biết thuế nhập khẩu dành cho xe ô tô hiện nay là 300%, hơn nữa, nhãn hiệu trên xe kia… bạn Quý thật sự rất rất muốn xỉu. Mơ mơ hồ hồ cho đến khi yên vị ngồi ngoan ngoãn trong xe, Quý mới mở miệng hỏi:

- Phong này, nếu đồ của tôi làm xước sơn xe thì sao???

- Không cần lo, đồ rẻ tiền ấy mà! – Phong tùy tiện đáp. (=3=)

Sao Quý cảm thấy lạnh thế nhỉ. Hình như điều hòa trong xe bật hơi thấp thì phải.

- Sao cậu lại chọn xe này… - Quý thương cảm, rất đắt tiền nha, mua xe phải suy nghĩ đến tình hình kinh tế nước nhà chứ? Xe sản xuất trong nước cũng rất được mà.

Nhưng bạn Phong lại hiểu sai câu hỏi ấy, lại tùy tiện đáp:

- Tôi nghĩ hôm nay chuyển nhà, có nhiều đồ, chọn xe này là phù hợp.

Quý giật giật khóe miệng. Đây là cái thể loại bất công gì đây? Xe đẹp như vậy chỉ để chuyển đồ là sao??? Có bán hết nội tạng trong người đi cũng chưa chắc mua được một đôi bánh xe đó nhé. Khoan đã! Não bộ Quý đột nhiên lóe sáng, cái gì mà chuyển nhà, chọn xe… ý là nếu không chuyển nhà cậu ta sẽ đi xe khác sao. Đông lạnh chính là cảm giác của Quý lúc này. Cậu lắp bắp mở miệng:

- Hình như điều hòa bật hơi thấp thì phải.

Phong kiểm tra một chút rồi điều khiển nhiệt độ cao lên.

- Khá hơn chưa?

- Ừ, tốt hơn rồi. Nhà cậu ở đâu thế?

- Khu đô thị A.

C-rắc… có cái gì đó vừa nứt thì phải. Quý thật sự muốn hét lên, đây là cái loại người gì đây??? Ở cái thành phố người thừa đất thiếu, tấc đất tấc vàng này mà lại có nhà trong khu đô thị A. Đó là khu đô thị cao cấp đó, một mét vuông đất là giá trên trời, rất cao, nhìn rất chói mắt! Quý có cảm giác, mình bị tổn thọ một cách mạnh mẽ, quyết không hỏi thêm gì nữa, nếu không nhất định sẽ đau tim mà chết cho mà xem. Rốt cục cậu có phúc đức gì mà quen được quý nhân to như vậy.

Đường vào khu đô thị A rất sạch, cũng rất nhiều cây xanh, khoảng 1km lại có một chốt bảo vệ, một vấn đề hình thành trong đầu Quý – tiền thuê nhà. Cậu là một nhân viên bên kinh tế, tuy thuộc mảng nhân sự nhưng giá cả thị trường thì không thể không rành rọt. Đương nhiên cậu biết giá thuê một mét vuông nhà mặt đường, hoặc nhà trong ngõ ở đây là bao nhiêu tiền. Nếu bán một quả thận có thể ở được một hai tháng. Tuy nhiên cậu còn chưa muốn bán thận đâu. ($\_$)

Mải suy nghĩ liên miên mà xe đỗ lại rồi Quý mới ngừng nghĩ ngợi. Là ga ra sao – Quý tự hỏi, bao nhiêu người ở đây mà nhiều xe vậy, tận 5 xe. Toàn xe đẹp nữa chứ. Phong gọi cậu xuống xe phân phó:

- Phòng ngủ của cậu đã có đầy đủ rồi, nhà bếp cũng không thiếu gì hết, quần áo và vật dụng cần thiết thì chuyển vào, còn không thì để ở đây. – Chỉ sang cánh cửa bên trong gara, chắc là nhà kho.

Sau một hồi suy suy tính tính, những đồ đạc nên mang vào chỉ có 2 thùng các tông, còn lại để hết ở kho. Bước ra khỏi gara, nhìn toàn cảnh ngôi nhà một chút, Quý cảm thán cho sự nghiệp kiến trúc sư nước nhà, ngày càng đẹp mắt! Chả bù cho mấy ngôi nhà “rẻ tiền” bên ngoài cả! Cửa mở cũng là mật khẩu, hoàn toàn tự động, đúng là tiền nào của nấy mà.

Vào đến trong phòng khách, nhìn đến trang trí trong nhà, Quý không khỏi cảm thán, thật đúng là… muốn cào cho cái sô pha kia vài nhát quá, hận không thể đập thử cái ly thủy tinh kia xuống đất xem hàng cao cấp thì có vỡ như hàng rẻ tiền hay không, muốn vẽ bậy lên tường cho bõ tức nữa – đúng là cái bọn có tiền! (=..=)

Nhớ đến mấy cái xe trong ga ra, Quý chợt hỏi:

- Có mấy người ở trong nhà này vậy?

- Có mình tôi, bây giờ là cậu nữa! – Phong rót nước đưa cho cậu – Sao lại hỏi thế?

Suy tư… ngẫm nghĩ…

- Đừng có bẩu với tôi là mấy cái xe chết tiền trong ga ra kia là của cậu hết đấy nhé!

- Ừm, sao thế?

Hóa đá – ing… $\_$ ngẫm ngĩ một hồi mới thốt ra một câu:

- Có nhất thiết phải mua nhiều như vậy không?

- Tôi chỉ mua có 2 cái thôi, còn lại là các anh trong nhà tặng.

Quý có một suy nghĩ như thế này – hãy để tôi tỉnh lại đi, tôi không muốn tiếp tục ác mộng này nữa.

- Tôi dẫn cậu lên phòng nhé!

- Khoan……….. – Quý bỗng bật tót người dậy.

- Sao thế?

- Chúng ta cần nói chuyện về vấn đề thuê phòng. Dù sao tôi cũng phải thuê nhà, không phải chỗ này thì cũng là chỗ khác, mặc dù đây là nhà của cậu nhưng không phải vì chúng ta là bạn bè mà lợi dụng cậu được! – Bạn Quý đang xót tiền đứt ruột nhưng vẫn cố gắng khẳng khái nói chuyện – Hơn nữa, chúng ta đã là người ở cùng một nhà, cho đến lúc cậu lấy vợ tôi sẽ chuyển ra ngoài. Nên chúng ta sẽ ăn chung 1 ngày ít nhất là 1 bữa, nên phải nói rõ ràng về tiền ăn và tiền ở mới được.

Phong nhìn người trước mặt nói đến cả tai, cổ đều đỏ cả lên, rõ ràng là tâm không muốn nhưng vẫn mạnh miệng. Cậu đành cười gượng đáp trả:

- Vậy cậu muốn như thế nào thì sẽ là như thế ấy đi! Tôi không có ý kiến.

- Thực ra thì… tôi nghĩ, nhà của cậu đẹp như vậy, lại là nhà mới, nếu tính giá thuê nhà theo giá thị trường chắc chắn cái thân tôi không trả nổi… - Nói đến đây Quý dừng lại chọt chọt ngón tay…

- Vậy cậu làm gì đó coi như là bù vào tiền nhà là được.

- Vậy được không?

Phong cười gật đầu. Quý hưng phấn.

- Cậu yên tâm, cái gì tôi cũng biết làm!

- Vậy sao? Vậy thật tốt!

Hai người cứ như vậy bàn bạc xong xuôi chuyện tiền nong, thật ra là Quý nói còn Phong chỉ yên lặng lắng nghe, không phải đối cũng không đóng góp ý kiến gì, mọi việc để cho Quý mặc sức quyết định. Cuối cùng bạn Quý cũng hài lòng vỗ mông lên phòng của mình, cuộc sống mỹ mãn, công việc mỹ mãn, vầng… mọi thứ đều vô cùng mỹ mãn.

\*\*\*

Cùng nhà với nhau một thời gian, Quý phát hiện ra Phong có một tật rất xấu, điều này khiến cậu thật sự phiền lòng, phiền lòng lắm lắm ạ. Đại khái là thế này, bạn Phong có thói quen buổi sáng dậy tập thể dục sau đó tắm gội sạch sẽ đi đến nhà bếp ăn sáng. Nhưng mà trước khi đến nhà bếp ăn sáng thì bạn Phong còn lượn lờ vài vòng trong phòng khách, tỉ như lấy cái này, lấy cái kia, hay vô tình vào nhà bếp uống nước. Mọi người hỏi: thế bạn Quý bất mãn cái gì? Vầng, bạn Phong rất chi là vô tư ạ, tắm xong chỉ mặc quần đùi lượn lờ trong nhà. Nhìn thấy cảnh xuân vô hạn trước mắt, này là cái cổ dài này, yết hầu mạnh mẽ này, bờ vai rộng này, ngực nở nang, bụng 6 múi, làn da màu đồng chắc khỏe. Sau đó bạn Quý không tự chủ được vạch cổ áo nhìn xuống người mình, lại sau đó bạn Quý âm thầm mong ước được cào vào cái người kia vài phát cho bõ tức, rõ ràng là ăn uống như nhau, vậy tại sao cơ thể lại khác nhau đến một trời một vực như vậy.

Nhưng chuyện khó lường hơn còn ở phía sau, dần dần, ngày nào cũng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt thành quen, thi thoảng còn không nhịn được mà nuốt nước miếng đánh ực một cái, vô cùng không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy người ta như vậy lại cảm thấy nước miếng chảy ra nhiều hơn là sao nữa.

\*\*\*

Vào một ngày đẹp trời, cuối tuần rảnh rỗi, nắng đẹp chan hòa, sau một hồi lau chùi quét dọn rửa xe đến mệt đứt hơi, bạn Quý cũng có vinh dự được nghỉ ngơi. Bạn cùng nhà hôm nay đi làm tăng ca, hình như công ty lại sắp tung ra sản phẩm mới gì đó, đồng chí Phong lại sắp được thưởng một khoản to bự cho mà xem.

Nằm ườn ra ghế xem ti vi, cảm thán một câu ngàn lần như cũ: màn hình LCD đúng là LCD mà! Điện thoại di động vang lên bài hát buồn như chấy cắn của Tuấn Hưng, nhìn tên người gọi, Quý uể oải đáp lời:

- Ơi!

- Mệt à?

- Bình thường. Không mệt cũng không khỏe!

- Muốn đi bơi không?

Vừa nghe thấy bơi là hai mắt sáng lên. Trời nóng thế này, vận động bơi lội chính là ứng cử viên số 1.

- Có…………

- Vậy chuẩn bị đi. Lát nữa tôi về qua nhà rồi cùng đi.

- Ừ!

Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày theo gió bay đi hết sạch. Mặc dù Quý bơi không giỏi, cơ mà vẫn là biết bơi đi. Tâm tình tốt, làm cái gì cũng nhanh!

Bể bơi của nhà giàu đúng là khác với của thường dân nha, mặc dù là cuối tuần nhưng vẫn là vô cùng thoải mái, mọi người không phải chen chúc trong hồ. Hai người cùng vào thay đồ. Nói đến việc quần bơi, bạn Quý quả thực vẫn là ái ngại với việc mặc một chiếc quần nhỏ xíu lượn lờ trước mặt bàn dân thiên hạ thế nên quần bơi của bạn là quần đùi ca rô, dễ thương và vô cùng kín đáo!

Phong đã thay đồ xong đứng bên ngoài chờ cậu, Quý rủa thầm một tiếng trong lòng – đúng là cái đồ khoe mẽ! Trước toàn bộ các chị em có chồng cũng như chưa có chồng mà dám mặc thế kia à? Quý thật sự khó chịu khi đồng loạt chị em nhìn người bạn của cậu cứ như nhìn vật thể lạ, lại oán thầm trong lòng – chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à, nhìn như vậy không sợ con mắt rớt ra ngoài à…

- Phong à…

- Sao thế?

- Đau bụng quá!

- Là lạnh bụng à?

- Ừ!

- Vậy hôm nay không bơi nữa! Về nhà cho thoải mái!

- Ừ.

Quý rất vui mừng nhìn thấy các chị em đỏ mắt tiếc nuối nhìn theo. Cậu tự nhủ trong lòng, phải khuyên bảo Phong nên tránh xa mấy chỗ như này mới được.

\*\*\*

Gần đây Quý cảm thấy bản thân mình rất chi là không ổn, tình hình là dạo này cậu còn hay bị mộng xuân thì phải. Nhưng đau đầu nhất là đối tượng cậu đem ra tự an ủi lại là cái con người ngày ngày sáng sáng cởi trần lượn lờ như trêu ngươi cậu. Hơn nữa tại sao mỗi lần mộng xong cảm giác mông mình lại bị hụt hẫng nhỉ? Khóc không ra nước mắt, tối hôm nay phải lên mạng tìm thánh nữ Maria Ozawa mới được. Chỉ có nàng ấy mới có thể cứu rỗi linh hồn cô đơn và đáng thương này của cậu.

Sau khi ăn cơm tối xong, Quý chạy tót về phòng, mờ mờ ám ám khóa cửa lại, sau đó lên web H tìm nguồn cảm hứng, trong lòng gào thét một câu – thánh nữ ơi, ta không thể sống nếu thiếu nàng.

Cơ mà bạn Quý đã phát hiện nguy cơ mang tính nguy hiểm rất cao, xem clip đã làm nhòe hay chưa bị làm nhòe đều không thể khiến cậu bé của Quý đứng lên được. Cậu cảm thấy mình toi rồi, vô phương cứu chữa rồi. Nhìn thấy 1 clip hình ảnh là 1 lớp học, chép miệng một cái, thử xem kiểu ngây thơ xem nó có khá hơn không. Nhưng Quý đã sai lầm nghiêm trọng rồi, và như bà con nhà mình thường nói, sai lầm nối tiếp sai lầm. Cái clip mà cậu vừa nhấn chuột vào xem kia thuộc thể loại GV – tức là nam x nam đó ạ. Đáng lẽ ra là phải click back ngay lập tức, nhưng mà cậu còn chần chừ… còn tò mò… há hốc miệng xem hết cái video. Đau lòng thay, cậu em nhỏ lại có phản ứng mãnh liệt… bạn Quý – khóc không ra nước mắt!

\*\*\*

Sau khi phát hiện ra “những biểu hiện kỳ lạ” của mình, Quý tận lực tránh xa những lúc Phong sexy đi lại trong nhà. Nhưng cậu phát hiện “bệnh” của mình đã kỳ quái đến mức, bạn Phong không có sexy mà cũng khiến cậu nuốt nước miếng ừng ực rồi.

Kết luận đưa ra cho bạn Quý chỉ có 1 chữ: thảm!

Thảm thứ nhất: đối với các em gái chân dài ngực bự không có phản ứng sinh lý cần thiết!

Thảm thứ hai: đối với bạn cùng phòng đẹp dai lại có phản ứng sinh lý không cần thiết!

Tái kết luận: không còn gì để kết luận nữa!

Thế nhưng vẫn phải cố gắng làm ra vẻ tự nhiên với Phong, hơn nữa, Phong cũng luôn luôn bận rộn mà chẳng hề phát hiện những biểu hiện bất thường của Quý! Tỉ như hai người đang ngồi xem TV, Phong cảm thấy nóng một chút, vô tư cởi áo xoạt một phát, hại bạn Quý nhìn muốn rớt tròng mắt ra luôn!

\*\*\*

Quốc khánh, toàn công ty được nghỉ, Quý cũng nằm ườn ở nhà lên mạng xem phim. Vì nằm trong phòng chán quá nên quyết định đi ròm xem Phong đang làm gì. Thấy có người thập thò ngoài cửa, Phong cười gọi Quý vào:

- Chuyện gì thế? Hôm nay không ngủ nướng sao?

Nằm bò ra giường của Phong, nhìn cậu chăm chú vào công việc:

- Hôm nay là ngày nghỉ mà cũng làm việc là sao?

- Ừ, công việc gần đây rất bận mà.

Chán nản nhìn người trước mắt cứ dán mắt vào màn hình máy tính, Quý chu mỏ hờn dỗi hỏi:

- Sao lúc nào cậu cũng bận thế nhỉ?

- Cũng không hẳn mà! Gần đây không có thời gian đưa cậu đi loanh quanh được. Xin lỗi nhé!

- Cũng không có gì.

Quý thôi không lảm nhảm nữa mà đến bên kệ sách tóm bừa mấy quyển tạp chí của Phong mang về đọc. Toàn tạp chí công nghệ thông tin, rồi thì tiếng anh, tiếng nhật, cậu tự hỏi, đọc cái quái này thì có ích lợi gì cơ chứ!

Lật giấy xoèn xoẹt, cài gì mà phần mềm X, ổ cứng Y, máy tính Z… toàn những ngôn ngữ của dân lập trình, cũng là chữ cái latinh, nhưng ghép lại với nhau như thế này không phải ai cũng hiểu. Đang tính đi nấu cơm thì đá vào một quyển tạp chí làm nó mở ra, hình chụp người bên trong bài viết làm cậu chú ý. Đây chẳng phải là đồng nghiệp áo đen nhà cậu hay sao. Tò mò cầm lên đọc, mới chỉ đọc xong cái tít của bài báo thôi Quý đã muốn khóc rồi: “Trần Duy Phong – giám đốc kỹ thuật công ty C, điểm sáng tài năng tin học trẻ”.

Vậy hóa ra cái người ngày ngày đi làm cùng cậu, ăn cơm cùng cậu kia là giám đốc kỹ thuật nổi tiếng chưa nổi hình trong công ty đó ư??? Cái người gây sóng gió ầm ĩ một thời gian trên diễn đàn đó ư? Sau đó diễn đàn rất nhanh bị sập… bàn dân thiên hạ không có chỗ kêu than… rất có thể là sản phẩm của giám đốc kỹ thuật đó sao!

Dám lừa Quý đến tận bây giờ!

Hùng hùng hổ hổ chạy sang thư phòng của Phong, Quý đập tét một cái quyển tạp chí xuống bàn rồi đầy dũng mãnh hỏi Phong:

- Cái này là cái gì?

- Tạp chí công nghệ thông tin số 276 ra ngày hôm qua.

- Tôi hỏi là hỏi cái bài viết trong này đây này!

- Có gì bất mãn sao? – Giọng Phong vẫn không có gì thay đổi.

- Đương nhiên, ông đây đang bất mãn ngập trời đây!

- Hửm?

- Cậu dám dấu tôi chuyện cậu là giám đốc bộ phận kỹ thuật!

- Sai! Là cậu không hỏi. Tôi cũng không nói dối, tôi vốn làm ở bộ phận kỹ thuật.

- Ớ…

- Còn gì thắc mắc?

- Hết rồi!

- Vậy đi nấu cơm đi!

- Ừ.

Quý lấy tốc độ nhanh nhất lướt đi khỏi thư phòng của Phong, tại sao vừa rồi cậu lại có một cái ý nghĩ điên rồ như thế nhỉ? Tại sao cậu lại cảm thấy vui vẻ nhỉ… tại vì cậu nhớ đến cái bài đăng rất lâu trên diễn đàn kia khiến cậu cười không khép hàm lại được là vì cái gì. Ngay cả buổi tối nấu cơm cũng ngây ngô cười như vớ được vàng vậy.

\*\*\*

Với việc “ngầm” phát hiện Phong là đồng tính Quý bắt đầu ngấm ngầm thưởng thức thân thể ai đó trong nhà. Cảnh đẹp ý vui, sáng nào cũng vô cùng thỏa mãn nhìn người nào đó lượn lờ trong nhà.

Nhưng chuyện phát sinh cũng rất nhanh xảy ra, bạn Quý bắt đầu có voi đòi tiên rồi. Nhìn thôi chưa đủ, còn muốn sờ mó gặm cắn nữa là sao? Kết luận đưa ra: hết thuốc chữa rồi!

Gần đây Quý để ý thấy Phong đang quen biết một ai đó, bản thân cậu cũng không chắc chắn lắm, vì có lần vô tình thấy điện thoại kêu thì cậu nghe hộ, là một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Đã vậy, người đó khi nghe thấy giọng cậu thì phát cuồng lên, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia… Khi Phong ra nghe thì xưng anh anh em em ngọt xớt.

Bạn Quý cảm thấy mình bị chọc tức rồi! Mình bị bơ rồi… =..=

\*\*\*

Mấy ngày gần đây tần suất gọi điện của cậu trai kia hình như tăng lên thì phải, Phong vẫn là một bộ dáng kiên nhẫn nghe, nói chuyện, giải thích. Không phải Quý muốn nghe lén gì đâu, tại Phong cứ bô bô nói chuyện khiến cậu không thể không nghe đấy chứ!

Tâm trạng dạo này quả là tồi tệ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ai bảo gần đây Phong cứ ra ngoài ăn tối suốt, có hôm còn đi overnight luôn.

Tồi tệ nhất là cho đến hôm nay, hai người còn đang ngồi ăn cơm, Quý còn đang thao thao bất tuyệt về chuyện chơi game cùng mỹ nữ vui như thế nào, thì điện thoại của Phong reo, chẳng biết người ta gọi đến nói những gì mà con người kia mặc kệ Quý đang xụ mặt xuống trong nhà bếp vơ lấy chùm chìa khóa xe rồi biến thẳng.

Tâm trạng Quý: tồi tệ đến cực điểm!

Ngồi một mình, cậu lầm bầm: đi luôn đi, đừng có về nữa… nhìn cái mặt là muốn đập phát chết luôn!

Buổi tối, Quý quyết định không thèm chơi game nữa, xem AV, mặc dù biết là sẽ chả có tí phản ứng nào đâu, cơ mà chả hiểu sao cứ muốn xem cho bõ tức. Ai đời ngồi xem AV mà miệng nhai bỏng ngô rau ráu là thế nào… Rất không ổn nữa là Quý không chú ý đến em gái ngực bự mà lại cứ chú ý đến cái thứ thô to đang tấn công em gái là sao! Tắt vội tắt vàng máy tính, rồi cứ thế lượn như hồn ma xuống dưới nhà. Cũng chẳng thèm bật điện, cậu ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ…

Hình như chỉ có mình Quý ngu ngốc sa vào cái thứ tình cảm không nên có này.

Hình như chỉ có mình cậu quan tâm đến đối phương ra sao…

Hình như cậu đã tự mình đa tình rồi…

Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nghĩ về Phong, chắc người này phải được cậu ấy quan tâm lắm, phải yêu lắm mới có thể bỏ mặc mọi thứ mà quan tâm đến cậu ấy như vậy! Nhìn mấy chai rượu trang trí trong phòng khách, Quý nảy ra một ý tưởng vô cùng hoành tráng đó là mượn rượu giải sầu. Cậu muốn thử cái cảm giác say rượu giống như trong phim xem nó là như thế nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng biết cái gì gọi là say rượu. Căn bản là làm gì có điều kiện mà chè chén, đi làm lại làm cùng phòng với toàn các chị em, liên hoan chè chén cũng hạn chế, chưa từng biết thế nào là quá chén bao giờ.

## 4. Khả Dương - Chương 4

Nhìn một loạt các chai rượu trong tủ kính, sau đó lại đọc tên từng loại một, Absolut Vodka, Hennessy, Johnnie Waker Gold Label, Chivas, Moet Chandon, Remy martin, Marteel L’ Or, Cardhu, Bacardi, Swing… Nổi hứng lôi tất cả xuống, hôm nay quyết định chơi sang một lần. Dù sao cũng không phải rượu của mình, dù sao cũng không nên để Phong biết mình tự tiện uống rượu của người ta. Mặc dù chỉ là đồ trang trí thôi nhưng mà chắc là cũng không phải đồ rẻ tiền đâu. Thế nên Quý quyết định thử mỗi loại một tí, uống xong sẽ cất đi, như vậy chắc chắn Phong sẽ không biết đâu.

…

Thế là nửa đêm, mệt mỏi lê xác về đến nhà, đập vào mắt Phong là cảnh như thế này, Quý nằm ườn ra giữa nền nhà miệng lẩm nhẩm cái gì đó. Trên bàn là tất tần tật những chai rượu mà hai anh trai tặng… Cậu vội vã đỡ Quý lên, vỗ vỗ vào mặt cậu, Quý mơ màng líu lưỡi nói:

- Tô.. tô… tôi… buồ…n nôn…

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Phong bế thẳng Quý vào nhà vệ sinh cho cậu ậm ọe cả nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì mọi thứ im thin thít. Lo lắng chạy vào xem, Phong không biết nên cười hay nên khóc, Quý đang run rẩy cởi áo của mình, chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Có lẽ vì uống lẫn lộn rượu vào nên toàn thân Quý nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt. Môi cũng vì thế mà hồng hồng. Phong gỡ tay cậu ra, lại đỗ dành cho cậu uống một ly sữa tươi sau đó mặc kệ cậu khua khoắng tay chân loạn xạ, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, Phong vẫn bế Quý về phòng.

Lắc đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt, Phong cố gắng kiềm chế tay chân mình ngoan ngoãn lau mặt cho Quý. Đột nhiên không biết Quý lấy sức ở đâu ngồi bật dậy nhìn chằm chằm người trước mặt, miệng lưỡi cũng trơn tru hỏi chuyện:

- Nói cho tôi biết có phải cậu thích đàn ông không?

- Có chuyện gì sao?

- Bỏ ngay cái kiểu hỏi lại tôi đi nhé! Trả lời mau!

- Ừ, là tôi thích đàn ông.

Quý trầm tư một lát, sau đó lại hỏi:

- Vậy tôi có phải là đàn ông không?

Phong phì cười, nhưng vẫn trả lời:

- Cậu là một bậc hảo hán đại trượng phu đội trời đạp đất.

Quý lại suy tư, tại sao cái câu này cậu nghe quen quen nhỉ! Nhưng vẫn không ngăn được cái miệng mình nói tiếp.

- Cậu thích đàn ông, tôi cũng là đàn ông! Vậy sao cậu không thích tôi. Lại đi thích cái kẻ nào đó – nói đến đây chẳng hiểu sao nước mắt ở đâu lại trào ra – rõ ràng là tôi ở ngay cạnh cậu cơ mà, tôi còn biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tôi còn rất ngoan ngoãn nữa! Vậy sao cậu lại đi thích cái kẻ suốt ngày hạch sách cậu… suốt ngày bắt cậu đi làm cái này cái nọ…

- Ghen à?

- Ừ! Ghen chết đi được… TT^TT

- Vậy thích tôi không?

- Thích! – vẫn khóc.

- Vậy phải chịu trách nhiệm với tôi được không?

- Ừ!

- Là cậu say rượu loạn tính, nhớ phải chịu trách nhiệm.

Sau đó Quý cảm thấy môi thật ướt, cả người còn nóng hơn cả lúc nãy, nhưng lại có cái gì đó thật mát dán lên người cậu. Sau đó lại thật nóng, cả người như có ai đó châm lửa đốt lên, thật khó chịu. “Em trai” cũng rất khó chịu, nhưng ngay lập tức lại được xoa dịu, rất thoải mái, xúc cảm từ dưới truyền lên cũng rất dễ chịu, cơ thể như không còn nghe lời của trí não nữa… buông thả. Sau đó của sau đó cậu lại cảm thấy mông thật mát, sau sau đó lại thật nóng, thật khó chịu… Cơ thể nửa như bị giày vò, nửa như được yêu thương, đau đớn và khoái cảm, mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn, Quý có cảm giác mình đang trôi trên biển lớn, đôi lúc sẽ thấy thật dập dềnh, thật sảng khoái. Nhưng có lúc sẽ có những con sóng lớn khiến cậu va phải đá ngầm, đau… nhưng rất nhiều cảm xúc…

=;;=

Mở mắt tỉnh dậy, trong đầu Quý là suy nghĩ – hôm nay cuối tuần, được ngủ nướng rồi. Cựa mình tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn, hình như hôm qua uống nhiều rượu, đầu vẫn còn hơi ong ong. Rượu quả là thứ không nên đụng vào mà, nhất là mấy cái loại để trang trí cho đẹp mắt. Vừa mới xoay người một cái, toàn bộ cơ thể lên tiếng phản ứng, chỗ nào cũng thấy rã rời, đau từ trung ương đến địa phương, cái mông chính là địa phương chịu đau đớn nhiều nhất.

Một bàn tay ôm ngang hông cậu kéo cậu vào sát lồng ngực của một – ai – đó. Lồng ngực rất quen, xúc cảm từ bàn tay cũng rất quen, màu da cũng rất quen, ngửa mặt lên nhìn, khuôn mặt cũng không hề xa lạ. Quý run run nhìn vào trong chăn một chút – xin mạn phép không miêu tả. Trong đầu Quý bắt đầu tua lại toàn bộ quá trình bắt đầu uống rượu của mình, cho đến khi bị ăn đến không còn mảnh xương. Trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ như này:

Thứ nhất: Say rượu loạn tính rồi.

Thứ hai: Đêm qua xúc cảm cũng không tồi.

Thứ ba: Cái mông đau quá đi.

Thứ tư: Mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác!

Thứ năm: Chuyện tối qua thật sự quá mất mặt!

Kết luận đưa ra: Có nên bỏ của chạy lấy người không nhỉ?

Đang đắm chìm với dòng suy tư của mình thì giọng ngái ngủ của Phong vang lên:

- Tỉnh rồi sao?

- Ừ! – Máu trong người bắt đầu dồn lên mặt.

- Từ nay không được phép uống rượu nữa.

- Ừ! – Máu mắt đầu dồn đến tai.

- Đói không? Muốn ăn gì không?

Quý bỗng ngồi bật dậy:

- Tôi… tôi… tôi nghĩ là, tôi nghĩ… tôi rất xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Tôi biết cậu đã có người yêu rồi nhưng vẫn còn cố tình làm ra chuyện như vậy. Tôi, tôi sẽ chuyển đi, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết…

Nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng trước mắt, có lẽ vì xấu hổ mà tai cũn đỏ hết lên, cả cái cổ cũng đỏ, những dấu hôn ngày hôm qua cũng theo đó mà đỏ lên, Phong nuốt nước miếng ực một cái rồi kéo Quý nằm xuống bên cạnh mình. Giọng nói khàn khàn phả vào tai Quý:

- Đó là em trai anh. Nó mới về nước, bố mẹ không có ở Việt Nam nên bảo anh chăm sóc nó. Mấy hôm vừa rồi nó cãi nhau với người yêu, hôm qua lại bị đau dạ dày, không có người chăm sóc nên anh mới phải đi. Không phải người yêu. Người yêu anh đang ở đây.

Hình như đây là câu nói dài nhất mà Phong nói với Quý kể từ lúc biết nhau đến giờ thì phải.

- Quý!

- Gì cơ? – Quý giật mình khi có người cứ gặm gặm tai mình như vậy. Đàn ông chính là loại sinh vật rất không có nhân tính nhất vào buổi sáng…

- Em phải chịu trách nhiệm.

- Vậy… vậy … tôi… em… đi nấu bữa sáng.

- Từ từ đã. Anh chưa muốn ăn sáng. Chúng ta ăn cái khác đã…

Vì thế, chúng ta… quay mặt đi không nên nhìn!

\*\*\*

Sau n ngày tháng lăn lộn trên giường, à không ở cùng nhau, chung phòng chung giường, chung chăn, chung gối, ngày đẹp trời nọ Quý nằm ở giường chơi game, Phong ngồi đọc báo cáo của cấp dưới, Quý than vãn:

- Dạo này vợ của em chẳng chịu lên mạng gì cả.

- Ừ, dạo này anh bận lắm.

- Vậy à, anh lại nhận thêm hợp đồng gì à?

- Ừ, là một phần mềm cho ngân hàng, có nhiều chỗ rắc rối, lại liên quan đến tài chính nữa nên rất bận.

- Khoan đã! – Quý kêu lên, rồi lại tròn mắt nhìn Phong – Ý của anh là anh là Tiểu Ngọc đó á?

- Ừ, lúc đưa ra sản phẩm mới, bọn anh sẽ chơi thử tất cả các nhân vật trong game. Đấy là 1 trong mấy cái acc của anh.

- Sao không nói em biết đấy là anh?

- Cho em cảm giác làm ông xã một lần cũng không có gì quá đáng!

- Vậy tối nay cho em làm ông xã đi! – Mắt Quý sáng lên.

- Ừ, tối nay anh lên mạng chơi với em.

Quý: không còn gì để nói nữa.

\*\*\*

Hai người ngày ngày sống cuộc sống êm đềm của hai vợ chồng, một ngày nọ, khi hai người cùng nhau đi thang máy, Quý chợt nhớ ra chuyện ngày trước, quay sang hỏi Phong:

- Sao ngày trước ngày nào anh cũng gặp được em thế?

- Ngày nào anh cũng đến trước giờ làm việc 30 phút.

- Hả? Vậy anh đứng ở đây tận 30 phút cơ á? – Quý tròn mắt.

- Không.

- Thế anh đứng đâu?

- Ngồi chờ em trong xe. Thấy em ở cửa tầng hầm thì anh sẽ đi.

Quý: cảm động – ing.

\*\*\*

Buổi tối, sau khi đã thỏa mãn vận động xong, Quý sẽ thường kiếm chút đề tài để nói chuyện cùng Phong.

- Sao anh biết em chơi game mà chạy vào hẹn hò?

- ID diễn đàn nói xấu sếp của em là Rùa Rôm Rả.

Quý suy tư, cậu không tìm được logic giữa chơi game và diễn đàn nói xấu sếp. Nhìn cái mặt nghệt ra, trên trán viết mấy chữ “em không hiểu”, Phong tốt bụng nói thêm câu nữa:

- Anh học công nghệ thông tin.

Quý lại nghệt mặt ra.

- Thì sao?

- Trên diễn đàn, khi người ta nói xấu anh, thì em bảo vệ anh.

Quý: Chả nhớ gì.

- Vậy à, nhưng em nhớ diễn dàn đó anh làm sập mà? Mấy lại, em lên diễn đàn làm sao anh biết???

- Anh học CNTT ra đâu phải để làm cảnh!

- Vẫn không hiểu!

Phong ôm lấy Quý nhỏ giọng nói chuyện:

- Anh từ ID đó có thể truy ra địa chỉ IP của em, đối chiếu với sơ đồ máy tính trong công ty sẽ biết ngay. Sau đó anh nhìn qua lịch sử duyệt web của em thì thấy em chơi game.

- Ớ… thế là hacker rồi!

- Gần như thế.

- Vậy anh có thể đột nhập vào máy tính của người khác á?

- Ừ.

- Vậy anh vào máy tính cá nhân của mỹ nhân phòng nhân sự bọn em lấy ảnh đi! Nghe nói có nhiều ảnh hot lắm.

Phong: -\_-lll

Vì thế bạn Quý chẳng hiểu sao mình vừa mới bị ăn xong lại bị đè ra ăn tiếp. Thật tội nghiệp.

Ngày hôm sau, bạn Quý nhận được một email mới, mở ra là một loạt ảnh của mỹ nhân chân dài Hải Anh phòng nhân sự, nhưng rất đau lòng, đó là ảnh mỹ nhân tự sướng, không trang điểm, không chải chuốt! Thật sự đau lòng, thật sự muốn đập máy tính ra.

\*\*\*

Lội ngược dòng lịch sử, nói một chút về bạn Phong.

Trần Duy Phong, vừa tốt nghiệp đại học về nước được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận kỹ thuật. Vốn là người ít nói, lại không thích náo nhiệt, thế nên Phong rất vinh dự được chị em bầu chọn là người đẹp lạnh lùng của công ty. Thực ra cậu cũng không quan tâm đến chuyện này, cho đến một ngày ông anh trai CEO yêu quý giửi cho cậu một đường link cộng thêm câu nói khuyến mại: “chú em, chúc mừng chú, bí mật của chú đã trở thành scandan huyền thoại của công ty”. Chú thích thêm, cái diễn đàn biến thái đó chính là do CEO rảnh rỗi sinh nông nỗi lập ra để buồn buồn lôi ra đọc cho thoải mái đầu óc.

Phong nhìn lướt qua một lượt các bài viết liên quan đến mình, sau đó lại đọc cmt, bất chợt để ý đến nick Rùa Rôm Rả, cmt của cậu ấy vì nói giúp Phong mà bị mắng rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà không thấy cậu lên diễn đàn nữa. Bất chợt sinh tò mò về con người này, đọc hồ sơ của cậu mới biết cậu là trẻ mồ côi, vậy mà có thể xin việc ở công ty này, quả thật không dễ dàng. Sau đó lại tình cờ biết được cậu cũng chơi game, Phong dùng acc nữ có cấp bậc thấp nhất của mình kết hôn cùng cậu, nhưng có vẻ như con người thật thà ấy còn sợ bản thân Phong bị thiệt thòi mà từ chối. Thật ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

Đến một ngày vô tình gặp cậu trong thang máy, bộ dáng bên ngoài thật sự khác rất nhiều so với hồ sơ. Nhu thuận hơn, cũng trẻ hơn, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, càng nhìn lại càng muốn nhìn nhiều hơn. Bắt đầu từ ngày đó Phong bắt đầu đi làm sớm hơn, một lòng muốn chờ Quý đến, mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng của cậu, một chút thôi nhưng lại có cảm giác thỏa mãn từ tận đáy lòng. Thật muốn nắm cậu trong lòng bàn tay, muốn bù đắp cho cậu hơn 20 năm qua cô độc một mình với cuộc sống, một mình cậu, đã sống như thế nào. Muốn hiểu hết con người cậu, từng chút, từng chút một tiến tới tình yêu.

- hoàn-

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/vi-do-la-em-kha-duong*