**Nhật Chiêu**

Đồng trinh

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động

*Nguồn:* [*http://vnthuquan.net/*](http://vnthuquan.net/)
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.

**MỤC LỤC**

[Đồng trinh](%22%20%5Cl%20%22bm2)

**Nhật Chiêu**

Đồng trinh

**1.**

Ai thế, giọng nói thì thầm trong đêm? Đã mấy đêm rồi, giọng nói bí ẩn cứ thoảng vào tai tôi. Giọng nói là ai và tại sao lại tìm đến đây?
Tôi là... Nhưng em cừ thật, chẳng sợ gì hết! Còn bé thế này, đêm tối thế này. Em đã nghe rõ giọng tôi rồi chứ?
Nói thì phải nói rõ, em không sợ đâu. Vì em là Alice mà, không sợ thế giới kỳ ảo nào hết!
À phải, em rất giống Alice.
Còn anh?
Tôi là... một linh hồn.
Vậy là ma rồi, eo ôi!
Thôi mà, đừng làm bộ, em sợ gì ma! Tôi sẽ gọi em là A nhé, gọi tắt theo Alice ấy mà.
Còn anh?
Một chữ Hồn là đủ. Hồn ơi, Hồn hỡi... Em cứ gọi thế.
        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                    *Ta là dấu lặng giữa chừng hai dấu nhạc*
*Mà hiếm khi hoà một điệu trầm*
*Vì dấu nhạc mang tên là cái chết*
*Vẫn thường lấn át cả thang âm.*
*Đến khi mà cả hai hoà hợp*
*Trong quãng giữa của bóng đêm ngây ngất*
*Thì bài ca vô nhiễm lại vang ngân.*
*Rilke*
                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Thế thì A bắt đầu nhé: Hồn đến đây làm gì?
Ta là một cô hồn lang thang trong vũ trụ, và một hôm nhìn xuống thế gian...
Đừng nói là nhìn thấy A nhé, xưa rồi!
Nhưng chính xác là thế mà! Và ta muốn làm bạn với A. Một tình bạn vĩnh cửu. Dù ta biết là không hề có vĩnh cửu.
Không có cũng được. Nhưng anh có biết hát không?
Ta thường chỉ hát một mình, nhưng nếu A muốn, ta sẽ hát cho A nghe:
            *Ôi hãy để tôi yêu tình yêu của tôi
                  cho riêng mình tôi thôi
            Và tự nhận biết cái mà mình biết
                  cho một thế giới không hay không biết
            Không có ai chứng kiến
                  một bóng ảo ghé chơi
            Không nhìn thấy gì hết
                  thì không thấy thế thôi
            Để cho tôi yêu tình yêu của tôi...*
Hay quá! Lời của ai thế?
Ca từ của Clough.
Một người trong thế giới của anh à?
Đúng vậy. Và ta sẽ hát tiếp, ru cho A ngủ nhé! Đây là bài hát của chính ta:
           *Ôi đêm!
            Ta dong linh hồn mình
            Như một con đom đóm...*
**2.**
Thưa bác sĩ, kết quả siêu âm thế nào ạ?
Con gái bà có thai, năm tuần.
Có thai? Không thể được!
Tại sao không?
Nó chỉ mới mười ba tuổi.
Và đã trễ kinh hơn hai tuần? Vì thế bà mới dẫn cô bé đến đây chứ gì?
Vâng, nhưng thưa bác sĩ, nó còn trinh.
Sao bà biết?
Tôi là mẹ của nó mà.
Thì sao? Bà có thấy hình tròn này trên phiếu kết quả không? Đây này!
Cái hình tròn nhỏ xíu này ư, nó là cái gì?
Túi thai, bà hiểu không?
Không thể nào!
Không thể nào cái gì chứ? Bà là bác sĩ hay tôi?
Tôi thề với bác sĩ, con gái tôi đồng trinh. Hay là... có sự nhầm lẫn! Chắc không phải lúc nào máy móc cũng chính xác chứ?
Trong trường hợp này,rất tiếc, thưa bà, không còn gì phải nghi ngờ nữa hết!
Nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng con gái tôi đồng trinh!
A, như thế thì đó là một phép lạ!
Phép lạ? Đúng thế! Tại sao tôi không nghĩ ra? Cám ơn bác sĩ. Đây chỉ là một phép lạ mà thôi. Con gái tôi đồng trinh nhưng đã có thai!
Tuỳ bà. Nếu bà muốn nhìn thấy phép lạ thì phép lạ ở mọi nơi. Bản thân việc thụ thai đã là một phép lạ của vũ trụ rồi đấy!

**3.**
Anh ạ, có một phép lạ vừa xảy ra trong nhà mình, cho Alice của mình.
Gì thế? Chẳng lẽ các tượng thánh của bà lại toả hào quang? Hay lại khóc nữa đây?
Không. Ông nghe đây, Alice có thai.
Cái gì cơ?
Tự nhiên mà có thai, dù vẫn còn trinh nguyên.
Tự nhiên? Em có điên không?
Không.
Làm sao em biết nó có thai?
Kết quả siêu âm.
Và siêu âm cũng nói rằng nó còn đồng trinh?
Bác sĩ bảo rằng đó là phép lạ.
A, lại còn thế! Con em quả là đang tiếp nhận một phép lạ kinh khủng.
Con em ư? Thế anh là cái gì?
Tôi đầu tắt mặt tối, còn đâu thì giờ để dòm ngó đến Alice. Hơn nữa, mẹ thì phải canh giữ trinh tiết của con gái chứ!
Tôi canh giữ, luôn luôn canh giữ. Một người làm vườn chuyên tâm nhất đối với mảnh vườn con nhà mình cũng không thể có cặp mắt canh phòng như tôi.
Vậy thì ngày nào cũng đi gội đầu, gọt giũa móng tay, đến hồ bơi... cũng là quan tâm đến con gái ư?
Những lúc ấy, Alice ở lớp học. Chuyện gì có thể xảy ra ở lớp học chứ?
Có chắc nó chỉ ở lớp học không?
Nó luôn đi cùng với bạn gái thân nhất mà.
Vậy là đáng tin ư?
Anh nghe đây, tôi tin con gái tôi. Khi chưa gặp anh, tôi còn trinh nguyên. Alice chưa gặp ai hết. Nó như in tờ giấy trắng.
Tờ giấy trắng mười ba tuổi!
Anh vẫn còn nhớ tuổi của con ư? Với lứa tuổi này, làm sao nó biết chuyện đó?
Hỏi tôi ư? Khi nó đã có thai! Mẹ con hay nhỉ!
Nhưng tôi quả quyết với anh, Alice của mình vô tội!

**4.**
Thưa cha, nếu không có tội thì có thể xưng tội không?
Con ơi, không tội thì cớ gì lại xưng?
Vì thế này... thưa cha... con có thai.
À, con bao nhiêu tuổi?
Mười ba, thưa cha.
Chúa ơi, và con đang có thai?
Dạ, vì thế...
Thế là con phạm tội rồi. Con đã ăn trái cấm. Trái cấm ngon lắm phải không?
Con không biết, thưa cha.
Tại sao còn nói là vô tội?
Nhưng con có làm gì đâu?
Có thể con không làm gì. Nhưng ai đó hẳn đã làm gì với con, phải không?
Không, thưa cha, không có ai cả.
Có thể con bị lừa, bị mê... mà không hay biết. Hãy cố nhớ lại xem. Có lúc nào con ngủ mà gần bên con lại có người khác giới nào không?
Không, không có đâu cha.
Nhớ kỹ đi, có người khác giới nào từng ôm con không?
Không. Ngoài mẹ và bạn gái, chỉ có bố là đôi khi ôm con thôi.
Hay là... ờ, có khi nào con ở một mình với bố không?
Cha nói gì thế?
Có nghĩa là con đồng trinh thật à?
Dạ, thưa cha.
Chắc chắn chứ?
Dạ, chắc chắn mà.
Chúa ơi, con đến đây mà không nói thật thì cha biết làm thế nào?
Con nói thật mà!
Còn non trẻ thế mà định qua mặt ta sao?
Dạ, con không hề có ý đó. Con chỉ không hiểu gì về trường hợp của mình. Vì thế con đến với cha. Có trường hợp nào tương tự như con không?
Có đấy, có một trường hợp. Và là duy nhất trên thế gian này.
Thưa cha, vậy thì...
Nhưng đừng phạm thượng! Con chớ mà nhắc đến sự vô nhiễm linh thánh tối thượng. Nếu không thì sẽ phạm tội báng bổ. Tội trọng đó con ơi!

**5.**
Hỡi linh hồn đêm đêm đến với em, Hồn có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Ta biết.
Hồn ơi, đến giờ A cũng không rõ Hồn là ai kể từ dạo Hồn đến với A lần đầu tiên vào mùa xuân vừa rồi, khi  trong đêm tối giọng thì thầm mê hoặc của Hồn rót vào tai em những lời nói, lời ru. Và từ đó em chấp nhận người bạn vô hình trong đêm. Nhưng Hồn thật sự là ai, A có biết gì đâu! Vậy, hãy để A hỏi một lần nữa, Hồn là ai? Tại sao tìm đến A?
Một cô hồn, ta đã nói rồi mà. Thở than dưới đất, ăn nằm trên sương. Ta tìm đến A vì A là cô gái duy nhất chịu nói chuyện với ta mà không sợ hãi gì và giữ gìn sự bí ẩn này tuyệt đối. Ta biết em đã đến chỗ cha xứ xưng tội và dù bị căn vặn đủ điều, A không hề một lời nhắc đến ta.
Em không thể nói với cha rằng em đang làm bạn với hồn ma.
Phải, làm như họ sẽ chẳng bao giờ thành ma!
Tại sao em lại có thai? Hồn nói đi!
Ta thực sự không biết. Linh hồn đâu phải điều gì cũng biết. Cái gì đã xảy ra cho em thật là huyền bí, nằm ngoài tưởng tượng của ta.
Phép lạ, huyền bí... Vậy là không ai giải thích gì hết với em.
Có thể là em quên... về một mối quan hệ nào đó chăng?
Không, em chẳng quên điều gì. A chẳng gần gũi thân thiết với anh con trai nào, nếu không kể một hồn ma! Chỉ nhớ rằng, khi  giọng điệu êm ái của Hồn hát ru em, khi em bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ thì em luôn luôn có cảm giác được vuốt ve, những vuốt ve nhẹ nhàng như gió thoảng...
À, ta chỉ là gió..., ta muốn nói, chỉ là một linh hồn. A ơi, một linh hồn thì làm sao có thể gieo được gì vào một cơ thể chứ?
Em không biết. Ngoài điều này, em không còn một quan hệ tình tự nào khác.
A, một quan hệ tình tự. Lời nói đáng yêu vàng ngọc này lần đầu ta được nghe, một lời nói dường như làm ta hồi sinh. Một quan hệ tình tự! Trong bóng tối, ta vẫn có thể nhìn thấy A đỏ mặt!
Cơ mà... có nghĩa gì đâu! Mỗi đêm, A sống trong thế giới vô hình. Em không thấy em, không thấy anh, không thấy gì cả. Chỉ nghe một giọng nói thì thầm. Vậy mà đêm nào em cũng đợi!
Và đó là điều quá diễm phúc, A ơi, đối với một linh hồn lang thang như ta!
Rồi sẽ có lúc anh không đến nữa, không còn giọng nói trong đêm.
        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    *Chúng ta tựa hồ những chiếc cối xay gió*
*Trong một thế giới không hề có gió thổi qua!*
*John Fowles*
                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ta sẽ đến, A ơi, chừng nào còn có thể được!
Ngày mai vẫn đến chứ?
Hẳn rồi!
Vậy thì bây giờ A yên tâm ngủ nhé!
Ngủ đi, ta hát ru A:
            *Ôi đêm!
            Ta dong linh hồn mình
            Như một con đom đóm...
            Qua cánh đồng thân thể em
            Nhỏ bé mà vô biên
            Để còn thấy mình trong khoảnh khắc
            Loé sáng lung linh
            Và còn chơi đùa dìu dặt
            Vô ảnh, ôi vô hình...*

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.

Nguồn: Tienve - Gương soi sưu tầm
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 19 tháng 6 năm 2007