**Sâm Thương**

Đêm địa ngục

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**

[Đêm địa ngục](" \l "bm2)

**Sâm Thương**

Đêm địa ngục

Đó  là một trong hàng trăm những căn nhà mái lá, vách đất thuộc công xã mới được xây dựng, từng dãy chạy dài  dưới chân núi. Những căn nhà này  dành làm nơi trú ngụ cho  những thị dân Phnom Penh bị xua đuổi ra khỏi thành phố  sau khi lực lượng  Khmer Đỏ lên nắm chính quyền ở Campuchia. Bên trong, nhà nào cũng giống nhà nào, được bày biện đơn giản, một vài vật dụng như bàn ghế, giường được đóng bằng gỗ tạp sơ sài. Duy có  khung ảnh bán thân của lãnh tụ Pon Pot treo nơi được coi là trang trọng nhất, tạo nên một sự tương phản lạ lùng.   
    
Công xã đang chìm dần trong bóng đêm. Riêng trong nhà của vợ chồng Suvantha, ngọn đèn dầu đặt trên bàn hắt ánh sáng lù mù. Bên dưới, một bếp lửa cháy bập bùng. Bé Thanakri đang nằm trên giường. Chay Bofa ngồi cạnh con gái, ru con bằng giọng hát trầm buồn:   
*…Con ngủ đi đừng khóc*   
*Cơm nguội với mật ong*

## Ăn rồi con đi chơi

Đi gần đừng đi xa …   
  
Lời ru miên man, diệu vợi hòa với tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu đêm.Bé Thanakri đã yên ngủ. Bé không còn nghe  những lời ru ai oán của mẹ. Chị vẫn tiếp tục hát, mà không biết hát để làm gì. Chị thoáng nhớ hôm nào, đoàn người rồng rắn trên đường ra khỏi thành phố như những bóng ma lầm lũi đi về nơi vô định, trong đó có gia đình chị.  Chị không làm sao quên được  ánh  mắt của những người đồng hành, hình như họ không  che giấu nỗi hoài nghi hay thất vọng, nỗi sợ hãi hay chịu đựng khác nhau. Những gì đó đã luôn ám ảnh chị cho đến tận bây giờ. Chị tiếp tục  hát, vẫn giọng trầm buồn…   
    
\*   
Suvantha rời khỏi giường người bệnh, đứng dậy  quay về phía  người chồng nói:   
- Cứ làm đúng lời tôi chỉ dẫn chắc chắn chị nhà sẽ khỏi bệnh. Chỉ xin gia đình  giữ kín đừng cho ai biết tôi đã chữa trị cho chị là được rồi.   
    
Người chồng nhìn Suvantha, giọng  như nghẹn lại:   
- Chúng tôi không biết lấy gì để tạ ơn cứu sinh của bác sĩ, lòng dạ nào lại hại bác sĩ.   
Suvantha xua tay:   
- Khi hoạn nạn có nhau, đừng quan tâm đến ân nghĩa. Tôi phải về đây!   
    
Người chồng nói nhỏ:   
- Bác sĩ  đợi tôi xem chừng bọn chúng có theo dõi không đã rồi hãy đi.   
Suvantha gật đầu, người chồng bước ra ngoài, nhìn theo những ngả tắt, nghe ngóng, rồi quay vào nhà nói với Suvantha:   
- Bác sĩ có thể đi được rồi.   
    
Suvantha lặng lẽ bước ra, lẻn vào đêm tối tìm đường trở về nhà. Những ngỏ tắt đã trở nên quá quen thuộc đối với anh. Anh hiểu  cuộc sống của anh hoàn toàn không có lối thoát, anh là kẻ bị đày ải trong địa ngục trần gian này, nhưng dù sao  cuộc sống của anh cũng có ý nghĩa. Anh tâm nguyện phải làm tất cả những gì mà một bác sĩ như anh  có thể làm được trong hoàn cảnh này  để bớt đi nỗi đau của những người cùng cảnh ngộ, sống chung quanh anh.   
    
\*    
Bé Thanakri đã ngủ say. Chay Bofa nhìn đăm đăm vào khoảng tối trước mặt. Chị mơ thấy mình đang múa trên sân khấu. Đôi cánh tay Chay Bofa uốn lượn nhịp nhàng, đôi bàn tay, rồi những ngón tay duỗi ra, gập lại giao hòa với tư thế của thân thể và đôi chân, tỏa ra từ những cảm xúc của âm thanh…Chay Bofa đang thể hiện hình tượng của nàng Seda trong vũ kịch mà chị đã một thời vang tiếng. Nhưng trong khi Seda đang hân hoan giữa một thiên nhiên khoáng đạt, nàng không hề hay biết rằng vua quỷ Riep vừa xuất hiện. Hắn khao khát trước vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, và không kiềm chế nổi, hắn nhào tới  bắt lấy Seda. Nàng sợ hãi, né tránh một cách vô vọng. Cuối cùng hắn đã bắt được nàng. Nàng ngã xuống…Và, lúc đó, Chay Bofa choàng tỉnh, chị hét lên thất thanh:   
- A! Ai cứu tôi với?   
Từ bên ngoài, Suvantha nghe tiếng thét chạy nhanh vào, đến bên vợ, lo lắng hỏi:   
- Chay Bofa! Chuyện gì vậy?   
    
Khuôn mặt Chay Bofa ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt  hiện rõ nét  hoảng loạn:   
- Em vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp. Em  nhớ lại em đang diễn cảnh hoàng hậu Seda bị tên vua quỷ Riep bắt cóc…   
Suvantha nắm lấy đôi bàn tay vợ, giọng dịu dàng:       
- Em bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là một giấc mơ, mà dù là thật thì cũng chỉ là một vở diễn.   
Chay Bofa ngước lên, thổn thức:   
- Chúng ta bị đưa đến đây bao lâu rồi hả anh?   
    
Suvantha gắng gượng mỉm cười, hình như anh rất sợ khi phải trả lời câu hỏi này. Anh nhớ dưới thời Lon Nol, khi đó anh đang làm việc ở Bệnh viện Trung ương Phnom Penh, anh là một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng, dù được ưu đãi, nhưng điều đó không làm anh bớt ray rứt và  phẫn nộ. Anh  đã không chịu đựng nổi sự thối nát, mục rữa của xã hội đó, và anh đã mong chờ một ngày mai công bằng và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Thế rồi, họ đã đến, đến như những nhân vật thần thoại mà anh hằng ngưỡng mộ. Dưới mắt anh thì họ là đại biểu cho những gì cao quý nhất của kiếp người- đó là phẩm giá, đạo đức, là sự công bằng, tình yêu, là lòng vị tha…là những phẩm chất đã thúc đẩy anh đến với công việc của người thầy thuốc. Anh  còn nhớ hôm ấy, trong nỗi vui mừng vô hạn, hai vợ chồng anh  đã thắp lên những cây nến của ngày cưới để đón mừng cuộc đổi thay lịch sư . Và ngay lúc đó, một toán Angkar  đã xông vào, dùng súng và lưỡi lê xua cả gia đình anh ra khỏi nhà, đẩy đi, đi mãi cùng với hằng nghìn, hằng triệu người khác. Và rồi, trên chặng đường dài khủng khiếp đó, anh đã nhìn thấy những cảnh giết người công khai không xét xử, những xác người thối rữa bị bỏ lại, cả những người còn sống thoi thóp nằm ngổn ngang.   
    
Anh đã nghe thấy những giọt nước mắt, những lời kêu gào xé ruột, đã chứng kiến nỗi căm thù sục sôi, và chỉ thấy nỗi căm thù đó trút xuống trên đầu những người dân vô tội…   
- Em không nhớ thật sao?   
- Hình như em đã  mất đi ý niệm về thời gian.   
- Chúng ta đã bị đuổi ra khỏi Phnom Penh hơn tám tháng rồi!   
- Tám tháng? Tám tháng quả thật quá dài đối với kiếp người như chúng ta hiện tại. Họ đã   cướp mất mẹ và con trai chúng ta. Hằng ngày còn biết bao nhiêu người bị bắt, bị đày đọa đến chết. Chắc chẳng bao giờ em còn được trở lại nhà hát…   
    
Suvantha đau đớn gật đầu, anh nhớ lại những cảnh giết người mà anh từng chứng kiến, mà nạn nhân là những người trí thức. Họ là nhà sử học có mơ ước viết lại lịch sử của giai đoạn đang diễn ra, một nhà vật lý ,giáo sư  của một trường Đại học, một luật sư ở Tòa Thượng thẩm.., những người anh tình cờ quen biết trên đường. Tất cả họ đều bị giết  chỉ vì  bọn chúng khám phá ra họ là những trí thức. Khác với mọi nơi trên thế giới, ở đây trí thức là một  tội và kẻ có tội phải được kết án ngay không cần xét xử. Họ bị hành quyết trước mắt anh, bằng những nhát cuốc chặt vào đầu. Anh đã tận mắt chứng kiến những chiếc đầu rơi xuống, lăng lông lốc, máu văng tung tóe. Những thân phận người lạc loài, đã không được chọn lựa miền đất đầu thai, cũng không quyết định được chính cái chết của mình. Họ còn bất hạnh hơn cả cỏ cây, côn trùng…   
- Anh cũng vậy. Anh sẽ chẳng bao giờ được trở lại bệnh viện cầm con dao mổ trong tay. Anh đã phải che giấu tên tuổi, nghề nghiệp vì  sợ bị phát hiện là một trí thức. Anh chữa bệnh mà cứ phải lén lút như một kẻ tội phạm.   
    
Chay Bofa như bừng tỉnh, nhìn chồng lo lắng:   
- Anh vừa đi chữa bệnh? Có cần thiết không khi điều đó đe dọa đến sinh mạng của anh?   
Suvantha đăm đăm nhìn đôi bàn tay của vợ, nó  đã không còn giữ được vẻ thon dài xinh đẹp của một diễn viên múa  Apsara thuở nào, vì phải lao động ngoài công trường từ sáng đến tối . Anh thấy thương cảm đến ứa nước mắt. Anh áp bàn tay chị lên má mình, giọng nhẹ nhàng:   
- Nếu anh không làm điều đó thì anh đâu còn là anh, đâu còn là người chồng mà em yêu thương trân quý!   
    
Bỗng Suvantha ngưng nói, bên ngoài có tiếng  bước chân. Hai vợ chồng hốt hoảng  im lặng lắng nghe. Chay Bofa bình tĩnh bước vội đến bên giường ngồi cạnh bé Thanakri. Bất ngờ, Bun Thum,một cán bộ lãnh đạo công xã, theo sau là một toán Angkar  súng ống bước vào. Hắn đưa mắt soi mói nhìn quanh căn nhà, rồi từ từ tiến về phía Suvantha, hất hàm hỏi:   
- Ở Phnom Penh anh làm nghề gì?   
    
Nhớ lời dặn của Phayna, người công nhân nhà máy điện, người bạn láng giềng hiện tại của anh, anh bình tĩnh trả lời:   
- Tôi công tác ở bộ phận sửa chữa lưu động của nhà máy điện.   
Bun Thum cười gằn:   
- Còn một tên trí thức nữa đang ẩn náu trong công xã này. Hắn là ai?  Chúng ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng của hắn với những bằng chứng cụ thể. Hắn phải  chịu một hình phạt thảm khốc nhất.   
    
Bỗng có những tiếng súng nổ từ xa vẳng lại. Bun Thum cau mày  như có vẻ không hài lòng. Hắn nhìn Suvantha với ánh mắt đe dọa, rồi quay ngoắt người  bước ra trước cái nhìn ngỡ ngàng,lo âu của Chay Bofa. Chị ngước nhìn chồng:   
- Hắn nghi ngờ anh?   
Suvantha cười mỉa mai:   
- Hắn nghi ngờ bất cứ ai. Nếu như hắn thật sự tìm ra tông tích của anh thì hắn đã không tha thứ cho anh.   
Bỗng bé Thanakri cựa mình, khóc:   
- Mẹ ơi! Con đói bụng, con muốn ăn trứng gà !   
Chay Bofa quay lại, cố vỗ về con:   
- Con cố gắng ngủ đi, ngủ là hết đói liền hà…Sáng mai mẹ sẽ kiếm trứng gà cho con ăn.   
- Đói lắm mẹ ơi! Con muốn ăn ngay bây giờ!   
    
Suvantha nhìn vợ. Chay Bofa cố tránh cái nhìn của chồng, nước mắt ứa tràn lên má , tiếp tục dỗ con:   
- Nín đi Thanakri. Con không sợ vua quỷ Riep bắt con sao?      
Một ý nghĩ  thoáng  đi qua trong đầu, chị đứng dậy, trao con cho chồng:   
- Anh trông con, em đi đây một lát.   
    
Suvantha nhìn vợ, thắc mắc:   
- Khuya khoắt như thế này, em đi đâu?   
Chay Bofa không nói, chị hấp tấp bước ra khỏi nhà biến vào trong đêm tối. Như linh cảm một điều gì đó, Suvantha đặt con xuống chạy theo gọi  vợ lại, nhưng chị  đã không còn nghe thấy hay cố tình không muốn nghe, chị đã biến vào đêm tối.   
    
\*   
Chay Bofa vẹt bụi cây, từng bước thận trọng hướng về phía sau trại nuôi gà của công xã, thường thì phía đó, mọi lần chị để ý không thấy ai canh gác. Tiếng khóc của bé Thanakri đã thôi thúc chị bằng mọi giá. Khi đến bên vách ngăn, chị đứng yên nghe ngóng trước khi ép sát người lách qua khe ván, rồi vói  tay mò lên máng ăn của gà, chị hy vọng sẽ lấy được một hai trứng về cho bé Thanakri, nhưng vẫn không thấy. Chị cố rướn mình sâu thêm chút nữa để có thể vói tay xa hơn, cánh tay đau rát vì bị ép chặt giữa khe hở. Mắt chị sáng lên, đầu ngón tay chị đã đụng được cái trứng. Chị cố chịu đau, dấn tay sâu hơn, và chị đã nắm được cái trứng trong lòng bàn tay…Nhưng chị chưa kịp rút  tay bỏ cái trứng vào túi áo, thì  một tiếng ”ầm” vang lên. Vách ngăn đổ nhào xuống. Vẫn giữ chặt hột  trứng gà trong lòng bàn tay,  chị quay người bỏ chạy. Chỉ mới được một đoạn, thì  một đám người đèn đuốc lố nhố đã án ngữ trước mặt. Chị bất lực đứng im như một pho tượng, nước mắt chảy tràn trên má…     
    
\*   
Trong khi đó, ở nhà mình, Suvantha bồng  con đến bên lu nước, lấy gáo múc cho con bé:   
- Con tạm thời uống nước cho đỡ đói, mai ba sẽ tìm cách kiếm trứng gà cho con ăn.   
 Bé Thanakri ngước lên nhìn cha:   
- Chừng nào về Phnom Penh con lại được đi học phải không ba?    
Suvantha gật đầu, vụng về  như kẻ có tội:   
- Ừ…     
- Sao đây không có trường học hở ba?   
- Thì mình di chuyển tạm thời thôi mà. Đâu cần phải mở trường làm gì.   
- Sao ở đây không có sách vở hở ba?   
- Ba đã nói với con rồi, ở đây người ta không thích sách và không thích cả ai đọc sách nữa.   
- Tại sao người ta không thích sách?   
    
Hình như Suvantha không còn kiềm chế được nữa, giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, nhưng anh không biết mình đang nói với con:   
- Bởi sách dạy cho chúng ta làm con người, còn họ chỉ muốn chúng ta làm súc vật.   
Bé Thanakri vẫn tiếp tục:   
- Họ không thích sách , nhưng họ có thích múa không hở ba?   
Suvantha như đụng phải lửa, anh hốt hoảng nhìn con:   
- Sụyt! Ba cấm con không được nhắc đến chuyện mẹ biết múa đấy. Con mà nhắc đến thì họ bắt mẹ đi, giam mẹ đấy.   
    
Đôi mắt to tròn của bé Thanakri  ngước lên nhìn ba:   
- Sao lạ vậy ba? Múa mà cũng có tội hở ba?   
Suvantha gắt gỏng:   
- Ba đã bảo không bao giờ nhắc đến chuyện múa mà! Con không vâng lời ba, không thương mẹ sao?   
Bé hốt hoảng nắm chặt lấy tay cha:   
- Con xin lỗi ba, con sẽ không nhắc nữa.     
    
Suvantha ôm chặt lấy bé Thanakri vào lòng, đôi vai anh rung lên vì xúc động. Anh cảm thấy yêu thương con hơn bao giờ, hơn cả chính mình, nhưng anh không biết rồi đây tương lai con anh sẽ ra sao con anh, tương lai sẽ ra sao. Đó chính là nỗi đau lớn nhất trong trái tim anh.   
    
Bất ngờ, Chay Bofa hai tay bị trói từ ngoài đẩy vào, theo sau là Bun Thum và toán Angkar thủ hạ của hắn. Suvantha sửng sốt nhìn vợ, còn Thanakri vùng dậy xông tới gào khóc, ôm lấy chân mẹ. Nhưng một tên Angkar lạnh lùng dùng báng súng gạt hai mẹ con rời ra, và một tên khác giữ chặt bé lại. Bé không ngớt vùng vẫy và gào lớn:   
- Mẹ… mẹ ơi!   
Bun Thum nhìn thẳng vào mặt Suvantha:   
- Vợ anh bị bắt quả tang vì tội ăn cắp trứng gà của công xã.   
    
Rồi hắn quay lại phía Chay Bofa, hất hàm hỏi:   
- Ai bảo mày làm việc này?   
Chay Bofa lắc đầu:   
- Không ai bảo tôi cả ! Tôi ăn cắp vì không nỡ nhìn con tôi đói.   
- Mày phải nói thật ! Bọn mày làm thế nào để tiếp tế cho bọn phản động?   
- Tôi không biết !   
- Chúng mày đừng hòng qua mặt tao. Mấy tháng nay công xã đã xảy ra nhiều vụ mất cắp. Tao chắc chắn những thứ đó chúng bay lấy không phải để ăn, mà để tiếp tế cho bọn phản động.   
    
Bé Thanakri vùng vẫy:   
- Mẹ ơi! Con không đòi ăn trứng gà  nữa đâu.   
Bun Thum như hụt hẫng, quay lại :   
- Con bé , mày nói sao?   
Suvantha chen vào:   
- Xin các ông tha cho vợ tôi. Chẳng qua vì con chúng tôi quá đói. Ngày mai tôi sẽ đền bù lại cho các ông những gì đã mất.   
Bun Thum nhìn thẳng vào mặt Suvantha với ánh mắt ranh mãnh:   
- Anh đã học tập nội quy của công xã?   
Suvantha gật đầu:   
- Tôi hiểu…   
Bun Thum mỉm cười hiểm độc:   
- Công xã có nên dung túng kẻ ăn cắp không?   
Suvantha run rẩy:   
- Không, nhưng …   
Bun Thum đứng thẳng dậy, quát lớn:   
- Hãy đánh con mụ kia đi!   
    
Một tên Angkar cầm cây roi da bước tới trước mặt Chay Bofa. Chị từ từ lùi lại sợ hãi. Ngọn roi vung lên. Chị rú lên đau đớn, đưa tay che lấy mặt. Không chịu đựng nổi, Suvantha lao người đến ôm chầm lấy vợ. Ngọn roi da trên tay Angkar vẫn  liên tục giáng xuống  hai kẻ bất hạnh, trước đôi mắt sợ hãi bất lực của bé Thanakri trong đôi tay rắn như sắt của tên Angkar đang cố kìm giữ .   
    
Khi ngọn roi da ngừng lại, vợ chồng Suvantha đau  đớn, mệt lả gục xuống ngất đi, không còn biết gì nữa. Bun Thum quay qua  tên thủ hạ đang giữ chặt bé Thanakri, lạnh lùng ra lệnh:   
- Hãy đem con bé theo. Nó phải được giáo dục để trở thành những con người của các thế hệ sẽ chỉ biết có Tổ quốc và Lãnh tụ.   
    
Lập tức,  tên Angkar bồng xốc bé Thanakri ra khỏi nhà, mặc cho bé vùng vẫy kêu gào. Bun Thum lạnh lùng nhìn lại hai vợ chồng một lần cuối trước khi cùng đồng bọn kéo đi.   
    
Công xã đã trở lại yên tĩnh, một sự yên tĩnh  nặng nề  đến khủng khiếp. Thỉnh thoảng đâu đó vẳng lại tiếng cú kêu đêm.     
     
\*   
Hai tháng sau, một đêm ở căn nhà cũ. Suvantha và Phayna, công nhân ở nhà máy điện Phnom Penh  đang nhỏ to trao đổi  với nhau ở bàn.  Chay Bofa đang  ngồi trên giường, lần mò vá lại chiếc áo của Thanakri trong ánh đèn dầu chập choạng. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Bỗng dưng , Chay Bofa cất tiếng ru con:   
*Con ngủ đi đừng khóc*   
*Cơm nguội với mật ong*

## Ăn rồi con đi chơi

Đi gần đừng đi xa …   
    
Nhưng  Thanakri đã bị bắt đi  mất, Chay Bofa ôm chặt chiếc áo vào lòng nấc lên tức tưởi. Suvantha đứng dậy, bước tới bên vợ, an ủi:   
- Đừng khóc nữa em. Rồi con nó sẽ về với chúng ta.   
- Không về nữa đâu! Tha Bory đã vĩnh viễn ra đi. Đến lượt  Thanakri cũng bị bắt đi mất!   
    
Phayna quay về phía Chay Bofa, nói chen vào:   
- Chị Chay Bofa, hãy tin tưởng. Tôi đang tìm tung tích của cháu Thanakri để mang về cho chị. Tôi hứa!   
Ngừng một lát, Phayna nói với Suvantha:   
- Còn anh Suvantha! Tôi nghĩ rằng chính thảm kịch mà gia đình anh đang gánh chịu phải  làm cho anh suy nghĩ…   
    
Suvantha lắc  đầu chán nản:   
- Tôi đã không suy nghĩ gì nữa từ lâu. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng..   
- Nhưng những gì đang diễn ra chung quanh anh lại hoàn toàn không trống rỗng chút nào  mà đầy ắp máu và nước mắt của đồng bào ruột thịt chúng ta.   
- Làm sao tôi có thể có trách nhiệm về sự đổi thay xã hội khi mà tôi không tin tôi có thể gánh nổi trách nhiệm cuộc đời tôi và vợ con tôi.   
- Thế tại sao chúng ta không đấu tranh để thay đổi số phận khắc nghiệt, cái định mệnh bi thảm do bọn chúng áp đặt lên cuộc sống của chúng ta?   
- Chúng ta là ai?    
- Nhân dân. Không trừ một ai!   
- Cứ coi như anh có lý. Nhưng rất tiếc, trong hàng ngũ đó không có tôi. Anh cho phép tôi sống cuộc sống của tôi.   
- Cuộc sống của anh à? Nếu anh chấp nhận lối sống đó, theo tôi, thà anh tự tử đi còn hơn, để khỏi bị đọa đày…    
    
Suvantha ôm đầu đau khổ:   
- Tự tử là một cách chạy trốn. Tôi không có quyền chạy trốn ! Tôi phải có trách nhiệm về sự chọn lựa của tôi đến tận cùng. Có lẽ vì vậy mà tôi phải sống. Tôi muốn giữ sự thành tín của tôi đối với những điều tôi đã nói, đã làm. Tôi hiểu một cách rõ ràng , tôi không có khả năng thay đổi lịch sử, không biến cải số phận của đồng bào mình khác đi, thì ít ra tôi phải cùng san sẻ, chịu những tai  ương cùng với họ hôm nay.   
    
Phayna nhìn Suvantha lắc đầu:   
- Anh Suvantha, tôi thành thật xin lỗi anh, anh nói những lời lẽ của chủ nghĩa nhân đạo, nhưng là một thứ nhân đạo dựa trên cơ sở phi nhân. Tôi học hành ít hơn anh, nhưng tôi nhớ một câu chuyện như thế này: Có một triết gia, hình như của đế quốc La Mã thì phải. Khi người chủ  bẻ chân ông ta, ông ta nói: Coi chừng gãy đấy ! Người chủ vẫn bẻ, và cái chân gãy thật. Lúc đó, ông ta bình thản nói: Đấy, tôi đã bảo mà ông không nghe! Anh Suvantha à! Tay chân anh thì người ta có bẻ gãy cũng không sao, song có thể  gọi là nhân đạo được không khi vì anh mà tay chân của vợ con anh bị người ta bẻ gãy, và biết đâu cũng vì anh mà thảm họa sẽ đổ chụp lên số phận của nhiều người khác nữa…   
    
Có tiếng lao xao bên ngoài. Chay Bofa lo lắng nhìn ra cửa, rồi quay lại nói với Phayna, giọng thúc hối:   
- Anh Phayna! Bọn chúng đến. Anh về nhà ngay đi !   
Nhanh như một con sóc, Phayna lẻn ra cửa sau, trở về nha của  mình gần đó. Chỉ mấy phút sau,   
    
BunThum cùng với đám Angkar cận vệ dẫn Kun Su, một nông dân đẩy cửa bước vào. Bun Thum đưa mắt về phía Kun Su, rồi chỉ Suvantha:   
- Có phải đúng là tên này không?   
Kun Su nhìn Suvantha lắc đầu:   
- Không, không phải người này!   
- Tại sao mày che giấu cho hắn?   
- Tôi đã nói với ông , người này không phải là người chữa bệnh cho vợ tôi.   
    
Bun Thum giận dữ gầm lên:   
- Vậy thì ai là người đã chữa bệnh cho vợ mày? Bệnh của vợ mày thì cả công xã này ai cũng biết là chỉ chờ chết, vậy mà nó đã sống…Kun Su, nếu mày bằng lòng nói rõ ai là kẻ chữa bệnh cho vợ mày thì tao sẽ tha mày lập tức. Còn nếu không nói - hắn rít lên -tao sẽ cắt lưỡi mày ngay.   
Kun Su ngước lên nhìn Bun Thum như van nài:   
- Có  Đức Phật  chứng  giám, tôi không thể ...   
    
Bun Thum rút con dao ra cầm ở tay:   
- Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Nói thật đi! Có phải hắn đã chữa bệnh cho vợ mày không?   
Kun Su nhìn con dao lấm lét, sợ hãi. Bun Thum hét lớn:   
- Mày có chịu khai không?   
Kun Su run rẩy:   
- Không…không… Tôi không biết!   
    
Bun Thum bóp miệng Kun Su há ra, đưa con dao trước mặt:   
- Nói đi tao tha.   
Kun Su sợ hãi, lắp bắp:   
- Nói…vâng…Tôi nói…   
Bun Thum thả bàn tay ra, chờ đợi. Kun Su rũ xuống nền đất với vẻ tuyệt vọng và đau khổ tột cùng. Mặt anh méo đi, giọng vỡ khàn trong tiếng khóc. Anh đang trải qua một cố gắng, một cuộc đấu tranh, dằn vặt tinh thần ghê gớm. Bỗng …   
- Không, không… Xin Đức Phật tha thứ cho tôi…Tôi không thể vu cáo cho người này. Hãy cắt lưỡi tôi đi ! Hãy giết tôi đi ! Không…tôi không thể vu cáo. Ông ta chẳng liên quan gì với vợ chồng tôi hết !   
    
Bun Thum giận dữ nạt lớn:   
- Khốn nạn!   
    
Hắn điên tiết xông đến bóp chặt cuống họng Kun Su. Lưỡi dao trong tay hắn vung lên. Kun Su rú lên một tiếng đau đớn cùng cực, rồi ôm chiếc miệng đỏ máu chạy loanh quanh trong nhà như một kẻ mộng du, cuối cùng anh ngã vật xuống nền đất, rên rỉ, lăn lộn như một con giun bị cắt đuôi. Bun Thum và toán Angkar vẫn đứng đó, mặt không đổi sắc. Hắn đăm đăm nhìn Suvantha vẫn đứng im thất thần nhìn Kun Su đang giãy giụa trên mặt đất. Chay Bofa đến bên chồng, nắm chặt lấy tay chồng. Kun Su vẫn lăn lộn. Suvantha bất lực đau khổ. Bun Thum quan sát Suvantha với vẻ khoái trá tàn nhẫn.Một lát, Bun Thum quay sang đám thủ hạ… :   
- Đem hắn đi!   
    
Nói xong, quay người bước ra. Bọn thủ hạ kéo lê Kun Su theo. Những tiếng rên la ai  oán vẫn còn vọng lại. Chay Bofa bước tới cửa nhìn xem coi bọn chúng đã thực sự đi xa chưa, rồi quay lại bên chồng, đưa hai tay choàng qua ngực  chồng.   
    
Suvantha đau khổ đến tuyệt vọng. Anh thầm nhủ, tại sao anh im lặng? Tại sao anh có thể làm ngơ và bất lực trước nỗi đau đớn của Kun Su? Anh sợ hãi điều gì? Anh coi thường cái chết, nhưng thực ra anh lại sợ chết. Anh nói đến sự thành tín nhưng lại hành động như một kẻ ngụy tín. Mày chỉ là một kẻ ngụy tín, chọn thái độ lưu đày để tự an ủi, thỏa  mãn tự ái riêng tư. Mày hãy tự hỏi, hãy tự tra vấn , thực sự mày có phải là một trí thức hay không? Không! Suvantha, mày nói đến trách nhiệm, đến chọn lựa, đến trách nhiệm về sự chọn lựa. Và mày bằng lòng về điều đó, tâm hồn mày đã nhảy múa, reo ca trước những nỗi dằn vặt do chính mày tạo ra. Mày đã cầm dao tự đâm vào tay trái để rồi dùng tay phải mà băng bó nó lại. Suvantha! Có phải như vậy không? Mày hãy đào bới tâm hồn mày lên. Có phải như vậy không?   
    
Càng lúc, Suvantha càng rơi vào trạng thái kích xúc. Người anh run lên bần bật. Chay Bofa kinh hãi nhìn chồng:   
- Anh Suvantha! Bình tĩnh lại đi anh. Có em bên cạnh anh đây!   
Chị nói rất nhỏ, giọng lo lắng, rồi ngồi xuống bên anh. Anh quay lại, nhìn  khuôn mặt đầm đìa nước mắt của chị. Tự nhiên anh cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm thống hận, một nỗi xót xa tưởng như đã rơi vào vực sâu  của tuyệt vọng. Nhưng anh không muốn cho vợ anh đọc được tâm trạng của anh. Chị đã quá nhiều đau khổ, anh không muốn cho chị phải đau khổ thêm. Anh đưa tay choàng qua vai chị, kéo sát vào người mình  và hôn thật lâu lên đôi mắt của chị.   
    
Nghe tiếng động, hai người lặng lẽ buông nhau ra, anh  ngồi xuống bàn, còn chị đến bên chiếc  lu, múc gáo nước trao cho anh. Anh uống. Im lặng. Phayna bước vào từ cửa sau:   
- Tôi đã chứng kiến tất cả. Có phải anh đã chữa bệnh cho vợ Kun Su?   
    
Suvantha gật đầu. Phayna buột miệng:   
- Tại sao anh dám làm những công việc nguy hiểm đó?   
- Vì tôi là bác sĩ.   
- Điều đó chỉ có nghĩa khi anh ở Phnom Penh và vào thời điểm trước kia. Còn bây giờ ở đây, anh chỉ là một kẻ bị cưỡng bức lao động.   
- Dù sao tôi vẫn không thể nào quên được rằng tôi là một bác sĩ.   
 - Anh có biết là chính cái điều không quên đó sẽ dẫn anh đến đoạn đầu đài không? Bọn chúng đã đưa Kun Su tới đây, điều đó có nghĩa là cuộc săn lùng đã được khoanh lại, con mồi đã được chỉ định…    
- Tôi biết!   
- Thế tại sao anh vẫn làm? Anh không biết rồi đây đất nước  sẽ rất cần đến những trí thức còn lại quá ít ỏi như anh sao?   
 - Tôi không sống để chờ đợi cái ngày mai mờ mịt đó. Tôi đang sống với hiện tại , với những nỗi đau đớn của từng con người hôm nay tôi gặp. Ngay từ buổi lễ tuyên thệ trước tượng Hypocrate cho đến khi thở hơi cuối cùng, dù bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, tôi cũng là một bác sĩ. Ít ra, tôi cũng có trách nhiệm với thiên chức của tôi. Anh Phayna, anh không phải là một bác sĩ, nên anh không thấy được cái thôi thúc kỳ quặc đó gắn vào tâm hồn tôi như một nghiệp dĩ. Tôi không giống một người thợ sửa máy, sửa cầu cống. Cái máy, chiếc cầu có hư nát thì nó vẫn nằm yên vô tri, câm nín. Nhưng con người đau đớn thì…   
    
Phayna sốt ruột, đi lui đi tới:   
 - Anh nói đến hai tiếng con người với một ý nghĩa rất trừu tượng! Bun Thum cũng là con người, Kun Su cũng là con người, phải không? Nhưng tại sao con người này lại cắt lưỡi con người kia?  Và anh là người thứ ba đứng nhìn cái cảnh dã man đó, nhìn và ray rứt và đau khổ và  dằn vặt nhưng không có lấy một hành động nào để ngăn chặn lưỡi dao của tên đao phủ?   
Suvantha nổi  dóa:   
 - Anh Phayna! Tôi không muốn trở thành đối tượng để cho anh đùa cợt. Tôi bạc nhược, tôi yếu hèn…đồng ý! Thế nhưng, anh đã làm gì để những thảm cảnh ấy không tiếp tục xảy ra?   
    
Phayna dịu lại:   
- Nói thật với anh, tôi chỉ có thể cắn răng chấp nhận cuộc sống bị đày ải như một tên nô lệ thế này, vì tôi tin vào ngày mai. Và tôi muốn dự phần chiến đấu để có được ngày mai đó..Rồi quay về phía Chay Bofa:   
- Chị Chay Bofa, chị không nói gì sao?   
 - Tôi  không biết nói gì. Nhưng là một nghệ sĩ, tôi trực giác thấy một ngày mai nào đó, dân tộc Campuchia sẽ hồi sinh.   
    
Suvantha khẽ lắc đầu:   
 - Hồi sinh?… Một từ ngữ rất mỹ miều! Những ngày đầu, tôi vẫn tự nhủ tất cả những thảm cảnh đang xảy ra trước mắt chỉ là một rủi ro lịch sử. Song, ngày lại ngày, mỗi  đêm khi  nằm xuống, nỗi thất vọng ê chề lại xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi tự hỏi như  Job, là tại sao những thử thách ấy lại đổ chụp lên đầu dân tộc chúng ta  mà không ở đâu khác. Tôi tự hỏi cái thế giới mà tôi đang sống là như thế nào, cái thế giới mà con người đang tìm cách bay vượt qua để lao về cái khoảng không mênh mông là như thế nào? Tại sao trước một thảm họa của tinh thần nhân loại như thế này mà con người có thể làm ngơ không biết tới?  … Tôi chỉ có một con đường. Tôi sẽ tiếp tục lăn tảng đá lên đỉnh núi như Sisyphe trong thần thoại.   
 Chay Bofa hốt hoảng đứng bật dậy:   
- Anh Suvantha..   
    
Suvantha  ôm vợ vào lòng:   
-Đừng sợ Chay Bofa! Anh vẫn luôn ở bên em…                                                      
Rồi quay về phía Phayna:   
- Bây giờ là tháng mấy rồi anh Phayna?   
- Tháng mười…   
Suvantha bỗng nhiên xa vắng:   
- Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến lễ Ooc  Om Bok. Từ lâu chúng ta đã chẳng còn được sống trong những đêm múa vòng, tiếng chày giã cốm  giòn giã… Năm nay, anh sẽ làm cho Chay Bofa những chiếc bánh nếp thật đẹp, và anh sẽ mời tất cả bạn bè của chúng ta đến chung vui. Rồi đến nửa đêm, như hồi sinh viên, chúng ta sẽ lén hôn nhau.   
Chay Bofa nhìn chồng, ánh mắt lung linh:   
- Ô…Suvantha! Em sung sướng quá! Nếu như em có thể chết vào phút giây này, một cái chết tuyệt diệu, vĩnh hằng.   
    
Một lát trở về với thực tại:   
- Ô… anh Phayna đâu rồi?   
Phayna từ cửa trước bước vào:   
- Tôi đây !   
Giọng Chay Bofa:   
- Anh đi đâu vậy?   
- Tôi đi bảo vệ cho hạnh phúc của hai người.   
    
Cả ba bỗng phá lên cười… Bỗng có tiếng thét giọng nữ vang lên trong đêm khuya khoắt. Ba người kinh ngạc lắng nghe. Tiếng thét lại vang lên, rồi sau đó là những tiếng rên la đau đớn càng lúc càng dồn dập. Suvantha nghe ngóng:   
- Chuyện gì thế?   
- Hình như là tiếng khóc của chị Juvandi…   
- Nhưng chuyện gì mới được chứ?   
- Để em sang xem thử chuyện gì.   
- Không được. Chị để tôi !   
    
Phayna vừa ra đến cửa thì một cô bé khoảng 12 ,13 tuổi xuất hiện, nét mặt thảng thốt. Phayna lên tiếng trước:   
- Ma Thi, cháu sao vậy?   
Cô bé  mếu máo:   
- Mẹ cháu đau bụng dữ lắm! Ba cháu lại không có ở nhà. Vừa rồi cháu lên Ủy Ban Điều Hành Công Xã nhờ người xuống giúp, họ nói về đi, chờ mãi mà không thấy ai xuống cả. Chú ơi! Chú tìm cách giúp…mẹ cháu chết mất!   
Suvantha bước tới nắm lấy tay Ma Thi:   
- Thôi được. Cháu về đi. Chú sẽ…   
Phayna cắt lời:   
- Anh Suvantha, anh để tôi tìm người đỡ đẻ giúp cho chị ấy.   
    
Suvantha nắm lấy tay Phayna giật lại:   
- Anh tìm ai? Ở đây ai có thể giúp đỡ chị ấy? Tôi là bác sĩ giải phẫu kiêm sản khoa. Tôi không thể giúp chị ấy được sao?   
Phayna lắc đầu:   
- Không được! Anh không thể nhúng tay vào việc này. Bọn chúng sẽ bắt anh ngay lập tức. Chúng đang theo dõi anh. Anh đừng có ảo tưởng là có thể qua mắt được bọn chúng. Việc chưa đến nỗi nào. Anh cứ ở nhà, để tôi…tôi sẽ đi tìm một bà đỡ…    
    
Sau khi Phayna ra đi. Trong nhà, Suvantha đi qua đi lại vẻ sốt ruột. Anh hiểu và hiểu rõ hơn ai hết, trong sản khoa tiếng rên la đó của chị Juvandi  có thể đã nói lên điều gì. Anh càng tỏ ra nóng nảy hơn, nhưng vẫn cố kiềm chế, lâu lâu lại dừng ở ngưỡng cửa chờ đợi…   
    
Khi nhìn thấy Phayna xuất hiện trở lại ở ngưỡng cửa, Suvantha nôn nóng chộp lấy hai vai Phayna, hỏi dồn:   
- Thế nào?   
- Không được! Tôi phải đi tìm một lần nữa. Trong công xã thế nào cũng có một bà mụ vườn. Tôi sẽ quay về ngay!   
Quay lại nói với Chay Bofa:   
- Chị không được cho anh ấy sang nhà chị Juvandi. Tôi phát hiện thấy nhiều người lạ lảng vảng quanh đây. Bọn chúng đang giương bẫy. Tôi sẽ về ngay.   
Nói chưa dứt câu, Phayna đã chạy đi. Suvantha gọi vói theo:                                              
- Phayna! Phayna!   
Quay lại phân trần với vợ:   
- Em biết không, bằng vào tiếng rên la đó, anh có thể xác định được trường hợp của chị Juvandi là trường hợp sinh khó. Nếu không có bàn tay của một bác sĩ giỏi thì mẹ con chị ấy khó lòng qua khỏi. Hai mạng người, em biết không?                             
 Chay Bofa nhìn chồng vừa quyết liệt , vừa van lơn:     
- Bọn chúng sẽ bắt anh đi, sẽ giết chết anh. Anh không nhớ anh đã từng tận mắt chứng kiến  bao nhiêu cái chết của những người trí thức sao?   
    
Suvantha nhìn ra khoảng trời đêm. Anh ngồi bất động như một pho t ượng rũ xuống trong sự tuyệt vọng. Tiếng rên la lại càng lúc càng dồn dập hơn, hào hển hơn, cho thấy người sản phụ đang trải qua một cơn đau đớn biết chừng nào. Không chịu đựng nổi, Suvantha đứng bật dậy định lao ra cửa, nhưng, Chay Bofa đã đứng chận trước cửa. Chị chầm chậm bước tới trước mặt anh, với đôi mắt sầu thảm hơn bao giờ hết. Suvantha bồn chồn:   
- Anh cần phải đi  ngay !   
Chay Bofa ràn rụa nước mắt:   
- Nhưng… còn em và con chúng ta?   
Suvantha ngạc nhiên, khựng lại:   
- Em nói gì?   
- Nếu anh chết đi thì mẹ con em sẽ sống như thế nào?   
    
Suvantha nhìn vợ hoang mang, anh nhớ Thabory, con trai anh đã chết trên đường từ Phnom Penh về đây, còn Thanakri, con gái anh thì bị bắt đưa đi đâu hay đã chết đến giờ vẫn chưa hề có tin tức. Vậy thì ý của vợ anh muốn nói đứa con nào đây, hay  đã có tin về Thanakri? Chay Bofa ngập ngừng, hơi có chút bẽn lẽn:   
- Em muốn nói đến một đứa con khác…Em đã có thai.    
Suvantha ôm chầm lấy vợ:   
- Em đã có thai? Sao em không cho anh biết sớm?   
Yên lặng một lúc trong cơn xúc động.  Bỗng anh buông tay vợ, nhìn thẳng vào mắt vợ. Chị như hiểu ý chồng:   
- Em không có ý định bịa chuyện để ngăn cản anh đâu!           
    
Suvantha ứa nước mắt vì cảm động, anh ôm chặt lấy chị, rồi hôn lên tóc , lên mắt chị như muốn tan biến vào nhau:   
- Chúng ta lại sắp có một đứa con. Ôi! Anh sung sướng biết chừng nào!   
- Gần cả tháng nay, những biến đổi trong cơ thể đã cho em biết, con của chúng ta sẽ là con gái!   
- Con gái? Anh hy vọng nó là con gái. Em có mệt lắm không?   
- Mệt chứ anh! Nhưng em cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao hơn bao giờ hết đang choáng ngợp cả tâm hồn em. Chính nó làm lớn dậy niềm hy vọng, nỗi khát khao muốn sống trong lòng em.   
- Anh cũng vậy. Anh sung sướng…Anh cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.   
Bất ngờ, giữa lúc đó tiếng thét lớn của sản phụ Juvandi lại vang lên làm hai vợ chồng giật mình sững sờ. Họ không dám vui niềm vui riêng của họ vì nỗi đau khổ của người khác gần kề. Họ ngượng ngập nhìn nhau lo lắng, e ngại, chen lẫn với nỗi sợ hãi. Tiếng rên la vẫn tiếp tục vọng lại   
càng lúc càng dồn dập, thê thiết như những nhát dao chém vào trái tim của hai vợ chồng Suvantha. Rồi như không kiềm chế nổi, Suvantha đứng bật dậy, nhìn về phía phát ra tiếng kêu thét thê lương ấy:   
- Anh phải cứu mẹ con chị ấy. Nếu không, dù sống suốt đời bên cạnh nhau, chúng ta sẽ không tìm thấy hạnh phúc…   
    
Tiếng thét, tiếng rên la của Juvandi như càng thúc giục. Suvantha ôm vợ thật chặt  với tất cả hơi ấm và sức lực của anh, bởi vì anh biết rằng cái chết chắc chắn đang chờ anh ngoài cửa, rằng khi anh mới chỉ vừa rời khỏi tấm thân nồng ấm của người bạn đời là bắt đầu cho sự chia ly vĩnh viễn. Cuối cùng, Suvantha nắm lấy đôi vai chị, nhìn thật sâu vào mắt chị:   
- Anh phải đi… Anh không thể làm khác được. Hãy tha thứ cho anh !   
Nói dứt câu, anh cầm túi xách bước nhanh ra ngoài. Chay Bofa chạy theo  đến ngạch cửa, rũ xuống:   
- Suvantha! Suvantha! - Giọng Chay Bofa não nề ai oán.   
    
Tiếng thét của người sản phụ lại vang lên lẫn với tiếng rên la đau đớn, tiếng thở gấp, hào hển của một sức lực suy kiệt, bị vắt đến cùng. Chay Bofa đứng lặng giữa căn nhà trống vắng nghe ngóng, theo dõi những động tĩnh từ bên kia bức vách láng giềng. Tiếng thét không còn vang lên nữa, những tiếng rên la cũng thưa dần, cách khoảng và đều đặn hơn, rồi bỗng…”oe..oe”, có tiếng khóc của đứa bé vừa mới chào đời. Khuôn mặt Chay Bofa rạng rỡ hẳn lên, một nụ cười nở trên đôi môi héo hắt của chị..Ô…Suvantha của chị đã thành công, Suvantha yêu quý của chị đã thành công! Nhưng, vào lúc đó, lẫn với tiếng khóc của hài nhi, có tiếng chó sủa, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng cười rú man rợ, và những loạt súng khô khốc…Chị  sững người, bất động, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Tất cả đối với chị giờ đây  đều đổ sụp, đều quay cuồng chóng mặt, đều bốc cháy, đều đen tối bởi cái dự cảm khủng khiếp dành cho  người chồng yêu dấu. Và rồi, Chay Bofa từ từ khụyu xuống một cách vô thức, đôi tay yếu đuối của chị quơ quào trong không khí như tìm bắt lấy một điểm tựa vô vọng. Và, từ trong cổ họng khô đắng ấy chợt bật lên tiếng thét bi thương đến cùng cực.    
  
*5. 1979*

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.  
Nguồn: http://vnthuquan.net  
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.  
  
Nguồn: http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc\_tacpham.asp?TPID=8735&LOAIID=2&TGID=1691  
Được bạn: Ct.Ly đưa lên  
vào ngày: 6 tháng 10 năm 2008