**Mimosa**

Ông Ngoại Của Thùy


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**

[Ông Ngoại Của Thùy](" \l "bm2)

**Mimosa**

Ông Ngoại Của Thùy



Thùy mới về được có hai ngày, Mẹ Thùy đã muốn Thùy xuống thăm ông ngoại rồi. Thùy định là tuần sau mới đi vì Thùy vẫn chưa "ready" để gặp lại ông.  
Từ ngày rời VN, Thùy ít liên lạc với bên gia đình ông. Thỉnh thỏang chỉ hỏi thăm Mẹ về các dì. Qua những năm sống ở nước ngoài tiếp cận với văn hóa Âu Mỹ, Thuỳ laị càng tin là chính cái lối suy nghĩ cổ hủ, phong kiến của ông ngọai mà các dì của Thùy phải chịu một cuộc đời hẩm hiu, thiệt thòi như thế. Thùy càng giận ông ngoại!  
  
Trước đây khi còn ở Việt Nam, Thùy cũng không gần gũi ông ngoại lắm vì ông ngọai rất khó khăn, gia trưởng, phong kiến, cổ hủ..., cái gì cũng mở đâu bằng 6 chữ "con gái mà như thế thì...". Trong gia đình, tất cả các thành viên đều phải răm rắp làm theo ý của ông, không ai có quyền hỏi tại sao? ông ngọai nói là thánh nói, luôn luôn đúng...làm sai ý của ông ngoại là... bôi nhọ gia phong.... Hồi bà ngoại còn sống thì các dì còn được bà chiều, che chở nên đỡ nghẹt thở hơn. Từ khi bà mất đi, các dì phải sống với "luật lệ thép" của ông ngọai. Thùy thường hay nghe các dì than là ông ngoại khó đến mức không bao giờ các dì dám dẫn bạn bè về nhà dù là bạn gái.  
  
Thùy cũng có lần bị ông ngọai "chiếu mạng" nên từ đó Thùy luôn tránh gặp ông trừ những ngày giỗ, tết phải xuống thắp nhang cho bà. Trong gia đình ông ngoại, Thùy thân nhất với Dì Năm vì dì chỉ hơn Thùy vài tuổi lại có cùng gu ăn mặc, nghe nhạc như Thùy.  
- Thùy nghĩ gì đó con? Chuẩn bị rồi đi xuống Ông nha.  
Thuỳ giật mình khi Mẹ hỏi.  
- Đâu có nghĩ gì Mẹ. Mẹ ơi dì Năm đã có ai chưa?  
- Chưa, tất cả mấy dì đều chưa có chồng ngoại trừ di Tư. Hồi đó Ông khó quá đâu có ai dám quen mà có chuyện cưới hỏi. Anh nào đến nhà đều bị Ông chửi te tua nên họ chạy hết. Bây giờ thì già rồi còn ai cưới nữa. Tội nghiệp các dì!  
  
Mẹ thở dài đứng lên đi vào bếp chuẩn bị vài thứ đi xuống nhà ông.  
  
Nghe Mẹ nói, một ý nghĩ thoáng nhen nhúm trong đầu...Thùy sẽ rủ dì Năm đi nghe nhạc tối nay xem ông ngoại lần này nói sao. Ngay từ bé Thùy đã có cái tính thích làm những gì mình muốn hơn là được cho phép. Thùy vẫn nhớ như in cái ngày dì Năm bị ông ngoại đánh còn Thùy thì bị ông "cấm cửa" vì cái tội Thùy nói dối ông rủ dì đi nghe nhạc. Thùy bịa chuyện là dì Năm đến nhà Thùy học nấu món cà bung mà ông ngoại thích rồi nấu cho ông ngọai ăn nhưng thật ra là Thùy rủ dì Năm đi vũ trường với mấy đứa làm chung sở với Thùy. Dì Năm đâu có biết nhảy nhưng thích ngồi nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè của Thùy, hơn nữa dì cũng muốn có cơ hôi để diện cái aó đầm trắng mới may. Dì rất thích ăn mặc theo mốt nhưng ông khó quá nên mỗi lần đi đâu dì mang quần áo xuống nhà Thùy thay rồi hai dì cháu cùng đi. Dì có nhiều tiền nên Thùy có cái gì mới là dì cũng "tậu" giống như thế. Hồi đó sau khi ra trường, Thùy đi làm cho một công ty làm ăn với tụi Tây nên có dịp tiếp xúc với những mốt thời trang mới. Thùy được các dì bầu làm "quân sư quạt mo" về thời trang cho các dì.  
Lần ấy hai dì cháu vừa "tậu" áo đầm mới nên rủ nhau diện đi chơi nhưng xui xẻo bị ông ngoại bắt quả tang...  
  
Thùy nhớ tối hôm đó vừa nhìn thấy Thùy Mẹ đã hỏi:  
- Thùy, con đi đâu với dì Năm chiều nay mà để ông ngọai kiếm vậy? Mẹ Thùy với nét mặt lo lo.  
- Ủa ông ngọai kiếm dì Năm chi vậy Mẹ? Thùy hỏi Mẹ.  
- Mẹ đâu có biết nhưng thấy ông ngoại có vẻ giận dữ lắm. Ông ngọai nói khi con về thì biểu con xuống nhà gặp ông ngọai ngay. Dì Năm đâu?  
- Dì về rồi. Bữa nay dì đòi về sớm vì hồi sáng ông ngoại nói ông sẽ ngủ ở nhà tối nay không qua nhà bà kia.  
- Con rủ dì Năm đi chơi không xin phép Ông hả? Mẹ Thùy gạn hỏi  
Thùy lắc đầu  
- Dạ không!  
Như chợt nhớ ra điều gì Thùy nói tiếp:  
- Chết rồi dì Năm thế nào cũng bị ông ngọai đánh và nhốt trong nhà vài tuần. Để con chạy xuống "đỡ đòn" cho dì Năm nha Mẹ  
- Ừa con đi đi nhưng nhớ đừng ở khuya quá nha.  
…  
  
Nhà ông vẫn mở cửa bán hàng. Vừa thấy Thùy dì Ba đã chỉ chỉ ngón tay nói:  
- Kỳ này mày tới số rồi Thùy ơi. Mày dám rủ rẻ dì Năm đi chơi, còn nói dối Ông là đi học nấu món cà bung của chi Hai.  
  
Dì Sáu ngồi ở bàn gần đó gật gù.  
- Ừa mày lên lầu gặp Ông đi Thùy. Mày gan quá mạng.  
  
Thùy không thể nào hiểu nổi mấy bà dì của Thuỳ nữa. Từng này tuổi đầu mà sợ cha như sợ cọp. Từ ngày bà ngoại Thùy mất, mấy dì bị nhốt lỏng trong nhà để trông coi cửa tiệm và đám người làm. Người nào việc nấy, suốt ngày chẳng ai nói với ai câu nào. Các dì chẳng ai có bạn bè gì cả. Dì Ba đã gần bốn mươi tuổi mà đi đâu cũng phải xin phép ông, chưa bao giờ có bạn trai, chưa bao giờ biết vị ngọt ngào của nụ hôn, sự thổn thức của tình yêu là như thế nào...sống như cái máy... sáng sớm dậy lên lầu thắp nhang cho bàn thờ bà ngoại, sau đó xuống nhà cùng người làm mở cửa tiệm. Dì Ba đứng thu tiền cho đến tối. Mấy dì kia thì thay nhau trông coi trong bếp hoặc ngoài cửa hàng khi dì Ba đi nghỉ trưa . Buôn bán được đồng nào cuối ngày đưa hết cho ông ngoại để ông đi nuôi mẹ con bà bán vé số mà ông vừa cặp kè mấy tháng nay. Nghe nói ông nuôi mấy đứa con riêng của bà bán vé số đi học trong khi các dì thì học đến lớp mười hai là nghỉ hết ở nhà bán hàng. Có lần nghe dì Ba kể mà Thùy tức lộn ruột. Ông ngoại Thùy mang bà bán vé số trẻ hơn tuổi con mình về nhà, bà ta diện ngất trời xanh nhìn chẳng còn ai biết là cách đây mấy tháng còn là con bán vé số dạo đen đúa. Rất ra dáng bà chủ... vàng vòng, hột xoàn đeo đầy tay. Nhờ có chút nhan sắc nên được ông ngọai Thùy cưng chiều, bà ấy càng được thể, chẳng coi mấy dì ra gì. Sai bảo mấy dì như sai con ở...Rất tiếc là không có Thùy lúc đó chứ không thì chắc vợ bé hờ của ông ngoại Thùy sẽ hết dám vênh váo.  
  
Trong gia dình, Thùy nổi tiếng là đứa cứng đầu, bộc trực và rất ghét những chuyện phi lý bởi thế những khi dì Năm bị ông ngoại la mắng, dì lại khóc lóc kể lể cho Thùy nghe. Mỗi lần như vậy Thùy lại đóng vai một người bạn tốt của dì để an ủi dì hơn là một đứa cháu. Thùy còn dám hứa với dì Năm là khi có điều kiện sẽ nói cho ông ngoại nghe những suy nghĩ thật của mình về ông ngoại. Ông ngoại khó với mấy dì nhưng với Thùy thì ông đâu làm gì được vì Thùy đâu có ở với ông hơn nữa ông cũng biết tánh Thùy ngang ngạnh chứ không hiền như mấy dì.  
  
- Dì Năm đâu rồi dì Ba? Thùy lo lắng hỏi  
Dì Ba nói rất khẽ, chỉ ngón tay lên lầu  
- Nó đang bị Ông đánh ở trển đó.  
- Trời, sao ông kỳ vậy? lớn rồi còn đánh...  
- Thôi mày đừng hỏi lôi thôi nữa cũng tại mày rủ rê di Năm đi chơi. Lên đi Ông chờ đó.  
- Dì làm gì mà sợ Ông thế? Con thấy mấy dì mà con rầu. Mấy dì cứ thế bảo sao Ông không thành...phát xít. Mấy dì phải biết cái gì nghe Ông cái gì không chứ. Đâu phải cái gì Ông cũng đúng. Bộ mấy dì cứ mười tuổi suốt đời sao? Nếu mấy dì không có những suy nghĩ độc lập, cái gì cũng làm theo ông thì mai này khi Ông mất đi ai sẽ “thở” hộ cho mấy dì vậy?  
- Mày ở đây đi rồi mày biết. Ông nói con gái mà cho đi học như mày là về nhà hay lý sự cũng đúng ghê đi. Dì Ba cười cười nói.  
- Con mà như mấy dì con dọn ra ngoài ở từ lâu rồi. Lúc đó Ông mới hiểu thế nào là nỗi cô đơn không có con cái ở bên cạnh thì Ông mới thay đổi cách nhìn, cách giáo dục con cái và cũng sẽ thương mấy dì hơn.  
- Sao mày không nói lớn thêm cho Ông nghe luôn đi con?  
Dì Ba thòng một câu huề tiền. Hình như dì Ba đã quen sống cam chịu.  
  
Thùy không trả lời, bỏ đi lên lầu lòng nặng trĩu thương các dì và thấy mình may mắn có cha mẹ luôn luôn để ý đến tâm tư, tình cảm vui buồn của Thùy, tôn trọng ý thích và tin tưởng Thùy. Thùy thầm cám ơn cha mẹ! Có lẽ ngày xưa Mẹ của Thùy đã phải chịu nhiều sự hà khắc của ông ngoại nên hiểu tâm trạng của con cái nghĩ gì.  
  
Đang suy nghĩ miên man Thùy nghe tiếng ông ngoại la dì Năm vọng ra từ căn phòng sát cấu thang, phía sau cánh cửa khép hờ. Thùy cảm thấy hơi run, chưa biết xử sự ra sao khi "chạm mặt" ông ngọai lần này nhưng Thùy sẽ cố gắng để ông ngoại hiểu Thùy nghĩ gì về cách đối xử với con cái của ông rồi tới đâu thì tới.  
- Mày là con gái, lại là vai dì cuả con Thùy mà mày nghe nó rủ rê nói dối cha trốn đi vũ trường. Tao xấu hổ quá. Mày bây giờ đâu còn coi tao là ba nữa phải không Năm? Tao ra ngoài tiếp xúc nhiều nên hiểu bọn đàn ông không thể tin được. Lo cho mày thì mày không nghe...  
  
Ngay sau đó Thùy nghe tiếng vùn vụt của những làn roi...  
  
- Ba ơi con biết lỗi rùi. Dì Năm khóc van lơn.  
  
Thùy không muốn ông ngọai tiếp tục đánh dì Năm nên mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Cố giữ vẻ mặt bình thản.  
- Thùy chào ông.  
Ông ngoại mặt hầm hầm quay qua nói với Thùy câu cụt ngủn.  
- Mày ngồi xuống đó.  
- Dạ  
  
Thùy ngồi xuống chiếc giường đối diện với dì Năm. Dì ngồi dưới nền gạch cúi đầu không nhìn Thùy, khóc sướt mướt. Lòng Thùy tan nát vì tại Thùy rù rê dì đi chơi mà bi giờ dì bị đòn. Thùy phải làm cái gi đó hôm nay. Thùy hứa với lòng mình như thế.  
  
Ông bất chợt quay qua quát Thùy.  
- Mày ăn mặc kiểu gì vậy Thùy? Ba mẹ mày quá dễ dãi với con cái. Con gái con nứa gì mà mặc váy cũn cỡn thế kia!  
  
Ông ngoại bắt đầu cái "bài" cũ mèm. Thùy nghe câu này hoài nên cũng không bất ngờ lắm.  
- Dạ cái aó đầm này Mẹ con may cho con đó ông ơi. Thùy cười tinh quái nhìn dì Năm...chia lửa.  
- Mẹ mày sẽ làm hư con cái hết. Tao sẽ nói chuyện với mẹ mày sau.  
Ông nhìn Thùy từ đầu đến chân rồi nhíu mày quát tiếp.  
- Tại sao mày dám xúi dì Tư nói dối ông đi chơi hả Thùy?  
- Dạ... tại nói thật ông đâu có cho đi. Thùy nói bằng giọng rất điềm tĩnh.  
  
Ông đưa tay lên...rồi lại bỏ xuống.  
- A con này giỏi thật. Bố Mẹ mày dạy mày ăn nói với ông như thế hả?  
  
- Đâu có ông... với Ba Mẹ, con đâu cần phải nói dối vì Ba Mẹ con lúc nào cũng tin con nên khi con cần gì, làm gì, đi đâu là con cứ nói thật với Ba Mẹ. Thế thì ông ngọai đâu thể buộc tội Ba Mẹ con dạy con nói dối được. Chính Ông ngọai mới khiến con và dì phải nói dối đó.. Con lớn rồi chứ đâu phải đưá trẻ lên 5, vả lại con đâu có đi chơi bậy bạ. Dì và con đi nghe nhạc có làm gì xấu đâu sao ông lại đánh dì ?  
  
Chỉ tay vào mặt Thùy, giọng ông đầy tức giận  
- Mày lý sự với ông hả? Ai tin tụi bay được. Đi ra ngoài là cặp kè với tụi con trai rồi có ngày cái bụng trương lên thì xấu hổ cả dòng họ. Tao cấm mày nha Thùy mày không được xuống đây rủ rê di Năm đi chơi nữa. Mày mà còn rủ rê dì Năm là tao không có ông cháu gì với mày và cả Mẹ mày nữa.  
  
Thùy tức bởi cái lối suy nghĩ cổ hủ, áp đặt, coi thường phụ nữ của ông ngoại nên trả lời.  
- Ông nói thế là hễ cứ ra ngoài đi chơi với bạn bè là ai cũng hư hỏng hết hả? Tùy người chứ ông. Cả bạn trai cũng thế đâu phải ai cũng xấu. Tất cả ăn thua mình. Dì Năm đi với con thì ông đừng lo nha. Con đâu có ngu đâu.  
- Tao nói rồi đó. Ba Mẹ mày mà không biết dạy mày thì có ngày ba mẹ mày cũng có cháu ngọai bất đắc dĩ đó. Tao nhìn mày là tao biết mày sắp sửa hư rồi. Con gái mà hay đi chơi lêu lổng...cái nhà này hỏng hết rồi.  
  
Thùy cảm thấy bị ông xúc phạm nên bắt đầu ương ngạnh. Thùy biết Ông sẽ không đánh mình như đánh dì Năm. Bất quá là đuổi Thùy ra khỏi nhà ông thôi. Mà ông đuổi thì đi về chứ có chết ai đâu nên Thùy chẳng việc gì mà phải sơ. Đã đến lúc Thùy phải nói hết những gì mình nghĩ. Thùy chậm rãi cố giữ giọng trầm đều để ông không có cớ nói Thùy "lên giọng" với ông.  
- Bữa nay con phải nói những gì bấy lâu nay con suy nghĩ về ông. Ông chẳng những không tin con cháu mà còn độc đoán nữa. Từ hồi bà mất đến giờ ông có bao nhiêu bà bồ rồi? Ông đi suốt ngày với những bà đó nhưng lại cấm đoán các dì có bạn trai và không được ra ngoài đi chơi với ai kể cả cháu ruột của mình. Con nghĩ là ông không công bằng. Không phải ông lo cho mấy dì đâu mà tại ông sợ mấy dì đi chơi có bạn trai rồi thì không ai ở nhà buôn bán kiếm tiến cho ông đi nuôi mấy bà bồ của ông nữa.  
  
Thùy vừa dứt câu...ông trợn mắt, giọng run run lắp bắp vài câu rồi bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa.  
- Tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở nhà tao nữa nha Thùy. Tao sẽ xuống nói chuyện với con Mẹ của mày. Mẹ mày vô phúc mới đẻ ra mày!  
  
Trong phòng bi giờ chỉ còn có dì Năm và Thùy. Thùy đến ngồi cạnh bên dì Năm.  
- Con xin lỗi dì tại con mà dì bị ông đánh.  
- Con đâu có lỗi gì tại dì cũng ham vui.  
- Tuổi của dì ham vui thì có gì là sai chứ? Đó là điều tụ nhiên mà. Cứ ở trong nhà thì khi nào mới khôn?  
  
Thùy tuy là vai cháu nhưng lại là người mang "ánh sáng" của thế giới bên ngoài vào "cái nhà tù giam lỏng" của các dì nên các dì "mê" Thùy lắm coi Thùy như "trung tâm tư vấn" cho mọi chuyện...từ kiểu tóc, kiểu giày, kiểu quần áo, mỹ phẩm, phim, nhạc... nói chung là mọi chuyện trên đời này liên quan đến đàn bà, con gái là các dì đều phải nhờ Thùy "tư vấn". Thùy cũng hay kể chuyện bạn trai của mình với các dì. Mỗi lần như thế bà nào cũng ngồi lắng nghe thích thú, cảm phục Thùy biết nhiều thứ ngoài đời, may mắn hơn các dì.  
- Thùy sao con nói với Ông như vậy? Mày không sợ Ông sẽ méc Ba Mẹ mày hả? Dì Năm bất ngờ hỏi Thùy  
- Ba Mẹ con không giống Ông đâu dì đừng lo. Tại mấy dì hiền quá nên ông mới thế chứ. Các dì cũng đã lớn hết rồi nên tập có những suy nghĩ độc lập đi chứ. Cái gì cũng phải hỏi ông... ngay cả dì Ba đã gần bốn mươi tuổi mà đi đâu cũng phải xin phép ông như con nít mười lăm..Con là không chịu thế đâu. Chắc Ông không muốn con cái tự có trách nhiệm với bản thân. Ông muốn kiểm soát mọi thứ. Người ta có câu "con hơn cha là nha có phúc" mà với Ông thì con cái phải "thua" Ông mười cái đầu, Lúc nào Ông cũng ca bài ca con cá "áo mặc không qua khỏi đầu" Bây giờ mấy cái aó có mũ sau lưng mặc qua khỏi đầu đó.  
  
Dì Năm bật cười với cáì kiểu ví von của Thùy khiến Thùy cũng phải cười theo.  
- Con nói nghiêm túc đó. Dì mà không nghe con dì sẽ khổ một đời, ở giá cho coi!  
- Tại Ba Mẹ con nghĩ thoáng chứ Ông cổ xưa lắm chắc mấy dì ế chồng thiệt đó Thùy ơi. Dì chưa bao giờ dám quen vơi ai sau cái vụ anh Toàn.  
- Thì chuyện đó con biết mà nên con rủ rê dì đi chơi để kiếm chồng cho dì đó hihihi  
Dì đỏ mặt cười, ánh mắt khao khát tình yêu của người phụ nữ đã hơn hai mươi lăm tuổi nhìn Thùy đầy biết ơn.  
- Thôi chắc Ông đi ngủ rồi Thùy về đây không Mẹ mong.  
...  
  
Trên đường về nhà Thùy vẫn ấm ức câu nói của Ông "con gái hay đi chơi, thì sẽ hư hỏng". Ông nói như thể đó là một quy luật bất biến. Thùy sẽ chứng minh cho ông thấy là ông sai.  
  
Sàigòn về đêm gió nhẹ, mát dịu. Thùy định bụng sẽ kể cho Ba Mẹ nghe chuyện Thùy "cãi" với Ông tối nay trước khi Thùy đi làm vào sáng mai để nếu Ông có xuống mắng vốn thì Ba Mẹ khỏi bị bất ngờ. Thùy thấy lòng nhẹ nhõm hơn... Nhớ đến hồi chiều đi chơi với dì Năm vui quá. Thùy mỉm cười.   
Ánh trăng lấp lánh sau hàng cây như chia sẻ niềm vui đó với Thùy.  
...  
  
Sau lần đó Thùy ít gặp ông ngoại chỉ có ngày giỗ, tết Thùy mới xuống thắp nhang cho bà. Hơn một năm sau Thùy ra đi. Những năm sống xa quê hương Thùy chỉ biết tin tức gia đình ông và các dì qua những lần nói chuyện phone với Mẹ. Nhờ thế mà Thùy biết dì Tư đã có gia đình do một lần ông ngoại bị tù hai năm vì tội vượt biên. Dì Tư ở nhà "phá luật" quen dượng Tú rồi đám cưới. Khi Ông về thì mọi chuyện đã xong nên Ông phải chấp nhận. Các dì kia không dám "phá luật" nên bây giờ vẫn chưa ai có gia đình.   
  
Có tiếng Mẹ vọng lên từ sau bếp cắt ngang dòng hồi tưởng của Thùy  
  
- Thùy sửa sọan đi con rồi mình đi xuống thăm ông. Mẹ nghe các dì nói Ông biết con về Ông mừng lắm sai các dì nấu nướng những món con thích đó. Dì Năm mong gặp con lắm.  
  
Nghe Mẹ nhắc đến dì Năm, Thùy cũng muốn xuống ngay xem dì sống ra sao nên trả lời.  
  
- OK con sẽ đi với Mẹ  
  
Sàigòn tháng tám nóng nực. Thùy mặc chiếc áo đầm ngắn hai dây màu xanh. Nắng Sàigòn làm cho làn da con gái xứ lạnh trắng hồng rất gợi cảm. Nhìn Thùy là biết ngay Việt Kiều về nước qua “dấu tích" của làn da. Thùy tự tin vì Thùy biết những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cách ăn mặc của Thùy xoay quanh những kiểu dáng có thể làm tôn những điểm mạnh và che đậy những điểm yếu bởi thế khi Thùy diện lên trông Thùy đẹp lộng lẫy.  
  
- Con gái mẹ đẹp quá. Cái áo đầm này trông thật hợp với con. Mẹ Thùy khen.  
  
- Cám ơn Mẹ. Con mua lâu rồi nhưng ít có dịp mặc vì bên kia chỉ mặc được những loại áo này vào mùa hè.  
  
- Ông mà nhìn thấy chắc lại bảo con ăn mặc cũn cỡn. Con đừng để ý nhá. Tính ông như thế nhưng Mẹ cũng nghe các dì nói ông dạo này thay đổi lắm. Chắc không sao đâu.  
  
Thùy hiểu ý Mẹ là ông ngoại sẽ có thể không hài lòng về cách ăn mặc hở hang của Thùy. Để trấn an Mẹ, Thùy nói chắc như bắp.  
  
- Mẹ à, ngày xưa khi con còn ở VN, ông cũng hay ca bài này lắm mà con có sao đâu huống chi bây giờ con đã ăn cơm Tây bao nhiêu năm và đã quen với văn hóa Tây Phương. Mẹ đừng lo nha. Ông sẽ không cằn nhằn nữa đâu.  
...  
  
Ngồi trên taxi, qua khung cửa nhỏ Thùy nhìn phố xá Sàigòn buổi sáng. Taxi mở máy lạnh hết cỡ mà Thùy vẫn cảm thấy nóng, cái nóng ẩm ướt rất khó chịu. Thùy lấy làm lạ là nóng như thế mà đa số các bà, các cô chạy xe ngoài đường đều mặc áo khoác dài tay, che mặt kín mít. Hỏi anh tài xế taxi mới biết là các bà, các cô sợ nắng đen da.  
  
Taxi đi qua những con đường mà Thủy không thể nhận ra nữa mặc dù ngày xưa những con đường này từ nhà Mẹ Thùy tới nhà ông ngoại đâu có xa lạ gì.. Nhà cửa bây giờ xây mới nhiều, đường xá cũng rộng rãi hơn, nhiều hàng quán, khách sạn mini mọc lên. Người Sàigòn ăn mặc đẹp, đa dạng hơn hồi Thùy còn ở nhà, đặc biệt các cô tuổi teen thì mô-đen chẳng thua gì các teens bên Mỹ, Canada... chỉ có màu sắc là còn hơi sặc sỡ thôi. Xe hai bánh thì vô số kể. Rất nhiều những loại xe mới chứ không phải chỉ là Honda hay Cup như những năm 1980. Xe hơi cũng khá nhiều trong thành phố...xe tư nhân nhan nhản. Con Thanh gởi email nói người Sài gòn bây giờ đua nhau đi học lái xe hơi để cũng có bằng lái cho bằng chị bằng em chứ không hẳn là vì có xe hơi.  
  
Xe cộ nhiều quá nên nghẽn đưởng là chuyện thường ngày ở huyện. Hôm Thuỳ ở sân bay về quận Nhất mà mất gần hai tiếng taxi vì bị kẹt xe hơn một tiếng ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.  
…  
  
Xe taxi đâu lại. Mẹ bảo Thùy đã đến nơi rồi. Thùy nhìn dáo dác tìm nhà ông ngoại. Thùy không nhận ra cái nhà nhưng nhận ra cái tên của quán cơm nổi tiếng Sài gòn trước đây. Ông ngoại đã sửa lại nhà một bên để bán hàng một bên để ở. Thùy thấy một bà khá lớn tuổi đứng thu tiền chưa kịp hỏi Mẹ là ai thì..  
- Trời con Thùy nè Năm ơi...  
  
Với nụ cười đó thì đúng là di Ba rồi..dì vẫn làm công việc này bao nhiêu năm nay. Nhưng sao bây giờ dì khác thế. Trong Thùy, hình ảnh của một dì Ba xinh đẹp, mảnh mai đã tan biến. Trước mặt Thùy là một phụ nữ có tuổi, không còn tha thiết chăm sóc hình thức bên ngoài của mình nữa. Trông dì có vẻ như người tu hành.  
- Dì Ba. Dì khỏe không?. Lâu quá mới gặp lại dì.  
Thùy ôm dì Ba hai di cháu đều xúc động rưng rưng nước mắt.  
- Con đi đường có mệt không? Dì Năm, dì Tư và dì Sáu ở trong kia kìa con. Vô đi rồi dì cho ngươì pha nước cho ba mẹ con uống nha.  
Cùng lúc ấy các dì cũng chạy ra.  
- Con chào các dì...các dì có khỏe không. Giọng Thùy bị nghẹn lại.  
- Trời ơi coi con Thùy kìa..bây giờ nó còn đẹp hơn hồi xưa ha chi Hai. Về có một mình hả con? Dì Năm tươi cười hỏi  
- Lần này cháu nó về có một mình thôi dì. Mẹ Thùy trả lời hộ Thùy  
  
Thùy chào từng dì. Dì Năm vẫn đẹp và vẫn chưng diện hơn các dì khác. Di mặc bộ áo xẩm bó, ngắn tay màu tím để lộ cánh tay tròn lẳn trắng mịn được trang điểm bằng những chiếc vòng bạch kim rất sành điệu. Móng tay dì sơn kiểu cọ làm nổi bật bàn tay búp măng trắng nõn.  
- Các dì khỏe không? Dì Năm điệu y như hồi xưa heng. Thùy cười hí hí ghẹo dì Năm.  
- Dượng Tư đâu dì Tư? Thùy quay sang dì Tư đang đứng bên cạnh dì Năm hỏi.  
- Dượng chạy ra ngoài có việc.  
Dì xoay qua một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đứng bên cạnh giới thiệu với Thùy.  
- Đây là bé Ni con gái dì nè. Chào chị Thùy đi con  
- Dạ chào chị Thùy  
- Chu cha bé Ni đẹp gái quá xá! Chắc dượng Tư đẹp trai lắm ha?  
Dì Tư sẵn dịp khoe luôn  
- Ni giống dượng Tư y chang hà Thùy.  
  
Mọi người cùng cười vang. Qua ánh mắt, Thùy cảm nhận được dì Tư rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nghe Mẹ kể gia đình dì Tư rất hạnh phúc, dượng Tư là người chồng và người cha tốt. Những năm đầu khi hai người mới lấy nhau, ông ngoại không ưa dượng Tư chứ bây giờ hở chút là "Thằng Tư đâu lên đây uống bia vơi ba". Bởi thế mới nói nếu ngày xưa dì Tư không "vùng lên" đi tìm hạnh phúc cho mình thì bây giờ chắc cũng ở giá như các dì kia thôi.  
Thùy choàng tay qua eo dì Tư "nịnh" dì  
- Di Tư hay thiệt ha chọn được chồng đẹp trai, tốt. Thùy phục dì Tư lắm đó.  
  
Dì Sáu nãy giờ đứng im bây giờ mới xen vào.  
- Trong nhà này có di Tư là may mắn nhất thôi hà Thùy ơi..dì, di Năm và dì Ba vẫn cu ki một mình hà.  
  
Thùy hiểu được tâm trạng của di Sáu. Dì đang trách móc số phận hay trách móc ai đó..Thùy im lặng nhìn dì đầy thương cảm rồi nói lảng qua chuyện khác  
- Ủa Mẹ Thuỳ đâu rồi?  
- Mẹ qua nhà bên gặp Ông rồi...em gái của Thùy trả lời  
- Ừa qua bên kia đi Ông đang chờ Thùy đó. Dì Ba nói.  
  
Tất cả mọi người kéo nhau qua nhà bên trừ dì Ba phải đứng coi cửa hàng..  
  
...  
  
Trước mặt Thùy là một ông cụ gầy gò, ốm yếu mặc bộ pajama nâu đang ngồi trên sofa ở giữa phòng khách, bên cạnh là Mẹ của Thùy. Vừa trông thấy Thùy, Mẹ đã nhanh nhảu.  
- Thùy đến chào ông đi con.  
  
Ông cụ đó là ông ngoại của Thùy sao? Thùy nhớ ngày xưa ông đẹp trai lắm, phong độ, "vào trong nho nhã, ra ngoài hào hoa", lúc nào cũng lên đồ láng cón. Thời đó mà ông đi toàn giày thể thao hiệu Adidas, là dân chơi tennis nổi tiếng trong thành phố. Bây giờ ngồi đó là một người hoàn toàn khác với những gì Thùy hình dung về ông ngoại cách đây vài phút trước khi gặp ông. Mặc dù Mẹ Thùy có nói sơ là ông bị bịnh tiểu đường mấy năm nay nên gầy hơn trước nhưng Thùy cũng vẫn không thể ngờ là ông ngoại lại sa sút sức khỏe như đến thế. Thùy thoáng nghĩ không biết có phải vì lúc còn trẻ ông ăn chơi, nhiều bồ bịch không?  
Đôi mắt ông nhìn Thùy thật hiền lành, mỉm cười. Hình như Thùy chưa bao giờ thấy đôi mắt ông hiền như thế này.  
- Thùy hả con? Vào đây cho ông xem Việt kiều có khác gì không nào.  
  
Nghe ông nói thế bao nhiêu những giận hờn, khoảng cách giữa ông và Thùy trước đây đều tan biến thay vào đó là một tình cảm dạt dào mà lần đâu tiên Thuỳ dành cho ông ngoại. Dì Năm kéo cái ghế để Thùy được ngồi sát ông.  
- Ngồi đây nè Thùy..  
- Thùy chào ông. Thùy nói giọng cảm động.  
  
Thùy vừa ngồi xuống ông ngoại đã vuốt tóc Thùy chuyện mà trước đây Ông chưa bao giờ làm với con cháu. Hồi xưa ông ngọai hay giữ khoảng cách với con cháu bởi ông nghĩ gần gũi quá chúng lờn mặt.  
- Cháu tôi đẹp gái quá. Ăn mặc cũng hợp thời trang. Mấy đứa ở đây mặc không đẹp như con đâu. Chắc dì Năm mày lại bắt chước đi may một cái giồng như thế này thôi. Hồi xưa hai dì cháu hay may quần áo giống nhau lắm đúng không?  
  
Ông nói xong cười vang khiến mọi người cũng cười theo. Chỉ có Thùy là chưa kịp phản ứng với sự thay đổi lớn của ông ngoại nên e dè nói.  
- Ông khác xưa quá. Con nhớ Ông lắm!  
- Cô mà nhớ gì tôi. Bao nhiêu năm nay chẳng bao giờ thấy cô điện thoại về thăm ông cả. Giọng ông đầy ý trách móc làm Thùy khá bối rối.  
- Con hỏi Mẹ về ông hoài mà. Thùy cười chữa thẹn rồi hôn lên trán ông.  
- Ông nghe Mẹ con khoe là con sang đó theo học ngành luật sư và bây giờ có văn phòng riêng hả Thùy? Các dì thấy không con Thùy tuy là cháu nhưng nó nhanh nhẹn, khôn ngoan, đi tới đâu cũng thành công. Bố Mẹ nó nở mày nở mặt. Ông cũng vui vì có cháu gái giỏi. Bố mày mất rồi chứ còn sống thì chắc là vui lắm. Hồi xưa lúc nó lý sự với ông là ông biết nó có tư chất làm luật sư mà...rồi ông quay sang Thùy hỏi: "Chồng con của con vẫn khỏe hả Thùy?"  
- Dạ cám ơn ông gia đình con bên kia vẫn khoẻ...  
  
Thùy không thể tin vào những gì mình vừa nghe từ miệng ông ngoại. Hồi xưa ông bảo Thùy chắc chắn sẽ hư hỏng vì không nghe lời ông...  
Bây giờ có lẽ ông đã nhận ra rằng cách giáo dục con cái theo kiểu "cha mẹ nói sao con làm thế" không còn hợp với thời đại mới nữa. Ông cũng ngộ ra rằng chính cái lễ giáo phong kiến hủ lậu trọng nam khinh nữ mà ông tin là sẽ giúp những cô con gái ông trở thành những phụ nữ đức hạnh "tam tòng tứ đức" sau này đã cướp đi một cách tàn nhẫn cái tuổi xuân sắc đẹp nhất của ba người con gái của ông.  
  
- Sức khòe của ông dạo này ra sao ạ ? Thùy muốn xóa tan cái ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm của ông ngoại nên hỏi thăm ông.  
  
Ông ngồi dựa vào sofa, một tay để lên thành ghế nói.  
  
- Ông bị bịnh mấy năm nay và cũng già yếu rồi nên mọi chuyện trong ngoài đều do dì Ba con quản lý. Dì Ba con bây giờ như tu tại gia vậy. Mẹ mày thỉnh thỏang xuống thăm ông...Dì Tư có gia đình riêng nhưng hàng ngày xuống đây phụ di Ba trông coi tiệm. Dì Năm, dì Sáu thì vẫn ở đây với ông lo việc buôn bán.  
  
Bỗng giọng ông vui hẳn lên.  
- Con có ai giới thiệu cho dì Năm con đi.  
- Ông cứ nói đùa hoài. Thùy giả vờ dò ý ông.  
Ông cười khanh khách.  
- Ông nói thật đấy. Mày qua bên kia xem có ông Tây nào goá vợ thi giới thiệu cho dì mày nhá con. Dì năm còn đẹp chắc có người chịu lấy mà.  
  
Thùy thấy được một chút chua sót trong câu nói của ông.  
 Ngày xưa, con gái ông là không cần ai cả, ông chỉ gả cho người xứng đáng môn đăng hô đối do ông chọn. Bây giờ thì ..."chắc là vẫn có người chịu lấy mà". Thùy nhìn nhanh về phía dì Năm đôi mắt dì ươn ướt, nhìn mông lung.  
  
Thùy không dám nói ra nhưng trộm nghĩ giá ngày xưa ông cũng nghĩ thoáng như thế thì các dì bây giờ đâu có lỡ thời hết như vậy. Thùy nhớ có lần giới thiệu dì Năm cho Toàn bạn của Thùy hồi còn đi học. Năm Thuỳ học lớp mười hai thì Toàn học năm ba ở đại hoc Nông Lâm Súc. Nhóm của Toàn chơi với nhóm của Thùy. Sau này ra đi làm gặp lại nhau biết Tòan chưa có bồ nên Thùy giới thiệu dì Năm cho Toàn. Dì Năm đẹp nên Toàn cũng thích. Toàn ghé nhà dì Năm vài lần, lần nào cũng bị ông ngoại đuổi, chửi cho là Toàn theo dì Năm vì tiền. Toàn tự ái chia tay với dì Năm. Lần ấy, Thùy cũng bị ông la cái vụ làm mai làm mối. Bây giờ chính ông lại nhờ Thùy "tìm chồng" cho di Năm.  
  
Dì Năm nóí giọng như hờn trách.  
- Ba ơi con già rồi ai mà lấy. May ra có ông nào chết vợ thì mới chiụ con.  
  
...  
  
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì bé Ni con dì Tư dẫn bạn trai lên giới thiệu với ông.  
- Ông ơi, đây là Minh bạn của con.  
- Tụi nó là bạn học đó Ba. Dì Tư vội giải thích hộ bé Ni  
Ông ngoại nhìn Minh rồi nhìn dì Tư nói  
- Chà tuổi trẻ bây giờ có bạn trai, bạn gái sớm quá ha.  
- Đâu có ông chỉ là bạn bè thôi hà. Ni e thẹn đính chính  
- Chào Minh. Tôi là Thùy chị họ của Ni  
- Cháu chào ông, chào bác Tư, chào các dì và chào chị Thùy. Minh khoanh tay chào một vòng.  
  
Sau màn giới thiệu, hai đứa nhỏ dẫn nhau xuống nhà dưới. Nhân dịp này di Tư nói thêm với ông ngoại.  
- Ba ơi tụi nhỏ bây giờ đi học phải có bạn bè. Nếu mình cấm đoán, tụi nó dẫn nhau đi chỗ khác rồi về nhà nói dối cha mẹ còn khổ nữa, chi bằng cứ cho tụi nó đưa nhau về nhà giới thiệu ít ra mình còn biết con mình chơi với ai, gia đình nó ra sao. Con nghĩ vậy Ba thấy có đúng không?  
- Ừ các anh các chị bây giờ nghĩ khác chúng tôi hồi xưa. Ông ngoại vừa uống miếng trà vừa trả lời rất khẽ.  
- Dì Tư nói đúng đó. Mẹ của Thùy thêm vào  
  
Thùy mừng thầm là dì Tư qua những mất mát của cuộc đời mình đã cố gắng hiểu, gần gũi con cái hơn trong cách dạy dỗ chúng. Dì Tư và Mẹ Thuỳ rất giống nhau về điểm này.  
  
Chợt có tiếng dì Ba gọi vọng lên từ dưới nhà.  
- Mọi người xuống ăn cơm  
  
Mẹ Thùy một bên, Thùy một bên đỡ ông ngoại đứng dạy đi xuống nhà dùng cơm trưa.  
  
Mẹ Thùy nói đúng. Bữa nay ông ngoại cho nấu toàn những món ngon mà Thùy thích từ hồi bà ngoại còn sống. Tôm hấp dừa, cua rang muối...chả giò nhân cua...được bày trên bàn cùng với những món gỏi trang trí rất hấp dẫn. Thùy ngồi giữa ông ngoại và dì Năm. Ông ngoại cứ gắp thức ăn bỏ vào bát của Thùy. Thùy ăn không kịp. Đang ăn bỗng dì Năm thúc cùi chỏ hỏi.  
- Thùy, cái áo đầm này Thùy may ở đây hay ở bên kia ?  
Thùy vừa bóc tôm vừa trả lời dì  
- Thùy mua ở bên kia dì ơi. Bên kia không có may quần áo toàn mặc đồ may sẵn thôi.  
- Cho dì mượn kiểu dì đi may nha. Dì cười hề hề.  
  
Ông ngồi bên cạnh nghe được dì nói cười ha hả  
- Con Thùy thấy chưa? từ lúc con xuât hiện là di Năm đã ngắm nghía cái áo đầm của con rồi.  
  
Thùy nhe hàm răng trắng muốt cưới toe toét chọc ông ngoại.  
  
- Ông ngoại bây giờ chịu chơi ghê ta ơi. Hồi xưa con nhớ ông mà thấy con mặc áo đầm là ông nói con mặc đồ cũn cỡn.  
  
Ông ngọai Thùy nhấp miếng bia chậm rãi nói như giải thích.  
  
- Xã hội thay đổi ông cũng phải thay đổi chứ con. Lạc hậu hoài thua người ta...Tối nay con Thùy dẫn dì Năm con đi nghe nhạc đi. Dì Năm con cứ nói đợi con Thùy về dẫn đi vũ trường đó.  
  
Thùy hiểu ý ông ngoại.  
  
- OK vậy tối nay dì xuống nhà con, con còn một bộ đầm như thế này con tặng dì rồi hai dì cháu mình đi nghe nhạc ha.  
Dì Sáu nãy giờ không nói gì bây giờ thấy thế mới thêm vào.  
- Cho dì Sáu đi với nha Thùy..  
  
Thùy không muốn bỏ sót di Ba nên hỏi.  
- Dì Ba đi không?  
  
Ông ngoại với giọng buồn thiu xen vào.  
- Dì Ba con bây giờ tu rồi, con không rủ dì đi đâu được nữa đâu! Ông kêu dì Ba nên đi chơi cho khuây khỏa nhưng dì đâu có chịu đi...  
  
Còn dì Ba thì vẫn cứ im lặng như bấy lâu nay...im lặng.  
  
Thùy nửa vui nửa buồn...vui vì ông ngoại đã thay đổi và tình cảm giữa ông ngọai và Thùy đã được hàn gắn, buồn vì dù có đi nghe nhạc...có làm gì đi nữa, Thùy cũng đâu có thể giúp gì nhiều cho các dì... Thời gian có đi ngược lại bao giờ...như dòng sông trôi đi sẽ chẳng bao giờ quay về bến cũ, tuổi xuân của các dì đã không còn nữa để làm lại từ đầu... Dì Ba bây giờ là suốt đời không chồng, không con...  
  
Cơm nước xong Mẹ nhắc Thùy lên lầu thắp nhang cho bà ngoại trước khi ra về.  
  
Trên đường về nhà Thùy cám ơn Mẹ đã dẫn Thùy xuống gặp ông ngoại..   
Trời Sàigòn bỗng dưng dịu mát.   
  
Thùy bảo anh tài xế taxi quay cửa xe xuống để Thùy được tận hưởng những làn gió nhẹ từ sông Sàigòn thổi vào.

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.  
Nguồn: http://vnthuquan.net  
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.  
  
Nguồn: Tác giả/ VNthuquan - Thư viện Online  
Được bạn: Thanh Vân đưa lên  
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2009