**Vương Dụ Nhân**

Tình Ảo

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**

[Tình Ảo](%22%20%5Cl%20%22bm2)

**Vương Dụ Nhân**

Tình Ảo

Dịch giả : Nguyễn Tuấn

Anh ấy đi xem phim rồi đem lòng yêu một nữ diễn viên đóng vai chính trong bộ phim đó. Thế rồi tình yêu sẽ ra sao nhỉ ? Nữ diễn viên đóng vai chính trong phim đã hút mất hồn anh. Xưa nay, anh chưa từng gặp một cô gái nào có nhan sắc nghiêng nước, nghiêng thành làm anh mê mệt đến thế. Trên màn ảnh, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của cô diễn viên đó khiến cho trái tim anh xốn xang, thổn thức. Bộ phim chiếu ở rạp chưa tới một tuần mà anh đã đi xem tới ngót hai chục lần. Khách xem phim đông là vậy mà cô nhân viên xé vé vẫn nhớ mặt anh. Cô nhìn anh chăm chú và trên môi cô thóang nét cười.
Anh quyết định sẽ đi tìm và làm quen với cô diễn viên xinh đẹp đó. Nhưng khi hỏi thăm thì mới hay cô ấy đã chết trong một tai nạn giao thông chỉ lưư lại nụ cười mê hồn và dáng vẻ yêu kiều vĩnh hằng trên màn bạc, nghĩa là anh chỉ còn có thể gặp được cô trong rạp chiếu phim mà thôi.
Kể từ khi đem lòng yêu cô nữ diễn viên trong phim, anh không bỏ sót một buổi chiếu nào bất kể là sáng, trưa hay chiều, tối. Người tới rạp xem đã thưa dần. Hôm nay là buổi chiếu cuối cùng , ngày mai sẽ chiếu sang phim khác. Điều đó có ý nghĩa là anh phải chia tay với người mình yêu. Anh hỏi người bán vé phim này rồi sẽ chiếu ở đâu ? Anh quyết định lên gặp giám đốc rạp chiếu bóng để điều đình mua lại bộ phim này. Giám đốc chiếu bóng cho anh biết sau khi chiếu xong bộ phim này sẽ đưa vào kho lưư trữ. Chiếu hết buổi hôm nay thì còn lâu mới chiếu lại.
Nghe được câu chuyện giữa anh và giám đốc, một cô nhân viên của rạp, mắt đeo kính mát lấy làm lạ nói :
\_ Thực ra phim này cũng xòang thôi, có gì đặc sắc lắm đâu !Rồi đến một lúc nào đó, rạp cũng loại đi ấy mà !
Mắt anh như bốc lửa nhìn cô gái vừa nói khiến cô luống cuống, cúi mặt xuống, hai má đỏ bừng...
Anh vào rạp xem buổi chiếu cuối cùng trong lòng đau xót, tuyệt vọng. Cô nhân viên xé vé vô tình không nhận ra sự đổi thay tình cảm trên gương mặt anh nên bật cười thành tiếng. Anh định nổi khùng cho cô ta một trận nhưng anh chưa kịp hành động thì cô xé vé nói nhỏ với anh :
\_ Cô ấy đã vào rạp rồi đó anh ạ !
Cô xé vé nói vẻ mặt tỏ ra mình đã biết hết câu chuyện rồi .
Anh hốt hoảng hỏi lại :
\_ Cô bảo ai đã vào rạp rồi ?
\_ Cô gái mặc áo chòang xám ấy ! Anh và cô ấy ngày nào mà chẳng hẹn nhau tới đây. Hai người ngày nào mà chẳng xem phim đến mấy lần đấy thôi.
Anh tỏ vẻ thất vọng vì biết cô xé vé đã nhầm lẫn mà nói những chuyện không đâu. Nhưng cô lại nói thêm:
\_ Hẹn hò nhau mà đến rạp chiếu bóng mà làm gì ? Sao không cùng nhau đến thuê khách...
Biết mình lỡ lời , cô rụt cổ, lè lưỡi rồi im lặng quay mặt đi
Anh biết cô xé vé đã hiểu lầm nên anh không trách cứ gì cô. Anh nghĩ : " Chắc là thấy mình đi xem quá nhiều nên cô ấy mới hiểu lầm mình đi xem với mục đích khác. Như vậy nghĩa là trên đời này cũng có một cô gái có tình cảm cuồng nhiệt như mình. Vậy thì tại sao mình không tranh thủ cơ hội này mà làm quen với cô ta ? "
Nghĩ vậy anh hỏi cô nhân viên xé vé :
\_ Này cô ..., cô ấy vào đã lâu chưa ?
\_ Vừa mới vào xong !
Không kịp nghe hết câu, anh vội lao vào trong rạp. Trong rạp không một bóng người. Anh cố căng mắt nhìn ra xung quanh. Nào có ai ? Anh thở dài và nặng nề ngồi xuống ghế. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Đèn trong rạp tắt dần, xung quanh tối như hũ nút. Anh ngồi chờ thời khắc cô diễn viên chính mà anh yêu thương xuất hiện trên màn bạc.
Bỗng có tiếng nói không phải từ trên màn ảnh mà ngay ở cạnh anh :
\_ Anh ...anh chờ em sao ?
Anh kinh ngạc nhìn sang bên có tiếng nói thì thấy người ngồi bên cạnh mình chính là cô diễn viên chính mặc áo chòang xám đang mỉm cười với anh. Lúc này, anh quên mất là cô đã bị tai nạn giao thông và đã không còn trên cõi đời này. Anh chỉ lấy làm lạ là sao cô lại xuống ngồi ngay ở ghế bên cạnh anh.
Niềm vui sướng dâng trào. Anh không kịp hỏi gì mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của cô. Anh sợ sau khi hết phim, cô lại biến mất thì biết bao giờ gặp lại. Cô cứ để yên bàn tay nhỏ bé của mình trong bàn tay của anh. Cô nhìn anh đắm đuối...
\_ Thật là lạ, hết phim rồi mà sao không thấy người nào ra thế nhỉ ?
Sau khi chiếu hết phim, cô xé vé tay mang chổi, tay xách cái sọt đựng rác vào rạp, miệng lẩm bẩm :
\_ Rõ ràng là có người vào rạp mà sao không thấy người nào nhỉ ?

\*\* Truyện ngắn của ***Vương Dụ Nhân*** ( Trung Quốc ) ***Nguyễn Tuấn*** dịch từ " Thanh niên văn học "

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

Nguồn: CXVN
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 30 tháng 6 năm 2005