**Vành Khuyên**

Những mùa Noël

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**

[Những mùa Noël](%22%20%5Cl%20%22bm2)

**Vành Khuyên**

Những mùa Noël

Mùa Noel thứ nhất
Anh hẹn tôi đi lễ . Lễ ở nhà thờ lớn tại Hàng Xanh . Nhà thờ này mỗi năm vào đêm trước ngày Giáng Sinh dân rước lễ tới đông vô cùng . Tôi rất ngại tới chỗ đông người . Nhưng có anh hẹn , cũng là năm đầu tiên tôi tự nói với mình " tôi đi với bồ " nghe nó oai oai làm sao , ít nhiều gì cũng là nắm tay , một nụ hôn cho ấm lại những ngày cuối năm gió từ đâu bỗng thổi về lành lạnh .
Chỗ chúng tôi hẹn là công viên Hồ Con Rùa , hẹn vậy cho khỏi lạc , tới thẳng nhà thờ đông vậy , nhỡ lạc tìm làm sao ra .
Gửi xe xong , anh dắt tôi vào tận bên trong , người dự hát lễ thật nghiêm trang , tôi chẳng dám nhìn ai , sợ người quen bắt gặp , vô tình nói lại với bố mẹ tôi , tôi đi lễ nhà thờ thay vì như tôi nói tôi đi dự party với trường Đại Học thì chết . Tôi tự nhiên nhớ cái tựa đề của một bài thơ rất quen thuộc với giới trẻ lúc đó Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối . Cứ cho là như vậy đi , tôi nói dối không sợ tội , vì ... vì ... thật sự tôi yêu người ta lắm , theo mãi tới tận đây , một người như tôi , vô tín ngưỡng từ trong trứng nước .
Anh thấy tôi vụng về , chả nói chả hát theo được câu nào thì tội nghiệp .
Anh cất giọng " Muốn ra ngoài không ? " tôi chụp lấy cơ hội liền " Ra đi , không thích ở đây "
Anh nắm tay tôi chặt , dắt ra ngoài , đêm đó anh bảo tôi ngồi dưới hang đá cầu nguyện đi , sẽ linh lắm .
Tôi nhìn qua anh , chẳng hiểu anh đang nghĩ gì mà rất đăm chiêu . Tôi thì chỉ biết mình yêu người ta , cái dở của tôi là chỗ đó , còn đâu có biết người ta yêu mình ra sao ? Tôi thấy anh đắm chìm trong khấn nguyện không để ý tới tôi thì bực mình , trong bụng tôi thầm nghĩ " chắc lại đang cầu con bé này biến đi đâu mất đi , tìm con bé khác xinh xắn hơn đây chứ gì ... "
Lúc sau này , thân hơn , yêu nhau hơn , tôi có hỏi lại anh năm Giáng sinh đầu tiên chúng tôi bên nhau, cạnh hang đá anh khấn gì thế , anh ôn tồn bảo tôi " Anh khấn cho hai đứa mình mãi mãi bên nhau và yêu nhau suốt đời Trâm à " . Trời , tội lỗi , tôi tội lỗi vô cùng . Vậy mà tôi đã trách anh ...
Năm đó tôi chỉ có 22 tuổi .
Mùa Noel thứ hai
Tôi và anh đã thân hơn nhiều lắm . Trước ngày Noel năm đó , tôi báo cho anh một tin không vui .
-"Anh à , giấy tờ bảo lãnh của gia đình em đã gần xong rồi , không chậm hơn năm tới đâu , trễ lắm là tháng 6 , em không biết Noel năm sau mình còn bên nhau không nữa "
Thế là anh cho quyền tôi chọn năm nay chúng tôi đi đâu .
Tôi không thích cảnh chen chúc tại nhà thờ , tôi cũng rất sợ lạc mất anh trong cái khung cảnh tấp nập của con người và cảnh vật trong đêm ấy . Tôi hẹn anh ở nhà anh . Tôi ra khỏi nhà từ sớm vì sợ kẹt xe có thể tôi sẽ không tới đúng hẹn . Nhà anh là một cái chòi bằng lá , tài sản duy nhất của anh là cái giường và cái bàn kê gần đó che chắn đằng sau là một khoảng đủ chỗ cho nấu nướng , tắm rửa . Với một con người , đó vỏn vẹn là một chỗ trú thân không hơn, không kém . Tôi đã quen thuộc với căn nhà đó , những lúc tôi tới , chỗ cho riêng tôi là cái giường tre cúa anh , nhìn ra ngoài cánh cửa sổ con con là một mảng của cây dừa thật cao , gió lúc nào cũng đùa nghịch với lá dừa nghe xào xạc , âm thanh đó cho tôi cảm giác rất bình an của một con người không thích bon chen trong cái xáo trộn của cuộc sống đang đi lên lúc ấy .
Tôi tới anh chưa về . Tôi ngồi chóc ngóc ở ngoài đợi .
Một tiếng sau, tôi tính bỏ cuộc . Tôi đang quay đầu xe thì bánh xe anh trờ tới . Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu .
Tôi nhớ anh quá , trong bụng tính mắng " Sao hẹn giờ này mới về ? " nhưng tôi nghe mình gạt chống xe xuống , ôm chầm lấy anh , " Sao lại uống rượu lúc này hả anh ? "
Anh không nói với tôi một lời , sau này khi đã qua đây , anh mới nói cho tôi hiểu , anh sợ mất tôi , nỗi sợ đó cứ vây chặt anh đến độ anh cần có rượu để quên .
Tôi lúc đó đâu thể nào hiểu rượu có tác dụng mạnh đến vậy , biến quên thành nhớ , biến nhớ thành quên, trong men say của rượu tôi cũng không hình dung được anh có còn nhớ tôi là ai không .
Tôi thấy không an tâm từ lúc này. Khi xa nhau , nếu tôi mong mỏi anh vẫn luôn là của tôi thì với sự hiện hữu của rượu trong cuộc đời anh , điều mong mỏi đó của tôi có quá lớn hay không .
Tôi buồn lăm. Đêm đó, lần đầu tiên, chúng tôi bên nhau im lăng. Nỗi sợ mất nhau cứ thấm dần, thấm dần .
Những mùa Noel tiếp theo, tôi và anh hai đứa ở hai nơi, lúc nồng ấm, lúc lạnh nhạt, khoảng cách hơn nữa vòng trái đất với phương tiện liên lạc duy nhất là những lá thư hàng tuần, không chuyện trò trực tiếp , không chia xẻ gì hơn ngoài những sinh hoạt đời thường . Lắm lúc tôi đã có cảm giác anh vẫn gần thật là gần . Nhưng cũng có lúc cảm giác anh quá xa một tầm tay với đã đánh gục những mơ ước , những niềm hy vọng anh và tôi sẽ gặp nhau và sẽ bên nhau suốt đời .
Tôi trăn trở, tôi đau đớn, tôi điên dại một thời gian . Tôi nói lời chia tay với anh, rồi lại cầu xin anh đừng xa tôi, anh là cái gì đó trong tôi còn thiêng liêng hơn những ước mơ tôi có, muốn dứt bỏ, thật không dễ chút nào .
Những năm này, tôi đọc thư anh có những lúc thật xa xôi, hỏi thăm qua loa, tôi biết anh đã dấu tôi nhiều lặm Từ rượu, từ những người con gái khác giúp anh vơi bớt muộn phiền . Còn gì nữa đâu khi tôi nghe anh thú nhận trong thư anh đã có người khác và cô ta là người ơn của anh mỗi lúc anh là người say, người ơn, không hơn không kém .
Đồ nát rượu, tôi tập biết ghét đàn ông nghiện rượu từ đó .
Non nớt như tôi lúc đó cũng đủ biết người say ra sao. Yếu đuối, bịnh họan. Cần một bàn tay người phụ nữ, việc gì nữa xảy ra sau đó, ôm ấp, thề thốt, hứa hẹn .
Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy hết. Tôi chịu không nổi nên ngày qua ngày tôi đã dấu tạm nỗi đau đó đi trong lòng mà sống với đời thường đầy bon chen vất vả nơi đây khi chỉ còn lại một mình tôi .
Những người em họ không an tâm khi thấy tôi quá tiều tuỵ . Tôi đòi về VN, họ vây quanh tôi khóc sướt mướt và van tôi đừng đi . Họ nhìn thấy trước viễn cảnh ra sao . Hoặc là tôi sẽ mang theo mầm sống của anh về, hoặc là tôi chán ghét cuộc đời vì bị lừa dối và có thể tôi không còn đủ sức làm lại cuộc đời của chính tôi nữa .
Tôi thương họ lắm, tôi bỗng nhận ra tôi chả nghĩ gì đến mình .
Tôi cố bắt mình quên hết đi ... và tôi quên thật .
Mùa Noel cuối cùng
Những ngày quên anh dường như chỉ là tạm thời .
Tôi vẫn biết anh ở đâu, hình dung được sinh hoạt hằng ngày của anh . Tôi viết thư về lại cho anh ba năm sau đó và bắt đầu gọi phone về liên lạc với anh trực tiệp Giọng anh nghe ngỡ ngàng làm sạo Chúng tôi đã mất đi cái thân thiết sau vài năm mất liên lac. Tôi quá lý tưởng khi nghĩ anh vẫn còn là của mình .
Có những ngày tôi gọi không gặp anh, những người làm chung của anh rất lịch sự với tôi, tôi an tâm lặm Một ngày một chị làm cùng phòng bảo tôi hôm nay anh không đến vì mắc lo đám cượi Tôi bình thản hỏi đám cưới của ai, chị nói còn của ai nữa .
Tinh thần tôi bấn loạn, tôi gọi về nhờ người bạn trai cùng lớp trung học lúc trước rất thân với tôi tìm anh xem anh đâu và anh có gia đình thật chưa . Tôi viết liền một lá thư hỏi thẳng anh điều đó . Người bạn trai gọi lại tôi bảo tôi quên anh đi và không nói thêm điều gì . Nhận thư anh anh nói anh đám cưới để có giấy tờ làm chứng mua đất xây nhà ha ha... Nghe sao mà tàn nhẫn . Anh vẫn muốn tôi về làm giấy tờ đưa anh qua đây . Anh năn nỉ tôi nhiều lắm vẫn thân thiết, âu yếm như ngày nào. Tôi dần nhận ra chân tướng của anh . Một thằng đểu không hơn , không kém .
Tôi có một tình yêu chân thật đến mấy, đam mê đến mấy, tôi cũng tự hiểu tôi không thể cướp đi tình cảm của người phụ nữ đang là vợ của anh, sẽ nghĩ sao khi anh nói anh vẫn yêu tôi mà lấy cô ấy . Lắm lúc tôi cay đắng nghĩ cả hai người họ đang lừa dối tôi, trong lúc tôi làm giấy tờ cho anh, thời gian anh đợi qua đây, anh vẫn chung sống với vợ của anh và sau đó tôi sẽ là người cưu mang cả gia đình họ .
Cuộc đời sao mà chó má, sao mà tồi tệ đến thế . Tôi đọc lá thư cuối anh gửi cho tôi như một xác chết không hồn
-" Trâm , anh đã từng mơ tới cuộc sống chung của anh và em trong một thành phố tuyết trắng xoá, anh và em cùng đi dạo trong khi tuyết rơi, thật thơ mộng phải không em "
Tôi cười nhạt, tôi hiểu tôi không còn là con Trâm ngu ngốc của ngày nào , nghe anh bảo anh uống rượu để quên nổi buồn hay là tự đầu hàng trước nổi buồn vì không biết làm gì sáng suốt hơn .
Tôi biết tôi đứng ở một chỗ khác của một chuẩn mực đạo đức khi tôi không bao giờ muốn là người cướp đi hạnh phúc của người khác và tự cho hạnh phúc dành được là hạnh phúc của mình .
Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã coi anh là người đồng hành cúa mình từ đó đến giờ khi anh chưa từng xứng đáng với tình cảm của tôi .
Những mùa Noel ý nghĩa là những mùa Noel có đầy đủ hương vị của quá khứ, hiện tại và viễn ảnh những mùa Noel tương lai hạnh phúc hơn . Những mùa Noel tôi có đã không được như vậy . Nó đã mất đi những dấu ấn đẹp của quá khứ, một quá khứ tôi không bao giờ muốn nhớ . Chỉ còn hiện tại và tương lai trong những mùa Noel tiếp theo của tôi mà thôi .
Năm nay, Noel lại đến, nỗi buồn đâu đó cứ ray rứt, nỗi đau của mùa Noel năm nào dường như vẫn còn đang dẫy chết trong lòng tôi .

Vành Khuyên
12/04

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Đánh máy: Vành Khuyên
Nguồn: Vành Khuyên
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 12 năm 2004