**Vành Khuyên**

Những giòng sông trôi

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 giòng sông trôi](" \l "bm2)

**Vành Khuyên**

Những giòng sông trôi

Thủy đã từng kể cho tôi nghe cô chạy một người đàn ông từ New Jersey qua Cali.   
Lúc đó tôi cứ nghĩ là chuyện bình thường, Thủy đẹp , lắm đàn ông theo, quá là bình thường đi chớ. Nhưng tôi chưa từng hỏi tại sao phải chạy, sao lại chạỵ   
Kể cũng lạ , mình không thương ai cứ nói quách với họ cho xong. Ðời người có bao lâu mà chạy chi cho người ta đuổi, càng chạy càng bị đuổi và đến lúc hụt hơi , lại có khi là con mồi ngon cho người ta trờ tới mình đúng lúc.   
Tôi lúc đó thì chưa có ai , cuộc đời còm cõi còng lưng kiếm tiền nuôi thân. Tôi nghe các cô bạn kể đám cưới của họ lên đến mười lăm , mười sáu ngàn thì tá hỏa. Tôi đã không đẹp , lại nghèo , làm sao mà mơ đến lấy tỉ phú , triệu phú còn chưa có. Còn mơ trúng số thì tính tôi lại không thích đỏ , đen mấy , dù mua vé số là đỏ đen hợp pháp chớ có bất hợp pháp chi đâu.   
Tôi vẫn tin , đời có số cả.   
Không có số sao được, ngay cả Hằng , dù chả phải lang thang như tôi và Thủy trên cái xứ sở xa lạ này, làm vương tướng bên Việt Nam mà vẫn còn than buồn , đơn chiếc vì thấp không kham , cao không tới...   
Chúng tôi đã buồn , buồn lắm , tự nhủ không biết tới bao giờ mới nhìn thấy nhau có đôi , có cặp và hạnh phúc đâỵ   
   
Bẳng đi một thời gian không liên lạc , mỗi đứa tự lao vào đời sống của riêng mình. Tôi trước giờ vẫn quan tâm tới bạn bè lắm, nay trôi lạc qua đây , tiếng tăm thì không rành , sáng cuốc , tối cày, tôi tự thu mình vào cái vỏ tự ti hồi nào không haỵ Có bạn gọi tôi vừa vui, vừa bực , cứ cầu cho các cô ấy quên mình đi , đừng bao giờ hỏi thăm tới nữạ Tôi sợ , tôi đã sợ và rất sợ tôi là người kém may mắn nhất trong số bạn bè , rồi họ lại nhìn tôi thương hại , an ủi , chán lắm.   
Lần chót , sự thương hại của họ mang đến cho tôi một anh , chẳng ra người , chẳng ra ngợm , họ bảo thấy anh đó đơn chiếc , tôi cũng vậy hai người hợp lại cho vui nên sau chuyện đó , tôi chả dám tâm sự với họ điều gì nữa.   
Lần này tôi lầm. Cuộc đời mà , biết có ai may mắn mãi hay khổ đau mãi chưa.   
Tôi bấm bụng gọi cho Thủy trước , câu đầu tiên lọt ra cửa miệng " Này , có ai chưả ".   
Thủy như chưa định được mình , tôi nghe Thủy thủ thỉ " Theo quá mày ơi , đòi bỏ vợ theo tao , đứng ở tiệm tao bán cho người ta ngày đêm luôn !"   
Tôi tỉnh bơ " Thế hắn sống bằng gì mà ngày đêm bên màỷ "   
Thủy thật lòng " Ai mà biết , đã sâu đậm đâu mà hỏi !"   
Tôi lạ Thủy vô cùng , những gì tôi biết về Thủy bên VN rất khác với những gì Thủy mới nói với tôi. Thủy luôn biết Thủy thích gì , thay vì lúc này , tôi không hiểu phải Thủy mới vừa nói với tôi những điều đó không nữa.   
Thủy như vừa nhớ ra " Ê Hằng đang chơi với Tuyến á !"   
Tôi chỉ ậm ừ " Vậy saỏ Chừng nào thắt nút , mong trôi chảy đi ! "   
Tôi cũng vừa mới nhận ra tôi cũng khác, tôi trước kia rất tận tâm hỏi tới những việc riêng của bạn bè , mà nay cái gì nghe qua cũng như nước đổ lá khoai hết.   
Ðúng là cuộc sống , có đi xa mới hiểu tại sao. Tôi cảm giác như mình đang chờ những điều khác xảy tới nữa , cuộc đời, cuộc đời tôi dường như bắt đầu từ lúc này đã tập quen với chấp nhận nhiều hơn là đón nhận. Các bạn tôi dường như cũng vậy thì phải !   
Những ngày tháng cuối của một cuộc đời đơn chiếc sao mà trống vắng đến lạ. Không người thân quen, không vương vấn , cuộc đời đối với tôi sao chẳng còn gì để mà tiếc. Ði làm được gần 5 năm , bảo hiểm nhân thọ , tiền hưu , tôi để tên cha mẹ là người thừa hưởng hết vì tôi đã bi quan đến cùng cực rồi mình cũng sẽ đi vào lòng đất một mình , không người đưa tiễn.   
Chính lúc đó, tự nhiên tôi thấy mình quan trọng hơn chút qua lời nhờ của Tuyến. Tuyến nhờ tôi nói hộ với Hằng là Tuyến muốn bảo lãnh Hằng như vợ qua đâỵ Ôi trời ơi, còn gì bằng. Tôi không thích Tuyến ở một số điểm nhưng tôi sẳn sàng ca hắn cho bạn tôi bằng lòng qua đây , tôi không nghĩ tới hắn , tôi không nghĩ tới Hằng, tôi chỉ nghĩ tới tôi có thêm một người bạn là tôi làm. Những ngày đó, tiền điện thoại về VN còn mắt , tôi bị giật dây là gọi. Sau cùng gần ngày cưới của tôi , tôi mới biết hai người đã thôi nhau. Tôi bực Tuyến không thể tả. Bực tới độ tôi không mời Tuyến đám cưới tôi luôn. Tình yêu đâu thể gượng ép. Tôi biết mà , nhưng tôi đang bị gượng ép trong đám cưới này , và tôi nghĩ ai cũng có thể bị gượng ép , tại sao người ta lại không làm như tôi.   
Tôi điên mất rồi.   
Thủy nghe tôi sắp đám cưới cũng báo luôn sẽ đám cưới sau tôi hai tháng.   
Ba người bạn , hai đứa thành , một đứa không thành. Trong ba đứa, ai may mắn hơn ai. Tôi đã chắc không phải là tôi .   
Hai đám cưới qua nhanh chóng. Chúng tôi bặt tin nhau một thời gian , tôi ngụp lặn trong những bất ngờ của đời sống hôn nhân chóng vánh , nghe chừng nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Chồng tôi phải dọn từ Cali qua đâỵ Anh lúc nào cũng như người thất thần , nhớ ai , nhớ cái quán cà phê ngồi đánh cờ tướng suốt buổi hơn là ngồi trong cái apartment dơ dáy này tôi mướn ở tạm từ lúc chưa lấy nhau, nghe tôi than mệt vì cái thai đang lớn nhanh. Tiền nào của đó mà. Ðám cưới chúng tôi cũng nghèo như cái nghèo chúng tôi đang sống.   
Ðã có sao đâu , chỉ cần có nhau và có thêm đứa con , mà sống bên cạnh chứ thật sự có nhau không thì chưa biết.   
Là chồng tôi , chớ mà là tôi phải dọn xuống Cali , lạ nước , lạ cái , lạ cả nơi ăn chốn ở , tôi chắc đã bao lần phải bỏ nhà đi vì những cải vã không đâu cuộc sống hôn nhân ban đầu.   
Thủy không kể cho tôi nghe gì , chẳng gọi , chẳng nghe gì từ nhau , tôi thật chẳng còn tâm trí đâu mà biết.   
Buồn nhiều hơn vui làm cho tôi không chú tâm lắm trong cuộc sống đời thường , tôi bị sẩy thai hai tháng sau đó. Nhìn đứa con ra đời tím ngắt khi người ta bơm thuốc giục đẻ , tôi đau đớn , xót xa vô ngần , bỏ mình cũng tội , bỏ con càng tội hơn nữạ Tôi trở thành người câm và càng trốn sâu vào tâm thức của mình bỏ mặc chồng tôi với dằn vặt và tội lỗi anh tự khoác cho mình , không biết từ đâu ra mà nhiều như vậỵ   
Hằng vẫn viết thư đều cho tôi , lúc này , sau khi chia tay với Tuyến , Hằng đi chùa thường hơn , tại sao , tôi không rõ , nhưng tôi hiểu sự bình an không bao giờ dễ dàng tìm được hệt như tôi lúc này đâỵ   
Sau ngày mất con, tôi và chồng có xuống lại Cali trong kỳ nghỉ hè năm đó. Gặp lại Thủy , tôi không ngờ Thủy đang mang thai con thứ hai khi con đầu chưa đầy năm. Lúc đó , Thủy là bà chủ của một tiệm giặt ủi không còn sang mà sao cực vô cùng. Cái thai đã to , gần ngày sinh mà vẫn còn phải ra tiệm , đứng gần lò hấp để ủi cho khách cho kịp giao.   
Tôi muốn nhắm mắt cho qua , cho quên tất cả những đau buồn xảy ra với mình và bè bạn.   
Gặp nhau sau lần đó tôi thấy gần với Thủy hơn. Tôi nghĩ Thủy cảm được cái khổ mất con của tôi , còn tôi cảm được cái cực của Thủy trong đời sống. Ngày Thủy sinh con trai thứ hai , Thủy gọi tôi từ nhà thương báo cho tôi biết. Tôi gọi lại rất mừng rỡ thằng bé ra đời mạnh khoẻ và an toàn.   
Lần đầu tiên sau ngày có gia đình , tôi cảm thấy gần với một người bạn hơn với chồng mình. Một ngày , Thủy gọi tôi nức nở , " Trâm , chồng mình ngoại tình !, nếu mình bỏ đi , lên đó Trâm cưu mang dùm ba mẹ con mình từ đầu một thời gian được không? " Tôi nghe lùng bùng lỗ tai , tự nhiên thấy hận đàn ông quá , vợ mới sanh mà đi ngoại tình, hận tới độ quên trả lời để Thủy phải nhắc " Sao , được hông? Giúp Thủy với "..   
Tôi ừ với Thủy và bảo cứ yên tâm , mọi việc tôi sẽ lọ   
Mấy ngày sau , Thủy báo tôi sẽ không lên chỗ tôi nữạ Năm đó cũng là cái năm mà bà Hillary được nể phục trước tai họa chồng bà bị bắt gặp ngoại tình ngay tại nhà Trắng. Thủy tâm sự với tôi " Người ta có chức phận vậy còn phải ở lại , thôi chồng mình đã thôi thì mình không đi nữa đâu Trâm !" Tôi ngán ngẩm quá , tôi không thấy cái sự liên quan nào giữa bà Hillary với Thủy , còn một bên là ông Clinton với chồng Thủy thì tôi thấy có liên quan chút là đều ham mê của lạ.   
Nhưng tôn trọng Thủy , tôi không dám nói thêm lời nào , tôi chỉ bảo khi nào quyết định lại tôi vẫn đón. Chúng tôi liên lạc đều hơn. Tôi khuyên Thủy trở lại trường , có mẹ Thủy trông cháu , nếu Thủy có thể ráng học cho xong một nghề để tự bảo trọng mình và hai con.   
Còn tôi , đời sống gia đình có khá hơn chút nào đâụ Nếu giữa Thủy và chồng là sự chêch lệch giữa cung và cầu thì giữa tôi với chồng lại là thiếu hẳn một sự đồng cảm, tôi nghĩ gì anh không biết , anh nghĩ gì tôi cũng có hiểu đâụ   
Hằng thì cả năm mới cho tôi được lá thư sau ngày thiệp tôi tới Hằng trong ngày sinh nhật.   
Xa thì xa mỗi năm một lần chúng tôi vẫn nhớ nhau vào ngày đó. Ba đứa chúng tôi , đứa có chồng cũng như đứa chưa có chồng , đứa chưa con cũng như đứa đã có con , cuộc đời vẫn còn lênh đênh , chưa định hướng.   
   
Bao nhiêu năm nữa đã trôi qua .   
Tôi tưởng mình không còn muốn có con mà giờ tôi đã hai đứa .   
Thuỷ trước đây tin rằng có lẽ mãi mãi cô sẽ phụ thuộc vào người chồng bạc bẽo của mình nhưng có phải đâu . Hiện cô đang là một broker rất thành công tại California , lần nào điện cho tôi , Thủy cũng vui mừng báo cho tôi biết những thành công cô vừa mới có và những niềm kiêu hãnh là bao nhiêu người đàn ông nữa vẫn còn đang rơi rụng dưới chân cô .   
Hằng vừa mới rời Mỹ về lại Việt Nam sau một chuyến du lịch kết hợp công tác với thăm người thân và bạn bè ở đây . Hằng vẫn đơn chiếc , bao nhiêu mối lái, bao nhiêu người quen , cô muốn lắm nhưng đều từ khước . Cô chán cuộc sống độc thân nhưng tình yêu đến vào lứa tuổi này từ phía người đàn ông , khó có ai mà còn mạnh , đam mê và nồng cháy đủ kéo Hằng ra khỏi những sinh hoạt phong phú của cô từ lúc trở thành một giám đốc của một công ty da giày lớn nhất thành phố . Cô đơn vẫn hoàn cô đơn . Hằng đã và đang tập vui với điều đó .   
Một ngày, tôi nhận được email của Hằng báo tin đứa cháu trai mới ra đời . Hằng chia xẻ với tôi nhìn cháu mà thèm có đứa con của riêng mình . Tôi hiểu điều đó vô cùng nhưng rất ngạc nhiên khi nghe Hằng hỏi thêm nếu Hằng chỉ muốn có con thì tôi có bất ngờ không dù không chồng, Hằng sẽ đến với ai đó một đêm để đạt được ước mơ của mình .   
Tôi đã thận trọng hỏi cô rằng cô đang hỏi đùa hay thật vì tôi rất sợ làm Hằng tự ái . Khi biết cô bảo hỏi thật , tôi chỉ vỏn vẹn mấy dòng " Hằng à , đứa con là kết quả của tình yêu , còn Trâm không nghĩ đó là kết quả của một mong muốn "   
Hằng tin tôi thì tin ,không tin tôi cũng chịu .   
Cuộc đời chúng tôi như những dòng sông trôi, những dòng sông chảy về nhiều hướng như cuộc đời chúng tôi mỗi đứa mỗi ngã . Rồi sẽ hội tụ về những điểm có thể giống nhau đôi chút , có thể khác hoàn toàn nhưng xá chi, tôi nghĩ cả ba chúng tôi đều nghiệm ra một điều mà đánh đổi cả đời cũng có người chưa hiểu ra ...vui với cái mình đang có và hài lòng với nó ..   
Những dòng sông trôi . Vâng chúng tôi vẫn trôi .. và đang lái cuộc đời mình đi về những hướng tốt đẹp ..   
   
   
 

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.  
Nguồn: http://vnthuquan.net  
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.  
  
Nguồn: Chim viêt.  
Được bạn: Ct.ly đưa lên  
vào ngày: 3 tháng 12 năm 2004