**Ernest Hemingway**

Một Nơi Chốn Khang Trang Vừa Sạch Vừa Đẹp

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**

[Một Nơi Chốn Khang Trang Vừa Sạch Vừa Đẹp](" \l "bm2)

**Ernest Hemingway**

Một Nơi Chốn Khang Trang Vừa Sạch Vừa Đẹp

DOÃN QUỐC SỸ dịch

Thời gian đã trễ, mọi người đã đứng dậy rời tiệm cà phê trừ một ông già còn ngồi dưới bóng một vòm lá cây che ánh điện. Vào ban ngày đường phố bụi bậm nhưng ban đêm sương xuống đã phủ dày, và ông già sở dĩ còn ngồi lại trễ kia vì ông bị điếc, hơn nữa vào giờ tĩnh lặng này của đêm khuya ông cảm thấy có điều gì khác la.. Hai người hầu bàn ngồi phía bên trong nhìn biết ông già đã hơi xỉn rồị Họ biết dù ông là một khách hàng tốt nhưng khi quá say ông sẽ rời tiệm mà quên trả tiền, họ đành ngồi nán canh chừng ông vậy.  
Một anh hầu bàn nói:   
"Ấy tuần trước ông ta định tự vẫn đấy."   
"Vì sao vậy?"   
"Vì tuyệt vọng!"   
"Tuyệt vọng cái gì?"   
"Chẳng vì cái gì cả!"   
"Sao cậu biết là chẳng vì cái gì cả?"   
"Ông ta dư dật tiền bạc mà!"   
Cả hai chàng cùng ngồi bên chiếc bàn kê sát vách tường ngay gần cửa ra vào nhìn ra khoảng thềm trống bên ngoài với những bàn trống vắng, trừ bàn có ông già ngồi dưới bóng lá đu đưa theo gió. Một cô gái và một chàng quân nhân đương đi ngang trên đường phố sát đó. Ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trên cổ áo có chữ số bằng đồng của chàng quân nhân. Người con gái rảo bước bên anh, trên đầu không có gì che.  
"Nhân viên tuần hành có ý muốn bứng ông ta đi" - một chàng hầu bàn nóị   
"Việc gì sẽ xảy ra nếu ông ta được thỏa mãn điều yêu cầụ"   
"Tốt hơn hết ông ta hãy rời khỏi phố lúc nàỵ Nhân viên tuần hành muốn bắt giữ ông ta đó. Họ đã đi quanh năm phút trước đây rồi!"   
Ông già ngồi dưới bóng cây gõ nhanh đáy ly lên mặt chiếc đĩa phía dướị Chàng hầu bàn trẻ tuổi hơn tiến tới:   
"Thưa ông muốn gì ạ?"   
Ông già ngẩng nhìn và nói:   
"Cho tôi một ly rượu mạnh nữa!"   
Chàng hầu bàn nói:   
"Ông sẽ bị say đó!"   
Ông già ngẩng nhìn, hắn vội đi ngay và nói với anh bạn đồng nghiệp:   
"Ông ta sẽ ngồi đó suốt đêm cho mà coị Tao buồn ngủ rồị Chẳng bao giờ được ngủ trước ba giờ sáng. Giá như tuần trước ông già thành tựu trong việc tự vẫn."   
Chàng hầu bàn cầm chai rượu và một chiếc dĩa nhỏ để đặt ly tự phía trong quầy hàng rồi bước ra ngoài tiến về phía bàn của ông già. Chàng đặt chiếc tách xuống rót rượu đầy ly và nói với ông già điếc:   
"Lẽ ra ông nên ra đi vĩnh viễn dịp ông tự vẫn tuần trước!"   
Ông già ra hiệu với một ngón tay và nói:   
"Rót thêm chút nữa đi!"   
Chàng hầu bàn tiếp tục rót rượu vào ly, rượu đầy tràn chảy ào xuống lòng tách bên dưới.   
Ông già nói:   
"Cám ơn!"   
Chàng hầu bàn mang chai rượu để lại chỗ cũ bên trong quầy cà phê, rồi tới ngồi cạnh anh bạn đồng nghiệp và nói:   
"Trông kìa, ông ta say rồi!"   
"Thì đêm nào ông ta chẳng say như vậy."   
"Điều gì làm ông ta muốn tự sát?"   
"Làm sao tôi biết được!"   
"Ông ta đã tự sát như thế nào?"   
"Tự treo cổ bằng một dây thừng."   
"Ai đã cắt giây cứu ông ta?"   
"Cháu gái ông."   
"Vì sao họ làm vậy?"   
"Vì họ e ngại cho linh hồn ông."   
"Ông ta tiền nhiều chừng nào?"   
"Nhiều lắm!"   
"Ông ta cỡ tám chục tuổi chứ gì?"   
"Mong cho ông ấy đi về. Tôi chẳng bao giờ được lên giường trước ba giờ sáng. Giờ nào mới được lên giường đây?"   
"Ông ta cứ ngồi nán vậy vì thích vậy."   
"Ông ta sống một mình chứ tôi có sống một mình đâụ Bà xã tôi hiện đương nằm chờ tôi trên giường đó!"   
"Ông ta cũng đã một thời có bà xã đấy chứ."   
"Một bà vợ với ông giờ đây cũng chẳng ích gì."   
"Không thể nói thế được. Giá như có một bà vợ ngay bên ông cũng hơn chứ."   
"Đứa cháu gái săn sóc ông tạ Cậu nói là cô ta đã cắt giảm nhiều thứ chứ gì."   
"Tôi biết."   
"Tôi chẳng muốn sống già như vậy! Đời sống người già thật chán ngấy!"   
"Không hẳn thế đâụ Ông già này sạch sẽ đấy chứ. Ông ta uống rượu có để rơi vãi giọt nào đâụ Kể cả vào lúc ông đương say như lúc này. Hãy trông ông ta kìa."   
"Tôi không thích ngắm ông tạ Tôi muốn ông ta cuốn xéo cho rồi. Ông ta phải biết là người khác còn việc phải làm chứ."   
Ông già nhìn qua khung vuông chiếc ly cạn của mình và nói với người hầu bàn:   
"Một ly vang nữa đi" - ông vừa nói vừa chỉ vào ly.   
Chàng hầu bàn đương nóng lòng muốn về gấp, chạy đến nói chẳng cần cú pháp, cứ như thể cách nói của một người ngoại quốc:   
"Thưa hết rượu rồi! Không còn rượu cho đêm nay nữạ Tiệm đã đến giờ đóng cửa."   
"Rót cho một ly nữa đi" - ông già nói.   
"Không! Hết rượu rồi."   
Anh chàng vừa nói vừa lau mép bàn bằng một chiếc khăn lau.   
Ông già đứng lên, đếm những dĩa nhỏ, rút chiếc ví da trong túi, trả tiền và có để lại tiền típ.   
Anh chàng hầu bàn bèn nhìn ông theo đường xuống phố, dáng một ông già bước đi không vững nhưng vẫn giữ được vẻ đàng hoàng.   
Anh chàng hầu bàn không muốn về gấp nêu câu hỏi:   
"Sao cậu không để ông ta ngồi nhẩn nha chút nữa uống tiếp? Chưa quá hai giờ rưỡi mà!"   
"Tôi muốn về lên giường ngủ!"   
"Chậm một giờ có đáng là bao."   
"Nhưng với tôi thời gian vào lúc này đáng quý hơn với ông ấy."   
"Thì một giờ cũng là một giờ thôi."   
"Cậu nói như thể cậu là ông già đó vậỵ Ông ta có thể mua một chai vang mang về uống ở nhà."   
"Đâu có giống nhau!"   
"Đúng, không giống nhau thật!"   
Chàng hầu bàn có vợ chờ ở nhà biểu đồng tình với bạn vì chàng không muốn tỏ ra bất công, chàng chỉ muốn lẹ một chút thôi.   
"Còn cậu, cậu không sợ về nhà trước giờ như thường lệ chứ?"   
"Cậu định thóa mạ tôi sao?"   
"Không đâu bạn ơi, rỡn mà!"   
Chàng hầu bàn vội vã vươn tay kéo cánh cửa chớp bằng kim khí xuống và nói:   
"Không. Tôi có niềm tin mà. Tôi hoàn toàn giữ vững niềm tin."   
"Cậu có tuổi trẻ, có niềm tin, và có một việc làm. Cậu có đủ tất cả."   
"Vậy bạn, bạn thiếu điều gì nào?"   
"Thiếu đủ mọi thứ, trừ việc làm."   
"Bạn có tất cả những thứ tôi có."   
"Không đâụ Tôi chẳng bao giờ có được niềm tin và cũng không còn trẻ nữa."   
"Thôi đi cậu ơi, đừng nói tào lao, khóa cửa lại đi!"   
"Tôi giống những kẻ thích ngồi lại muộn nhất trong tiệm cà phê" - chàng hầu bàn nhiều tuổi hơn nói - "ngồi lại muộn nhất với những người không muốn về ngủ, với những người cần được thấy ánh sáng trong đêm."   
"Tôi thì muốn về nhà, lên giường nằm đây."   
"Chúng ta thuộc hai loại người khác nhau" - chàng nhiều tuổi hơn đáp. Chàng đã khoác xong áo chuẩn bị ra về. "Đây không phải là vấn đề còn trẻ hay không, có niềm tin hay không, mặc dầu đó là những thứ ai cũng quý. Mỗi đêm tôi vẫn chần chừ vào lúc đóng cửa vì nghĩ rất có thể vẫn còn người nào đó đương cần một ly cà phê."   
"Bồ ơi, còn những kho rượu vang lâu năm mở cửa bán suốt đêm đó."   
"Cậu không hiểu gì cả! Cậu nên nhớ đây là một tiệm cà phê sạch sẽ, khang trang, sáng sủa và còn thêm bóng lá cây đu đưa nữa."   
"Thôi chúc bạn ngủ ngon" - chàng hầu bàn trẻ hơn nói.   
"Vâng, chúc bạn ngủ ngon" - chàng kia đáp lại.   
Chàng vừa đáp vừa tắt điện vừa tự đàm thoại thầm với mình. Đã đành ánh sáng cần thiết nhưng nơi chốn đó cũng còn phải sạch sẽ, dễ thương nữa chứ. Bạn không muốn có nhạc. Hẳn là bạn không muốn có nhạc. Bạn cũng chẳng thể đứng trước một quầy rượu với dáng uy nghi, mặc dầu mọi thứ đều được cung cấp vào giờ đó. Người sợ gì? Không phải là sợ hãi, kinh khiếp. Chẳng có gì cả, đó là điều người biết rõ quá đi. Tất cả là cái chẳng có gì và một người cũng chẳng là cái gì cả. Chỉ có vậy và ánh sáng là tất cả những gì cần thiết -- với một chút sạch sẽ, trật tự.. Có người sống trong đó mà chẳng hề cảm thấy nhưng cũng hiểu rằng tất cả chẳng qua chỉ là chẳng có gì cả và rồi chẳng có gì cả - và - chẳng có gì cả và rồi chẳng có gì cả. Cái không có gì cả của chúng ta nằm trong cái không có gì cả, không có gì cả là tên bạn, là vương quốc không có gì của bạn, là vương quốc không có gì tương lai của bạn, trong vương quốc không có gì vì nó là vương quốc không có gì. Hãy cho chúng tôi cái vương quốc không có gì này vương quốc không có gì hàng ngày của chúng tôi và hãy không có gì những cái không có gì của chúng tôi trong khi chúng tôi không có gì những cái không có gì của chúng tôi và hãy không có gì chúng tôi không phải trong cái không có gì, nhưng hãy phân phát chúng tôi từ những cái không có gì. Hoan hô cái không có gì tràn đầy những không có gì, không có gì hãy ở lại với bạn. Anh chàng mỉm cười và đứng trước quầy rượu với một máy ép cà phê rực rỡ nghi ngút bốc hơi.   
"Ông dùng gì?" chàng tiếp viên hỏi khách.   
"Một không có gì!"   
"Lại một tên khùng nữa" - chàng tiếp viên nói vậy rồi quay đị   
"Xin một ly rượu nhỏ" - chàng hầu bàn nói.  
Chàng tiếp viên rót cho hắn.   
"Ánh sáng tốt lắm và dễ chịu nữa nhưng quầy rượu không được lịch sự!" chàng hầu bàn nói.   
Chàng tiếp viên nhìn chàng hầu bàn nhưng không nói gì. Đã quá khuya rồi, còn đối thoại làm gì.   
"Bạn muốn thêm một ly nhỏ nữa chăng?" chàng tiếp viên hỏi.   
"Thôi! Cám ơn bạn" - chàng hầu bàn nói rồi đi ra.   
Chàng không ưa những quầy rượu và những hầm chứa rượu. Một quán cà phê sạch sẽ, sáng sủa là một cái gì khác hẳn. Giờ thì không muốn nghĩ gì xa xôi hơn, chàng chỉ còn muốn trở về với căn phòng của mình. Chàng sẽ nằm sõng soài trên giường và sau cùng với ánh sáng ban mai chàng lại ngủ. Sau cùng chàng tự nhủ với mình rằng hẳn đó chỉ là chứng mất ngủ. Hẳn là nhiều người mắc chứng mất ngủ!   
Đọc và Phản Ứng   
1. Trong truyện có đoạn nhân vật nhắc liên tiếp, liên tiếp từ ngữ "chẳng có gì cả và chẳng có gì cả." Điều này gợi cho ta cảm thấy cái trống rỗng của cuộc đời, đồng thời cũng gợi cho ta một niềm ngao ngán nào đó.   
2. Những đoạn đối thoại trong truyện luôn luôn ngắn gọn như nuốt lờị Điều này gợi cho ta những suy tư chợt đến, chợt đi nơi từng người.   
3. Âm sắc của truyện này có một nét đặc biệt, nó như luôn luôn muốn gợi nhớ nơi ta một điều gì vẫn thấp thoáng nơi tiềm thức.   
4. Câu chuyện dường như vẫn gắng giữ lấy một niềm tin gì nơi cuộc đời, không hoàn toàn tuyệt vọng, do đó vẫn có ánh sáng của lạc quan, tin tưởng giữa cuộc đời đương gặp nhiều xao động này.   
5. Tác giả dùng ngôn ngữ Tây Ban Nha trong lời tán thán "tất cả chẳng qua là chẳng có cái gì cả" cũng là để lời tán thán đó có một màu sắc đặc biệt trong nếp sống Tây Ban Nhạ Nếu biểu lộ lời tán thán đó bằng tiếng Anh e rằng kém gợi cảm đi nhiều.   
6. Quán cà phê trong truyện được tả là sạch sẽ và dễ thương. Nhưng lại chính là nơi gây bao nỗi niềm suy tư sâu thẳm. Đó là ý nghĩa hài hước tiềm ẩn nơi tác phẩm.   
7. Quan điểm truyện chính yếu cũng là gián tiếp công nhận sự kiện nhân vô thập toàn, vạn sự đều có mặt tốt, mặt xấu, trong cái rủi có cái may và ngược lại.   
Đúng như nếp suy nghĩ của Hemmingway đã thể hiện trong hầu hết những nhân vật của ông: Tuy cuộc đời là không, là trống rỗng đấy, nhưng với con người có hùng tâm, họ vẫn thể hiện được một cuộc sống có chân giá trị và sáng ngời danh dự.   
Doãn Quốc Sỹ

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.  
Nguồn: http://vnthuquan.net  
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.  
  
Nguồn: Thanh  
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên  
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003