**Tần Anh**

Cái áo mưa

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**

[Cái áo mưa](" \l "bm2)

**Tần Anh**

Cái áo mưa

**Note :** *Cái lần đi họp off đấy, trời bỗng bất chợt mưa. Mọi người vừa kinh ngạc vừa ghen tỵ khi thấy cô lôi từ trong cốp xe ra một cái áo mưa. Cái nào cũng có nguyên nhân của nó, và việc này bắt nguồn từ một chuyện khá xa xưa*   
  
Cô nâng cái áo mưa bằng hai tay, đưa cho người ấy   
- Em trả anh cái áo mưa này   
Người ấy nhìn cô kinh ngạc, xen có chút gì bực tức :   
- Anh đã mua cho em, thì em cứ cầm đi   
Cô hơi có chút lúng túng, cố gắng phân bua :   
- Em không cần. Em đã có áo mưa rồi. Em cứ để ở đây nhé   
Rồi cô chạy vụt đi, lòng nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, không cần biết sau lưng mình ai nói gì, nghĩ gì   
Đó là một cái áo mưa khá đẹp. Tất nhiên nó không phải là cái áo gió mỏng manh mà người ta vẫn thường mua vội khi gặp trời mưa bất thường. Nó là một cái áo mưa dài, rộng, lớp nilon dầy màu be hồng có hoa văn. Rất đẹp. Không cứ cô, bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể rời mắt khỏi cái hoa văn dập nổi tinh tế, cái màu be hồng nhã nhặn và lớp vải mềm mại. Ngày hôm đó, khi người ấy chở cô, trời bỗng mưa bất chợt. Người ấy đã đỗ xe lại bên đường, chọn và mua cái áo mưa này đưa cho cô mặc. Chỉ là một quãng đường ngắn, chỉ là những giọt mưa lây phây nho nhỏ, nhưng cô vẫn mặc cái áo mưa mới vào một cách xúng xính   
Giá như nó chỉ là một cái áo mưa mỏng bình thường, rẻ tiền, có lẽ cô đã không trả lại. Dù chỉ là một cái áo mưa, nhưng nó lại đẹp quá, và nó gợi đến một cảm giác quan tâm chăm sóc. Cái ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong đó, cái ánh mắt của người ấy khi trao cho cô cái áo mưa, nó làm cô thấy bối rối. Cái ánh mắt đó cô đã không thể nhận được, thì làm sao cô có thể nhận được vật này   
Không được, cô phải mang cái áo mưa này đi trả   
Và cô đã trả thật.

---&---

Mấy ngày sau, cái áo mưa vẫn nằm im ở cái chỗ cô đã đặt. Cô thì dứt khoát không chịu nhận, còn người ấy thì không chịu cầm về. Có đôi lúc, cô thấy hơi bất nhẫn, nhưng con đường đã đi qua, cô tuyệt nhiên không quay đầu lại. Một hôm, lúc văn phòng vắng người, anh mới hỏi cô :   
- Sao em lại trả lại nó ?   
Cô cười đáp :   
- Em có áo mưa rồi mà, lấy thêm cái nữa làm gì   
Anh nhăn mặt, nhìn cô với vẻ đừng có giả vờ đánh trống lảng :   
- Em dở quá. Nó mua tặng mình như thế, tự nhiên đùng đùng mang trả lại, như thế là em phụ lòng tốt của nó. Chỉ là cái áo mưa mà, đâu có sao.   
Cô kéo ghế ngồi cạnh anh, mắt nhìn ra đường :   
- Có những cái mà nếu có thể được thì tốt nhất không nên làm. Khi đã không thể cho người ta cái mà người ta muốn, tốt nhất không nên để người ta hy vọng   
Anh hơi im lặng một chút, chừng như nhận ra những ẩn ý sâu xa trong câu nói của cô, rồi phẩy tay đứng dậy :   
- Chỉ là cái áo mưa thôi mà, làm gì mà quan trọng thế.   
Cô nhìn theo bóng anh, nửa đùa nửa thật :   
- Nếu như anh mua cho em, em nhất định sẽ cầm ngay   
Tiếng anh vọng lại như từ một nơi xa xăm :   
- Cô à, còn khuya, anh đâu có tốt như người ta. Không phải em đã nói rồi sao, nếu không thể cho người ta cái mà người ta muốn, tốt nhất không nên để người ta hy vọng.   
Có lẽ nào anh chưa quên chuyện đó. Có lẽ nào.   
Ngày xưa, khi chị hàng xóm nhà cô chưa đi lấy chồng, cô hay mang báo của chị đến văn phòng ngồi đọc. Có lần anh đã hỏi :   
- Em chịu khó mua báo nhỉ   
Cô không ngẩng mặt lên, đáp :   
- Không đâu phải của em. Báo của chị hàng xóm nhà em mà. Người yêu chị ấy đặt mua dài hạn cho chị ấy, nên em được đọc ké.   
Lúc đó, người ấy cũng đứng ở đó. Người ấy liền xen vào :   
- Em đọc báo của người khác làm gì. Để anh đặt báo cho em nhé.   
Cô đã đáp với giọng nửa đùa nửa thật :   
- Chừng nào em yêu anh, em sẽ đòi anh đặt báo cho em. Em không nhận đồ của người lạ   
Người ấy nghĩ một chút rồi nói :   
- Vậy lúc nào em đòi hỏi anh cái gì, hoặc nhận đồ của anh, có nghĩa là em đã yêu anh, phải không ?   
Cô cúi mặt xuống tờ báo, không đáp. Còn anh thì vỗ vai người ấy :   
- Thì đúng như thế còn gì. Mày phải nhớ mà cố.   
Đương nhiên cô không bao giờ quên điều đó   
Dù người ấy nhớ hay quên   
Dù anh nhớ hay quên   
Cô dứt khoát không thể nhận cái áo mưa đó cho được.

---&---

   Cái áo mưa đã biến mất. Có thể là người ấy đã cầm về. Có thể là một ai đó gặp trời mưa bất chợt đã mượn tạm rồi quên trả lại. Là ai cũng thế, cô không quan tâm, chỉ cần nó không nằm ở đó là được.   
Dù gì, kể từ bây giờ, cô chẳng bao giờ gặp trường hợp khó xử như thế nữa.   
Trong cốp xe của cô, cô đã bỏ vào đó một cái áo mưa, lớn, đẹp, màu xanh lơ như màu trời. Và trong túi xách của cô cũng luôn thường trực một cái áo mưa gió, màu vàng nhạt, trông cũng cực kỳ nhã nhặn.   
Cô cũng đã đặt báo rồi, đặt dài hạn. Chị hàng xóm đã đi lấy chồng, không còn báo để cho cô mượn, nhưng chẳng sao, ai thích đọc thì người ấy mua, đó là lẽ đương nhiên, có gì mà phải băn khoăn hay thắc mắc   
Nếu cái gì đó có thể làm được, tốt nhất là nên tự mình làm lấy.   
Vì anh đã từ chối, và vì ngoài anh ra, cô chẳng cần của ai cả.

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.  
Nguồn: http://vnthuquan.net  
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.  
Đánh máy: Tần Anh  
Nguồn: Tác giả /VNthuquan - Thư viện Online  
Được bạn: Thành viên VNTQ đưa lên  
vào ngày: 25 tháng 11 năm 2007