**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

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**

[Chương 1](" \l "bm2)

[Chương 2](" \l "bm3)

[Chương 3](" \l "bm4)

[Chương 4](" \l "bm5)

[Chương 5](" \l "bm6)

[Chương 6](" \l "bm7)

[Chương 7](" \l "bm8)

[Chương 8](" \l "bm9)

[Chương 9](" \l "bm10)

[Chương 10](" \l "bm11)

[Chương 11](" \l "bm12)

[Chương 12](" \l "bm13)

[Chương 13](" \l "bm14)

[Chương 14](" \l "bm15)

[Chương 15](" \l "bm16)

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 1**

- Ngươi thật là hên , vậy ngươi định chọn cô nào ?   
Câu hỏi của Cường làm Khanh giật mình . Ngày xưa Khanh ao ước được tăng chức làm phó giám đốc công ty , nhưng bây giờ chưa vào việc thì anh đã thấy nhiều rắc rối rồi . Đêm qua Khanh bị mẹ tụng cho một bài kinh thật dài về sự Ơn nghĩa với bạn bè bà con giòng họ , chỉ mới tăng chức phó giám đốc thôi mà khi không chạy ra biết bao nhiêu là bà con muốn lui tới với gia đình chàng . Cường là người bạn thân cùng làm chung chỗ với Khanh , tuy bây giờ Khanh giữ trọng chức lớn hơn nhưng tình bạn của họ vẫn như ngày nào . Câu hỏi của Cường làm Khanh nhớ đến mấy chục tờ đơn trong cặp táp . Khanh vội lấy ra và để lên bàn :   
- Mày hãy giúp tao lựa ra một cô thư ký vừa trẻ vừa đẹp là được rồi !   
Cường vui vẻ nhìn những tờ đơn xin việc . Vừa đọc lý lịch vừa xem hình các cô gái , xem xong , Cường chọn ra một cô thật xinh đẹp , nói :   
- hãy chọn cô này đi , mấy chục cô trong này cô nào cũng như thiên nga , nhưng tao thấy cô này xinh đẹp nhất và cái tên cũng đẹp nữa . Mày thật hên , được chọn ramột người đẹp để sai vặt !   
Khanh nhìn tờ đơn Cường vừa chọn ra , chàng liền lắc đầu nói :   
- con nhỏ này không được !   
Cường ngạc nhiên hỏi :   
- tại sao lại không được ? con nhỏ này xinh đẹp nhất trong đám , lý lịch và học lực đều tốt , đủ khả năng làm việc . Mày không cần phải sợ mướn lầmmột pho tượng đẹp về thờ ! hahaha.   
Khanh vẫn lắc đầu , nói :   
- tao nói không được là không được ! con nhỏ này mà mày cho là đẹp hả ? phù thuỷ , ma sơ đó mầy !   
Cường nhìn Khanh vui vẻ hỏi :   
- mầy biết nó là ai hả ?   
Khanh bực bội trả lời   
- biết chứ sao không . Biết nó từ lúc nó chưa ra đời lận ! bá má tao là bạn bè thân cận với ba má nó , tụi tao chơi với nhau từ nhỏ , cho mày biết nha nếu mà tao mướn nó đến đây làm , cái miệng oan oan của nó sẽ nổ tung công ty đó !   
Cường cười thành tiếng   
- hahaha , thì ra là láng giềng hả ? ê mầy không thích thì cứ làm mai cho tao đi !   
Khanh càng bực hơn , nói :   
- bây giờ mày đang giúp tao tìm mướn thư ký chứ không phải là tao giúp mày cua đào ! chọn giùm cô khác đi ông nội !   
Cường cười to rồi nhìn lại mấy tờ đơn kia , chàng lại chọn ramột cô gái cho Khanh   
- đây , tớ thấy cô này cũng được lắm , tuy học lực và sắc đẹp không bằng cô bé thời thơ ấu của mầy nhưng cô gái này hơn hẳn mấy cô kia !   
Khanh nhìn vào hình cô gái mà Cường đã chọn dùm , kỳ này chàng mới vui vẻ gật đầu   
- tớ cũng nghĩ là sẽ chọn cô gái nầy ! Mỹ Tuyền , cái tên nghe đẹp lắm , hình nhìn càng hấp dẩn hơn ! được , nhất định là cô nầy sẽ là thư ký riêng của tớ !   
Trò chuyện xong cả hai trở về công ty làm việc . Khanh làm việc rất hăng hái vì chàng xem như là đã chọn đượcmột cô thư ký vừa ý cho mình rồi . Chàng đã sắp đặt tất cả , ngày mai chàng interviequ với tất cả 22 cô gái và cuối cùng chàng nhất định sẽ chọn cô gái xinh đẹp có tên là Mỹ Tuyền.   
Về đến nhà , Khanh mở cửa đi vào thì gặp mẹ và em gái của chàng đang trò chuyện với Vũ Anh . Mọi người đưa mắt nhìn chàng dò xét . Chàng làm như không hiểu chuyện , hỏi tỉnh bơ   
- tại sao lại nhìn tôi như thế !   
Hoàng Lan , em gái của Khanh lên tiếng trước :   
- tại sao anh không nói cho mọi người biết là anh đang tìm thư ký.   
Khanh liền tỏ ra không bằng lòng , nói :   
- chuyện của công ty tao , tao nói cho mầy biết làm gì ? đừng có nhiều chuyện !   
Hoàng Lan đứng lên nói :   
- không thèm nói chuyện với anh nữa !   
Hoàng Lan bỏ vào phòng . Mẹ của chàng liền nói với chàng :   
- con nhất định phải chọn Vũ Anh đấy nhé !   
Khanh bực bội nói :   
- má à , chọn thư ký là phải chọn về học lực và khả năng làm việc chứ con đâu có thể chọn vì tình cảm riêng tư !   
Vũ Anh khẻ gật đầu :   
- đúng đó dì , Anh Cu Tí nói rất đúng ! Cu Tí nè , em tin rằng anh rất công bằng , khi em điền đơn tìm việc , em đâu có biết anh làm tại công ty đó đâu ! anh nhớ phải công bằng mà chọn lực nha , đừng vì chúng ta là bạn bè anh em mà anh phải chọn em đấy nhé !   
Khanh nhíu mày   
- em đừng gọi anh là Cu Tí nữa có được không vậy !   
Vũ Anh ra vẻ không nghe , nàng nở nụ cười thật ngây thơ trên môi , rồi gật đầu chào   
- chào dì dượng con về , em về nhé anh "Cu Tí" , chị về nha cu đen , cưng nhớ chào Hoàng Lan dùm chị nhé !   
Vũ Anh đi ra về một cách rất tự nhiên . Đối với mọi người trong nhà của Khanh , ai ai cũng rất yêu mến Vũ Anh vì nàng luôn vui vẻ nói nói , cười cười tối ngày . Nhưng cũng có nhiều lúc Vũ Anh làm Khanh rất đỗi bực mình vì lúc nào Vũ Anh cũng đòi chơi chung với chàng và bực nhất là cô bé lúc nào cũng gọi cái tên cúng cơm của chàng . Từ bé cho đến lớn , cả gia đình đi đâu chơi chung , nàng cũng chỉ tò tò theo Khanh nói cười , nhiều lúc Khanh rất muốn yên tịnh nhưng Vũ Anh nào có cho chàng phút giây nào yên ổn đâu.   
- Khanh , má nói từ nãy tới giờ , con có nghe gì không ?   
Khanh giựt mình   
- hả ? má nói gì ?   
- thì cái chuyện Vũ Anh muốn làm việc cho con đó !   
- má à , con đã nói , chọn thư ký thì phải chọn về . ..   
- má không cần biết , con nên nhớ gia đình ta nợ của ba má Vũ Anh rất nhiều , lúc này là lúc mình đền ơn người . ..   
- má . . .Hiển , mày giải thích cho má hiểu đi , việc làm này không thể cho Vũ Anh làm chỉ vì chúng ta mang ơn gia đình Vũ Anh . ..   
Hiển ngồi đấy nãy giờ không lên tiếng . Cậu bé nghe anh mình khéo vào vòng , vội vàng đứng lên nói   
- anh đừng kéo em vào cuộc , nếu mà anh không chịu mướng chị Vũ Anh thì anh ráng mà ngồi đây nghe má kể chuyện đời xưa đi nhé !   
Hiển bỏ vào trong . Má của Khanh ngồi cạnh bên chàng , bà bắt đầu kể lể chuyện ngày xưa . Đã kéo dài cả tiếng đo6`ng hồ rồi mà bà vẫn còn nói   
- . . .không nhờ Ánh Vũ thì bây giờ gia đình mình đâu có nơi này mà ở . ..   
Khanh thật không chịu nổi nữa , chàng đứng lên nói :   
- nếu con không mướn Vũ Anh chắc phải nghe má kể chuyện đời xưa cho đến sáng chứ gì !   
Má của Khanh gật đầu   
- chuye6 .n ơn nghĩa thì dĩ nhiên chúng bây cần phải biết !   
Khanh vội lắc đầu , nói :   
- thôi được rồi , con chịu thua , ngày mai con sẽ mướn cô ta , có được chưa má ?   
Má của Khanh cười với vẻ chiến thắng   
- con Vũ Anh rất đỗi siêng năng , má tin là nó sẽ giúp được cho con rất nhiều việc !   
Khanh lắc đầu rồi đi vào phòng riêng . Má của chàng gọi theo   
- lát nữa má sẽ nấu đồ ăn ngon cho chúng bây ăn !   
Khanh chỉ cười . Chàng biết mướn Vũ Anh là chuyện không nên làm nhưng không mướn con bé thì má của chàng sẽ không bao giờ để chàng sống yên ổn.  
Khanh ngồi trong văn phòng làm việc , chàng cứ nhìn mãi tờ đơn xin việc của Mỹ Tuyền rồi than van.   
- số của ta đen thật mà ! lại mất đi cơ hội làm chung với người đẹp.   
Loan , cô thư ký của ông giám đốc gỏ cửa phòng rồi tự động mở cửa ló đầu vào nói :   
- cậu Khanh , câu Vũ Anh đang ngồi bên ngoài chờ !   
Khanh khẻ gật đầu   
- cho cô ta vào đi !   
Vài giây sau thì Vũ Anh có mặt tại văn phòng làm việc của Khanh . Đôi mắt to trong sáng , khuôn mặt trái xoan , với dáng người mảnh mai , Vũ Anh mặt chiếc áo đầm màu vàng anh nhìn rất hạp với màu da trắng hồng của nàng . Nếu là người con trai khác thì đã mê mệt với cái dáng xinh đẹp này của nàng rồi . Nhưng Khanh đã nhìn Vũ Anh từ nhỏ cho đến lớn lên nên chàng không thấy gì đặt biệt ở Vũ Anh cả . Nàng bước vào đưa mắt nhìn quanh , ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với Khanh và nở một nụ cười thật vừa ý trên môi.   
- Cu Tí à , văn phòng của anh gọn và sạch lắm !   
Khanh lắc đầu , nói :   
- yêu cầu em ở đây đừng gọi anh là cu tí , có được không ?   
Vũ Anh nhún vai , lém lỉnh nói   
- Ok , nhưng về nhà rồi em có thể gọi anh là cu tí , có phải không ?   
Khanh lại lắc đầu   
- chúng ta đã lớn hết rồi , gọi mấy cái tên hồi còn nhỏ thật là không nên , em thấy đó anh đâu có còn gọi em là "Cận Nhí" nữa đâu !   
Vũ Anh vui vẻ nói :   
- tại anh không thèm gọi nữa chứ em đâu có cản anh hồi nào ? em thích cái tên cận nhí mà anh đặt cho em lắm chớ !   
Khanh thật không tài nào cãi lại với Vũ Anh . Con bé càng ngày càng lắm mồm , thật không hiểu sao con bé lại không học vào ngành luật sư để hôm nay chàng không cần phải mướn con bé làm thư ký.   
- Cú Tí . . . ý quên , anh Khanh à , anh lí nhí cái gì thế ?   
Khanh nhìn Vũ anh , chàng lại lắc đầu.   
- không gì cả , nầy em không được gọi cu tí rồi lại ý quên . . . đó là điều kiện thứ nhất , em có nghe không ?   
Vũ Anh cằn nhằn nhưng tươi cười vui ve?   
- đã gọi lâu như vậy rồi , muốn em đổi cách gọi thì cũng cần phải cho thời gian chứ , vả lại tên nào cũng tên , anh làm gì rắc rối quá vậy.   
- không nói chuyện đó nữa , bây giờ anh phỏng vấn em đây !   
Vũ Anh vẫn tươi cười gật đầu   
- anh muốn hỏi gì ?   
Khanh tằng hắn một cái rồi to tiếng hỏi :   
- Vũ Anh , cô có kinh nghiệm về việc làm này chưa ?   
Vũ Anh ngả người ra sau ghế cười giòn giã , nhìn thấy nét mặt khó chịu của Khanh nàng vội nín cười , nói :   
- tại anh làm em mắc cười đó mà . Anh đã biết em mới vừa ra trường , mà cái gì về em anh lại chẳng biết , còn hỏi chi cho hao tốn thời gian !   
Khanh nghiêm nghị nói :   
- em làm ơn đàng hoàng lại tí đi ! tuy anh biết nhưng cũng cần phải hỏi . ..   
Vũ Anh cắt ngang lời của Khanh   
- theo em nghĩ , anh đã biết là mướn em hay không mướn em rồi ! em là người cuối cùng anh phỏng vấn và anh đã biết hết về em , bây giờ anh cứ nói cho em biết đi , em đủ điều kiện làm việc cho anh hay không ? nói nhanh đi , em còn phải về nha tiển ba má ra phi trường !   
Khanh ngạc nhiên hỏi :   
- dì dượng ra phi trường để làm gì ?   
Vũ Anh vui vẻ nói :   
- đi hưởng tuần trăng mật đó ! ngày hôm nay là kỹ niệm ngày cưới 25 năm của ba má em đó , anh quên sao ? em mua vé cho họ đi tân gia ba chơi ba tháng !   
Khanh lắc đầu   
- anh thật không hiểu , gia đình em khá vả như thế , em muốn đi làm chi cho mệt thân , nếu là anh nha . ..   
- em không làm biếng như anh đâu cu tí ạ , vả lại gia đinh em giàu có chứ đâu phải em giàu đâu mà không đi làm ! bây giờ anh nói đi , anh có muốn mướn em không ?   
Khanh lắc đầu ra vẻ chịu thua cô bé . Vũ Anh lúc nào cũng trẻ con và thẳng thắng như vậy đó . Cô bé tuy nói nhiều nhưng rất vui tính , có một người làm chung như vậy cũng nên vì mỗi sáng nhìn thấy một nụ cười còn hơn một vẻ mặt bí xị của mấy cô gái khác . Khanh bật cười vì chàng đang tự an ủi cho chính mình.   
Vũ Anh lém lỉnh hỏi :   
- anh cười cái gì ?   
Khanh vội lắc đầu , nói :   
- không gì cả , ngày mai em đến làm việc đấy , nhớ phải đến đúng giờ nhé !   
Vũ Anh đứng dậy vui vẻ nói :   
- xin tuân lệnh ạ !   
Vũ Anh vừa bước đi thì Khanh lại nói :   
- còn nữa , không được gọi anh là cu tí trong giờ làm việc đấy !   
Vũ Anh chỉ cười không nói . Khi nàng đưa tay mở cửa thì Khanh lại lên tiếng :   
- còn nữa . ..   
Vũ ANh quay lại , ra vẻ bực mình hỏi :   
- còn gì nữa hả phó giám đốc ?   
Khanh cười hỉ hả.   
- dì dượng mấy giờ lên máy bay ?   
Vũ Anh lắc đầu.   
- tám giờ chiều nay !   
Khanh gật gù   
- vậy tốt lắm , anh sẽ tranh thủ về sớm để cùng mọi người đi ăn một buổi để chúc mừng dì dượng , rồi cùng đưa dì dượng ra phi trường.   
Vũ Anh ngạc nhiên nói :   
- anh cũng muốn có mặt à ? Hoàng Lan nói với em anh bật việc chiều nay cơ mà !   
Khanh lí nhí nói :   
- nếu mướn được cô gái Mỹ Tuyền thì dĩ nhiên là bận , nhưng bây giờ hụt rồi thì ngày nào lại chẳng rảnh !   
Vũ Anh bực bội nói :   
- anh học cái tài lí nhí hồi nào vậy ? nói lớn tiếngmột chút có được không vậy !   
Khanh lắc đầu , nói :   
- không có gì , anh muốn nói là không có gì là quan trọng , anh sẽ có mặt cùng đi ăn cơm chung với gia đình !   
Vũ Anh lém lỉnh nói :   
- Ok , còn gì nữa không phó giám đốc , chứ hổng dám làm ?   
- không còn gì nữa cả , thôi em đi về đi !   
Vũ Anh ra về . Lòng nàng vui như ngày hội tết . Nàng nằm mơ cung không ngờ rằng Cu Tí sẽ mướn nàng làm việc cho anh ta . Hm . . .Tuấn Khanh , chàng luôn là thần tượng của nàng . Từ bé thơ cho đến lớn khôn , nàng lúc nào cũng chơi đùa bên Khanh . Mỗi khi có đứa bé nào ăn hiếp nàng thì Khanh luôn ở cạnh bên bênh vực cho nàng , có lắm khi nàng đi đánh lộn rồi đánh không lại nên về nhỏng nhẻo với Khanh , thế là anh chàng phải để dành tiền kạo , mướn cậu bé kia đứng yên cho nàng đánh trúng.   
Vũ Anh không biết là cảm thấy yêu thầm Khanh từ lúc nào , có thể từ lúc Khanh xa nhà lên đại học vì lúc vắng Khanh nàng hay buồn vô cớ , và khi Khanh trở về thì nàng lại thấy cuộc sống vui nhộn lại như xưa . Nàng cũng biết Khanh chưa từng có tình cảm riêng tư với nàng , nhưng nàng làm sao ngăn nổi con tim mộng mơ của mịnh Vũ Anh chỉ hy vọng , một ngày nào đó , một ngày đẹp trời nào đó , Khanh sẽ có tình cảm với nàng hơn cả tình cảm anh em . Bây giờ đã được làm chung với Khanh , nàng nhất định sẽ tìm cơ hội để cho Khanh thấy rằng Khanh yêu nàng như tình yêu nàng đã dành trọn vẹn cho Khanh.   
Sáng sớm Cường vừa bước vào công ty đã thấy cô thư ký mới của Khanh ngồi đấy với một đống giấy tờ chờ cô bé đánh máy . Cô bé nhìn thấy Cường liền nở một nụ cười thật tươi làm cho chàng cũng cảm thấy vui vui trong lòng . Cường gật đầu chào và trong đầu thầm nghĩ , "thằng Khanh lù đù như thế mà hên quá xá cở , khi không được tăng chức , bây giờ lại có cô em gái xin đẹp làm cho hắn nữa chứ !" Chàng ngồi vào bàn viết của mình , đối diện với Vũ Anh.   
Chuông điện thoại reo vang , Vũ Anh bốt lên và nhẹ giọng chào hỏi . Cường lí nhí nói   
- cái giọng sao mà êm thế !   
Vũ Anh nói gì đó Cường nghe không rỏ , nhưng chỉ nghe được "tôi sẽ xuống nhận ngay !" Cô bé bước đi thì Cường cũng đứng dậy đi đến gỏ cửa phòng của Khanh và tự động bước vào , vui cười nói :   
- ê , cuối cùng mày cũng phải mướn cô bạn láng giềng hay sao ?" hahaha.   
Khanh ra vẻ bực bội nói :   
- cũng tại má tao cả , tao sợ không mướn nó bả sẽ tụng kinh cho tao nghe mỗi ngày thì chỉ có nước chết thôi ! làm hụt một mối to . ..   
Cường lắc đầu   
- tao thật không hiểu , con bé này còn đẹp hơn con nhỏ Mỹ Tuyền gấp mấy lần , vậy mà mày còn cằn nhằn cái nỗi gì !   
Khanh phì cười   
- mày đừng có lầm nó , trông tướng ta xinh đẹp vậy chớ khó chịu lắm đó nha , nó với em tao mà hợp lại thì bao nhiêu xác của mày cũng tiêi tàng theo mây gió !   
Cường vạch cửa kiến trong văn phòng của Khanh , nhìn ra bàn làm việc của Vũ Anh , nói :   
- cô ta thật dữ như vậy sao ? mày không thèm thì làm may cho tao đi ! hahaha . Hoa nào lại không có gai , tao bị đâm nhiều rồi nên da đã chai , không sợ máu nữa !   
Khanh lắc đầu ,   
- thôi đi cha nội , nói chuyện đứng đắng một chút được không ? chiều nay chúng ta có hẹn đến gặp cô Hồng Hoa , mong cô ta tìm ra người mẫu cho chúng ta vài tuần.   
Cường trở lại ngồi xuống ghế , nói :   
- tao bảo đảm trong vòngmột tháng , tao sẽ cua được cô thư ký của mày !   
Khanh bật cười   
- được , tao cá mày đó , nếu mày cua được nó , tao thua màymột chầu ăn , được chưa ?   
Cường vui vẻ gật đầu   
- Ok , nhưng mày không được làm kì đà cản mủi chúng tao.   
- tao đâu có ở không làm chuyện đó , bây giờ trở lại chuyện của công ty , nhớ chiều nay . ..   
Khanh chưa dứt lời thì nghe tiếng gỏ cửa bên ngoài , chàng chưa kịp nói gì thì Vũ Anh lấy chân đẩy cửa bước vào . Trên tay cầm hai chậu hoa kiểng , vui vẻ nói :   
- Cu Tí nè , văn phòng của anh tuy sạch và gọn nhưng thiếu chất oxygen , hai cây kiển này sẽ giúp . ..   
Vũ Anh liền ngưng lại vì thấy Cường ngồi đó với khuôn mặt đỏ ngây . Khanh tròn mắt nhìn Vũ Anh , nói một hơi :   
- em có biết là anh đang bận hay không ? gỏ cửa thì cũng phải đợi anh bảo vào mới được vào , không được tự động như thế ! chỉ là thằng Cường chứ ông khách nào hoặc giám đốc , tổng giám đốc ngồi đó thì phải ăn nói sao đây !   
Vũ Anh nhăn nhó , nhẹ giọng nói :   
- em đâu có biết anh đang nói chuyện với ai đâu !   
Khanh lên giọng ông chủ , nói :   
- từ rày về sau , phải đợi tôi lên tiếng cô mới được vào , nghe rỏ không ? còn nữa , ở đây tôi là phó giám đốc của cô đó ! cô đem mấy chậu cây đó đi ra ngoài đi !   
Vũ Anh nghe được cái giọng chủ cả của Khanh , nàng tức giận vô cùng vì sao Khanh lại la lối nàng trước mặt người lạ như thế , nàng to tiếng nói :   
- anh làm cái gì mà dữ vậy ! em thấy phòng anh cần nên trang trímột vài cây kiểng cho ra vẻ văn phòng , nên mới giúp anh thôi , không thích thì thôi chứ tại sao nạt nộ em như thế , anh đừng ỷ làm ông chủ rồi la hét tôi lúc nào cũng được ! anh không có quyền la hétmột thư ký như vậy ! em ghét nhất là những hạng người ra vẻ chủ cả với em !   
Khanh biết mình nóng giận hơi vô lýmột tí , nhưng vì trước mặt Cường Vũ Anh lại gọi chàng là "cu tí" , vì quê nên chàng mới nổi nóng . Cường bật cười làm cả hai nhìn sững chàng.   
Vũ Anh vẫn còn giận nói :   
- có cái gì để cười chứ !   
Cường vui vẻ chìa tay ra , nói :   
- tôi tên Cường , bạn đồng nghiệp của cô , ngồi đối diện chứ không phải là chủ cả , hy vọng được cô xem là bạn !   
Vũ Anh vẫn còn giận , thẩy hai chậu kiểng vào tay của Cường nói :   
- rất hân hạnh quen với anh , tặng cho anh làm quà đó !   
Nói xong Vũ Anh không đợi ai nói tiếng nào , nàng quay gót bỏ đi ra ngoài , lòng vẫn còn tức giận vô cùng . Khi cửa đóng lại Cường cườimột trận thật to . Khanh bước đến giựt lại hai chậu kiểng trên tay Cường , nói :   
- mày cười đã dữ ha ! tao đã nói con nhỏ chanh chua lắm , bây giờ tin chưa ?   
Cường vừa giựt lại hai chậu kiểng vừa nói :   
- nàng đã cho tao rồi , đừng hòng mà cướp lại !   
Khanh nắm chặt không đưa , to tiếng nói :   
- phòng của tao thật cần có vài cây kiểng cho có không khí tươi mát , đừng có giành ẩu nữa.   
Cường vừa cười vừa nói :   
- vậy sao ban nãy la con nhỏ chứ , mày thật ăn hiếp người quá đáng !   
Khanh cào nhào   
- mày đi ra dùm tớ có được không ? nhớ chiều nay cùng tao đi đến Trung Tâm quảng cáo đó.   
Cường đi ra cửa , cười to nói :   
- vâng ạ Cu Tí . hahaha.   
Khanh bực tức ngồi xuống ghế .

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 2**

Vũ Anh ngồi vào ghế của mình , lòng vẫn chưa nguôi cơn giận . Một thần tượng của nàng đã sụp đổ rồi . Cu Tí ngày hôm nay đã không còn như bao năm về trước . Anh ta bây giờ làm ông này ông nọ nên đã đánh mất đi cái tính đùa vui như ngày nào . Nàng yêu một cu tí của ngày xưa và thật ghét Khanh của ngày nay . Được , nếu anh ta muốn nàng chỉ làm tròn bổn phận củamột cô thư ký thì nàng chỉ sẽ làmột cô thư ký mà thôi , không thèm lo lắng gì cho hắn nữa . Vũ anh lại bật cười , làm tròn nhiệm vụ ? "mới làm ngày đầu tiên mà đã lo ó ôm sòm với ông chủ rồi , ảnh không đuổi thì cũng còn hên !"   
Chuông điện thoại lại reo , nàng nhất ống lên nghe lên   
- Công Ty Hàn Thị , văn phòng phó giám đốc   
Giọng nói của Khanh ở đầu giây   
- em vào đâymột lát được không ?   
Vũ Anh với giọng nói bí xị :   
- được !   
Nàng bỏ ống nghe xuống và đi đến trước cửa , gỏ thật mạnh vào cửa và đứng đó chờ khi Khanh nói "vào đi" , nàng với bước vào , giọng lạnh lùng nói :   
- Ông phó giám đốc cần chi tôi ạ !   
Khanh lắc đầu   
- thôi , ta huề nhau nhé ! anh không còn giận em nữa và em cũng không nên giận !   
Vũ Anh liền nổi nóng   
- anh không có lý do giận em , rỏ là em làm chuyện tốt . ..   
Khanh gật gù   
- đúng , nhưng trướ mặt thằng Cường em gọi anh là cu tí , anh đã dặn rồi từ nay không thể gọi anh như thế !   
Vũ Anh bật cười   
- tại em quên đó mà !   
Khanh cũng cười   
- không được quên nữa , ok ? chúng ta là anh em , anh không có xem em như người dưới cáp đâu , có gì thì ráng giúp cho anh !   
Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh   
- anh em ? anh xem em như em gái hả ?   
Khanh thành thật gật đầu   
- đúng , từ xưa đến giờ anh lúc nào cũng nghĩ em như Hoàng Lan cả , đều là em gái của anh ! thôi ra ngoài làm việc đi , em còn nhớ những gì cô Loan chỉ em ban sáng không ?   
Vũ Anh buồn bã vừa bước đi vừa gật đầu   
- thôi để em ra ngoài làm việc !   
Vũ Anh ngồi xuống ghế , lòng vô cùng thất vọng . Chỉ tại nàng là một cô bé mơ mộng hão huyền chứ người ta nào có tình cảm riêng tư gì với nàng đâu . Cuộc tình này nàng chỉ đơn phương đi trên đường . "Vũ Anh ơi là Vũ Anh , mi thật ngu si quá !" Vũ Anh liền cứng rắng nói với lòng "từ nay trở đi ta phải cố gắng làm việc và ta phải bắt đầu cuộc sống mới của ta !"   
Thoáng đó mà nửa năm đã trôi qua . Vũ Anh làm ở công ty Quảng Cáo Hàn Thị cũng không có gì xích mích xảy ra giữa nàng và Khanh , còn các bè bạnh cùng làm chung chỗ cũng rất yêu thích nàng . Vũ Anh thông minh và rất siêng năng nên giúp được rất nhiều việc cho Khạnh Cómột hôm Cường mang chuyện mình cá với Khanh nói cho Vũ Anh biết , nàng tức giận và giúp Cường gạt Khanh để cho Khanh nghĩ rằng Cường đã cua được nàng nên Khanh chịu thua chở cả bạn cùng đi ăn , khi ăn xong Khanh với biết là Vũ Anh đã cùng Cường lừa dối chàng . Kể từ ngày hôm đó , Cường và Vũ Anh đã trở thành đôi bạn . Cường lớn hơn Vũ Anh và rất thích cái tính thẳng thắng và vui vẻ của nàng nên đã nhận nàng làm cô em gái nuôi . Tất cả mọi người trong công ty , từ ông quản lý cho đến người quét dọn , ai cũng mến Vũ Anh . Khanh bây giờ không còn phiền hà và nói bị ép buộc mướng Vũ Anh nữa . Tình cảm của họ được kéo lại rất gần nhưng không bao giờ được đi xa hơn tình cảm anh em . Ba của Vũ Anh thường hay trêu con gái của ông , "tại cái tính bướng bỉnh của con , bạn là con trai thì có nhiều nhưng chẳng thằng nào dám làm bồ của con hết , tụi nó sợ mang con về rồi bị con đì chết tía nó !" Mỗi khi nghĩ đến lời nói đó , Vũ Anh lại bật cười vì thật ra rất có nhiều người tỏ tình với nàng , nhưng đều bị nàng từ chối vì trong lòng nàng thật sự đã có hình bóng của một người rồi nhưng người đó vẫn vô tình không hay biết gì.   
Cònmột tuần nữa là đến ngày lễ giáng sinh rồi , hôm nay chủ nhật người ta từng cặp , từng cặp đi trên đường phố , còn nàng thì , tay xách tay mang các món quà cho ba mẹ và bạn bè , thơ thẩn đi chỉ một mình . Đang thẩn thờ quẹo vào đường hẻm tới nhà của Khanh để rước ba má của nàng thì nàng nghe tiếng gọi.   
- Vũ Anh ! lại đây anh nhờ tí xem.   
Vũ anh nhìn quanh tìm kiếm , nghe tiếng gọi mà người đâu lại không thấy . Nàng liền nóimột mình   
- ban đêm nằm mộng , ban ngày gặp ma hay sao đây !   
Có một bàn tay kéo nàng ra sau phí bức tường , nàng hoảng hồn định la lên nhưng quay nhìn lại thì thấy gương mặt của Khanh , nàng liền càu nhào   
- anh làm cái trò gì vậy !   
Khanh vừa chỉ về phía quày hàng vải nói :   
- em có nhìn thấy cô Dịu Điệp đó không ?   
Vũ Anh như không hiểu :   
- thấy rồi thì sao ? em quen nó mà , nó ở cách nhà của anh hình như làmột con hẻm , có gì không ?   
Khanh gật gù   
- anh biết là em quen với cô ta nên mới kéo em vào đây để nhờ em giúp !   
Vũ Anh ngạc nhiên , hỏi :   
- giúp cái gì ?   
- anh muốn nhờ em giới thiệu anh với cô ta , để anh có thể mời cô ta cùng đi dự buổi tiệc giáng sinh vào tối thứ sáu , có được không ?   
Vũ Anh bật cười   
- thì ra anh tìm cả tháng nay mà chẳng có con ma nào nhận lời cùng đi với anh à !   
- nếu mà có thì hôm nay đâu nhờ đến em , anh để ý cô Điệp này lâu rồi nhưng chưa dám làm quen !   
Vũ Anh cảm thấy hơi bực mình , nhưng vẫn làm vui nói :   
- vậy theo em , em làm mai cho !   
Khanh quýnh lên   
- bây giờ không được , anh ăn mặt cái kiểu này gặp thì quê lắm !   
Đến bây giờ Vũ Anh mới chú ý đến bộ quần áo của Khanh . Nhìn cái quần sọt và cái áo thung trắng và khuôn mặt còn đang như buồn ngủ mà Vũ Anh không thể nín cười.   
- anh ăn mặt cái này ra đường sao ?   
Khanh phân trần   
- tại má bắt anh xuống đường mua chà cháo quảy đó , con Lan và thằng Hiển làm biến giờ này ngủ chưa dậy !   
Vũ Anh tròn mắt   
- đã 11 giờ trưa rồi mà còn ngủ sao ? ba má em và em đi chợ từ sáng . ..   
Khanh quơ tay   
- đừng nói chuyện ngủ của chúng nữa , bây giờ em có định giúp anh không ?   
Vũ Anh cố nín cười   
- được !   
Rồi nàng to tiếng gọi   
- Dịu Điệp , Dịu ĐIệp , ở đây nè   
Khanh bụm miệng Vũ Anh lại nhưng đã không còn kịp nữa . Cô gái tên Dịu Điệp nhìn chung quanh tìm kiếm và khi đã thấy Vũ Anh , cô ta đi đến vui cười nói   
- Vũ Anh , bạn đi đâu về mà tay xách tay mang thế ?   
Vũ Anh vui vẻ nói :   
- đi mua quà tặng giáng sinh đó mà !   
quay sang Khanh , Vũ Anh vui vẻ giới thiệu   
- à , đây là anh Khanh , ở cùng xóm với mày đó , muốn được làm quen !   
Cô gái Dịu Điệp nhìn Khanh và cố gắng nín cười nói :   
- rất hân hạnh được làm quen với anh !   
Khanh ấp úng , muốn chào lạimột câu lịch sự nhưng nghĩ hoài không ra . Điệp quay sang Vũ Anh , nói   
- tao về nhé , khi nào rảnh đến nhà tao chơi.   
Dịu Điệp gật đầu chào Khanh và bỏ đi . Khanh không nói được lời nào , chàng quê một cục , còn Vũ Anh thì vui vẻ gật đầu chào lại . Điệp đã khuất bóng , Khanh nhìn Vũ Anh , cằn nhằn   
- em chơi anh đó ha ? bây giờ làm sao mà dám mở miệng mời người ta đi dự dạ hội chứ !   
Vũ Anh hất mặt , với vẻ tinh nghịch nói :   
- xí , ai thèm chơi anh , ai biểu ra đường mà ăn mặt cái kiểu đó chứ !   
Nói xong nàng bỏ đi về phía nhà của Khanh , còn Khanh vừa đi theo sau vừa cằn nhằn đủ thứ chuyện   
Một tuần lễ đã vội vàng trôi qua . Vũ Anh ngồi lo đánh cho xong những tờ hợp đồng cho hoàn tất , ngày mai sang năm mới mọi việc đều suông sẻ . Khanh thì cả tuần bận bịu lo tìm một người nữ để cùng đi dự hạ hội cuối năm . Hôm giáng sinh chàng đã không có mặt ở buổi tiệc thì dạ hội này chàng nhất định phải đi vì ông chủ đã đánh tiếng rằng tất cả giám đốc và phó giám đốc đềuphải có mặt . Tín của Khanh hơi nhát gan một tí nên bạn là phái nữ thì nhiều chứ bồ thì chẳng có được một cô . Khanh đã bỏ ra rất nhiều thời gian gọi mời các cô bạn nhưng ai cũng bận nên cứ cho chàng lời từ chối miết . Mọi người đang ồn ào bên ngoài để chuẩn bị đi về sớm . Khanh bước ra với vẻ mặt bực bội nói :   
- mới có 11 :30 trưa mà các người định đi đâu thế !   
Cường vui vẻ trêu Khanh :   
- thì chuẩn bị đi về để có tin thần mà đi dự yến tiệc chứ ! hahaha.   
Loan , cô thư ký của ông giám đốc vui cười hỏi Khanh :   
- đã tìm được người chưa ?   
Câu hỏi của Loan làm mọi người nhìn Khanh chăm chú . Khanh làm tỉn nói :   
- tại tôi không muốn mời họ thôi , chứ tôi mà nóimột tiếng thì . ..   
Loan vội ngắt ngang lời của Khanh   
- vậy là chưa chứ gì ?   
Khanh xụ mặt lắt đầu . Cả bọn người cùng làm ở từng lầu của chàng đều cười thật to . Khanh nhìn Loan với ánh mắt van xin , nàng như hiểu ý nói :   
- đừng nhờ tôi , tối nay tôi đã có hẹn rồi.   
Khanh quay sang cô gái tên Hồng , nói :   
- Hồng à , tối nay cô . ..   
Hồng vội lắc đầu   
- không được đâu , đừng hỏi tôi nhé , tôi không thích đến những chỗ ông bà lớn đến đâu !   
Nói xong Hồng cùng Loan chào tất cả rồi ra về . năm , sáu người phái nam làm chung cũng khéo ra về . Khanh nhìn đến cô Bích với ánh mắt tìm hiểu . Bích vội lắc đầu , nói :   
- tôi cũng muốn giúp anh , nhưng năm củ bước sang năm mới , tôi không thể nào để cho mình xui xẻ , cả năm tìm không ramột thằng bồ thí chết ! thôi chào tất cả nhé , chúc mọi người cómột năm mới tràn đầy vui vẻ , đi chơi về nhớ nói lại từng chi tiếc cho tôi biết đấy nhé !   
Cường ngồi xuống ghế , gát chân lên bàn làm việc của chàng nói :   
- kỳ này mày từ bị thương đến chết rồi , cả con nhỏ Bích miệng bự mà cũng từ chối mày ! vậy tín sảo đi hay không ?   
Khanh ngồi lên góc bàn của Cường , tay quanh tròn nói :   
- không đi không được , ông chủ đã ra lệnh là phải có mặt , đimột mình thì quê bỏ xừ !   
Vũ Anh ngồi đấy bực bội vô cùng . Nàng không lên tiếng , chỉ để xấp giấy thật mạnh xuống bàn , rồi đứng lên nói :   
- anh Cường à , em cũng phải đi về !   
Khanh nhìn Vũ Anh , đôi mắt của chàng chợt sáng lên , chàng vội vàng đi đến cạnh Vũ Anh nói :   
- Vũ Anh , em đi chung với anh tối nay nhé !   
Vũ Anh bực bội nói :   
- xí , còn lâu mới đi với anh !   
- làm ơn đi mà . ..   
Vũ Anh bỏ đi như không them nghe lời nói của Khanh . Cường to tiếng cười , Khanh bực bội vừa nói vừa chạy theo Vũ anh   
- Vũ anh à , là con gái đi đâu thì cũng phải từ từ không thôi ế chồng đó !   
Vũ Anh quay lại nhìn Khanh với ánh mắt giận dữ , nói :   
- em có ế chồng thì cũng mặt kệ em , mắc mớ gì tới anh đâu !   
Khanh xuống nước nài nỉ :   
- thôi mà , cho anh xin lỗi đi mà !   
Nhìn cái mặt bí xị của Khanh , nàng bật cười . Khanh nhìn thấy vậy liền nói :   
- tối nay em rảnh không , có hẹn ai đi chơi chưa ?   
Vũ Anh liền to tiếng nói :   
- không có ! nhưng em chẳng thèm đi với anh đâu , đừng kèo nài chi uổng công !   
- thôi đi mà , đi cùng với anh đi , em là thư ký của anh thì phải ráng giúp chủ của mình chứ !   
- nhờ em hả ? anh làm em quêmột chục luôn , anh hỏi tất cả các cô con gái trong công tỵ ngoại trừ em ! hỏi cả con Bích miệng bự mà cũng chẳng thèm hỏi em ! bộ em xấu xí hơn cả con Bích miệng bự đó sao ? còn lâu mới đi với anh !   
Khanh liền đưa tay lên gãi đầu nói :   
- em đừng có hiểu lầm , anh không hỏi em phải vì nghĩ em xấu xí , nhưng ai đời đi dự tiệc chung với cô thư ký của mình chứ vả lại anh biết em không có áo dạ hội.   
- tại sao anh hỏi chị Loan , thư ký của ông giám đốc !   
- đó em thấy không , lại nghĩ sai rồi , Loan là thư ký nhưng đâu phải thư ký của anh !   
- Oh , vậy tại sao bây giờ lại đi hỏi em ?   
Khanh thành thật nói :   
- bởi vì đimột mình quê lắm , đi chung với em tốt hơn nhiều !   
Vũ Anh liết Khanh , nói :   
- cái miệng của anh thật là đáng ghét !   
Khanh nài nỉ :   
- làm ơn dùm anhmột lần này đi mà ! chỉmột lần thôi mà Cận Nhí !   
Vũ Anh chăm chú nhìn kHanh một lúc rồi nói :   
- thôi được , cái này anh nợ em đó nha !   
Khanh liền gật đầu :   
- mai mốt em muốn gì anh cũng chìu cả !   
Vũ Anh bật cười . Khanh vui vẻ vừa bước đi bên cạnh Vũ Anh vừa nói :   
- để anh đưa em về !   
Vũ anh lắc đầu   
- không cần thiếc đâu , em đi xem buýt về được rồi ! hôm nay sao tử tế dữ vậy ta ! nè , chiều bao giờ đến rướt em ?   
Khanh nhíu mày suy nghĩ , rồi nói :   
- buổi tiệc này mấy giờ bắt đầu vậy ?   
Vũ Anh liết Khanhmột cái thật bén , nói :   
- là tám giờ tối , mời người ta mà quên cả giờ tiệc sao ? cho anh biết nhé , anh cứ việc đi đến rướt em , tới lúc đó em sẽ cho anh biết em sẽ đi cùng với anh hay không !   
Khanh thành thật trả lời   
- đừng có giận nữa , em là thư ký của anh mà , phải biết giờ giất hơn anh chứ ! bảy :30 anh đến đón em , ok ? bây giờ để anh đưa em về . ..   
Vũ Anh và Khanh đã đến trạm xe buýt , nàng nhìn Khanh nói :   
- anh lái xe về nhà đi ! chúng ta đi ngược đường , mắc công anh lắm !   
Khanh vẫn nói :   
- để anh đưa em về , xe buýt biết đợi tới chừng nào !   
Khanh vừa nói xong là có chiếc xe buýt trờ tới , Vũ Anh vui vẻ bước lên xe , ngoái đầu lại tươi cười nói :   
- bảy :30 tới đón em đó , nhưng em không hứa chắt đâu nhé !   
Khanh gật đầu . Khi xe buýt đã đi , Khanh vui vẻ bước đi trở về bãi đậu xe . Chàng không về thẳng nhà mà phải trở về công ty vì cả tuần nay lo bận việc tìm người đi dự dạ hội cùng nên bỏ bê công việc , giờ phải trở về làm cho xong giấy tờ . Ngồi trên bàn làm việc Khanh nghĩ , "dù sao cómột người đi cùng còn hơn là phải đimột mình , chỉ hy vọng Vũ Anh mặc quần áo cho đàng hoàn" . Chàng nghĩ đến đó liền nhất điện thoại gọi Vũ Anh nhưng điện thoại bị bận , gọi về nhà cũng không được Khanh vội vàng ra về . Bước vào nhà nhìn thấy Hoàng Lan đang nói chuyện trên điện thoại , chàng đứng yên chờ đợi . Hoàng Lan vội vàng nói lời chào biệt rồi gát máy , nhìn Khanh nói :   
- anh làm cái gì vậy ! em đang nói điện thoại , đứng trước mặt người ta chi ? muốn nghe lén hả ?   
- mày nói cái giống gì mà nói dữ thế ? có bồ rồi ha ? nhiều chuyện quá !   
- xí , mặc kệ em , tại sao anh dám nghe lén !   
Khanh nhíu mày , nói :   
- lén cái chỗ nào , tao đứng sờ sờ trước mặt mày chứ sau lưng đâu mà lén ! nè , giúp tao tìmmột cái áo dạ hội nào của mày cho tao mượn !   
Lan trợn mắt nhìn anh :   
- cái gì ?   
- tao bảo mày cho tao mược cái áo đầm dạ hội . ..   
Hoàng Lan cười giòn giã   
- cái tướng của anh mà mặt vào chiếc áo đầm của em . . .rách đó cha , má ơi má , thằng con trai trưởng của má . ..   
Khanh bực bội nói :   
- mày làm cái gì mà la om lên vậy ! tao đâu có mượn cho tao đâu , cho Vũ Anh kìa , tao nghĩ chắc nó không có áo mặt cho . ..   
Lan liền cắt ngang lời Khanh   
- em biết rồi , nói đến đây thì phải bắt tội anh đó nhé ! đợi tới phút cuối cùng mới hỏi chị Vũ Anh , thật là bậy quá , nếu em là chỉ thì sẽ không thèm giúp anh đâu !   
- sao mày biết ? tin tức đâu chạy nhanh tới nhà quá vậy ?   
Lan hất mặt vừa đi vào phòng vừa nói :   
- ban nãi mới nói chuyện với chị Vũ anh đó , em nói với chỉ đừng có thèm giúp cho anh . ..   
- mày chuyên mốn xúi bật , thằng nào mà gặp mày chắt cuộc đời nó tiêu tàn !   
Lan trong phòng ló đầu ra nói :   
- anh còn nói nữa thì em sẽ gọi chị Vũ Anh nói . ..   
- mày làm ơn im cái miệng lại !   
Khanh ngả người xuống ghế sa lông chờ đợi , chàng đinh ninh rằng Hoàng Lan vào phòng để tìm chiếc áo cho Vũ Anh mượn . Chàng đang tìm cách nào để nó cho Vũ anh đừng tự ái , con gái đứa nào cũng vậy , hở chút là tự ái tự trọng . Vì chàng biết cái tính của Vũ Anh không bao giờ thích dự tiệc tùng nên không có mua áo dạ hội , chàng xem Vũ Anh như đứa em gái nên mới để ý dùm cho Vũ Anh nhiều thế thôi.   
Hoàng Lan bước ra tay cầm tay mang , nào là túi xách , bao quần áo to tướng , Khanh nhổm dậy kinh ngạc nói :   
- em mang cái gì nhiều vậy , chỉ mượn cái áo . ..   
Hoàng Lan vừa bước ra cửa vừa nói :   
- ai thèm cho anh mượn chứ , những cái này em cần mang đến cho chị Vũ Anh !   
Khanh vội vàng đứng lênnói :   
- để tao đưa mày đi !   
Hoàng Lan liền nói :   
- không cần , em đã gọi taxi rồi ! anh ở nhà sửa soạn cho đàng hoàn đi , nhớ bảy :30 đến đón chị Vũ Anh đấy nhé !   
Khanh ngồi xuống hế phì cười.   
- tao đâu phải là đàn bà con gái như tụi bây , cần chi nhièu giờ trang điểm !   
Hoàng Lan liết Khanhmột cái thật nhanh rồi bỏ ra ngoài . Lan ngồi vào xe taxi đến nhà của Vũ Anh . Ba Má của Vũ anh đã đi sang tân gia ba hai ngày trước nên Vũ Anh ở nhà chỉ một mình . Hoàng Lan vừa giúp Vũ Anh trang điểm vừa trò chuyện thật vui vẻ với Vũ Anh . Tình cảm của họ như tình của hai chị em ruột . Vũ Anh là conmột trong gia đình nên rất thích có chị có em , còn Hoàng Lan là đứa con gáimột nên cũng rất muốn có chị em để tâm sự . Họ càng lớn thì tình cảm càng gần . Hoàng Lan hỏi Vũ Anh :   
- chị Anh nè , em hỏi thật nhé , chị có tình cảm với anh hai phải không ?   
Vũ Anh kinh ngạc nói :   
- em . . .sao em nghĩ vậy ?   
Lan nhúng vai nói :   
- em cũng là con gái như chị , chỉ thua chịmột tuổi , nhìn ánh mắt chị mỗi khi nhìn anh hai là đủ biết rồi !   
Vũ Anh gụt đầu   
- em biết mà người ta đâu có biết !   
Lan liền nói :   
- chúng ta chơi với nhau từ nhỏ , em nghĩ anh hai cứ lầm lẩn giữa tình cảm anh em và tình trai gái đó mà , có cơ hội đêm nay chị lên tiếng trước đi , xem ảnh có nhút nhích chi không !   
- em đừng có xíu bậy đó nha !   
- chị thửmột lần đi ! em thấy ảnh quan tâm lo lắng cho chị nhiều đó mà , em tin là ảnh thương chị mà chưa biết mình thương thôi , đêm nay chị cứ lên tiếng thử xem , nếu ảnh lắc đầu thì chị nói rằng chị chỉ nói đùa thôi !   
Hoàng Lan nói như rất tin tưởng sự suy đoán của mình . Vũ Anh lạng thinh không nói . Sửa soạn xong đâu vào đó rồi Vũ Anh vội tay vào chiếc áo dạ hội màu xanh ngọc thạch . Hoàng Lan nhìn mà tấm tắc khen.   
- Vũ Anh à , chị đẹp thật đó nha , em là con trai là cua chị liền đó !   
Vũ Anh tủm tỉm cười . Nàng nhìn vào gương cũng cảm thấy mình khác lạ và rất hài lòng cho sự khác lạ đó . Tiếng chuôn cửa vang lên . Hoàng Lan bước ra khỏi phòng ngủ của Vũ Anh để đi đến mở cửa . Khanh bước vào nói :   
- tụi bây xong chưa ?   
Hoàng Lan nhìn vào đồng hồ đeo tay , nói :   
- anh đến trể rồi !   
- mày thật là cà . ..  
Vũ Anh trong phòng bước ra , Khanh nhìn sững vì từ nhỏ cho đến lớn lên chàng chưa bao giờ thấy Vũ Anh sang trọng và đẹp như hôm nay . Chiếc áo dầm cho thấy rỏ nét duyên dáng cao sang của nàng , tóc bới cao trong như một cô công chúa trong chuyện thần thoại . Hoàng Lan đá lông nheo với Vũ Anh , nàng bật cười nói :   
- anh đã đến trể rồi đấy nhé !   
Khanh vội vàng giải thích   
- tại chiếc xe không nổ máy , anh gọi thằng Hiển mang xe hon đa của nó về cho anh mượn !   
Vũ Anh tròn mắt   
- hả ? mời em đi dạ hội mà phải đi bằng xe hon đa sao ? em mặc áo đầm làm sao ngồi lên xe hoan đa được !   
Khanh vội nắm lấy tay Vũ Anh kéo đi   
- anh chứ ai đâu mà lo sợ , bảo đảm chở em bình yên đến chỗ ! hồi đó em cũng mặt áo đâm vậy , anh cũng chở em đi thường , có sao đâu !   
Hoàng Lan nhìn họ cười không nói . Vũ Anh bước theo Khanh , lòng bực vô cùng . Lúc nào chàngc ũng xem nàng nhưmột cô em gái , vậy làm sao mà nàng tỏ tình cảm thầm kính của mình cho Khanh nghe được chứ.   
Bước vàomột buổi dạ hội thật đông người , nàng ngớ ngẩn nhìn quanh . Vũ Anh thật sự không thích những ánh đèn màu chói sáng như thế này , nhưng hôm nay sao nàng lại cảm thấy thích vô cùng , có lẽ vì cạnh bên nàng có Khanh . Đang suy nghĩ bâng quơ thì cómột người đàn ông đi đến chào ho.   
- Khanh , sao buổi tiệc giáng sinh không có mặt anh ? và hôm nay không ngờ ngươi có cô bạn tuyệt vời như thế này để cùng đi , bạn gái à ?   
Khanh vui vẻ lắc đầu , nói :   
- chỉ là thư ký của tôi thôi , vì ông chủ cho lời gọi quá gần ngày nên ai cũng bận việc không thể cùng đi với tôi !   
Người đàn ông khá sang trọng ấy vui vẻ nói :   
- Ồ , thư ký mà lại đẹp như thế nầy à ? chú mày thật hên ! nếu tôi mà có đượcmột cô thư ký như thế này thì buổi tiệc nào tôi cũng hết sức mời cho được cô thư ký này cùng đi ! làm ơn giới thiệu đi chứ !   
Khanh cảm thấy hơi bục mình cho những lời lẽ của hắn . Quay sang Vũ Anh , chàng nói rất ngắn gọn :   
- Ông Tân , chủ công ty bách hóa , còn đây là Vũ Anh , thư ký "của tôi" !   
Khanh cũng không hiểu vì sao chàng lại nhấn mạnh hai chữ của tôi . Vũ Anh nghe được , lòng cảm thấy rộn vui . Tân nhìn Vũ Anh , vui vẻ chìa tay ra nói :   
- rất hân hạnh được quen với cô , và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó !   
Vũ Anh vui vẻ gật đầu   
- rất hân hạnh !   
Tân nắm lấy bàn tay của Vũ Anh lịc sự đặt lên môi hôn nhẹ , Vũ Anh cười gượng và liền rút tay về . Tân liền nói :   
- xin hân hạnh để tôi dìu Vũ Anh vào bàn tiệc . ..   
Lúc ấy Khanh cảm thấy bực thật rồi . Chàng nắm lấy tay của Vũ Anh nói :   
- tôi có thể "dìu" Vũ Anh đến đó , chúng tôi không có lạc đường đâu mà anh lo !   
Không đợi Tân lên tiếng , Khanh kéo Vũ Anh đi nhanh về phía bàn tiệc . Vũ Anh đi theo không nói , chỉ tủm tỉm cười . Lúc nào Vũ Anh cũng ở cạnh Khanh để cùng chàng trò chuyện tiếp đãi những người khách quan trọng . Khi Khanh bị bí lối thì Vũ Anh luôn ra lời nói đở dùm chàng . Buổi tiệc thật vui nhộn , mỗi khi có người mời Vũ Anh nhảy đầm thì Khanh ra vẻ không hài lòng cho lắm nhưng lại không dám cản . Vũ Anh nhìn thấy nên đã từ chối kéo với họ . Bỗng nhiên Khanh nhìn thấymột cô gái xinh đẹp lẻ loi đứng bên cạnh bàn rượu , chàng liền nói :   
- em đứng đâymột lát nhé Vũ Anh !   
Vũ Anh liền hỏi :   
- anh định đi đâu đó !   
- cô gái bên kia đó , thấy không , dường như không có ai đi cùng , để anh tới đó làm quen !   
Vũ Anh tức giận nhìn Khanh . Khanh vì mải nhìn cô gái bên kai mà không để ý ánh mắt giận dữ của Vũ Anh nên cứ bình tỉnh bước đi . Buổi tiệc vui bỗng trở thành buồn vô hạng . Nàng cứ ngỡ Khanh ghen tương nên lúc nào cũng ở cạnh nàng , ai dè đâu chàng cũng nào có tình cảm với nàng . Tân bước đến , nhìn vẻ mặt không vui của nàng , hỏi :   
- chúng tôi đã làm chi phật lòng cô rồi , xin lỗi nhé !   
Vũ Anh nhìn Tân , nàng gượng cười nói :   
- không phải đâu , buổi tiệc hôm nay vui lắm chứ !   
- vậy sao Vũ Anh lại buồn ?   
Vũ Anh nhìn lên đồng hồ đang treo trên tường , nói :   
- không phải là buồn , mà là tôi nghĩ đến không ngờmột năm lại trôi qua nhanh thế , còn vài phút nữa là bước sang năm mới rồi !   
Tân gật gù   
- đúng thế , và hy vọng trong lúc bước sang năm mới tôi được cái diểm phúc là có Vũ Anh trong vòng tay . ..   
Vũ Anh tròn mắt nhìn Tân   
- anh nói cái gì ?   
Tân bật cười   
- hahaha . Vũ Anh đừng nghĩ bậy cho tôi , tôi chỉ muốn mời Vũ Anh cùng nhảy với tôimột bản nhạc cuối cùng này !   
Vũ anh liết nhìn Khanh , chàng vẫn mải mê nói chuyện với cô gái xa lạ , Tân nhìn theo ánh mắt củA nàng , rồi nói :   
- người ta đâu để ý gì đến chúng ta !   
Vũ Anh nhìn Tân , gật đầu   
- tôi nhận lời cùng nhảy với anh bản nhạc này !   
Tân và Vũ Anh bước ra sàn nhảy , tuy nàng không dự dạ hội thường nhưng Ba cu ?a nàng ngày xưa là vũ sư nên đã dạy cho nàng nhảy rất rành . Nàng cảm thấy như bao nhiêu đôi mắt đang nhìn nàng với Tân . Anh chàng Tân như rất hân vui được nhảy chung vớimột cô gái vừa đẹp vừa nhảy hay vô cùng . Vũ Anh cố gắng dồn hết sự suy tử vào tiếng nhạc , điểu nhảy . Nàng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Khanh nữa . Bỗng dưng họ như bị chặn lại , rồi tiếng KHanh vang lên :   
- tôi có thể cùng bạn gái cu ?a tôi nhảy bản nhạc cuối cùng này không ?   
Tân kề vào tai Vũ Anh nói thật nhỏ :   
- chúc mừng cô !   
nhìn lên Khanh , Tân vui vẻ nói :   
- dĩ nhiên rồi !   
Tân bước ra khỏi san nhảy , Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh   
- anh mới nói cái gì ? gọi em là gì ?   
Khanh dìu Vũ Anh bước theo điệu nhạc , chàng nói thật nhỏ :   
- em không nên nhảy với hắn ! anh nói vậy hắn mới chịu buông tha cho em thôi.   
Vũ Anh ngước nhìn Khanh   
- anh đã say rượu rồi , tại sao lại phải dùng . ..   
- tại vì nó rất bay bướm , em có biết là nó đã dụ dỗ bao nhiêu đứa con gái rồi lại bỏ rơi người ta chửa anh uống cómột chút hà , sao trong người nóng nực quá !   
Vũ Anh nhíu mày   
- em biết điều đó để làm gì ? anh nghĩ em dể bị dụ lắm sao , bộ em là hạng con gái . ..   
Khanh vội vàng cắt ngang mời của Vũ Anh   
- anh chỉ lo cho em thôi , chứ nghĩ xấu cho anh mãi !   
Vũ Anh yên lặng không nói thêm gì cả . Tiếng mọi người lại ồn ào vang lên   
- chỉ còn 10 giây nữa là bước sang năm mới rồi , ai đứng đâu thì phải đứng đó , nhớ là phải đứng kề người của mình đấy nhé , nào chúng ta cùng đếm nhé !   
Rồi mọi người bắt đầu đếm   
-một , hai , ba , bốn , năm , sáu , bảy , tám , chín , 10 . ..   
ông chủ tiệc vui vẻ nói to :   
- chúc mừng năm mới ! mọi chàng trai đứng cạnh cô bạn của mình phải trao ramột nụ hôn , và xin cô bạn của chàng trai đó cũng nhận lấy làm quà bước sang năm mới !   
Tiếng người nói , tiềng rượu nổ , Vũ Anh vừa nhìn lên thì cũng cùng lúc Khanh định hôn lên má nàng . Đôi môi cũng Khanh bất chợt chạm vào đôi môi cũa Vũ Anh . Nàng nín thở đón nhận . Khanh vừa chạm vào môi nàng , liền giật mình đứng thẳng người lên . Vũ Anh mở tròn đôi mắt nhìn chàng . Khanh vội giải thích :   
- anh . . .anh . . . thôi tiệc đã xong rồi , chúng ta ra về nhé !   
Vũ Anh không nói lời nào , lặng lẽ đi theo Khanh . Mọi người đang uống rược vui vẻ trò chuyện , nên chẳng ai bận tâm sự ra về của Khanh và Vũ Anh . Khanh chở Vũ Anh thẳng về nhà , cả hai vẫn yên lặng không nói.   
Khanh đưa Vũ Anh về nhà , trong lòng bối rối . Chàng thật sự giận mình vô cùng . Có lẽ chàng đã vô tình chạm tự ái của Vũ anh nên nàng không thèm nói một lời nào với chàng . Mỗi khi Vũ Anh giận , nàng hay la lối lia lịa như Hoàng Lan , nhưng hôm nay chàng rỏ thấy gương mặt khó chịu của Vũ Anh sau cái hôn bất ngờ ấy mà sao Vũ Anh không la một tiếng nào . Con gái giận mà không chịu lên tiếng có nghĩa là không tài nào chàng có thể giải thích cho Vũ Anh hiểu hôm nay . Khanh nghĩ đến Hoàng Lan , chàng phải nhờ con nhỏ Hoàng Lan để giải hoà mới được . " con gái thật lôi thôi quá , cần phải nhờ cô em gái này giúp mình làm lành với cô em gái kia , thật mệt quá" Khanh thầm than van . Vũ Anh ngồi phía sau mơ mộng . Nàng cứ nghĩ mãi đến nụ hôn ban nãy , tuy ngắn lắm , môi chỉ chạm môi , mà sao trái tim nàng lại run động lên thế kịa Ngồi ngoài sau xe , ôm eo của Khanh mà Vũ Anh cảm thấy thẹn thùng . Vũ Anh thầm nghĩ , "tại sao chàng không nói gì , có lẽ Khanh cũng cảm thấy có sự thay đổi của tình cảm này nên chàng khong dám lên tiếng , có lẽ đợi về đến nhà , chỉ có hai người chàng mới tỏ lời với mình chăng ?"   
Ngừng xe ở trước cửa , Khanh nhẹ giọng nói :   
- em vào nhà đi , đợi em vào rồi anh mới về.   
Vũ Anh bước xuống xe , nhìn Khanh ngạc nhiên , nàng nhíu mày nói   
- anh muốn vào không ?   
Khanh nghĩ rằng Vũ Anh giận , chàng nhìn ra phía trước vì không dám nhìn vào đôi mắt của nàng , nói :   
- vì uống nhièu rượu nên anh hơi nhứt đầu , muốn về nhà nghỉ , nhưng em muốn anh vào để em . ..   
Vũ Anh cảm thấy thất vọng vô cùng , nàng lắc đầu   
- anh mệt thì về nhà đi nhé , em vàomột mình được rồi.   
Khanh gật đầu , nói :   
- vậy anh về nhé ! em vào nhà đi. Ngày mai anh sẽ gọi cho em.   
Vũ Anh vui cười đi vào nhà . Khanh cho xe chạy thẳng về nhà của chàng . Đãmột :30 sáng nên chẳng ai còn thức giấc , chàng đi thẳng vào phòng của Hoàng Lan vừa gỏ cửa vừa nói :   
- Lan , thức dậy cho anh nhờmột chút !   
Khanh đứng đợi không nghe Hoàng Lan lên tiếng , chàng lại gỏ cửa nói :   
- Lan , con gái ngũ gì say sưa như vậy !   
Hoàng Lan mở cư ?A phòng với đôi mắt buồn ngủ nói :   
- có chuyện gì la lối om sòm vậy , ngày mai bộ anh chết hả ?   
Không đợi cho HOàng Lan mời vào , Khanh đi thẳng vào phòng , ngồi xuống ở góc giường ngủ của Lan , nói :   
- em phải giúp anh làm lành với Vũ Anh , nó đang giận anh đó !   
Hoàng Lan tròn mắt nhìn anh   
- anh làm gì nó giận ?   
Bỗng nàng hoảng lên , nói to :   
- anh ăn hiếp nó hả ? làm chuyện bậy bạ nên nó . ..   
Khanh ngạc nhiên nhìn em gái của mình ,   
- mày đang nghĩ tới đâu rồi ! tao xem nó cũng y như mày , tụi bây đều là em gái của tao thì ai mà dám ăn hiếp nó !   
Hoàng Lan bỗng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa , nàng chăm chú nhìn Khanh , nói :   
- anh xem chị Vũ Anh như là em gái hả ? thật à ?   
Khanh không hiểu hàm ý của câu hỏi Hoàng Lan , chàng tỉnh bơ nói :   
- không xem nó là em gái , chẳng lẽ xem là chị gái sao ? hỏi vậy mà cũng hỏi !   
Hoàng Lan nhúng vai nói :   
- chỉ giận anh là đúng , em chẳng giúp được gì cho anh đâu !   
- mày chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà nói theo nó rồi.   
Hoàng Lan ngồi lên giường , tay ôm gối , nói :   
- vậy giải thích nhanh lên để tui còn đi ngủ ông ạ !   
Khanh liền mang chuyện cản trở cuộc nhảy của Vũ Anh và Tân nói với Hoàng Lan , và luôn cả nụ hôn vô ý của chàng . Khanh cố gắng biện minh   
- . . .anh thật là không cố tình đó mà , anh thật chỉ định hôn lên má của Vũ Anh , đâu có ngờ nó quay lại bất chợt nên mới đụng vào môi của nó , chắc nó giận rồi , cảmột đoạn đường dài không thèm nói chuyện , sáng ngày mai em nó gọi cho nó đi , giải thích dùm anh , nếu không thứ hai vào làm việc lại mặt lớn mặt nhỏ với anh thì kỳ lắm.   
Khanh nói xong đứng dậy định ra ngoài , Hoàng Lan liền lên tiếng   
- chuyện của anh thì tự anh lo đi , em không giúp anh giải thích với Vũ Anh đâu !   
Khanh quay lại nhìn em gái   
- tại sao ?   
Hoàng Lan cảm thấy bực   
- tại vì anh quá là khờ , khờ ơi là khờ , và ngu chưa từng tưởng ttượng được !   
Khanh cũng bực lên   
- tao mà khờ , nếu tao ngu tao đã không nhìn ra cái giận dữ của nó rồi , còn mày , mày không giúp thì thôi , tại tao sợ là nó tự ái nên mới bảo mày đi giải thích dùm cho tao , tụi bây là con gái dể nói chuyện với nhau hơn !   
Hoàng Lan lắc đầu nói :   
- anh đi ra ngoài cho em ngũ đi , đừng phá rối giấc ngủ của em , còn chuyện của anh , ngày mai chúng ta nói tiếp !   
Khanh với gương mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng của Hoàng Lan . Lan nằm xuống giường cảm thấy thương cho Vũ Anh . Hy vọng Vũ Anh chưa tỏ tình cảm của Vũ Anh cho Khanh biết , nếu rồi chắc Vũ Anh sẽ giận Hoàng Lan ghê lắm vì Khanh thật tình nào có tình cảm riêng tư với Vũ Anh , mà chỉ là tình anh em thôi.   
Sáng sớm Hoàng Lan lại chạy đi đâu mất , Khanh hỏi Hiển , nó chỉ lắc đầu nói :   
- em chỉ 17 tuổi thôi , chưa phải là trinh thám thật sự đâu mà hỏi . Nhưng mà em biết ba má đã đi đâu !   
Khanh nhíu mày nhìn HIển , nói :   
- đi đâu ?   
- đi về quê thăm ông nội rồi !   
- tại sao mày không đi theo ?   
Hiển vui vẻ nói :   
- em đi theo thì làm sao mà có thể tự mắt mình trông thấy xác chết của anh !   
Khanh nhíu mày , nói :   
- xác chết của tao ?   
Hiển vui vẻ gật đầu   
- đúng vậy , em muốn chứng kiến xem chị Vũ Anh ám sát anh bằng cách nào !   
Khanh không nói tiếng nào bỏ vào phòng riêng . Hiển nhìn theo cười to . Hai anh em lấy phần cơm mẹ của họ làm sẳn ra ăn , Hiển cứ nhìn cái mặt cào nhào của Khanh rồi cười to . Mãi đến tối Hoàng Lan mới về nhà . Khanh vội vàng hỏi :   
- có phải em đến nhà Vũ Anh giải thích dùm anh không ?   
Hoàng Lan gật đầu   
- đúng là em có đến cùng đi chợ với chị Vũ anh , nhưng không đề cặp lời nào về anh cả ! chuyẹn của anh thì tự anh hãy lo lấy !   
Khanh nhíu mày , nói :   
- mày . . . nó đã hết giận tao rồi à ?   
Hiển cũng vui vẻ ngồi vào ghế sa lông , nói :   
- vậy chứ chị Vũ Anh nói chừng nào ám sát anh hai hả chị ba ?   
Hoàng Lan cười cười nói :   
- nếu nói cho mày biết thì đâu có gì gọi là ngạc nhiên nữa !   
Hiển đứng dậy vui cười nói :   
- không nói thì thôi , em qua nhà thằng Lân chơi mái điển tử , khi nào anh hai bị tử hình nhớ gọi em về !   
Đợi Hiển ra khỏi nhà , Khanh lại hỏi   
- Lan , mày thiệt không giải thích dùm tao ? nó giận lên là không thèm nhìn tới cái mặt của tao , trong công ty mà làm vậy thì bể mặt tao lắm !   
Hoàng Lan lắc đầu , nói :   
- anh hai à , người ta chưa làm thì anh đừng đoán mò như thế , vả lại chị Vũ anh không nhỏ mọn như anh tưởng đâu !   
Khanh vỗ đôi bàn tay xuống đùi nói to :   
- ha , tao biết là tụi bây có nói gì đến tao !   
Hoàng Lan nghiêm mặt , nhìn anh , hỏi :   
- anh hai , em hỏi anh cái này nhé ! nếu anh chỉ xem chị Vũ Anh như cô em gái thì sao anh lại quan trọng để ý đến từng cử chỉ của chị Vũ Anh chi vậy ? còn nữa , sao anh lại quan trọng quá là chị Vũ Anh có giận anh hay không ? có thể nào anh đã thương chị Vũ Anh hơn là thươngmột đứa em gái không ?   
Câu hỏi của Hoàng Lan đến quá bất ngờ làm Khanh ngồi thừ ra đó . Hoàng Lan đứng lên nói :   
- anh không cần phải trả lời em , em nghĩ anh nên suy nghĩ kỷ lại về tình cảm anh em của anh và chị Vũ Anh đi nhé !   
Hoàng Lan bước vào phòng . Khanh ngồi đó ngơ ngát , chàng thật tình không hiểu sao Hoàng Lan lại hỏi chàng câu đó.   
Khanh bước ra ngoài , lang thang trên đường phố . Mỗi khi cần suy nghĩ điều gì , Khanh thường cuốt bộ để thong thả suy tư . Chàng đi lang thang củng cả hai tiếng đồng hồ , nhưng cũng chẳng hiểu được tình cảm giữa chàng và Vũ Anh là tình cảm anh em hay là gần hơn nữa . Khanh dừng lại bên quán rượu , chàng ngồi xuống ghế và gọimột lon bia . Trong lúc chờ đợi thì cómột cô gái như say rượu , tay của cô ta cầmmột chay rượu đã cạn bước đến trước mặt chàng với đôi mắt giận dữ , nói :   
- đây là bàn của tôi , sao anh dám tự động mà ngồi xuống !   
Khanh nhìn cô gái , cảm thấy bực , nói :   
- khi tôi ngồi xuống chẳng trông thấy ai , cô lại chẳng đề tên lên ghế , làm sao mà tôi biết bàn này của cô ! làm ơn tránh đi chỗ khác , tôi đang bực lắm !   
Cô Gái không giận nữa , tỉnh bơ ngồi xuống ghế , nói :   
- anh giỏi thật , từ đó đến giờ chưa có ai dám nói lớn tiếng với tôi !   
Khanh tỏ ra không vui , nói :   
- hứ , là con gái là say mèm như thế kia , tôi đoán chắc cô là con gái ông chủ bà cả nào đây , và bây giờ bị bỏ rơi nên thất tình chứ gì !   
Cô gái trước mặt nhìn Khanh chăm chú , rồi oà lên khóc . Khanh hoảng hồn nói :   
- xin lỗi , ok , xin lỗi , cô làm ơn đừng có khóc , lở người ta hiểu lầm tưởng tôi ăn hiếp cô thì khổ cho tôi lắm !   
Cô gái trước mặt với đôi mắt long lanh ngấn lệ , nói :   
- thật tình là tôi bị bỏ rơi , chẳng phải vì thất tình mà vì ba tôi đã không còn thương tôi nữa , ổng đi cưới vợ khác , bỏ rơi tôi , nghe lời nói xấu của vợ Ổng mà hành hạ tôi , chẳng thèm ngó ngàn tới tôi nữa , quăng tôi ra khỏi nhà !   
Nhìn nét mặt buồn bã của cô gái trước mặt , nghe những lời tam sự trong lúc say của cô bé mà Khanh cảm thấy xót xa trong lòng . Cô bé chắc không hơn 20 tuổi , gương mặt bầu bỉnh thật đẹp , nhưng cũng thật buồn . Khanh vội an ủi :   
- tôi nghĩ không nghiêm trọng thế đâu , thôi cô hãy về nhà đi , đừng để ý gì đến chuyện làm của ba cô , thời gian sẽ chứng minh tất cả , ai xấu ai tốt , chắc chắn ba cô sẽ tỏ mà thôi !   
Cô gái vẫn ngồi đó say mèm . Ly bia của Khanh cũng bị cô ta uống hết . Cô gái vẫn thao thao tâm sự với Khanh về khunh cảnh gia đình họ . Mẹ cô ta chết năm cô ta lên tám tuổi , ba cô ta ở vậy cho đến cô ta 21 tuổi , ông lại mangmột cô vũ nữ về gọi là vợ , cô ta không thích và từ đó cứ xảy ra chuyện gây gổ liên miêng . Khanh mãi lựa lời an ủi , dùng hết tất cả lý trí và lời lẽ để khuyên cô ta về nhà . Khanh nhìn cô gái mà nghĩ đến Hoàng Lan , nếumột ngày nào đó Hoàng Lan buồn chuyện gì , chàng cũng hy vọng có người khuyên nhủ Hoàng Lan y như chàng đang cố gắng an ủi cô gái lạ mặt kia . Cuối cùng cô gái cũng chịu ra về , nàng cố gắng đứng thẳng người lên , lời nói trong men say :   
- cám ơn anh giúp tôi thấu hiểu mọi thứ , con người chẳng ai tốt cả , ngoài trừ anh !   
Khanh vội lắc đầu ,   
- không cần cảm ơn , cô về được không , có cần tôi giúp . ..   
Cô gái lắc đầu , vẫn giọng nói say rượu   
- không cần , hãy làmmột người tốt trong lòng tôi , đừng tìm cớ đưa tôi về để biét nhà tôi đặng đeo đổi tôi !   
Khanh bật cười   
- cô yên tâm đi , tôi không muốn cua cô đâu , thấy cô say như thế ai mà dám đeo theo !   
Khanh đở cô gái ra khỏi quán , gọi chiếc taxi đén và dìu cô ta vào xe . Khanh liền đóng cửa lại vì chàng không muốn nghe cô ta nói địa chỉ nhà với người láy taxi . Khanh đi về , trong đầu chẳng muốn nghĩ ngợi chi cả . Hoàng Lan nói rất đúng , Vũ Anh làmột cô gái tuy bướng nhưng rất tế nhị , nàng sẽ không làm chàng mất mặt giữa chốn đông người đâu mà lo . Chuyện hiểu lầm thì cứ để khi nào Vũ Anh bớt nón giận thì chàng sẽ giải thích rỏ ràng . Còn về tình cảm giữa chàng và Vũ Anh thì cứ để đó , tìm hiểu làm gì để rồi vô cớ mất đimột đứa em gái thơ ngây như Vũ Anh . Chuyện gì đến nó sẽ đến.   
Đúng là chuyện gì đến nó sẽ đến . Hôm nay Khanh đi làm trể giờ , vừa bước vào công ty , mọi người nhìn chàng . Cường lên tiếng trước :   
- bộ mày quên cái hẹn với Uyển Oanh , con ông chủ công ty Phước Thọ sao ?   
Khanh liền nói :   
- là hôm nay hả ?   
Loan liền nói vào   
- dĩ nhiên là hôm nay ! ông giám đốc đã đi vắng , còn anh thì đến trể , chỉ tội cho Vũ Anh !   
Khanh ngạc nhiên nhìn Loan   
- tại sao lại tội cho Vũ Anh ?   
Cường liền nói vào   
- vì chẳng ai trị nổi cái bà chằng lư ?A trong kia , mày biết không tụi tao hết lời giải thích nhưng bà ta óng óng la là chẳng ai nể nan gì bả , bả đòi hủy bỏ hợp đồng , chỉ có Vũ Anh là ở lại trong văn phòng mày để nài nỉ bả thôi ! con gái gì đâu mà dữ chưa từng thấy trên thế gian !   
Khanh bước đến gần cửA văn phòng của mình , chàng lắng tay nghe tiếng hét giận dữ của phái nữ từ torng vọng ra , chàng khẻ rùng mình ,   
- mày nói đúng đó , con gái gì mà to tiếng dữ quá !   
Khanh mở cư ?A bước vào . Nhìn thấy cô gái đứng sau bàn làm việc của Khanh , mặt nhìn vào bước tường , lưng về phía mặt của Vũ Anh , Vũ Anh đứng đó với đôi mắt giận dữ , nhưng cố dịu giọng năn ni?   
- xin cô Oanh đừng giận , công ty quảng cáo của chúng tôi làm ăn rất đàng hoàn , đúng giờ và uy tín nhất tại . ..   
Cô gái tên Uyển Oanh lớn tiếng hét   
- tôi chẳng cần biét vì lý do gì , các người làm ăn như thế mà gọi là đúng giờ hay sao ? chẳng ai xem tôi ra gì cả !   
Khanh để tay lên vai Vũ Anh , nàng nhìn chàng với đôi mắt giận dữ không nói . Khanh to tiếng , cố ý nói cho cô gái kia nghe   
- Em cứ ra ngoài đi , để đấy anh lo , công ty này rất may mắn có được người con gái hiền lành để làm việc cho công ty ! anh tin rằng không ký được hợp đồng với công ty này thì cũng có công ty khác mướn chúng ta , tội gì đi năn nỉ ! ra ngoài đi Vũ Anh !   
Vũ Anh nghe vậy rất hài lòng vì nàng quá tức giận cô gái đứng trước mặt . Cô ta ỷ mình là con ông chủ lớn nên ra quyền hành thấy mà ghét . Vũ Anh liền rút lui . Khi cánh cư ?A đóng lại , Uyển Oanh vừa quay mặt lại vừa nói :   
- đó là mấy người nói nhé , là các người cần chúng tôi chứ chúng tôi chẳng cần các người đâu mà làm . ..   
Khanh nhìn sững cô gái trước mặt . Uyển Oanh ngạc nhiên cũng không kém nên bỏ lở câu nói . Khanh nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa , nói :   
- là cô hả ?   
Uyển Oanh bật cười   
- thì ra anh làm ở đây à ? cám ơn nhé , cũng nhờ anh mà đêm qua tôi mới về nhà !   
Khanh vội lắc đầu   
- tôi đã nói đừng cám ơn kia mà ! tôi xin tự giới thiệu , tôi là Khanh , phó giám đốc của công ty , hy vọng còn cơ hội làm ăn với công ty của cô chứ !   
Uyển Oanh bật cười   
- dĩ nhiên rồi , thôi chúng ta nên ngồi xuống trò chuyện đàng hoàn nhé , tôi hôm nay tỉnh táo lắm !   
- vậy mà tôi cứ tưởng cô còn say rượu nên mới hét la như thế chứ !   
Uyển Oanh vui cười nói :   
- tại anh đến trể chứ nào phải lỗi tôi , anh phải ra xin lỗi họ vì đó là lỗi của anh !   
Khanh bật cười , không đá động gì đến việc la lối ban nãy của Uyển Oanh nữa . Chàng bắt đầu nói về sự hợp tác của hai công ty.   
Mọi người đứng bên ngoài đợi chờ . Ai cũng thắc mắc sao Khanh lại có thể làm cho Uyển Oanh không la hét nữa . Vũ Anh cảm thấy hãnh diện về Khanh vô cùng , chàng đúng là phó giám đốc củA công ty , chuyện khó khăn gì qua đến tay chàng cũng trở thành dể dàng , công ty thật may mắn mướn được người tài như chàng . ba tiếng đo6`ng hồ sau , Khanh và Uyển Oanh bước ra , cô nàng vui cười rất tươi tắng nói :   
- vậy coi như là xong , hẹn anh ngày mai nhé !   
Uyển Oanh nhìn tất cả mọi người , nàng gật đầu chào rồi bỏ đi . Cường bước đến vỗ vào vai Khanh nói :   
- tao phải công nhận rằng mày giỏi ,một con nhỏ thấy ghét như nó mà cũng bị mày nắn lại đàng hoàn !   
Khanh vui cười nói :   
- mọi việc đã xong đâu vào đấy rồi , thôi tấc cả trở lại công viẹc của mình đi !   
Nói xong Khanh trở vào văn phòng làm việc , lòng chàng như mở hội . Uyển Oanh đã ra mặt ngỏ lời mời chàng đi ăn với nang tối ngày mai , thật rất là vinh hạnh cho chàng . Vũ Anh nhìn Khanh khó hiểu , nàng nghĩ bâng quơ , " thật ra đã xảy ra chuyện gỉ" , nàng không trả lời được câu mình hỏi , nhưng là con gái vả lại nàng cũng chỉ làmột thư ký chứ đâu phải là gì của Khanh đâu thì sao nàng dám vào hỏi Khanh . Vũ Anh bỗng cảm thấy buồn nhưng không hiểu vì sao mình lại buồn và lo lắng bâng quơ .

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 3**

Một tuần rồi hai tuần lặng lẽ trôi qua mà Khanh vẫn chưa lời nào với Vũ Anh . Nàng thẩn thờ chờ đợi , nhưng đợi mãi mà Khanh vẫn lặng thinh . Ngoài giao phó nhiệm vụ cho Vũ Anh ra chàng chẳng có lời nào nói chuyện riêng tư với nàng . Dạo này Vũ Anh lại thấy Khanh rất vui vẻ , mỗi khi nhìn nàng , Khanh đều trao ra một nụ cười thật tươi làm nàng chẳng hiểu là Khanh đang nghĩ gì . Cứ chờ đợi mãi như vầy chắc trái tim nàng sẽ ngưng đập quá . Vũ Anh lấy ramột trang giấy màu tím nhợt và cây bút , nàng bắt đầu viết   
Anh Khanh thương mến , Em đã yêu anh . .. Vũ Anh lắc đầu , xé nát trang giấy . Nàng thầm nghĩ "là con gái mà viết vậy thật là bạo quá , ảnh nhất định sẽ cười chê" . Vũ Anh bắt đầu viết lại Anh Khanh thương , Anh có yêu em không ? trong tim em lúc nào cũng có hình bóng của anh . Vũ Anh lại xé đi , nàng lắc đầu vì vẫn thấy viết vậy thật không văn vẻ chút nào , khi không lại mở đầu bằng câu hỏi , thật là tệ quá . Nàng bắt đầu lại , và cứ thế không biết Vũ Anh đã xé bao nhiêu trang giấy rồi . Cuối cùng nàng cũng viết đượcmột lá thư cho Khanh.   
Anh Khanh , Từ nhỏ cho đến lớn lên , chúng ta đã cùng chơi đùa , cùng chia sẻ vui buồn với nhau . Em luôn kính nể anh , không chỉ làmột thần tượng của em mà anh còn làmột người bạn tri kỷ với em . Anh luôn ở cạnh bên em , lo lắng , bênh vực cho em và cùng em chia sẻ vui buồn . Em cũng không biết là từ lúc nào , em đã yêu anh tha thiết rồi . Em không dám mở lời nói ra tâm sự của lòng em vì em sợ rằng anh sẽ chê bai em hoặc nói rằng em là đứa con gái không biết tự trọng , sao lại dám mở lời nói yêu đương với con trai , vả lại em cũng hằng lo sợ tình cảm anh đối với em chỉ là tình anh em mà thôi . Nhưng từ cái đêm dạ hội hôm tết , ánh mắt anh nhìn em trều mến và sự ghen tương đã cho em thấy rằng anh cũng thương em (không phải tình thương anh em) , khi anh trao cho em nụ hôn bất ngờ , tuy rằng rất ngắn , chỉ trong giấy phút mà nó đã làm cho hồn em lân lân . Cảmột đoạn đường về nhà , em mơ em mộng , hy vọng rằng anh sẽ bài tỏ rỏ lòng mình , nhưng em lại thất vọng vì anh không vào và cũng chẳng lời nào cho em . (Í anh đừng hiểu lầm em nha , em không phải trách anh đâu) Em càng nghĩ thì em càng hiểu và thông cảm cho anh , có phải anh ngại lên tiếng nói với em không vì anh cũng sợ rằng em chỉ có tình cảm anh em với anh ? em chưa hề xem anh làmột người anh trưởng , em không biết viết văn hoa , chỉ biết . . . tóm lại là em chỉ muốn nói "em yêu anh" . Anh đã nghe rỏ rồi đó , bây giờ anh có thể nói lên cảm nghĩ của anh cho em rỏ không ? em sẽ mãi đợi chờ anh. Hoài Vũ Anh Viết xong lá thư , Vũ Anh cố gắng vẽ hình hai trái tim thật xinh đẹp bên dưới chữ ký . Nàng xết thư lại và bỏ vào phong bì . Ngoài bìa thư , nàng đề rỏ tên chàng.   
TO : Trần Tuấn Khanh Vũ Anh cứ nhìn mãi lá thư ấy , nàng thật sự không biết rao cho Khanh trong quàng cảnh như thế nào . Rồi nàng lại nghĩ không biết có nên trao cho chàng hay không ? nếu Khanh nhận được , mở ra đọc chàng sẽ nghĩ gì về nàng đây ? nên âm thầm chờ đợi chàng mở lời trước hay trao thư này ? Trong lúc Vũ Anh nhìn chăm chăm lá thư và suy nghĩ bâng quơ thì Khanh lại đứng trước mặt nàng và chuẩn bị ra về . Chàng nhìn Vũ Anhmột vài giây rồi lên tiếng nói :   
- em đang mơ mộng cái gì đó Vũ Anh ?   
Nghe tiếng của Khanh , Vũ Anh giật mình , bối rối nhìn lên không dám nói lời nào . Khanh lắc đầu ấm giọng nói :   
- anh sợ em rồi đó , thôi chúng ta huề nhé , anh xin lỗi em đó , có được không ? cườimột cái cho anh vui đi cô bé hay mộng mị ạ !   
Vũ Anh liền vui vẻ gật đầu . Khanh lại nói :   
- anh đi về đây , còn em cũng lo chuẩn bị về đi nhé , bọn họ đã về hết rồi à ?   
Vũ Anh vui vẻ gật đầu   
- vâng , em đánh xong tờ hồ sơ này rồi sẽ về ngay !   
Khanh bất chợt nhìn xuống bàn viết của Vũ Anh , thấy tên của chàng ghi rỏ trên bìa thư , Khanh liền hỏi :   
- thư của anh hả ?   
Vũ Anh định lấy lá thư giấu đi thì Khanh đã nhanh tay cầm lên , nhìn thấy nét chữ của Vũ Anh , chàng nói :   
- là của em gửi cho anh à ?   
Vũ Anh nhìn xuống , khẻ gật đầu không nói . Khanh bỏ lá thư vào túi áo , ấm giọng nói :   
- về nhà anh sẽ đọc , sáng nay má nói tối nay em có rảnh ghé qua nhà anh ăn cơm , má đã nấu phần cơm của em rồi đó , em không ghé là lỗ đấy !   
Vũ Anh nhìn lên Khanh với ánh mắt trìu mến , nói :   
- vậy lát tối em sẽ ghé.   
Khanh ra về , Vũ Anh nhìn theo mà trong lòng dạt dào một niềm vui lẫn lo sợ . Khanh nói chuyện rất nhỏ nhẹ và hiền hoà với nàng , chắc chắn là Khanh cũng có tình cảm cho nàng . Vũ Anh cố tâm chú ý đến công việc thì chuông điện thoại reo vang.   
- a lô , văn phòng phó giám đốc công ty . ..   
Hiển cắt ngang lời của Vũ Anh ,   
- chị anh à , em là Hiển đây nè , trời ơi chị giới thiệu cái gì mà dài dòng quá !   
Vũ Anh tươi cười nói :   
- Ông anh cả của em bắt chị phải nói như vậy đó !   
Hiển kì khà cười   
- ảnh thì lúc nào cũng lôi thôi cả , ảnh còn đó không chị ?   
- đã về rồi , em tìm ảnh có gì không ?   
- không có gì quan trọng cả , xe em tự dưng không nổ , em tưởng ảnh chưa về ghé qua đón em , nhưng ảnh về rồi thì thôi em dang xe thằng bạn về cũng được !   
- có cần chị đến đón em không ? hôm nay chị tự mình láy xe đi làm đó , vì anh Khanh nói chị cứ đi xe buýt đến làm trể hoài , nên chị tự láy xe nhà đi làm !   
- Ồ chị đã dám láy xemột mình rồi à ? nhưng thôi không làm phiền chị đâu , à mà chị có biết chuey^ .n bí mật chưa ?   
Vũ Anh vui cười nói :   
- đã là bí mật thì làm sao mà chị biết , em có biết nói cho chị nghe với !   
- Anh hai đã có bạn gái rồi !   
Vũ Anh ngạc nhiên nói :   
- em nói đùa ư ? ảnh nói cho em biết là ảnh có bạn . ..   
Giọng HIển vang lên , vui vẻ cắt ngang lời của Vũ Anh   
- ảnh thì dấu kín mít hà , tại đêm qua em đi chơi với mấy thằng bạn , tình cờ nhìn thấy ảnh nắm taymột cô gái rất xinh đẹp từ rạp xê ne bước ra . Tụi em đi theo rình thì thấy họ nắm tay dung dăng dung dẻ đi vào quán ăn , họ tình tứ lắm chị Ơi !   
Vũ Anh cảm thấy như sét đánh ngang tai , nàng ngẹn lời   
- em . . .em . . . nói thật hả Hiển ? có . . . có nhìn lầm người không ?   
Hiển không nghe được giọng đau buồn của Vũ Anh nên cậu bé vẫn vui vẻ trả lời   
- em có biệt danh là trinh thám mà , làm sao mà lầm ! thôi em đi nhé , thằng bạn em mang xe ra rồi , phải gọi nó dang xe đi về ! bye nha chị Vũ Anh !   
Vũ Anh chưa kịp hỏi thêm gì thì Hiển đã cúp dây . Nàng ngồi đó nhưmột xác chết không hồn . Nước mắt bỗng tuôn trào như mưa lũ . Tại sao ông trời lại tạo ra cảnh trớ trêu như thế này ? trong khi nàng đang cómột tình yêu mãnh liệt với Khanh thì Khanh lại mang lòng yêu thương kẻ khác . Vũ Anh cứ ngồi đó ngục đầu khóc nức nở . Khócmột lúc lâu , nàng ngẩn đầu lên tụ nói với mình "ta không phải làmột người con gái yêu ớt như thế này , cái gì chẳng phải của ta thì làm sao ta có được , phải chấp nhận mệnh số thôi , chuyện tình yêu ai mà trách ai cho được !" Tuy nói thế nhưng những dòng dư lệ cứ mãi tuông trào ra đôi mi xinh đẹp của nàng . Vũ Anh nhắm mắt lại , rồi mở thật to , nàng vùng đứng dậy , vừa lấy cái túi xách của nàng vừa nói to " Chết rồi , lá thư !"   
Vũ Anh chạy nhanh ra bãi đa6 .u xe và cho xe chạy nhanh đến nhà của Khanh . Cảmột đoạn đường , nàng cứ lẩm bẩm "lạy trời lại phật đừng để anh mở thư ra đọc !"   
Đứng trước cửa nhà của Khanh , nàng nhấn chuông cửA rồi lại thì thầm "trời ơi , đọc rồi chắt chết mất !"   
Hiển bmở cửa , trông thấy Vũ Anh , nó vui vẻ nói :   
- chị đến đúng giờ đó nha , má vừa nấu cơm xong . ..   
Vũ Anh thật không nghe Hiển nói gì , nàng hỏi nhanh :   
- anh Khanh có ở nhà không Hiển ?   
Hiển gật đầu , nhìn nét mặt tái mét của Vũ Anh , nó lo lắng hỏi :   
- chị có sao không vậy ? tìm anh hai có chuyện gì thế ?   
- ảnh đang ở đâu vậy em ? à , chị không sao đâu , chị có chuyện cần nói với ảnh !   
- ảnh đương ở trong phòng , sao nét mặt của chị . ..   
Không đợi Hiển nói hết câu , Vũ Anh chạy thẳng vào phòng của Khanh . Nàng tự động mở cửa , nhìn thấy Khanh đang mở bao thư và định đọc thư . Vũ Anh liền nhào tới dựt lấy lá thư và xé nát.   
Khanh nhìn cử chỉ của Vũ Anh , chàng nhíu mày nói :   
- tại sao em dám tự động vào phòng anh mà không gỏ cửa , còn nữa nha , dám giựt giấy thuế của anh rồi xé nát tan như thế này , em quả là quá ngang ngược !   
Vũ Anh tròn mắt nhìn những mảnh vụng của giấy đang ở trong tay nàng , ấp úng nói :   
- cái này . . .cái này là giấy thuế của anh hả ?   
Khanh tỉnh bơ nói :   
- thì phải rồi !   
Vũ anh xụ mặt nói :   
- xin lỗi nha !   
Khanh tươi cười đi đến bàn viết của chàng , cầm lên cái bao thư , đưa ra trước mặt nói :   
- em tìm cái này phải không ?   
Vũ Anh chạy đến gần Khanh , định giựt lại thì Khanh đã né , chàng vui vẻ nói :   
- anh đã biết em viết những gì trong này rồi , khỏi cần phải giựt lại !   
Đôi mắt của Vũ Anh mở to nhìn Khanh , gương mặt nàng tái xanh , giọng nói như rên :   
- anh thật đã đọc rồi à ?   
Khanh phì cười , gật đầu.   
tuy chưa đọc nhưng anh đã biết em viết gì !   
Vũ Anh tròn mắt , kinh ngạc nói :   
- anh chưa đọc mà đã biết ?   
Khanh gật đầu , với giọng nói đầy vẻ chắc chắn   
- em muốn từ chức phải không ? còn dám viết thư từ chức với anh à !   
Vũ Anh thở phào nhẹ nhỏm , nàng chỉ biết nhe răng ra cười . Khanh vừa xé thư của Vũ Anh ra làm đôi vừa nói :   
- anh không đồng ý cho em từ chức đâu ! em thật nóng tín y như con Lan , anh đã xuống nước nói lời xin lỗi với em rồi mà em còn dám trao anh thư từ chức nữa chứ ! biết là em sẽ thay đổi ý định nên anh đâu cần xem làm gì ! có phải em đã thay đổi ý định không ?   
Vũ Anh chỉ mỉm cười gật đầu . Khanh bỏ lá thư vào sọt rát , chàng ấm giọng nói :   
- anh xem em nhưmột đứa em gái , anh trông em lớn lên mà không hiểu tính tình em thì ai hiểu chứ . Từ nay trở đi , có giậna nh điều gì thì cứ nói thẳng cho anh biết , không được từ chức ngang hông như thế này nghe chưa !bây giờ em có chuyện gì muốn hỏi anh hoặc la rầy anh không ?   
Vũ Anh lắc đầu , nhẹ giọng nói :   
- không có gì cả , à mà nè , anh dường như đã có bạn gái rồi phải không ?   
Khanh nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh , nói :   
- sao em lại hỏi anh như thế , em đã biết được gì !   
Vũ Anh tự động ngồi xuống ghế , nhỏ nhẹ nói :   
- tại mấy bữa rày thấy anh lúc nào cũng vui vẻ , nên em đoán vậy thôi !   
Khanh cười hì hà   
- em quả làmột cô thư ký giỏi , có thể nói là em đoán trúng , nhưng chưa có gì khủng khiếp , chỉ mới đặt cọc thôi . hìhìhì.   
Vũ Anh nhỏ giọng hỏi :   
- cô ta là ai vậy , em có biết không ?   
Khanh vì quá vui nên không để ý đến nét mặt khong vui của Vũ Anh , chàng vẫn vui vẻ nói   
- em đã gặp quamột lần !   
- là ai ?   
Khanh nghiêm chỉnh nhìn Vũ Anh nói :   
- là Uyển Oanh !   
Vũ Anh tròn mắt , kinh ngạc nói :   
- Uyển Oanh ? con ông chủ Phước Thọ ?   
Khanh vẫn chăm chú nhìn Vũ Anh , chàng nhẹ giọng nói :   
- đúng vậy !   
Vũ Anh bây giờ mới cảm thấy tức giận thật sự , nàng lớn tiếng nói :   
- bộ hết người anh yêu sao lại đi yêu thương con nhỏ đó chứ ,một người con gái thật đáng ghét , ỷ quyền ỷ thế nói lời nhục mạ em . ..   
Khanh vội ngắt ngang lời của Vũ Anh   
- tại bữa đó hiểu lầm thôi mà , vả lại là lỗi ở anh vì anh quên cái hẹn nên đến muộn . Cô ta không dữ và dễ ghét như em tưởng tượng đâu !   
Vũ Anh nhìn thẳng vào mắt Khanh , vẫn giọng nói giận dữ :   
- em không cần biết là lỗi ở ai , em không thích con nhỏ đó ! người gì mà thật khó ưa , vậy mà anh lại đem lòng . ..   
Khanh giận dữ cắt ngang lời của Vũ Anh   
- em chỉ gặp người ta cómột lần mà phê bình họ tệ vậy à ! em thật là không biết chuyện . Anh đâu cần em thích hay không thích bạn gái của anh , từ rày về sau xin đừng chú ý đến chuyện riêng tư của anh , anh không muốn nói chuyện với em về ấn đề này nữa !   
Vũ Anh to tròn đôi mắt nhìn Khanh , hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống má . Nàng đứng lên , nói :   
- được , từ rày về sau em sẽ chẳng hỏi gì về đời sống riêng tư của anh , bổn phận của em chỉ làmột người thư ký thì em sẽ chú tâm làmmột thư ký mà thôi !   
Vũ Anh không đợi Khanh nói thêm lời nào , nàng bước nhanh ra khỏi phòng của Khanh và đóng mạnh cửa phòng lại . Khanh chợt buồn vô cùng , chàng cảm thấy như mình bỗng nhiên mất đimột vật gì quí giá lắm . Chàng không ngờ mình lại có thể giận dữ với Vũ anh như thế , nhưng Vũ Anh phải để cho chàng cơ hội nói rỏ bản tính của Uyển Oanh rồi mới có quyền phê bình người ta chứ . Uyển Oanh nào phải là cô gái không tốt , chỉ vì quành cảnh tạo cho Uyển Oanh trở nên hay nóng tính mỗi khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi . Khanh lắc đầu xua đi những suy nghĩ không vui . Vũ Anh giận như thế nhưng rồi cô bé cũng sẽ bỏ qua cho chàng mà thôi vì từ nhỏ đến bây giờ , lúc nào Vũ Anh cũng là cô em gái dễ thương , hiền lành trong lòng của chàng.   
Vũ Anh bước ra phòng khách với vẻ mặt không vui , nàng nhìn Hiển , buồn bã nói :   
- thôi chị về nhé !   
Hiển nhìn vào mắt Vũ Anh , nói :   
- anh hai chọc giận chị hả ?   
Vũ Anh khẻ lắc đầu   
- không gì đâu em , thôi chào dì dượng dùm cho chị nhé , khi nào Hoàng Lan về . ..   
Vũ Anh chưa kịp nói hết lời thì má của Khanh từ trong bếp đi ra , nhìn thấy Vũ Anh , bà liền ấm giọng nói :   
- Vũ Anh , còn đến rồi à !   
Vũ Anh liền nhẹ giọng nói :   
- dạ con chào dì , chắc con không ở lại ăn cơm được vì . ..   
Hiển liền chen vào nói :   
- vì anh hai chọc giận chị Vũ Anh đó má !   
Vũ Anh vọi lắc đầu   
- không phải vậy đâu dì ơi , tại con hơi mệt nên muốn về nghỉ . ..   
Má của Khanh liền nắm tay Vũ Anh , trìu mến , nói :   
- mệt thì ngồi đây nghỉ , mệt mà đòi láy xe về nhà thì nguy hiểm đó , có gì tối nay ở lại đây ngủ với con Lan , ngày mai đi làm luôn thể với thằng Khanh , còn như con vẫn mệt thì để dì nói nó cho con nghỉmột bữa ở nhà.   
Vũ Anh vẫn lắc đầu nói :   
- con không sao đâu dì ạ !   
- nếu không sao thì ở lại đây ăn cơm rồi về , dì đã dọn sẳn rồi , thôi vào bàn ăn đi , dượng con đang ngồi đó đợi !   
Vũ Anh ấp úng   
- dạ . . .dạ . ..   
Má của Khanh nắm tay Vũ Anh , kéo ngồi xuống ghế sa lông , bà dịu giọng nói :   
- có phải thằng Khanh làm con giận nên con không ở lại ăn cơm không ? Hiển , vào phòng gọi anh con ra má biểu !   
Hiển to tiếng "dạ" rồi đứng lên đi thẳng đến phòng riêng của Khanh , to tiếng nói :   
- anh Hai , ra má biểu !   
Không đợi Khanh trả lời , Hiển vừa nhanh chân chạy vào bếp vừa nói :   
- má à , con thiệt đói bụng quá !   
Hoàng Lan vừa đúng lúc về nhà . Lan mở cửa bước vào nhà , với vẻ mặt tươi cười nói :   
- má ơi , cơm chín chưa má !   
Má của Lan lắc đầu , vui cười nói :   
- cái con nhỏ này , về tới nhà là nghĩ tới ăn , mai mốt có chồng mà nói với ba má chồng mày kiểu đó chắc tao sẽ bị máng vốn tối ngày đó !   
Lan vui vẻ nói :   
- nếu con có chồng thì con cũng phải lực bà má chồng nào giống như má hoặc là giống dì Ánh chứ ! Hoàng Lan vui vẻ nhìn Vũ Anh nói - hi chị Vũ Anh.   
- sao em về trể vậy Lan ?   
Hoàng Lan xem đồng hồ , vui vẻ nói :   
- đúng giờ mà chị , đúng giờ ăn đó !   
Má của Lan đứng lên lắc đầu , vui vẻ nói :   
- tụi bây đã có mặt hết rồi thì xuống dùng cơm , ba tụi bây ngồi sẳng trên bàn chờ kìa !   
Hoàng Lan kéo Vũ Anh vào bếp . Tất cả ngồi vào bàn thì Khanh mới ra tới . Hoàng Lan không biết ất giáp gì nên nói đùa   
- dữ hôn , đến bây giờ công tử mới chịu ra , người ta ngồi ngoài đây mỏi cả mắt đợi chờ !   
Má của Khanh vội vàng nói :   
- Khanh , con không được làm cho Vũ Anh buồn nhé !   
Khanh nhìn Vũ Anh , cười gượngmột cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Vũ Anh   
- cho anh xin lỗi đã nóng giận bất thường với em nhé !   
Má của Khanh gật gù nói :   
- vậy mới phải chứ , anh em trong nhà cãi nhau , giận nhau làm gì . Khanh à , má biết là con đã có bạn , khi nào cô ta rảnh . ..   
Khanh không đợi má của chàng nói hết lời , chàng quay sang Vũ Anh , giận dữ nói :   
- Vũ Anh , sao em lại nhiều chuyện vậy ? em nóu với gia đình anh à ? em đã nói xấu gì về Uyển Oanh !   
Vũ Anh tức giận nhìn thẳng vào m( t của Khanh , nói :   
- em ?   
Ba của Khanh liền lớn tiếng la Khanh   
- Khanh , mày làm cái gì mà la lối trên bàn ăn vậy !   
Má của Khanh vội quơ tay nói   
- đừng có đổ tội là Vũ Anh nhiều chuyện , nó đâu có nói gì với má đâu , à mà cô gái đó tên là Uyển Oanh hả ? tên nghe đẹp lắm !   
Hiển liền nói vào   
- là em nói cho ba má biết đó ! chính mắt em thấy anh chị đi chơi chung với nhau thật tình tứ . Má nè , chẳng những tên đẹp mà người cũng đẹp nữa !   
Hoàng Lan liền nói vào   
- hèn gì mà tối nào anh cũng về muộn !   
Má của Khanh gật gù   
- vậy là số mày hên rồi đó Khanh ! lúc này con có bạn cũng tốt lắm , đã có công ăn việc làm rồi thì cũng nên lo lập gia đình , sanh con đẻ cái . ..   
Khanh nhìn má , cười gượng   
- má à , chúng con quen nhau chỉ hai tuần mà má nói chi đến chuyện cưới hỏi chứ ! con đâu có tuyên bố là sẽ cưới vợ đâu.   
Ba của Khanh cũng cười nói :   
- má của bây là vậy , lo cho tương lai nhiều nên đầu bạc sớm hơn tao đó !   
câu nói của ông làm cả nhà cười rồ , chỉ có Vũ Anh ngồi đấy không hề lên tiếng . Hoàng Lan nhìn thấy nét mặt u buồn của Vũ Anh , nàng cảm thấy thương Vũ Anh vô cùng . Hoàng Lan thầm hy vọng tình cảm Vũ Anh dành cho Khanh không sâu đậm lắm , Khanh thì quá vô tình nên nếu Vũ Anh yêu sâu đậm , nàng sẽ đau lòng lắm . Khanh cũng nhìn thấy giọt nước mắt đọng trên mi của Vũ Anh , chàng nghĩ rằng Vũ Anh đang giận chàng cái đổ thừa ban nãy , chàng liền nhỏ giọng nói với Vũ Anh :   
- cho anh xin lỗi thêm lần nữa nhé , tại anh hồ đồ đã nghi oan em !   
Vũ Anh lắc đầu , giọng thật nhỏ nói :   
- không có gì đâu ! em đang ăn cơm không để ý gì câu anh nói cả ! dì ơi , dì nấu đồ ăn ngon lắm.   
Hiển nhanh trí liền chọn đề tài khác để nói :   
- chị đã ăn thử món cải chua hầm giò heo của má chưa ? bảo đảm là chị thích !   
Thế là tất cả vừa ăn vừa nói về các món ăn mà má của họ đã từng nấu . Mọi người chê khen đủ thứ và họ đã quên lãng câu chuyện không vui ban nãy . Chỉ có Vũ Anh , nói cười mà trong lòng tan nát . Chuyện tình của nàng chưa được khởi đầu mà phải chấm dứt tại đây rồi . Kể từ ngày hôm nay , nàng không cho mình mơ mộng hay cómột ý nghĩ gì về Khanh nữa . Nàng sẽ từ từ cố gắng xóa đi cái hình ảnh đẹp , cái tình thơ dại này của nàng.   
Uyển Oanh , con không được rời khỏi nhà vào giờ này , lại muốn đi uống rượu à !   
Uyển Oanh nghe tiếng gọi của cha , nàng quay đầu lại , mỉm cười , nói :   
- Ba không được quyền cắm cản con , nên nhớ con còn lớn hơn bà dì ghẻ của con mà ! nhưng ba yên tâm đi , con đi uống rượu chứ chẳng có léo hánh đến vũ trường như vợ của ba đâu.   
Ông Phước ngồi xuống ghế , buồn bã nói :   
- ba đã hết lời giải thích với con mà sao con vẫn cứng đầu , không chịu hiểu ! ba cứ tưởng con bây giờ đã có bạn trai rồi thì con đã biết tình yêu ra như thế nào , ai ngờ rằng con vẫn tín nào tật đó !   
Uyển Oanh giận dữ to tiếng nói :   
- hiểu ? ba bảo con hiểu là hiểu làm sao ? ba đi cướimột con nhỏ còn nhỏ cả hơn là con của ba , còn tệ hơn nữa là ba chọnmột con vũ nữ về bảo con gọi bằng dì , thật là 1chuyện nực cười !   
Ông Phước nhìn Uyển Oanh , giọng nói vẫn đượm vẻ âu sầu   
- ba biết là ba không nên cưới Liểu , nhưng con cũng nên hiểu cho ba 15 năm sống một mình , bù đầu với công việc , nay ba gặp đượcmột người thật sự yêu thương ba , ba muốn tự do mà đón nhận và không muốn nghĩ vấn đề tuổi tác.   
Uyển Oanh vẫn nét mặt giận dữ nói :   
- ba không nghĩ cho ba thì cũng nên nghĩ cho con chớ , ba làm vậy thì sao con mặt mủi nào mà nhìn bạn bè của con ! con yêu cầu ba phải bỏ con nhỏ đó ngay , nó chỉ theo ba vì đồng tiền mà thôi ! ba không bỏ nó thì con sẽ dọn khỏi căn nhà này !   
Ông Phước đứng lên nhìn thẳng vào mắt đứa con gái của mình , nói :   
- con dám nói lời đó với ba sao ? ba đã giao cho con nắm quyền hết công ty mà con còn chưa bằng lòng !   
Uyển Oanh nhìn Ba của nàng , giọng nói đầy cương quyết   
- nếu ba còn thương con thì ba phải bỏ nó ngay , bằng không tình nghĩa cha con của chúng ta coi như là hết rồi !   
Ông Phước trừng mắt nhìn Oanh , nói :   
- con muốn làm gì thì làm , dọn đi đâu thì đi , còn cái nhà này , người cha này thì lúc nào cũng là của con.   
Nói xong ông bỏ lên lầu . Uyển Oanh ngồi trong ngôi nhà to lớn vớimột tâm trạng vô cùng đau khổ . Một thần tượng của người cha vĩ đại trong tâm hồn nàng đã sụp đổ rồi . TỪ ngày trở về nhà , nàng luôn cảm thấy mình thật quá cô đơn nên hay nóng giận la hét bất thình lình . Ngày còn đi học ở bên Út , nàng nào có như thế đâu . Ai cũng cho rằng uyển Oanh là người con gái hạnh phúc nhất trên đời vì trong cuộc sống của nàng chẳng thiếu thốn điều chi . Là đứa con độc nhất của ông chủ lớn , giàu sang hơn người , muốn gì được nấy thì làm sao lại có thể buồn và cô đơn chứ . Nàng muốn mua xe thì ngày hôm sau là có chiếc xe nàng thích đậu trước sận , nói chung những vật chất , thứ gì nàng thích , nàng đều có , và khi nàng muốn qua Út du học , vừa nói lên ý định của mình thì được cha nàng cho sang ngay bên Út học hành.   
Nhìn vào thì mọi người đều thấy Uyển Oanh giàu sang , sung sướng lắm , nhưng họ nào biết từ thuở bé thơ Uyển Oanh đã phải xa lìa mẹ . Khi mẹ nàng qua đời , cha nàng đã trở thành một thần tượng cao quí nhất của đời nàng , nhưng tiếc thay cha thì cứ mải lo chuyện bán buôn nên nào có nhiều thời gian mà gần gủi nàng . Uyển Oanh chỉ có thể chơi đùa bên những món vật vô tri vô giác nên cuộc sống của nàng rất thể cô đơn . Nhưng Uyển Oanh không hề cho đó làmột chuyện đáng buồn vì vật chất thừa thảy đã lấp đi cái buồn trong tâm vì thế bàn bè đặt cho nàng những cái lên thật lạnh lùng như "Trái Tim Mùa Đông" , "Lòng Băng Giá" , "Băng Oanh" ,"Đã Đông Thành Đá" v .v . Nhưng nào ai biết trái tim của Uyển Oanh nào có giá băng mà nó luôn chất chứamột niềm ao ước , ước mơ được có chị , có anh , có em , có cha có mẹ , cómột gia đình ấm cúng như mọi người . Thời gian dài sống tại đất người , Uyển Oanh luôn mơ mộng được về lại quê hương để sống cạnh cha mình , và sẽ được cha dồn hết tất cả tình thương cho nàng , để bù trừ cho những ngày thơ ấu vắng xa cha.   
Uyển Oanh cố công học hành , khi ra trường đàng hoàn nàng lên chiếc phi cơ bay trở về nhà . Xuống đến phi trường thì nhìn thấy Cha nàng đang vòng tay ômmột người con gai thật trẻ đẹp . Bước đến gần cha thì lại nghe người giới thiệu "đây là dì Liểu của con , nghĩa là vợ của ba" , và khi biết ra quá khứ của người con gái trẻ đẹp ấy nàng thấy chán chường muốn bỏ nhà ra đi thêm lần nữa . Nhưng hôm nay nàng vẫn còn ở nơi này vì nàng muốn bảo vệ cho cha . Uyên Oanh đã tìm đủ mọi cách để cha nàng giao hết quyền hành tài sản cho nàng , không phải vì nàng muốn những món đồ đó mà nàng chỉ muốn chứng minhmột điều là khi cha nàng không còn gì nữa thìmột ngày nào đó cô vợ trẻ của cha nàng sẽ bỏ rơi ông ta mà thôi.   
Uyển Oanh bực tức tại sao cha nàng cứ mãi mê mụi người đàn bà đó mà không kể số gì đến nàng . Đàn ông , tất cả mọi thằng đàn ông trên thế gian này là vậy , điều đắm say trong cái đẹp của phụ nữ . Uyển Oanh chợt nghĩ đến Khanh , một anh chàng mà nàng đã tình cờ quen biết trongmột đêm say rượu . Anh ta có vẻ thật thà nhưng nào ai hiểu được lòng dạ đàn ông , tuy nghĩ vậy nhưng cả ba tháng qua Uyển Oanh thật rất thích đi chơi chung với Khanh , anh chàng có cách nói làm cho nàng có thể ngôi đi cơn giận trong lòng và vui hưởng những gì nàng đang có . Nàng cũng không biết mình có thương anh chàng khờ khạo này hay không nữa , nhưng có anh ta bên cạnh cũng vui phần nào , và đến khi chán rồi thì nàng sẽ tìm cách rút lui nhanh chóng.   
Khanh mỗi ngày càng thấy thương mến Uyển Oanh hơn . Cô bé có tính hay dỗi hờn , nhưng đôi lúc cũng thật dễ thương . Vì Oanh sống trongmột hoàn cảnh quá cô đơn nhưng cũng thật sang giàu nên thường hay bướng bỉnh , ngang tàn và rất độc đoán , những gì của nàng thì không ai có quyền chia sẻ nhưng nàng cómột lối nói chuyện rất thơ ngây . Khanh đã hiểu và thông cảm rất nhều cho Uyển Oanh , càng hiểu về gia cảnh của nàng thì Khanh càng thương yêu Oanh nhiều hơn . Tuy quen nhau chỉ vừa hơn ba tháng mà Khanh đã cảm thấy mình đã say mê trong cái lối nói chuyện , cái tính tinh nghịch kia của Uyển Oanh rồi . Chàng đã thấy được người mà chàng muốn chọn làm vợ sau này là ai rồi . Ngày mai , nhất định ngày mai chàng sẽ mời nàng về nhà ra mắt gia đình của chàng , hy vọng răng mọi người sẽ yêu thích Uyển Oanh . Chàng thật sự muốn cho Uyển Oanh gần lại với gia đình chàng , nhất là với Vũ Anh , chàng không muốn Vũ Anh cứ nghĩ sai về Uyển Oanh mãi như thế . Nhưng mấy tháng nay gia đình của Uyển Oanh còn rất lộn xộn nên chàng chưa có cơ hội để mời chàng đến nhà . Về phần Vũ Anh thì cô bé thật cũng ngang ngược vô cùng . Vũ Anh càng lúc như càng xa cách với chàng , tình cảm anh em của họ bây giờ thật quá lạc lẻo , ngoài nói về chuyện của công ty ra , Vũ Anh chẳng nói chuyện gì với chàng cả , Vũ Anh cũng thường ngày ghé nhà chàng chơi nhưng chỉ nói chuyện với ba má của chàng , Hoàng Lan và Hiển mà thôi . Khanh cũng thấy bực trong lòng nhưng chàng nghĩ đợi đếnmột ngày nào đó Vũ Anh thấy rỏ tính tình của Uyển Oanh thì nàng sẽ không còn cô chấp với chàng nữa . Khanh cũng không biết vì sao nhưng chàng biết rằng những gì Vũ Anh nghĩ về Uyển Oanh rất quan trọng đối với chàng . Có lẽ vì từ nhỏ chàng và Vũ Anh xem nhau như anh em , như tri kỷ nên lúc nào Vũ Anh cũng cómột địa vị thật quan trọng trong lòng chàng . Khanh nhất định tìm cơ hội để Vũ Anh và Uyển Oanh quen nhau .

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 4**

Vũ Anh gỏ nhẹ cửa văn phòng của Khanh rồi bước vào , nàng nhẹ nhàng đặt những tờ thư vừa đánh máy xong xuống bàn của Khanh , rồi quay lưng bước đi . Khanh vội vàng lên tiếng :   
- Vũ Anh à , em giận anh bấy nhiêu ngày đủ rồi mà ! anh đã nói xin lỗi rồi , sao cứ giận hoài vậy !   
Vũ Anh nhìn Khanh , nhỏ nhẹ nói :   
- em nào có giận gì anh đâu !   
Khanh lắc đầu , nói :   
- anh không tin , rỏ là em giận vì mấy tháng nay chẳng thèm nói lời nào với anh !   
Vũ Anh nghiêng đầu nhìn Khanh   
- có chứ , anh có nhớ lộn hay không vậy !   
- đúng là có nhưng chỉ nói về chuyện của công ty , ngoài ra em chẳng thèm nói gì thêm nữa , mấy chậu kiểng của anh em cũng để héo luôn !   
Vũ Anh bật cười   
- em làm theo bổn phận của mình , làmột thư ký cũng cần thiết phải chăm sóc cây kiểng hay sao ?   
Nhìn thấy Vũ Anh cười Khanh cũng vui cười nói :   
- dĩ nhiên là cần thiết vì những cây đó là em tặng cho anh đó mà ! còn nữa nha , đến nhà chơi mà cũng chẳng thèm nói chuyện với anh !   
Vũ Anh nhíu mày   
- chính anh nói em không nên chen vào đời sống riêng tư của anh cơ mà !   
Khanh vội đứng lên nói :   
- anh biết mình hơi quá đáng ngày hôm đó , nhưng đã xin lỗi rồi mà em còn cứ để mãi trong bụng ! chúng ta là anh em mà , thôi đừng có giận nữa mà cận nhí !   
Vũ Anh gồi xuống ghế , liếc Khanh một cái thật dài   
- anh đấy nhé , nói những lời làm em tức chết được !   
- hahaha , bây giờ chịu nói rồi thì không còn giận nữa chứ gì !   
- ai mà thèm giận anh chi cho mệt !   
Khanh bỗng nghiêm mặt nhìn Vũ Anh , nói :   
- thật ra thì Uyển Oanh không xấu tính như em đã nghĩ đâu.   
Vũ Anh nghe Khanh nói đến cái tên "Uyển Oanh" thì nàng đứng lên định bỏ ra ngoài . Khanh đặt tay lên đôi bờ vai nhỏ của nàng , nhấn nàng ngồi xuống ghế , ôn tồn nói :   
- em làm ơn cho anh vài giây phút để kể rỏ cho em biết về Uyển Oanh , có được không !   
Vũ Anh nhìn vào mắt Khanh nói :   
- em đâu cần phải biết về cô ta và cũng không nên biết !   
- em phải biết vì anh không muốn em hiểu lầm về Uyển Oanh ! anh luôn xem em làmột đứa em gái , là người trong gia đình nên vì thế những gì em nghĩ về Uyển Oanh rất quan trọng đối với anh.   
Lời của Khanh làm cho Vũ Anh ngồi yên lặng lắng nghe . Khanh bắt đầu kẻ cho Vũ Anh nghe về gia cảnh của Uyển Oanh , sự mất mẹ khi tuổi còn thơ ấu và cảm nghĩ của nàng sau khi cha nàng đi cướimột cô vợ nhỏ tuổi hơn nàng , những cái đó đã mang lại cho Uyển Oanh cái cảm giác bị bỏ rơi nên thường hay nóng nải rồi la hét mỗi khi có chuyện không vừa lòng . Khanh thuật rỏ mọi việc cho Vũ Anh nghe.   
- . . .Thật ra Uyển Oanh làmột cô gái rất gây thơ và dễ thương , nếu em quen cô ta nhiều thì em sẽ nhìn thấy cái dễ thương ấy !   
Vũ Anh lắc đầu , nói :   
- em đâu bao giờ nói ghét cô ta đâu mà anh cứ nói đi nói lại cái câu "dễ thương" chứ !   
- vậy thì cuối tuần tới em cùng anh và Uyển Oanh đi ăn tối nhé !   
- anh muốn em gặp cô ta ?   
Khanh thản nhiên nói :   
- tại sao lại không ? em là em gái của anh thì anh muốn hai người quen nhau và em sẽ thấy rỏ những lời anh nói là sự thật chứ không phải là lời biện minh cho người anh yêu !   
Vũ Anh nghe Khanh dùng đến ba chữ "người anh yêu" thì trái tim nàng như thắt lại . Nàng đưa mắt nhìn sang hướng khác vì sợ Khanh nhìn thấy những giọt nước mắt đang long lanh trong đôi mắt của nàng . Vũ anh cười gượng nói :   
- cô ấy quan trọng với anh như thế sao ?   
Khanh thật thà nói :   
- nói thật với em , tuy quen nhưa chỉ gần bốn tháng , nhưng anh cảm thấy rất cần Uyển Oanh trong cuộc sống của anh , rất có thể là anh đã yêu nàng rồi ! hahaha , anh khờ thật em hả ?   
Vũ Anh lắc đầu , nói :   
- nếu vậy thì em xin chúc phúc cho anh !   
- vì thế anh muốn cho em và Uyển Oanh có cơ hội quen biết nhau hơn !   
- không cần thiết vậy đâu ! hay là anh mời cô bạn của anh về nhà gặp dì dượng đi , dì lúc nào cũng nói rất mong mỏi được nhìn thấy bạn gái của anh , lúc đó chúng em cũng được diện kiến "người anh yêu" cùng lúc , vậy phải tốt hơn không ?   
Khanh vui vẻ ngồi xuống ghế nói :   
- em nghĩ cũng đúng , để anh bàn tín lại với Uyển Oanh xem sao !   
Vũ Anh đứng lên , cố vui vẻ nói :   
- anh nên mời đàng hoàn đấy nhé , nếu không người ta từ chối thì ráng mà chịu ! thôi em ra ngoài làm việc !   
Vũ Anh bước ra khỏi phòng của Khanh , ngồi xuống ghế và chợt thấy mình dại khờ vô cùng . Một mối tình yêu đơn phương , chẳng biết bao giờ mới có thể quên . Vũ Anh cố tình từ chối lời mời đi ăn chung với Khanh và cô gái tên "Uyển Oanh" vì nàng sợ phải nhìn thấy họ tình tứ trước mặt nàng . Sau khi Vũ Anh hiểu rỏ về Uyển Oanh , nàng cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô ta , nhưng cũng thầm lo trong bụng . Một cô gái giàu sang như cô ta và đang mang một tâm trạng cô đơn , liệu cô ta thật có thương Khanh như chàng đã yêu cô ta không ? nếumột ngày nào đó cô ta đã hết cô đơn , cô ta bỏ rơi Khanh thì sao ? chắc là ảnh sẽ đau khổ lắm . "không ! ta không thể nghĩ xấu cho kẻ vắng mặt , ta phải vui vẻ với hạnh phúc của ảnh chứ ! chỉ hy vọng mọi chuyện đến với ảnh đều tốt đẹp cả , để chỉ mình ta buồn là đủ lắm rồi !" Vũ Anh tự nhủ và thầm câu mong cho Khanh luôn được hạnh phúc.   
Còn một tuần nữa là sinh nhật thứ 30 của Khanh , trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tín phải chúc mừng sinh nhật cho Khanh như thế nào thì cómột người mang phong thư đến nhờ trao lại cho Khanh . Vũ Anh cảm thấy như có chuyện không vui , nàng liền mang vào văn phòng cho Khanh . Chàng vui vẻ nói :   
- thời buối này mà còn có người hà tiện tiền tem !   
Vũ Anh cũng cười nói :   
- không phải là hà tiện mà là làm sang đó , mướn người đưa thư còn tốn kém hơn gởi bưu điện đó anh à !   
Khanh liền mở ra xem , nét mặt của chàng bỗng đổi sắc . Chàng nhắm mắt lại rồi mở ra , đọc lại lần nữa . Khanh như vẫn không tin được những gì mình vừa đọc . Chàng giận dữ vò nát lá thư và quăng vào thùng rát . Khanh đứng lên vừa bước ra cửa vừa nói :   
- anh cần phải đi có chút chuyện !   
Không đợi Vũ Anh trả lời , chàng nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc . Vũ Anh ngơ ngát nhìn theo . Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng biết rằng cái giận dủ của Khanh là do nơi ở lá thư kia . Vũ Anh nhìn vào thùng rát , lượm lại bức thư và bắt đầu đọc . Lá thư viết thật ngắn nhưng rất rỏ ràng.   
Anh Khanh ,   
em cảm thấy chúng ta nên chấm dứt tại đây . Em thật sự chưa có chuẩn bị nhốt mình vàomột lòng kính vì thế em không muốn đến ra mắt gia đình anh . Em còn muốn bay nhả , muốn tự do , xin anh thông cảm . Anh đừng tìm em , vì khi người đưa anh bức thư này thì em đã đi sang Út học thêm về ngành kinh doanh . Ba của em đã đắm say trong hạnh phúc , thì họ chẳng cần có sự hiện diện của em . Thôi , hy vọng hai chúng ta sẽ giữ mãi cái ình ảnh đẹp kia ở trong lòng . Thương chúc anh sẽ gặp nhiều hạnh phúc sau này.   
UyểN Oanh   
Vũ Anh ngồi xuống ghế , hai giọt nước mắt bắt đầu rơi nhẹ trên gò má . Nàng cảm thấy đau dùm cho Khanh . Chắc là chàng đang buồn lắm và đang đi đến nhà của Uyển Oanh xem sự thể thế nào và chắc chắn rằng Khanh sẽ nhận lấymột cú thật đau thương . Vũ Anh thật không biết làm sao để giúp Khanh , nàng chỉ hy vọng Khanh sẽ vượt qua cái đau khổ này.   
Vũ Anh đứng bật dậy bước ra khỏi phòng làm việc . Nàng phải nói chuyện với Cường , phải cho Hoàng Lan biét , gia đình không nên tổ chứcmột buổi sinh nhật vui nhộn cho Khanh vì nàng hiểu tính tình của Khanh lắm , mỗi khi có chuyện buồn là Khanh không muốn gặp bất ai.   
Tuần lễ lặng lẽ trôi qua . Khanh lúc nào cũng chăm chú làm việc , chàng chẳng để tâm nói chuyện hoặc đùa giởn với bất cứ ai . Đến sở Khanh chăm chú làm việc , về nhà chàng nhốt mình vào phòng . Mọi người rất đỗi quan tâm cho chàng nhưng chẳng ai dám mở lời an ủi hoặc trò chuyện với chàng . Vũ Anh thường lén nhìn vào phòng làm việc của Khanh , nhìn nỗi âu sầu trên nét mặt của Khanh mà Vũ Anh thấy tim mình như nát tan . Ngày mừng sinh nhật của Khanh , mọi người muốn nói lời chúc tụng nhưng Khanh đã sớm tránh măt , chàng ra về trong lúc mọi người đi dùng cơm trưa . Cường nhìn vào phòng Khanh , lắc đầu nói với Vũ Anh :   
- chắc nó thương con nhỏ đó thật rồi đó Vũ Anh , anh thật không ngờ nó trao ra tình yêu vội thế !   
Vũ Anh thở ra , buồn bã nói :   
- em cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như thế !   
Cường liền vui vẻ nói :   
- sớm vậy cũng tốt , bây giờ nó buồnmột thời gian rồi hệt Vì nó cặp với con nhỏ đó sớm muộn gì nó cũng phải bị như thế này thôi !   
Vũ Anh liền lắc đầu , nói :   
- trong chuyện tình yêu , em nghĩ người ta phụ mình sớm hay muộn gì cũng buồn như nhau thôi , nhưng em hy vọng rồi ảnh sẽ hết !   
- em nói cũng đúng !   
Vũ Anh đứng lên , nhẹ giọng nói :   
- Ông chủ đã về rồi thì em cũng nên về sớm , thôi em về nhé anh Cường.   
Vũ Anh vội vã đi đến nhà của Khanh . Hiển ra mở cửa , nàng đưa mắt nhìn quanh.   
- chị Vũ Anh nè , đến tìm anh Hai phải khổng   
Vũ Anh gật đầu , liền hỏi :   
- anh Khanh có ở nhà không cưng ?   
Hiển lắc đầu   
- ảnh về rồi nhưng lại đi rồi !   
- em có biết ảnh đi đâu không ?   
- em không biết nữa , hôm nay em đi học về sớm , vào nhà thấy ảnh định nói happy birthday ảnh nhưng nhìn cái mặt cào nhào thất tình của ảnh , em nản muốn chết không thèm nói luôn . Chị Anh nè , chị làm mai cho ảnh cô bạn nào của chị đi để ảnh khỏi thất tình nữa , mấy bữa rày vì ảnh trong nhà không ai dám cười nói gì hết , chán thật !   
Vũ Anh lắc đầu , cười nhẹ , nói :   
- em còn nhỏ chứa biết mùi thất tình ra sao thì nói thế , mai mốt biết rồi thì sẽ hiểu được tâm trạng của anh Khanh liền !   
Hiến vui vẻ nói :   
- em có thể bảo đảm với chị không bao giờ em mag chứng bệnh thất tình ! không được người này thì mình có cơ hội quen với người khác , tội gì buồn rầu như ai ăn hết của mình vậy !   
Vũ Anh ký nhẹ lên đầu Hiển nói :   
- không nói với cưng nữa , thôi chị đi về nhé . Cưng ráng an ủi anh Khanh đi nha , chị cũng hy vọng cưng không bao giờ bị thất tình !   
Vũ Anh bước ra ngoài , nhìn quanh quẩn . Nàng cố gắng nghĩ đến những chỗ mà Khanh thường hay đến , có thể là chàng đi uống rượumột mình . Ở đây nhiều quán rượu như thế thì làm sao mà tìm Khanh cho được . Vũ Anh thả bộ , đi trên đường phố tìm kiếm . Bao nhiêu kỹ niệm của thời thơ ấu hiện ra trước mắt . Không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá , nhớ ngày xưa Khanh và nàng rất vui vẻ bên nhau chơi đùa , chàng đi đến đâu là nàng cuốc bộ theo đến đó . Vũ Anh thẩn thờ đi và nàng bỗng dưng đứng trướcmột thung lũng , cái thung lũng này ngày xưa Khanh và nàng thường hay đến vui đùa . Nàng nhìn về phía trước thì thấy cómột người ngồi suy tư trên hòn đá mà ngày xưa Khanh hay bảo "đây là hòn núi của anh đó !"   
Vũ Anh cố gắng nhìn thì nhận ra đó là Khanh . Chàng đang ngồi suy tư trông rất tội nghiệp . Vũ Anh bước tới , nhỏ nhẹ nói :   
- ngày xưa em cứ cho nghĩ đây là 1hòn núi , bây giờ nhìn lại chỉ làmột hòn đá mà thôi !   
Vũ Anh tự động ngồi cạnh bên Khanh . Chàng không nhìn Vũ Anh , nói :   
- tại vì lúc đó chúng ta còn nhỏ , bây giờ ta lớn mà chỗ này vẫn không thay đổi . Nhiều lúc anh nghĩ , nếu mình là hòn đá vô tri thì hay biết mấy !   
Vũ Anh gượng cười nói :   
- lúc xưa anh đâu có nóiv ậy , em còn nhớ anh hay nói với em anh muốnmột cơn gió thổi làm cho anh cao lớn liền để anh . ..   
Khanh cắt ngang lời của Vũ Anh   
- anh đã nói thời gian làm cho con người thay đổi đó mà !   
Vũ Anh liền nhỏ giọng nói :   
- và em cũng hy vọng thời gian sẽ làm cho anh phôi pha nỗi buồn , không nhớ đến người ta nữa !   
Khanh nhìn vào mắt Vũ Anh thật lâu . Một lúc lâu Khanh gật đầu , nói :   
- anh không yếu lòng như em nghĩ đâu , anh nhất định sẽ vượt qua , có lẽ anh và Uyển Oanh có duyên mà không nợ ! em đừng lo , anh rồi sẽ hết buồn !   
Vũ Anh liền nở nụ cười nói :   
- vậy mới phải là anh cu tí của ngày nào chứ ! em tin là anh sẽ vượt qua , nhưng anh cũng cầnmột người để tâm sự đó !   
Khanh như hiểu ý Vũ Anh nói :   
- và em xung phong làmmột người để anh trút nỗi tâm sự gì đó phải không ? hahaha , em vẫn là cận nhí nhiều chuyện như ngày nào !   
Câu nói của Khanh là Vũ Anh cũng bật cười . Họ ngồi đó thật lâu , ôn lại dĩ vãng , nói đến chuyện nay , vui có buồn có , và rồi họ như cómột cái cảm thông cho nhau . Khanh cũng cảm thấy Vũ Anh đã lớn , đã khác xưa , nhưng nàng vẫn làmột người em gái lúc nào cũng ở cạnh bên chàng nghe chàng than thở chuyện đâu đâu . Nhìn thấy được nụ cười của Khanh là Vũ Anh vui lắm rồi , nàng không dám mơ ước viễn vong nữa , chỉ hy vọng KHanh sẽ không bao giờ buồn nữa.   
Sau cuộc nói chuyện đó , hai tháng trôi qua Khanh và Vũ Anh trở nên rất thân với nhau . Sau giờ làm việc họ thường cuốc bộ trên đường phố trò chuyện , rồi Khanh đưa nàng về . Tình cảm của Vũ Anh cho Khanh ngày càng nhiều hơn , nhưng còn tình cảm Khanh đối với Vũ Anh thì thế nào ?   
xin chào tất cả mọi người !   
Khanh bước vào công ty với một nụ cười . Mọi người nhìn chàng ngạc nhiên . Cường vui vẻ đứng lên vỗ vai bạn , nói :   
- nhìn cáit ướng của mày chắc là không còn thất tình nữa chứ gì !   
Khanh vui vẻ trả lời   
- là đấng trượng phu không nên vì chữ tình mà ngã ngục , trưa nay coi tôi mời tất cả đi ăn , có ai muốn đi không ?   
Loan vui vẻ nói :   
- ăn không trả tiền dại gì không đi !   
Thế là tất cả vui vẻ nói cười . Vũ Anh nhìn Khanh không nói . Chàng nhìn vào đôi mắt của Vũ Anh , ấm giọng nói :   
- em vào đây , anh có chút chuyện muốn nói !   
Vũ Anh gật đầu và trong lòng vô cùng vui sướng khi nghe gióng nói ấm áp của Khanh . Đợi Khanh vào trong rồi Vũ Anh mới bước vào nhẹ giọng hỏi :   
- anh cần em có việc gì ?   
Khanh ngồi trên ghế , nhìn Vũ Anh nói :   
- em ngồi xuống đó trước đi !   
Vũ Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Khanh . Chàng lấy trong túi áo ramột chiếc hộp nhỏ vừa trao cho Vũ Anh vừa nói :   
- đây là món quà tặng cho em , nhờ có em bên cạnh giúp đở cho anh nên bây giờ anh đã thông suốt , không còn suy nghĩ vẫn vơ rồi tự trách mình nữa !   
Vũ Anh vui vẻ đở lấy chiếc hộp , nói :   
- anh đâu cần phải làm như vậy ! em thật ngại lắm !   
Khanh lắc đầu nói :   
- chúng ta đã hiểu nhau nhiều như thế rồi mà em còn dám nói lời ngại ngùng hay sao ? không phải là đền ơn em đâu mà là món quà tặng cho em thôi !   
Vũ Anh vẫn cằm món quà ấy trên tay , nhìn vào đôi mắt củA Khạn , hỏi nhỏ :   
- anh thật sự đã quên và hết buồn rồi sao ?   
Khanh lắc đầu , ôn tồn nói :   
- nếu nói với em là anh đã quên và không còn buồn thì đó là anh nói láo ! tuy còn buồn nhưng anh để nó quamột góc , bắt đầu lại cuộc sống mới , đi tìmmột tình cảm tốt hơn như lời cô ta đã chúc phúc !   
Vũ Anh tươi cười mở chiếc hộp ra , mắt nàng mở thật to , nhìn vào cặp đôi bông trước mặt , rồi nhìn lên Khanh , nói :   
- Ồ anh giỏi thật , sao biết em muốn có đôi bông tai này !   
Khanh vui cười nói :   
- hahaha , tuần rồi khi chúng ta đi ngang tiệm vàng , đứng ngoài cửa sổ em có chỉ cho anh thấy là em đang để dành tiền mua nó đó mà , hôm nay đi ngang thấy vẫn còn đó nên anh mua tặng cho em !   
Vũ Anh sung sướng reo lên   
- Ồ , chỉ nói sơ qua như thế mà anh cũng nhớ !   
Khanh gật gù nói :   
- đó là bằng chứng , những gì em nói anh không bao giờ quên đâu ! những lời em khuyên anh , anh đã hiểu và xin tuân lệnh nghe theo em ! hahaha.   
Vũ Anh vui vẻ nói :   
- cảm ơn anh thật nhiều nhé !   
Khanh gật đầu   
- bây giờ em ra đánh cho xong bản khảo kia đi , chiều nay anh cùng em đi ăn dinner !   
Vũ Anh nủn nịu nói :   
- vậy là ăn trưa anh đãi họ chứ không có phần em à !   
Khanh cười nói :   
- dĩ nhiên là thư ký củA anh phải có mặt chứ ! nhưng chiều nay phải đến lượt em đãi sinh nhật cho anh vì Hoàng Lan nói chính em bảo mọi người không được đãi tiệc cho anh ! hahaha.   
Vũ Anh vẫn giọng nủn nịu nói :   
- tại biét là anh buồn không và không múon có người quấy rầy chớ bộ ! làm ơn mắc quán mà . ..   
Khanh vui vẻ nói :   
- vậy chiều nay có đãi ăn không ? ăn tối xong , anh có chuyện muốn nói với em !   
Vũ Anh vừa bước đi vừa nói :   
- thôi cũng được , anh tặng cho em đôi bông tai này , đãi anh ănmột buổi . . . coi như trả nợ anh đó !   
Vũ Anh không đợi Khanh trả lời , nhanh nhẹn bước ra ngoài . Nàng vẫn còn nghe được giọng cười của Khanh bên trong phòng làm việc . Ngồi trên ghế mà lòng của Vũ Anh xao xuyến lạ thường . Khanh có ý gì với nàng mà tặng nàng đôi bông tai này , còn ngỏ lời rằng sẽ "bắt đầu lại cuộc sống mới , đi tìmmột tình cảm tốt hơn như lời cô ta đã chúc phúc !" , rồi còn mời nàng cùng đi ăn tối nữa ! chẳng lẽ chàng muốn tỏ lời cùng nàng sao ? Bao nhiêu năm chờ đợi , bao nhiêu tháng âu sầu thất vọng , giờ giấc mơ của Vũ Anh chẳng lẽ sẽ thành sự thật hay sao ? Trong lòng của Vũ Anh hồi hợp đợi chờ . Buổi ăn trưa đã đến , mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói nói cười cười . Vũ Anh chỉ ngồi đấy mơ mộng , nôn nao cho đến giờ về để được cùng KHanh dùng bữa cơm chiều và được nghe chàng nói chuyện reiêng với mình . Vũ Anh tin rằng Khanh sẽ ngỏ lời , nhưng nàng cũng không biết có phải vì Khanh thất tình Uyển Oanh rồi muốn nàng làm người lấp đi chỗ trống hay không ! nàng nhủ lòng , "không cần biết gì lý do gì đã kiến cho Khanh tỏ lời với mình , chỉ cần Khanh lên tiếng nói muốn mình làm bạn gái thì mình sẽ gật đầu không cần suy nghĩ chi ."   
Đợi chờ , chờ đợi , sao thời gian qua chậm quá . Vũ Anh cứ trông ngóng đến giờ về , những lá thư đơn sơ mà nàng đánh đi đánh lại vẫn cứ trật hoài . Cái máy điện tử hôm nay quả thật rắt rối hay vì nàng rối lòng đây ! Cuối cùng thì giờ ra về cũng đã đến , Khanh đứng cạnh bên nàng vui vẻ nói :   
- em đã xong chưa ? mọi người đã về hết rồi , chúng ta cũng nên đi về chứ , vì anh đó quá rồi !   
Vũ Anh vui vẻ gật đầu   
- vâng , anh đợi emmột tí nhé !   
Nàng cất hết mọi giấy tờ vào tủ , kháo lại cẩn thận rồi bước theo Khanh ra ngoài . Khanh đưa nàng đếnmột nhà hàng thật sang trọng , vừa bước vào vừa nói :   
- anh nghe nói ở đây bít- tết ngon lắm !   
Vũ Anh nhỏ giọng nói :   
- em đâu có mang đủ tiền để trả chứ !   
Khanh vui cười nói :   
- anh chỉ hù em thôi , chứ đàn ông con trai ai để cho con gái như em trả tiền chứ ! em không vào ăn là lỗ đấy nhé !   
Vũ Anh vui vẻ cùng Khanh bước vào , họ ngồi ăn vui ve ! chuyện trò , nào là việc của công ty , chuyện của ba mẹ Vũ Anh , sang đến chuyện của gia đình Khanh . Vũ Anh nói cười mà trong lòng nôn nao , chừng nào đây , chừng nào chàng mới chịu ngỏ lời với nàng . Sau buổi ăn Khanh chở nàng đến công viên , đứng trên cây cầu gỗ nho nhỏ thật tình tứ . Vũ Anh yên lặng đứng cạnh bên Khanh . Chàng nhìn xuống ao nước , yên lặng . Bỗng Khanh lên tiếng nói :   
- Vũ Anh , xin tha lỗi cho anh . . .lúc xưa anh thật đối xử với em không công bằng , anh . ..   
Vũ Anh nhìn Khanh dò xét :   
- anh , anh muốn nói gì ?   
Khanh lắc đầu ,   
- thôi , không có gì . ..   
Vũ Anh vui cười , nhìn Khanh mơ màng nói :   
- em biết là anh muốn nói gì rồi !   
Khanh nhíu mày nhìn Vũ Anh   
- em biết ? thật à ?   
Vũ Anh tươi cười nói :   
- nhìn nét mặt như "khó nói" của anh , thôi thì để em nói trước nhé , bấy lâu nay em cũng muốn nói rỏ ý mình cho anh biết !   
Khanh chăm chú nhìn Vũ Anh , gật đầu ra vẻ đồng ý cho Vũ Anh nói.   
Vũ Anh đưa mắt nhìn về phía trước , dịu dàng nói :   
- em biết mình đã thương anh từ lâu lắm rồi , hôm nay biết rằng anh cũng thương yêu em nên em mới dám mở lời . Em xin chấp nhận lời anh . ..   
Khanh kinh ngạc nhìn Vũ Anh , hỏi :   
- em thương anh ? chấp nhận lời anh ? mà lời gì ?   
Vũ Anh nhăn nhó   
- người ta là con gái mà bắt nói toạt ra sao ? thì chấp nhận làm bạn gái của anh đó ! em thật sự rất yêu thương anh , nghe rỏ chưa !   
Khanh vẫn chăm chú nhìn Vũ Anh , rồi như chợt hiểu ra , chàng nhẹ giọng nói :   
- em đã nghĩ sai rồi Vũ Anh ạ !   
Vũ Anh nhìn Khanh , nói :   
- sai , nghĩ sai điều gì ?   
Khanh lắc đầu   
- anh chỉ muốn nói là anh đã xin ông tổng giám đốc cho anh tạm nghỉ việcmột tháng để anh đi du lịch cho thông thả tâm hồn , định nhờ em làm thêm giờ , trông nôm dùm cho anh tất cả mọi công việc , tổng giám đốc nói em là thư ký của anh , nếu em giúp anh lo được thì anh mới có thể đimột tháng !   
Gương mặt của Vũ Anh tái xanh , nàng run giọng nói :   
- chỉ vậy thôi sao ? anh không còn ý gì khác với em ?   
Khanh đứng đối mặt với Vũ Anh , chàng để tay lên đôi vai của Vũ Anh , ấm giọng nói :   
- xin lỗi em , thật tình anh không biết là em đã . . .đã thương anh và muốn làm bạn gái của anh , thật sự thì anh luôn xem em làmột cô em gái mà thôi , anh không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa , vì thế anh muốn nghỉ xả hơimột tháng để tâm hồn được yên tịnh.   
Vũ Anh nói như rên   
- anh . . .anh nói thật lòng à , em không tin đâu , nào là đôi bông tai , nào là bữa ăn tối riêng tư , còn dẩn em đến đây . ..   
Khanh gật đầu   
- xin lỗi em , thật tình anh cũng nghĩ em xem anh như anh em trong nhà chứ anh đâu ngờ . . .anh tặng em đôi bông tai vì anh nghĩ em như Hoàng Lan , thấy cái em thích mua cho em vậy mà , còn buổi tối nay là có ý muốn nhờ em làm thêm giờ để anh có thể nghỉmột tháng . . . xin lỗi em !   
Vũ Anh nhắm đôi mắt lại , nàng thật sự không thể ngờ được buổi tối hôm nay lại như thế này . Khanh đã làm đổ vở hết bao mơ ước của nàng . Vũ Anh vùng bỏ chạy , Khanh liền chạy theo nắm lấy tay Vũ Anh , nàng đứng lại nhưng không dám nhìn Khanh . Chàng nhỏ giọng nói :   
- Vũ Anh à , thôi quên hết mọi chuyện đi nhé ! đừng để trong lòng nữa nha , anh vẫn xem em nhưmột cô em gái của ngày nào !   
Vũ Anh nhìn Khanh , đôi mắt đầu lệ nói :   
- xin lỗi , em thật là mắc cở quá !   
Khanh vui vẻ nói :   
đừng nói vậy ! anh rất cám ơn em đã bày tỏ lòng mình , thì ra anh vẫn còn giá trị đó m , vẫn còn được người thương anh , anh phải cảm ơn em mới đúng.   
Vũ Anh nhìn sang nơi khác , nhẹ giọng nói :   
- anh có thể đưa em về nhà dùm , được không ?   
- ngay bây giờ ?   
- vâng , ngay bây giờ !   
Khanh chở Vũ Anh về nhà , nàng bước xuống xe , gật đầu chào Khanh rồi nhanh nhẹn đi vào nhà . Khanh nhìn theo và cảm thấy như mình đã vô tình xúc phạm đến Vũ Anh . Lại một lần làm sai nữA rồi , lần này chắc Vũ Anh không bao giờ tah thứ cho chàng . Chàng đâu ngờ tặng quà cho Vũ Anh , vì thấy Vũ Anh lúc nào cũng cố tâm làm việc nên hôm nay thấy vui vẻ trong lòng dẩn nàng đi ăn tối , đến công viên , nào ngờ lại xảy ra nhiều điều phiền phức như thế này , nhưng thật sự Khanh không bao giờ ngờ được Vũ Anh đã yêu chàng , nếu trước khi quen với Uyển Oanh mà được nghe Vũ Anh nói tiếng yêu mình chắc Khanh vui lắm , nhưng bây giờ trong tim chàng chưa mờ hình bóng của Uyển Oanh thì sao mà yêu ai được , vả lại lúc nào chàng cũng xem Vũ Anh như cô em gái , từ tình cảm anh em chuyển sang tình trai gái , đâu phải muốn là làm được . Khanh nhẹ lắc đầu rồi cho xe chạy về nhà.   
Vũ Anh chạy vào nhà , ngã người xuống giường nức nở khóc . Nàng vừa tự ái , vừa đau khổ vì Khanh đã từ chối tình cảm của mình , và nước mắt cứ theo nhau trào ra đôi mi , ướt đẩm chiếc gối , nàng cảm thấy đau khổ vô cùng . Nếu Khanh mang chuyện này nói ra cho mọi người biết chắc nàng không còn mặt mũi để nhìn ai được nữa . Vũ Anh rên rỉ :   
- Khanh ơi , sao anh tàn nhẩn với emđ ến thế , trời ơi . ..   
Vũ Anh lại khóc , khóc thật nhièu , nhưng dù có khóc bao nhiêu cũng không vơi nỗi đau này của nàng . Tiếng chuông điện thoại reo vang , Vũ Anh cầm lên nghe , bên đầu dây kia như có tiếng người   
- alô , Anh hả con ?   
- mẹ , mẹ Ơi , con nhớ mẹ nhiều lắm !   
- Vũ Anh , con có sao không , con bệnh à ?   
Nghe tiếng nói dịu dàng của mẹ , Vũ Anh lại khóc   
- con không sao , chỉ buo6`n quá thôi !   
- mẹ biết con ở nhàmột mình buồn lắm , cô con đã hết bệnh , ba ngày nữa me và ba sẽ về , trưa ba giờ chiều , con nhớ xin phép về sớm ra phi trường đón ba mẹ ! con thật sự không có chuyện gì ? vẫn khỏe phải không con ?   
- dạ ! con không sao , vậy bữa đó con xin phép về sớm đón ba mẹ !   
Vũ Anh không múon mẹ mình bận tâm lo lắng , nàng cúp điện thoại rồi lại nức nở khóc . Từ nay trở về sau , nàng sẽ vĩnh viễn không còn mơ mộng nữa . Những giấc mơ , những hy vọng đã bị nước mắt của nàng cuốn trôi mất rồi.   
Khanh cứ nằm trằn trọc , không làm sao ngủ được . Chàng cứ nhớ đến Vũ Anh , nàng thật sự yêu chàng hay sao ? nhớ lại câu nói của Vũ Anh , trái tim chàng cảm thấy là lạ làm sao đấy . Tình cảm của họ là tình anh em hay tình trai gái ? chẳng lẽ chàng cũng thương Vũ Anh mà lại không biết vì bấy lâu nay chàng nào thắc mắc địa vị của Vũ Anh quan trọng như thế nào trong lòng chang   
Khanh cứ nằm trằn trọc , không làm sao ngủ được . Chàng cứ nhớ đến Vũ Anh , nàng thật sự yêu chàng hay sao ? nhớ lại câu nói của Vũ Anh , trái tim chàng cảm thấy là lạ làm sao đấy . Tình cảm của họ là tình anh em hay tình trai gái ? chẳng lẽ chàng cũng thương Vũ Anh mà lại không biết , vì bấy lâu nay chàng nào thắc mắc địa vị của Vũ Anh quan trọng như thế nào trong lòng chàng . Bây giờ nằm nghĩ lại những ngày Vũ Anh kề cận bên Khanh , giúp đở cho Khanh vượt qua những chuỗi ngày thật buồn , chính Vũ Anh đã mang đến cho Khanh niềm hy vọng mới . Những gì Khanh chia sẻ với Vũ Anh , Khanh nào có nói với em gái của chàng bao giờ . Trái tim Khanh bỗng thổn thức gọi "Vũ Anh , Vũ Anh" , nhưng Khanh không dám nghĩ đến nữa , chàng sợ vì không biết trái tim mình rung động vì tình thương của Vũ Anh hay vì muốn có người thế chỗ của Uyển Oanh . Khanh muốn gọi điện thoại cho Vũ Anh ngay bây giờ , chàng nhìn lên đồng hồ thì đã quá năm giờ sáng rồi , chắc Vũ Anh đang trong giấc mộng . Khanh chợt nghĩ "không biết trong mộng Vũ Anh có gọi tên mình không ?" Ngày mai , phải đợi đến ngày mai để dối mặt với Vũ Anh , để Khanh có thể nói chuyện rỏ ràng với nàng hơn.   
Rồi ngày mai cũng đã đến , Khanh vào công ty làm việc rất sớm , không phải vì siêng làm mà chỉ vì cả đêm chàng cứ thao thức chờ trời sáng để gặp Vũ Anh . Khanh ngồi bên góc cạnh bàn của Vũ Anh , cầm lên tờ hợp đồng mà Vũ Anh đang đánh máy dở dang , vừa đọc vừa đợi chờ . ..   
Cường bước vào công ty , nhìn Khanh vui cười nói :   
- lần đầu tiên tớ thấy ngươi vào làm việc trước tớ , hahaha.   
Đoàn cũng vừa đến , nhìn Khanh vui vẻ hát đùa :   
- một mai qua cơn mê , xa cuộc đời thất tình , ta lại về công ty . ..   
Khanh vui vẻ nói   
- tụi bây nói nhiều quá , tớ vào sớm mới có được giây phút yên tịnh để thuyết kế ra sáng kiến hay cho công ty !   
Không đợi họ lên tiếng , Khanh bỏ vào phòng riêng , vừa bước đi vào phòng làm việc vừa dặn Cường :   
- Cường , khi Vũ Anh đến , bảo cô ta vào gặp tớ , tớ cần bàn chút việc !   
Khanh cứ đứng trong phòng riêng nhìn ra cửa sổ đợi chờ , thấy dáng Vũ Anh bước vào , lòng của Khanh bỗng dưng vui hẳn lên . Hôm nay trông dáng Vũ Anh thật bé nhỏ , dịu dàng . Quen biết từ thuở nhỏ mà hôm nay Khanh mới để ý từng nét của Vũ Anh . Mái tóc dài , với dáng hình mảnh mai , chiếc áo đầm màu vàng , nàng trông giống nhưmột cành hoa cúc xinh đẹp và dễ thương vô cùng . Khanh cũng không hiểu vì sao trái tim chàng đánh thình thịch như thế nầy . Khanh vội ngồi vào ghế , lấy đại quyển báo , cố gắng làm như mình đang chăm chú đọc . Vũ Anh gỏ cửa rồi bước vào , vẻ mặt nghiêm trang nói :   
- anh cần bàn chuyện với em phải không ?   
Khanh để quyển báo xuống , nhìn Vũ Anh nói :   
- đúng rồi , anh muốn nói chuyện . ..   
Vũ Anh không ngồi , nàng đứng đối diện với Khanh , cắt ngang lời chàng :   
- anh không cần phải lo lắng nhiều , em suy nghĩ cả đêm rồi , em nhận lời làm thêm giờ dùm anh , anh có thể nghỉ ngơimột tháng để đi du lịch !   
Khanh vội vàng lắc đầu   
- anh không định nói chuyện đó , anh đã không còn ý định đi du lịch nữa !   
Vũ Anh nhìn Khanh , ngạc nhiên nói :   
- tại sao vậy ? à mà thôi em không hỏi đâu !   
Khanh vẫn nhìn Vũ Anh , nói :   
- em cũng không biết tại sao lại không muốn đi nữa ! chuyện anh muốn nói là chuyện của ngày hôm qua . ..   
Vũ Anh liền nói :   
- em cũng có chuyện muốn nói với anh cho rỏ ràng , nhưng giờ làm việc em . ..   
Khanh vui vẻ nói :   
- hôm nay giám đốc bận đi hợp , chúng ta cũng chẳng có chuyện gì cần làm gấp , mình có thể chuyện trò được mà , nếu cần chúng ta có thể rời công ty để . ..   
Vũ Anh liền lắc đầu   
- không cần thiết đâu , chuyện em muốn nói rất ngắn gọn.   
- em muốn nói với anh điều gì ?   
Vũ Anh ngồi xuống ghế , nhẹ giọng nói :   
- em hy vọng chúng ta nên quên đi chuyện của đêm qua , đươ .c không anh ? em quá vội vàng nói ra lời yêu thương bây giờ nghĩ lại thật mắc cở quá , em hy vọng chúng mình quên hết những gì em đã nói hôm qua , anh đã nói lúc nào cũng xem em nhưmột đứa em gái thì từ nay em cũng sẽ xem anh nhưmột người anh trai , đồng ý nhé !   
Khanh nhìn Vũ Anh dò xét , một lúc lâu mới nói được   
- em thật tình muốn như vậy ? quên hết chuyện đêm qua ?   
Vũ Anh không dám nhìn Khanh , nàng quay đi nhìn ra phía ngoài , nói :   
- đúng đó , và hy vọng anh đừng mang chuyện đó nói với bất cứ ai , có được không ? từ nay em hứa sẽ cố gắng làmmột cô em gái ngoan ! à , sẳn đây xin phép anh cho em nghỉ việc sớm vài giờ ngày thứ sáu vì phải ra phi trường đón ba mẹ của em , còn không được thì em gọi cho ba mẹ em biết . ..   
Khanh nhíu mày vì không hiểu sao Vũ Anh lại trở nên khách sao như thế , chàng hỏi :   
- dì dược thứ sáu này trở về à ? sao đến hôm nay em mới nói , ba má anh chắc cũng muốn đến đón dì dượng !   
Vũ Anh liền lắc đầu nói :   
- em chỉ mới biết hôm qua , Mẹ em gọi điện cho em ! không nên làm phiền dì dượng , mẹ nói emmột mình đi đón được rồi vì về mệt không muốn đông người !   
Khanh gật gù   
- vậy cũng được , nhưng anh biết em không thích láy xe , thôi để bữa đó anh láy xe chở em đi đón dì dượng !   
- không dám làm phiền anh . ..   
Khanh nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh , nói :   
- sao em lại khách sáo như thế ? nếu em nói từ nay xem anh là anh trai thì ra vẻ như thế này làm gì ?   
Vũ Anh nhìn Khanh một lúc rồi nói :   
- vậy cám ơn anh trước nhé , thôi để em trở ra ngoài làm việc !   
Vũ Anh không đợi Khanh lên tiếng , nàng bỏ ra ngoài đóng nhanh cửa lại . Khanh ngồi xuống đầy vẻ thất vọng . Khanh lấy tay đánh mạnh vào trán , than van :   
- Tại sao mình lại không thể nói với Vũ Anh về sự suy nghĩ của mình , nhưng nói thì nói làm sao đây ? anh đang mù mờ không biết tình của chúng ta là tình cảm loại gỉ trời , ta đúng là kẻ khờ !   
Khanh lắc đầu rồi tự mình thầm nói " vậy cũng tốt , chính ta cũng chẳng biết rỏ thì tiếng tới làm gì , bây giờ còn Vũ Anh là cô em gái vậy cũng tốt rồi !" Tuy nói thế nhưng trong lòng Khanh thấy tiếc làm sao , vì cơ hội đó mà chẳng nói ra được lời nào . Thôi thì để thời gian , chàng cũng cầnmột thời gian suy nghĩ cho kỷ càng về chuyện tình cảm khó hiểu này và khi chính chắn rồi chàng nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện rỏ ràng với Vũ Anh.   
Vũ Anh ngồi xuống ghế , cố gắng không khóc . Nàng bắt nàng phải kiên cường lên , phải sống thực tế , không chạy theo ảo ảnh nữa . Những lời nói trong văn phòng của Khanh , Vũ Anh khó khăn lắm mới nói được như thế , vậy thì nàng phải cố gắng làm cho bằng được , không thôi Khanh sẽ cười chê nàng . Lòng dặn lòng "phải quên , phải quên , ta phải quên !"  
Thời gian đã chầm chậm trôi qua , thứ sau đã đến . Hôm nay Khanh mượn xe ba của chàng đi làm vì chiếc xe này to hơn , có đến sáu chỗ ngồi . Vũ Anh ngồi cạnh bên chàng không nói lời nào . Đi đến phi trường , trong lúc đợi chờ Khanh khơi chuyện này kia để nói còn Vũ Anh chỉ nói vài câu khách sao "cám ơn này nọ" chứ không nói thêm gì nữa . Ba Mẹ của Vũ Anh từ trong bước ra ngoài , bên cạnh của mẹ nàng còn có thêmmột gã đàn ông lạ mặt . Khanh và Vũ Anh bước đến , mẹ của nàng ôm Vũ Anh ấm giọng nói :   
- có nhớ mẹ không ?   
Vũ Anh nủn nịu nói   
- nhớ mẹ nhiều rồi , chỉ có ba và mẹ là không nhớ con thôi , tình tứ quá đi hà !   
Ba của Vũ Anh vui cười vỗ đầu nàng , ôn tồn nói :   
- mẹ của mày đi với ba mà cứ lo cho mày riết , chẳng tình chút nào cả !   
Mẹ của Vũ ANh vui vẻ nói :   
- già rồi còn tình gì nữa !   
Quay sang Khanh bà nhẹ giọng nói :   
- cám ơn con cùng đi với Vũ Anh đến đón dì dượng nhé !   
Khanh vui vẻ lắc đầu nói đùa :   
- dì đừng cám ơn con , đây là bổn phận mà , không đi là con phạm tội đó.   
Ba của Vũ ANh nhìn về phía gã đàn ông lạ mặt đứng cạnh bên ông ta , vui vẻ giới thiệu :   
- đây là Thắng , con trai của chú Lương bạn thân của ba ngày xưa đó , qua tân gia ba tình cờ gặp lại . Thắng , còn đa6y là con gái của bác , đó là thằng Khanh , con của dì con Vũ Anh !   
chàng trai tên Thắng nhìn Vũ Anh tươi cười nói :   
- rất hân hạnh được biết mặt Vũ Anh , bên đó nghe cô Hai nhắc tên em hoài ! Thắng quay sang nhìn Khanh , vui vẻ nói : - cũng rất hân hạnh biết anh !   
Vũ Anh chỉ gật đầu chào không nói gì . Khanh cũng thế , chàngc ảm thấy không chút cảm tình gì với gã tên Thắng này . Ánh mắt của hắn nhìn Vũ Anh , thật chàng muốn đấm cho hắn một cái vào mặt , nhưng lại không hiểu sao chàng có ý nghĩ đó.   
Ngồi trên xe , Khanh láy đằng trước , Mẹ của Vũ Anh ngồi cạnh bên , sau tới Thắng , ba của Vũ Anh , rồi đến Vũ Anh.   
Mẹ của Vũ Anh quay ra sau vui vẻ nói :   
- Thắng là thuyết kế gia ở Tân Gia Ba đó nha , nó theo ba mẹ về đây du lịch , ba mẹ bảo nó ở chung với chúng ta cho vui , nhà rộng nhiều phòng thì đâu gì bất tiện , nhưng nó cứ muốn tìm khách sạn , thắng à , cháu suy nghĩ lại đi , lời mời của hai bác vẫn còn đó . ..   
Khanh như nín thở đợi chờ câu trả lời của gã bô trai tên Thắng . Vừa nghĩ đếnmột gã đàn ông cao ráo , tuổi chẳng hơn Vũ Anh bao nhiêu , ở chungmột nhà thì máu ghen của Khanh như nổi dậy.   
Thắng vui cười nói :   
- Bác đừng cho con là thiết kế gia gì đó , thổ thẹn quá bác ơi ! con thật cám ơn bác , ba con cho con cùng về với bác để có bác chỉ giúp dùm cho con biết đó đây là quá phiền bác rồi . Con ở khách sạn được mà , thật cũng xấu hổ quá , quê hương của mình mà mình không biết thứ gì . ..   
Ba cũa Vũ Anh vui vẻ nói :   
- bà sao cứ ép nó hoài , đàn ông con trai ai cũng muốn có tự do mà bà ! hàhàhà , Thắng à , cháu đừng nghĩ vậy , tại từ nhỏ cháu đã rời quê hương nên bây giờ không nhớ đâu là đâu thì có gì là lạ ! Trong tuần thì bác có thể đưa cháu đi vòng quanh thành phố , còn cuối tuần thì Vũ Anh có thể dẩn cháu đi tham quan mọi nơi !   
Thắng nhìn sang Vũ Anh , vui vẻ hỏi :   
- vậy có bất tiện gì cho Vũ Anh không ?   
Vũ Anh nhìn Ba ngạc nhiên , rồi nhìn Thắng nhẹ giọng nói :   
- tôi không biết nhiều nơi lắm . ..   
Ba của Vũ ANh liền bảo :   
- nó lớn hơn con hai tuổi , phải gọi là anh , xưng em chứ sao lại tôi , tớ !   
Thắng nhìn Vũ anh với ánh mắt trìu mến , vui cười nói :   
- không sao đâu Vũ Anh à , đối với thành phố này anh là kẻ mù rồi , Vũ Anh dẩn đi đâu thì anh chỉ đi theo đó , không dám than van là nhièu nơi hay ít nơi đâu.   
Vũ Anh cảm thấy con người Thắng cũng thật thà lắm , vả lại ba nói là con trai của bạn thân ba thì từ chối làm sao được . Vũ Anh chỉ tủm tỉm cười , không nói gì.   
Khanh ngồi láy xe đằng trước không nghe Vũ Anh từ chối , lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám lên tiếng . . ..   
- Vũ Anh à , có thời gian thì dẩn anh con đi tham quan thành phố đi con !   
Gia đình củA Vũ Anh cùng với Thắng ngồi trong phòng khách trò chuyện . Lời nói củA mẹ không làm sao Vũ Anh có thể từ chối được . Nàng nhẹ giọng nói :   
- anh Thắng mới về đây hôm qua , sáng nay mẹ bảo dẩn đi tham quan , ảnh cần nghỉ mệt đó mẹ ạ !   
Thắng vui vẻ nói :   
- nếu được Vũ Anh bỏ thời gian ra đưa dùm anh đi tham quan mọi nơi , đi lúc nào anh cũng sẳn sàng !   
Vũ Anh tinh nghịch nhìn Thắng , nói đùa :   
- anh thật không mệt sao ? anh đừng ái ngại , mẹ tôi lúc nào cũng lo xa lắm , anh cứ tự nhiên lên tiếng từ chối !   
Thấy cử chỉ thơ ngây của Vũ Anh , Thắng cũng vui đùa   
- Em thấy không , sáng sớm là anh gọi taxi dến đây ngay , anh là đàn ông con trai mà , đâu yểu điệu như thục nữ mà cần nghỉ ngơi vả lại đươcmột cô gái xinh đẹp đưa đi dạo phố , mệt cũng ráng mà đi.   
Mẹ của Vũ Anh đứng lên , ấm giọng nói :   
- Để bác vào bếp làm đồ ăn sáng ! Thắng à , con cứ xem hai bác và con Vũ Anh là ngườimột nhà đi , đừng có khách sáo nha chưa , ở khách sạn ăn uống bề bộn lắm , sáng , trưa , chiều , đến nhà bác dùng cơm.   
Thắng vui vẻ nói :   
- con cám ơn bác , bác làm con không muốn rời quê hương nữa.   
Vũ Anh thúc thít cười , nói :   
- mẹ Ơi , ở khách sạn , ăn cơm nhà hàng , ngon lành thấy mồ , con thấy có bề bộn chi đâu . hihihi   
Mẹ của Vũ Anh nhìn nàng , nói :   
- con nhỏ này , phá quá ! tiệm ăn tuy nấu ngon nhưng nhiều chất bột ngọt , ăn ngày nầy qua ngày kia . . .sẽ bị lủng màng óc đó !   
Vũ Anh vẫn vui cười nói :   
- mẹ nói vậy thì có mẹ quảng cáo cho nhà hàng củA cô con bên tân gia ba . . .hihihi . . .chắc ế quá.   
Thắng vui vẻ nói vào   
- không đâu Vũ Anh ơi , từ ngày bác gái ở bên đó phụ việc cho cô Hai , khách tới rất đông vì thức ăn bác gái nấu quả thật là ngon lắm , anh đi làm tuy xa quán ăn nhưng trưa là mò đầu tới dùng.   
Vũ Anh làm ra vẻ bất bình , nói :   
- vậy là không công bằng rồi ! mẹ à , con gái củA mẹ Ở nhà ăn toàn thức ăn với "bột ngọt" , người ta thì được ăn ngon không có bột . ..   
Mẹ của Vũ Anh vừa bước vào bếp vừa nói :   
- vào phụ mẹ đi , ở đó cào nhào hoài . Khi đi mẹ có dặn là con phải qua nhà dì Nga ăn cơm đó mà , dì Nga nấu ăn giỏi hơn mẹ gấp ngàn lần , chắc là muốn đi nhà hàng nên không chịu qua chứ gì !   
Vũ Anh đứng vui vẻ nói :   
- nhưng không phải là của mẹ nấu !   
Thắng nhìn theo hai mẹ con Vũ Anh . Gia đình Thắng toàn là đàn ông con trai , chàng sống chung vớimột người cha và ba đứa em trai , mẹ của chàng đã qua đời lúc chàng vừa lên 10 tuổi . Hôm nay nhìn hình ảnh gia đình của Vũ Anh , trong lòng Thắng rộn lênmột niềm vui . Ba của Vũ Anh là người rất hiểu biết , ở Tân Gia Ba Thắng đã rất kính nể ông ta . Thắng cũng rất mến Mẹ của Vũ Anh vì bà làmột người đàn bà hiền lành , rất tế nhị , bây giờ nhìn thấy cô con gái ngây ngô của họ , Thắng càng mến thương gia đình này nhiều hơn . Thắng về nước không phải đi du lịch mà vì công việc , chàng nhận lãnh thiết kếmột nhà hàng sang trọng tại thành phố , vì thế chàng có thể phải ở nơi đây dài hạng . Rất mai mắng là được cùng về với Ba Mẹ của Vũ Anh , bằng không chắc chàng sẽ thấy rất đơn độc vì tuy là quê hương xứ sở nhưng đối với chàng quả thật là lạ xa.   
Khi đến khách sạn đêm qua , Thắng nào ngũ đựoc , chàng trông cho đến sáng để được đến nhà làm quen với Vũ Anh . Thắng đâu phải làmột gã con trai xấu xí , bên Tân GIa Ba chàng cũng có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp muốn quen biết chàng , nhưng không hiểu sao lần đầu tiên gặp cô bé có đôi má lún đồng tiền này , nụ cười của cô bé như đã hốt hồn chàng vậy.   
Ăn sáng xong , Vũ Anh đưa Thắng dạo công viên . Ba Mẹ của Vũ Anh không đi cùng vì họ muốn đến nhà thăm gia đình cũa Khanh . Thắng láy xe , Vũ Anh chỉ đường , nàng vui vẻ nói :   
- chà , anh láy xe cũng ngầu quá há !   
Thắng đùa lại   
- không dám ngầu đâu cô bé , trong bụng run cầm cặp nhưng bên ngoài phải làm mặt ngầu để thôi cô bé không chịu đi chung !   
Vũ Anh vẫn vui vẻ nói đùa   
- không chịu cũng đàng phải chịu , anh ở bển bỏ bùa bỏ vốn gì mà ba mẹ tôi quan tâm anh dữ vậy hả ?   
Thắng gật gù   
- phải công nhận là cô hai nói rất đúng   
- nói đúng cái gì ? Vũ Anh hỏi   
- nói rằng cô bé ngang ngạnh lắm , hay đổ nạt mấy cậu con trai lắm , lạng quạn coi chừng bị cô bé ăn thịt . hàhàhà   
Vũ Anh nhìn Thắng nói :   
- anh làm như tôi là chó sói vậy !   
- hàhàhà , không đâu , chỉ làmột cô bé mơ mộng thôi !   
Vũ Anh cười , nói :   
- anh chưa biết tôi nhiều mà cho là tôi mơ mộng rồi , còn nữa lớn hơn người ta chỉ hai tuổi mà mở miệng ra là "cô bé" , xí anh lớn lắm sao !   
Thắng vẫn vui cười nói :   
- nghe cái cách nói chanh chua mà giọng ngọt ngào của Vũ Anh thì không gọi là cô bé chứ gọi là gì . hìhìhì   
Vũ Anh nhìn ra phía bên ngoài , nói :   
- không cãi với anh nữa , anh làm ơn láy xe đàng hoàn đó nha để tôi an tâm mà nhớ đường đi đến nơi đến chỗ.   
Thắng đưa tay lên trán , vui vẻ nói :   
- xin tuân lệnh cô bé !   
Chỉmột tay trên bàn láy nên chiếc xe hơi lạng một chút , Vũ Anh la :   
- á , anh làm ơn cẩn thận đi mà ! tôi còn bé lắm đó nha .híhíhí   
Với cái tính trẻ con của Vũ Anh , cộng thêm cá tính vui vẻ , hoạt bát của Thắng , nên Cuộc đi chơi của họ trở nên rất vui vẻ . hai ngày liền Vũ Anh đưa Thắng dạo phố , họ trò chuyện với nhau rất hồn nhiên vui vẻ.   
Ngày thứ hai vào làm , Khanh cómột cuộc hợp vào buổi sáng nên mãi đến trưa chàng mới đến công ty . Vừa bước vào thì nghe Loan nói với Bích   
- Bích , hôm nay Vũ Anh rất khác thường đó nha !   
Bích hỉ hả cười   
- thì dĩ nhiên rồi , có người mang hoa đến tặng , rủ đi ăn trưa ,một người bảnh trai như thế tặng hoa rồi còn mời đi ăn , nếu là tao thì tao cũng khác thường đó !   
Loan vui vẻ nói :   
- họ trông cũng xứng đôi quá há , tên Thắng thấy sao mà hay làm sao . ..   
Loan chưa nói dứt lời nhưng nhìn thấy Khanh , nàng im bặt . Khanh liền hỏi :   
- sao công ty vắng quá vậy ?   
Bích vui vẻ nói :   
- tại anh về không đúng giờ , họ đi ăn trưa chưa về đó mà !   
Khanh nhìn Bích rồi nhìn Loan , nói :   
- còn hai cô sao lại ở đây ?   
Loan thở dài , làm ra vẻ thiểu não , nói :   
- tại không ai mời chúng tôi đi ăn cả , đành phải mang theo phần cơm nhà mà ăn tại đây thôi !   
Khanh lắc đầu không nói , chàng nhìn sang bên bàn của Vũ Anh , trên bàn cómột bình hoa hồng vỏn vẹn chỉmột cành hoa , Khanh nghĩ :   
- hà tiện , tặng sao tặng chỉmột cái !   
Khanh không ngờ là chàng nói thành tiếng và Bích đã nghe , nàng vui vẻ nói :   
- người ta tặngmột cái còn hơn có người chẳng tặng bạn gáic ái nào !   
Loan cũng vui vẻ nói vào   
-một cái có ý nghĩa là "only you" đó cụ Ơi ! mà nè anh Khanh , chàng Thắng đó có phải là bạn trai của Vũ Anh không vậy ?   
Khanh nhíu mày nói :   
- sao cô tò mò quá , Vũ Anh chỉ biết hắn mới đây thôi , chúng tôi cùng gặp nó hôm thứ sáu , chỉ ba hôm trai với gái kỉ gì !   
Bích vui vẻ nói :   
- Ồ , chỉ quen sơ mà có hoa cho người đẹp , anh ta thật làmột chàng trai hào hoa và lịch sự quá ! họ quen nhau trong trường hợp nào vậy anh KHanh ?   
Khanh không trả lời câu hỏi của Bích , chàng bỏ vào phòng đóng cửa lại . Loan quay sang nhìn Bích thắc mắc . Bích nhìn Loan , nhúng vai nói :   
- ai biết đâu , cái mặt hắn quạu như vậy chắc hồi sáng bị cấp trên chửi rủa rồi chứ gì.   
Loan và Bích cùng cười vui vẻ . Khanh mở cửa văn phòng , ló đầu ra nói to :   
- cô Loan , khi nào Vũ Anh về đến bảo cô ta vào gặp tôi ngay !   
Loan liền nói :   
- tôi là thư ký của giám đốc chứ không phải của anh đâu mà ra lệnh !   
Khanh nhăn mặt , nhưng nhẹ giọng nói :   
- làm ơn đi mà , nếu Vũ Anh không có thì bảo Cường vào gặp tôi cũng được !   
Loan vui vẻ nói :   
- nhờ cái câu "làm ơn đi mà" của anh đấy nhé , thôi được , họ về đến tôi sẽ bảo họ vào gặp anh !   
Khanh nghe có người gỏ cửa , nghĩ đó là Cường nên to tiếng nói :   
- vào đi !   
Vũ Anh bước vào nhìn Khanh hỏi :   
- anh cần em làm gì à ?   
Khanh buông viết xuống , nhìn vào mắt Vũ Anh nói :   
- em đi ăn trưa vui không vậy ?   
Vũ Anh nhíu mày , nói :   
- chuyện đó có liên quan gì đến công việc ?   
Khanh lắc đầu   
- không liên quan gì , thôi cho anh xin lỗi ! hôm nay tổng giám đốc la . . .mà thôi đi !   
Vũ Anhngồi xuống với vẻ quan tâm cho Khanh , nói :   
- Ông ta la anh à ?   
Khanh không trảlời câu hỏi của Vũ Anh , chàng hỏi lại :   
- em chưa quen nhiều với Thắng mà đã cùng đi ăn trưa với anh ta rồi !   
Vũ Anh như tự ái , nói :   
- anh đừng vội nói như thế nhé ! em là con gái đàng hoàn đó , anh ta là con trai bạn của ba em thì cũng như là bạn của em rồi , quen nhau không lâu nhưng em thấy con người ảnh vui vẻ nên ở gần cho vui cũng nên ! mà chuyện đó nào có dính dáng gì đến anh ?   
- không gì , anh chỉ không muốn nhìn thấy em bị mang tiếng mà thôi , khi nãy bước vào công ty nghe nói em hẹn hò tại đây đi ăn trưa với . ..   
Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh , nói :   
- họ nói em hẹn hò với con trai ?   
Khanh vội lắc đầu :   
- không nói thẳng là vậy , anh chỉ lo dùm cho em ..   
Vũ Anh thở dài , nói :   
- em biết rồi , không bao giờ được xem công ty là nhà của mình . . . nói chuyện của anh đi , ông chủ la gì vậy ? la anh hả ?   
Khanh gật đầu   
- nói anh lúc này sao bê bối với công việc quá ! chắc bị khai trừ . ..   
Vũ Anh với vẻ bất bình , nói :   
- khai trừ ! xí , bộ Ổng không thấy rằng nhờ tài nói chuyện của anh mà công ty càng ngày có thêm càng nhiều khách hàng hay sao , tại ban thiết kế không có đề tài quảng cáo nào mới nên họ không muốn ký dài hạng , chứ nào lỗi ở anh !   
Khanh liền nở nụ cười nhìn Vũ Anh   
- em không còn giận anh nữa và đang bênh vực cho anh đó phải không ?   
Vũ Anh thật thà nói :   
- em không giận gì anh đâu ! em rất là mừng anh không đem chuyện "em tỏ tình với anh" ra nói với ai . Tuy là em buồn và thất vọng ghê lắm nhưng qua nhiều đêm suy nghĩ , em sẽ không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta.   
Khanh liền chụp cơ hội , nghiêm trang nói :   
- Vũ Anh , em đừng nên buồn và thất vọng . ..   
Vũ Anh không để KHanh nói hết lời , nàng lắc đầu nói :   
- em đã nói , chúng mình nên quên hết đi há , xóa đi khoảng thời gian đó nha . Tổng giám đốc thật sự định khai trừ anh hay là anh dọa em ?   
Khanh đứng lên , cố tình tránh né ánh mắt của Vũ Anh , chàng không muốn nàng nhìn thấy vẻ thất vọng của chàng.   
- anh chỉ hù em thôi , ông ta bảo anh nên đi du lịchmột tháng , lúc này công ty cũng rảnh rỗi và hy vọng khi anh trở về sẽ bỏ toàn tâm toàn lực cho công ty !   
Vũ Anh cũng đứng lên , nói :   
- vậy thì tốt rồi , anh cứ nghỉ xả hơimột tháng đi ! ở đây có anh Cường , còn có giám đốc nữa anh đâu cần gì phải lo !   
Khanh nhìn Vũ Anh , nói :   
- em thật muốn anh nghỉ ở nhàmột tháng ? không muốn nhìn mặt ảnh còn giận anh hả ?   
Vũ Anh bật cười   
- nhiều lúc em thấy anh còn trẻ con hơn là em nữa , em suy nghĩ rất nhiều , em thấy mình trưởng thành hơn xưa rồi , không giận hờn gì cả ! trong chuyện tình cảm khi ngã thì phải đứng dậy tiếp tục đi , còn nữa chuyện riêng tư em không nên bỏ vào chuyện công ty , vì thế em bảo đảm với anh là muốn anh đi du lịch không phải vì không muốn thấy mặt anh !   
Khanh định nói gì nhưng nghe tiếng gỏ cửa , Cường bước vào làm Khanh không nói thêm được gì . Cường vui vẻ nói :   
- ê , sáng bị chủ la rầy hay sao mà bi giờ định ăn hiếp lại lớp nhỏ đây !   
Vũ Anh vui vẻ nói :   
- chúng ta sắp có chủ mới rồi anh Cường ơi !   
- hả ? chuyện to lớn vậy sao ?   
- đúng đó , cũng có thể là anh sẽ lên làm chủ của em , nhưng đừng có ham mà ngồi chiếc ghế đó lâu nha .híhíhí   
Khanh lắc đầu   
- em phá thật , đã trở lại cô bé nhiều chuyện như xưa rồi à !   
Vũ Anh nhìn Khanh , vui vẻ nói :   
- xí , nếu em không nhiều chuyện thì làm sao mọi người có tin tức để mà nghe !   
Cường không hiểu , nói :   
- hai người nói lộn xộn cái gì vậy ? Khanh , mày bị đuổi sao mà vui quá vậy ? buồn quá điên hả ?   
Khanh liền nói :   
- tao được nghỉmột tháng , chủ bảo nên đi du lịch cho thông thả ,   
- chà sướng quá ta , sao ông chủ không cho tao cùng nghỉ để du lịch với mày ! hàhàhà   
Vũ Anh vừa bước ra ngoài vừa nói :   
- hai anh cùng nhau đi du lịch coi chừng thiên hạ ngỡ hai người là bóng lại cái đó ! hìhìhì ờ vậy cũng tốt đó , không có hai anh , tụi này tự do party !   
Cường vui vẻ nhìn theo Vũ Anh , nói :   
- Khanh , hôm nay tao thấy Vũ Anh hơi khác thường đó nha ! nó vui vẻ lại nhiều đó !   
Khanh nhíu mày nói :   
- bộ có thời gian cô ta không vui hay sao ?   
- Ờ , thì lúc mày cặp kè với con Oanh rồi bị thất tình , tao thấy lúc đó nó cũng buồn , chắc cũng thất tình như mày ! bây giờ sao nó lại tự dưng yêu đời lại vậy ? vìmột cành hoa hồng trưa nay sao ?   
- mày đừng lộn xộn nữa ! bây giờ bàn chuyện công ty đi !   
- bộ mày định đi du lịch thật ?   
Khanh gật đầu   
- không nghỉ cũng không được ! ổng chủ bắt tao phải nghỉ phépmột tháng !   
Cường cười to   
- mày thật mang vận số hên , đi làm mà được chủ tự động bắt nghỉ phép , không chịu khai trừ mày !   
- Ổng là bạn của ba tao , chắc ba tao có nhún tay vào vụ này ! bây giờ giao giấy tờ lại cho mày . ..   
- sao không bảo Vũ ANh làm chuyện này , nó là thư ký của mày mà !   
Khanh lắc đầu   
- trong lúc tao buồn , Vũ Anh đã thay tao làm nhiều quá rồi , giờ tao không muốn nó vì tao mà làm thêm giờ nữa , mày ráng phụ đi , vả lại hiện nay công ty cũng đang chậm . ..   
- đúng đó , tao nghĩ tổng giám đốc nên để tao qua nghành đó , tụi ở lầu hai chẳng tìm ra cái thuyết trình gì để quảng cáo cả ! muốn quảng cáomột món hàng nào phải cho ramột đặt sắt gì về món hàng đó chứ . ..   
Cả hai ngồi nói chuyện về công ty . Vũ Anh ngồi bên ngoài làm phận sự của mình . Nàng đã cố gắng lắm mới bình thản nói chuyện vui cười với Khanh như thế . Thôi thì từ nay trở về sau , nàng sẽ chấp nhận cái vị trí làm "em gái" trong lòng của Khanh . Thời gian trôi qua cũng khá nhanh , mới đó mà đã đến giờ về . Thắng ở đâu chui ra đứng trước mặt nàng nói :   
- cô bé vừa làm vừa mơ nên đã quên giờ về !   
Vũ Anh nhìn Thắng , nói :   
- tôi biết anh chỉ hai , ba ngày nay thôi mà anh tự động đến mời tôi đi ăn trưa , giờ đến đón tôi về , làm vậy không được đâu nha , họ hiểu lầm thì tội cho tôi ! anh không th^ ? tự động như thế này , ông chủ của tôi thấy được nghĩ rằng tôi hò hẹn trong công ty , lở tôi bị đuổi việc thì sao !   
Thắng thành thật nói :   
- anh đứng ở ngoài đợi lâu lắm rồi , đợi cho tất cả mọi người đi ra , nhưng cô bé vẫn chưa ra nên anh mới chui đầu vào ! chuyện đi đón cô bé là bác trai nhờ đấy nhé , còn hồi trưa này cũng chính bác trai chỉ đường và nhờ dẩn cô bé đi ăn trưa dùm , nhưng cái hoa là tự anh muốn mua tặng cô bé !   
Nhìn thấy Thắng nóimột hơi , Vũ Anh bật cười   
- thật tôi không tài nào nói lại anh !   
Thắng vẫn vui vẻ nói :   
- vậy thì theo tôi về nhé , nếu về trể không còn thức ăn bác gái nấu thì anh không tha cho cô bé đâu !   
Vũ Anh vừa đi vừa vui vẻ nói :   
- tôi chưa thấy ai như anh , không là bạn bè thân thuộc mà nói chuyện như là quen tôi lâu lắm rồi vậy !   
Thắng nhìn Vũ Anh với ánh mắt tình tứ nói :   
- vậy bây giờ chúng ta làm bạn nhé !   
Vũ Anh vui cười lắc đầu   
- anh đừng có hòng !   
Khanh đứng bên trong nhìn họ mà trái tim thắt lại . Chàng cảm thấy như mình vừa bị mấtmột món gì đó thật quý giá vô cùng .

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 5**

Khanh ở nhà , chàng cứ loai hoay với mấy cuốn sách , chẳng màng tới ai cả . Mọi người trong nhà cũng thấy lạ nhưng không ai dám nói động gì đến chàng . Mẹ của Khanh nghĩ con mình chắc vẫn còn buồn về vụ bị bạn gái bỏ mấy tháng nay , nhưng là con người ai lại chẳng trải qua , rồi thời gian sẽ làm khanh trở lại bình thường thôi . Nghĩ thế nên bà cũng chẳng quấy rầy gì Khanh.   
Khanh nằm nhà và cứ mải nghĩ đến Vũ Anh . Chàng cố gắng không nghĩ đến nàng , nhưng sao nhìn vào chỗ nào chàng cũng thấy bóng dáng Vũ Anh . Khanh nhớ cái ngày cô bé chạy vụt vào phòng chàng , xé nát tờ giấy thuế của chàng , nhớ ánh mắt tinh nghịch của nàng , từng cử chỉ giận hờn , vui vẻ của Vũ Anh như cuốn phim đang chiếu trong đầu chàng . Mấy hôm nay Vũ Anh không đến nhà chơi với HOàng Lan nữa , chàng hỏi Hoàng Lan thì con bé nói "chị Vũ Anh bận đưa anh Thắng đi dạo chơi rồi , đâu có thời gian với em , vả lại em nghĩ chỉ đi chơi với anh Thắng vui hơn nhiều !" Thằng Hiển cũng nói vào "em nghĩ anh ta có mục đích đó , muốn cua chị Vũ Anh !" Những lời nói đó làm cho Khanh nóng giận vô cớ . Chiều đến là Khanh nông nao trông ngóng Vũ Anh , nhưng nàng nào có đến . Hôm nay gọi vào công ty , thằng Cường cứ nói chuyện của công ty , chẳng cho chàng chút thời gian nói với Vũ Anh , rồi nào là chuyện khách hàng , hợp đồng không ký ,chàng nào có chú tâm nghe , nhưng khi Cường nhắc đến Vũ Anh là chàng nín thở để nghe , nghe xong cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng . Thì ra mỗi trưa Thắng vẫn đến đưa Vũ Anh đi ăn trưa , chiều ghé trước nàng về , nghe nói đâu họ rất vui vẻ bên nhau . Bây giờ trưa nào trên bàn làm việc của Vũ ANh cũng cómột cành hoa mới . Cường ba loa cào nhào rằng Thắng làm cho bọn con gái trong công ty chê trách bọn đàn ông con trai làm việc ở đây không biết ga lăng con gái . Khanh chẳng có tinh thần mà nghe nữa , chàng cúp điện thoại , rồi nằm lăng trên giường . Chỉ mới hai tuần mà sao chàng nhớ Vũ Anh thật nhiều quá . Khi nhắm mắt cũng nhớ đến nàng , sáng mở mắt ra cũng liên tưởng đến nàng . Khanh nhớ lại từng giây từng phút bên cạnh của Vũ Anh , từ bé thơ cho đến ngày đầu tiên Vũ Anh vào làm việc , nhớ đến những lúc xưa trò chuyện với Uyển Oanh . . . chàng cứ nhắc mãi cái tên Vũ Anh , có lắm lúc Oanh cũng rất bực mình , và đến bây giờ . ..   
- Trời ơi , ta đã yêu Vũ Anh khi nào vậy ? tại sao đến bây giờ ta mới chịu hiểu . . . giờ Vũ Anh đâu thèm ngó ngàn gì tới ta nữa , chán thật !   
Khanh tự nói với mình rồi lại thở dài . Muốn gọi đến Vũ Anh nhưng lại không biết nói gì đây , biết Vũ Anh có nhà mà tiếp điện thoại của chàng không , thế là Khanh lại nằm lăng trên giường . Cảmột tháng dài chàng không làm được gì . Cứ nằm lên nằm xuống rồi lang thang dạo phốmột mình nhưmột kẻ thất tình.   
- Khanh à , ra ăn cơm !   
Lại tới giờ cơm tối , ăn với ngũ thật là chán quá . Khanh mong tới ngày mai để trở lại với công ty , để chàng được nhìn thấy Vũ Anh , chỉ muốn nhìn thấy nụ cười và nghe cái giọng nủn nịu của nàng mà thôi , bấy nhiêu cũng đủ làm lòng Khanh vui rồi.   
- Vũ Anh , có điện thoại của con kìa !   
Tiếng nói của mẹ Vũ Anh từ bên ngoài phòng khách vọng vào , nàng vui vẻ nói :   
- ai gọi con giờ nầy vậy mẹ ?   
Mẹ của nàng dịu dàng nói :   
- của anh Thắng con đó !   
Vũ Anh vừa nhắt ống nghe lên vừa rù rì nói :   
- Ối , không phải của con đâu !   
Vũ Anh tằng hắn một cái nhẹ rồi nhẹ giọng nói :   
- alo , anh Thắng hả , tìm em có chuyện gì không ?   
Tiếng của Thắng bên kia đầu giây , ấm áp nói :   
- cô bé đang nằm mơ mộng phải không , có phải nằm mơ thấy anh không cô bé ?   
- xí , nếu nằm thấy anh thì phải gọi là "nằm chiêm bao" chứ hổng dám mơ đâu !   
Giọng cười dòn của Thắng bên kia đầu giây   
- hahaha , cô bé thật là quá chanh chua , cô bé bận không vậy ?   
- anh nầy hỏi thật lạ đó nha , dĩ nhiên là bận rồi , anh gọi em là cô bé mộng mơ thì đang bận mơ đó mà . Hihihi , có chuyện gì cần nhờ giả mà hỏi tôi bận hay không bận vậy ?   
- không có gì nhờ cô bé cả , chỉ muốn mời cô bé dùng với anhmột bữa cơm tối . ..   
Vũ Anh vui vẻ nói :   
- có người mời ăn phree dĩ nhiên là muốn đi rồi , nhưng không được đâu , mẹ nói thức ăn bên ngoài bột ngọt nhiều lắm , ăn rồi hổng còn trí nhớ để mộnh mơ nữa , hihihi.   
- hahaha , cô bé giỏi nói đùa , nếu ok thì anh hứa bảo người ta nấu riêng biệt cho cô bé , không bỏ chút bột ngọt nào !   
- hihihi , vậy thì được nhưng mẹ em đã nấu ăn rồi . ..   
- không sao đâu , anh đã xin phép bác rồi , bác nói bác nấu đủ cho bác trai ăn thôi , phần em thì phải theo anh !   
- xí , hổng dám đâu . ..   
- hahaha , vậy đi nhé , 15 phút sau anh đến đón em , tạm biệt nhé cô bé hay mơ.   
Vũ Anh cúp điện thoại xuống mà cười thầm trong bụng , có người mời ta đi ăn thì dại gì từ chối , vả lại hôm nay mẹ nấu toàn đậu hủ , ăn hoài chán quá , có người đở nạn cũng đở . Nàng vui vẻ trang điểm sơ rồi bước ra khỏi phòng . Vui vẻ đến ngồi bên cạnh ba nàng bên ghế , nói :   
- một lát anh Thắng đến đi ăn cùng với con !   
Ba của Vũ Anh gật gù nói :   
- mầy thật tốt phước , có ngườmời đi ăn còn ba phải ở nhà ăn đậu hủ , thằng Thắng ba thấy cũng tốt lắm , có vẻ nó thích con đó . ..   
Vũ Anh cố tình nói sang chuyện khác   
- hihihi , mẹ sợ ba ăn mở nhiều lên cao máu nên con phải bị lây ăn toàn đậu hủ , ba à , ráng thể thaomột tí đi mà . ..   
Có tiếng chuông cửa , Vũ Anh biết ngay là Thắng nên vội đứng lên nói :   
- thôi con đi nha ba , mẹ Ơi . . .con đi nha mẹ !   
Vũ Anh mở cửa , Thắng bước vào chào ba của nàng rồi nhanh chân bước theo Vũ Anh . Chàng đưa Vũ Anh đếnmột nhà hàng cũng hơi xa thành phố . Vũ Anh nhìn chung quanh , thấy lạ vì nàng chưa từng đến đây bao giờ . Quanh cảnh nhà hàng rất tình tứ , trên mỗi chiếc bàn đều cómột bình hoa vàmột cây nến , cảnh trí như mờ ảo , mộng mơ vô cụng Thắng vui vẻ hỏi   
- em đã đến đây lần nào chưa ?   
Vũ Anh thành thật lắc đầu nói :   
- em từng tự hào rằng biết hết tất cả nhà hàng trong thành p hố nhưng chưa bao giờ em biết có cái nhà hàng nhỏ và xinh như thế này ở tại đây ! "Diễm Tình" tên nghe cũng tình quá ta ! anh ở đâu tìm ra được thế ?   
Thắng vui vẻ kéo ghế mời Vũ Anh ngồi , chàng ấm giọng nói :   
- anh hỏi ông chủ nhà hàng mà anh đang thiết kế , ông ta giới thiệu đó mà !   
Cô chiêu đãi viên bước đến tiếp đãi nồng nàn , họ gọi món ăn rồi Vũ Anh nhìn chiêm ngưởng phong cảnh chung quạnh Sau khi ăn xong , Thắng nhìn Vũ Anh với ánh mắt thật sáng , ấm giọng nói :   
- Vũ Anh , chúng ta quen nhau cũng đã hơnmột tháng , anh biết lúc này nếu anh tỏ rỏ lòng mình thì hơi quá sớm . ..   
Vũ Anh liền nói :   
- biết là sớm thì xin anh đừng có nói nhé ! hihihi.   
Thắng nghiêm trang , ôn tồn nói :   
- nhưng anh sợ không nói hôm nay thì anh sẽ không có cơ hội để nói . Vũ Anh , ngay cái ngày đầu tiền gặp em , anh đã cảm thấy như chúng mình quen nhau từ lâu lắm vậy ! anh xin nói thật lòng , anh rất thích cái tính vừa ngọt ngào vừa chanh chua của em , không hiểu sao anh lại cứ nghĩ về em mãi , lúc đi ngũ cũng vậy , lúc đi làm cũng thế , khi gọi về nóic huyện với gia đình , anh cũng cứ huyên thiêng nói về em ! Anh rất hy vọng em cho anh cơ hội để anh có thể tiến thêmmột bước nữa . . .anh . ..   
Vũ Anh nhìn vào ánh mắt của Thắng , nàng thấy được cái thành thật củA chàng , cái ánh mắt ấm áp kia đã làm nàng như sợ hãi , Vũ Anh vội vã nhìn sang phía khác , yếu ớt nói :   
- khi không anh trổmột tràn như thế , thật không nên tí nào !   
Thắng vẫn nhìn nàng , giọng vẫn ấm , nói :   
- anh không biết tại sao lại có cái linh cảm rằng anh không nói với em đêm nay thì anh sẽ không có cơ hội để nói nữa nên anh mới sỗ sàng nói nhiều đến thế , hy vọng em . ..   
Vũ Anh cười nhẹ , giọng nhỏ nhẹ nói :   
- sao lại sẽ không còn cơ hội , cái gì của anh thì sẽ là của anh , còn gì không phải anh có mãi chạy theo tìm kiếm cơ hội cũng chẳng là của riêng anh !   
Vũ Anh chợt nhớ đến cái đêm tỏ lòng cùng với Khanh , bao nhiêu tủi hờn lại tràn về với nàng . Câu nói đó Vũ Anh không cố tình dùng cho Thắng mà nàng đang tự nói với lòng nàng . Giọng Thắng lại vang lên   
- nhưng nếu anh không thửmột lần thì làm sao anh biết được em nghĩ thế nào ! nếu em lắc đầu từ chối thì anh sẽ vô cùng thất vọng , nhưng anh thà thất vọng còn hơn là cứ hoài trong bóng tối . Vũ Ạnh em nghĩ thế nào , có thể choa nh biết không ?   
Vũ Anh lại nhìn Thắng , nàng thật sự không muốn từ chối vì nàng không muốn nhìn thấy cái thất vọng của Thắng , nàng cũng đãmột lần bị người ta chối từ nên nàng hiểu lắm , nhưng nàng lại chưa quên được Khanh thì sao nàng lại dám gật đầu với Thắng.   
Vũ Anh nhẹ nhàng nói :   
- anh muốn em phải trả lời ngay đêm nay thì khó lắm , vì chính em cũng không hiểi em , vì thế anh cho em thời gian suy nghĩ được không ?   
Thắng liền móc trong túi quần ramột cuốn băng nói :   
- đây làmột cuồn băng , khi ở TGB anh tự đàn và thâu vào đây , anh để dành chỉ tặng cho duy nhấtmột người con gái mà anh thấy rằng anh rất cần tình yêu ở cô ta , đó là những lời đàn tận trong đái lòng anh , nếu em nghe và hiểu anh , và chấp nhận tình cảm của anh còn không muốn nhận thì em có thể trả lại cho anh bất cứ lúc nào.   
Vũ Anh không nói gì , đưa tay đón nhận cuốn băng bỏ vào bớp . Cả hai rời khỏi nhà hàng . Thắng đưa Vũ ANh về nhà , lúc ấy ba mẹ nàng đã ngũ nên Thắng xin phép về ngay . Vũ Anh bước vào phòng riêng , bỏ cuốn băng vào máy và mở lên nghe , nàng ngả mình xuống giường nằm yên lặng lắng nghe.  
Khanh cảm thấy Vũ Anh hôm nay lạnh lùng với chàng làm sao ấy . Cả một tháng trời ngồi nhà vớimột tâm trạng cô đơn , với một nỗi nhớ , và trông mong đến ngày trở lại công ty chỉ cốt được gặp Vũ Anh . Nhưng rồi Khanh lại thất vọng vì Vũ Anh chẳng tỏ ra một chút nào mừng vui khi nhìn thấy chàng . Khanh ngồi trong phòng mà mắt cứ nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn Vũ Anh , chàng rù rì "chẳng lẽ ta đã muộn rồi sao !" Khanh đứng lên đi tới đi lui trong phòng làm việc như đang suy nghĩ hay tìm cách đễ nói chuyện với Vũ Anh , chàng muốn tỏ lòng với nàng nhưng phải nói thế nào đây ?   
Vũ Anh gỏ cửa rồi bước vào , nàng vừa trao cho Khanh giấy tờ cho Khanh vừa nói   
- hôm nay anh có buổi hợp bốn giờ chiều nhưng đã được đổi lại bốn giờ ngày mai , còn đây là giấy tờ hợp đồng của hãng Bánh Cúc Mai , cần anh ký vào !   
Nói xong Vũ Anh quay mặt bước đi , Khanh ngở ngàng nhìn theo . Chàng thật chẳng hiểu vì sao Vũ Anh lại có thái độ lạnh lùng với chàng như thế . Khanh cứ chờ đợi đến giờ về , nhưng khi đồng hồ reo vang thì Khanh lại chẳng được vui . CHàng chẳng thích nhìn thấy cái anh chàng Thắng đi đi lại lại đưa đớn Vũ Anh chút nào . Cũng như sáng hôm nay , ở dưới đường chàng đã nhìn thấy Vũ Anh từ trong xe của Thắng bước ra , họ nói nói cười cườimột lúc lâu mới có thể nói lời tạm biệt . Khanh càng nhìn càng nổi máu ghen lện "không , không thể để mất Vũ Anh được !" Khanh như cương quyết . CHàng bước ra đi đến bàn làm việc của Vũ Anh , nhẹ giọng hỏi :   
- hôm nay em định làm thêm giờ à ?   
Vũ Anh nhìn lên cười , nói :   
- có anh về rồi thì làm thêm giờ mà chi , anh là chủ thì phải làm nhiều giờ hơn em chứ !   
Mãi đến bây giờ Khanh mới cảm thấy vui đượcmột tí vì mãi đến giờ này chàng mới nhìn thấy nụ cười của Vũ Anh . Nhìn thấy sự yên lặng của Khanh , nàng nhíu mày nhìn Khanh , hỏi :   
- anh Khanh , anh làm gì nhìn em lạ vậy ?   
Khanh như giật mình , nhìn qua phía bên cửa nói :   
- anh thấy lạ vì giờ này người ta chưa đến đón em !   
Vũ Anh vẫn không hiểu sao Khanh nói lạc đề tài như thế , nhưng nàng vẫn giữ nụ cười , nói :   
- anh muốn nói đến anh Thắng phải không ?   
- hắn không đến đón em sao ?   
Vũ Anh chậm rãi xếp lại đóng giấy tờ , vẫn vẻ mặt vui vui , nói :   
- anh đã trở về làm việc nên em không dám để ảnh tự động bước vào đây !   
Khanh nhíu mày   
- tại sao vậy ?   
Vũ Anh nhún vai   
- không tại sao cả , vì trước khi anh lấy vacation , anh có nói không muốn người làm của anh hò hẹn trong công ty đó mà !   
Khanh nhíu mày   
- anh nói vậy khi nào ?   
Vũ Anh nghiên đầu nhìn Khanh   
- tuy anh dùng khác câu nhưng cũng cùngmột ý mà thôi !   
Khanh vội lắc đầu   
- anh thật sự không ý đó , có phải vì thế mà em giận và cả ngày hôm nay lạnh lùng vớia nh không ?   
Vũ Anh khút khích cười   
- ai ở không đâu mà giận anh , vả lại em cũng nào có lạnh lùng . ..   
Khanh liền ngắt ngang lời Vũ Anh   
- không lạnh màmột câu chào hỏi cũng không có !   
Vũ ANh vừa sách bóp lên vừa nói   
- anh rỏ là già rồi lẫm cẩm mà , khi bước vào nhìn thấy anh là em đã chào . ..   
Khanh liền nói :   
- "chào anh !" rồi ngó vào máy điện tính , vậy đâu phải chào !   
Vũ ANh bước đi , Khanh cũng bước theo ra ngoài , đứng bên ngoài vừa chờ thang máy Vũ Anh vui vẻ nói :   
- vậy anh phải muốn em chào như thế nào ? chào mừng ông chủ mới trở về ạ , hay là . ..   
Khanh cảm thấy thất vọng vô cùng , sao Vũ anh lại nở lòng nói với chàng những câu nói đó , rỏ là Vũ Anh đã biét Khanh không bao giờ nghĩ mình là ông chủ , chàng bực bội nói :   
- không cần thiết như thế , anh cứ tưởng mình quen nhau từ thuở bé thì ít ra cũng phải quan . ..   
Vũ Anh liền cướp lời Khanh   
- vậy à , để bây giờ em chào hỏi lại nhé , anh KHanh , anh nghĩ xả hơimột tháng có vui không ?đã đi chơi những đâu , làm cái gì . ..   
Khanh với ánh mắt nóng giận nhìn thẳng vào mắt của Vũ Anh , thật không ngờ Vũ Anh lại vô tình như thế ! nhưng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia , ánh mắt trêu đùa ấm áp , thì cái nóng giận của Khanh như đã tang biến thàngmột giòng nước mát . Khanh lắc đầu nói :   
- thì ra từ nãy đến giờ em đang chọc ghẹo anh đó hả !   
Vũ Anh vui vẻ bước vào thag máy , Khanh cũng lẩn thẩn bước vào . Vũ Anh cười nói :   
- cảmột tháng không có người cho em ghẹo buồn quá hà ! em dĩ nhiên là biét cả tháng nay anh nằm nhà tương tư thì hỏi làm gì để khơi lại cái buồn của anh !   
Khanh kinh ngạc nhìn Vũ Anh   
- sao em lại biét ?   
Vũ Anh nhún vai , vui vẻ nói   
- dĩ nhiên là phải biét vì tình báo nổi tiếng nhất hiện nay của gia đình em là thằng Hiển đó !   
Khanh cảm thấy giận thằng em trai của mình vô cùng nhưng cũng có thể nhờ nó mà Vũ Anh biét được là chàng ở nhà chứ chẳng đi chơi với cô nào cả nên Khanh bật cười . Nhìn thấy Khanh cười Vũ Anh cũng cười . Cả hai bước xuống đường , Vũ Anh nói   
- thôi tạ biẹt anh nhé , ngay mai gặp !   
Khanh liền nói :   
- để anh cùng đứng đây đợi anh chàng của em , néu lở anh ta quên em thì . . ..   
Vũ Anh thút thích cười   
- anh ta không quên em đâu , ban sáng ảnh đã nói hôm nay bận không thể đến đón em , em định đếnt rạm đón xe ô tô bus !   
Khanh cảm thấy như tâm thần vui vẻ hẳn lên , chàng ấn giọng nói :   
- vậy để anh đưa em về nhé   
Vũ ANh lắc đầu   
- không làm phiền anh đâu , nhà anh ngươc đường với nhà em , em đi xe buyt được mà !   
Khanh không muốn để cơ hội vượt khỏi tầm taymột lần nữa , chàng như nghĩ ra đượcmột lý do nên tỏ vẻ nài ni?   
- anh đa6u bao giờ nói phiền gì đâu , vả lại anh buồn quá muốn có người tâm sự , không biét em có rảnh . ..   
Vũ Anh như hiểu được nỗi niềm của chàng nên ấm giọng nói :   
- anh thật sự cần người nói chuyện ?   
Khanh chỉ gật đầu không nói . Vũ Anh vui vẻ gật đầu   
- vậy cũng được , hôm nay em không có chuyện gì để làm , đi dạo với anh cũng làmột chuyện tốt . hihihi . mà anh muốn đi đâu ?   
Khanh liền vui hẳn lên , nói :   
- em nói đi dạo , vậy thì đi dạo nhé , đến tản đá của tụi mình được không ?   
Vũ Anh gật đầu và cả hai cùng bước đi . Cámột đoạn đường dài Khanh muốn bắt chuyện để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên im lặng và đến khi cả hai đứng trước thung lủng của ngày xưa , cái chỗ mà thời thơ ấu Khanh thường cùng Vũ Anh kéo nhau ra chơi đùa , Vũ Anh thì lại nghĩ chàng vẫn còn thất tình với Uyển Oanh nên ấm giọng nói :   
- anh KHanh à , anh hãy cố gắng đừng buồn nữa , ai cũng phải trải quamột đoạn thất tình đó mà , em tin rằng thời gian sẽ chữA lành vết thương của anh , em thật sự kính phục anh vì mãi đến giờ mà anh vẫn còn nhớ Uyển Oanh , anh quả làmột người quá chung tình !   
Khanh ngạc nhiên nhìn Vũ Anh   
- em nghĩ là anh vẫn còn thất tình Uyển Oanh ?   
Vũ Anh hỏi lại   
- không phải sao ? vậy sao anh lại buồn hoài thế ? Thằng Hiển và Hoàng Lan đều nói anh nằm nhà dũ diệt tối ngày , hàng đêm còn lang thang trên phố nữa !   
Khanh lắc đầu , nói :   
- không phải vì thất tình mà vì tương tư , tương tưmột người mà anh chưa từng nghĩ đến !   
Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh   
- tương tư ? ai thế ? anh nói gì thâ .t khó hiểu quá , chưa từng nghĩ sao lại biét mình tương tư !   
Khanh không trả lời câu hỏi của Vũ Anh , chàng hỏi lại nàng   
- chuyện tình cảm giữa em và Thắng thế nào rồi ?   
Vũ Anh không khỏi ngạc nhiên về câu hỏi của Khanh . Anh chàng này thật lạ kỳ , hôm nay trách nàng sao không ân cần chào hỏi , rồi lại như ghen hờn khi nói đến Thắng , nài nỉ muốn cùng nàng dạo phố , rồi lại nói là anh ta tương tư . . .bây giờ lại đánh lạc đề câu hỏi . . .chẳng lẽ anh ta muốn ám chỉ . . .Vũ Anh lắc đầu không dám nghĩ đến . Nàng ngẫn lên nhìn Khanh , nói :   
- vẫn bình thường thôi !   
Khanh nhíu mày   
- vậy là nghĩ làm sao , có gì hay chưa có gì với nhau ?   
Vũ Anh nói như muốn dò xét lòng Khanh   
- đêm hôm qua anh Thắng nói muốn bước đến với em , ảnh đã ngỏ lời , anh nghĩ em có nên đồng ý không ?   
Lời nói của Vũ Anh như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Khanh . Chàng bàng hoàng nhưng cố làm tỉnh nói :   
- cái anh nghĩ anh kho6ng nghĩ nào có quan trọng , cần thiết nhất là em nghĩ thế nào , tình cảm của hai người . ..   
Vũ Anh nhìn thẳng vào mắt Khanh , nói :   
- em thật cũng không rỏ lắm nhưng khi gần bên ảnh em thấy lòng mình thoải mái lắm , nếu anh bảo em đừng đồng ý thì em sẽ không gật đầu !   
Khanh ngó sang phía khác , không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh , chàng yếu giọng nói :   
- tại sao lại nghe lời anh đến thế , nếu em đã yêu anh ta thì nên gật đầu , còn như không thì . ..   
Vũ anh nhún vai   
- vì từ nhỏ cho đến lớn , ý kiến cu ?a anh rất quan trọng đối với em , em luôn tin vào sự suy tín của anh đó mà , anh nói vậy thì em nên gật đầu với Thắng phải không ?   
Khanh yên lặngmột lúc rồi nói :   
- em nói vậy là em đã thương anh ta rồi phải không ? vậy em nên gật đầu !   
Khanh giận mình sao không nói giống như mình đang nghĩ mà lại thốt ra lời nói kỳ khôi như thế . Tại sao lại không thể bảo "Vũ Anh , đừng gật đầu đồng ý vì anh thật sự không muốn sống thiếu em , anh yêu em , Vũ Anh ơi !"   
Vũ Anh nhìn Khanhmột lúc rồi nói :   
- được , thôi trời tối rồi , anh đưa em về nhé néu không mẹ lại lo cho em.   
Khanh gật đầu bước đi , không nói lời nào . Vũ Anh vô cùng thất vọng vì sao Khanh không nói rỏ lòng mình . Khanh thật sự có tình cảm với nàng hay chỉ là sự lo lắng chomột người em gái ? khó hiểu quá , thật là khó hiểu , nhưng thôi tìm hiểu làm gì để lại thất vọng thêmmột lần nữa , trong khi cómột chàng thanh niên , đẹp trai , ga lăng hết sức , vui vẻ hào phóng đang tỏ tình với mình thì bận tâm chi vớimột mối tình đơn phương . Nói thế nhưng sao tim của Vũ Anh vẫn thấy đau vô cùng . Nàng lẳng lặng đi theo Khanh và cũng chẳng nói lời nào .

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 6**

Tuần lể trôi qua , Khanh như người bị thất tình , chẳng nói năng gì với ai . Có lẽ mọi người đã quen rồi cái lối sống này của Khanh nên cũng chẳng có ai thắc mắt chi . Riêng Vũ Anh thì rất đỗi nghi ngờ , nhưng Nếu Khanh có tình cảm với nàng thì chàng phải là người tỏ tình cảm trước mới được vì nàng đãmột lần bị đau lần nầy nàng không còn tự tin nữa . Nhưng cảmột tuần rồi mà Khanh vẫn chẳng nói gì trong khi Vũ Anh đã tạo quá nhiều cơ hội cho chàng . Mỗi đêm Vũ Anh thường đến nhà của Khanh trò chuyện với Hoàng Lan và Hiển , đó chỉ là cái cớ chứ thật tình Vũ Anh chỉ muốn cho Khanh cơ hội để nói rỏ lòng mình , nhưng mỗi khi nàng đến Khanh điều trốn vào phòng chẳng thèm ngó ngàn gì đến ai.   
Khanh chẳng còn gì để nói nữa , chàng cảm thấy mình thật quá vô dụng , lại vô tình đánh mất đi cái hạnh phúc cho riêng mình . Mỗi khi nhìn Vũ Anh vui vẻ , nói cười bên Thắng , trái tim Khanh như nhói đau . Đêm nào cũng như đêm ấy khi Vũ Anh rời khỏi nhà chàng thì chàng cũng âm thầm đưa tiển nàng về nhà để được nhìn thấy Vũ Anh vào trong an toàn rồi Khanh từng giờ đứng lặng yên bên ngoài nhìn lên phòng ngũ của Vũ Anh cho đến khi căn phòng chìm trong bóng tối , và Khanh lại thì thầm   
- chúc em ngũ ngon Vũ Anh nhé !   
Thế rồi chàng lại thẩn thờ bước đi. Khanh như một kẻ thất tình khờ khạo , người ở cạnh bên mà lại chẳng thốt nên lời.   
Đêm hôm nay Khanh không đưa được Vũ Anh về nhà vì nàng đâu có đến . Chàng cứ ngồi nhà chờ đợi , đợi mãi đến chín giờ tối và biết chắc rằng Vũ Anh đã không đến . Ba Mẹ chàng đã ngũ , HOàng Lan nói điện thoại , Hiển thì đang luyện phim . Khanh cảm thấy thật quá cô đơn , chàng rảo bước xuống phố và lại lang thang đến quán "Hẹn Hò" , chàng đứng bên ngoài cười to   
- có ai để hẹn đâu mà vào !   
Nói thế nhưng chàng vẫn đi vào quán . Ngồimột mình nhìn quanh bao cặp ngồi vui vẻ , tình tứ trò chuyện bên nhau càng làm cho Khanh cô đơn hơn . Khanh đứng lên nhờ điện thoại gọi cho Cường , chỉ có nó là lúc nào cũng rảnh rỗi mà nói chuyện với Khanh thôi.   
15 phút sau thì Cường có mặt , anh ta ngồi xuống ghế lắc đầu nói :   
- mày thiệt ba trợn , gọi tao ra cái quán hò hẹn này làm gì , tao chẳng phải là gái đâu mày , có gì cần nói thì nói lẹ lên để tao còn về nhà ngủ . ..   
Khanh cào nhào   
- mày chỉ biết có ngủ thôi , làm bạn với mày chẳng lợi lộc chút nào !   
Cường nhìn Khanh , nhíu mày hỏi :   
- lại thất tình con nhỏ nào hả ? dạo này thấy mày tiêu điều dữ nha !   
Khanh thở dài , cầm lên lia bia uốngmột hơi , đặt ly xuống bàn , buồn bã nói :   
- có lẻ số kiếp tao cứ hoài bị thất tình !   
- mày thất tình thật sao ? con nhỏ nào vậy ? đừng nói với tao là mày vẫn còn nhớ con nhỏ Uyển Oanh đó . ..   
Khanh lắc đầu   
- nói ra mày không tin đâu   
Cường thắc mắc   
- ai ?   
Khanh gụt đầu   
- là Vũ Anh !   
Cường tròn mắt   
- Vũ Anh ? cô bé láng giền hồi xưa của mày ? thư ký của mày ?   
Khanh lắc đầu   
- không phải của tao đâu , bây giờ sắp là củA người ta rồi !   
Cường nhún vai   
- dễ ẹt , mày có nhiều cơ hội hơn "nó" , tao cũng thấy dường như Vũ Anh rất quan trọng mày , tụi bây gặp nhau mỗi ngày , ra vào văn phòng mày mỗi ngày , cứ lựa hôm nào tỏ tình với nàng là xong ngay !   
Khanh buồn bã nói :   
- không dể như mày nghĩ đâu !   
- có gì là khó ? bộ mày đã tỏ tình và bị Vũ Anh từ chối rồi à ?   
Khanh lắc đầu   
- không phải vậy mà là ngược lại   
Cường nhíu mày   
- tao không hiểu   
Khanh mang hết đầu đuôi câu chuyện kể cho Cường nghe . Chàng vẫn nhớ rất rỏ cái đêm Vũ Anh nói thật lòng mình và chàng đã từ chối nàng ra như thế nào , cái đêm mà chàng đã để lạimột vết thương trong tim Vũ Anh để rồi mang tự mang lấymột điều hối hận vì sau khi đó chàng mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Vũ Anh chẳng phải là tình anh em , nhưng mọi thứ đã muộn màng rồi vì Vũ Anh đã cómột người tốt hơn chàng đang ở cạnh bên nàng.   
Cường nghe xong chỉ biét lắc đầu   
- mày thật là ngu quá , néu tao là mày , không hiểu rỏ thì cũng không nên thẳng thắng quá độ để rồi bi chừ hẹn hò với thằng đực rựa như tao , nhưng không sao , bây giờ cứ tìm cơ hội xin lỗi và nói rỏ lòng mày với Vũ Anh , để xem cô ta nghĩ thế nào !   
Khanh lắc đầu   
- muộn rồi !   
- sao lại cứ câu muộn rồi !   
Khanh giọng như đau khổ , nói   
- vì người ta đã cầu hôn và Vũ Anh đã gật đầu đồng ý !   
- sao mày biết ?   
- chính Vũ Anh nói cho tao biết và cũng chính tao bảo nàng hãy gật đầu đồng ý nếu như thương thằng đó !   
Cường lại lắc đầu   
- mày thật là ngu còn hơn tao nữa , vậy coi như mày phải thất tình dài hạng rồi !   
Ngay lúc đó Thắng và Vũ Anh bước vào , gương mặt của hai người rất vui vẻ , nhưng khi Vũ Anh nhìn thấy Khanh và Cường , nàng tròn mắt ngạc nhiên , hỏi :   
- hai người sao vào đây ?   
Cường cười to   
- anh không phải bóng lại cái đâu mà hẹn hò với nó , tại nó có vấn đề nên tìm người trò chuyện thôi , Vũ ANh à , còn nghĩ tình anh em thì em nên giữ kính chuyện này giùm anh nha !   
Vũ Anh và Thắng cũng cười . Vũ Anh vui vẻ nói :   
- vậy anh phải đãi emmột chầu cơm mới có thể bịt miệng em được !   
- Ok , thôi xin phép tất cả tôi về đây !   
Cường đứng lên , Khanh cũng vội đứng lên , cố gắng ra vẻ bình thảng nói :   
- anh cũng xin phép về , ngày mai gặp !   
Vũ Anh chưa kịp nói lời nào thì Khanh đã đi khỏi quán , Cường cũng vội vã bước đi . Trong lòng Vũ Anh lại có thêm nhiều thắc mắc nhưng cái mắc này biết chừng nào mới rỏ . Bao lâu cũng được , nàng nhất dịnh phải tìm hiểu cho được Khanh , phải tìm cho được cơ hội để hiểu rỏ con tim của chàng.   
- Anh hai , cuối tuần này có cùng gia đình ra đảo chơi không ?   
Hoàng Lan vui vẻ ngồi xuống ghế , cạnh bên khanh . Chàng như không quan tâm gì đến vụ đi chơi ngoài đảo , mắt vẫn để vào trang báo , nói :   
- cuối tuần anh không rảnh   
Hoàng Lan nhún vai nói :   
- không rảnh thì thôi , tưởng anh rảnh thì cùng gia đình đưa gia đình Vũ Anh đi chơimột chuyến vì tuần sau là họ đi TGB rồi !   
Khanh nhìn lên ngạc nhiên nói :   
- có thật không ? sao anh không biết ! anh không tin đâu   
- xí , ai gạt anh hồi nào ! thôi em đi ra phốmột lát   
Khanh lại nhíu mày   
- khoan đã , néu chuyện em nói là thật thì tại sao Vũ Anh không đưa đơn xin phép nghĩ vacation với anh ?   
- em có nói là chị Vũ Anh đi đâu mà xin phép nghĩ vacation !   
- em . ..   
Hoàng Lan . cười   
- nhưng cũng có thể là anh sẽ nhận đượcmột ngày gần đây thôi !   
Khanh lắc đầu   
- anh không hiểu   
- vì dì dượng định di cư qua bên đó thì sớm muộn gì chị Vũ Anh cũg sẽ đi theo vả lại anh Thắng cũng ở bên đó cơ mà ! dì dượng đi trước , còn chị Vũ Anh ở lại đi sau cùng với anh Thắng , theo em nghĩ thì đưa đơn từ chứa cũng phải cho chủ hai tuần lể để tìm người thế chân nên chỉ không cùng dì dượng đi được !   
Khanh thấy như tay chân cứng đơ , nếu chuyện của H . L vừa nói là thật thì chàng thật sự sẽ mất Vũ Anh sao ? cả giọng nói , tiếng cười , cả khuôn mặt tinh nghịch của nàng , chàng cũng sẽ vĩnh viển không nhìn thấy . Khanh ngớ ngẩn nói :   
- sao em lại biết nhièu thế   
Hoàng Lan nhíu mày   
- anh hỏi thật lạ , tụi em là con gái với nhau thì dĩ nhiên là em phải biét rồi , vả lại vụ này ai lại chẳng biét , chỉ có anh cứ tối ngày lơ thơ lẩn thẩn , chẳng chú ý gì đến ai nên không biét không hay thôi !   
Khanh thở dài   
- biét để làm gì   
Hoàng Lan đứng lên nói   
- em đi phố nha !   
Khanh ngồi đó vớimột tâm trạng cực cùng đau khổ . Hạnh phúc đang ở trong tay lại tự mình đánh mất rồi . Vũ Anh đã vĩnh viển thuộc về người ta rồi sao , chàng thật sự sẽ mất Vũ Anh sao ? cuối tuần gia đình đi đảo chơi , cơ hội lại đến , lần nầy chàng nhất định không bỏ qua , phải tìm cơ hội một mình với Vũ Anh vì nàng chưa đi thì Khanh vẫn còn cơ hội nói rỏ ràng tất cả , dù biết rằng nàng rất có thể từ chối tình cảm của mình nhưng thà nói ra chứ bằng không Khanh lại phải hối hận mãi vì tại sao cơ hội có đó mà không chụp lấy.   
Chuông điện thoại reo lên nhưng Khanh chẳng màng đến , chàng cứ ngồi đấy réo   
- Hiển , điện thoại của mày đó !   
Hiển bước ra nói   
- tại sao anh biết là của em , không phải đâu vì em bận rồi cần đi ra ngoài gấp , có ai tìm em thì bảo gọi đến nhà thằng Nguyên !   
Nói thế là Hiển bỏ ra ngoài đóng kính cửA lại . Khanh vừa bốc điện thoại vừa cằn nhằn   
- Ở nhà không chiệu nghe bảo nhắn người ta gọi đến thằng khỉ Nguyên   
Bên kia đầu giây như cómột giọng nói củamột cô gái   
- a lô , ai đầu giây vậy , có phải em không Hiển   
Khanh trả lời cộc lóc   
- không phải !   
- Ồ , anh Khanh hả , em là Vũ Anh đây nè , bộ hôm ai ai chọc ghẹo gì anh sao mà khó chịu vậy ? hihihi   
Khanh bỗng dưng thấy bối rối , chàng thầm nghĩ tiếng của Vũ Anh mà lại nhận không ra để ăn nói cọc lóc với nàng như thế thật bậy quá   
- Vũ Anh hả ,   
- thì đúng rồi , có Hiển ở nhà không anh ?   
Khanh cảm thấy thất vọng vì Vũ Anh chẳng phải tìm chàng , Khanh nói như nửa trách nửa đùa :   
- ngoài Hoàng Lan ra em chỉ gọi cho thằng Hiển , không bao giờ thấy em gọi cho anh đấy nhé   
- hihihi , HOàng Lan là để tâm sự , còn Hiển thì để em nghe tin , còn tìm anh là để tìm job , vậy ai ngu mà tìm anh chứ !   
- Ồ bộ anh lúc nào cũng hay sai vặt em hay sao ?   
- đúng đó ông chủ ạ , hihihi , nè anh , có Hiển ở nhà không vậy ?   
- Hiển nó ra ngoài rồi !   
- Ồ , lúc em có chuyện cần nhờ giúp đở thì ai cũng ra ngoài hết , ba mẹ cũng không có ở nhà , chán thật !   
Khanh nhíu mày   
- em cần giúp chuyện gì ? sao không hỏi anh , anh đương ở nhà đây mà !   
Giọng cười của Vũ Anh làm tim Khanh cũng rộn vui   
- anh làm chuyện này không được đâu vì từ nhỏ đến lớn lên em chưa bao giờ thấy anh biét làm   
- chuyện gì thì nói ra xem sao   
- sửa xe đó , anh biết không ? em thì em biết là anh hổng có biết gì về xe cả ngoài trừ láy xe đi làm thôi , hihihi.   
Khanh ôn tồn nói   
- em đừng khi dễ anh nhé , trong lúc học đại học anh cómột thời mà em không bao giờ biét đâu nhé ,một tay sửa xe thợ chiến đó , nhìn chiếc xe là biết ngay đó bệnh gì ! mà xe em bị hư à , không có Hiển ở nhà , vậy để anh đến xem sao   
Giọng Vũ Anh thật ấm   
- được mà , anh đến đây giúp em đi , néu không được thì ít nhất cũng có thể kể chuyệnmột thời của anh mà em chưa từng biét để nghe đở buồn , hihihi   
Khanh cũng vui vẻ đáp lời   
- vậy anh sẽ đến ngay , chào em !   
Khanh úp ống nghe xuống mà trong lòng vui hẳn lên . Ông trời cũng chưa hẳn quên chàng , đã giúp chàng cómột cơ hội tốt . Tuy không biết sửA xe nhưng có cơ hội thì phải chụp lấy nên Khanh láy xemột lèo thật nhanh đến nhà của Vũ Anh . Khi đứng trước cửa nhà thì chàng lại cảm thấy bối rối . Căn nhà này chàng đã đến chơi từ lúc bé thơ , nào có gì đâu mà sao đêm nay chàng đứng đây với trái tim đập mạnh như thế này . Hoàng Lan nói rất đúng , mình nhát gan thật !   
Vũ Anh ra mở cửa , tuy nàng mặc chiếc áo đầm dài màu tím như thường ngày nhưng đêm nay trông nàng rất xinh đẹp . Có phải khi yêu ai rồi thì lúc nào mình cũng nhìn ra nét đẹp của người ta hay sao . Khanh bật cười cho cái nghĩ lôi thôi của mình , xe không biết sửa không hcuẩn bị tinh thần mà cứ nghĩ đâu đâu.   
- Anh KHanh , anh đến đây sửA xe dùm em hay đến chữa bệnh ?   
Nghe tiếng nói của Vũ Anh , Khanh giật mình   
- anh có bệnh gì mà chữa   
- bệnh thất tình đó , hihihi , làm gì đứng đây trân trân không nói gì hết   
- hìhìhì , xe ngoài sân mà em bảo anh vào nhà sao ?   
Vũ Anh như chợt nhớ ra   
- Ờ há , vậy chúng ta ra ngoài , chiếc xe kỳ cục của em , lâu lâu em mới cần đến nó mà nó lại hư , chán thật   
- xe hư sao em không gọi tax . ..   
Nói đến đây thì Khanh bỗng im bặt vì thấy mình ngu quá , nếu Vũ Anh gọi taxi thì Khanh làm sao có cơ hội đứng đây với Vũ Anh chứ , giờ đến đây còn bày cho Vũ Anh gọi taxi , ngớ ngẩn thật !   
Vũ Anh đứng trước chiếc xe của mình , vui vẻ nói   
- em cũng định đi xe bus nhưng trời tối quá rồi ,một mình thì làm sao dám ra ngoài đứng mà gọi taxi trong giờ này , anh thật sự có biết sửa se không ?   
- xe me bị gì , đưa chìa khóa cho anh mở máy xe xem sao   
Vũ Anh tròn mắt   
- chìa khóa ?   
Khanh gật gù   
- Ờ thì chìa khóa , anh mở máy xe xem xét vấn đề , còn phải mở nấp thùng ra , có thể là em hết săng hay gì đó   
Vũ Anh bỗng ôm bụng cười to   
- vậy mà anh loa loa nói rằng mình cómột thời sửa xe thời chinh chiến gì đó , hể nhìn là biét bệnh nó ngay . . .bánh xe bị bể nằm chình ìnhmột đống mà anh lại không thấy !   
Khanh cũng bật cười cho cái tài nói láo không sách vở của mình , nhưng anh vẫn đơ?   
- thai bánh xe cũng cần chìa khóa vậy !   
Vũ Anh cười to hơn   
- Ông ơi , thai vỏ xe thì cần chi đến chìa khóa , ông định thai xong vỏ xe tôi rồi láy đi luôn hay sao , hàhàhà.   
KHanh ngẫm nghĩ như nóimột mình   
- Ờ , thai vó xe ai cần chi chìa khóa   
Vũ Anh ôm bụng cười giòn , ngồi bẹt xuống sân ,   
- anh làm em đêm nay cười đau bụng đó   
Khanh như thấy bực mình , Vũ Anh thật khi dể tài sửa xe mình quá , phải nghiêm trang trổ tài trước mặt người đẹp   
- em vào trong đi , để anh ở đây tai vó xemột mình được rồi   
Vũ Anh đứng lên , tinh nghịch nói   
- với cái tài củA anh không cần thợ phụ à ?hihihi   
Khanh nhăn mặt   
- không cần !   
Vũ Anh thấy Khanh như bắt đầu muốn giận nên nàng không dám đùa nữa   
- để em phụmột tay nhá , vỏ xe mới ba mua để phía sau thùng xe , em không biét thay vỏ xe nhưng anh cần phụ tùng gì nói cho em biét là em đưa anh vì anh Thắng có đểmột thùng đồ nghề của ảnh ở đây nè , em mang ra đây định sửAmột mình nhưng sợ biét phá chứa hổng biét làm.   
Khanh nhìn thùng đồ nghề của Thắng cạnh bên chiếc xe , lần này bối rối thật , là con trai mà đó giờ có thay vỏ xe lần nào đâu mà biét tên các phụ tùng đồ nghề nhưng làm sao Khanh có thể thua thằng Thắng đó được chứ , nên chàng nói đại   
- những món đồ đó dơ lắm , khi anh cần anh tự lấy khỏi cần em nhún tay vào   
Vũ Anh thản nhiên ngồi xuống , chống hai tay lên càm nói   
- Ok , vậy em ngồi đây quan sát . hìhìhì   
Khanh không dám cản nhưng có Vũ Anh ngồi đó chàng càng rối hơn , nhưng vẫn cố gắn bình tỉnh chiêm bánh xe lên cao , vặn ốc , tháo bánh xe ra . Có lẻ đây là lần đầu tiên thay vó xe nên Khanh làm thật vụng về và cậm chạp . Vũ Anh vẫn yên lặng ngồi đó không nói gì nên Khanh lấy lại được chút bình tỉnh . Khi chàng thai vỏ mới vào vì cái vụng về nên bị kẹt cái tay vào bên dưới nên Khanh la to   
- Ui da !   
Vũ Anh nhảy nhỏm người lên hét to   
- anh có sao không vậy ? đã bảo là để em phụ với mà !   
Khanh rút tay ra   
- anh không sao , sơ ý thôi   
Vũ Anh liền nắm lấy bàn tay đau của Khanh mà lòng dạ thấy đau vô cùng , nàng lo lắng nói   
- anh làm sao chảy máu rồi kìa , thôi đừng làm nữa , vào nhà để em băng lại cho anh !   
Khanh nhìn đôi bàn tay ấm củA Vũ Anh và không còn thấy đau chút nào , trái tim chàng đập mạnh hơn , như thấy hơi quê cào nhào   
- để anh làm cho xong rồi vào băng lại cũng còn kịp !   
- anh cứ để đó đi , khi nào anh Thắng đến ảnh sẽ tiép tục làm   
Khanh rút tay đau lại và như ghen nên nóng bừng cả mặt , nói to   
- anh nói không sao mà , cứ để anh làm xong rồi vào !   
Vũ Anh xụ mặt không hiểu vì sao Khanh bỗng dưng to tiếng với mình   
- anh . . .em thấy thì đã xong rồi , để đó đi , vào em băng lại cho rồi chúng ta ra dọn dẹp cũng đâu muộn   
nhìn nét mặt không vui của Vũ Anh , Khanh thấy hối hận , nàng rỏ là lo lắng cho ta mà ta lại nóng nải vô cớ với nàng , vì thế Khanh gật đầu và bước theo Vũ Anh vào nhà.   
Vũ Anh lấy nước rửa , thuốc sát trùng , khăn , băng vải , ân cần lao sạch máu trên tay Khanh , rồi vừa nhẹ nhàng băng lại vừa ấm giọng nói :   
- nhà em đã hết thuốc trụ sinh để sức rồi , băng đở anh nhá , khi về nhà anh lấy bảo Hoàng Lan lấy thuốc trụ sinh sức lên cho anh và băng lại !   
Khanh nhìn bàn tay bé bổng của Vũ Anh mà ấm lòng , nói   
- em băng như vầy tốt rồi , vả lại nhà anh làm sao có thuốc mà sứt , hơi đâu em lo !   
Vẫn nhẹ nhàng băng bó , Vũ Anh nói :   
- dĩ nhiên là lo rồi , mất cái nhôm sắt đó sét từ đời nào rồi , không thuốc trụ sinh diệt di trùng thì chết sao , anh đừng có ỉ y quá nha , hay là chúng ta đi mua thuốc . ..   
Khanh cười   
- hìhì , giờ này còn tiệm nào mở cư ?A cho em mua thuốc chứ , để ngày mai đi !   
Vũ Anh gật đầu không nói . Khanh nhìn vào ánh mắt ân cần lo lắng củA Vũ Anh mà trái tim chàng như ngưng đập , sao mà đẹp quá , chàng muốn mở rộng vòng tay mình ôm nàng vào lòng , hôn lên mi , lên mắt , lên gương mặt xinh đẹp của Vũ Anh.   
Băng xong , Vũ Anh ấm giọng nói   
- anh cẩn thật nha , đừng đụng nước nhiều vết thương sẽ lâu lành lắm đó   
Lời nói nhẹ nhàng của Vũ Anh làm Khanh không thể kìm lòng , khi Vũ Anh định lấy tay ra thì Khanh dùng tay không đau nắm chật lấy tay nàng , nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng   
- Vũ Anh , anh . ..   
Khanh chưa nói thêm được gì thì Thắng bước vào , nói :   
- Vũ Anh à , khi nãy em nhắn máy gọi anh đến liền , có chuyện gì không mà ở nhà lại không khóa cửa thế nầy !   
Vũ Anh liền rút tay lại , Khanh cũng giật mình lấy tay vào , đứng lên thật nhanh . Thắng lúc này mới nhìn thấy Vũ Anh ngồi trên ghế sa lông còn Khanh thì vừa đứng bật dậy . Nhìn họ như hai kẻ như vừa bị bắt quả tang đang trộm tình chi đó . Khuôn mặt Vũ Anh đỏ bừng còn Khanh thì lại không dám nhìn nàng , cả hai không nói gì và Thắng cứ đứng trước mặt họ , nhìn mãimột lúc Vũ Anh mới lấy lại bình tỉnh , lên tiếng nói   
- em gọi anh vì định nhờ anh đến thay vỏ xe dùm cho em , nhưng anh không có ở nhà nên em gọi nhờ anh KHanh , rồi tay ảnh lở bị đau nên em giúp ảnh băng bó vết thương , chỉ vậy thôi !   
Khanh vẫn không nói gì , chỉ gượng cười rồi đưa bàn tay đau lên cho Thắng xem như làmột cái bằng chứng những gì Vũ Anh nói là thật . Thắng tin là vậy vì ở ngoài đã thấy vỏ xe hư , đồ nghề ở tứ tung mọi nơi , nhưng cử chỉ củA hai người làm Thắng hoài nghi , nhưng chàng vẫn bình tỉnh , vui vẻ nói :   
- vậy à , em đã băng dùm ảnh xong rồi thì tốt , cảm ơn anh đã đến thế tôi nhé !   
Khanh vội lắc đầu   
- không có gì , thôi để tôi ra ngoài dọn dẹp , dùng đồ nghề của anh . ..   
Vũ Anh vội nói   
- anh đừng lo chuyện đó mà , tay anh đau rồi , để đó chút em dọn , cám ơn anh đã thai vỏ xe dùm em nhé !   
Khanh nhìn Vũ Anh gật đầu   
- vậy anh về nhé , gặp lại sau   
quay sang Thắng Khanh cũng khẻ gật đầu   
- chào anh !   
Thắng cũng lịch sự gật đầu lại   
- khi khác gặp !   
Thắng đứng đó nhìn Vũ Anh tiển Khanh ra về , khi nàng khép cửA lại , Thắng vui vẻ nói :   
- đay là lần đầu tiên "cô bé của anh" gọi nhờ vả anh mà anh lại sui sẻo không có ở phòng trọ để đến giúp cô bé   
Vũ Anh tươi cười nói   
- Ý anh nói sai rồi đấy nhé , hai chữ "cô bé" đã sai còn dính vào "của anh" lại càng sai hơn . ..   
Thắng gật gù   
- anh biết , em còn đang suy nghĩ , nghĩ cho chính chắn rồi mới quyết định , phải không ? hìhìhì , bây giờ anh bù lại nhé , mời em đi xem phim với tựa đề "Lứới Tình" được không ?   
Vũ Anh vui vẻ nói :   
- khi nãy định ra phố nhưng xe hư , bây giờ khuya rồi ra phố cũng không còn vui nữa , có người mời đi xem phim , dại gì từ chối !   
Thắng như nhớ ra điều gì   
- à , hai bác đâu em ?   
- nãy giờ mới nhớ hỏi thăm ba mé em hả ?   
- hìhìhì   
- ba má đến thăm dì Thảo rồi , chắc khuya lắm mới về !   
- vậy chúng ta đi , nếu không hai bác về tới mình trể xuất khuya đó . hihihi.   
- đi thì cũng phải từ từ nhưng anh hứa phải giúp em dọn dẹp bên ngoài cửa . ..   
- Ok !   
- vậy được em trang điểmmột tí nhé !   
Vũ Anh vào phòng vội trang điểm sơ rồi cùng với Thắng ra ngoài định dọn dẹp đâu vào đó , cả hai nhìn nhau ngạc nhiên vì bên ngoài đâu còn gì để dẹp . Khanh đã dọn đâu vào đó rồi , tất cả mọi thứ đã được trở về vị trí củ , bánh xe hư được để quamột góc , thùng đồ ghề cũng đàng hoàn trở lại . Thắng vui vẻ nói :   
- hôm nay số anh hên thật đấy nhé , thôi chúng ta đi nào !   
Vũ Anh gật đầu không nói gì , nàng bước lên xe của Thắng mà trong lòng cảm động vô cùng . Tay của Khanh đau vậy mà chàng vẫn dọn dùm cho nàng . Khanh dạo này đối với nàng tốt lắm , khi nãy nếu Thắng không bước vào thì có lẻ Khanh đã tỏ lòng với nàng rồi chăng ? không , không nên mộng mị nhiều , Vũ Anh nhẹ lắc đầu . Khi Thắng cho xe chạy ngang tiệm thuốc , Vũ Anh thấy họ còn mở mở nên vội vàng nói   
- anh de xe lại tiệm thuốc đó dùm em đi   
Thắng ngạc nhiên hỏi   
- để làm gì ?   
Vũ Anh thành thật trả lời   
- vì ban nãy băng cho anh KHanh mà không có thuốc trụ sinh sức cho ảnh , ảnh ngở tiệm thuốc đóng cư ?A nên không chịu đi mua , em mua bây giờ để sáng mai đi làm đưa choa ?nh luôn thể !   
Thắng không dám làm sai ý người đẹp nên cũng de xe lại , ngừng ngay trước cứA tiệm thuốc , nói :   
- anh nghĩ ảnh chắc đã mua rồi , bây giờ ta không đi sẽ trể xuất phim . ..   
Vũ Anh vừa mở cửA bước xuống xe vừa nói   
- em chạy vào mua rồi chạy nhanh ra , không trể xuất đâu , chứ còn để anh mua hả , còn khuya đi , em biét tính anh Khanh , chẳng bao giờ ảnh lo cho thân ảnh đâu !   
Vũ Anh vào mua rồi vội vàng chạy ra . Cả hai đi đến rạp , tuy không trể giờ nhưng không ai nói đến ai lời nào . Thắng thấy sự ân cần lo lắng của Vũ Anh dành cho Khanh mà nghi ngờ . Chàng nghĩ thầm "phải cố gắng , bằng không ta sẽ mất Vũ Anh , không thể để mất đimột cô con gái dể thương như nàng !"  
Vũ Anh gỏ cửa và bước vào phòng làm việc của Khanh . Khanh ngồi sau bàn viết , Vũ Anh nhìn Khanh vui vẻ nói :   
- anh KHanh , tay anh còn đau không ?   
Khanh nhìn Vũ Anh rồi nhìn cái tay đau của mình , mĩm cười   
- vẫn hơi đau , vết thương nào cũng cần thời gian mới lành được mà em !   
Vũ Anh liết nhìn cái tay đau của Khanh , nhẹ giọng nói   
- nhìn thấy là biết anh chưa thay băng và không thoa thuốt rồi chứ gì.   
Khanh chỉ cười hìhì , không nói . Thật sự là tối hôm qua khi mẹ chàng nhìn thấy đã muốn gở băng ra và thoa thuốt cho chàng , nhưng Khanh đã một mực từ chối . Khanh không muốn ai đụng vào vì chính tay Vũ Anh băng cho chàng cơ mà , chàng không muốn thay đổi gì nữa , chàng không muốn đánh mất đi cái mùi hương của Vũ Anh.   
Vũ Anh lắc đầu , vừa đặt chai thuốt và một mớ vải băng lên bàn vừa nói   
- anh thật là lừa qúa đỗi , em đã ghé qua tiệm thuốt mua cho anh nè , em biết chắt là anh không chịu sức vào thuốt trụ sinh và thay băng mới !   
Khanh nhìn chai thuốt và mớ băng vải , chàng cảm động vô cùng , không muốn Vũ Anh nhìn ra những cảm súc trong lòng nên vội nói đùa   
- cô y tá ơi , cómột chút mà cô là chi rắt rối thế , bộ sợ anh chết rồi làm ma nhát cô hả . . .hìhìhì   
- xí , ai mà sợ ma nhát , lo cho anh chỉ thể vì sợ lở anh chết rồi sẽ không có ông chủ nào giống như anh để tha hồ làm biến .híhíhí   
- em quả thật là ác mà , toàn nghĩ lợi cho mình.   
Vũ Anh nhăn mày   
- em mà ác hả , nếu ác thì đâu thèm quan tâm cho anh , đêm qua vì ghé mua thuốt cho anh mà anh Thắng và em mém trể xuất phim . ..   
Vũ anh bỗng im bặt , nàng đâu đâu cần phải khai báo rỏ ràng như thế . Khanh nghiêm mặt lại , nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh , giọng của chàng thật cay đắng   
- cám ơn nhé , mà thôi đi cô ơi , mai mốt đừng vì anh mà trể nãy chuyện đi chơi khuya của em và "bồ" em.   
Giọng nói củA Khanh chua chát quá làm Vũ Anh cảm thấy đau , nàng quay mặt vừa bước đi vừa nói   
- đừng cám ơn em , em chỉ làm theo bổn phận néu không sửA se cho em thì anh đâu bị đau tay . Cám ơn !   
Vũ Anh bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại . Khanh ngồi đấy nhìn chai thuốt và băng vải , chàng cảm thấy mình thật qúa bất công . Tại sao lại cay đắng với Vũ Anh như thế , rỏ là Vũ Anh có quan tâm đến mình mà . Đi bên cạnh Thắng mà Vũ Anh vẫn nhớ và lo lắng cho chàng , vậy mà không chịu hưởng , thật là một kẻ chết bầm . Khanh tự trách mình , nhưng trách thì cũng có giúp được gì , Vũ Anh giận chàng thật rồi . . .chỉ còn cách ra ngoài xin lỗi . ..   
Chưa kịp đứng lên thì Vũ Anh mở cửa bước vào , nhẹ giọng nói   
- anh đưa tay đau ra đây , để em băng cho cái băng mới , từ đêm hôm qua đến bây giờ . . .không thay băng sẽ nguy hiểm !   
Khanh liền đứng lên đưa bàn tay đau ra trước mặt , vui vẻ nói :   
- em dễ thương thật !   
Vũ Anh nhìn thấy nụ cười của Khanh cũng vui vui lại phần nào , nhưng làm ra vẻ còn giận , nói   
- xí , không ai dám dể thương đâu , tại sợ tay anh bị gì rồi em sẽ bị mang tiếng là vì sửa se cho em mà anh ra chuyện !   
Khanh cười   
- hìhì , vậy thì phải cám ơn cái vụ mang tiếng đó , néu không có nó thì làm sao em chiu vào đây băng bó dùm.   
Vũ Anh bật cười   
- anh thật là hết nói nổi mà !   
Vũ Anh đứng cạnh , nhẹ nhàng săn sóc vết thương , tháo băng củ ra , sức thuốt và thay vào băng mới . Khanh đứng đó tưởng chừng như mình đang nằm mộng . Bàn tay nhỏ bé củA Vũ Anh sao mà huyền dịu quá , chỉ đụng sơ vào là vết thương chẳng còn thấy chút đau nhứt gì nữa . Khanh nhắm mắt lại để tận hưởng cái hạnh phúc ấy . Vũ Anh tửng rằng Khanh đau nên nhắm mắt , nàng làm nhẹ nhàng và chậm hơn vì không muốn nhìn thấy Khanh đau . Một lúc sau , Vũ Anh nói :   
- anh có thể mở mắt ra rồi , đã băng lại xong rồi nè . . .con trai gì mà nhát gan quá !   
Khanh mở hí một con mắt ra , miệng vẫn nụ cười tươi   
- hìhìhì , bộ chỉ có con gái mới biét nhát gan thôi sao ?   
- không phải , mà chỉ anh thôi !   
Khanh lúc nầy mới mở to đôi mắt nhìn Vũ Anh . Câu nói lững lờ của nàng làm cho trái tim chàng ngừng đâp . Phải chi mà Vũ Anh nói rằng "em không phải thương ai hết , mà chỉ thương anh thôi !" thì quả là thật tuyệt vời . Vũ Anh nhìn ánh mắt mơ hồ của Khanh , mặt nàng cũng đỏ bừng lên . Cái câu nói "không phải , chỉ anh thôi" hàm ý gì đây , trời ơi , sao ta bậy quá , ăn nói vô lề lối như thế . Vũ Anh liền quay lưng đi , nói :   
- em ra ngoài làm việc !   
Khanh vội vàng nói :   
- Vũ Anh . ..   
Vũ ANh quay lại nhìn Khanh , làm ra vẻ tinh nghịch nói :   
- Ông chủ à , chồng thư ngoài kia cần thư ký đánh máy , hihihi , mộng làm y tá đã xong thì phải trở với hiện thực , giấc mơ nào cũng phải tàn mà ông chủ ! hìhìhì   
Câu nói đùa vô tình của Vũ Anh như đánh thức chàng , phải rồi , giấc mộng nào cũng phải tàn , Vũ Anh là vợ chưa cưới của người ta , ta làm sao kỳ cục thế nầy ! Khanh lại tự trách mình . Vũ Anh nhìn Khanh chờ đợi , nhưng không hiểu vì sao Khanh cứ đứng yên không nói . Vũ Anh đành lên tiếng hỏi :   
- nói chơi thôi mà , anh cần em chuyện gì ?   
Khanh vội lắc đầu   
- không có gì , anh chỉ muốn hỏi ngày mai em có cùng gia đình ra đảo chơi không ?   
Vũ Anh vui cười   
- dĩ nhiên là sẽ có mặt em rồi , đi chơi mà không chịu thì khờ khạo quá . Đi một đàng học một tràn khôn mà anh , còn anh có đi được không ?   
Khanh muốn nói "được , dĩ nhiên có mặt em là sẽ có anh" nhưng chàng lại thốt ramột câu ngoài ý muốn   
- anh cũng chưa biết nữa , còn em quả là giỏi đi chơi   
Vũ Anh cười hì hà   
- đi chơi mà không giỏi thì làmột người mai mốt chết xuống sẽ bị lạc đường !   
Khanh nhíu mày   
- hả ?   
- hihihi , em nghĩ mình nên ra ngoài nhiều một chút để biết đó biết đây , mai mốt chết xuống địa ngục không có bị đi lạc đường !   
Khanh nghe câu nói đùa con nít của Vũ Anh làm chàng cười nôn ruột , Vũ Anh là vậy đó lúc nào cũng pha trò được cả , không biết rồi ngày nào chàng sẽ bị mất Vũ Anh thật đây , hy vọng là sẽ không bao giờ . Chợt chàng nghĩ đến lời của HOàng Lan , Khanh liền hỏi :   
- Vũ Anh à , nghe nói dì dượng định dời qua TGB nội trú hả ?   
Vũ ANh thành thật gật đầu   
- đúng rồi , cô củA em ở cómột mình bên đó , cổ không thích ở việtnam vì nơi đây có quá nhiều kỹ niệm , cổ sợ không tiếp ứng được , bây giờ cô bệnh nhiều , ba mẹ em phải qua bênh đó phụ giúp cô lo chuyện làm ăn !   
Khanh chăm chú nhìn Vũ Anh   
- còn em , em có định đi không ?   
Vũ ANh nhún vai   
- chưa biết nữa , em đang chờ đợi xem có đều lạ gì xảy đến hay không   
Rồi Vũ Anh bật cười   
- hihihi , nói chơi thôi , rất có thể là em sẽ theo ba mẹ vì thời bây giờ không phải là thời trong chuyện Bạch Tuyết và bảy chú Lùn nữa . . .chờ đợi hoàng tử hỏimột câu !   
Khanh yên lặng nhìn Vũ Anh . Vũ Anh ơi , em nói vậy nghĩa là sao ? HOàng Tử củA em là anh hay là thằng Thắng kia ? Khanh không dám hỏi câu như thế , nhưng bạo dạng hỏi thế này :   
- Hoàng tử là Thẳng anh ta chưa hỏi em cùng đi sao ?   
Vũ ANh nhíu mày , tại sao Khanh lại hỏi câu đó chứ , chả lẻ chàng không biết hàm ý của câu nói vừa rồi hay sao ? Vũ ANh chỉ chờ đợimột lời nói của Khanh mà thôi , một tiếng yêu thương của Khanh trao ra thì Vũ ANh sẽ ở lại đây mãi , sẽ không bao giờ rời xa chàng . Nhưng Khanh lại nói ramột câu quá đau lòng , chàng thật sự muốn gán ta cho Thắng sao ? nếu vậy thì . . .còn gì để nói đâu !   
Vũ Anh nhún vai   
- có thể lắm , hihihi , thôi em ra ngoài !   
KHanh nhìn Vũ Anh bước đi và thấy giận mình vô cùng . Khi không tại sao lại cho rằng hoàng tử trong lòng Vũ Anh là Thắng chứ ! nếu thật sự là vậy thì cái chai thuốt đó , băng vải đó , sự ân cần lo lắng đó . . . là của công chúa bạch tuyết dành cho chú Lùn sao ? không , nhất định là Vũ Anh có tình cãm với chàng , không nhiều thì cũng ít , phải nhất định tìm cơ hội tỏ bày , để chậm trể sẽ bị mất Vũ Anh.   
- Dì dượng sao lâu tới quá vậy , đứng ở đây nóng quá !   
Tiếng than của Hiển làm Hoàng Lan bực thêm , nàng nhíu mày nói   
- cũng tại anh Hai hết , bây giờ chỉ có tám giờ sáng , chúng ta đến sớm cảmột tiếng đồng hồ chứ nào phải dì dượng và Vũ Anh đến trể đâu !   
Hiển cũng bực mình , nói :   
- đúng đó , néu anh hai không hối thúc thi bây giờ em có thể còn nằm trên giường phê đã rồi   
Mẹ của Hiển vui vẻ nói   
- lớn rồi mà còn mê ngủ quá , tuổi trẻ các con thật không có chút lòng kiên nhẩn nào cả !   
Hoàng Lan vội nói   
- không phải vậy đây mẹ , mẹ đừng có bênh vục ảnh ! tại anh hai ham đi chơi còn hơn tụi con nữa , tại ảnh hối nên con muốn trang điểm sơ sơ cũng chẳng xong nữa . Bây giờ ra đứng đây phơi nắng , tại anh hết đó anh hai !   
Khanh không màng đến sự phiền hà của các em . Khanh nào ham mê đi chơi , chỉ vì trong lòng Khanh chỉ nôn nóng muốn gặp Vũ Anh nên sáng sớm chàng đã làm sáo trộn cả nhà . Tất cả mọi người nào có biết chuyến đi chơi ra đảo này đối với chàng rất quan trọng . Cả đêm Khanh không ngủ được , chàng chuẩn bị biết bao nhiêu là lời nói để nói với Vũ Anh . Với cái tính mê ngủ củA Hiển , cái điệu của Hoàng Lan , Khanh sợ sẽ ra đến bến tàu trể nãy rồi không có tàu ra đảo thì sẽ phá hoại mục đích của chàng . Khanh vui vẻ nhìn Hoàng Lan nói :   
- nếu tao không hối thúc thì giờ này tụi bây vẫn còn trong mùng , tới 12 giờ trưa chắc mày mới chịu đi trang điểm , cái điểm sơ sơ của mày ít nhất cũng tốn hơn hai tiếng đồng hồ , đưa dì dượng đi chơi bữa cuối mà trể thì coi sao được , thà sớm có hơn không ?   
Mẹ của Khanh gật gù nói :   
- anh hai con nghĩ đúng đó , đi sớm thì mình đứng ở bến tào này đợi còn hơn đi trể . ..   
Hiển reo lên :   
- đến rồi , dì dượng đến rồi kìa !   
Mọi người đưa mắt nhìn phía trước . Đúng là gia đình của Vũ Anh đã đến , ba của Vũ Anh dìu mẹ của nàng bước xuống taxi , nhưng còn Vũ ANh đâu ? Khanh nhíu mày . Cả hai bước đến bên cạnh gia đình Khanh , Hoàng Lan vui vẻ hỏi một câu làm cho Khanh thấy em gái mình dễ thương vô cùng.   
- dì dượng à , chị Vũ Anh đâu rồi ?   
Mẹ củA Vũ Anh vui vẻ nói :   
- nó bận chút chuyện , lát nữa sẽ tới mà !   
Mẹ của Vũ Anh vừa nói thì có chiếc xe taxi khác trờ vào cạnh lề đường , bước xuống xe không chỉ mình Vũ Anh và có cả Thắng . Khanh vô cùng thất vọng , tại sao Vũ Anh lại rủ Thắng cùng đi ? là chuyến đi chơi cuối cùng của hai gia đình mà sao Vũ ANh lại cho kẻ thứ ba đi cùng chứ . Hiển nheo mắt nói :   
- hai người họ tình quá ta , dượng à , tại sao cũng có anh Thắng vậy ?   
Ông dượng cười hì hà   
- là dượng mời nó đi cùng cho vui , tụi nó kết như vậy , sớm muộn gì thằng Thắng cũng là người một nhà . Hìhìhì.   
Câu nói của ông dượng làm trái tim của Khanh tan nát ! Nét mặt tái hẳn đi . thật vậy sao ? sớm muốn gì họ cũng là ngườimột nhà ? ta trể con đò rồi sao ? Vũ Anh thật sự đã nhận lời của Thắng và ta đã thua cuộc ? mục đích của chuyến đi hôm nay coi như là kết thúc rồi . Khanh đành phải chấp nhận làm người thua cuộc , chỉ tại mình đã thờ ơ với hạnh phúc trước mặt , giờ còn dám than phiền chi nữa . Khanh nhìn họ vui vẻ bước đi cạnh bên nhau , tuy đã chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc nhưng trong lòng vẫn đau vô cùng . Vũ Anh bước đến vui vẻ nói :   
- anh KHanh , anh cũng đi nữa à ? em cứ tưởng là anh bận không cùng gia đình đi được chứ !   
Khanh thấy giận Vũ ANh vô cùng , sao mà nàng vô tình như thế . Rỏ là mấy hôm trước nàng ra vẻ rất chú tâm và lo lắng cho chàng , sao hôm nay lại ơ hờ như vậy ? Rỏ là nàng biết rằng Khanh sẽ có mặt vì nàng nhưng sao lại tỏ ra hững hờ như không biểt thật ra Vũ Anh có thương chàng hay không , hay đang chọc tức chàng đây ? Không , tính cũa Vũ ANh từ nhỏ đến lớn , không bao giờ nàng làm ra bộ vẻ gì để trêu chọc kẻ khác , vậy thì đúng rồi , Vũ Anh thật chẳng có chút tình cảm gì còn lại cho Khạnh HOàng Lan đứng cạnh bên Khanh , kều nhẹ chàng , nhỏ giọng nói :   
- anh hai , chị Vũ Anh hỏi anh kìa   
Khanh giựt mình , gượng cười   
- hì , dù bận nhưng chuyến đi chơi cuối này với dì dượng dĩ nhiên anh phải có mặt !   
Hiển vui vẻ nói to :   
- có gì thì vào trong tàu rồi nói , em đứng đây đợi anh chị hơnmột tiếng đồng hồ rồi , nóng quá đi !   
Thế là tất cả mọi người vui vẻ đi vào mua vé , Khanh bước đi sau cùng , đôi mắt của chàng cứ bám theo Vũ Anh mãi . Hôm nay Vũ Ah mặt chiếc quần jean màu xanh bạc , cái áo sơ mi trắng rất đơn sơ , với cái băng đô màu hường trên tóc , chỉ có thế mà sao nhìn nàng nhưmột cô bé 18 vậy , thật dễ thương . Cô bé ngây thơ này xém chút nữa đã là của Khanh rồi . Chàng lắc đầu , không dám nghĩ đến nữa.   
Vũ Anh và Thắng đi đằng trước , nàng cô tình cho Thắng đi theo vì muốn nhìn ra cử chỉ của Khanh . Tuy Khanh có chút buồn bả , nhưng chàng chẳng có chút gì gọi là ghen hờn cả , thật ra chàng có yêu thương mình không ? suy đón của nàng chắc chỉ là sự suy đoán lờ mờ mà thôi.   
Khi bước xuống tàu , Mẹ của Vũ Anh bày ra rất nhiều món ăn , bà vui vẻ nói :   
- tất cả chắc chưa ăn sáng , dì có mang theo thức ăn đây này , chúng ta cùng ngồi vào ăn đi !   
Hiển vui ra mặt   
- dì thật hiểu ý con , đói bụng quá rồi , hồi sáng anh hai nôn đi , hối thúc mọi người nên chẳng ai ăn xó gì được !   
Vũ Anh đưa mắt nhìn Khanh , chàng vội vã nhìn sang hướng khác . Tất cả ngồi vào bàn , trong khi ăn thì ba của Vũ Anh lên tiếng hỏi Khanh :   
- Khanh à , dì dượng có chút việc muốn nhờ cháu , không biét cháu có rảnh không !   
Khanh nhìn ông dượng , nói :   
- dượng cần gì ở cháu , dù bận cháu cũng sẳn sàng mà !   
Ba của Vũ Anh vui cười nói :   
- dì dượng định dư cư qua TGB , cháu ở nghành quảng cáo , chắc biét nhièu người , nhờ cháu xem bán cái nhà hộ dì dượng !   
Khanh ngạc nhiên nhìn ông dượng   
- bán nhà ?   
Mẹ của Vũ Anh nói :   
- dì nghĩ kỷ rồi , không còn ở đây thì để cái nhà trống làm gì , mai mốt dì dượng có về thì đến khách sạn ở . ..   
Mẹ của Khanh không đồng ý nói :   
- em nói gì vậy , có về chơi thì phải đến nhà anh chị Ở chứ !   
Mẹ của Vũ Anh gật đầu , cười hiền hòa   
- phải rồi , dĩ nhiên phải đến nhà anh chị ! mà Khanh , cháu đừng có bán vội nha , đợi con Vũ Anh đi rồi hẳng bán . ..   
Ba của Vũ Anh liền lên tiếng   
- thì bây giờ mình phải đánh tiếng trước , để người ta ra vào xem rồi trả gía cả , khi con mình lên máy bay thì lúc người ta dọn vào , bán cái nhà đâu phải dể bà , phải không Khanh ?   
- Ông thật là . ..   
Khanh gượng gật đầu . Trong óc của Khanh bây giờ không còn chứa được tiếng âm thanh nào của ai cả , bao suy nghĩ đều dồn vào Vũ Anh . Vậy là Vũ Anh nhất định ra đi rồi , vĩnh viển chàng sẽ mất Vũ Anh . Khi Khanh nhìn lên thì mọi người đã vui vẻ nói sang chuyện khác . Dì dượng và ba mẹ nói với nhau , Thắng và Hiển bàn chuyện xe hơi , Hoàng Lan và Vũ Anh nói chuyện thời trang , còn KHanh ? chàng thấy mình cô đơn vô cùng . Khanh lẳng lặng chui ra phía bên ngoài đứng hóng gió . Khanh đứng đấy không biết bao lâu , chàng muốn cho gió bay đi hết tâm tư của mình . Vũ Anh bỗng đứng cạnh bên nói :   
- Hôm nay anh làm sao đó , dường như anh không vui ?   
Khanh ngạc nhiên nhìn Vũ Anh , nàng đứng bên ta tự bao giờ ? Khanh lắc đầu nói   
- không , anh đang nghĩ về quá khứ , về cái tuổi thơ của chúng ta !   
Vũ Anh vui vẻ nói :   
- ngày đó vui thật anh nhĩ , bây giờ chúng ta ai cũng đã đổi thay !   
Khanh gật gù   
- phải đó , ước gì . ..   
Nói đến đây KHanh im bặt . Vũ Anh nôn nóng hỏi :   
- anh ước cái gì ?   
Khanh vội lắc đầu ,   
- không gì cả !   
Lại một lần nữa , Vũ Anh thấy thất vọng vô cùng , nàng buồn bã nói :   
- anh nghĩ em có nên đi TGB không ?   
Khanh nhìn phía trước nói :   
- sao lại hỏi ý anh , vậy chừng nào em xin nghỉ việc ?   
Vũ Anh nhíu mày , nàng đã cho chàng cơ hội , chỉmột tiếng cản ngăn của chàng thôi , là Vũ Anh sẽ . . .nhưng KHanh nào ngăn cản , chính chàng còn muốn nàng rời đây sớm nữa là khác . Vũ Anh buồn bã nói :   
- có thể ngày mai , xin nghỉ việc ít nhất cũng phải cho chủ hai tuần để tìm người mới chứ , anh yên tâm đi , em không phải là người vô trách nghiệm đâu !   
Khanh vội lắc đầu   
- ý anh không phải vậy . ..   
Vũ ANh gượng cười , nói   
- em biết mà . . .nếu như có người . ..   
Thắng bước đến thật quá đúng lúc , không biết chàng đứng đó tự bao giờ , chàng vui vẻ nói :   
- Vũ Anh à , bác gái gọi em vào trong kìa !   
Vũ Anh đưa mắt nhìn Khanh , ánh mắt của Khanh thật lạng lùng nên Vũ Anh thật vô cùng thật vọng , nàng khẻ nói :   
- thôi em vào trong.   
Cuộc đi chơi của họ là thế đó . Cả một ngày trời Khanh chẳng thèm nói đến ai . Vũ Anh bận rộn vui đùa cùng Thắng , Hiển chơi với Hoàng Lan , người lớn thì nói chuyện với người lớn . Còn Khanh , chàng cứ thả bộ theo dòng nước , không mục đích , không hứng thú với tất cả mọi cái trên đảo.   
Cuối cùng rồi ngày mai cũng đến . Vũ Anh quả nói được là làm được , nàng đã đến mảnh giấy xin nghỉ việc trên bàn của Khanh . Mọi người đã biết nên bàn tán xôn xao tìm thời gian để làm cái tiệc chia tay với Vũ Anh.   
Chỉ còn hai tuần nữa là Vũ Anh rời khỏi quê hương , phải làm sao đây ? không lẻ chàng phải mất Vũ ANh thật sao ? Bây giờ Khanh mới thấy rằng mình rất cần có Vũ Anh , nhưng nói làm sao đây ? Làm sao nói với Vũ Anh ? rồi cái tiệc chia tay cũng đã đến . Vũ Anh thông báo rằng ngày mốt nàng sẽ rời khỏi . Mỗi ngày Khanh càng thấy đau khổ hơn , nhớ Vũ Anh nhiều hơn .

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 7**

Hôm nay vào làm việc , không nhìn thấy Vũ Anh , cả ngày chàng chẳng làm nên trò trống gì cả ! đầu óc cứ ở nơi đâu . Cường bày ramột cách cho chàng , cứ viết thư tỏ rỏ nỗi lòng , nếu Vũ Anh đọc được và vẩn muốn đi thì nàng thật không có tình cảm cho chàng , còn như ngược lại thì . . .có thể chỉ còn độc nhấtmột cách đó mà thôi , nhưng thật là trẻ con quá , 30 tuổi ngoài rồi mà còn viết thư tỏ tình nữa sao , thật là trẻ con quá , tuy miệng lẩm bẩn thế nhưng chàngv ẩn lấy bút mực ra , tờ giấy trắng và bắt đầu viết . Viết đi rồi viết lại , bao nhiêu trang giấy đã lọt vào thùng rát , cuối cùng trong thư chỉ vỏn vẹn một bài thơ . Khanh gật gù , vừa bỏ vào bì thư vừa nói   
- chỉ bài thơ này Vũ Anh cũng đủ hiểu nỗ lòng của ta rồi !   
Khanh suy đi nghỉ lại , nhờ bưu điện gởi đến nàng hay chính mình cần phải mang đến ? nếu dùng đường dây bưu điện thì sẽ bị trể nãy , còn mình đi đưa thư . . .thì kỳ quá . Khanh bước ra khỏi phòng làm việc , xuống bãi xe và cho xe chạy thẳng đến nhà của Vũ Anh . Chàng cứ đi đi lại lại trước cửa nhà , và cuối cùng Khanh bỏ lá thư ấy vào thùng thư của Vũ Anh . Khanh nhanh chân định bước đi thì Thắng đi đến , vui vẻ chào   
- chào anh ,   
Khanh gật đầu chào lại , Thắng vui vẻ nói   
- không ngờ chỉ cònmột ngày nữa là tôi cùng Vũ Anh xa nơi này !   
Khanh thầm nghĩ "đừng tự tin như thế anh bạn !" , giọng Thắng vẫn vui vẻ vang lên   
- anh có đưa tiển chúng tôi không ?   
Khanh nhìn thẳng vào mắt Thắng nói :   
- vậy là Vũ Anh đã nhận lời ?   
Thắng nhíu mày   
- nhận lời ?   
Khanh thản nhiên nói   
- lời cầu hôn của anh đó !   
Thắng vui vẻ nói :   
- dĩ nhiên rồi , nếu không nhận lời thì nàng đâu theo tôi rời khỏi đây làm gì , thôi tôi vào trong , anh có cùng vào không ?   
Khanh lắc đầu từ chối   
- cám ơn , tôi đã gặp Vũ Anh rồi ! chào anh !   
Thắng cũng lịch sự gật đầu chào Khanh . Khanh bước đi là trong lòng nên nóng , chiều hôm nay , nhất định là chiều hôm nay Vũ ANh sẽ đến , nàng phải đến bằng không ta sẽ mất đi tất cả !   
Thắng mở thùng thư của Vũ Anh ra , nhìn thấy lá thư mà người gởi lại là Khanh . Chàng suy đi nghĩ lại , không biết có nên mang vào cho Vũ Anh không ? chắc chắn đây là lời tỏ tình , chàng thấy được Vũ Anh có tình cảm với Khanh và nếu đây là cách tỏ tình của Khanh thì nhất định Vũ Anh sẽ không rời khỏi đây , và Thắng sẽ mất đi cơ hội theo đổi nàng . Một người con gái dễ thương và tinh nghịch như Vũ Anh rất hiếm có , khi đã tìm thấy được sao Thắng lại có thể buông tay . Gần gủi Vũ Anh bao ngày Thắng thật sự rất thương qúi tánh nết của Vũ Anh . Nhưng nếu giấu lá thư này thì chàng quả làmột người hèn . . .là sao cũng được , miễng đừng mất Vũ Anh !   
Thế là chàng mở phong thư ra đọc.   
Vũ Anh ,   
Chiều hôm nay trời đất sẽ ngơ ngẩn   
Sương xuống đầy mờ tỏa bóng lung linh   
Như mời anh kể lể chuyện ân tình   
Anh đợi : mong rằng em sẽ đến   
Anh xin em , xin em giờ hứa hẹn   
Của tình anh cùng với cảnh thiên nhiên   
Để cho anh tình tự với người tiên   
Trong sương bóng thì thầm lời mây nước   
Anh cảm thấy chiều nay anh nói được   
Lời ái ân bày tỏ nỗi lòng anh   
Đã bao lần muốn nói . . .chỉ làm thinh   
Không gian sáng phơi trêu tình trơ trẻn   
Mỗi đêm về bóng hơi che bẽn lẽn   
Như thấy em thấp thoáng giữa sương mờ   
Anh mơ lúc cùng nhau gặp gơ?   
Nói với em mà anh như cảm thấy   
Anh tự nói với chính lòng anh vậy   
Lời dễ dàng như lúc cách xa em.   
Và phải không ? em đáp lại e%m đềm   
Em đáp lại dịu dàng và cảm động   
Anh mơ ước trên con đường mơ mộng   
Lòng bên lòng và tay ở trong tay   
Hai ta đi biệt lập giữa sương dày   
Tình êm ả lâng lâng hơi bóng vướng   
Hai bên đường hân hoan sương điểm bướm   
Cánh phân vân hòa nhịp với lòng ta   
Và như mừng , như đón , ở xa xa   
Hơi nước trắng giăng trời từng tấm lụa . ..  
Nếu em hiểu rỏ lời trong thơ , chiều nay hãy đến gặp anh nơi chốn củ , cái hòn núi nhỏ của thời thơ ngây . Anh sẽ bắt đầu đợi em năm giờ chiều . . .mong chờ em đến , Vũ Anh ạ !   
Khanh   
Thắng đọc xong nhíu mày . Rỏ ràng quá rồi , đây là lá thư tỏ tình chứ gì nữa . Chàng bỏ vào túi áo , gỏ cửa và bước vào bên trong nhà của Vũ Anh.   
Vũ Anh dọn đẹp căn nhà mà lòng buồn vô hạng . Ngày ra đi cũng đã đến rồi , Khanh một lời chia tay không có , cú điện thoại cũng không . Bao nhiêu mơ ước đã tan rã hết rồi , cái tình thơ ngây xin trả về với chuỗi ngày ngây thơ ấy . Nàng phải nhớ bên nàng còn có Thắng . Tuy biết Thắng làmột người đàn ông trọi hơn trung bình , nhưng chàng đã không làm cho Vũ Anh có thể quên được hình bóng của Khanh . Vũ Anh ngồi giữa gian nhà mà cảm thấy mình thật quá yếu đuối . Nàng cần phải rời xa nơi nầy một thời gian , phải quên Khanh , nhất định phải quên.   
Khanh ngồi ở hòn đá nho nhỏ của chàng , chờ đợi , đợi chờ mãi và Vũ Anh đã không đến . Đã ba giờ khuya rồi . Thế là Vũ Anh đã dứt khoát , nàng đã không còn tình cảm gì cho chàng . Cũng tại ta tất cả , Vũ Anh bỏ ta đi là phải lắm rồi , mến yêu chi một kẻ thật ngu si . Khanh đứng giữa trời hét thật to   
- Vũ Anh !   
chàng nhắm nghiền đôi mắt . Có thể là ta mang số kiếp cô đơn nên cứ mãi là người tình thất bại . Khanh ngồi xuống thì thầm   
- Vũ Anh , anh xin cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc , cô bé mộng mị của anh !   
Trời đã sáng rồi , Thắng xách hộ Vũ Anh chiếc vali . Vũ Anh xách túi xách lên và luyến tiếc nhìn xung quanh căn nhà . Căn nhà chứa đầy qúa kứ của tuổi ấu thơ , chưa thật nhiều giấc mơ và cũng quá nhiều nước mắt . Hôm nay ra đi không hẹn ngày về . Vũ Anh bước ra bên ngoài , đóng cửa lại . . .như nhốt hết tất cả mơ ước lẩn đau khổ vào trong căn nhà nho nhỏ nầy . Vũ Anh cảm thấy mình đã lớn , và làm người lớn thì không được quyền sống trong mơ nữa , phải bỏ quên quá khứ , phải bước tới với cuộc đời mới . Nhưng nói thì dễ quá mà nàng làm có được không ? Nước mắt lưng trong , Vũ Anh cùng Thắng bước lên ra phi trường.   
Các bạn làm chung công ty đã đến đó tiển đưa Vũ Anh . Gia đình Khanh cũng có mặt , nhưng nàng tìm kiếm mãi , sao không thấy Khanh . Đôi mắt thật buồn , Hoàng Lan ôm Vũ Anh nói :   
- hy vọng chị sẽ trở vềmột ngày gần đây nhé !   
Vũ Anh nhẹ giọng hỏi Lan   
- sao anh KHanh không có ở đây ?   
Hoàng Lan nhìn vào mắt Vũ Anh , dịu giọng nói :   
- có lẽ vì anh không dám nhìn thấy chị ra đi , từ chiều hôm qua cho đến sáng nay chẳng ai thấy ảnh , không biết là ảnh bỏ đi đâu rồi !   
Hiển cũng nói vào   
- anh hai thật tệ quá , nhưng em nghĩ ảnh đang trên đường đến đây ! chị Vũ anh à , chị đi rồi không có ai chịu mướng em làm thám tử nữa.   
Vũ Anh cười với Hiển nhưng trong nụ cười dường như chưa thật nhiều nước mắt . Tiếng loa đã vang lên   
- ai đi qua TGB xin hãy bắt đầu vào trong.   
Thắng nắm lấy tay Vũ Anh nói :   
- chúng ta đi nào !   
Vũ Anh vẫn đứng yên , mắt vẫn nhìn chung quanh , nói :   
- đợi một lát nữa nhé , có lẽ anh Khanh đang trên đường đến đây , em không tin là ảnh không đến đưa tiển em.   
Thắng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ đau khổ của Vũ Anh mà lòng quặn đau . Vũ Anh thật sự yêu thương Khanh rất nhiều , nhưng chàng cũng thật sự không muốn mất Vũ Anh . Tiếng người nói trong loa lại vang lên . Mẹ của Khanh dịu giọng nói :   
- dì nghĩ chắc nó không đến kịp đâu , thôi con vào trong đi , nhớ lâu lâu rủ ba mẹ con về thăm dì dượng nhé con.   
Vũ Anh "dạ" một tiếng thật nhỏ , nàng nói lời chia tay với tất cả rồi cất bước ra đi , vừa đến cửa nàng không quên ngoái đầu lại tìm kiếm một lần cuối , nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khanh . Với đôi mắt thật buồn , Vũ Anh thì thầm   
- tạm biệt nhé anh !   
Vào đến bên trong , Vũ Anh vẫn đưa đôi mắt mờ lệ nhìn ra bên ngoài . Khanh đã không đến , chàng không đến vì không muốn đưa tiển nàng hay vì một lý do khác ? Khanh thật sự có yêu thương mình không ? câu hỏi ấy nàng đã tự hỏi lòng bao nhiêu lần rồi , nhưng mãi đến bây giờ vẫn không có câu trả lời . Đã bảo là phải quên , sao cứ nghĩ đến hoài . Vũ Anh tự trách mình.   
Thắng đứng đấy nhìn Vũ Anh , khuôn mặt ngây thơ của cô bé bây giờ nhoà lệ , buồn làm sao . Có lẻ số chàng không may mắng nên đã không nắm được trái tim nàng . Thể xác của Vũ Anh đang bên cạnh chàng nhưng hồn nàng đang ở tận nơi đâu ? ta không phải là người đàn ông tệ hệ , tại sao ta lại làm những chuyện hèn hạ để dành một tình yêu ?   
Thắng móc trong túi ramột lá thư trao cho Vũ Anh , chàng tôn tồn nói :   
- Vũ Anh , anh xin lỗi đã làmmột chuyện hèn hạ mà chính anh cũng không bao giờ tha thứ cho mình . Chỉ vì anh rất yêu thương em , không muốn mất em nên mới ra nong nổi nầy . Nói ra có thể em không tin , nhưng anh rất sợ trở về TGB lần nầy vì sợ sống với nỗi cô đơn mỗi khi nhớ đến em , nhớ nụ cười , tiếng nói của em . Tuy chỉ quen biết em không lâu lắm nhưng tình cảm anh dành cho em dường như được tụ tập lâu lắm rồi . Anh không biện hộ cho cái sai của mình , chỉ nói lên lời nói thật lòng anh . Đây là thư của Khanh gửi cho em hôm qua , anh đã đọc và cất đi , giờ trả lại cho chủ nó.   
Vũ Anh đọc bài thơ của Khanh mà nước mặt tuôn trào . Câu hỏi "Khanh có yêu thương mình không ?" , nay câu hỏi ấy đã có lời giải đáp . "Có , Khanh đã yêu thương mình và đã tỏ tình cảm của anh ta đây mà !" Vũ Anh vui mừng , lệ tràn ra mi , đáng lẽ ra nàng phải ôm lá thư kia chạy ra bên ngoài , trở về với Khanh chứ , nhưng sao nàng lại không thể cất bước ? Vì Thắng chăng ? Vũ Anh đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt . Anh ta quả thật có lỗi với mình , nhưng những lời nói chân tình , thật thà đó , làm sao Vũ Anh có thể giận hờn hay phiền trách . Nhìn đôi mắt buồn của Thắng mà Vũ Anh nghĩ đến bản thân mình . Lời tỏ tình nầy của Khanh có đên muộn không ? Ngày xưa nàng cũng đã âm thầm yêu Khanh , kết quả thì chỉ có thể nhìn Khanh ung dung hưởng hạnh phúc bên cạnh Uyển Oanh . Vũ Anh thấm thía nỗi đau ấy , và đang chia sẻ cùng với Thắng . Nàng thì thầm   
- phải làm sao đây ? xóa được hình bóng KHanh hay không ? có nên vứt bỏ mối tình thơ ngây nầy để đón nhận một tình yêu mới hay không ?   
Có tiếng người nói to :   
- XIN TẤT CẢ CHUẨN BỊ LÊN MÁY BAY   
Thắng đưa tay ra , nói :   
- em có còn cùng anh sang TGB không ?   
Vũ Anh nhìn bàn tay của Thắng , nhìn lại mảnh giấy đang giữ trong tay . Cuối cùng nàng cũng đã gật đầu.  
- anh kia , dậy đi chứ , nơi nầy công cộng không ngủ được đâu !   
Có tiếng người nói bên tai , Khanh choàng tỉnh dậy . Không ngờ chàng đã ngã người trên tản đá nầy ngủ một giấc đến sáng rồi . Khanh ngồi dậy gật gù   
- xin lỗi , xin lỗi . ..   
Nhân viên cảnh sát vừa lắc đầu vừa nói   
- anh có say rượu thì nên về nhà mà ngũ tiếp , trời đã sáng rồi đừng để tôi phải bắt anh vào bót !   
Khanh đứng lên , đôi mắt lờ mờ , với giọng buồn ngũ nói   
- xin lỗi   
Rồi Khanh bước đi . Chàng đã ở đómột đêm , cứ chờ đợi mãi mà Vũ Anh không đến và thiếp đi lúc nào không hay . Nhìn lại đồng hồ mang trên tay , đã chín giờ rồi . Giờ nầy chắc Vũ Anh đã rời xa quê hương , đã cùng vị hôn thê của nàng đi tạo dựng hạnh phúc . Vũ Anh , sao em tàn nhẩn quá , mà không , Vũ Anh nào có tội , chỉ có chàng là kẻ ngu dốt nên là kẻ tàn nhẩn nên bây giờ mới đau khổ như thế nầy . Khanh không muốn về nhà vì sợ đối diện những ánh mắt buồn của mọi người trong gia đình . Chàng biết Vũ Anh như một phần tử trong gia đình , ai cũng yêu mến Vũ Anh nên mọi người nhất định sẽ mãi nhắc hoài cái tên Vũ Anh kia . Chàng cuốc bộ đi đến công ty . Hôm nay chủ nhật không ai đi làm nên mọi bề vắng vẻ , vừa mở khóa cửa bước vô vừa lẩm bẩm : vậy tốt lắm , ta rất cần yên tỉnh.   
Khanh bước vào phòng làm việc của mình , ngồi nhìn ra phía bàn viết của Vũ Anh . Bàn ghế còn đó mà người thì đã bay xa . Khanh gụt đầu xuống bàn một lúc thật lâu , khi giật mình dậy chàng lại nhìn đồng hồ treo trên tường . Đãmột giờ rồi , nếu mọi người đi dưa tiển Vũ Anh , chắc giờ nầy cũng đã về . Tuy lẩm bẩm "không nhắc đến cô bé nữa" mà tay Khanh vẫn quay số gọi về nhà , chàng chỉ muốn biết Vũ Anh lên đường có bình an không , nàng có buồn không khi thiếu bóng của Khanh đưa tiển , hay nàng vui mừng vì không có mặt Khanh.   
Tiếng của Hiển vang lên   
- alô , ai đó ?   
Khanh buồn bã nói :   
- là anh đây !   
- anh hai hả ? anh đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy , má lo cho anh đó !   
- Anh ở công ty , vì có chút chuyện nên . . .à mà Vũ Anh đi có bình an khổng cô ta đã đi lúc mấy giờ . ..   
Giọng Hiển như trách móc   
- chỉ đi hồi chín giờ sáng rồi , còn anh bận gì bận cũng phải đi đưa tiển chị Vũ Anh chứ . ..   
Rồi như có người giựt điện thoại , tiếng HOàng Lan vang lên   
- anh Hai , anh đúng là một con người tàn nhẩn , độc ác !   
Khanh buồn bã nói :   
- sáng nay anh đã chửi rủa anh rồi , không đợi đến phần em đâu !   
Hoàng Lan bên kia đầu giây như không hiểu nói :   
- hả ? thôi mặc kệ anh , nói chung là Vũ Anh , chỉ rất đau lòng khi không thấy anh , chỉ đi mà cứ quay đầu lại tìm bóng dáng anh.   
Khanh nói như vẻ trách hờn   
- đi bên cạnh vị hôn phu của mình , hạnh phúc quá mà còn tìm kiếm anh làm gì , đừng nói bậy nữa !   
Bên kia đầu giây , giọng Hoàng Lan lại vang lên   
- anh nói cái gì ? ai là vị hôn thê của ai ?   
Khanh thản nhiên nói   
- thì là anh Thắng đó , cô bé Vũ Anh của chúng ta bây giờ chắc hạnh phúc lắm rồi !   
- Anh nói gì em thật không hiểu , anh Thắng nào phải là vị hôn phu hôn diết gì củA Vũ Anh đâu !   
Đến phiên Khanh không hiểu , chàng hỏi dồn   
- em nói cái gì ? Thắng không phải là vị hôn phu của Vũ Anh ? họ có gì với nhau không ? họ có hứa hẹn gì với . ..   
- Anh hai , anh đang lẩm bẩm cái gì đó . CHị Vũ Anh nào có hứa hẹn gì với anh Thắng . Em chỉ nghe chỉ nói rằng anh Thắng chỉ hỏi muốn làm bạn trai của chỉ , chỉ có thế mà chỉ còn chưa gật đầu nói chi đến việc cầu hôn !   
Khanh thật sự không hiểu   
- vậy tại sao Vũ Anh ra đi ?   
Hoàng Lan với giọng nói thật bực mình   
- anh thật là ngu quá , chỉ đi là vì anh thôi , tại chỉ không quên đượcmột thần tượng thờ ấu thơ của chỉ , em thật không hiểu nổi anh tốt ở chỗ nào mà . . .alô . . .alô . . .anh hai , anh đâu mất rồi ?   
Khanh buông điện thoại và đã chạy ra chỗ đậu xe , chợt nhớ là xe còn ở công viên . Khanh liền đó taxi chạy thẳng ra phi trường . Đến nơi , chàng nhìn chung quanh , bóng người dầy chặt , đông đảo quá làm sao mà tìm kiếm cho ra Vũ Anh . Khanh nhớ lại lời của Hiển "chỉ đi hồi chín giờ sáng rồi" , giờ này ít nhất cũng đã 2- ba chiều rồi , còn đâu mà tìm kiếm . Khanh thì thầm   
- Vũ Anh , chúng ta thật không duyên nợ hay sao ? anh vĩnh viển mất em rồi !   
Khanh thơ thẩn bước đi . Chàng đi đến bên ngoài rào của sân bay , nhìn từngc chiếc phi cơ cất cánh . Trong những chiếc phi cơ chắc chắn có bóng dáng người mà Khanh yêu thương . Dù cho Khanh có la hét thấu chín từng mây cũng không lọt vào được bên trong những chiếc máy bay đó . Chàng ngồi xuống thềm , ngục mặt . Đôi mắt Khanh cảm thấy mờ đi , chẳng lẽ là Khanh đã khóc ? Khanh chưa bao giờ biết khóc , làmột người con trai cứng rắng như chàng thì không bao giờ có nước mắt , nhưng sao hôm nay trong mắt chàng lại ướt . Thì ra là Khanh đã khóc . . .Khanh không ngẩn đầu lên , cứ ngồi đó ngụt đầu thì thầm trong đau khô?   
- Vũ Anh , Vũ Anh , Vũ Anh . ..   
Không biết Khanh đã ngồi ngục đầu nơi đó bao lâu nữa , bỗng có bàn tay đánh nhẹ lên vai chàng . Khanh ngẫn đầu lên , vì ánh nắng mặt trời đang chiéu thẳng vào mắt Khanh , chàng nheo mắt nhìn Vũ Anh , thật sự là Vũ Anh sao ? có phải vì suy nghĩ nhiều nên hoa mắt hay không ? Chàng không tin đôi mắt của mình nên nhắm lại rồi mở ra lần nữa . Đứng trước mặt chàng quả thật là Vũ Anh . Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng   
- anh Khanh ..   
Đúng là giọng nói của Vũ Anh rồi . Khanh bật đứng dậy , đôi mắt vẫn còn ướt , run giọng nói :   
- thật là em sao Vũ Anh , em chưa bỏ anh mà đi phải không em.   
Vũ Anh bỏ chiếc vali xuống đường , với vẻ nủn nịu nói :   
- đáng đời anh lắm , bây giờ anh đã hưởng đủ mùi vị đắng của tình yêu rồi chứ gì !   
Đúng là giọng nói tinh nghịch của Vũ Anh rội Khanh ôm vội Vũ Anh vào lòng . Ôm thật chặt như sợ nàng sẽ bay đi mất . Vũ Anh đẩy nhẹ Khanh ra , đôi mắt của nàng bỗng nhạt nhoà nước mắt , nàng ấm giọng nói :   
- anh này kỳ ghê , sao ôm em như thế nầy mình đang đứng ở ngoài đường đó !   
Đôi mắt chàng đã đỏ thật , giọng nói run run   
- anh mặc kệ , thật là em rồi , phải là em rồi !   
Vũ Anh nhìn gương mặt bơ phờ của Khanh mà xúc động , nàng đưa tay rờ nhẹ lên khuôn mặt của Khanh ấm giọng nói :   
- xém chút là em làm nên tội với anh rồi , em cứ ngở rằng anh không hề có tình cảm cho em , bức thư anh gởi , mãi đến hôm nay anh Thắng mới trao cho em . .và chính em , chính em mém chút nữa tự tay mình đánh mất hạnh phúc của mình rồi !   
Khanh nắm lấy bàn tay bé bổng của Vũ Anh , chàng lắc đầu ,   
- không , em không lỗi gì cả , tất cả lỗi là ở nơi anh , xin lỗi em !   
Có tiếng còi xe rồi tiếng la   
- coi chừng . ..   
Khanh vội kéo Vũ Anh vào lề , nàng đã ngã vào lòng của Khanh lần nữa . Vũ Anh đứng bật ra , đôi má đỏ ửng , nói :   
- bây giờ chúng ta tính làm sao đây ?   
Khanh không muốn tính gì cả , chàng chỉ muốn được ngắm nhìn Vũ Anh của chàng thôi . Giọng nủn nịu của Vũ Anh lại vang lên :   
- anh Khanh , anh làm sao rồi , lẹ tính dùm em đi !   
Khanh âu yếm nhìn Vũ Anh   
- em cần tính cái gi?   
Vũ Anh nhẹ giọng nói :   
- bây giờ em đã không có nhà ở rồi , phải làm sao đẩy máy bay đi TGB đã cất cánh từ lâu rồi , có muốn theo anh Thắng đi TGB cũng hổng xong , ở lại thì nhà . ..   
Khanh cắt ngang lời của Vũ Anh ,   
- còn lâu anh mới cho em theo cái thằng đó , còn tính gì nữa , đi về ở nhà của anh vậy !   
Vũ Anh tròn mắt , nói :   
- về nhà của anh ? vậy chúng ta phải nói làm sao với dì dượng ? Không được đâu , quê lắm à !   
Tay của Vũ Anh vẫn nằm trọn trong bàn tay Khanh , chàng vui vẻ nói :   
- thì cứ nói thật là em yêu anh nên không thể rời xa anh . ..   
- xí , anh đừng nằm mộng nữa !   
Khanh nhìn vào đôi mắt của người yêu , nhẹ giọng hỏi :   
- em có yêu anh không ?   
Vũ Anh tinh nghịch nói :   
- còn dám hỏi em câu đó hả , vậy chứ anh có yêu em không ?   
Khanh cười hìhà   
- không yêu thì đâu đau khổ đến như vầy cô bé ạ !   
Vũ Anh thấy mình thật quá hạnh phúc . Nàng không phải là cô bé , nàng là một thiếu nữ đang trong vòng tay hạnh phúc , nhưng mặc kệ , là cô bé cũng được , chỉ vỏn vẹn làm cô bé của Khanh mà thôi.   
Giọng ấm áp của Khanh vang lên   
- chúng ta đi nào !   
Vũ Anh giật mình   
- đi đâu ? về nhà của anh thật à ? không được đâu , hay là anh đưa em ra khách sạn ở đở đi nha !   
Khanh xách vali của Vũ Anh lên , tay bên kia nắm chặt bàn tay nàng , vừa đi chàng vừa vui vẻ nói :   
- không được đâu , em có biết khách sạn phải tốn đến bao nhiêu tiền không hả ?   
Vì Khanh kéo đi nên Vũ Anh đành bước theo , nàng tròn mắt , nói :   
- cái gì ? anh thiệt hà tiện quá đi , nhất định phải cho em ở tạm khách sạn , về nhà anh em không ..   
Vẫn đi bộmột cách thản nhiên , Khanh vui vẻ nói :   
- em đâu phải là khách đâu mà cứ đòi ra khách sạn , có nhà sao không ở mà cứ như con nít đòi ra khách sạn hoài ! hìhìhì   
- Nhà nào ?   
Khanh tỉnh bơ nói :   
- thì nhà của em đó !   
Vũ Anh không hiểu , đứng lại nhìn KHanh   
- em tưởng anh đã bán cho người ta rồi !   
Khanh nhìn Vũ Anh vui vẻ nói :   
- chưa bán được , tại mấy hôm rày anh bận nên chưa bán nhà dùm cho dì dượng được !   
Vũ Anh nheo mắt   
- anh bận gì ?   
Khanh vẫn thản nhiên nói :   
- thì vì em nên anh bận đi lang than vì thất tình .hìhìhì   
Vũ Anh thúc thích cười   
- anh mà cũng biết thất tình vì em nữa sao !   
Khanh nghiêm nét mặt nói :   
- em có biết vì em anh mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày rồi không ? đi lẹ lên đi , anh cho em 15 phút vào nhà thay quần áo rồi chúng ta còn đi nữa !   
Vũ Anh vẫn đứng yên , thắc mắc   
- đi đâu ?   
Khanh kéo nàng đi , vừa đi Khanh vừa nói :   
- đi ăn chứ đi đâu , từ chiều hôm qua đến nay chưa có cái gì trong bụng , bây giờ sao thấy đói quá ! nhanh lên nếu không anh sẽ không đãi cô bé của anh bít- tết đâu nhé !   
Tay trong tay , Vũ anh bước theo Khanh . Nhìn đôi mắt âu yếm của Khanh dành cho mình , nàng thầm nói "vâng , em sẽ đi theo anh dù đến chân trời góc bể vẩn đi" . Hạnh phúc vô cùng khi được đi cạnh bên người mình yêu , được nghe chàng gọi "cô bé của anh" . Ngay bây giờ Vũ Anh không muốn làm người lớn nữa , nàng muốn mình cứ mãi là "cô bé của Khanh" .

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 8**

Khanh bước vào công ty với một khuôn mặt rạng ngời . Mọi người nhìn chàng như không hiểu , Đoàn liền đoán mò :   
- cô thư ký củ đi mất rồi , anh sẻ được thêmmột lần tuyển chọn thư ký mới nên tâm hồn phơi phới chứ gì !hàhàhà   
Cường nhìn thẳng vào Khanh , nghiêm túc hỏi :   
- thật vậy hả ?   
Khanh ngồi lên góc bàn của Vũ Anh , vo tròn đôi tay vào nhau , vui vẽ nói :   
- tao đâu mê sắc như thằng Đoàn chứ !   
Đoàn cằm lên sắp giấy tờ đưa đến trước mặt Khanh , nói :   
- tụi bây mà không mê sắc đẹp của phụ nử thì là bóng lại cái rồi ,hìhìhì , mày đừng có nói vội , hãy xem qua các cô xin việc này đi , cô nào cô nấy cũng xinh như hoa đẹp như mộng.   
Cường cũng vui vẽ nói vào   
- đưa tao coi , không biết con nhỏ Mỹ Tuyền có bỏ đơn vào đây không !   
Khanh giựt sắp đơn xin việc trên tay của Đoàn , chàng không màng mở ra xem , vui vẽ nói :   
- tụi bây không cần xem nửa , tao đã mướn được thư ký rồi !   
Mọi người đều mở to đôi mắt nhìn Khanh . Cường lên tiếng trước nhất :   
- hả , mày tìm đâu ra mà nhanh như chớp vậy !   
Đoàn tò mò   
- có phải là Mỹ Tuyền không ? trong hình sao mà nó đẹp quá trời !   
Loan đi đến ký lên đầu Đoàn   
- xí , cái tính mê sắc của ông chẳng bao giờ bỏ được , cái con nhỏ Mỹ Tuyền tuy là đẹp nhưng chẳng biét làm trò trống gì nên đến hôm nay vẫn chẳng con ma nào mướn !   
Đoàn vui vẽ trả lời   
- sao bà biết ! bà già rồi đừng ghen tuông chi với những cô gái đôi mươi nửa bà ơi . ..   
Loan định ký lên đầu Đoàn , chàng liền né qua một bên la to :   
- đầu tôi để thờ ba má đó chứ không để cho bà ký đâu , đúng là ngứa nghề mà , thư ký gặp gì cũng ký !   
Mọi người cười giòn giả . Đoàn và Loan bao giờ cũng đối kỵ nhau , nên lúc nào cũng làm ra trò cười cho thiên hạ . Cường trở về với câu chuyện mướn thư ký của Khanh , hỏi :   
- mày Khanh , mướn thư ký mới được rồi hả , chừng nào cho tụi tao diện kiến ?   
Khanh vẫn ngồi ởmột góc bàn đó , vui vẽ nói :   
- một lát thôi , bảo đảm cô gái nầy các người sẽ vừa ý , cô ta làm việc giỏi lắm , vào là có thể bắt tay làm việc ngay !   
Tuấn Kỵ đi đến bên cạnh Cường , nói   
- chắc y là bà già rồi , chỉ có mấy bà già mới siêng năng làm việc !   
Đoàn liền nói vào   
- tao không nghĩ vậy , bà già không phải ai cũng siêng đâu mày , không thấy bà Loan thư ký đây sao , tối ngày chỉ giỏi dủa móng tay !   
Loan đứng kế bên lại ký lên đầu Đoànmột cái   
- sao ông cứ chỉa chọc vào tôi vậy , sao ông không nói con Bích cứ điện thoại cho tình nhân , con . ..   
Bích đi vào vòng trung kết của họ , nói to :   
- sao bà lại mang tui vô . ..   
Mọi người đang nói nói , cười cười thì Khanh đã nhìn thấy Vũ Anh mở cửA bước vào . Khanh thấy Vũ Anh đẹp vô cùng , đêm qua nhắm mắt cũng nghĩ đến nàng , mở mắt cũng nhớ đến nàng . Khanh nằm trên giường cứ mong chờ trời sáng .Tình yêu sao mà lôi thôi quá , khi thất tình ngũ không được , đã được tình yêu rồi ngũ cũng chẳng xong . ..   
Tiếng réo của Hồng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Khanh   
- Mày hả Vũ Anh , sao lại ở đây !   
Các cô gái trong công ty liền chạy đến quay quanh Vũ Anh . Người thì ngạc nhiên , kẻ thì nhìn nàng với ánh mắt thương hại . Bích nói thật to   
- hắn bỏ rơi Vũ Anh hả ?   
Vũ Anh tròn mắt , nàng khôngbiết giải thích như thế nào , thì Loan lại nói :   
- lúc trước tôi đã nói cái thằng đó ga lăng quá xá , không tin nổi đâu , Vũ Anh à , em ở lại đây luôn sao ?   
Vũ Anh gật đầu , nhẹ giọng nói :   
- em đến đây làm việc . ..   
Mọi người đổ mắt nhìn vào nhóm con trai , nhưng mỗi đôi mắt chỉ nhìn về phía Khanh . Chàng thản nhiên nhúng vai nói :   
- thư ký củ và mới của tôi đó !   
Cường đập mạnh vào vai Khanh , nói to   
- mày giỏi thật !   
Hồng nhìn Khanh nởmột nụ cười thật tươi , nói :   
- bây giờ tôi mới thật nể trọng anh , thấy chuyện bất bình ra tay cứu nạn , anh mướn lại Vũ Anh , thật là hoan hô anh lắm !   
Loan cũng nói vào   
- bây giờ tôi cũng thật nể anh !   
Bích nắm tay Vũ Anh ân cần nói :   
- Vũ Anh đừng buồn nhiều nhé , ai cũng phải trải quamột lần thất tình mà , đi làm trở lại là tốt nhất , chúng tôi sẽ ráng giúp chị quên !   
Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh như thầm bảo chàng phải giúp nàng giải thích . Tối hôm qua cũng vậy , chàng không giúp nàng giải thích cho mọi người trong gia đình biết rỏ lý do vì sao nàng ở lại . Khanh để mọi người hiểu lầm rằng vì Thắng từ hôn , Vũ Anh thất tình và ở lại . Khanh rỏ là muốn mang nàng ra làm trò cười cho mọi người mà . Khi rời khỏi nhà , Vũ Anh giận lắm , Khanh vui vẽ nói "cứ để họ nghĩ như thế đi , anh sẽ làm ra bộ đeo đuổi em , được không ?" Nói nghe thì hay lắm , nhưng Vũ Anh không thích đùa như vậy . Sáng nay nàng đã nói với Khanh nàng không thích đùa kiểu đó nửa ,muốn mọi người biết rỏ lý do , nhưng sao bây giờ Khanh vẫn đứng đó nhúng vai và chỉ vỏn vẻn nụ cười . Vũ Anh tức đến đỏ mặt . Nhìn nét mặt của nàng , mọi người càng hiểu lầm thêm . Đếnnổi người nghịch ngợm nhất trong đám cũng tỏ ra lo lắng . Đoàn nói :   
- Vũ Anh à , cô đừng có mắc cở , ở đây tôi bảo đảm với cô ai cũng đã từngmột lần bị người tình chê bai.   
Vũ Anh nghe vậy càng đỏ mặt nhìn Khanh . Không ai hiểu rỏ vì sao Vũ Anh ở lại , chỉ có Cường là biết rỏ nhất , chàng to tiếng nói :   
- bây giờ đang giờ làm việc , an ủi thì cũng phải chờ hết giờ làm việc chứ !   
Vũ Anh liền vui vẽ gật đầu   
- đúng đó , cám ơn các bạn đã lo lắng cho , sau giờ làm việc chúng ta . ..   
Loan vội nói :   
- Ông chủ chưa tới mà sợ gì ! Vũ Anh à , không cần gượng cười với tụi này đâu , chúng ta xem nhau là ngườimột nhà , cứ tự nhiên mà khóc !   
Cường không nín cười nổi , vui vẽ nói :   
- bà nói đùa hay nói giởn , khi không bảo người ta khóc !   
Vũ anh vân tròn mắt nhìn Khanh , nhìn thấy cái ánh mắt sắt bén như dao của Vũ Anh chàng liền đứng lên giải dây cho nàng . Khanh nói to :   
- thôi tất cả làm việc của mình đi , Vũ Anh vào trong có chút việc cần em làm !   
Vũ Anh như thoát được sự bao vây của mọi người , mừng rở lẹ làng bước vào phòng làm việc của Khanh . Bích nắm lấy tay Khanh kéo lại ,nàng nói thật nhỏ vào tai Khanh :   
- anh ráng an ủi nó đi nhé , nhớ hỏi cho ra lý do rồi cho tụi nầy biết hả !   
Khanh lắc đầu cười không nói . Chàng bước vào đóng cửa lại . Vũ Anh giận dổi , nói :   
- tại sao anh không nói rỏ ràng cho mọi người biết là . ..   
Khanh đứng sau cánh cửa , để tay lên miệng chàng   
- suỵt . ..   
Vũ Anh nhíu mày   
- hả . ..   
Khanh lại mở cửa ra , mọi người bên ngoài té ào lên nhau . Thì ra cả bọn đang để tai sát cánh cửa , cô gắng lắng nghe . Bây giờ bị bắt quả tan , ai cũng chạy về chổ của mình . Cường ngồi trên nghế lắc đầu cười . Khanh đóng cửa lại , đến bây giờ thì Khanh nín cười hết nổi , chàng cười să .t sụa.   
Vũ Anh tức giận , nói :   
- anh chưa cho em biết lý do vì sao anh . ..   
Khanh vui vẽ đi đến nắm lấy tay Vũ Anh , nói :   
- cứ để cho họ nghĩ em vì thất tình mà ở lại đây !   
Vũ Anh nủn nịu   
- tại sao ?   
- bây giờ nói ra chưa có tiện đâu . ..   
Vũ Anh nhíu mày   
- anh bảo em giấu họ ? chẳng lẽ anh định . ..   
Khanh vội lắc đầu   
- em đừng nghĩ xấu cho anh mà , bây giờ mà nói ra thì quê cho chúng ta lắm , để từ từ rồi nói được không ? em là thư ký của anh mà , họ biết mình cặp kè sẽ dị nghị đó !   
Vũ Anh xụ mặt khôngnói gì . Khanh ấm giọng nói :   
- nếu em không chịu vậy thì anh sẽ ra nói rỏ cho họ biết ngay , anh thật không bao giờ muốn nhìn thấy em buồn . Sợ mọi người lời ra tiếng vào sẽ làm buồn lòng em !   
Vũ Anh suy nghĩ một lúc rồi vui vẽ gật đầu   
- cũng được ! nhưngmột thời gian ngắn , nhất định chúng ta phải cho họ biết đó , em không muốn gạt bạn mình.   
Khanh gật đầu   
- được rồi , em yên tâm trở ra ngoài làm việc bình thường như mọi ngày đi.   
Vũ Anh định quay đầu đi thì Khanh đã nắm lấy tay nàng . Vũ Anh quay lại nhìn Khanh , chàng tặng cho nàngmột nụ hôn trên môi làm đôi má nàng ửng hồng lên . Nàng tin tưởng người mình yêu mà . Khanh từ xưa đến giờ có bao giờ gạt lừa mình đâu mà sợ . Anh luôn là thần hộ vệ , là người hùng của nàng cơ mà , mọi thứ anh làm , anh nói đều có lý do chính đáng . Anh luôn tìm cách bảo vệ mình , lo lắng cho mình . Mình không nên thắc mắc , cứ để ảnh quyết định . . . nghĩ thế nhưng sao trong lòng Vũ Anh như cómột cái gì đó , cảm thấy không yên ổn . Hạnh phúc đang cạnh bên ta , sao ta lại thấy bất an ? Vũ Anh cố gạt bỏ đi các tư tưởng đó , nhắm đôi mắt lại để tận hưởng nụ hôn của người mình yêu.  
Hoàng Lan đang chuẩn bị ra về thì có tiếng Loan Châu gọi :   
- Lan , mày đổi tiền nầy dùm tao đi !   
Lan nhìn Loan Châu , nhỏ này lúc nào cũng đến muộn . Đi ngân hàng đổi tiền mà cứ đợi chờ lúc Hoàng Lan chuẩn bị ra về là bước vào. Hoàng Lan vui vẻ nói :   
- nếu mày không phải là bạn thân của tao thì còn khuya tao mới đợi mày !   
Loan Châu vui cười , nói :   
- chỉ tại mày là bạn thân của tao nên tao không bỏ mày mà qua quindoqu khác . ..   
Hoàng Lan vừa lấy vào tiền đô đổi sang tiền việt cho Loan Châu , vừa nói :   
- tao không biết trời hại tao hay thương tao nên cho con nhỏ bạn như mày !   
Loan Châu vui vẽ nói :   
đĩ nhiên là thương mày rồi , không phải chỉ có trời mà còn có tao nửa , và có cả cái anh chàng khùng khùng điên điên hay đợi mày đi ngang ở góc đường !   
Hoàng Lan trao tiền cho bạn , nói :   
- mày làm ơn đừng ăn nói cái kiểu ba trợn đó được không . Tiền đây nè nhỏ ơi !   
Loan Châu nhận tiền vui vẽ nói :   
- tao chờ mày ở phía bên ngoài , hôm nay đải mày ăn kem !   
Không đợi Hoàng Lan trả lời , Loan Châu vội vã bước đi. Hoàng Lan lắc đầu. Loan Châu là như thế đó , lúc nào cũng vui vẽ hồn nhiên . Hoàng Lan thấy vui vui trong lòng . Tuy nàng có rất nhiều bạn nhưng qúy nhất chỉ có hai người , một là Vũ Anh , hai là Loan Châu. Nhưng tính tình của hai người rất khác nhau , Vũ Anh thì hay mơ mộng đa sầu , còn Loan Châu hay ngịch phá vui cười - không lúc nào thấy con nhỏ biết buồn . Còn Hoàng Lan thì sao? nghĩ tới mình , Lan khẻ lắc đầu , nghĩ chi cho mệt mõi , làmmột người bình thường , không mơ mộng , không nghịch ngợm chi cho mệt . Mà không biết Loan Châu có biết là Vũ Anh đã không đi TGB nửa không . Khi nhỏ nghe tin Vũ Anh đi , nó không đến đưa tiển vì không muốn híc ha híc hà mất đi nụ cười. Bảo đảm khi biết được tin này chắc chắn Loan Châu vui lắm . Ngày xưa ở sân trường ba người họ mang danh "Tam Nử Yêu Quái" , Nử là dành cho Hoàng Lan , Yêu dành cho Vũ Anh , còn Quái dĩ nhiên là phải dành cho Loan Châu vì lúc nào nó cũng quỷ quái nghĩ ra cách nầy cách nó chọc ghẹo người tạ Vũ Anh thì mộng mị quá nên ai nhìn vào cũng yêu , còn Hoàng Lan thì . . .nàng bật cười , họ không thể cho nàng cái dánh nào xứng cả nên chọn chử "Nử" mà thôi.   
Vừa nhìn thấy Hoàng Lan bước ra , Loan Châu liền nắm tay kéo đi   
- mày sao dạo nầy chậm chạp quá !   
Hoàng Lan vui vẽ trả lời   
- không phải là chậm chạp mà vì việc làm . ..   
Loan Châu vui vẽ bảo   
- Ngân Hàng này đông khách quá , thôi mày đừng làm chổ này nửa !   
Hoàng Lan tròn mắt   
- trời , đi làm chứ phải đi chơi đâu mà lự chổ nào vắng vẻ không có người để đi !   
Loan Châu vẫn vui vẽ vừa đi vừa nói :   
- tao thấy thì làm ở đó mệt lắm đâu có giờ để chơi !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- thôi đi bà ơi , tao đi làm kiếm tiền đâu có giờ rảnh để chơi , chỉ có mày trót sanh ra làm con nhà giàu nên tối ngày chỉ nghĩ đến chơi . ..   
Tới đầu đường , Loan Châu đứng lại thụt vào hông Hoàng Lan , kề tai nói   
- tao không có nói bậy đâu , dường như cái thằng cha khùng nầy này nào cũng đứng góc đường này chờ mày đi qua để hắn ngắm đó !   
Hoàng Lan lắc đầu , nói :   
- sao mà mày biết , chỉ tổ đoán mò !   
- xí , tao không bao giờ đoán mò đâu , hồm bửa tao thấy lạ nên mướnmột thằng trinh thám theo dỏi mỗi ngày , nó nói ngày nào hắn ta cũng đứng đó đợi mày đi ngang nhìn mông mày rồi sau đó mới bỏ đi !   
Hoàng Lan ngạc nhiên nói :   
- mày mướn người theo dỏi người ta?   
Loan Châu khoái chí cười   
đĩ nhiên rồi , tao là bạn thân của mày thì phải có trách nhiệm bảo vệ mày chứ !   
Hoàng Lan nhìn chàng trai đứng ở góc đường , hắn nhìn rất đàng hoàn , không biết có tin được nhỏ Châu không , vì không quen nhau hắn nhìn ta để làm gì . Mọi ngày nàng đâu thấy hắn ta , chỉ có chiều thứ sáu là thấy mà thôi vì Loan Châu hay để ý tùm lum rồi chỉ chỏ , rồi đoán bậy bạ , nhưng mọi ngày nàng không thấy cũng đúng vì mỗi chiều đi về nhà Hoàng Lan đâu nhìn quanh để ý mọi cảnh vật chung quanh , chỉ lo đi về nhà sớm để ăn cơm . Hoàng Lan nhìn kỷ chàng thanh niên đó , khuôn mặt sáng sủi thì chắc chắn không phải người điên , hắn ăn mặt rất đàng hoàn , áo trắng quần tây có cả cà vạt nửa nhưng nhìn bề ngoài sao đoán được con người bên trong . Nếu hắn ta có hành động như Loan Châu vừa nói quả thật làmột người không đứng đắng chút nào ! Loan Châu thúc   
- bây giờ mày tính sao?   
Hoàng Lan đưa mắt nhìn Châu   
- tính gì ?   
- thì tính toán với hắn ta thế nào? híhíhí.   
- Không tính gì cả !   
Loan Châu la lên   
- trời , người ta tương tư mày , mỗingày đứng đó ngắm cái mông mày mà mày . ..   
Hoàng Lan vội nói :   
- mày làm ơn ăn nói lịch sự lại chút coi Châu !   
Lan vô cùng mắc cở với những danh từ L . CHâu dùng . Lúc nào Loan Châu cũng thế , y như trẻ con , muốn nói gì thì nó . Nhưng lời của Loan Châu cũng làm cho Lan bực mình , nghĩ ngợi giây lát , Lan nói :   
- mày theo tao , kỳ này tao phải làm cho ra minh bạch !   
Thế là hai cô gái tiếng thẳng đến anh chàng đang dựa cột đèn . Hoàng Lan đứng trước mặt hắn ta nhẹ giọng nói :   
- xin ông làm ơn đừng đứng chờ tôi nơi này và cho chúng tôi cái nhìn khinh sợ như thế !   
Chàng trai ngơ ngát nói :   
- cô nói gì ?   
Loan Châu liền nói vào :   
- nếu không biết gì sao chiều thứ sáu nào cũng đứng đây?   
Chàng trai lạ mặt vẫn không hiểu , nhưng trả lời   
- vì chỉ có chiều thứ sáu là tôi được về sớm . ..   
Hoàng Lan nghe nói thế , vậy là anh ta nhận tội rồi , nàng liền cắt ngang lời nói của hắn   
- đi học về sớm sao không về nhà mà đứng đây theo dổi chúng tôi !   
Loan Châu cũng gật gù   
- đúng đó , cậu bé à , còn là sinh viên thì nên gọi bọn này là chị đi , đừng bỏ thời giờ ra đeo đuối tụi chị mà chi !   
Hoàng Lan cũng mạnh mẽ gật đầu   
- đúng đó , chúng tôi không muốn gây rắt rối cho "cậu bé" đâu , từ rày về sau đừng đứng đây trình rập . ..   
Hcàng trai trẻ lắc đầu   
- hai cô lầm rồi , tôi đứng đây để đợi người . ..   
Loan Châu cướp lời   
- đừng có ba sạo nửa , trinh thám của tôi cho tôi biét anh đợi tụi này đi rồi anh bỏ đi !   
Chàng trai cải lại :   
- tôi không hề nói sạo , trinh thám của cô nói sai . ..   
Loan Châu nói to :   
- chúng tôi sẽ đứng đây đợi với anh xem có ai cho anh chờ đợi không , để lần sao đừng nói láo nửa !   
Hoàng Lan nhìn Loan Châu   
- cần thiết vậy sao mày?   
Loan Châu gật đầu   
- cần thei^ t chứ . . .trị những đứa học sinh dê chúa như cậu bé này thì phải . . ..   
Châu chưa nói xong thì cómột cô học trò với chiếc áo dài trắng băng ngang qua đừng , dừng ở chổ họ đang đứng , dịu dàng nói :   
- đã xãy ra chuyện gì thế anh Mạnh ?   
Hai cô gái tròn mắt nhìn cô học trò tước mặt . Anh chàng có cái tên Mạnh nhíu mày   
- anh cũng không biết nửa , tự nhiên hai cô bé này nói rằng anh đứng đây rình rập họ !   
Cô học trò nhỏ vội lắc đầu , nói :   
- hai chị hiểu lầm rồi , anh Mạnh đến đây đón em . . .chiều thứs áu nào cũng vậy mà !   
Hoàng Lan gượng cười   
- xin lổi nha , xin lổi vì đã hiểu lầm !   
Nói thế Lan vội kéo Loan Châu đi. Đi được một đoạn Loan Châu ôm bụng cười sặc sụa. Hoàng Lan tức giận nói :   
- mày còn cười được sao ! thật là quê quá đi , người ta đứng đó đón người yêu mà bảo là khùng điên đợi nhìn . ..   
Vừa cười Châu vừa nói   
- nhìn mông của mày phải không !   
Hoàng Lan bỏ đi   
- còn dám nói thế nửa !   
Loan Châu chạy theo   
- thôi đừng giận nửa mà , tại thám tử tao không rành rẻ nên mới . ..   
- mày mướn ai mà để người ta nói sạo như thế với mày !   
Loan Châu cười cười   
- thì thằng bé con ở đầu đường đó , nó đòi năm cục kẹo , tao chỉ có bốn nên nó chỉ nói tới cái lúc hắn nhìn tụi mình đi qua , bỏ đi khút cuối là hắn bỏ đi với người yêu của hắn !   
Hoàng Lan trợn mắt nhìn bạn   
- mày dám gạt tao? thiệt là quê một cục !   
Loan Châu vẫn vui vẽ nói :   
- tao đâu cố tình , vã lại đa6u quen hắn ta đâu gặp lại lần nửA đâu mà lo , thôi đải mày ăn kem trừ hén !   
Nhìn thấy Loan Châu tươi cười , Hoàng Lan cũng không nở giận hờn , nàng nói :   
- tuy không quen nhưng mỗi chiều thứ sáu mình đi ngang đó , thấy hắn thật là quê đó !   
Loan Châu lắc đầu   
- có gì quê đâu , thì chọn con đường khác để đi , hơi đâu lo , đến tiệm kem rồi , chúng ta vào ăn đi mày !   
Bước vào tiệm kem , hai cô bé gọi hai ly kem thật to vừa ăn Châu vừa tía lia cái miệng , nói cười nên chuyện ban nảy đã không ai còn nhớ đến . Khi ra về Loan Châu hỏi :   
- mày nói Vũ Anh không đi TGB nửa , vì lý do gì ?   
Hoàng Lan cười   
- mọi người nghĩ vì thất tình , còn theo tao biết là vì anh tao thôi ! hìhìhì , họ thật xứng đôi lắm đó !   
Loan Châu cũng gật gù   
- vậy thì mừng cho Vũ Anh , nó thương anh mày từ lúc nó còn tắm mưa. híhíhí . . .còn mày , chừng nào bước chân vào tình yêu?   
Hoàng Lan vui vẽ lắc đầu   
- tao nìn cái mộng mị vướng đầu đau khổ của Vũ Anh , cái thất tình triền miêng của anh hai tao , tao ngắn lắm rồi hổng dám bước vào tình cảm lăng nhăn đâu mày , chưa dám bước vào , còn mày?   
Loan Châu cười cười   
- hàhà , tao muốn làm người đầu tiên ở vậy suốt một đời , không cầnmột gã đàn ông nào trong đời ! còn mày , tao thấy cái tướng của mày , chắc không bao lâu tiếng sét ái tình sẽ đến với mày thôi !   
Hoàng Lan vui vẽ nói :   
- xí , tao cũng như mày thôi , chẳng cần tình yêu tình quái gì cả !   
Loan Châu ha hả cười   
- để tao chống mắt mà xem . ..   
Hoàng Lan chia tay với bạn , nhà ai nấy về . Lan nghĩ lại chuyện hiểu lầm ban nảy với anh chàng thư sinh đứng ở bệ đường chờ ghệ mà thấy vui vui trong lòng . Thời nay không có gì là lạ khi nhìn thấy các sinh viên đứng đầu đường chờ các cô nử sinh tan trường . Ngày xưa Hoàng Lan , Loan Châu , và Vũ Anh cũng đã một thời như thế . Nàng lại nghĩ đếnc ái quê của mình khi thấy cô học trò kia , tại mình sớn sa sớn sát nghe lời nhỏ Châu nhưng chuyện cũng đã lở rồi , hy vọng nhỏ Châu tìm được con đường khác để đi , còn không gặp lại hắn thì một là làm ngơ hai là nói thêm câu xin lổi là cùng . Hoàng Lan vui vẽ bước vào nhà để gọi Vũ Anh , nhất định kể chuyện ban nảy cho Vũ Anh nghe , rất mừng là Vũ Anh không rời quê hương , nếu không nàng sẽ mất đimột người bạn qúy . . . thì nàng sẽ tránh anh hai mình hoài hoài.   
Một tuần lể đã trôi qua mà mọi người trong công ty vẫn cho rằng Vũ Anh ở lại vì thất tình anh chàng tên Thắng . Nhìn thấy họ chửi rủa Thắng là Khanh cười thầm trong bụng , cái thằng mắc dịch , mém chút nó đã vô tình phá tang hạnh phúc của chàng rồi , bây giờ bị người ta rủa cũng đáng đời lắm . Và Khanh nghĩ lại , cũng tội nghiệp cho thằng Thắng , khi không bị chửi oan.   
Khuôn mặt của Vũ Anh lúc nào cung tươi vui , rực rở như hoa nở , vậy mà mọi người vẫn cứ cho rằng cô bé thất tình . Loan đã nói với Khanh hôm qua "anh Khanh à , Vũ Anh nó thất tình nặng mới như vậy đó !" . Vũ Anh càng cưới nói vui vẽ bao nhiêu thì các bạn đồng nghiệp càng lo lắng cho nàng bấy nhiêu.   
Đoàn đang trong phòng làm việc của Khanh nói về bản hộp đồng của ông Song Lợi thì điện thoại reo lên . Khanh bốt lên   
- alô . ..   
Giọng Vũ Anh nhẹ nhàng vang lên   
- anh Khanh , lát tang sở đợi em ở quán Hẹn Hò nhé !   
Khanh nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Vũ Anh , chàng quên hẳn Đoàn còn ỏ đó , chàng nhìn ra phía Vũ Anh đang ngồi , ấp giọng nói :   
- vậy thì anh sẽ ở đó đợi em , lần đầu có người hò hẹn anh ở quá Hẹn Hò đó , đợi bao lâu cũng đợi !   
Vũ Anh cười khúc khích   
- anh coi chừng anh Đoàn biết là em đó !   
Khanh giựt mình , nhìn Đoàn gượng cười , nói :   
- là chuyện làm ăn của tôi , anh ra ngoài đi !   
Đoàn gật đầu bước đi. Khanh trở lại với cuộc hẹn hò với Vũ Anh   
- vậy em nhớ sáu :00 chiều đến đó nhé.   
Khanh úp điện thoại , Đoàn vui vẽ bước đến gần nói   
- anh có bạn gái mới hả , sao không giới thiệu cho tụi này biết !   
Khanh nhìn Đoàn , nhíu mày   
- tôi tưởng anh đi ra rồi . ..   
Đoàn cười hỉ ha?   
- hahaha , nếu ra rồi thì làm sao bắt quả tang chuyện hò hẹn của hai người , ai vậy , đẹp không cho tụi này nhìn thấy đi chứ !   
Khanh làm bộ giận dử , to tiếng nói :   
- trong giờ làm việc sao anh lại thắc mắc chuyện riêng tư của tôi !   
Đoàn thấy Khanh có vẻ quạu , vừa bước đi vừa nói :   
- chỉ tò mò thôi , không cho tôi biét sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết.   
Khanh lắc đầu. Công ty này càng ngày càng giốngmột gia đình quá đi. Chuyện riêng tư gì , thầm kính củA ai , hễmột người biết là cả làng đều biết . Nghĩ đến là Khanh lại cười.   
Đoàn đứng ở bên ngoài la to :   
- tôi có tin tức mới , ai muốn biết thì đến đây !   
Mọi người vội vả đi đến bên cạnh Đoàn . Vũ Anh cũng hiếu kỳ chạy đến . Đoàn nói   
- Ông phó giám đốc của chúng ta đã có bạn gái !   
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên . Chỉ có Vũ Anh bật cười   
- tưởng chuyện tăng lương hay gì , chứ còn chuyện riêng tư của phó giám đốc thì biết làm gì !   
Vũ Anh liền bỏ đi và trở lại bàn làm việc . Cường cũng bỏ đi. Loan vui vẽ nói :   
- Ông ba sạo quá đi , ông Khanh cù lần như thế làm gì có bạn gái được chứ , ông làm ơn đừng sạo sự nửa.   
Bích cũng nói vô   
đdúng đó , tin tức ông lượm ở đâu vậy ? có tin tưởng được không ?   
Đoàn mạnh dạng gật đầu   
đĩ nhiên rồi , chính lổ tai tôi nghe đấy nhé , ông ta hò hẹn với cô gái kia ở quán Hẹn Hò , nếu ai không tin thì sau giờ làm việc theo tôi rình họ là biết ngay !   
Loan liết Đoànmột cái thật bén   
- xí , đừng có làm bộ bịa chuyện để hò hẹn chúng tôi , vả lại tôi hông ở không mà đi rình rập người ta . ..   
Đoàn liền nói :   
- bà lúc àno mà lại ở không , tối ngày cứ dủa móng tay , làm diẹu để đi tìm . ..   
Loan ký nahnh lên đầu Đoànmột cái thật đau   
- Ông chỉa tôi cái nửa là đầu ông sưng húp đó !   
Mọi người cười rần lên . Bích vui vẽ nói :   
- chièu nay tôi cũng bận , không đi đâu , có ai đi thì ngày mai kể lại cho chúng tôi biét mặc mủi cô gái đó nhé !   
Người này nói bận , người kia từ chối , người nọ chẳng tin . Thế là chỉ còn lại một mình Đoàn , anh chàng bực dọc nói :   
- không ai đi thì tôi đimột mình , nhất định phải làm minh bạch chuyện này , rỏ là ông Khanh có bạn gái mà !   
Đoàn nhìn Cường , nói :   
- mày đi chung với tao đi Cường , có gì mày làm nhân chứng . ..   
Cường vội vàng trả lời   
- tao đâu ở không như mày . ..   
- mày làm gì mà chẳng ở không ? không ai đi thì thôi . . ..   
Cường nhìn Vũ Anh vui vẽ lắc đầu rồi trở lại với công việc . Giờ về rồi cũng đến , Khanh là người đầu tiên rời khỏi công ty , điều đó càng làm cho Đoàn thêm chút tò mò . Mọi người cũng tranh thủ ra về . Đoàn kéo Cường đi về phía quán Hẹn Hò . Vũ Anh là người cuối cùng rời khỏi công ty . Vừa bước vào quán thì Đoàn đã nhìn thấy Vũ Anh , chàng vội vàng kéo nàng qua một góc , nói nhỏ vào tai của Vũ Anh :   
- bà nói không tò mò tọc mạch mà sao lại có mặt ở đây ?   
Vũ Anh nhì Đoàn rồi to tròn đôi mắt nhì Cường , nói :   
- anh cũng ở đây à ?   
Cường vội vã nói :   
- thằng Đoàn níu kéo anh đó , nó nhất định đòi đi xem bạn gái của thằng Khanh !   
ĐOàn vui vẽ nói :   
- tôi biết là bà cũng muốn biết mà , muốn rình thì mau núp xuống đi . Tôi thấy thằng KHanh ngồi ở đó đợi chờ nảy giờ rồi !   
Vũ Anh nhăn mặt bực dọc nói :   
đdể tôi đến đó . ..   
Đoàn vội nhấn Vũ Anh xuống   
- bà đừng làm bể mánh chứ !   
Thế là Vũ Anh phải tuân theo lệnh của Đoàn , họ cùng núp ở một góc đợi chờ . Cả ba đợi cả hai tiếng đồng hồ mà chẳng có ai đến.   
Khanh ngồi đó nóng lòng chờ đợi , chàng thật không biết vì lý do gì mà Vũ Anh không đến . Khanh cứ mãi nhìn đồng hồ treo trên tường . Chàng biết Vũ Anh xưa nay không bao giờ thất tính , nhưng hôm nay sao nàng lại trể hẹn như thế , chẳng lẻ chàng đã làm điều gì sai trái lại làm cho Vũ Anh giận nên bỏ cái hạn chiều nay ? Đang suy nghĩ lung tung thì Khanh bổng thấy Vũ Anh đứng sau góc cây bên kia , nàng đang dùng dằng với . . .thằng Đoàn ? Khanh càng kinh ngạc hơn.   
Vũ Anh dùng dằng với Đoàn   
- tôi không thể núp ở đây đợi nửa . . .anh KHanh , anh Khanh , tụi em ở đây nè !   
Đoàn đứng lên lắc đầu nói :   
- bể rồi , người ta chưA đến bà làm bể rồi !   
Vũ Anh vội vã đi thẳng về phía Khanh . Đoàn nhăn mặt theo sau , Cường đi theo với một nụ cười thật tươi.   
Khanh vẫn chưa khỏi ngạc nhiên , nhìn Vũ Anh hỏi :   
- sao mọi người ở đây ?   
Vũ Anh chưa kịp trả lời thì Đoàn nói :   
- tại tôi bảo cô ta đừng la lớn , chúng tôi không ác ý , chỉ muốn xem cô bạn gái anh ra như thế nào !   
Khanh úp úng nói :   
- Ừ . . .chắc cô ta không đến nửa đâu !   
Vũ Anh liết Khanh một cái thật bén . Đoàn trề miệng nói :   
- thứ con gái như vậy nha , tôi khuyên anh đừng có đụng tới , làm gì mà phách lối dử vậy ? hẹn người ta mà để chờ cả mấy tiếng đồng hồ . . . .dù đẹp như tiên nử cũng chẳng ai thèm . ..   
Vũ Anh dậm lên chân Đoàn một cái thật đau   
- anh nói vậy sao được chứ . . .chờ đợi người yêu có gì không tốt đâu !   
Đoàn kêu to   
- Ui da , mấy đàn bà con gái hay bênh vực ẩu cho nhau , rỏ là cái con nhỏ đó không đúng mà . ..   
Cường vội cang   
- thôi đừng có ở đây um sùm mà , bể rồi thì ai về nhà nấy hả , tôi về trước đây !   
Trước khi đi Cường không quên nháy mắt một cáit hật nhanh với Vũ Anh . Cường đi rồi Đoàn nói :   
- con nhỏ đó không đến thì bọn tôi về , nó có đến tôi cũng chẳng thèm coi.   
Đoàn đi rồi Vũ Anh cũng bỏ đi , Khanh lúng túng chạy theo năn nỉ . Vũ Anh thật giận Khanh vô cùng , tại sao Khanh lại để người ta nói nặng nàng như thế mà không một lời bênh vực cho nàng . Nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười , Khanh ngồi đó nóng lòng chờ đợi còn nàng thì núp một bên góc chờ đợi người đang đợi chờ mình . Vũ Anh thật không ngờ chàng có thể ngồi chờ nàng cả hai tiếng đồng hồ . Thế là Vũ Anh lại bỏ lổi cho Khanh và họ trở nên một cặp tình nhân cứ lén lúc hẹn hò.   
gày hôm sau vào công ty , mọi người cứ mãi nói xấu cô bạn gái làm phách của Khanh . Vũ Anh ấm ức lắm mà không nói được gì cả . Gương mặt của Vũ Anh ngày càng quạu hơn . Các đồng nghiệp lại hiểu lầm rằng Vũ Anh nhìn thấy Khanh có bạn gái nên tủi thân.   
Một hôm Khanh và Cường đang ngồi bàn thảo công việc . Loan gỏ cửa rồi bước vào , nói :   
- Anh Khanh , anh Cường , chiều hôm nay chúng tôi hùng tiền đải Vũ Anh ăn một bửa , anh có cùng đi với chúng tôi không ?   
Khanh nhíu mày   
- sao lại đải Vũ Anh ?   
Loan nhúng vai   
- tôi đã trải quamột lần thất tình nên tôi hiểu tâm lý đàn bà con gái lắm , hiện giờ Vũ Anh rất buồn , chúng ta nên tìm cách giúp đở cô ấy !   
Cường bật cười   
- bà ơi , làm sao mà bà biết người ta thất tình ? nhìn gương mặt cô ta vui như ngày hội tết , thất là thất làm sao chứ !   
Loan liết Cường một cái thật bén   
- mấy ông quả thật là tầm thường , hèn chi đến bây giờ vẫn chưa có con ma nào thèm . Dĩ nhiên là Vũ Anh phải cố gắng vui vẻ rồi , nhưng tận trong đái lòng . ..   
Cường liền cướp lời   
- tận trong đái lòng người ta sao bà biết ? nếu đi ăn thì dĩ nhiên phải có mặt tôi chứ . hahaha.   
Loan nói tỉnh   
- vậy tốt lắm , năm :30 chiều gặp tất cả ở nhà hàng Tân Tân nhé.   
Cường liềnnói :   
- sang vậy à ?   
Loan gật đầu   
đĩ nhiên rồi ! hai người nhất định phải có mặt !   
Khanh và Cường liền gật đầu. Loan bước đi chừng độ hai , ba bước , nàng quay lại nói :   
- nhớ mang theo tiền , tất cả chúng ta đều hùng tiền vào để trả đó nhé !   
Không đợi ai lên tiếng , Loang bước vội ra cửa. Cường cười to , nói :   
- phần của tao thì dĩ nhiên là mày phải trả rồi , nếu không coi chừng cái miệng tao nói bậy bạ thì . . .hàhàhà . . .sao chừng nào hai đứa bây tuyên bố chuyện đó ?   
Khanh vui vẽ nói :   
- từ từ đi chứ , tao không muốn nói ra vì sợ mọi người hiểu lầm rồi sẽ làm tổn thương đến Vũ Anh !   
Cường đứng lên , vừa đi vừa lắc đầu nói :   
- mày lo qúa xa , tụi nó ai cũng rất thích Vũ Anh chắc là không có gì đâu , ông chủ yêu thư ký là chuyện thường xưa nay mà . hàhàhà.   
Vũ Anh ngồi bên ngoài vô cùng cảm đô .ng . Hôm nay các bạn lại muốn đải nàng ăn ở nha hàng thật sang tro .ng . Đối với những nhân viên thì ai mà giàu có chứ , nhưng họ vẫn khôn gmàng về tiền bạc , chỉ muốn giúp nàng . Vũ Anh không ngờ các bạn làm chung công ty rất đổi thương mến nàng , nhưng họ càng tỏ ra lo lắng bao nhiêu thì Vũ Anh càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Nàng nào muốn dối họ nhưng Khanh nói rất hợp lý . Bây giờ nói ra sợ mọi người không hiểu rồi lại nghĩ nàng là cô gái không chính chắng , yêu người này , theo người nọ ! Hy vọng Khanh sẽ tìm ra cách nói rỏ cho các bạn hiểu rỏ chuyện tình cảm của hai người.   
Mọi người ngồi vào bàn và đang gọi món ăn thì Khanh đứng lên xin phép đi "phòng riêng" . Khanh vừa khuất bóng một lúc thì óng loa của nhà hàng vang lên :  
- XIN MỜI CÔ VŨ ANH ĐẾN NGHE ĐIỆN THOẠI !   
Mọi người kinh ngạc nhìn Vũ Anh . Bích nhíu mày :  
- ai biết chị đương ở đây vậy?   
Cường cười tọ Vũ Anh ửng hồng đôi má , ấp úng nói :  
- khi nảy tôi đi có nhắn với ông bảo vệ , chắc ở công ty gọi đến . ..   
Vũ Anh vội vã bước đi. Nàng biết đó cú điện thoại đó nhất định là của Khanh . Vũ Anh vuiv ẽ cầm ống nghe lên :  
- alô , anh Khanh phải không , anh đang ở đâu , đừng chơi trò này , kỳ lắm !   
Giọng Khanh vang lên :  
- anh phải chạy ra bên ngoài tìm điện thoại công cộng gọi cho em đó . hìhìhì . . .chỉ muốnhẹn em đi xem phim với anh xuất bảy :30 tối nay !   
Vũ Anh vui vẽ nói :   
- thôi được rồi , anh làm ơn trở vào ăn có được không , anh làm kiểu này nhất định sẽ bể cho coi !   
Tuy nói thế nhưng lòng Vũ Anh rộn vui. Khanh là vậy đó , đôi lúc y như trẻ con . Có lẻ vì thế mà cuộc sống của Vũ Anh cứ mãi gắng liền với Khanh.   
Khi trở vào bàn thì Hồng vui vẽ nói :   
- Vũ ANh nè , tụi này đã mua vé định mời chị đi xem xuất bảy :30 với tụi này !   
Vũ Anh bối rối nhìn Khanh rồi nhìn Hồng :  
- không cần thiết . ..   
Loan liền nói vào :  
- Dĩ nhiên là cần thiết , lâu quá rồi chúng ta không có dịp đi chung , Vũ anh nhất định phải có mặt đó !   
Bích cũng vui vẽ nói :   
đĩ nhiên với không dĩ gì , ăn xong chúng ta lôi Vũ Anh đi thì xong chuyện . Vũ ANh à , chị đừng trốn ở nhà hoài , đi ra ngoài chơi có thể giúp chị mau quê hơn đó !   
Vũ ANh ấp úng :  
- tôi . . . .tôi . ..   
Loan gạt ngang :  
- không có tôi tôi gì hết , nói vậy là vậy ! chúng ta cùng đi xem phim xuất bảy :30 !   
Vũ Anh nhăn mặt không nói lời nào . Khanh cũng nhăn mặt vì cuộc hẹn hò của họ kể như xong rồi . Cường không nói chỉ vổ vào vai Khanh một cái thật mạnh rồi cười tọ Mọi người chẳng ai chú ý đến hành động đó của Cường vì từ xưa đến nay ai cũng cho Cường làmột người quái lạ , thường cười cho những chuyện chẳng đáng cười chút nào.   
Khanh ở ngoài rạp chờ đợi Vũ Anh . Nàng bước ra lắc đầu nói :   
- nếu không thấy anh tội nghiệp như vầy thì em đã gâymột trận với anh rồi !   
Khanh vuiv ẽ nói :   
- tha cho anh đi mà , anh đâu biết họ lôi em đi xem phim đâu !   
Vũ ANh nắm tay Khanh vừa đi vừa nhỏ giọng nói :   
- họ thật rất dễ thương , em thấy ái náy trong lòng quá ! ngồi bên trong em phải tìm đủ lý do để thoát ra , em nói là em đau bụng muốn đi về nên họ mới cho em về đó chứ !   
- sao em ra sớm quá vậy ?   
Vũ Anh ấm giọng nói :   
- em biết anh chờ ngoài này nên em đâu nở để anh chờ lâu , vã lại em muốn xem đoạn kết của Thung Lũng Tình Yêu với anh !   
Khanh nhìn Vũ Anh tha thiết , chàng ôn tồn ói :   
- ngay bây giờ anh thấy mìnht hật quá hạnh phúc !   
Họ âu yếm bước đi bên nhau , nào có ai để ý có ba người đàn ông đang ở phiá sau theo dổi. Vũ Anh bước đến nhà toi- let công cộng , nói :   
- em cần vào một lát , anh chờ em nhé !   
Khanh đứng ngoài chờ đợi thì Đoàn , Hùng , và Cường bước đến nói :   
- ha , bắt quả tang rồi , con nhỏ nắm tay anh là ai đó , phải con nhỏ cho anh theo thang hôm nọ không ? tôi muốn nhìn cho rỏ mặt nó . ..   
Khanh vội vàng nói :   
- các người làm gì vậy , đừng như vậy mà !   
Khanh nhìn Cường cầu cứu . Cường vui vẽ nói :   
- thôi đừng làm khó nó nửa , chúng ta đi thôi !   
Đoàn gật đầu :  
- không coi cũng chẳng sao , nói thật cái tướng bà đó khủng lồ quá chẳng đẹp để có gì coi !   
Đoàn , Hùng và Cường bỏ đi . Vũ Anh bước ra với đôi mắt giận dử , nàng không nói lời nào với Khanh , bỏ đi thật nhanh . Khanh vội vã chạy theo. Vũ Anh nhất định không đi xem phim , nàng đòi về nhà . Khanh đành đưa nàng về , cả một chặng đường Vũ ANh chẳng một lời với Khanh . Nàng thật không ngờ đến nước đó rồi mà Khanhv ẫn còn muốn giấu . Vũ Anh thật không hiểu Khanh đang muốn làm gì , đang nghĩ gì . Chẳng lẻ Khanh sợ các bạn đồng nghiệp chê bai mình làmột ông phó giám đốc mà cô bạn gái chỉ là thư ký thôi sao ? người chưa vợ , kẻ chưa chồng sao cứ lén lúc như thế chứ !

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 9**

Hoàng LAn vừa bước ra khỏi cửa ngân hàng thì nghe tiếng Loan Châu gọi   
- Ê Lan , ở đây nè !   
Hoàng Lan nhìn phía bên kia đường thấy Loan Châu tay vừa vịnh chiếc xe mô tô của Loan Châu tay vừa cầm cây cà rem , Hoàng Lan bật cười . Con nhỏ này sao lúc nào cũng như trẻ con . Hoàng Lan băng ngang qua đường vui vẽ nói :   
- hôm nay mới thứ ba , ngọn gió nào ác ôn đưa đẩy mày tới đây vậy ?   
Loan Châu vui vẽ nói :   
- tao mang càrem đến cho mày ăn nè !   
Vừa nói Loan Châu vừa đưa Hoàng Lan cây càrem đang cầm trên tay đến trước mặt Hoàng Lan.   
Hoàng Lan trề môi :   
- xí , cho mà cũng hà tiện , ai thèm ăn đồ thừa chứ !   
Loan Châu cười hể ha?   
- ai nói mày càrem nầy là đổ bỏ , tao nhường cho mày ăn , chưa cám ơn tao mà còn dám trách oan nửa hả ! vậy thì tao tiếp tục ăn . hahaha.   
Hoàng Lan chậm rải bước đi , Loan Châu một tay dắt xe bước theo . Hoàng Lan vui vẽ hỏi :   
- ê , nói chuyện đàng hoàn đi , tìm tao có chuyện gì không ?   
Loan Châu vui vẽ nói :   
- dạo này sao không thấy cái anh chàng ba trợn đứng dựa cột đèn nhìn mông mày nửa á !   
Hoàng Lan nhăn mặt   
- mày làm ơn đừng ăn nói ba trợn vậy được không , cũng tại mày mà người ta chẳng dám đứng đó đợi người yêu nửa !   
Loan Châu cười to   
- con trai gì mà nhát quá !   
Hoàng Lan nghiêm mặt hỏi :   
- mày tìm tao có chuyện gì ?   
Loan Châu nhúng vai   
- không có gì quan trọng , định hỏi mày chiều ngày mai có bận không   
- mày hỏi để làm gì ?   
Loan Châu vẫn nét mặt vui tươi nói :   
- nếu mày có thể về sớm tao nhờ mày vào nhà thương dùm tao !   
Hoàng Lan dừng chân tròn mắt nhìn Loan Châu   
- hả , mày nói đùa hay nói giởn , vào nhà thương dùm mày để làm gì ?   
Loan Châu đứng vẫn tỉnh bơ ăn càrem , nói   
- mày nghe tới nhà thương là mày như bị điện giật vậy đó ! tao cần phải vào nhà thương khám nghiệm !   
Hoàng Lan nghiêm mặt nói :   
- mày làm ơn đừng nói cà rởn nửa có được không ? tao sợ nhà thương , dưởng đường lắm ! mày định vào nhà thương khám cái gì ? mày bị bệnh hả ?   
- mày nhìn tao khỏe khoắn như vầy , bệnh gì chứ !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- mày cứ cà rởn hoài , không bệnh đi nhà thương để khám cái gì ?   
Loan Châu vừa ăn càrem vừa nhúng vai :   
- ai biết !   
Hoàng Lan vui vẽ nói   
- hả ? chắc mày điên rồi đó ! hahaha   
- có lẻ là vậy nên ông già tao bắt tao đi gặp ông bác sĩ gì đó . . .ai mà nhớ tên , nói chung là đến bệnh viện THV khám giân thần kinh của tao đó .hìhìhì   
Hoàng Lan tiếp tục bước đi   
- thôi đi mày ơi , làm ơn đừng ba sạo nửa , mày có khùng đâu mà đi khám giây thần kinh chứ !   
- hàhàhà , chắc tại ổng thấy tao mê đi chơi quá nên sợ tao sẽ khùng á !   
Lan ngừng lại nghiêm chỉnh nhìn bạn   
- mày nóit hật hả , ổng bảo mày đi khám thần kinh thật sao ?   
Loan Châu gật đầu   
- Ờ , tao có bao giờ sạo với mày đâu . Thật ra thì cũng chẳng có gì , dạo nầy tao thường gây gổ với thằng em trời đánh của tao , ba má tao nói tụi tao cần phải khám mấy sới dây nhợ trong đầu . hàhàhà   
Hoàng Lan nhíu mày   
- chị em trong nhà gây gổ là chuyện thường thôi , tao với thằng Hiển cũng vậy , có gì đâu mà lo chứ !   
Loan Châu cười   
- bởi vậy mới nói , thằng qủy nhỏ nó đâu có chịu đi , ông già đã hẹn rồi nên bắt tao phải đi , không thôi ổng cắt đứt tiền lương hàng tháng của tao ! hìhìhì   
- có thật không đây ? ở không như mày vẫn có lương mổi tháng hả ?   
Loan Châu ăn hết cây càrem , nhìn Hoàng Lan nói :   
- vấn đề không phải là ở đó , tao nghe con Hoàng Nhung nói nó đã đến đó rồi , chẳng có gì khó khăn cả , chỉ cần đến gặp cái ông bác sĩ tinh thần gì đó , nằm dài lên ghế sa lông , nói ba điều bốn chuyện cho ổng nghe , rồi ổng khuyên cái này cái nọ , chỉ vậy thôi . Không cần phải chích thuốt , uống thuốc gì cả , dể ợt mày thấy không ?   
Hoàng Lan lắc đầu cười   
- chỉ có những người giàu có như gia đình mày với nhỏ H . Nhung là dư thời gian làm những chuyện đó thôi . Đi bác sĩ không để trị bệnh mà để tâm sự , chuyện thật lạ đời !   
Loan Châu lại cười giòn   
- Ừa há , đi bác sĩ để tâm tình , nghe nói ông bác sĩ nầy coi cũng bô trai lắm đó mày !   
Hoàng Lan cũng cười thành tiếng   
- vậy sao mày không lẹ chân đi đến đó . ..   
- Tao cũng muốn lắm , nhưng chiều mai tao bận đi cấp với nhỏ Huyền , nhỏ Nhung , thằng . ..   
H . LAn lắc đầu   
- tụi bây coi bộ dư thời gian dử nha , thì mày hẹn lại . ..   
Loan Châu lắc đầu   
- tao nói ông già hẹn lại nhiều lần rồi , lần nầy ổng bắt tao phải đi nênt tao nhờ mày đi dùm tao !   
Hoàng Lan tròn mắt   
- cái gỉ mày có nói giởn không hả , tao đến đó để làm gì !   
Loan Châu tỉnh queo nói :   
- thì đến đó để làm tao !   
- hả ?   
Loan Châu lại cười   
- chỉ có mày với nhỏ Anh là hiểu tao nhiều nhất thôi , nhỏ Anh thì đang bận cập kè với anh Hai mày nó đâu rảnh để giúp tao , nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mày là dư thời gian giả làm tao đó.   
- trời , ông bác sĩ đó không biết mặt mày sao mà bảo tao giả làm mày chứ , thôi đừng nói sàm nửa !   
Loan Châu cười to   
- Ổng nào giờ có biết tao đâu mà mày lo , mày chỉ cần đến đó , vào phòng khám bệnh của ổng nằm dài trên ghế , nói sơ lịch sử củA tao rồi mày có quyền ba loa vấn đề cóc nhái gì đó , nói xong thì ra về , dể ợt !   
Hoàng Lan vội vàng nói :   
- tao không đi đâu , nghe mày diển tả cái dể ợt là tao thấy rùng mình rồi , khi không đi nằm dài trên ghế của người ta còn phải nói ba điều bốn chuyện gì đó nửa !   
Loan Châu cười   
- có gì kỳ chứ , hông chỉ vậy mà nếu mày thấy hắn đẹp trai mày có thể cua dùm cho tao luôn ! hàhàhà   
Lan vẫn lắc đầu   
- tao đã nói là không đi mà . . ..   
Loan Châu nài ni?   
- mày làm ơn dùm tao đi , không phải tao mê chơi mà đi cấp đâu , tao đi để giải hoà dùm cho cập con Nhung với thằng Tấn , nhỏ Nhung năn nỉ tao nên từ chối không xong . Mày giúp tao lần nầy đi . Ông bác sĩ này chưa hề thấy mặt tao nhưng có quen với ba má tao nên kẹt lắm , lở ổng gọi cho ba tao nói tao không có đến thì nguy cho tao , mày là con bạn tao tin tưởng nhất , hiểu tao nhất , làm ơn giúp dùm tao đi mà . ..   
Nghe Loan Châu nài nỉ Hoàng Lan cũng xìu lòng . Đi gặp bác sĩ tâm lý cũng chẳng có gì khó lắm . Chỉ cần tốn chút thời gian ở đó ba sạo vài câu chuyện là xong chứ gì . Kỳ nầy có cơ hội làm nử Quái sao lại chẳng làm , nhất định phải nghịch gợ , phá quấy ông bác sĩ nầy cho nhỏ Châu biết tay . Hoàng Lan bật cười.   
- thôi được rồi , tao sẽ giúp mày , nhưng đi chơi nhớ mang quà về trả ơn tao đó nhen !   
Loan Châu ngồi lên xe , đạp ga nói :   
- vậy thì cám ơn mày , leo lên tao chở về nhà !   
Thế là hai cô bé chạy một mạch về nhà.   
Hai cô bé vừa bước vào nhà thì gặp mẹ của Lan ngồi cạnh nắm lấy bàn tay của Vũ Anh . Nhìn thấy Hoàng Lan và Loan Châu , bà dịu giọng nói :   
- tụi con có biết chuyện nầy chưa ?   
Hoàng Lan nhíu mày   
- chuyện gì hả má ?   
Hiển đứng đó vui vẽ nói :   
- thì chuyện của anh hai và chị Vũ Anh đó , công nhận hai người này kính đáo thật , thám tử như em mà cũng không hay không biết !   
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Vũ Anh , Loan Châu bật cười   
- hàhà , đến bây giờ mày mới tuyên bố hả Vũ Anh , Hiển nè , em muốn làm thám tử phải theo học chị , chị biết họ cặp kè lâu lắm rồi !   
Hiển vội vàng nói :   
- chị cũng xấu thật , biết rồi mà sao không cho em biết !   
Mẹ của Hoàng Lan cũng nói vào   
- chuyện lớn vậy mà tụi nó giấu bác , con biết mà cũng giấu luôn cả bác !   
Loan Châu thân mật ngồi xuống cạnh mẹ của Hoàng Lan , vui vẽ nói :   
- bác đừng có trách Vũ Anh và con nhé bác , tại anh Khanh đó , ảnh lấy quyền hành cấm không ai nói gì cả , ảnh muốn giử bí mật đó bác vì chắc trong đầu ảnh muốn thêm vài ba cô gì đó . ..   
Khanh vội cắt ngang lời của Loan Châu   
- cô đúng là Nử Yêu Quái , không phải Yêu Quái mà là Ma Quái đó !   
Loan Châu vẫn nói tỉnh   
- bác thấy không , lúc nào gặp con ảnh cũng nói Quái với Ma nên con làm sao dám nói bác nghe chuyện của ảnh !   
Mẹ của Hoàng Lan vui vẽ nắm lấy tay Châu , nói :   
- con đừng có nghe nó nói bậy , con đẹp gái như thế nầy , phải là tiên nử chứ yêu quái ma quái gì !   
Loan Châu nhết mũi nói :   
- nghe rỏ chưa "CuTí" hàhàhà.   
Hoàng Lan nắm tay Vũ Anh kéo đứng dậy , Lan vui vẽ nói :   
- vậy chừng nào có thiệp mời . ..   
Vũ Anh vội vã lắc đầu   
- đừng nói bậy mà Lan ,   
Hoàng Lan tròn mắt :   
- Ồ , thì ra anh hai chưa cầu hôn với chị hả ?   
Câu Lan hỏi làm cho Vũ Anh càng đỏ mặt hơn . Khanh trợn mắt nhìn em gái vô duyên của mình . Mẹ của Hoàng Lan vui hẳng lên , bà nói :   
- dĩ nhiên là nó phải cầu hôn với Vũ Anh rồi , lát nửA để mẹ đi gọi cho dì con , không biết dì dượng của con muốn ba mẹ qua bên đó hay dì dượng con về đây nói chuyện . . .để má đi nấu cơm nước cho xong rồi còn gọi qua cho dì . ..   
Vũ Anh vội vàng nói :   
- dì ơi , đừng nói sớm vậy mà , anh Khanh và con chỉ mới . ..   
Hiển vui vẽ nói :   
- má làm gì vội vậy ? họ chỉ mới tuyên bố cặp kè thôi mà , anh hai chưa hỏi mà ảnh có chưa chắc gì chị Vũ Anh gật đầu , má đừng có vội quá . . .coi chừng anh hai quê độ ! hàhàhà   
Bà mẹ gật gù   
- vậy à , nếu vậy thì mẹ cũng nên vào nấu cơm , hôm nay phải ăn mừng !   
Vũ Anh vội nói   
- để con phụ với dì   
Loan Châu cũng nói :   
- còn con nửA bác ơi !   
Lan cũng nói :   
- con nửa má   
Bà mẹ dịu giọng nói :   
- các con cứ ở ngoài đây trò chuyện đi , đã xong tất cả rồi , cái nhà bếp chật lắm vào rồi bận bịu má la tụi bây đó .hìhìhì   
Ba của Khanh ngồi trên ghế chỉ nhìn dám trẻ mà thôi , tuy ông không nói gì nhưng trong ánh mắt hiện rỏ niềm hạnh phúc . Ông vội đứng lên , vui vẽ nói :   
- bà không cho đám nhỏ vô chắc cho tui vào , hàhàhà   
Bà Mẹ lắc đầu , vui vẽ   
- cái ông nầy !   
Thế là cả hai ông bà cùng vào bếp , để bọn trẻ ởngoài trò chuyện vui đùa.   
Hiển quay sang chị Vũ Anh , nói :   
- anh hai có hỏi chị chưa ? chắc chưa quá !   
Khanh liền đi về phía Hiển , lấy tay phớt nhanh đầu em trai mình , nói :   
- mày chuyên môn phá đám , sao biết là tao chưa hỏi !   
Vũ Anh chớp chớp mắt nhìn Khanh   
- anh hỏi khi nào chứ , mà hỏi cái gì vậy ?   
Loan Châu hỉ hả cười   
- hahaha . . .anh Khanh , anh thật có phước đó nha , kỳ này anh mà không cầu hôn với nhỏ Anh là lớn chuyện đấy nhé !   
Hoàng Lan vội vàng nắm lấy tay Vũ Anh   
- vào phòng đi , nhất đ .nh phải kể rỏ đầu đuôi cho tụi này nghe !   
3 cô gái chạy vào phòng riêng của Hoàng Lan để lại Khanh và HIển bên ngoài.   
Vào bên trong , Loan Châu nói :   
- kể tụi tao nghe đi Vũ Anh !   
Vũ Anh nhớ lại cảnh sáng hôm nay mà nử một nụ cười thật tươi.   
Sáng sớm bước vào công ty thì nghe Đoàn loa loa diển tả về "cô bạn gái bí mật" của Khanh.   
- chúng tôi không nhìn bậy đâu , rỏ là cai con nhỏ đó có cái mông bự chần dần , thân hình mập ú . ..   
Vũ Anh nhìn thấy Khanh đứng đó mà không nói gì , nàng giận run lên nói :   
- anh Khanh , anh phải nói rỏ ra cô bạn gái đó là ai , nếu không coi chừng anh sẽ mất bạn gái đó !   
Khanh vội vã đến bên Vũ Anh , nói to :   
- các người làm ơn im lặng nghe tôi tuyên bố !   
Mọi người đưa mắt nhìn Khanh . Chàng chỉ vào Vũ Anh to tiếng nói :   
- bạn gái tôi mảnh khảnh như vầy mà thằng qủy Đoàn cho là ú ! hàhà , xin tuyên bố cho tất cả biết Vũ Anh chính là cô bạn gái bí mật của tôi đó !   
- hả ?   
Mọi người cùng hả một tiếng thật to , ai cũng ngạc nhiên nhìn Vũ Anh rồi nhìn Khanh . Vũ Anh đỏ mặt đấm nhẹ vào eo Khanh   
- ai bảo anh tuyên bố như thế chứ !   
Cường vui vẽ nói :   
- thấy không , tôi nói khuôn mặt Vũ ANh lúc nào cũng tươi cười , thất tình chổ nào chứ ! hahaha   
Loan nhìn Vũ ANh như không tin , hỏi :   
- có thật vậy không ?   
Vũ Anh mắt cở nhìn xuống chân mà đôi má ửng hồng.   
Bích vui vẽ nói :   
- nhìn cái mặt đỏ á của nhỏ cũng biết điều ông KHanh tuyên bố là thật rồi !   
Câu nói của Bích làm mọi người cười rộn lên . Các bạn đồng nghiệp vui vẽ chúc mừng Vũ Anh và Khanh . Loan tuy có vẽ hơi buồn có lẻ vì trách Vũ Anh sao không chịu nói thật lúc ban đầu nhưng rồn Loan cũng bỏ qua sau khi Vũ Anh thành thật nói rỏ lý do và sự lo lắng của nàng . Vũ Anh thật mừng trong bụng là ai cũng không giận nàng về vụ giấu họ bấy lâu nay.   
Ngồi trên giường , Hoàng Lan vui vẽ nói :   
- vậy anh hai tao cầu hôn chưa ?   
Vũ Anh tah^ .t thà lắc đầu   
Loan Châu nói :   
- không sớm thì muộn thôi , tụi bây làmột cặp đầy thơ mộng mà , haha , không ngờ mộng của mày trở thàn thật ròi !   
Tất cả người trong nhà ăn uống vui vẽ . Ai ai cũng chấp nhận tìnhcảm của Khanhvà Vũ Anh , nhất là mẹ của Khanh cứ nhắc đi nhắc lại với Khanh "con phải cầu hôn Vũ Anh cho sớm đó nha !" câu nhắc nhở của mẹ là Khanh cười , Vũ Anh đỏ mặt . Sau buổi ăn cơm Loan Châu xin phép về , trước khi về Loan Châu không quên móc ra tấm giấy trong túi quần đưa cho Hoàng Lan , nói :   
- đây là giấy hẹn cho ngày mai đó , tên người , địa chỉ đều ở trong này , mày phải nhớ chièu mai xin phép ra sớm giúp tao đó !   
Hoàng Lan chưa kịp trả lời thì Loan Châu đã đi nhanh ra ngoài đóng ầm cửa lại . Hoàng Lan nhìn mảnh giấy lắc đầu . Hoàng Lan vui vẽ trở lại trò chuyện với mọi người . Nhìn thấy Vũ Anh hạnh phúc bên Khanh , lòng Hoàng Lan vui vô cùng . Hy vọng Vũ Anh và Khanh sẽ mãi được vui và hạnh phúc như hôm nay.  
Khanh và Vũ Anh đang ngồi ăn sáng ở tiệm phở cạnh bên công ty . Khanh vui vẽ nói :   
- bây giờ phải tìm thư ký mới rồi !   
Vũ Anh ngạc nhiên nhìn Khanh   
- tại sao tìm thư ký mới ? cho ai ? bộ chị Loan muốn nghỉ việc hả ?   
Khanh lắc đầu   
- anh phải tìm thư ký thế chổ củA em đó , bây giờ em là bạn gái của anh , mọi người đã biết thì làm sao còn làm thư . ..   
Vũ Anh vội gạt đi   
- sao lại chẳng được chứ !   
Khanh vội vàng phân tích   
- không phải là chẳng được mà anh sợ trong lúc làm việc anh nghĩ em là thư ký rồi ra lệnh cho em , em giận thì nguy , không đưa chuyện em làm thì cũng nguy vì người ta sẽ nói anh thiên dị !   
Vũ Anh lắc đầu   
- anh đừng có coi thường em quá ! công và tư em phân biệt rỏ ràng mà , trong giờ làm việc em là thư ký của anh , dĩ nhiên anh phải đưa việc cho em làm , có sai anh phải la rầy em chứ , như thế thì người ta làm sao có thể cho rằng anh thiên dị !   
Khanh nhướng mày nhìn Vũ Anh   
- em thật không giận nếu anh la rầy em ?   
Vũ ANh gật đầu   
- vâng , nhưng khi không khi khổng la là hỏng được đó nha , em làm sai mới được phép rầy em !   
Khanh hỏi lại   
- nhất định không giận ?   
Vũ Anh gật đầu   
- nhất định không giận ! vậy anh không được đuối việc em đó nha !   
Khanh vui vẽ nói :   
- dĩ nhiên là không bao giờ anh dám đuổi việc em rồi ,một cô thư ký giỏi như em , anh đuổi thì ông chủ của anh cũng mướn lại em thôi ! hìhìhì   
Vũ Anh đứng lên   
- chúng ta vào công ty đi anh !   
Đứng trước cửA công ty , Khanh nói :   
- em vào trước đi , chúng ta vào cùng lúc cũng kỳ lắm !   
Vũ Anh mĩm cười mở cửA bước vào . Đoàn nhìn thấy Vũ Anh ngồi vào ghế , hắn liền điếm ,   
-một ,2 ,3 ,4 ,5   
Khanh xuất hiện sau cánh cửa . Mọi người cười rần lên , Vũ Anh tròn mắt hỏi :   
- các người cười gì chứ !   
Loan vui vẽ nói :   
- tụi nầy cá với nhau coi Vũ Anh xuất hiện trước hay ông Khanh trước va trong giòng bao nhiêu giây thì kẻ thứ hai sẽ xuất hiện ! hahaha   
Đoàn hể hả cười   
- vậy là tôi thắng rồi đó !   
Khanh đỏ mặt nói :   
- các ngươi thật quá lắm , Cường , vào đây có chút chuyện muốn bàn với ngươi !   
Khanh vào nhanh trong phòng riêng cho đở quê , Cường đứng lên vui vẽ đi vào phòng làm việc của Khanh.   
Vũ Anh ngồi bên ngoài vui vẽ làm việc . Đêm hôm qua nàng gọi cho ba mẹ để kể chuyện của nàng . Mẹ của Vũ Anh vui mừng vô cùng . Trong lòng bà lúc nào cũng rất qúy mến Khanh . Ba của Vũ Anh ngày hôm đó hay tin Vũ Anh không theo Thắng đi TGB , ông giận lắm nhưng bây giờ hiểu rỏ chuyện ông cũng vui trong lòng . Khanh là chàng trai cũng chẳng thua gì Thắng , vã lại là cậu con trai mà ông đã nhìn thấy nó lớn lên như thế nào . Ông cũng cãm thấy yên tâm phần nào vì biết Khanh chẳng phải làmột chàng thanh niên xấu tánh . Mẹ của Vũ Anh có hỏi nàng Khanh đã cầu hôn nàng chưa , câu hỏi làm Vũ Anh thẹn cả người . Nàng thật sự rất mong mõi ngày đó sẽ đến , làm con gái ai lại đi hối thúc người mình yêu ngỏ lời cầu hôn chứ . ..   
Đang trong giấc mơ thì nghe tiếng hét của Khanh bên tai   
- Vũ Anh , cô làm ăn cái kiểu nầy đó hả , lá thư chỉ có mấy hàng mà cô cũng đánh trật lất !   
Mọi người đưa mắt nhìn Khanh và Vũ Anh . Nàng to tròn đôi mắt nhìn Khanh , nhỏ giọng nói :   
- anh làm gì la lớn vậy , đánh sai thì sửa lại . ..   
Tiếng Khanh vẫn to như cố ý cho mọi người nghe   
- tất nhiên là phải đánh lại rồi , nhưng cứ sai rồi đánh lại , vậy chừng nào tôi mới có hợp đồng đưa người ta ký !   
Vũ Anh bực mình to tiếng lại với Khanh   
- lâu lâu mới saimột lần , anh làm gì dử thế !   
Nàng giựt lá thư trên tay của Khanh , chẳng thèm nhìn đến mặt Khanh . Chàng nhìn lên nói :   
- các người nhìn gì chứ , thư ký tôi làm sai tôi la rầy là chuyện thường mà !   
Quay sang Vũ Anh , KHanh nói nhỏ vào tai nàng   
- bộ giận anh hả ?   
Vũ Anh không ngẩn lên nhìn Khanh mà chỉ "xí" một tiếng làm cho mọi người chung quanh bật cười.   
Khanh bước trở vào phòng nhưng chưa đầy năm phút , chàng lại bước ra đứng cạnh bên Vũ Anh , kề tai nói nhỏ :   
- nhớ chiều nay đi xem xuất bảy :30 với anh nhé , anh có buổi hợp nên sẽ chờ em ngoài rạp !   
Vũ Anh nhìn thẳng vào mắt Khanh nói to :   
- còn khuya mới đi với anh !   
Khanh vội vàng nói :   
- em giận thật à ? em thật bướng bỉnh quá , sao ban sáng nói là công tư phân minh mà . ..   
Vũ Anh bậm môi   
- la thì cũng nhỏ tiếng chút , anh làm chi dử vậy !   
Khanh cười xoà   
- cho anh xin lổi đi mà !   
Câu xin lổi của Khanh làm cho mọi người không thể nín cười được nửa . Loan vui vẽ nói :   
- để tui coi hai người công tư phân minh được tới bao lâu . hàhàhà.   
Khanh gượng cười bỏ vào phòng riêng , Vũ Anh ngồi đó đánh lại tờ thư mà cười trong bụng . Khanh và nàng thật trẻ con quá , nhưng như thế mới vui chứ . Từ ngày Khanh và nàng thành một cặp thì lúc nào nàng cũng muốn được làm trẻ thơ , làm cô bé bướng bỉnh của Khanh . Vũ Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ được làm vợ , làm mẹ . . .Vũ Ahh lắc đầu "lại mơ đâu đâu nửa rồi , đánh máy sai mắc công bị Ông chủ la nửa , thật thấy ghét anh quá đi !"

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 10**

Hôm nay vì lời hứa với Loan Châu nên Hoàng Lan đã xin về sớm . Nàng gọi xe taxi đi thẳng đến bệnh viện . Bước vào Hoàng Lan thấy ớn lạnh , nàng chúa ghét vào nhà thương . nàng thật không hiểu sao bác sĩ tâm lý lại có văn phòng nằm ở đây . Hoàng Lan rùn mình "chắc văn phòng nầy ở đây để dành cho những thân nhân của các người chết , Lan ơi , mày nghĩ tầm phào gì vậy !" Theo địa chỉ Hoàng Lan đã tìm ra văn phòng của ông Bác sĩ Kế Trình . Hoàng Lan mở cửA đi vào , nhìn thấy Cô y ta ngồi bên góc Hoàng Lan vội hỏi   
- xin hỏi bác sĩ Kế Trình có đây không ?   
Cô y tá vui vẽ nói :   
- cô là bênh nhân của bác sĩ phải không ? cô viết tênv ào đây đi , tôi lấy hồ sơ và sẽ cho cô vào gặp bác sĩ !   
Hoàng Lan vội viết tên mình vào , rồi chợt nhớ ra là mình đâu phải Hoàng Lan , mà là Loan Châu cơ . Nàng bật cười , xóa đi và viết lại . Hoàng Lan ngẩn lên nhìn cô y tá , nàng thầm nghĩ trong bụng "chắc cô ta cho rằng mình điên quá , hàhà , thì người điên hoặc người giàu mới vào gặp bác sĩ tâm lý !"   
Hoàng Lan ngồi vào ghế chờ đợi cô y tá gọi tên mình . Một lúc sau cô y ta từ cửa phòng bác sĩ bước ra nói :   
- bác sĩ có thể gặp cô rồi , cô vào đi !   
Hoàng Lan mở cửa bước vào . Nàng cứ nhắc mình mãi , hôm nay phải làm Loan Châu , phải ngịch ngợm như nó , không phải Hoàng Lan tầm thường nửa . Người bác sĩ đưa lưng về phía nàng , có lẽ ông ta đang bận mở tủ lấy hồ sơ chi đó . Khi ông quay lại , cả hai trố mắt nhìn nhau.   
Hoàng Lan nói to :   
- là ông ?   
Người bác sĩ trẻ tuổi cũng nói thật to :   
- là cô ?   
Hoàng Lan nhíu mày   
- Ông là bác sĩ Kế Trình ?   
Bác sĩ trẻ tuổi không trả lời nàng , chàng hỏi ngược lại   
- còn cô là Lê Thị Loan Châu ?   
Hoàng Lan lắc đầu rồi nhớ lại "mình đang đóng vai trò Loan Châu mà !" rồi nàng gật đầu . Bác sĩ nhíu mày   
- cô là Loan Châu hay không phải Loan Châu ?   
Hoàng Lan thật không ngờ chàng "thư sinh" mà Loan Châu cho rằng mỗi chiều thường đứng chờ nhìn Hoàng Lan lại là bác sĩ tâm lý học Kế Trình , nhưng Hoàng Lan vẫn còn nhớ cô nử sinh kia gọi anh ta là "Mạnh" kia mà . Hoàng Lan cũng không biết tại sao lại nhớ rỏ cái tên đó nửa . Người bác sĩ trẻ tuổi chăm chú nhìn Hoàng Lan   
- sao cô không trả lời câu hỏi của tôi ?   
Hoàng Lan như tỉnh lại , hôm nay nàng là Loan Châu thì phải tinh nghịch chứ , Hoàng Lan nhoẻng miệng cười   
- anh là bác sĩ thật sao ? tôi cứ tưởng anh là thư sinh chứ !   
Người bác sĩ trẻ tuổi cười nhẹ , lắc đầu nói   
- cô và bạn của cô tư tưởng phong phú quá !   
Biết là ông ta đang chăm bím mình , nàng bực mình châm lạimột câu   
- nhìn kỷ vẫn không thấy ông giống bác sĩ tí nào , có phải là giả mạo không ? vì ông có tên là Mạnh chứ nào phải bác sĩ Kế Trình Kế Triết gì á !   
người bác sĩ trẻ lắc đầu   
- không phải giả mạo , tôi đúng là tên Mạnh , bác sĩ Trình bận việc nên nhờ tôi giúp dùm ông ta hôm nay , cô còn gì thắc mắc nửa không ?   
Hoàng Lan tỉnh bơ ngồi xuống ghế sa lông , nói :   
- làm sao mà tôi tin cho được , bác sĩ tâm lý chứ bộ bác sĩ khám bệnh ho bệnh cảm đâu mà có thể thay thế khám bệnh , nếu muốn tôi tin thì ông phải nói rỏ cho tôi biết lý lịch đàng hoàn !   
Từ ngày ra trường đi làm cho đếnnay , đây là lần đầu tiên bệnh nhân của anh hỏi lý lịch của anh . Mạnh bật cười   
- tôi là bác sĩ , tôi chưa hỏi lai lịch của cô mà cô lại hỏi tôi ?   
Hoàng Lan tinh nghịch nói :   
- lai lịch tôi có gì để hỏi chứ , bao nhiêu giấy tờ ông đã ở trong tay ông rồi !   
Mạnh nhìn Hoàng Lan   
- đúng vậy , nhưng còn thiếu . ..   
- thiếu gì ?   
Mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt sắt bén của Hoàng Lan , nói :   
- bức ảnh , làm sao tôi biết cô thật là Loan Châu ?   
Trong lòng Hoàng Lan rất đổi lo lắng nhưng vẫn cố bình tỉnh , nở nụ cười thật tươi , nói :   
- vậy thì tôi qủa quyết anh là bác sĩ giả !   
Mạnh nhíu mày   
- tại sao ?   
Hoàng Lan cười tinh nghịch   
- bởi vìmột bác sĩ tâm lý thì sẽ không nói như vậy , nếu chẳng phải là Loan Châu thì tôi đến đây làm gì ? có lợi gì cho tôi chứ ? vào đây ai cũng nghĩ tôi điên mới tìm tới nhà tâm lý học , giả ai không giả , ngu sao giả người điên !hìhì   
Mạnh nghe lời giải thích của Hoàng Lan , chàng cũng cãmt hấy mình quá điên rồ . Nhưng không để Hoàng Lan thấy được khuyết điểm của mình , Mạnh liền nói đở :   
- rất có nhiều chuyện trên đời , người ta làm mà mình không bao giờ ngờ được . ..   
Hoàng Lan nghịch ngợm nói   
- nhánh cây ông leo đã tét nhánh rồi , đừng ráng níu lại làm gì , hàhà cứ tự nhiên nói câu xin lổi với tôi đi , bác sĩ tâm lý nhiều khi cũng đi sai tâm lý làmột chuyện thường tình mà !   
Mạnh cãm thấy thích thú cách nói chuyện này của cô bé , nhìn bề ngoài trẻ đẹp , lém lỉnh , nghịch ngợm , cô bé đâu trông giốngmột người cần đến nhà tâm lý học ! nhưng Mạnh nghĩ lại "con nhà giàu đa số là vậy , hể trong nhà có chút chuyện phiền nảo mà tìm đến đây , đâu có gì là lạ !"   
Mạnh vui vẽ nói :   
- vậy xin lổi cô nhé , chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không ? tôi là bác sĩ Đinh Thế Mạnh , hôm nay bác sĩ Kế Trình có chút việc nên giao tất cả bệnh nhân mới cho tôi điều trị , và từ nay tôi là bác sĩ của cô !   
Hoàng Lan thúc thích cười   
- Đinh Thế Mạnh ! hìhì tên ông nghe lạ lắm , hồ sơ của tôi chắn chắc là ông đã nắm trong tay rồi , vậy khỏi giới thiệu nhé !   
Mạnh cười   
- ho6` sơ đâu có thể viết hết tính tình củamột người nên tôi rất hy vọng có thể biết thêm nhiều về cô !   
H . LAn vui vẽ nói :   
- không muốn cũng phải biết vì tôi là bệnh nhân của ông mà !   
Mạnh vui vẽ lắc đầu   
- cô quả là tinh nghịch , hy vọng cô có thể nói sơ cho tôi hiểu về cô . ..   
H . LAn lắc đầu   
- không được đâu !   
Mạnh nhíu mày   
- tại sao ?   
Hoàng Lan nghiêng nghiêng đầu , nhưmột đứa trẻ tinh nghịch , nàng vui vẽ nói :   
- tôi không biết ông là ai thì sao dám nói tất cả cho ông nghe , hay là vầy đi , ông kể sơ về gia cảnh của ông cho tôi biết , khi biết rồi "hy vọng" tôi sẽ dể thở hơn và "có thể" sẽ cho ông biết về tôi ! hìhìhì   
Mạnh nhìn cô bé trước mặt mà buồn cười . Tuy chàng làmột bác sĩ mới ra trường , nhưng trong bao năm thực tập , chàng cũng chưa bao giờ gặp chuyện thế này . Mỗi khi gặp bệnh nhân , hỏi câu nào thì người ta trả lời câu nấy , còn cô bé này , hỏi câu nào cô ta hỏi lại câu đó . Có đời ai lại đi bảo bác sĩ tâm lý học nói về lý lịch của bác sĩ chứa . Nhưng nhìn đôi mắt nghịch ngợm của cô bé , Mạnh bật cười , nghĩ "không đi đếnh mục đích chắc cô bé không chịu thua đâu !"   
\*\*\*\*  
Hoàng Lan tủm tỉm cười trong sự im lặng của Mạnh . Không ngờ đóng vai trò của Loan Châu cũng vui quá chứ . Bac sĩ Mạnh trẻ tuổi này học nghành tâm lý thật không thích hợp cho anh ta chút nào . Nghĩ thế Hoàng Lan lại cười.   
Nhìn nụ cười nghịch ngợm trên nét mặt của Hoàng Lan , Mạnh lắc đầu nói :   
- thú thật cô là người bệnh nhân đầu tiên hỏi về tôi.   
Hoàng Lan liền vui vẽ trêu   
- có thật không đó ? xin nói rỏ tôi là bệnh nhân đầu tiên của anh hay là bệnh nhân đầu tiên hỏi lai lịch của anh ? hìhìhì   
Mạnh xầm nét mặt xuống . Nếu là Loan Châu thì nàng đã vui cười và mạnh dạng tấn công tiếp tục , nhưng Hoàng Lan dù đóng kịch thế nào vẫn còn lại chút yếu ớt của Hoàng Lan , nàng vội vã nói :   
- xin lổi nhé , tôi chỉ đùa thôi , không cố ý chê bai gì bác sĩ cả !   
Mạnh đưa mắt nhìn Hoàng Lan . Chàng ngạc nhiên , chỉ thoáng trong vòng mười mấy giây ,một cô bé với đôi mắt đầy vẻ nghịch ngợm đã đổi sang một ánh mắt dịu dàng , ấm áp . Thì ra cô bé nầy không nghịch ngợm như ta tưởng tượng . Mạnh phì cười . Nhìn thấy nụ cười của Mạnh , Hoàng Lan vui vẽ đùa tiếp   
- sao ông không nói mà chỉ cười thế nhỉ ! bác sĩ không thể dùng nụ cười mà thay thế lời nói đâu nhé , tôi không mắc mưu đâu ! hìhìhì   
Ngồi đối diện với Hoàng Lan , Mạnh vui vẽ nói :   
- vậy Loan CHâu muốn biết điều gì ?   
Hoàng Lan nhúng vai nói :   
- đâu biết , bác sĩ có thể nói về . . .ùm . . .như là bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi ? ra trường khi nào ? hiện đang ở đẩu gia cảnh thế nào ? v .v . và v .v . như thế đó ! hàhàhà   
Mạnh nhíu mày , nhưng trên môi chàng nở nụ cười   
- nhièu như thế à ? mà sao Loan Châu lại muốn biết nhièu thể dường như là hơi . ..   
Hoàng Lan tỉnh bơ nói :   
- hơi gì chứ ? bác sĩ nghĩ coi , phải biết tuổi tác xem có gìa hơn tôi không , méu già hơn tôi mới biét cách xưng hô vì bác sĩ còn là bác sĩ dài dài của tôi mà ! hìhì , ra trường khi nào để xem bác sĩ có kinh nghiệm nhièu chưa , gia đình thế nào . . .hổng phải tôi tò mò đâu nha , à mà chắc chưa , cô nử sinh mà bác sĩ thẩn thờ chờ đợi mỗi chièu thứ sáu chắc là bồ của bác sĩ hả , vậy là bác sĩ chưa vợ , mà có con chưa ..   
Mạnh liền đưa bàn tay phải lên như muốn đầu hàng , chàng vội nói :   
- thôi được rồi , tôi vừa được 30 tuổi , chưa vợ chưa con , đã ra trường tại Hoa Kỳ cách đây hai năm , đã thực tập ở nhà thương này vừa đủa hai năm , cùng với bác sĩ Kế Trình cộng tác được vài tháng , sao . . .đủ chưa , cô còn muốn biết thêm gì nửa không ?   
Hoàng Lan ôm bụng cười giòn giả . Nàng không ngờ ông bác sĩ này khai rỏ ràng về ông ta như thế , đúng làmột bác sĩ không lảo luyện nghề của mình nên đã bị mắc mưu nàng rồi . Mạnh nhíu mày   
- tại sao cô cười ?   
Hoàng Lan với vẻ thật tự nhiên , nói :   
- tôi thật không ngờ anh lại khai báo rỏ ràng như thế , nè , anh ở nước ngoài chắc có nhièu điều lạ lắm , kể tôi nghe với !   
Mạnh lắc đầu , cô gái này thật kỳ lạ , mới gọi chàng bằng ông rồi đổi sang anh trong chớp mắt , đi bác sĩ mà cứ hỏi chuyện của bác sĩ cứ chẳng kê khai gì chuyện của mình . Mạnh chưa bao giờ gặp trường hợp nhưng chàng là 1bác sĩ tâm lý thì phải biết cách nói chuyện với bệnh nhân chứ.   
Mạnh ôn tồn nói :   
- Ba Mẹ của cô có cho chúng tôi biết , cô không thích ở nhà và thường gây gổ với các em , cô hay giấu sự buồn bực qua nụ cười và không bao giờ tiếc lộ tâm sự của mình cho ai rỏ , phải vậy không ?   
Hoàng Lan chăm chú nhìn Mạnh . Không ngờ anh chàng bác sĩ này thẳng thắng như vậy . Gia đình của nhỏ Châu cũng hiểu nó phần nào chứ , vậy mà con nhỏ cứ bảo gia đình chẳng ai thèm chú ý đến nó , thật nhỏ có phước mà không chịu hưởng . Loan Châu là bạn thân với Hoàng Lan từ bé thơ đến bây giờ . Có lúc nào nàng thấy Loan Châu lo lắng hoặc buồn rầu đâu , nhỏ quá sung sướng thì làm sao biết buồn là gì . Tính tình của Loan CHâu rất thoải mái cởi mở , nhưng cũng rất độc quyền vì sanh ra là con nhà giàu thì đứa nào cũng có cái tính đó nên anh chị em trong nhà xích mích nhau là chuyệng thường , có gì đâu mà phải đi đến bác sĩ gở rối tơ lòng . Còn gia đình mình ? Hoàng Lan cũng hạnh phúc lám chứ , không sống trong sự giàu sang nên cha mẹ luôn bận lo kiếm tiền về nuôi con . Họ đâu rảnh mà để ý đến tâm tình của các con , chỉ cố gắng dạy cho anh em nàng nên người , và cho ăn học để sau này có đượcmột việc làm tốt để nuôi thân . Vậy mà ba anh em của Hoàng Lan vẫn khôn lớn nên người , nào có thua xúc gì aid dâu ! Mỗi khi có chuyện gì phiền nảo , Hoàng Lan chỉ tâm sự với bạn bè , vậy cũng đủ rồi cần gì đến bác sĩ ? vã lại sốngmột cuộc sống trầm lặng như nàng thì sao mà có nhiều phiền nảo được chứ . ..   
- cô Loan Châu , sao cô không trả lời tôi ?   
Câu hỏi của Mạnh làm Hoàng Lan giật mình , nàng ngơ ngát hỏi :   
- anh hỏi cái gì ?   
Mạnh lại lắc đầu   
- cô quả như sự suy đoán của tôi , không quan tâm chăm chú cho những điều bên cạnh , dường như cô hay chú tâm đến chuyện của người khác để quên đi chuyện rắc rối của mình ?   
Vẻ tinh nghịch lại hiện lên trên đôi mắt đẹp của Hoàng Lan , nàng vui vẽ hỏi :   
- bộ tôi có rắc rối gì hả ?   
Mạnh vui vẽ trả lời   
- tôi không biết , và nếu có hy vọng chúng ta sẽ cùng gở rối dùm Loan Châu !   
Hoàng Lan gật gù   
- Ò há , tôi có thắc mắc này , nhờ anh gở dùm !   
Mạnh vui vẽ nói :   
Loan Châu cứ nói cho tôi nghe !   
Hoàng Lan vui vẽ tiép lời   
- tại sao anh học bên mỹ mà không ở bên đó làm , về đây làm gì ?   
Mạnh lắc đầu   
- tôi nói cô có rắc rối gì về cô chứ không phải thắc mắc chuyện của tôi !   
Hoàng Lan lí lắc cười   
- Ồ , về tôi hả ? tôi chẳng có rắc rối gì cả !   
Rồi Hoàng Lan nhìn đồng hồn , vội vàng đứng dậy nói :   
- tới giờ tôi phải về rồi , tôi có hẹn với bạn , thôi để khi khác tôi gọi lại văn phòng anh , hẹn bàn giải rắc rối của tôi sau nhé !   
Mạnh chưa kịp trả lời trả vốn gì cả thì Hoàng Lan đã nhanh tay xách túi xách của mình đi nhanh ra khỏi văn phòng . Mạnh chỉ biết lắc đầu . Cô bé này thật khó hiểu quá , đi bác sĩ tâm lý mà chẳng cho bác sĩ biết gì về mình cả . Mấy tiếng đồng hồ cô ta chỉ dòng do nói chuyện đâu đâu , chẳng muốn đề cặp đến bản thân mình . Cô bé này ngây thơ chưa hề biết buồn phiền hay cô bé có điều chi rắc rối , phiền muộn và chẳng muốn nói ra ?   
Mạnh nhìn vào hồ sơ của Loan Châu . Cha của Loan Châu có đề rỏ "Loan Châu được sanh ra tại đất sài gòn , lớn lên trong sự cưng chìu , lúc nào cũng cười , chúng tôi thấy nó buồn hay vui cũng vậy , lúc nào cũng vui cười bất cần đời nhưng sao nó lại thường gây gổ với các em , chẳng thích ở nhà , sợ nó cứ đi chơi rồi hư hỏng cuộc đời , mà không biết nó có hư hỏng hay chưa vì chẳng ai biết được tâm tư của nó , hy vọng bác sĩ có thể giúp khuyên lơn nó . . ."   
Mới nhìn sơ qua thì Mạnh thấy chuyện này đâu khó , đa số những đứa con già giàu thường có bản tính như thế , có gì là lạ . Nhưng cô bé này có cách nói chuyện rất lạ , vẻ ngây thơ tinh ngịch của cô ta , và theo tâm lý mà đoán , nhìn và nghe cách nói chuyện của cô bé , cô bé chẳng có chút gì gọi mà "hạng gái nhà giàu biết ăn chơi" , vì thế người con gái Loan CHâu nầy đã làm cho Mạnh càng muốn hiểu biết thêm về cô ta . Chàng nhìn đồng hồ rồi vội vàng bước ra bên ngoài dặn dò cô y tá   
- Hường , chị gọi dùm tôi đến nhà cô Lê Thị Loan Châu , tôi muốn làm cái hẹn thứ hai với cô ta nhé !   
Cô y tá Hường gật đầu . Mạnh trở vào trong chuẩn bị ra về.

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 11**

Hoàng Lan bước vội ra ngoài . Nàng rất ghét phong cảnh của nhà thương vã lại vì sợ bác sĩ tên Mạnh đó nghi ngờ nàng chẳng phải là Loan Châu thì phiền lắm . Hoàng Lan nghĩ lại lúc ở trong phòng của bác sĩ mà buồn cười . Anh chàng bác sĩ này còn trẻ quá , bị mắc mưu nàng hoài . Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho hắn , cả buổi mà chẳng hỏi gì được . Nàng mong chờ gặp được Loan CHâu nói cho nó tức chơi . Mê đi cấp để bỏ lỏng cơ hội phá anh chàng bác sĩ đẹp trai nầy . Mà hắn đẹp trai thật chứ , nhất là đôi mắt sáng và đôi chân mày cứ nhíu lại , suy nghĩ gì đâu đó , mà bác sĩ tâm lý thì làm sao cho mình tự do thảnh thơi , thoải mái chứ ! Anh ta chưa hỏi được câu nào về mình , hàhàhà , chắc chắn hắn sẽ gọi lại nhà làm lại cái hẹn , kỳ này cho nhỏ Châu chết luôn !hìhìhì . ..   
Hoàng Lan đang tươi cười một mình thì ghe có tiếng gọi của Vũ Anh   
- Lan , đợi tí !   
Hoàng Lan nhìn thấy Vũ Anh nên đứng lại chờ đợi Vũ Anh băng qua đường , khi đến bên cạnh Vũ Anh lại hỏi :   
- em đi đâu về đó   
Hoàng Lan vừa đi vừa kể cho Vũ Anh nghe , cả hai cô gái ôm bụng cười.   
- Vũ Anh , phải là cháu không ?   
Có một bà già từ trong tiệm đi ra hỏi với theo . Vũ Anh đứng lại nhíu mày nhìn , rồi như nhớ ra , cô vui vẽ nói :   
- Thím Tư , là Thím hả ?   
- Ờ là thím nè , lâu quá không gặp cháu , bây giờ lớn đại rồi hả ?   
- da.   
- ba má cháu thế nào ?   
- dạ vẫn khỏe , cám ơn thím . ..   
Vũ Anh quay lại nói với Hoàng Lan   
- nhờ Lan đến nhà Hàng Tân Tân nói với anh Khanh là chị gặp người quen , sẽ đến trể giây lát nha Lan.   
Lan vui vẽ gật đầu   
- được mà ,   
Nàng nhìn người thím tư của Vũ Anh , gật đầu chào và đi nhanh về phía nhà hàng Tân Tân.   
Khanh và Cường đang ngồi chờ đợi Vũ Anh . Cường vui vẽ nói :   
- mày làm thế nào mà dạo này Vũ Anh không còn quạu nửa vậy ? hàhàhà   
Khanh cười to   
- đàn bà con gái ai mà hiểu nổi họ , cũng khó mà làm vừa lòng họ lắm , còn mày sao không thấy bồ bịch gì cả , làm ăn bê bết vậy sao ? hahaha   
Cường ha hả cười   
- tao đâu có gấp như mày !   
Khanh lại nói :   
- quen mày thì lâu mà chẳng hề nghe mày nói gì về chuyện riêng tư của mày !   
Cường lại cười   
- hàhà , tao chẳng như mày đâu , công tư phân biệt rỏ ràng , hàhà , tao mà lôi thôi về chuyện tình cảm như mày thì chắc bị đuổi việc lâu rồi ! hàhà   
Khanh vui vẽ nói :   
- Ông chủ dám đuỔi mày sao !   
Cường chỉ cười không nói . Cường cũng biết điều đó chứ . Cường làm việc ở đó lâu hơn Khanh . Trong công ty có thể nói là Cường biết nhiều hơn cả Khanh nửa , nhưng vì học vấn kém nên cái chức Phó Giám Đốc đã thuộc về Khanh . Cường cũng chẳng hề ganh tỵ vì biết học lực của mình kém như thế nào . Chàng hiểu nhiều , biết nhiều chỉ vì cái tính tò mò , muốn tìm hiểu , muốn không thua xúc ai nên việc trong ngoài công ty Cường đều hiểu rỏ hơn ai hết . Đến nổi Giám Đốc nhiều khi còn hỏi ý kiến của chàng rồi mới hành động . . .và . . . Có một cô gái đang đi thẳng đến phía chổ của Khanh và Cường nên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Cường . Chàng vui vẽ nói :   
- ê Khanh , con bé tóc dài kia xem cũng xinh quá chứ ! hàhà tao quên , bây giờ mày sao dám nhìn gái nửa ! hàhà   
Khanh liền quay lại , nói :   
- tại sao không dám nhìn , tao chẳng phải là . . .con Lan ?   
Cường vội nói :   
- mày quen hả , nhìn cũng hấp dẩn quá chứ , giới thiệu cho tao đi ! khà khà   
Khanh vội nói :   
- em gái của tao đó , đừng nói tầm bậy !   
Hoàng Lan bước nhanh đến cạnh bên Khanh và vừa nghe Cường nói :   
- tiếc thật , đẹp thật nhưng mày yên tâm đi tao không thèm cua em gái mày đâu !   
Hoàng Lan nhíu mày . Đàn ông con trai gì mà ăn nói thật vô duyên thế , ai cho cua đâu mà nói thèm với không thèm . Lan hất mặt chẳng thèm ngó đến người bạn của Khanh , nàng nói :   
- anh Khanh , chị Vũ Anh gặp người quen nên nhờ em nhắn lại chỉ sẽ đến trể , thôi em về !   
Khanh nói :   
- mày đi đâu mà gặp Vũ Anh ?   
Hoàng Lan tỉnh bơ nói :   
- thì đi trên đường lộ đó !   
Cường cười to   
- con gái thời nay đứa nào cũng như đứa đó , ê Khanh sao không giới thiệu cho tao biết em gái của mày !   
Khanh lắc đầu , vui vẽ nói :   
- Đây là Hoàng Lan , em gái của tao , còn đây là Cường , bạn đồng nghiệp với anh !   
Cường gật đầu chào.   
- hân hạnh được biết cô bé . ..   
Hoàng Lan hất mặt nói :   
- ai thèm biếtanh , giới thiệu làm gì !   
Cười lại cười   
- em gái của mày ngang quá chứ , chắc ăn hiép mày dử , hèn chi mà lúc xưa nói đến làm quen con gái là mày nhát gan như thỏ . ..   
Lan cướp lời   
- anh nói vậy là cho rằng tôi dử hả ? hà . . .hà . . .biết vậy thì phải coi chừng đó nhé !   
Cường lại cười   
- không biết thằng Khanh hoặc Vũ Anh có nói gì về anh cho cô bé biết chưa . ..   
Giọng cười thật thấy ghét và câu nói "cô bé" của Cường làm cho Hoàng Lan bực lên  
Khanh nhìn cô em gái , hỏi :   
- mày đi làm mới về à ?   
Hoàng Lan tạm gát sự suy nghĩ của mình qua một bên , trả lời Khanh   
- phải mà không phải !   
Khanh và Cường đều nhíu mày vì câu trả lời của Hoàng Lan . Khanh lắc đầu   
- tao chịu thua , mày định đi về à ?   
Hoàng Lan rất tự nhiên ngồi xuống ghế , nói :   
- tại sao lại về , anh có thể bao bạn gái ăn nhà hàng thì cũng có thể bao em vậy !hìhìhì   
Khanh lại lắc đầu   
- bao mày ăn chắc lủng túi tiền của tao quá !   
Cường ngồi khoanh tay , dựa mình ra sau ghế , mĩm cười nói :   
- thằng Khanh không bao cô bé thì cứ để anh bao cho !hàhàhà   
Hoàng Lan tủm tỉm cười   
- Okay , nói được là làm được , vậy hôm nay tôi ăn gì thì anh trả cái nấy phải không ?   
Cường gật đầu , Khanh cười to   
- mày đừng mắc mưu nó , nó coi rờm mà ăn dử lắm đó !   
Cường vui vẽ nói :   
- quân tử nhất ngôn mà , cô bé này ăn được bao nhiêu mà lo ! hàhàhà   
Hoàng Lan liền gọi người hầu bàn đến và tự do gọi món . Nàng gọi toàn những món ăn đắt tiền . Ăn cho hắn biết tay . Ai biểu ăn nói vô duyên lại còn bày đặt ra vẻ quân tử , ga lăng con gái nửa chứ . Hoàng Lan gọi nào là Tôm rang me , Cua hấp gừng , Tôm rang muối , Cải Làng xào Mực . . .toàn là những thứ đồ biển đắt tiền . Cường nghe Hoàng Lan gọi món mà méo mặt . Nhìn khuôn mặt của anh ta mà H . buồn cười.   
Vũ Anh đi vào vui vẽ nói :   
- cho em xin lổi đã đến muộn nhé , vì nảy gặp thím tư , thím cứ hỏi chuyện ba má của em nên bỏ đi không được , mọi người gọi món chưa ?   
Hoàng Lan tươi cười nói :   
- em gọi phần em rồi , còn phần chị thì chưa , à ban nảy anh Cường nói hôm nay ảnh đải chúng ta đó , chị ăn gì thì gọi đi nhá !   
Khanh cười to   
- cám ơn mày nha Cường !   
Cường cười mà cái mặt méo xẹo . Vũ Anh nhìn Cường rồi nhìn Hoàng Lan , một ý nghĩ đẹp chợt len lỏi trong tư tưởng nàng . Cường là một chàng trai tốt , chưa có người yêu , Hoàng Lan là một cô gái trẻ đẹp cũng chưa yêu ai lần nào . Nhìn kỷ họ cũng xứng đôi lắm , vậy mà tại sao lâu nay nàng không chú ý để cho họ làm quen với nhau ? Cường đã là anh nuôi của Vũ Anh , nàng rất qúi mến Cường vì tính tình anh ta rất dảng dị . Hoàng Lan là cô gái rất tốt , trầm lặng dể thương , nếu họ thành một cặp thì xứng đôi lắm . Vũ Anh nhất định tìm cơ hội cho hai người quen biết nhau hơn . Nàng vui vẽ nói :   
- Hoàng Lan nè , đêm nay chắc em rảnh phải không ?   
Hoàng Lan gật đầu   
- chị cần gì à ?   
Vũ Anh nhìn Cường rồi nhìn Hoàng Lan , nàng vui vẽ mời   
- vậy cùng với anh Cường , anh Khanh và chị đi xem phim nhé !   
Vũ Anh vẫn tươi cười nói tiép :   
- nếu em không đi thì phiền cho chị đó , bỏ anh Cường ở lại thì chị không làm được đâu !hìhì , dù sao ảnh cũng là anh nuôi của chị , đi chơi ba người thì lẻ loi lắm , bốn thì hay hơn !   
Hoàng Lan nghiêng nghiêng đầu , tinh nghịch nhìn Cường , nói :   
- nếu mà anh ta bao luôn chầu phim thì em đi chứ !hàhàhà   
Cường vội vàng nói   
- tôi nói chỉ bao cô bé ăn thôi chứ nói bao xem phim khi nào !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- con trai gì mà keo kiệt quá chừng đi , thôi em chẳng thèm đi đâu . ..   
Cường đưa hai bàn tay ra , nói   
- cô bé ăn nhièu quá , hết tiền rồi . ..   
Hoàng Lan lắc đầu   
- tôi nói chơi thôi , hôm nay em cũng bận nhưng không rảnh mà đi xem phim với mấy người đâu , để hai người tình tứ đi với nhau đi , theo làm gì để người ta gọi mình là kỳ đà cảng mủi !   
Cường nhíu mày   
- vậy cô bé cho tôi là kỳ đà cảng mủi hả ?   
Hoàng Lan tỉnh bơ nói :   
- có tịch thì rụt rịch !hìhì   
Vũ Anh vội nói :   
- nhất định phải đi , lâu quá rồi tụi mình đâu có đi xem phim chung với nhau , néu anh Cường không đi thì anh KHanh đi với anh Cường đi , để tụi em đi với nhau . ..   
Khanh vội nói vào   
- còn khuya , nếu con Lan đi thì thằng Cường dĩ nhiên phải đi chung rồi , để tụi nó nói chuyện với nhau cho chúng ta chút thời gian riêng tư ! hàhàhà   
Vũ Anh đỏ hồng đôi má vì câu nói của Khanh . Cường cười to   
- vậy đêm nay phải đi sao ? còn bị bắt buộc phải bao thêm cô bé tí . ..   
Hoàng Lan nói :   
- ê , cô bé được rồi nhé , anh mà nói thêm câu nửa thì tôi gọi hầu bàn lại . ..   
Cường làm ra vẻ đau lòng , mếu máo nói :   
- lâu lâu làm quân tử một bửa , quân tử giử lời đúng là quân tử dại thật mà !   
Hoàng Lan nghĩ thầm trong bụng , bạn của anh khanh coi bộ cũng không dể ghét lắm , nhưng nàng chẳng mấy gì thích lối nói chuyện của anh ta . Dược dịp đi xem phim chung với họ cũng vui mà còn hơn về nhà cũng chẳng có gì để làm.   
Mọi người ăn uống xong , Cường te tét cười   
- Khanh , em mày ăn nhièu quá , cho mượn tiền để trả coi !hàhàhà   
Hoàng Lan nhoẻng miện cười   
- anh còn nói nửa là tôi không rời bỏ nơi này đấy nhé . .hìhìhì   
Cường vội vàng lắc đầu , vui vẽ nói   
- đầu hàng , tôi không nói động gì cô bé nửa đâu ! hàhàhà   
Mọi người nào biết Vũ Anh cố tình cho cơ hội để Cường và Hoàng Lan quen biết nhau . Đi xem phim , đêm nay nàng cứ tìm chuyện để nói với Khanh , nhưng lâu lâu thì đưa mắt nhìn Cường và Hoàng Lan , xem cử chỉ họ thế nào , nếu ban đầu họ vui vẽ nói chuyện thì đó là dịp may . Cường xem phim chẳng nói gì đến Hoàng Lan , và Hoàng Lan cũng thế chẳng chút gì quan tâm đến Cường . Vũ Anh thầm bảo "nhất định phải nhờ đến anh KHanh rồi !ban nảy họ nói chuyện cũng vui vẽ lắm mà , chỉ mới quen nhau lần đầu , ở nhà hàng họ kê nhau nhiều , ban đầu thích nhau mới kê nhau thôi , bây giờ trong rạp họ không nói nhiều chắc là mắc cở , phải tìm thêm cơ hội" nàng gật đầu như rất đồng cái kết luận đó !   
Cường vừa về đến nhà thì em gái của Cường , Thùy Linh , từ trong phòng chạy ra , níu lấy tay chàng nói :   
- anh Cường , sao đêm nay anh về trể quá !   
Cường nhíu mày   
- đả biết trể sao giờ nầy mày còn chưa đi ngủ ?   
Thùy Linh buồn bả nói :   
- hôm nay chứng bệnh đau tim của mẹ trở lại rồi . ..   
Cường hoảng hốt nói :   
- mẹ đã sao rồi ? tại sao em không gọi cho anh ?   
Thùy Linh gật đầu nói :   
- có , có chứ nhưng điện thoại cầm tay của anh reng hoài mà không ai bắt . . .em nghĩ chắc anh quênmở nó lên rồi . ..   
Cường hối hả chạy vào phòng của mẹ , nói   
- bây giờ mẹ ra sao rồi , mày gọi bác sĩ chưa ..   
Thùy Linh vội vàng nói :   
- mẹ đã không sao rồi , anh đừng lo nửa   
Cường mở cửa phòng nhìn mẹ say trong giấc ngủ mà thở phào nhẹ nhỏm . Chàng đóng nhẹ cửa phòng lại và nói nhỏ :   
- chúng ta ra ngoài nói chuyện !   
Thùy Linh gật đầu và bước theo anh ra phòng khách . Cường móc điện thoại trong túi quần ra , nhìn nó nhíu mày nói :   
- anh quên , tại đi xem phim với mấy người bạn nên anh đã cúp nó mà không nhớ ! mà tại sao má lại trở bệnh chứ , bệnh tim của má đã chửa hẳn lại mấy năm trước rồi mà !   
Thùy Linh ngồi xuống cạnh bên anh mình , nhỏ nhẹ nói :   
- em cũng không biết nửa , nhưng bác sĩ cũng có nói với chúng ta cái chứng bệnh tim này tuy đã chửA khỏi nhưng vẫn có thể tái đi tái lại bất tình lình mà anh.   
Cường nhìn em gái , lắc đầu nói :   
- tao cứ tưởng mẹ đã khỏe lại trăm phần trăm rồi , chuyện xảy ra thế nào , kể anh nghe !   
Thùy Linh buồn bả nói :   
- khi em đi học về , mẹ cũng ngồi nấu cơm như thường bửa , em vào phòng học bài bổng nghe mẹ gọi "Linh . .mẹ đau !" em chạy ra thì thấy mẹ nằm trên sàn nhà . Mẹ yếu ớt bảo em đở mẹ vào phòng và gọi cho anh . Em gọi anh hoài mà không được nên em đã gọi . . .gọi người khác , ảnh đến với mẹ và gọi bác sĩ an thần đến , cho thuốc mẹ uống , và mẹ ngũ . ..   
Cường cắt ngang lời em gái , nhíu mày hỏi :   
- người khác là ai ?   
Thùy Linh xụ mặt   
- anh biết là ai mà sao hỏi em chi , em biết anh không muốn ai nhắc tên anh ấy trong ngôi nhà nầy.   
Cường to tiếng nạt   
- mày gọi nó đến ?   
Thùy Linh nhăn mặt   
- vậy chứ anh bảo em phải làm sao ?   
Cường lắc đầu không nói . Thùy Linh dịu giọng nói :   
- anh Cường à , hai anh huề nhau đi nhé !   
Cường to tiếng nói :   
- con ít biét gì chứ , thôi vào phòng ngủ đi , mai mày còn phải đi học !   
Thùy Linh xụ mặt , không dám nói thêm lời nào . Cường lại gằng giọng nói :   
- tại sao vẫn còn ngồi đó , anh bảo đi vào phòng ngủ có nghe không ?   
Thùy Linh đứng lên vội đi vào phòng . Cường ngồi gụt đầu trên chiếc ghê sa lông mà trong lòng vô cùng buồn bả . Bên ngoài , chàng như một thanh niên vui vẻ phong độ chẳng thua kém ai , nhưng bên trong , chàng cô đơn , đau khổ mà chẳng có một ai hiểu nổi . Chàng cũng chẳng muốn ai hiểu nổi mình . Chuyện xủa ngày xưa chàng đả cố gắng bỏ nó qua một bên , không dám nghĩ đến . Nay bệnh tim của mẹ trở lại , câu nói của Thùy Lin "hai anh huề nhau đi nhé" làm chàng càng đau khổ hơn , làm cho mọi chuyện của ngày xưa trở về trước mắt chàng.   
Cường được sanh ra trong một gia đình giàu có , nào kém chi ai . Ba của chàng là thương gia , mẹ của là một cô gái miền quê rất xinh đẹp . vì sắc đẹp , Ba chàng ở lại dưới quê cùng mẹ chàng xây đắp tổ quyên ương . Khi Cường được 12 tuổi thì Ba củA chàng qua đời , để lại Mẹ , Cường , và đứa em trai của Cường với một gia tài khá lớn . Là một cô gái quê thì rất chân thành mọc mạc , và cái mộc mạc kia đã hại gia đình chàng . Mẹ của chàng bị một người đàn ông dụ dổ . Sau ba năm để tang cho chồng , mẹ chàng tái giá . Ông ta ban đầu rất tận tụy làm ăn , nhưng chừng được năm , sáu tháng ông ấy rượu chè rồi ra tỉnh cờ bạc , làm sụp đổ gia tài của ba chàng để lại . Kế đó ông lại bỏ đi không thương tiếc.   
Mẹ của chàng phải gánh vát tất cả , kèm theo cả cái bầu thai trong bụng . Lớn tuổi rồi nên sanh đẻ khó khăn , tốn hao nhiều quá . Cường phải gánh vát tất cả trong ngoài , làm thuê làm mướn để lấy tiền về nuôi mẹ nuôi em . Khi Thùy Linh ra đời , gia đình củA Cường dọn lên sài gòn , họ định tìm ông chú giúp đở . Người chú ruột sẳn lòng giúp nhưng với một điều kiện là hai anh em của Cường phải rời xa mẹ của chàng . Ông ta có bản tính rất cổ hửu , chồng chết người vợ phải ở vậy nuôi con , một khi đi có chồng khác thì người đàn bà ấy chẳng được quyền sống gần con cái của mình , bằng ngược lại , gia đình bên chồng sẽ chẳng giúp cho đồng bạc nào . hai anh em Cường quyết lòng không chịu . Ở dưới quê thì đất điền , nhà cư ?A đã tiêu tan , còn gì đâu để quay trở lại . Cường lại một mình dấng thân với đời . Tìm cách này cách nọ để lo cho gia đình . Chàng cố gắng kiếm tiền để cho cho mẹ và cho hai đứa em ăn học thành tài . Cũng rất may mắng cho Cường . . .có một hôm đang lao xe mướncho một ông chủ giàu có , ông ta làm rớt một số bạc lớn , Cường lượm được và không tham lam , trả lại cho ông ta , vì thế ông ấy có cảm tình nên giới thiệu chàng đến công ty quảng cáo làm vặt.   
Rồi vì cái tính tò mò , chàng tự mình học hỏi , biết được thêm nhiều nên ngày hôm nay chàng mới có một công việc đàng hoàn , được ngồi văn phòng với người ta . Mẹ của chàng có bệnh đau tim , nhưng đã được chửA trị đàng hoàn , bà đã sống lại được một cuộc sống bình thường , được ở nhà lo cơm nước cho các con . Cường đã cố gắng quên đi dĩ vãng , muốn sống lại một cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác . Cuối cùng chàng cũng được toại nguyện , Chàng đã kết bạn được với rất nhièu người trong công ty , và cả với Khanh , một chàng trai tốt bụng nhưng lúc nào cũng bị tình cảm làm cảng lối đi . Không bao giờ CƯờng để cho mọi người trong công ty thấy cảnh khó khăn của chàng . Như câu chàng thường nói "công và tư phải phân biệt rỏ ràng !" không bao giờ chàng mang việc công ty về nhà hoặc mang chuyẹn buồn ở nhà vào công ty.   
Em trai của chàng ra trường và vì một chuyện tình cãm buồn , không ai muốn nhưng đã xãy ra , anh em của Cường trở thành thù nghịch . Nó vì thế mà bỏ nhà theo ông chú , và người chú đó đã đưa nó sang nước ngoài du học . Khi hay được tin này , Cường giận lắm và hằn học bảo tất cả người trong nhà không ai được tìm đến nó , không bao giờ cho nó bước trở về ngôi nhà nầy . Chàng cũng đã đinh ninh rằng nó sẽ không bao giờ trở về nước , nhưng nó lại trở về . Cường biết chứ nhưng vẫn làm ngơ và cắm mẹ cùng đứa em gái không được nhìn mặt nó . Bây giờ nó đã trở thành một ông bác sĩ làm ở một nhà thương to lớn , và đã ngỏ lời muốn gia đình về ở chung căn nhà rộng lớn của nó.   
Cường đập bàn , to tiếng nói :   
- Đinh Thế Cường nầy có nghèo cạp đất mà ăn chứ không bao giờ nhờ giả đến thằng chó chết đó !  
Chiều thứ sáu , Hoàng Lan bước vội ra ngoài , hít một hơi và buông ra hơi thở dài mà nghe nhẹ nhỏm cả tâm hồn . Mấy ngày qua việc làm nhiều quá , bận rộn đến nổi không chút thời gian nghỉ ngơi , tuy việc làm đã bớt nhưng ngày mai nàng vẩn phải đi làm . Hoàng Lan nhìn chung quanh , ủa sao hôm nay nhỏ Châu không đến kìa , chắc là đi chơi vẫn chưa muốn về . Hoàng Lan bước đi , muốn về nhà ngã lưng xuống giường cho thật sớm.   
- cuối cùng tôi cũng đã đón được cô rồi !   
Tiếng nói của một gả đàn ông làm Hoàng Lan giật mình . Nàng quay lại nhìn ra sau thì trông thấy Mạnh . Nghe Mạnh nói Hoàng Lan thoáng giật mình , chẳng lẻ hắn đã biết được chân tướng của ta rồi sao ? đã biết ta chẳng phải là Loan Chẩu   
Hoàng Lan nhíu mày , hỏi   
- anh theo dỏi tôi từ khi nào vậy ?   
Tuy trong bụng lo lắm , nhưng vẫn làm ra vẻ mặt bình tỉnh , Hoàng Lan tiếp tục bước đi   
Mạnh bình thản nói :   
- từ ngay cột đèn bên kia , chổ tôi thường xuyên đến đón . ..   
Hoàng Lan pha trò   
- người yêu , cô nử sinh xinh đẹp mà còn trẻ măng kia phải không ? cho tôi khuyên đi nha , anh đã ngoài ba mươi rồi đừng dụ dổ gái tơ chi ! hìhìhì   
Mạnh bước theo , cười   
- càng nói chuyện với cô , tôi càng có thêm nhiều thắc mắc . ..   
Hoàng Lan phì cười , té ra anh chàng bác sĩ khờ khạo nầy vẫn chưa biết ta thật sự là ại Nàng lém lỉnh nói :   
- thắc mắc ? tôi cũng có vài điều thắc mắc . . .từ xưa đến nay chỉ có bệnh nhân đi tìm bác sĩ , nhưng nay lại lạ quá , bác sĩ tìm đến bệnh nhân ! hàhàhà   
Mạnh nghe Hoàng Lan nói vậy cũng nhíu mày . bác sĩ bao giờ tự tìm đến bệnh nhan đẩu nói thế nào đây ? Tuy rằng Từ khi ở văn phòng bệnh viện về nhà , trong đầu chàng mãi nghĩ đến và thắc mắc về cô bé nghịch ngợm Lê Thị Loan Châu nầy , nhưng chàng không muốn tìm hiểu đến nổi phải tự mình tìm đến cô ta tra hỏi đâu.   
Có phải vì lời nói của bác sĩ Trình , hay vì càng đọc về lý lịch của cô ta , Mạnh càng có cãm tình và thích thú muốn tìm hiểu thêm về cô gái Loan Châu nầy ? Mạnh chợt nhớ đến buổi chiều thứ sáu hôm nọ , Loan Châu đã cùng bạn chặn đường và gặn hỏi chàng có phải hàng ngày đứng đây theo dỏi họ . Mạnh lắc đầu , mỉm cười . Những cô gái này còn quá thơ ngây , mê chơi , giàu sự tưởng tượng . ..   
- ê , anh lắc đầu rồi cười cái gì đó !   
Câu nói bực bội của Hoàng Lan làm cắt đứt dòng suy tư của Mạnh . Chàng cười   
- tôi lắc đầu là vì tôi cũng chẳng biết vì sao , còn cười là tôi cười tôi mà thôi , cô nói cũng đúng lắm , ai đời bác sĩ mà tự đi tìm bệnh nhân để chửa . ..   
Hoàng Lan chớp chớp đôi mắt nhìn Mạnh , với vẻ nghịch ngợm , nói :   
- tôi có bệnh hồi nào đâu mà anh đi tìm tôi để chửa bệnh , anh cần bệnh nhân đến nôn nổi nầy sao , tội nghiệp hông !   
Mạnh lắc đầu   
- không phải vậy . ..   
Hoàng Lan tủm tỉm cười   
- hay là . . . tôi nghe nói đa số các bác sĩ tâm lý càng lớn tuổi thì càng . . . có vấn đề . ..   
Mạnh cười to ,   
- thế cô nói tôi điên hả ?   
Hoàng Lan nhí nhảnh nói   
- là anh nói đấy nhé , không phải tôi !   
Mạnh cười :   
- tôi có thể mời cô ăn một bửa không ?   
Hoàng Lan tươi cười   
- dĩ nhiên là được , anh có quyền mời nhưng đi hay không là do ở tôi thôi !   
- có nghĩa là cô sẽ không đi   
Hoàng Lan tinh nghịch nói :   
- chưa chắc , anh nói ra thử xem anh định mời tôi đi đâu . . .rồi tính tiếp !   
- tôi mời , còn nhà hàng nào , cô thấy thích thì chúng ta vào !   
Hoàng Lan liền đứng lại chăm chú nhìn Mạnh   
- nè , có mục đích gì mà cố ý chìu theo tôi vậy ? hãy nói mau lên , lẹ lên , bằng không thì tôi sẽ nói hết cho các bạn bè của tôi nghe chuyện xấu của anh , bọn chúng toàn là con nhà giàu . . .coi chừng anh sẽ mang . ..   
Mạnh nhíu mày   
- cô chưa biét tôi thì sao lại biét chuyện xấu của tổi   
Hoàng Lan nghiêng nghiêng đầu nói :   
- có nghĩa là anh có chuyện xấu chứ gì . ..   
Mạnh vẫn nhíu mày   
- tôi chưa hề nói vậy . ..   
Hoàng Lan hí hởn cười   
- nhưng chính anh đã nói "sao lại biết chuyện xấu của tôi !" , néu anh không có gì xấu thì anh sẽ nói như vầy "tôi chẳng có gì để cho cô nói xấu"   
Mạnh lắc đầu   
- cô đã nghịch ngợm hơn sự tưởng tượng của tôi !   
Hoàng Lan nhún vai   
- chuyẹn tưởng tượng tưởng voi của anh nào dính đến tôi , khai thật đi , tại sao lại theo dỏi tôi rồi còn mời tôi đi ăn nửa . ..   
Mạnh cười hì hà   
- xin thú thật , cô là bệnh nhân đầu tiên của tôi sau khi ra ngoài cộng tác với bác sĩ Trình . Tôi không tin rằng mình không đủ khả năng giúp gia đình bệnh nhân củA tôi hòa giải . Ngày hôm đó tôi quả thật chưa hỏi được cô câu nào , cô thì chẳng gọi lại làm cái hẹn thứ hai nên tôi đành phải tìm đến cô , hy vọng bên ngoài cánh cửa bệnh viện , cô có thể xem tôi là bạn và tự do nói chuyện với tôi hơi , sao cô nghĩ thế nào ?   
Hoàng Lan bán tin bán ngờ , nhưng là một bác sĩ , anh ta gạt mình để làm gì . Thì ra hắn quá tự tinh ở chính bản thân mình . Mà hắn đã tốn bao mười mấy năn học dài thì tự tin mình chút cũng chả sao . Mình cũng bậy thật , nghịch ngợmlàm gì để gây rắc rối cho một bác sĩ trẻ mới vừa ra nghề chứ ! Hoàng Lan khẻ gật đầu   
- thôi tạm tin anh đó , có cái quán phía bên kia đường , chúng ta cùng qua đó nhé !   
Mạnh vui vẽ gật đầu . Chàng bước theo Hoàng Lan mà mừng thầm trong bụng . Rất hy vọng là chàng sẽ thành công nhiệm vụ của mình . Sáng hôm nay bác sĩ Trình có giao trọng trách cho chàng , nhờ chàng tìm đủ mọi cách khuyên Loan Châu về nhà . Nghe nói cô ta giận gia đình chuyện gì đó , tuy nói chuyện vui vẽ trên điện thoại nhưng nàng chẳng về nhà . Cha mẹ của Loan Châu cứ mãi bận rộn về chuyện buôn bán nên , nhất là cha của Loan Châu , ông ra vẻ chẳng cần thiết kêu gọi cô ta trở về nhà , nhưng cùng lúc trong lòng ông ta lo lắng vô cùng , ông ta gọi vào văn phòng bác sĩ nói sau khi gặp rồi rồi , Loan Châu không về nhà nửa , cứ nói là thích ở chơi nhà bạn hơn vì như thế sẽ không còn gây rắc gổ với các em nửa . Ông ta đã đổ thừa cho bác sĩ , muốn biết bác sĩ đã nói điều gì mà Loan Châu chẳng muốn về nhà . Ông ta bỏ nhiều tiền ra mà kết quả như thế đó sao ! Bác sĩ Trình hỏi Mạnh , chàng đã thành thật nói tất cả . Ông Trình chỉ lắc đầu nói "những đứa con gái nhà giàu đa số là bị hư hỏng cả !" . Mạnh tuy nói chuyện với Loan Châu chỉ được có một lần , nhưng không hiểu sao chàng dám đứng lên làm bảo đảm rằng Loan Châu chẳng phải là hạng gái hư hỏng , và chính chàng đã nói với ông Trình sẽ tìm gặp cô gái nầy , thuyết phục cô ta về nhà . Nhìn cô gái trước mặt , trong đôi mắt sáng , nét mặt vui vẽ hồn nhiên lẩn chút tinh nghịch , chàng không thể hiểu nổi cô ta buồn chuyện gì mà bỏ nhà ra đỉ chiếu theo tâm lý mà nói , khi con người có chuyện gì buồn , dù che dấu đến đâu , chàng vẫn nhìn ra. Cô gái trước mặt , cách ăn nói và gương mặt vui tươi , chẳng động chút phiền nảo , vậy tâm hồn của cô ta đã mang những tâm sự gì mà không thể cho ai biết ?   
Ngồi vào ghế , Mạnh chìa tay ra vui vẽ nói :   
- chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không ? tôi tên là Mạnh , còn cô ?   
Hoàng Lan lém lỉnh cười   
- vậy là từ nay trở đi tôi chẳng còn là bệnh nhân của anh nửa đấy nhé ! còn anh muốn điều tra , tìm hiểu gì , thì phải đợi tôi ăn uống no nê đã.   
Mạnh cười to   
- cô thật ngoài cái tính nghịch ngợm còn quá háo ăn nửa chứ !   
Hoàng Lan vui vẻ nói :   
- con người sanh ra là để ăn uống , không ăn đói chết sao , để tôi gọi hầu bàn đến nhé , anh ăn chi cứ tự nhiên vì hôm nay anh trả tiền mà ! hìhìhì   
Mạnh tươi cười   
- vậy thì cô ăn món gì tôi ăn món nấy !   
Hoàng Lan nhìn Mạnh , anh chàng nầy quả thông minh.   
Ăn uống vừa xong , Mạnh nhìn Hoàng Lan , vui vẽ nói :   
- tôi có thể làm bạn với cô không ?   
Bụng đã no , Hoàng Lan tươi tỉnh hơn . Nàng tươi cười   
- anh định giở trò gì đây ?   
Mạnh lắc đầu   
- không , tôi chỉ múon làm bạn với cô , hy vọng sau khi làm bạn rồi cô có thể giúp tôi một điều.   
Hoàng Lan thản nhiên nói :   
- anh làm tôi nớ ra câu nói mà tôi đã học qua khi còn ở đại học . . .câu anh ngữ cái gì no . .no . .phree . ..   
Mạnh lại cười   
- "no phree lunch" phải không ?   
Hoàng Lan lắc đầu , rồi lại gật đầu , cười cười nói   
- nhớ rồi , câu tôi học là "nothing is phree" , tôi quên anh từ mỹ về nửa chứ , có mục đích chứ khi không người dưng nước lả , bao ăn uống chi cho tốn tiền !   
Mạnh vẫn vui vẽ nói :   
- cô đừng hiểu lầm , tôi thật sự chỉ muốn kết bạn với cô thôi , còn giúp hay không giúp tôi thì cũng không sao cả !   
Hoàng Lan nhíu mày   
- vô số người , sao anh lại chọn tôi mà kết bạn ? thật quá vô lý !   
Mạnh lắc đầu   
- không vô lý chút nào , thú thật tôi đã xem tất cả hồ sơ của cô , và khẳng định một câu là cô là cô gái bình thường như bao cô gái khác , không hề cần đến những nhà tâm lý học giúp đở nhưng càng đọc tôi càng thích cái tính nghịch ngọm và thẳng thắng của cô nên muốn kết bạn . Tôi xa nhà ra nước ngoài học đã nhièu năm khi trở về cứ lo hành nghề , bạn bè nào có được mấy người . ..   
Hoàng Lan khoanh hai tay lên bàn , nhìn vào mắt Mạnh , hỏi :   
- làm bạn với con gái , bồ anh không ghen sao ?   
Mạnh nhíu mày   
- tôi có bồ khi nào ?   
Hoàng Lan cười to   
- hàhà , đàng ông các anh người nào cũng giống y người đó , khi nói chuyện với các cô thì ai cũng chối rằng mình chưa có bô.   
Mạnh lắc đầu , nghiêm nghị nói :   
- đó là câu nóit hật của tôi , tôi chưa hề có bạn gái !   
Hoàng Lan cười mỉa mai   
- vậy cái cô nử sinh anh thường chờ đợi mỗi chiều thứ sáu là "bồ của tôi" hả hàhàhà   
Mạnh liền nở một nụ cười thật tươi   
- không ngờ cô vẫn nhớ mỗi chiều thứ sáu tôi thường đứng đợi chờ một nử sinh !   
Hoàng Lan có vẻ hơi quê , liền nói :   
- tại hôm đó nhỏ Cha . . .nhỏ bạn tôi nóng tánh làm quê quá cở nên tôi nhớ luôn đó mà !   
Mạnh vẫn cười , một nụ cười làm Hoàng Lan bực mình , chẳng biết anh ta nghĩ gi.   
Mạnh nói :   
- cô nử sinh đó là em gái của tôi , chẳng phải bồ bịch gì . Nếu chúng ta làm bạn rồi thì trước sau gì cô sẽ gặp em tôi mà !   
Hoàng Lan nhí nhảnh nói :   
- là bạn hay là bồ gì thì nào có ăn nhằm gì đến tôi !   
Mạnh nhìn vào đôi mắt to đen của Hoàng Lan , chàng nhẹ giọng hỏi :   
- vậy chúng ta có thể làm bạn được không ?   
Hoàng Lan gật đầu   
- cũng được , vậy anh muốn nhờ tôi chuyện gì ?   
Mạnh vẫn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lan , ôn tồn nói :   
- muốn Loan Châu trở về nhà , vì sự bỏ nhà của Loan Châu đã làm tổn thương đến tai tiếng của bác sĩ Kế Trình và tội   
Hoàng Lan hoảng hốt   
- nghiêm trọng vậy sao ?   
Mạnh gật đầu   
- ba của Châu có gọi nói chuyện với chúng tôi , ông cho rằng Châu buồn chuyện gì đó và chính chúng tôi là nguyên nhân cho Châu bỏ nhà ra đi.   
Hoàng Lan vội lắc đầu , bao nhiêu vẻ tinh nghịch đã biết mất trong đái mắt của nàng . Loan Châu thì vẫn thường bỏ nhà đi chơi xa , vài tuần nhièu khi đến cả tháng , gia đình cũng chẳng ai nói gì . Tại sao bây giờ họ lại cho rằng LCHâu phiền gia đình mà bỏ đi . Phải gọi nhỏ Châu nói cho nó biết mới được . Mạnh nhìn thấy được cái lo lắng của Hoàng Lan , chàng lại nghĩ "cô bé này nghịch ngợm nhưng vẫn còn có sự lo lắng cho người khác" Nghĩ thế Mạnh càng thích thú , muốn tìm hiểu thêm về LChậu Thấy Mạnh nhìn mình mãi , Hoàng Lan cố gắng tìm cách rút lui . Nàng đứng lên , ra vẻ trẻ con , nhe hai hàm răng trắng đều ra cười , nói   
- tôi ăn no rồi , thôi tôi về nhé , còn chuyẹn anh nhờ để từ từ tính ! hìhì   
Mạnh vội đứng lên nói :   
- đi vội vậy sao ?   
Hoàng Lan nhúng vai   
- thì dỉ nhiên rồi , chẳng lẻ anh bắt tôi phải trả tiền sao ?   
Mạnh lắc đầu   
- không đâu , nhưng . ..   
Hoàng Lan quay gót vừa bước đi vừa nói   
- nhưng với nhị gì chứ , cám ơn buổi cơm chiều của anh nhé , bác sĩ Mạnh ! hìhìhì   
Mạnh nói to   
- chièu thứ sáu tuần tới , tôi đợi Châu ở đây nhé , chúng ta có thể tiép tục câu chuyện . ..   
Hoàng Lan không quay đầu lại , vẫn bước đi vội vã , nhưng nói thật to   
- rảnh thì tôi đến , không rảnh thì thôi , nếu anh thật sự là bạn tôi thì đừng nên theo dỏi tôi nhé , tôi chúa ghét những hạng người đó !   
Mạnh cứ đứng đó nhìn theo Hoàng Lan . Cô bé nói một hơi rồi khuất bóng . Con gái thời nay thật lém quá . Chàng xem đồng hồ trên tay rồi cũng vội vã rời khỏi quán.   
Đứng trước cửa nhà , căn nhà mà Mạnh đã từng cùng Mẹ , người anh , và đứa em gái sống chung thuở trước . Khi trở về nước , nếu không vì người mẹ đáng kính , đứa em gái ngoan hiền thì chàng sẽ chẳng bao giờ bước chân trở lại ngôi nhà phiền nảo nầy.   
Sáng thức dậy , Hlan cào nhào.   
- thứ bảy mà cũng phải đi làm , người ngoại quốc đâu ai đến sở hôm nay chứ !   
Hoàng Lan vẫn còn buồn ngũ , ráng tuộc xuống giường để chuẩn bị đi làm thì Loan Châu gọi điện đến   
- alô , Lan , là mày hả ? tao Châu nè !   
Hoàng Lan nhắc điện thoại lên , với giọng buồn ngũ nói :   
- mày ba chớp quá đi , lở người bắt điện thoại là má tao thì sao ?   
Loan Châu cười to   
- thì tao sẽ đổi giọng lại , dạ con chào bác ạ , sáng hôm nay bác có khỏe không ?   
Hoàng Lan như tỉnh lại đôi chút   
- thiệt hết nói nổi mày rồi , sao cả tuần tao tìm mày không được vậy , đêm qua gọi điện thoại cầm tay của mày cũng không ai bắt , đi chơi giờ mới về đó hả ?   
Loan Châu vui vẽ nói :   
- chưa có về , gọi định chửi mày một trận . . .mày chơi tao há !   
Hoàng Lan không hiểu , nói :   
- tao chơi mày khi nào ?   
Giọng tinh nghịch của Loan Châu vang lên bên tai   
- mày giả làm tao bằng cách nào mà ông bác sĩ chi chi đó gọi lại nhà đòi hẹn gặp lại tao , ông già cứ gọi điện thoại cầm tay của tao , nói tao phải đến khám bệnh lần nửa . . .tao đành phải "củaph" điẹn thoại của tao , mày giả điên thật hay sao mà ổng đòi gặp tao nửa vậy !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- cũng ta .i mày tất ca ? , hắn ta thâ .t không tha cho tao đó , cứ theo đòi làm bạn với tao vì muốn tìm hiểu thêm về mày , mày làm ơn trở về nhà đi !   
Loan Châu   
- . ..   
Hoàng Lan hỏi :   
- bây giờ mày đang ở đâu vậy ? sao không về nhà   
- Vũng Tào   
- cha tắm biển sướng quá mà , mày thì đi chơi thoải máy còn tao phải ở đây giả làm mày mệt thật đó . ..   
Loan Châu vui vẽ nói :   
- không thèm vòng vo với mày nửa , tao đang giúp tụi con Nhung làm đám cưới . ..   
Hoàng Lan kinh ngạc   
- hả , mày nói gì ? tụi nó làm đám cưới ?   
- thì phải rồi , tụi nó bỏ nhà tự ý kết hôn , haha , tao thấy hành động phi thường đó của con Nhung , dĩ nhiên là tao phải tận tình giúp chúng rồi !   
Hoàng Lan lắc đầu , nói qua điện thoại   
- Châu ơi Châu , mày đừng để cho tụi nó làm chuyện tầm bậy nhen , cưới hỏi thì phải có mặt mẹ cha đôi bên chứ !   
Giọng Loan Châu kháo kỉnh   
- ai biểu cha mẹ nhỏ Nhung ham giàu phụ khó chi , thằng bồ nó đàng hoàn , hiền như vậy mà ông bà già nó chê vì cái nghèo , tao thấy bất bình ra tay nghĩa hiệp . ..   
Hoàng Lan lắc đầu , nhỏ Nhung thật bậy quá , còn nhỏ Châu không cản mà còn dính vào.   
- tại sao mày không nói cho tao biết , dám gạt tao là mày đi . ..   
Loan Châu cười qua ống điện thoại   
- nếu khai mày biét thì dể gì mày cho tao đi giúp tụi nó chứ , thôi gạt qua bên đi , kể tao biết chuyện gì đã xảy ra tại văn phòng bác sĩ mà ổng đòi gặp tao nửA vậy ?   
Hoàng Lan thở dài , nghĩ đến hoàng cảnh của Nhung , nàng cũng buồn ma vui cho bạn mình . Còn nhỏ Châu nửa , thật tình là nó muốn mang họa vào thân mà.   
- dĩ nhiên là rất phiền rồi , tại giúp mày mà tao mang họa ! mày bỏ đi , ba của mày đổ lổi cho mấy ông bác sĩ dó , hắn tìm tao khuyên tao trở về nhà !   
- hahaha , mày gọi bác sĩ thần kinh của tao là hắn hả ? hahaha.   
HLAn bực bội nói :   
- nói tới mày là mày cười ha hả hà !   
Loan Châu ra giọng năn nỉ :   
- thôi đừng giận nửa , chuyện gì kể tao nghe đi , mày giúp tao , tao biét ơn mày nhièu mà !   
Hoàng Lan lắc đầu , múon giận Loan Châu giận cũng không nổi.   
- mày sẽ không bao giờ đoán ra được ông bác sĩ của mày là ai đâu !   
Giọng hiếu kỳ của LCHâu vang lên   
- là ai vậy ? hàhà phải . . .cha cha . . . cái thằng khùng khùng điên điên hay đợi mày mổi chiều thứ sáu nhìn mông mày không ? hahaha.   
Hoàng Lan nhíu mày   
- sao mày đoán hay vậy ?   
Loan Châu giật mình , giọng nói thật kinh ngạc   
- ê , gạt tao hả ?   
- tại sao gạt mày chứ !   
- hahaha , ông bác sĩ đó già hay trẻ vậy mày , bạn bè của ba tao chắc ổng già cú hí rồi !   
Hoàng Lan vội vàng nói :   
- không có gìa đâu , ông bác sĩ già giao trách nhiệm cho ông bác sĩ trẻ rồi , hắn thật là chàng thư sinh Mạnh thường đứng góc đường chờ đợi nử sinh , người yêu của hắn đó nhưng hắn nói là em gái chứ không phải người yêu . Ngộ ghê chưa , trái đất này quả thật quá bé nhỏ !   
Loan Châu cười ha ha?   
- mày nói y như thật vậy . ..   
- là thật mà , tao buồn cho mày , đánh mất đi cơ hội chọc ghẹo hắn , hắn vừa mới ra trường thôi , hôm tao mang danh mày quậy hắn một buổi , bây giờ ra chuyẹn tùm lum , mày mau về sài gòn đi mày ơi   
- tao không về được đâu , chuyện con Nhung chưa xong làm sao về được chứ ! tao đã hứa với ổng nội trong tuần này sẽ làm cái hẹn thứ hai với ông bác sĩ . . .ê mà mày nói thiệt hả , hahaha , chàng thư sinh đó là bác sĩ điên điển thiệt hả ? hahaha   
- là thật , mày nên gọi giải thích mọi việc đi , tao không giúp mày gì nửa đâu nha   
Loan Châu hoảng lên   
- không được , mày phải giúp thêm cho tao , mày làm ơn gọi hắn hẹn lại dùm tao , cứ chọn cái ngày nào mày rảnh . ..   
- hả , mày nói chơi hay nói đùa , tại sao phải chọn ngày nào tao rảnh !   
Loan Châu với giọng nói thật vui :   
- thì ngày nào mày rảnh , mày mới đi coi bác sĩ dùm tao , giả làm tao để có cơ hội trò chuyện với gả bác sĩ đẹp trai . ..   
Hoàng Lan trề môi   
- hổng dám đâu , tao chỉ hứa giúp mày một lần thôi . ..   
Hoàng Lan bắt đầu nghe giọng nài nỉ của Loan Châu bên kia đầu giây :   
- mày làm ơn thêm lần nửa đi , đóng kịch dùm tao , mày đâu cần gặp lại hắn tuần này , tuần tới cũng được mà , tao lo vụ con Nhung xong tao sẽ về sài gòn liền ! tao giúp nhỏ Nhung , mày giúp tao . Người ta nói , giúp người , người khác giúp lại ta , hìhì mày giúp tao mai mốt người khác giúp mày ! hàhàhà   
Hoàng Lan lắc đầu   
- giờ tao cần phải đi làm , chuyện của mày để tao suy nghĩ lại !   
Loan Châu cười giòn   
- tao biết mày sẽ giúp tao mà , cám ơn mày trước hẻn , mà nè , khi nào về sài gòn rồi tao sẽ tìm đến mày , nhớ kể đầu đuôi chi tiết cho tao nghe về cái anh chàng bác sĩ điên điển của tao , ý lộn . . .của mày nhen ! hàhàhà   
Loan Châu cúp điện thoại . Hoàng Lan chỉ biết lắc đầu . Con nhỏ này sạo sự quá , rảnh rỏi quá chừng nên cứ chen vào chuyện của người khác . Quạ hay phúc cho Loan Châu thì Hoàng Lan còn chưa biết , nhưng với cái tính tài lanh của nó , sớm muộn gì cũng sẽ mang phiền phức đến cho nàng . Hoàng Lan vui vẽ nói "có bạn như nó thật là phiền , nhưng không có nó thì buồn bỏ sừ !"   
Hoàng Lan vẫn đi làm bình thường . Đến giờ về , Hoàng Lan bước ra thì gặp Vũ Anh đang đứng chờ mình bên ngoài . Hoàng Lan thúc thích cười nói :   
- hôm nay thứ bảy , chị rảnh dử hả ?người yêu của chị đâu rùi ?hìhìhì   
Vũ Anh vui v ẽ nói :   
- định rủ cưng đi sắm quần áo !   
Hoàng Lan vui vẽ nói :   
- đi phố à , dĩ nhiên là Ô .K . rồi , nhưng cần phải ăn uống no nê mới được !hàhàhà   
Vũ Anh gật đầu   
- dĩ nhiên rồi , chị cũng đói bụng nửa , chúng ta đi tìm quán ăn nào rồi cùng đi phố.   
Hoàng Lan và Vũ Anh đi đến cái quán nhỏ trong phố . Vũ Anh thật không tin vào đôi mắt của mình . Nhìn xuyên qua cửa kính , bên trong quán ăn nàng thấy Khanh đang ngồi ăn với một cô gại Vũ anh vội vàng đưa tay chỉ vào quán ăn nói với Hoàng Lan   
- Lan nè , có phải anh kHanh không ?   
Hoàng Lan nhíu mày   
- đúng rồi , ảnh đang ngồi ăn với . . .một cô gái ? là ai vâ .y , chị biết không ?   
Vũ Anh đứng lại , trái tim nàng nhưng ngừng đập , nàng cứ chăm chú nhìn vào quán qua khung kính . Vũ Anh cảm thấy đau nhói ở tim.   
Hoàng Lan vội vàng nói   
- chúng ta vào trong xem sao . ..   
Vũ Anh nắm tay Hoàng Lan lại , nói :   
- không , đừng như vậy !   
Hoàng Lan cải lại   
- nhưng . . .phải như vậy , em không tin anh hai dám làm chuyện có lổi với chị đâu , ảnh rất thương chị mà !   
Vũ Anh gật gù   
- chị biết , chị cũng tin rằng ảnh không bao giờ làm chuyện có lổi cới chị đâu , thôi chúng ta đi , đừng vào !   
- tại sao lại không vào ?   
Vũ Anh dịu dàng nói   
- vì chị tin tưởng ảnh , ảnh có quyền dao du với bạn là con gái chứ , thôi chúng ta đi tìm quán ăn khác để ăn nhé !   
Vũ Anh lôi Hoàng Lan đi . Vào quán phở ở bên đường , hai cô gọi hai tô phở . Hoàng Lan ngồi ăn bình thản nhưng Vũ Anh ăn thật khó vào . Nàng cố gắng bảo lòng , phải tin tưởng Khanh chứ , nhưng tại sao Khanh đi ăn với người ta mà dấu nàng ? không , không bao giờ Khanh làm vậy , nhưng nàng tin tưởng ở Khanh , và có thể tin người đó không ?   
Hoàng Lan nhìn khuôn mặt buồn bả của Vũ Anh , khẻ thở dài   
- Vũ Anh à , chị đã bảo anh Khanh không phản bội chị đâu mà , đi ăn với bạn là con gái thì cũng thường thôi , chắc có thể cô ta đang ký hợp đồng với công ty quảng cáo , ảnh ăn cơm chung vì chuyện công . ..   
Vũ Anh buồn bả nói :   
- chị hy vọng là vậy , mà thôi , chúng ta nói chuyện khác nhé , em thấy anh Cường thế nào ?   
Hoàng Lan nhíu mày   
- anh Cường ? sao lại hỏi em như vậy , ai mà biết !   
- anh ta có nhắc em với chị đó !   
- hắn chửi rủa gì em phải không ?   
Vũ Anh vội lắc đầu   
- không đâu , hay là vầy , ngày mai rảnh anh Khanh , anh Cường , em và chị đi . ..   
Hoàng Lan chăm chú nhìn Vũ Anh   
- đừng nói với em là chị định làm bà mai nhá   
Vũ Anh tươi cười nói   
- chị thấy anh Cường cũng được lắm , ảnh dảng dị , đẹp trai , cởi mở , hiền . ..   
Hoàng Lan la lên   
- hắn mà hiền hả , làm ơn đi chị Ơi , nếu tụi em mà sống chung một mái nhà thì cái thành phố này sẽ đảo lộn đó , đừng làm bà mai ẩu tả nhen !   
Vũ Anh cười nhe.   
- nếu em không thích thì thôi.   
Hoàng Lan vui vẽ nói :   
- em đả nói rồi , không bao giờ em muốn vướng vào chuyện tình cảm đâu , đau đầu lắm , đừng làm mai mối uổng công chị lém đó ! hìhìhì   
Hai người trò chuyện và dạo phố sắm sửa quần áo . Vũ Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện ban nảy , nhưng trong óc nàng sao cứ hiện rỏ hình ảnh của Khanh và cô gái đó . Nàng có nhìn lầm không ? thật là cô ta sao ? cô ta đã trở về nước rồi sao ? tại sao ? vì gia đình cô ta ? hay vì Khanh ư ? còn Khanh , tại sao lại không cho nàng biết ? nếu tình cảm của chàng vẫn nguyên vẹn cho nàng thì sao lại chẳng thành thật với nàng.

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 12**

Hoàng Lan bước ra ngoài phòng khách , tay dụi mắt nói :   
- sáng sớm chủ nhật mà các người làm gì ồn quá vậy !   
Vũ Anh liền đi đến nắm tay Hoàng Lan , nhỏ nhẹ nói :   
- cưng dậy rồi thì thật hay quá , chị và anh Cường đến đây rủ anh Khanh và em đi chèo thuyền !   
Hoàng Lan tròn xoe đôi mắt , nói :   
- hả ?   
rồi nàng nhìn lên , đúng là tên Cường ăn nói vô duyên kia rồi ! Hắn đang ngồi với một nụ cười thật dể ghét . Đôi mắt của hắn . . .á . . .Hoàng Lan nhớ ngay là mình còn đang mặc bộ đồ ngũ , vội chạy vào phòng . Vũ Anh liền chạy theo.   
Khanh trong phòng đi ra , chàng đã chuẩn bị xong , nhìn Cường nói :   
- tao thật không hiểu tại sao Vũ anh lại rủ mày theo ! ủa , Vũ Anh của tao đâu ?   
Cường ngồi trên ghế sa lông , tay khoanh tròn , ngã người ra sau ghế , nói :   
- chạy theo em gái mày vào trong rồi !   
Khanh cào nhào   
- không biết Vũ Anh làm chuyện gì nửa đây . ..   
Rồi chàng chợt nhớ , vội vàng nói :   
- chuyện tối hôm qua , tao nói mày nghe , mày không có nói với Vũ Anh phải không ?   
Cường cười   
- tao không ở không mà lo chuyện của mày , tao thấy mày sao lôi thôi quá , cứ nói cho Vũ Anh nghe , giấu nó làm gì !   
Khanh lắc đầu   
- tao phải tìm đúng thời cơ mới dám nói , mày đừng có nói ra ẩu tả đó nha ! à , hôm nay Vũ Anh tự nhiên đổi chương trình vậy ? tao phải đến nhà . ..   
Cường cười to   
- bồ mày đang định làm mai em gái mày cho tao đó ! sáng sớm gọi đến nhà tao bắt tao phải đến đón nó rồi chở nó đến nhà mày , làm anh nuôi như tao thật khổ quá !hàhàhà   
Khanh trợn mắt   
- cái gì ? Vũ Anh định làm mai con Lan cho mày ?   
Cường khoái chí gật đầu   
- thì đúng rồi , tao đã nói không thèm cua em gái mày đây , bộ em mày ế . ..   
Cường chưa nói hết câu thì Hoàng Lan và Vũ Anh bước ra , Hoàng Lan nhìn thẳng vào mắt Cường , gặn giọng nói :   
- anh nói gì , nói lại lần nửa tôi nghe coi !   
Cường vẫn vui vẽ nói :   
- cô bé thật muốn anh lập lại lời nói ban nảy ?hàhàhà   
Đôi mắt Hoàng Lan như té lửa , như muốn thiêu chết Cường vậy mà anh chàngv ẫn tươi cười tỉnh bơ . Vũ Anh vội nói :   
- anh Cường là vậy đó , hay nói dởn chơi lắm.   
Vũ Anh nắm lấy tay Hoàng Lan rồi nháy mắt ra hiệu cho Khanh . Chàng nhíu mày không hiểu   
- em đang làm gì vậy Vũ Anh ?   
Vũ Anh lắc đầu   
- mấy anh thật là . . . .thôi trể giờ rồi , chúng ta đi thôi !   
Thế là Vũ Anh kéo Hoàng Lan ra ngoài . Khanh và Cường lót tót theo sau . Ngồi vào xe , Khanh và Vũ Anh ngồi phía trước để Cường và Hoàng Lan ở phía sau . Cả hai chẳng ai nói tới ai . Cường nhìn nét mặt giận dử của Hoàng Lan càng thấy thích thú hơn , còn Hoàng Lan thì vẫn chưa ngôi cơn giận trong lòng , cái anh chàng thấy ghét này , là ai chứ mà dám nói ra9`ng nàng ế . . .mà từ đó đến giờ , rất nhièu người đàn ông hay trêu chọc mình , nàng nào có để ý , nhưng sao mỗi lời anh chàng này nói ra Hoàng Lan điều ghét cay ghét đắng . Nếu không phải vì Vũ Anh năn nỉ , nói đủ thứ thì Hoàng Lan không muốn cùng họ đi chơi thế nầy đâu.   
Cả một đoạn đường dài , chẳng ai nói lời nào . Khi đến hồ Mộng Lai , Khanh và Vũ Anh vào mướn thuyền , để lại Cường và Hoàng Lan bên ngoài chờ đợi . Vừa bước ra ngoài Vũ Anh vui vẽ nói   
- không ngờ dì bắt mang theo nhièu trái cây như thế nầy , một lát chị mang một bao , em một bao nhé Lan !   
Cường liền trêu   
- sao hai em háo ăn thế , khi nảy bác nói có cả phần anh nửa đấy nhé !   
Vũ Anh vui vẽ nói :   
- dĩ nhiên là không dành phần của anh đâu . Một lát nửa tụi mình sẽ mướn hai chiếc thuyền , anh và Lan chèo một chiếc và cho mang theo bao trái cây , em và anh Khanh . ..   
Hoàng Lan chòm người ra phía trước la to :   
- cái gì ? chị nói đùa hay giởn chơi vậy ? tại sao em phải đi chung thuyèn với hắn !   
Cường vội nói :   
- cô bé làm như tôi thích chung thuyền với cô lắm vậy !   
Hoàng Lan liếc Cường một cái thật bén . Vũ Anh vội vàng phân trần :   
- họ không còn thuyền lớn , chỉ còn hai chiếc thuyền nhỏ , mổi chiếc chỉ đủ cho hai người tình nhân . ..   
Hoàng Lan lắc đầu   
- vậy em không đi đâu   
Cường lại cười to   
- coi dậy mà cô bé chết nhát dử ta !   
Hoàng Lan giận dử nói :   
- ai nói là tôi chết nhát !   
- còn không phải sao ? không có anh hai , chị hai thì không dám đi chung với anh à ? bé sợ cũng đúng , lạng quạn anh cho bé xuống nước . . .hàhàhà   
Hoàng Lan giật bao trái cây trên tay Vũ Anh , nói :   
- được , chúng ta cùng đi nào , để xem ai cho ai xuống nước hồ cho biết !   
Thế là Hoàng Lan te tét đi trước , Cường liền theo sau . Khanh đứng nhìn và lắc đầu . Hôm nay con Lan sao lại nóng tính như thế ? thường ngày ở nhà ai chọc ghẹo nó cũng chẳng sao , vậy mà hôm nay thằng Cường nói cái gì nó cũng nổi nóng vậy ? làm gì mà con Lan ghét thằng Cường như thế ? còn Vũ Anh , nàng thật đang làm mai mối cho con Lan với thằng Cường ? bộ Vũ Anh không thấy họ chẳng hạp gì nhau hay sao ?   
Vũ Anh nắm tay Khanh nói nhỏ :   
- anh , chúng ta đi nào !   
Khanh nắm tay Vũ Anh . Chàng nhủ thầm "chuyện của tụi nó thì tụi nó tính , chuyện của mình lo còn chưa xong đây nầy !"   
Tối đêm qua Vũ Anh gọi cho Khanh , múon dò trước hỏi sau , nhưng KHanh chẳng nói gì . Trong lòng Vũ Anh lo lắng đủ chuyện và cuối cùng nàng đã nghĩ ra cách chèo thuyền trên hồ Mộng Lai , một công hai chuyện , một là muốn được cùng Khanh trò chuyện kính đáo , hai là tạo cơ hội cho Cường và Hoàng Lan trò chuyện cùng nhau . Khi vào mướn thuyền nàng đã lên tiếng hỏi hai chiếc thuyền nhỏ , Khanh ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng . Vũ Anh chỉ khẻ nói :   
- lát nửa em nói anh nghe !   
Khi ra bên ngoài Vũ Anh lại dối Hoàng Lan vì biết nếu Hoàng Lan biết sự thật sẽ từ chối ngay và giận nàng cho mà coi . hai cặp , ai xuống thuyền nấy.   
Cường và Hoàng Lan ngồi đối diện với nhau . Hoàng Lan tỉnh bơ ơm bao trái cây , mở ra ăn . Cường thì phải lấy cây chèo thuyền đi . Đến giữa hồ thì Cường không chèo nửa , bỏ mặt chiếc thuyền nằm đó . Hoàng Lan tỉnh bơ nói :   
- làm giỏi quá , sao không chèo nửa vậy ?   
Cường nói cục ngủn   
- ngu gì làm !   
Hoàng Lan nhíu mày   
- anh thật chẳng biết ga lăng con gái tí nào !   
Cường nhìn Hoàng Lan , ánh mắt đợm chút trêu cợt   
- bé muốn anh ga lăng à ?   
Nhìn ánh mắt của Cường , Hoàng Lan lại nổi nóng   
- xí , ai muốn !   
- bé à , lần đầu tiên anh ga lăng bé , bé ăn một hơi không còn tiền để trả , quê thật ! anh đã hứa với lòng , thà mất lòng bạn anh chứ không thèm ga lăng bé nửA đâu ! haha vả lại anh đâu thèm cua bé mà ga lăng bé làm chi cho uổng công . . .bây giờ phần ai nấy làm , bé nảy giờ ngồi ăn rồi thì bây giờ đến phiên bé chèo thuyền , anh ăn , nhìn bé ăn nảy giờ anh thèm quá rồi bé ơi !   
Câu nói của Cường và những tia mắt trêu ghẹo làm Hoàng Lan không thể chịu nổi nửa . Nàng quăng bao trái cây xuống hồ , nói :   
- anh thèm đi vớt lên mà ăn !   
Cường như càng thích thú hơn , nói to :   
- bé này xả rát bừa bải chứ chẳng phải tôi nhé ! hàhàhà   
Chiếc thuyền của Khanh và Vũ Anh bơi tới . Hoàng Lan chưa kịp nói gì thì thuyền họ đã lướt qua . Nàng hậm hực nói :   
- chị Vũ Anh , tối nay biét tay em !   
Và những chiếc thuyền khác , từng cặp từng cặp đi qua , chẳng ai để ý đến họ . Hoàng Lan nghĩ trong lòng "chắc họ nghĩ tụi này bộ bịch đang gây lộn nên không nhúng tay vào chứ gì !" Hoàng Lan rùng mình , khẻ lắc đầu . Còn khuya mới cho hắn cua mình ! Trong lúc suy nghĩ Hoàng Lan đâu chú ý đến Cường , bao trái cây đang trôi ra xa , Cường chồm người xuống cố gắng với nó . .và "đùng" cả hai rơi tỏm xuống nước . Hoàng Lan không biết bơi , cùng sự ngạc nhiên nên uống nước không ít . Cường thấy vậy hoảng hồn kéo Lan vào bờ . Lên tới bờ , Hoàng Lan vẫ nhắm kính đôi mắt , Cường hoảng sợ đặt nàng nằm xuống , tát , tát nhẹ vào mặt Hoàng Lan , nhỏ giọng nói :   
- Hoàng Lan , Hoàng Lan , tỉnh lại đi !   
Nghe có tiếng người rù rì , nàng như thở lại được rồi . Và khi mở to đôi mắt thì thấy gương mặt Cường đang kề sát mặt mình , nàng giận dử đưa tay tát vào mặt Cường một cái thật mạnh , nói :   
- anh dám hạ nhục tôi à !   
Cái tát của Hoàng Lan qua nhanh chóng nên Cường không né được . Chàng lảnh đủ , một bên má in đủ năm ngón tay của Hoàng Lan . Đôi mắt Cường trở nên hung dử , nắm chặt cánh tay của Hoàng Lan , nhìn thẳng vào mặt nàng nói :   
- tôi đã cứu cô mà cô còn dám đánh tôi , rỏ là cô kiếm chuyện , quẳn cái bao trái cây xuống nước , tôi định vợt lên nhưng cô ngồi không yên nên cả hai đều rớt xuống nước , nếu không vì thằng Khanh và Vũ Anh là bạn tôi thì tôi sẽ cho cô một bài học đích đáng rồi , nhận chìm cô luôn !   
Nói xong , chàng đứng dậy bỏ mặt Hoàng Lan nằm đó . Nàng lòm còm ngồi dậy.   
Hoàng Lan tức giận ấp úng   
- anh . . .anh . ..   
Vũ Anh và Khanh đang trò chuyện , Vũ Anh nhỏ nhẹ nói :   
- chièu hôm qua dường như em thấy anh ở quán ăn . . .với khách hàng phải không ?   
Khanh hoảng hốt nhìn Vũ Anh   
- em thấy rồi à ?   
Vũ Anh nhìn sâu vào đáy mắt của Khanh   
- không nhìn thấy rỏ , người đó là ai thế ?   
Khanh ấp úng nói :   
- không phải chuyện công ty . . .cô ấy . ..   
chưa nói hết câu thì nghe tiếng gọi của Cường   
- Khanh , Vũ Anh !   
Khanh nhìn lên nhíu mày   
- tụi nó lại làm trò gì đây !   
Vũ Anh tròn xoe đôi mắt rồi vội nói :   
- dường như thuyền họ bị lật rồi !   
Khanh nghe vậy vội chèo trở lại bờ . Tấp vào , Vũ Anh vội leo lên bờ chạy đến bên cạnh Hoàng Lan . Nhìn nét mặt giận dử và bộ quần áo ướt sủng của Cường và Hoàng Lan mà Vũ Anh không thể nín cười được . Khanh nhíu mày   
- tại sao tụi bây để đến lật thuyền vậy !   
Cường chỉ Hoàng Lan :   
- là cô ta   
Hoàng Lan đưa tay chỉ Cường   
- là anh ta !   
Vũ Anh vội nói :   
- là ai cũng vậy , bây giờ quần áo ướt hết rồi , anh Khanh anh Cường à , ra đẩy thuyền vào đi rồi chúng ta về ngay để Hlanh lạnh . ..   
Cường nói :   
- anh cũng lạnh vậy . ..   
Hoàng Lan to tiếng nói :   
- váy trời cho anh lạnh chết luôn !   
Cường nhìn Khanh , giận không thua gì Hoàng Lan   
- em gái mày ác quá , coi chừng tao . ..   
Khanh vội kéo Cường đi   
- nó là con nít , hơi đâu nói , theo tao đẩy thuyền vào !   
Hoàng Lan ngồi xuống hai tay ôm vào người . Vũ Anh đến cạnh bên nói :   
- đã xãy ra chuyện gì vậy Hoàng Lan ?   
Hoàng Lan nhìn Vũ Anh :   
- em giận chị rồi , không thèm nói nửa !   
- đừng giận mà , tại chị . ..   
Hoàng Lan lắc đầu   
- em đã nói với chị rồi , từ ban đầu em đã thấy hắn và em đâu có hạp mà chị cứ mai mối hoài à !   
Vũ Anh xụ mặt   
- xin lổi nha . ..   
Nhìn nét mặt buồn bả của Vũ Anh , Hoàng Lan không thể giận được nửa , nàng cười nhe.   
- thật không sao giận chị nổi.   
Khi trả lại thuyền , bốn người lên xe đi về . HOàng Lan nhất định không ngồi phía sau chung với Cường nên Vũ Anh đành ra sau ngồi với Hoàng Lan . Về đến nhà Cường không vào chào hỏi ai cả , anh chàng nói vài lời với Khanh rồi cười với Vũ Anh , thế là hắn leo vào xe của hắn biến mất , không thèm chào hỏi Hoàng Lan một lời nào . Hoàng Lan hất mặt , ai thèm hắn chào chứ , một người đàng ông chẳng biết gă lăng con gái chút nao , thật đáng ghét ! Nàng bỏ đi vào nhà để Khanh nhìn Vũ Anh thắc mắc.   
Cường bước vào nhà với nét mặt thật quạu . Mở cửA thì nhìn thấy Mạnh , chàng càng giận hơn . Bước đến trước mặt Mạnh , Cường to tiếng nói :   
- mày đi ra khỏi nhà tao ngay !   
Mạnh dử dằn không kém   
- anh chẳng phải là chủ nhà thì không có quyền đuổi tôi !   
Cường nắm lấy cổ áo của Mạnh to tiếng hét   
- tao có quyền tống cổ mày ra khỏi nhà !   
- anh dám !   
Mẹ của Cường vội la   
- tụi bây là anh em chứ nào phải kẻ thù , đừng đánh nhau nửa , Cường thả em con ra , có gì từ từ nói !   
Cường buông lỏng tay áo , Mạnh vùng ra khỏi , nói :   
- tôi không nói chuyện với những thằng du côn như anh đâu !   
Cười cười to , giọng cười thật hải hùng   
- hahaha , du côn ? còn mày , đồ cái thứ ăn bám , mang cả tình nghĩa đi bán để đổi lấy cái bằng bác sĩ , tốt gì hơn tao !   
Mạnh giận dử hét   
- anh không có quyền nói tôi như thế , cái bằng bác sĩ là tự trí không của tôi . ..   
- hahaha , thật nực cười !   
Nhìn thẳng vào mắt Mạnh , Cường lại hét   
- có đi ra khỏi đây không ?   
Mạnh nhìn Cường , vẫn giận dử nói :   
- tôi cũng chẳng thèm đến đây làm gì !   
Nhìn sang mẹ , Mạnh nhẹ giọng nói :   
- mẹ và con Linh suy nghĩ lại đi , muốn về sống chung với con thì gọi cho con đến rước . ..   
Nói thế là Mạnh bỏ đi . Cường nhìn mẹ rồi nhìn đứa em gái . Thùy Linh sợ nên nép vào phía sau của mẹ mình . Cường gằn giọng hỏi :   
- mẹ định theo thằng khốn nạn đó ?   
Mẹ của Cường buồn bả nói :   
- dĩ vãng đã qua rồi , con không tha thứ được cho nó sao ?chẳng lẻ vì một đứa con gái mà anh em con mất hoà đến ngày hôm nay sao Cường !   
Cường cười một nụ cười đầu uất hận   
- tha cho nó ! chính nó quên tình nghĩa mẹ con , tình nghĩa anh em !   
Cường nói xong đi thẳng vào phòng để lại người mẹ và đứa em gái nhìn theo mà đau lòng . Bà mẹ quay sang Thùy Linh , nói :   
- tội nghiệp cho anh con , nó cứng rắng nhưng lại quá nhiều tình cảm , xem trọng tình nghĩa , nó đã chịu đựng đủ điều cho gia đình ta , vì vậy nó thương em trai nó mà cũng rất hận em trai nó nên về nhà là hung dử như thế.   
Thùy Linh hiểu mẹ muốn nói gì , nàng cũng đưa mắt nhìn về phía Cường , buồn bả nói :   
- mẹ đừng suy nghĩ nhièu nửa , từ từ tính nha mẹ !  
Khanh ngồi trong văn phòng nhưng chẳng làm gì được . Sáng hôm nay tâm trí của chàng cứ suy nghĩ đủ điều . Phải nói làm sao với Vũ Anh đây ? nếu nói ra Vũ Anh có tin mình hay không ? Quàng cảnh của Uyển Oanh thì cũng tội nghiệp quá . Nhớ đến buổi chiều hôm nọ , nghe giọng nói của Uyển Oanh trên điện thoại mà chàng cứ ngỡ mình nghe lầm . Uyển Oanh đã hẹn Khanh ra quán nước trò chuyện . Khanh thật không biết Uyển Oanh hẹn mình để làm gì ? Chẳng lẻ nàng muốn . . . ? Khanh lắc đầu , không đâu ! một người con gái sang giàu và khiêu hảnh như cô thì không bao giờ làm như thế . Nhớ đến ngày hôm đó đôi mắt của Uyển Oanh thật buồn , thật yếu đuối , không giống Uyển Oanh của ngày trước một chút nào cả.   
- Anh Khanh , xin lổi đã làm phiền đến anh !   
Khanh vội vàng lắc đầu   
- không gì đâu , anh thật quá ngạc nhiên khi biết em đã về nước.   
Uyển Oanh buồn bả nói :   
- em muốn gặp anh vì . ..   
Sự ấp úng của Uyển Oanh làm cho Khanh càng muốn biết nàng định nói gì.   
- chuyện gì mà em lại ấm úng thế.   
- anh có còn xem em là bạn không ?   
Khanh cười nhe.   
- dĩ nhiên rồi , nếu không thì anh đã không có mặt nơi nầy rồi.   
Uyển Oanh cười , một nụ cười mang đầy tâm sư.   
- em muốn xin lổi anh , tuy thời gian . . .ngày đó vì em quá con nít , đã bỏ đi mà không một lời với anh , chỉ vì em sợ đi vào con đường tình yêu rồi sẽ không lối thoát ra . . .và bây giờ em đã biết , em không nên đánh mất tình yêu của anh như thế . . .em . ..   
Khanh vội lắc đầu , chàng thật không thể tin những gì mình vừa nghe thấy   
- em có nói đùa không vậy ?   
Uyển Oanh nhìn Khanh , nét mặt vẫn thật buồn   
- em không nói láo đâu . .em thật tình biết lổi của mình . ..   
Khanh lại lắc đầu   
- chuyện đã qua lâu rồi , em nhắc lại làm gì . Bây giờ cuộc sống của em ra sao ? Ba em vẫn khỏe chứ ?   
Đôi mắt của Uyển Oanh bổng rơi xuống một giọt lệ làm Khanh hoảng hồn   
- anh không cố tình làm em buồn . . .xin lổi . ..   
Uyển Oanh vội lắc đầu   
- không , anh nào có lổi gì , chắc là anh vẫn chưa biết , gia đình của em . . .tan nát hết rồi !   
Khanh nhíu mày   
- anh không hiểu . ..   
Uyển Oanh thở ra   
- anh thật không nghe thiên hạ đồn về gia đình em sao ?   
Khanh lắc đầu   
- không nghe và cũng không biết . Từ ngày em bỏ đi , Ba của em cũng không còn ký hợp đồng với công ty của anh nửa , nói thật , ông chủ của anh không mấy gì thích sự nắm quyền của bà vợ sau này của Ba em , nên . . .chúng tôi đã không qua lại làm ăn với công ty của gia đình em.   
Uyển Oanh nhỏ giọng nói :   
- cũng tội nghiệp cho Ba em . Em thật không hiểu sao Ba lại có thể thương một người đàn bà như thế , ngày xưa em thường chống đối với Ba vì em cũng chẳng ưa gì bà ta . Nhưng ai cấm cản nổi con tim phải không anh ? người có không , có mưu trí bao nhiêu đi nửa , khi đi vào con đường tình yêu thì lại quá dại khờ . Đã từng tuổi đó rồi mà ba em . . .vẩn trở thanh một người đã mất tất cả vì yêu . Ba cho người đàn bà đó nắm quyền , bà ta đã phá tiêu tang những sản nghiệp mà bấy lâu nay ba đã cố công tạo dựng . Em vì một phút nông nổi đã bỏ ba đi , lổi cũng ở nơi em một phần . Khi trong tay Ba chỉ còn vỏn vẹn căn nhà thì bà ta cũng bỏ Ba đi luôn . Mới ban đầu em nghe và giận lắm , không múon về nhà , ở bên Út em cố tình quen nhièu người đàn ông để trả thù "Tình Yêu" vì nó đã làm tang vở những tài sản của em , nhưng càng quen biết nhièu thì em càng cãm thấy "chỉ có anh mới là người thành thật và đáng qúy nhất" . Em thấy rằng chỉ có tình yêu chân thật mới tồn tại mãi chứ tiền của thì có và mất thật chẳng mấy hồi . Càng nghĩ em càng hiểu cho Ba em hơn . Em chưa làm được gì thì hay tin ba bị tai nạn , xe đụng và đã làm gẩy đôi chân của Ba . Em . .Em trở về và sống cạnh Ba để lo lắng và săn sóc cho Ba.   
Khanh nhìn người con gái tràn trụa nước mắt trước mặt mình , nghe những lời nàng nói và vẫn không tin . Một câu chuyện thật quá ư là không thật . Tại sao chuyện xảy ra buồn như vậy mà chàng lại không hay biết gì ? Phải , Ba của Uyển Oanh cũng giàu có ở sài gòn nhưng nổi tiếng thì cũng không nổi lắm nên chuyện của ông không đồn ra xa cũng chẳng gì lạ . Thật tội nghiệp cho họ , Khanh khẻ lắc đầu   
- buồn cho em , thật xin chia buồn với gia đình ẹm ..   
Uyển Oanh , đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ sầu   
- cám ơn anh , hiện giờ gia đình em cũng không đếnnổi nghèo túng lắm đâu   
- vậy bây giờ gia đình em sống ra sao ?   
UyểN Oanh cười buồn   
- Em về đa6y đã một tháng rồi , em bán căn nhà to lớn đó , lấy ra chút đỉnh mua một căn nhà nhỏ hơn , tiền còn lại thì để lo cho Ba . Em đã điền đơn xin việc làm khắp nơi , giờ chỉ chờ đợi , em cũng có xin làm tại công ty của anh đang làm . ..   
Khanh to mắt nhìn Uyển Oanh   
- tại công ty của anh làm ?   
Uyển Oanh gật đầu , cố gắng pha trò   
- đúng , anh đừng lo sợ , em không nạp đơn xin làm thư ký của anh đâu . hìhìhì , em bên Út có học nghành thương mại , thiết kế , em đã xin vào ban thiếu kế những mẫu quảng cáo , đã một tuần rồi mà họ chưa cho em biết . ..   
Khanh gật gật đầu   
- em đừng có vội , xin việc thì ít nhất cũng phải chờ một tháng mới . ..   
Uyển Oanh cười   
- em đâu có biết , em nôn nóng cứ ra vào xem thùng thư nhà mình mổi ngày , đây là lần đầu tiên em điền đơn xin việc mà anh !   
Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt to đen của Uyển Oanh . Đôi mắt đầy vẻ kêu nghạo của ngày xưa , giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt đang lấp lánh trong tròn mắt , Khanh nhìn mà nghe lòng mình xót xa.   
- có phải em muốn anh về công ty . ..   
Uyển Oanh vội cắt ngang lời Khanh   
- không đâu anh , ý em không phải thế , em chỉ múon tâm sự và nói chuyện với anh thôi , không ý gì khác . Em chỉ muốn biết tình cảnh anh hiện nay ra sao mà thôi !   
- anh vẫn bình thường , cám ơn em   
Uyển Oanh như lại ấp úng   
- anh đã . . .đã lập gia đình chưa ?   
Khanh lắc đầu.   
Uyển Oanh lại cười , nửa đùa nửa thật , nàng nói :   
- còn người yêu ? nếu anh cũng chưa có thì chúng ta có thể nối lại nhịp cầu tình yêu của ngày xưa . Em lúc nào cũng tôn trọng nân niu những kỷ niệm ngày xưa củA chúng ta.   
Khanh nghe mà quýnh lên . Uyển Oanh đang nói thật hay đùa vậy ? Chàng thật không tin nổi , Uyển Oanh chủ động ngỏ ý với ta sao ? một người con gái đẹp như thế này đang tỏ tình với ta đó . Rồi bổng nhiên Khanh lại như thấy gương mặt của Vũ Anh bên ngoài với đôi mắt thật buồn . Khanh lắc đầu   
- em đừng đùa với anh chứ , anh . ..   
Khanh cũng chẳng hiểu sao mình lại ấp úng như thế này , còn Uyển Oanh với đôi mắt đầy niềm tin ngồi nhìn chàng như đang chờ đợi , nàng múon chàng nói sao đây ? Khanh đành nói thật   
- anh đã có người yêu   
Uyển Oanh chợt thật buồn , nàng như cố gắng đùa giởn :   
- em nói đùa mà , dĩ nhiên làm anh đã có người yêu , anh hiền và tốt như vầy , không có ai yêu mới là một chuyện lạ , cô ta thật may mắng lắm.   
Nhìn Uyển Oanh cườn , Khanh thấy nhẹ nhỏm trong lòng . Chàng cười   
- nếu sau này em được nhận vào công ty làm việc thì em sẽ gặp cô ta thường xuyên.   
Uyển Oanh hiếu kỳ hỏi :   
- cô ta là ai ?   
- tên là Vũ Anh   
Uyển Oanh chợt nhớ   
- à . . .là thư ký của anh phải không ? chúc mừng !   
Khanh bây giờ bổng thấy ngườn ngượn làm sao ấy . Nói đớ một câu   
- anh cũng hy vọng có một ngày em sẽ tìm được hạnh phúc !   
Uyển Oanh cười   
- chuyện đó để sau nầy mới tính , em phải xem bản lỉnh của mình như thế nào !   
Khanh nhíu mày không hiểu rỏ lắm với câu nói vừa rồi của Uyển Oanh . Nàng lại tiép lời   
- em rất hy vọng anh sẽ làm bạn với em , vì ở đây là quê hương nhưng em sống nơi này đâu được bao nhiêu ngày , vì thế bạn bè chẳng có . . .chỉ có anh . . .là bạn thôi.   
Khanh vội gật đầu . Tưởng gì chứ làm bạn với một người tuyệt đẹp thì sao lại từ chối cho đành.   
- anh lúc nào cũng xem em là bạn cả . Khi em có chuyện gì cần , cứ gọi cho anh , giúp được anh sẽ giúp em ngay !   
Uyển Oanh lại nói :   
- anh nói thì phải giử lời nhé , là bạn bè rồi thì đừng quên qua lại với gia đình em nhé !   
Khi Khanh đưa Uyển Oanh về nhà , nàng có mời chàng vào nhưng chang đã từ chối khéo . Khi quay đầu đi , Uyển Oanh còn nói theo   
- có cơ hội , em xin mời anh cùng bạn gái anh đến chơi với gia đình em nhé.   
Khanh thở dài , bây giờ phải nói sao với Vũ Anh đây ? chàng nào có làm gì lổi đâu mà lại lo sợ như thế nầy . Bạn là con gái chàng có cũng không ít , Vũ Anh biết tất cả mà , nhưng sao chàng lại thấy khó nói với Vũ anh về câu chuyện nầy như thế ?   
Cường bước vào , nói :   
- mày làm cái gì đó Khanh ? tao gỏ cửa cả buổi mà chẳng thèm lên tiếng !   
Khanh lắc đầu   
- chẳng làm gì cả !   
Cường hìhì cười   
- lại rối trí vì ba cái chuyện yêu đương nửa rồi !   
Khanh thở phì   
- mày đừng giỏi nói , sau này mày vướng vào rồi mày cũng sẽ như tao !   
- haha , tao thì công tư phân minh , chẳng lôi thôi như mày đâu !   
Khanh nhìn Cường   
- vào tìm tao có chuyện gì ?   
Cường tỉnh bơ nói :   
- chuyện của em gái mày !   
Khanh nhíu mày   
- mày định cua em gái tao ?   
- haha , còn khuya . Em mày chằng thứ thiệt , nhưng không vì đó mà tao không cua đâu , haha chơi với bạn mà cua em bạn là thằng khốn nạn , còn chơi với bạn mà . ..   
Khanh ngã người dựa vào ghế , nói   
- còn chơi với bạn mà cua vợ bạn là thằng có hạn , mày múon gì đây ? em gái thì tao còn nhường , Vũ Anh thì còn lâu !   
Cường cười to   
- hahaha , mày chưa hỏi cưới em nuôi tao mà dám to miệng gọi bà xả hả ? tao ra co nó biết !   
Khanh ngồi thẳng người lên   
- đừng nó chơi nửa , có chuyện gì thế ?   
Cường thẳng thắng nói   
- tờ đơn mà tao điền , múon xin cái chức giám đốc ở nghành kế trình quảng cáo , mày lấy lại dùm cho tao !   
Khanh nhíu mày   
- tại sao ?   
- tại vì con bồ củ của mày cũng xin vào chổ đó , có1 người ăn học ai thèm chọn tao , cũng tại mày xúi bậy , tao không múon bể mặt nên mày cần lấy lại dùm cho tao !   
Khanh lắc đầu   
- chưa gì mày đã rút lui , thật chẳng giống cái tính nào giờ của mày !   
Cường đứng lên   
- mày đừng nói nhièu , làm dùm tao đi ! à , còn chuyện nửa , mày nói với Vũ Anh làm ơn đừng làm mai em gái mày cho tao nửa , tao sống không cần tình yêu đâu . hàhàhà   
Khanh nhìn Cường đi ra mà lắc đầu . Cái thằng bạn thân khó hiểu của chàng , thật sự chẳng ai hiểu được nó . Cường lớn hơn Khanh hai tuổi nhưng cả hai chẳng thích xưng anh , em , giống con gái quá nên cứ mày tao . Cường làm ở đây lâu hơn Khanh , biết nhièu viêc hơn mọi người nhưng học lực quá kém , chỉ vừa xong tiểu học . Khanh cũng hcẳng thắc mắc vì vê sự học hành của bạn , nay nghe nó nói vậy , chàng nhíu mày "vì sao Cường lại bỏ ngang sự học hành , và với học lực kém như thế , sao nó lại có thể lọc vào công ty nầy ? và lại rất giỏi với công việc của nó nửa chứ , đúng là một thiên tài . Thằng bạn này của chàng khó hiểu . Khanh không ngĩ đến nửa và cố chú tâm đến chuyện tìm cách nói với Vũ Anh là Uyển Oanh đã trở về . Nếu Uyển Oanh không nói ra câu "còn người yêu ? nếu anh cũng chưa có thì chúng ta có thể nối lại nhịp cầu tình yêu của ngày xưa . Em lúc nào cũng tôn trọng nân niu những kỷ niệm ngày xưa củA chúng ta ." thì bây giờ Khanh đâu có thấy khó sử như thế nầy mặc dù Khanh đã từ chối Uyển Oanh.  
Khi ra về , ngồi trong xe với Khanh mà Vũ Anh thấy khó chịu vô cùng . Sự im lặng của Khanh làm cho nàng lo lắng , thắc mắc đủ điều . Cuối cùng nàng cũng lên tiếng   
- anh à , khi nào anh rảnh , nhờ anh mang chiếc đồng đồ này sửa lại dùm cho em nhé !   
Vũ Anh tháo đồng hồ đang mang trên tay xuống . Khanh nói :   
- em cứ bỏ vào hợp tủ kia đi , đưa em về nhà rồi anh sẽ ghé qua bác năm nhờ ổng sửa cho em . Nhưng cái đồng hồ này đã hưa và củ rồi , để anh mua cái mới cho em.   
Vũ Anh lắc đầu   
- không cần đâu , em chỉnhờ anh đưa bác năm sửa lại dùm thôi , em thích nó lắm , tuy là củ nhưng đó là bảo vật của em . Khi em vừa tốt nghiệp trung học , ba má mua tặng cho em , em đã giử nó cho đến bây giờ . Em qúy nó không vì nó đẹp mà vì tình của ba mẹ em mà thôi.   
Khanh gật đầu   
- vậy để anh đi sửa lại cho em . à , có chuyện này anh muốn . ..   
Vũ Anh nhìn Khanh   
- anh múon gì ?   
Khanh vừa láy xe vừa nói   
- Uyển Oanh đã trở về nước , em còn nhớ Uyển Oanh không , con ông . ..   
Vũ Anh cắt ngang lời Khanh   
- em biết , bạn gái củ của anh phải không ? cô ấy ra sao rồi ?   
Thế là Khanh đã bạo gan nói tất cả cho Vũ Anh nghe , nhưng không gan đến nổi nói hết chi tiếc , chàng chỉ chừa lại cái câu nói "nếu anh chưa có bạn gái . . ."   
Vũ Anh thoáng chạnh lòng , nàng thốt lên   
- sao tội nghiệp cho chị ta quá vậy . Dù sao cũng là bạn bè , chỉ cần gì anh hãy giúp đở chỉ đi nha . . .giúp người đang gặp nạn là đều cần thiết phải làm.   
Khanh quá ngạc nhiên với những câu nói của Vũ Anh . Nhưng lại cười , đâu có gì ngạc nhiên , Vũ Anh là như vậy đó . Nghịch ngợm có nhưng tình cãm có càng nhiều hơn . Lúc nào cũng nghĩ cho người khác . Vũ Anh hay sang sẻ , nhưng cũng rất bướng bỉnh vì thế mà chàng cứ hồi hợp không dám nói . Bây giờ nói ra rồi nghe nhẹ nhỏm tâm hồn . Khanh vui vẻ nói :   
- em không sợ người ta cướp đi bạn trai của em sao ?hàhàhà   
Vũ Anh nhìn Khanh , với nụ cười hiền hoà   
- em tin tưởng ở nơi anh . Nói thật em đã nhìn thấy anh và Uyển Oanh , trong lòng em nghi đủ chuyện và đợi chờ anh nói em nghe . Em biét nếu anh thành thật nóic ho em rỏ thì anh vẫn còn yêu em . Vì trong tình yêu , anh sẽ không bao giờ dấu được gì khi đối diện với người mình yêu .Có phải anh sợ nói ra em sẽ hiểu lầm anh không ? nhưng anh không thể giấu em nên cứ làm ra vẻ khó chịu.   
Khanh cười   
- em làm thầy bói khi nào vậy ?   
Vũ Anh nghiêm chỉnh nói :   
- anh à , nếu chị Uyển Oanh cần gì thì anh hãy giúp chị ta nhé , là một nhà giàu bổng trở nên nghèo vô cùng . . .sẽ làm cho con người chán nản . Nếu chị ta cần gì ở em , em cũng sẳng sàng giúp đở.   
Khanh cười   
- em lúc nào cũng chen vào chuyện người ta , giúp người coi chừng người hại , chuyện em giúp thằng Cường cua con Lan , nó bảo anh đừng có cho em giúp nửa , họ không hạp nhau đâu !   
Vũ Anh lại cười   
- em thì thấy họ hạp nhau lắm , chưa bao giờ em thấy Hoàng Lan giận dử với một người con trai như thế !   
Khanh lắc đầu . Chàng thật không hiểu bọn con gái chút nào . Rỏ là họ không thích hợp cho nhau mà Vũ Anh vẫn múon tiép tục làm mai mối.   
Hlan ngồi trên ghế sa lông sơn móng tay , nghĩ đến chiều thứ sáu hôm nọ thấy vui vui . Loan Châu đã về và cũng như thường lệ vào ngân hàng tìm Hoàng Lan . Loan Châu đã kể một cuộc tình mỹ mản của Nhung nhưng rồi nhỏ thở dài nói "tao đã giúp tụi nó rồi , hưởng xong tuần trang mật , khi trở về sài gòn , nó bị ba má nó chửi thì . . .hahaha ráng mà chịu !" Hoàng Lan lắc đầu , Loan Châu lúc nào cũng làm mà không nghĩ đến hậu quả . Hoàng Lan kể rỏ mọi chuyện cho Loan Châu nghe , nghe xong nhỏ Châu càng khoái và mong gặp bác sĩ Mạnh hơn . Mạnh như lời đã nói , chờ Hoàng Lan ở cái quán củ bên đường . Loan Châu bước vào , Mạnh chưa nói được lời nào thì cô bé vui vẻ tự giới thiệu "Tôi là Hoàng Lan , bạn của Loan Châu , haha không ngờ anh là bác sĩ chứ !"   
Nghe LCHâu giới thiệu như vậy Hoàng Lan giận vô cùng . Thật không ngờ nhỏ Châu phá quá . Nưng Loan Châu nói muốn xem Lchâu đóng kịch là HLAn có giống không . Càng lúc thì Hoàng Lan càng mến Mạnh hơn , một người bác sĩ trẻ quá hiền và quá tin người . Nàng múon nói thật cho Mạnh biết nhưng Loan Châu đã ngăn lại , nói :   
- tao với mày cá đi , để xem mày là tao giỏi hay tao đóng vai mày giỏi hơn !   
Loan Châu nói vậy mà Hoàng Lan cũng nghe lời . Đã gạt Mạnh hơn tháng nay rồi , nghĩ cũng bậy quá . Nhưng nhìn cái vẻ Loan Châu đóng vai Hoàng Lan , ngồi đâu ngồi lầm lì ở đó , chỉ mỉm cười , nói năng chỉnh tề , Hoàng Lan thắc mắc "chẳng lẻ mình tệ như thế sao ?" càng thấy Loan Châu đóng vai mình , HLAn càng thích hơn vì khi nhìn thấy Loan Châu cô gắng thâ .t là cố gắng không nghịch ngợm , ngồi ì một chổ , và khi Mạnh đi rồi nhỏ tía lia phê bình , tinh nghịch làm cho Hoàng Lan cười giòn giả.   
Điện thoại reo lên . Hoàng Lan nhìn đồng hồ , tối rồi còn ai gọi đến vậy ? Cuối tuần Ba Má nàng và Hiển đã về quê thăm nội , Khanh thì đi chơi với Vũ Anh , Loan Châu thì khỏi phải nói nó không rảnh mà gọi cho Lan vào tối thứ bảy đâu . Hlan bắt điện thoại lên   
- alô   
Một giọng nói thật quá xa la.   
- xin hỏi có ông Khanh ở nhà không ?   
à , thì ra là tìm anh Hai   
- anh ta không có ở nhà , có gì xin cứ nói , tôi sẽ nhắn lại   
- cô là gì   
Vô duyên , Hlan nói thầm . Trả lời cục ngẳn   
- là em gái   
- vậy xin cô đến quán MyMy chở người về   
- hả ? Hoàng Lan như nghe không ro?   
- cô biét quán MyMy ở đâu không ?   
- có phải cái quán nằm trên đường Lê Văn Kiệt không ?   
- đúng , xin đến đón người nhà của cô , tôi là chủ quán , ông Cường đã quá say rồi , không đi đứng được , quán tôi đã đến giờ đóng cửa , xin cô đến gấp . Ông ta chỉ nói được số điẹn thoại này , xin cô đến đón người , bằng không chúng tôi sẽ phải để ông ta nằm đường   
Hoàng Lan chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã bị cúp . Hoàng Lan "xí" một tiếng . Hơi đâu lo chuyện người dưng , cái anh chàng đáng ghét , nằn đường là đúng lắm . Rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu của Hoàng Lan . Nàng đứng lên lấy chìa khóa và túi xách , bước ra khỏi nhà   
Cường mở to đôi mắt hoảng hốt la   
- á , trời ơi !   
Vì bị một gào nước thật lạnh đổ xuống đầu làm chàng choáng váng . Cường nhìn qunh , mở to đôi mắt ra nhưng vẫn chưa biết mình ở đâu , chỉ biết là đang lạnh quá thôi . Chàng lấy hai tay vuốt mặt thì nghe giọng cười của một cô gái . Cường vội nhìn về hướng tiếng cười thì gặp ngay Hoàng Lan đang đứng đấy với một gào nước trên tay . Cường bổng giận dử nói :   
- cô thật là quá đáng ! dùng gáo nước lạnh để trả thù à !   
Hoàng Lan vẫn khúc khích cười   
- anh còn nói nửa thì sẽ có thêm một gào nước nửa xuống đầu . ..   
Cường lòm còm đứng lên   
- không gây với cô nửa , tôi đang ở đâu đây ?   
Hoàng Lan bình thản để gào nước vào thùng , nói :   
- đang ở dưới bếp nhà tôi , mau chóng cám ơn tôi đi !   
Cường , tuy đã tỉnh lại phần nào nhưng vẫn còn hơi chóng mặt , bước đến chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống , nói :   
- tại sao tôi ở đây và tại sao lại ở trong nhà cô ?   
- vì tôi là vị cứu tinh của anh đó , không có tôi coi như anh bị nằm đương rồi !   
Cường lắc đầu   
- tôi không tin , cô bắt tôi về đây để làm gì ?   
Hoàng Lan đi đến trước mặt Cường , đưa ra ngón tay chỉ vào mặt mình , đôi mắt mở to :   
- tôi bắt anh ? đừng ở đó mằn mơ nửa !   
- tại sao tôi lại ở nhà cô ?   
Hoàng Lan hất mặt   
- xí , tại anh say quá là say , họ gọi tìm tôi để nhờ đưa anh về nhà , nếu không có tôi họ đã quăn anh ra ngoài đường rồi , thật làm ơn mắc quán mà !   
Cường thắc mắc   
- cô ghét tôi như vậy sao lại giúp tô , vả lại sao họ biết số mà gọi cho cô ?   
Hoàng Lan tinh bơ nói   
- anh cho họ số điẹn nhà tôi , tôi không múon nói nhièu nửa , bây giờ anh tỉnh rồi có thể tự động ra về , nào xin mời !   
Cường nhìn HLAn ,   
- cô đã làm gì tôi ?   
Hoàng Lan mỉm cười   
- ai thèm làm gì anh trong lúc say rượu chứ , nhưng con gái trả thù . . .đợi 10 năm vẩn chưa muộn !   
Cường đứng lên nhưng vẫn còn choáng váng , chàng ngồi xuống , giọng ấp úng   
- cô . . .cô . . .nói vậy là ý gì ?   
HL nhí nhảnh trả lời   
- chẳng ý gì khó hiểu cả , lúc say người ta thường tỏ rỏ lòng mình , những bí mật . . .gì gì đó . . .à , anh hãy về nhà gát tay lên trán xem đã nói gì với tôi trong lúc say . . .tất cả bí mật của anh tôi đã biét hết rồi . . .hãy đổi cách ăn nói với tôi lại đi . . . .híhí . . .coi chừng sẽ bị thiệt hại đén bản thân đó !   
- cô . . .cô đã biết những gì . . .tôi đã nói gì . ..   
Cường chưa nói dứt câu thì cả hai nghe tiếng ồn ào bên ngoài . Hoàng Lan bỏ mặc Cường ngồi đó , cô bước vội ra phòng khách . Thì ra là Khanh . Hoàng Lan vui vẽ nói :   
- anh về đúng lúc thật , hãy mang bạn của anh về nhà đi !   
Khanh nhíu mày không hiểu , chưa hỏi được câu nào thì đã nhìn thấy Cường từ sau bếp đi lên.   
- thằng Cường ? sao mày ở đây ?   
- tao . ..   
Hoàng Lan cướp lời Cường   
- là em chở anh ta về dùm , không biét nhà đành chở hắn về đây thôi !   
Khanh nhìn Cường   
- mày say rượu ?   
Cường vội nói   
- mày làm ơn chở tao về đi !   
Cường tự động đi ra cửa , chưa kịp mở cửa thì áo chàng đã b ị Hoàng Lan níu lại , chàng quay lại nhìn đôi mắt long lanh đầy vẻ trêu ngươi , Hoàng Lan nói   
- ê , anh còn chưa cám ơn tôi .hìhìhì   
Cường đành nói   
- cám ơn !   
Rồi bỏ đi ra ngoài . Khanh bước theo Cường , nhíu mày không hiểu.   
Cường đi rồi Hoàng Lan ngồi xuống bốc điện thoại gọi cho Loan Châu . Câu chuyện này nhất định nhỏ Châu rất thích nghe.   
Thật ra thì Hoàng Lan định đến đó tìm cách trả thù Cường đã vô ý cố tình làm cho nàng té xuống hồ hôm nọ . Nàng đã mang theo nào là nước sơn , cọ , dầu cù là , định vẻ râu ria , trang điểm anh chàng này cho bỏ ghét . Nhưng khi bước vào nhìn thấy trong cơn say Cường như đau khổ lắm . Chàng cười một mình , rồi lại khóc một mình . Có lẻ vì vậy mà chủ quán múon chàng ra về . Khi Hoàng Lan ngồi cạnh Cường thì chàng lại nghĩ là Khanh , không mở đôi mắt lên nổi , gụt đầu xuống bàn mà cứ nói lung tung . Hoàng Lan thật không hiểu nhièu lắm , nhưng trong cơn say của Cường Hoàng Lan đã nhìn thấy được một con người thật sự của Cường . Anh ta cũng yêu Mẹ , yêu các em của mình lắm chứ . Cái câu Cường nói với giọng nói say sưa đã làm cho Hoàng Lan không còn thấy Cường đáng ghét nửa.   
- tao nóit hật với mày nha Khanh , Má tao chẳng phải là một người đàn bà vĩ đại , chồng chết ở vậy nuoi con . . .bả lập gia đình , ổng gạt tụi tao , gạt má tao . . .nhưng má tao là một người mẹ rất hiền lành , rất tốt . . .còn con em gái tao nửa , nó múon thi vào đại học . . . .tao luôn múon cho bả có một cuộc sống thật thoải mái trong lúc tuổi già ,nhưng một thằng khốn như tao thì làm sao được . . .cái thằng em khốn nạn của tao . . .nó bây giờ giàu sang rồi . . .tao chẳng hề ganh tỵ với nó . . .tao không muốn tha thứ cho nó . . .tao ích kỷ . . .tao làm phiền má tao . . .cẳn trở việc thi vào đại học của em gái tao . . .hahaha , một thằng đần độn , chẳng chút chử nghĩa như tao . . .cái chứa giám đốc đó tao đâu có thèm nếu chẳng vì họ . . .hahaha nhưng ai thèm mướn một thằng chưa xong tiểu học , một thằng như tao . . .chịu thua nó sao . . .bác sĩ tốt lắm sao ? phải , dĩ nhiên là tốt hơn cái thằng thất học như tao . . ..   
Hoàng Lan nghe mà không hiểu lắm nhưng vẫn thấy xống sang trong lòng . Thì ra anh ta mang nhièu mặc cảm và tự ái đến như vậy . Cường có vẻ cô đơn lắm . Thôi thì hoà bình với hắn đi . Dù sao hắn cũng chưa làm gì đáng ghét cho lắm vả lại hắn là bạn của anh mình thì mình cũng nên rộng lượng bỏ qua . Có thêm người bạn còn hơn thêm một kẻ thù . Thế là Hoàng Lan đã ngồi nơi đó nghe Cường nói lung tung , rồi cố trầm giọng năn nỉ đưa một kẻ say về nhà . Hoàng Lan đã hỏi nhưng anh chàng say quá chén nên chẳng biét nhà mình nằm nơi nào . Hoàng Lan đành đưa Cường về nhà của mình . Nói là huề với hắn nhưng trả thù một tí cũng chẳng sao vì thế Hoàng Lan đã dìu Cường vào bếp , lấy gào nước lạnh đổ từ trên đầu Cường xuống làm cho chàng hoảng lên và tỉnh lại ngay . Nghĩ đến là Hlan lại cười.   
Sáng thứ hai Hoàng Lan vẫn đi làm như thường bửa . Khi ra về , vừa bứớc ra khỏi ngân hàng thì có một bàn tay nắm cổ tay nàng lại , nói :   
- tôi đải cô ăn !   
Hoàng Lan nhìn thấy Cường , đứng lại , hất tay chàng ra , tròn mắt hỏi :   
- sao anh biết tôi làm ở đây ?   
Cường nhúng vai   
- là Vũ Anh nói !   
Hoàng Lan nhíu mày   
- tại sao múon đải tôi ăn ? bộ cái tướng tôi nhìn thấy gióng kẻ ham ăn lắm sao !   
Cường nói :   
- tại tôi múon biét khi say rượu tôi đã nói những gì với cô !   
Hoàng Lan nhìn Cường , ánh mắt đầy vẻ chiến thắng , nói :   
- chỉ vậy thôi sao ?   
Cường gằn giọng hỏi :   
- cô còn múon gì nửa ?  
Hoàng Lan tươi cười bước đi   
- bây giờ tôi chưa thấy đói bụng , không thèm ăn !   
Cường vội vả bước theo   
- vậy chứ cô múon gì ?   
- anh thật múon biét là tôi đã biét được bí mật gì ở nơi anh à ? nếu vậy thì đừng cào nhào với tôi nửa , ráng mà chìu thôi đi nhé ! hahaha   
Nghe giọng nói đầy vẻ tự hào của Hoàng Lan làm cho Cương càng thêm tức ,   
- chìu cô ? còn khuya ! cô xí gạt tôi thôi chứ cô biét khỉ móc gì chứ !   
- nếu anh thật sự tin tôi chẳng biét được gì thì hỏi Vũ Anh , tìm đến tôi làm gì . . .à , để tôi nhớ chút chút coi . . .Cái Chổ "Thành Phố Đầy Sao" là cái chổ nào vậy ta ! hahaha   
Cường quay đầu bỏ đi , và khi nghe Hoàng Lan nói đến cái tên "Thành Phố ĐẦy Sao" mà chỉ có chàng mới biét , Cường đành đứng lại , cố gắng bình tỉnh quay đầu lại , nhẹ giọng nói :   
- cô múon gì đây ?   
Hoàng Lan nhí nhảnh nói :   
- tôi chẳng múon gì nhiẹ , trước hết chỉ múon đếm tham quan thành phố sao trời đầy sao gì gì đó của anh thôi , vì nghe anh kể cũng thấy thú vị lắm !   
Cường lắc đầu   
- không được !   
- xí , làm như bí mật lắm , không dẩn thì thôi . . .ngày mai tôi củng rảnh rổi , định vào thăm Vũ Anh . . .à , quên nửa . . .bí mật của anh rồi sẽ bị bật mí . ..   
Cường nhìn vào đôi mắt của Hoàng Lan , nói :   
- cô sẽ không bao giờ làm vậy !   
Hoàng Lan nhìn Cường   
- tại sao ? anh dám thử để ngày mai . . ..   
Nhìn đôi mắt long lanh đầy vẻ chiến thắng của Hoàng Lan , Cường đành lắc đầu . Ai chứ con bé rắc rối này dám làm thật lắm . Cường không bao giờ múon người trong công ty biét nhièu về chàng . Mà con bé nầy biét được những gì ? trong cơn say , Cường đã nói gì ? Vì đêm đó cải vả với Mạnh , rồi mẹ lại bênh vực cho nó nên Cường đã bực tức , bỏ đi uống rượu , giờ mới thấy sự tai hại của men rượu là như thế nào ! Không chìu con bé nầy chắc nó sẽ không tha cho Cường đâu , thằng bạn của chàng ở đâu lòi ra một cô em gái kỳ cục như thế này . ..   
- nè , anh nghĩ sao hả , dám thử không ? hìhìhì   
Cường nhẹ giọng nói :   
- thôi được , chúng ta đi . Nhưng tôi và cô không quen nhau lắm , theo tôi cô không sợ tôi sẽ làm đều thiệt hại vớic ô sao ?   
- hahaha , anh đừng ở đó hù tôi , anh hai tôi không bao giờ làm bạn với những tên khốn đâu . . .hàhà , vả lại anh quên sao , nếu anh chẳng phải bình thường đôi chút thì Vũ Anh đã không làm mai mối cho tôi với anh rồi !   
Cường vừa đi vừa lắc đầu   
- gặp cô quả thật là sui sẻo , cưới vợ chắc ngày trước ngày sau tôi tự vận quá !   
Hoàng Lan vui vẻ bước đi   
- anh yên tâm đi , cho dù anh chán đời múon cưới tôi , tôi cũng chẳng thèm đâu , bộ trên đời này hết đàn ông hay sao mà tôi lại đi yêu đương với bạn của anh hai tôi chứ ! hìhìhì   
Đi đếnc hiếc xe củ kỷ của Cường , Chàng hỏi :   
- cô dám leo lên không ?   
Hoàng Lan tỉnh bơ nói   
- tại sao lại không dám !   
Nàng đã tự động leo vào . Cường lại lắc đầu . Con gái gì mà dạn quá . Chàng chở Hoàng Lan đi ra xa thành phố một chút , ngừng ngay tại một công ty củ kỷ nào đó . Cường dừng xe và bước xuống , Hoàng Lan cũng bước ra , nhìn thẳng lên cao , nói :   
- chổ này là Thành Phố Đầy Sao của anh đó hả ? vậy mà tôi tưởng . . ..   
Cường cười to   
- cô tưởng gì chứ ? một hòn núi thơ mộng , một thành phố lấp lánh ánh đèn ?hàhà , đây chỉ là một công ty bị bỏ hoang thôi , đã cất hồi thời chiến , chưa ai phá vở nó , nào cô dám cùng tôi vào không ? haha nhát gan rồi chứ gì , cô bé !   
Hlan nhíu mày   
- nhát gan ? còn lâu , anh vào được thì tôi nhất định vào được , chúng ta đi nào !   
Hoàng Lan tuy ngoài miệng nói tỉnh như vậy chứ trong bụng run gần chết . Cái chổ gì mà quá điêu tàn , tuy là nhà lầu cao , củ kỷ nhưng nhưng bức tường gạch vẩn còn chắc lắm , chỉ là quá dơ bẩn vì lâu ngày không ai ở , nàng vừa sợ trèo cao vừa sợ ma nửa chứ . Trong lòng cứ thì thầm "mới xế chièu thôi , chắc không có ma đâu !" Dường như là Cường nghe được lời thì thầm của Hoàng Lan nên thấy đôi mắt của Cường như cười chọc ghẹo . Hoàng Lan tức lên và cố mạnh dạn bước theo Cường . Cả hai đi từng nất thang lầu lên đến sân thượng , Hoàng Lan nhìn chung quanh . . .cao quá , vắng vẻ quá . . .cái tội tò mò của mày đã hại mày rồi Lan ơi , nàng rù rì.   
Cường cười to :   
- coi vậy mà cô bé cũng gan dạ quá chứ !hahaha   
Hlan nhíu mày   
- đây là Thành phố đầy sao của anh ? đúng là ba má tôi nói không sai , chỉ có kẻ khờ mới tin người say !   
Cường tỉnh bơ nằm dài trên nền gạch . Lấy tay gối đầu , nhìn lên bầu trời , nói :   
- những con người giàu có như cô thì làm gì biết thưởng thức những cái này !   
Hoàng Lan đứng nhìn xuống Cường đang nằm dài trên nền gạch , nói   
- anh có vẻ không thích những người giàu , mà ai nói rằng gia đình của tôi giàu !   
- vậy thì cô cứ ngồi xúong đây mà thưởng thức !   
Hoàng Lan ngồi xuống ,nhìn chung quanh , có thấy cái gì đâu mà thưởng thức . Ở trên cao như vậy , nhìn xúong đã thấy chóng mặt rồi , còn nhìn lên thì nào có thấy gì đâu . Cường như hiểu nàng múon nói gì nên chàng nói :   
- cô bé nên thư thả một tí , ở trên này khi nhìn xuống , cô sẽ thấy thiên hạ , cư ?a nhà , tất cả đều rất nhỏ bé , nhưng khi nhìn lên , một bầu trời rộng , cô bé cũng sẽ thấy mình quá bé bỏng , như một cái chấm trong bầu trời . Cái gì cũng chẳng nghĩa lý , chẳng cần thiết để quan tâm đến nên phải thư thả mà ngắm màu sắc của bầu trời.   
Hoàng Lan nhìn lên bầu trời , những chụm mây kết lại thành những mẫu hình thật đẹp . Anh ta nói rất đúng , càng nhìn thì HLAn càng thấy màu sắc của mây trời đẹp biết bao.   
- anh nói cũng đúng lắm !   
Cường thư thả nói :   
- về đêm , cô sẽ cảm thấy mình rất gần sao trời . ..   
Hoàng Lan cười nhe.   
- vì thế cho nên anh gọi đây là "thành phố đầy sao" phải không ?   
Cường ngồi bật dậy   
- bây giờ cô phải cho tôi biét , cô đã biét những gì về tôi !   
Hoàng Lan tươi cười nói :   
- lúc anh say rượu anh nói lung tung , ai hiểu gì nhièu chứ !   
Cường nhíu mày   
- cô đã gạt tôi ?   
Hlan mỉm cười :   
- ai gạt anh khi nào ? mà nè , anh có bí mật gì vậy ?   
Cường nói với vẻ bực bội   
- cô . . .con gái , chẳng đứa nào thành thật cả !   
Hoàng Lan nhí nhảnh cười   
- tôi đâu có gạt anh hồi nào , tôi nói là tôi không hiểu nhưng không có nghĩ là không nghe được những gì anh đã nói ! hìhìhì   
Cường nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Lan   
- tôi đã nói những gì ?   
Hoàng Lan từ từ nói :   
- thật ra thì tôi thấy anh cũng chẳng có gì đáng ghét lắm , bề ngoài kỳ cục chứ trong lòng anh cũng xem nặng tình cảm lắm . Anh chỉ vì hay mặc cảm , tự ty . ..   
Cường nhíu mày   
- cô hiểu gì về tôi mà lại ba loa như thế !   
- tôi không thích nói dòng do đâu . Anh là bạn của anh hai tôi , tôi hôm nay đã xem anh là bạn nên nói thật , tôi không hiểu gì , chỉ biét là anh rất thương má và các em của anh , nhưng anh hình như là đang ghét ai đó , và rất mặc cảm vì mình ít học ! Theo tôi thì chẳng phải ai cũng đi học mới có thể tạo dựng sự nghiệp , mọi người đều có quành cảnh khác nhau.   
Hoàng Lan kể lại cho Cường nghe những gì Cường đã nói trong cơn say.   
Cường cười to   
- hahaha , đừng nói với tôi trong men say tôi đã chinh phục được bé rồi nhé !   
Tiếng cười của Cường làm Hoàng Lan đỏ mặt . Nàng đang nóit hật lòng mình , thật múon làm bạn với Cường , vì Hoàng Lan đã hỏi Khanh và Vũ Anh về Cường , biét thêm chút đỉnh nên trong lòng thật chẳng còn thành kiến với Cường nửa . Hôm nay nàng nói thật lòng mà Cường lại xúc phạm nàng như thế , Hoàng Lan đứng bật dậy   
- tôi nói cho anh biét vì tôi có nghe chị Vũ Anh nói tốt về anh , và lúc anh say rượu tôi thấy anh rất cô đơn , nhưng cũng kiên cường lắm , tôi đã thay đổi cách nhìn của tôi về anh . Tôi nhí nhảnh , sạo sự múon kết bạn với anh cho vui , nhưng những lời vừa qua , anh đã xóa đi cái tình bạn mà chưa được kết của chúng ta rồi ! Tôi về đây !   
Cường vội vàng đứng lên , nắm lấy cổ tay của HLAn   
- xin lổi , tôi . . .tôi . . .cô bé làm tôi ngở ngàng quá !   
Hoàng Lan rút tay lại , nhíu mày   
- ngở ngàng ?   
Cường gật đầu   
- đúng vậy , khi nghe Hoàng Lan nói về tôi , không ngờ chỉ trong phút chóc cô bé hiểu rỏ ràng bản thân tôi như vậy . Đúng , tôi là một thằng miền quê cùng mẹ dắt em lên thành phố sinh sống , chử nghĩa chẳng bao nhiêu . ..   
Cường ngồi xuống và bắt đầu kể cho Hoàng Lan nghe cảnh sống của chàng . Sự học hành và sự may mắn của mình.   
- . . .cô thấy không , nếu không nhờ cái may đó thì tôi chẳng được vào công ty to lớn mà làm việc đâu . Tôi chẳng có tài gì cả thì làm sao mà trở thành giámd dốc được chứ !   
Hoàng Lan trầm tỉnh nói :   
- tôi có nghe chị Vũ Anh nói anh có nộp đơn xin vào cái chức vụ đó , còn có cô UyểN Oanh nửa . ..   
Cường cười   
- trứng mà chọi với đá , cô thấy không , tôi chắc chắn là thua cuộc rồi , với tiền lương tôi bây giờ chỉ đủ nuôi sống gia đình , chứ đâu đủ mà lo cho em gái tôi vào đại học . ..   
Hoàng Lan thắc mắc   
- dường như anh còn có đứa em trai . . .là bác sĩ . ..   
Đôi mắt Cường bổng hằng lên nét hung dử nói :   
- cô biét nó nửa à ?   
Hoàng Lan vội lắc đầu   
- không biết , tôi thật không biết , và cũng không biét vì sao anh em anh giận nhau như thế , chỉ nghe anh nhắc qua trong lúc . ..   
Cường gật gù   
- tôi tin , thôi đừng nhắc đến nó nửa , gia đình tôi chẳng cần đến đồng tièn của nó !   
Hoàng Lan thấy nét mặt của Cường không vui lièn nói sang chuyẹn khác   
- à , tôi có thể giúp anh đó , tôi có quen vài người bạn học lớp ban đêm , hay là vầy đi , tôi giới thiêu anh vào học thêm lớp ban đêm , như vậy anh sẽ không còn mặc cảm là thiếu học nửa , anh nghĩ sao ?   
Cừong nhíu mày nhìn Hoàng Lan , rồi lại cười   
- cô quả là tào lao . . .thôi được , nhưng nếu có gì khó khăn tôi sẽ tìm cô bắt làm thầy !   
Hoàng Lan cười vui ve?   
- nếu anh cần gì tôi giúp được sẽ giúpa nh , tôi đã xem anh là bạn rồi !   
Cường nói đùa   
- tôi đã nói không múon có tình cảm lôi thôi với em gái bạn mình ! hàhàhà   
Hoàng Lan hất mặt nói :   
- xí , anh làm như tôi thèm có tình cảm lôi thôi với bạn anh mình lắm , tôi chỉ nói xem anh là bạn thôi , không tình ái lôi thôi !   
Cường cùoi to   
- cô bé đung . . .chua như canh !   
Cường và Hoàng Lan huề nhau và làm bạn , một tình bạn rất bình thường . Cũng như Mạnh , Hoàng Lan và Loan Châu , cả ba đã trỏ thành bạn bè rất vui vẻ . Chỉ tội nghiệp cho Mạnh , cứ nghĩ rằng Hoàng Lan là Loan Châu còn Loan Châu lại là Hoàng Lan.   
Reng , reng , reng . Điện thoại nhà của Loan Châu vang lên . Loan Châu vui vẻ trả lời   
- alô , ai đó   
Giọng nói quen thuộc của Mạnh   
- tôi là bác sĩ Mạnh , xin hỏi có cô Loan Châu ở nhà không ?   
Nghe tiéng của Mạnh , Châu vộiv àng nói   
- Um . .anh tìm Loan Châu để làm gì ?   
Giọng vui vẻ của Mạnh   
- à , cô phải Hoàng Lan không ?   
- Um . . .phải thì sao ?   
- thì hay lắm , Lan và CHâu có thể đến bệnh viện rồi !   
- hả ?   
- hàhà , LCHâu có hứa với tôi hôm nay sẽ vào cùng tôi giúp cho mấy đứa em ở bệnh viện , nếu có cô đi thì càng tốt !   
- nó hứa với anh . ..   
- đúng rồi , chúng tôi có tổ chứa một buổi tiệc vui cho các trẻ em nằm ở bệnh viện này , Châu có hứa sẽ đến . ..   
- vậy à . . ..   
- Lan cũng đến nhé , thôi nhờ Lan nhắc lại dùm với Châu , tôi phải vào bệnh viện ngay bây giờ . Chào Lan nhé !   
Loan Châu úp điẹn thoại mà cằn nhằn , "quỷ nhỏ này , dám dùng tên ta hứa đại hứa đùa , giờ làm sao đây , phải gọi cho nó !"   
Châu gọi nhưng Hiển nói rằng Hoàng Lan đã đưa ba má đi chợ đâu rồi . Châu ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng xách bóp ra khỏi nhà . Mẹ của Châu vội hỏi :   
- con lại đi đâu đó !   
- con đi vào nhà thương làm việc thiện !   
Mẹ của Châu tròn mắt nhìn nàng ,   
- thật à ? không đi rong với chúng bạn của con . ..   
Châu cười , hôn lên má me.   
- thật , thôi con đi nhá , có cần con thì gọiv ào nhà thương xx , ô .kay . bai má !   
CHâu rồi khỏi nhà mà Mẹ cúa nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên . Con gái cũa bà đã không còn hư hỏng nửa sao ? chuyện này phải tìm ông nhà nói cho ổng mừng . Thế là bà vội la   
- Ông à , tôi có chuyện vui kể ông nghe . ..   
Vũ Anh và Khanh hôm nay phải làm thêm việc vì hộp đồng nhièu quá , cần phải làm cho xong các thủ tục rồi đưa lên cấp trên . Vũ Anh ngồi đánh máy , còn Khanh bên trong cần cù đọc rồi ký . Khi Vũ Anh mở cứa bước vào văn phòng thì cũng là lúc nàng nghe tiếng điện thoại trong văn phòng Khanh reo lên   
- alô   
- . . ..   
- cô ấy có sao không ?   
- . ..   
- múon tôi vào ?   
- . ..   
- ngay bây giờ ? vâng , tôi đến ngay !   
Khanh buông điện thoại xuống . Vũ Anh liền hỏi   
- chuyẹn gì vậy anh ?   
- Uyển Oanh xảy ra tai nạn rồi , đang nằm nhà thương , Ba của cô ta nhờ anh đưa ông ta đến đó ngay !   
Vũ Anh vội nói :   
- cô ta có sao không ? anh đi mau đi , để chuyện nơi này em lo cho !   
- Cám ơn em , chắc không có nguy hiểm gì , anh cũng không biết , thôi anh đi nhé !   
Khanh bỏ đi . Vũ Anh ngồi bệch xuống ghế . Nàng lo lắng vô cùng . Tuy không quen thân lắm với Uyển Oanh nhưng nghe Khanh nói về gia cảnh hiẹn nay của Uyển Oanh làm Vũ Anh cũng thấy buồn cho Uyển Oanh . Nhưng dạo này Uyển Oanh rất thường gọi đến nhờ khanh , hết chuyện này đến chuyện nọ , làm cho nhièu lúc Vũ anh cũng bực lắm vì ghen ghen trong lòng . Đôi lúc cũng có chửi thầm Uyển Oanh trong bụng , nhưng . . .Vũ Anh buồn bả nói "tôi chỉ buồn rồi nói bậy bạ , chứ tôi đâu có múon chị xảy ra tai nạn , xin trời phụ hộ cho Uỷn Oanh !"   
UyểN Oanh băng qua đường không cẩn thận bị một chiếc xe đụng vào . Tất cả vét thương trong mình không sao , nhưng đôi mắt đã không nhìn thấy được và trí nhớ thì có khác . Bác sĩ nói trong vòng một tuần , sau khi vết thương trên đầu lành lại thì sẽ giải phẩu đôi mắt , 95% sẽ nhìn lại được . Bác sĩ không hiểu sao UyểN Oanh chỉ nhớ mổi mình tên Khanh . Họ chỉ đóan rằng có lẻ nàng có cái kỷ niệm gì đẹp với Khanh nên chỉ thể giử lại được hình ảnh của Khanh trong đầu . Uyển Oanh buồn bực và đằng đặt đòi gặp Khạnh Thật sự thì đầu óc của Uyển Oanh rất tỉnh táo , chỉ tại nàng cố tình làm như thế.

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 13**

Nửa tháng trôi qua , Uyển Oanh chẳng thiết gần ai , nàng chỉ múon Khanh ở bên cạnh . Đôi mắt của Uyển Oanh đã có lại ánh sáng , như trí nhớ thì chưa bình phục . Cha của Uyển Oanh nài nỉ Khanh đóng vai trò như Uyển Oanh đã nhớ . . .là một người bạn trai . . .của nàng . Khanh từ chối không đành nên đã nhận lời , nhưng lại không dám kể tất cả cho Vũ Anh nghe . Chàng chỉ nói UyểN Oanh không có bạn bè , người thân cận kề , chỉ có một người cha mà đôi chân của cha Uyển Oanh đi đứng không được tiện , và ông ta đã nhờ chàng ở cạnh săn sóc cho Uyển Oanh . Vũ Anh nghe mà tội nghiệp cho Uyển Oanh nhưng nàng không khỏi ghen hờn . Vì UyểN Oanh mà Khanh đã không còn nhièu htời gian cho nàng nửa . Nhưng rồi Vũ Anh lại trách mình sao lại ích kỷ vô tâm thế . Khanh giúp đở một người bạn là chuyện phải làm , nàng không có quyền giận hoặc ghen hờn . Hôm nay nghe KHanh nói Uyển Oanh đã được bác sĩ cho về nhà nằm dưởng bệnh , Vũ Anh vui mừng lắm . Nàng nghĩ rằng về nhà rồi , cô ta sẽ không phiền Khanh nửa . Nhưng đã nhièu lần Khanh hẹn đi xem phim với nàng , và lần nào Khanh cũng trểhẹn chỉ để Vũ Anh ngồi bên ngoài rạp chờ đợi , cũng chỉ vì Uyển Oanh , cô ta gọi đến nài nỉ nhờ Khanh giúp đở . . .cô ta cứ nó đã nhớ lại được phần nào , cần sự giúp đở của Khanh . Vũ Anh càng lúc càng thấy nghi ngờ nhưng rồi lại tự trách mình sao quá vô tâm với người thất thế như vậy . Phải tin tưởng ở Khanh . Phải thương hại cho UyểN Oanh , cô ta vì bị thương nên cái chứa giám đốc kia đã về Cường rồi . Bây giờ cô ta chẳng còn lại gì ngoài tình bạn của KHanh . Nhưng ngồi bên ngoài , trước rạp hát đợi chờ Khanh mà Vũ Anh nghe lòng buồn vời vợi . Chàng lại trể hẹn nửa rồi , lại để cho nàng đợi chờ . . .chờ đến cả hai tiếng sau Khanh mới xuất hiện . Chàng vội chạy đến cạnh Vũ Anh   
- xin lổi anh lại trể hẹn   
Vũ Anh dặn lòng không khóc , nhưng nứớc mắt cứ tuôn trào . Nàng đứng lên bỏ đi . Khanh chạy theo   
- anh đã nói xin lổi rồi à !   
- anh có biết anh trể hẹn với em đây là lần thứ mấy không ?   
- anh xin lổi   
Vũ Anh nhìn Khanh , đôi mắt long lanh ngấn lê.   
- anh chỉ được câu xin lổi thôi sao   
Khanh vội giải thích   
- hôm nay là sinh nhật của UyểN Oanh , cô ta và ba của cô ta múon anh ở lại . . .cùng họ trò chuyện và . ..   
- và anh đã quên cái hẹn với em ?   
Khanh vội lắc đầu   
- không có , anh . ..   
Khanh nào dám kể cho Vũ ANh nghe là UyểN Oanh biét chàng có hẹn , cô ta đã cản chàng lại , nói rằng tinh thần quá yếu không múon ngày sinh nhật của mình lại bị lẻ loi cô độc , cha của nàng đã nài nỉ Khanh ở lại . Cố gắng lắm Khanh mới tìm được cách rời khỏi.   
- anh thế nào ?   
Câu hỏi của Vũ ANh làm Khanh giật mình   
- anh . . .anh thấy tội nghiệp cho UyểN Oanh mà thôi , em ghen à ?   
Nước mắt đã trào ra mi   
- em chẳng ghen tuông gì cả , thôi chúng ta về   
- không xem phim à ?   
Vũ Anh bùon bả lắc đầu   
- đã trể xuất rồi , chuyẹn đó cũng chẳng gì là quan trọng , em chỉ múon biét anh còn yêu em không !   
Khanh nắm tay Vũ Anh xiết nhe.   
- trong lòng anh lúc nào cũng có hình bóng em , em nhất định phải tin ở nơi anh , tin ở tình yêu của chúng ta . Bây giờ UyểN Oanh gặp nạn , anh không thể làm ngơ , chỉ thương hại cho cô ta . . .em hiểu không Vũ Anh ?   
Vũ Anh nhìn Khanh , nét mặt thành khẩn của Khanh làm cho nàng không thể giận KHanh được . Nàng nắm lấy tay Khanh , khẻ nói :   
- thôi chúng ta về anh nhé   
- em không còn giận anh nửa ?   
Vũ Anh cười nhẹ , nước mắt vẩn còn đọng trên mi   
- em làm sao có thể giận anh lâu được . Em tin a nh mà !   
Khanh nắm tay Vũ Anh cùng nhau bước đi dạo phố . Vũ Anh nói vậy nhưng trong lòng đầy nổi lo âu . Tin vào tình yêu của họ ? được không ? Vũ Anh rất tin tưởng Khanh , nhưng nàng có thể tin là UyểN Oanh sẽ không giựt hạnh phúc trong tay của nàng không ? dù sao thì Khanh cũng đã một thời gian có tình cảm rất sâu đậm với Uyển Anh , không , không thể nghĩ xấu cho Khanh , nếu chàng thật sự không còn yêu thương Vũ ANh nửa , nàng tin rằng chàng sẽ thành thật với nàng . Nhưng người đời thường nói "tình yêu là mù quán" , "nước chảy đá mòn" . . .Vũ Anh không dám nghĩ đến nửa.   
Mỗi ngày CLhâu càng có tình cảm nhièu hơn với Mạnh . Dạo này nàng hay vào nhà thương chơi đùa cùng mấy đứa trẻ bệnh đang nằm ở nhà thương điều trị . Gần chúng , nàng cảm thấy hạnh phúc thật nhièu . Nàng thật không ngờ trên đời này lại có những đứa bé đáng thương như thế . Nàng thường nghĩ mình rất bất tài chỉ sống nhờ đồng tiền cha mẹ , nhưng bây giờ , giúp bọn nhỏ vui cười , nàng thấy mình là người cũng rất hửu ích lắm . Khi không thấy Loan Châu , Mạnh có vẻ buồn vì chàng nghĩ chàng đã không thay đổi được LChậu Nàng vẫn thích la cà rong chơi và chẳng giử lời hứa với chàng . Làm bạn đã bao ngày , chàng càng thích tính tình của Loan Châu và cả Hoàng Lan nửa . Mạnh cũng không biét Loan Châu có gì đặt biẹt nhưng chàng như thể Không tách rời nàng được . Khi chàng trách hờn thì cô bé tinh nghịch tìm đủ chuyện bào chửa cho mình . Mạnh thích nhất là câu "vì anh" , Mạnh nhớ lại câu nói của nàng , "tôi sợ vào nhà thương lắm , tôi múon đến "vì anh" nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình chết nhát quá , đành làm thinh dù biét là anh sẽ trách tôi , thôi năng nỉ mà , đừng giận tôi nhen ! hìhìhì" Nghe mà không thể giận cô ta được . Còn Hoàng Lan ? giờ gần Hoàng Lan , chàng cũng rất thích Hoàng Lan . một cô gái rất thích giúp đở các trẻ em tìm ra nụ cười . Mạnh nghĩ "ta đang thích ai đây ? một Loan Châu tinh nghịch , trẻ thơ hay một Hoàng Lan dảng dị với nụ cười duyên dáng ? có lẻ ta yêu thích Loan Châu hơn !"   
Hoàng Lan thật tình không biết rằng Loan Châu đã có tình cảm với Mạnh hoặc Mạnh có tình cảm với mình hơn cả tình bè bạn . HOàng Lan nhièu lần bàn với Loan Châu phải nói thật cho Mạnh biết sự thật nhưng Loan Châu đều cản lại . Hoàng Lan cứ nghĩ vì cái tính nghịch ngợm của Loan Châu , chưa bể mánh thì chưa bỏ cuộc vui , chứ Hoàng Lan nào biét Loan Châu sợ Mạnh biét ra sự thật sẽ không còn làm bạn với họ nửa . Lchâu cũng chẳng biét vì sao tình bạn của Mạnh lại quan trọng với nàng như thế . Còn Hoàng Lan , nàng chưa hề thắc mắc về tình bạn giữa nàng với Mạnh.  
Uyển Oanh gồi trên giường nhìn bên ngoài cửa sổ . Hôm nay trời mưa buồn vô hạng . Nhớ lại những cảnh đời thời bé thơ của nàng , lòng đau như cắt . Đâu ai biét UOanh sống cô đơn như thế nào . Mọi chuyện đau buồn đến với nàng thật quá bất ngờ . Đâu ai bao giờ có thể tưởng tượng được một cô gái luon sống trong sang giàu , giờ lại nghèo như thế nầy đâu . UOAnh có liên lạc với các bạn gần xa , nhièu lắm là chỉ được một câu "chia buồn" mà thôi . Có lẻ ngày xưa nàng quá ngang tàn nên giờ chẳng ai ngó ngàng đến . Chỉ có Khanh , từ ngày biét được quành cảnh túng thiếu của gia đình nàng hiện nay , chàng chưa hề khinh khi nàng , trái lại còn quá nhiệt tình giúp đở cho nàng . Cái nhiệt tình ấy đã làm cho UOanh không múon rời xa Khanh . UOanh nhất định làm lại cuộc đời , tìm lại hạnh phúc cho đời mình . Tình cảm của UOAnh dành cho Khanh mổi lúc càng đậm đà hơn tuy nàng biét Khanh đã có người yêu . Nhưng nàng vẩn tin rằng Khanh chưa quên được hình bóng nàng trong tim của chàng , và cũng biết con người như Khanh sẽ không bao giờ phản bội bạn gái của mình . Vì thế UOAnh nhất định làm ra một chuyện thật dại dột . . .mang thân mình ra để đổi lấy tình yêu , dù đó chỉ là tạm bợ . Nàng đã tự ý để một chiếc xe đụng vào mình , múon đau một lần và sẽ có một vết thương để được có Khanh cận kề chăm sóc cho nàng . Trong một phút , một giây nàng không nghĩ rằng mình rất có thể bị xe đụng chết , nàng chỉ nghĩ đến việc "Khanh sẽ cận kề chăm sóc cho mình" . Bây giờ nghĩ lại , Oanh thấy mình ngu xuẩ quá , nhưng Oanh thật không còn cách nào khác hơn . Nàng thật sự rất cần Khanh bên cạnh vì hiện tại nàng chỉ còn lại một mình Khanh mà thôi.   
Có tiéng người gỏ cửa.   
- vào đi   
Ba của UOanh ngồi trên chiếc xe lăng , ông cho xe vào phòng của UOanh . Ông nhìn con gái của mình 1lúc lâu rồi ấm giọng hỏi :   
- dạo nầy con thấy đở chưa ?   
UOanh gật đầu   
- con đã đở lắm rồi , tuy còn hơi mệt . ..   
Ông vẩn nhìn thẳng vào đôi mắt của UOanh   
- thật con vẩn còn mệt , chư khỏe hẳn ?   
UOanh như thấy được ông Cha đã nhìn ra mưu ý của mình nên vội vàng nói :   
- ba không tin con à ?   
Rồi nàng như cảm thấy giận và không biét mình giận mình hay giận cha nên mai mỉa   
- ba yên tâm , tuy con còn yếu nhưng con rồi sẻ đi tìm việc làm , không ở nhà mà ngồi không . ..   
Ông vẩn nhìn Oanh , lắc đầu   
- con đã hiểu lầm ý ta . Ta chẳng cần con đi làm để nuôi ta . Bạn bè của Ba không ít đâu , họ sẳn sàng giúp ta , nhưng ta múon tự mình làm lại từ đầu không cần ai giúp đở , bằng như ta nói lên một tiếng , họ cũng sẽ sẳng lòng cho ta một chức vụ để làm mà sống . Cái mà Ba lo lắng nhất là tình cảm của con.   
UOanh ngồi trên giường gụt đầu như hối hận những lời mình vừa thốt ra . Mọi chuyện đâu thể hờn trách ba được , vì yêu ba đã mất tất cả , và nàng cũng vì yêu đã làm một chuyện thật dại dột . Nhưng nàng tin chắc rằng kết quả chuyện tình yêu của nàng sẽ tốt đẹp hơn ba mình vì người UOanh yêu là một người thật thà.   
- Oanh , con hãy nghe ba nói , ba đã nhìn ra được âm mưu của con . Sau buổi sinh nhật của con , ba đã thấy tất cả rồi , có phải con chưa hề bị mất trí nhớ hay không ? con chỉ lợi dụng nó để lấy lại một tình yêu.   
Nghe giọng trầm ấm của Ba mà UOanh thấy giận vô cùng . Tại sao Ba lại cho chuyẹn nàng làm là một âm mưu chứ.   
- Ba , tại sao ba lại có thể nói ra lời như thế với . ..   
Ông lắc đầu   
- vì ta là ba của con , ta không múon sau này con phải sống trong hối hận , trong cô đơn như ta hiện nay . Con đa không có mẹ yêu thương , dạy dổ từ nhỏ , còn ta chẳng tròn trách nhiệm củA một người cha , ta không dám bắt con làm theo ý nghĩ của mình . Chỉ múon khuyên con đừng mù quán vì tình nửa con ạ , đừng vì tình mà làm ra chuyện nôn nổi . Thằng Khanh tuy nó là một đứa con trai tốt nhưng nó đã có người yêu , nó ở cạnh bên con chỉ vì ta lên tiếng nài nỉ nó , Oanh , con có hiểu ý ba không ?   
UOanh lắc đầu   
- không , con không tin đâu , ba đi ra đi , con không múon nghe nửa . ..   
- Oanh à . ..   
UOanh úp mặt vào gối.   
- Ba đi ra đi , con cần sự yên tỉnh !   
Ba của UOanh lặng lẻ đẩy chiếc lăng ra ngoài . Ông biét dù nói gì đi nửa , UOanh sẽ chẳng nghe ông đâu . Từ ngày tai nạn xảy ra , tài sản đả bị tiêu tan , đôi chân cũng trở nên tàn tật , ông chẳng có còn gì vui để sống trên đời nầy nửa , nhưng đứa con của ông . . .1 đứa con gái thật tội nghiệp . Ngày xưa ông đã vì múon làm ra thật nhièu tiền mà chẳng chút thời gian cho nó , rồi đến khi ông lượm lặt được chút tình yêu , ông lại bỏ bê nó . Bây giờ ông thấy hối hận vô cùng , múon được gần gủi con , nhưng như đã muộn rồi . Hiện nay ông đã trở thành gánh nặng cho nó , phải chi ngày xưa ông nghèo một chút mà được gần gủi nó , dạy nó lẻ thiệt điều hay . . .nhưng thời gian nào có đi ngược lại bao giờ . Dù cuộc sống có đau buồn đến đâu , ông cũng sẽ cố gắng vì ông múon bù đắp lại cho nó , không múon rời xa đứa con gái của mình khi nó chưa có được hạnh trong cuộc đời.   
UOanh ngồi úp mặt vào gối nức nở khóc . Ta đã làm sai điều gì rồi chăn ? không , không thể rời xa được . Những gì của ta sẽ phải là của ta . "Khanh ơi , em không thể sống thiếu anh , em không múon trở về với cuộc sống đơn lẻ và chán chường của ngày xưa nửa . Em cần có anh !"   
Hoàng Lan đi bên cạnh Loan Châu mà cằn nhằn   
- đã đi hết nửa ngày rồi mà mày vẩn bắt tao đi như vầy sao !   
Loan Châu vui vẻ nói :   
- mày sao yếu ớt hơn cả tao nửa . Chúng ta phải mua cho được 25 con gấu trắng , tao đả hứa với các bạn trẻ của tao rồi !   
Hoàng Lan cũng vui vẻ cười nói   
- tao thật không hiểu nổi mày nửa , mày thay đổi tính tình bao lâu rồi vậy ? trở thành1 người quá hửu ích cho xả hội ! hìhìhì   
Loan Châu hỉ hả cười   
- mày đừng sỏ tao nửa . Bao giờ mày đến bệnh viện tao sẽ dẩn bọn đàn em của tao ra mắt mày , thấy chúng là bảo đảm mày sẽ thương chúng ngay !   
Hoàng Lan xụ mặt   
- tao biét bọn trẻ dể thương lắm , nhưng tao rất sợ vào nhà thương , nghe cái mùi nhà thương là tao . .vì thế tao vào đó chơi với bọn trẻ đâu có được !   
Loan Châu cười to   
- vậy thì mày cần phải giúp tao tìm ra cho đủ 25 con gấu trắng , tặng cho chúng . . .đã có 23 con rồi , chỉ cần tìm ra tiệm nào bán hai con gấu nửa . ..   
- tao bỏ công đi tìm với mày từ sáng đến giờ rồi ! bây giờ cho tao ngồi nghỉ một lát đi !   
Loan Châu lại cười.   
- được rồi , mày ngồi quán này đi , để tao băng qua đường vào cái tiệm tạp hóa kia xem họ có bán loại gấu nhung trắng này không !   
Nói xong Loan Châu bỏ đi . Hoàng Lan vào quán kế bên đường , ngồi xuống để bao gấu nhung bên cạnh . Nàng gọi hai lý nước đá chanh . Hoàng Lan cười thầm trong bụng . HÔm nay rỏ là Loan Châu vui hơn mọi hơn . Từ khi Loan Châu bỏ thời gian làm việc từ thiện ở nhà thương , cô bé đã trở thành một người khác , hửu ích hơn . Tuần vừa qua Loan Châu cùng những đứa bé nằm ở dưởng đường tạo ra một ngày lể rất đặt biệt "ngày lể không tên" . Loan Châu hứa sẽ tìm cho đủ 25 con gấu trắng để chưng trong phòng bệnh viện trẻ em , tượng trưng cho 25 đứa trẻ dể thương trong trắng như chụng Hoàng Lan bổng nghĩ đến Cường . Anh ta cũng thay đổi rất nhièu , mổi khi đến chơi với Khanh tình cờ gặp Hoàng Lan , Cường không nói nhièu nhưng để lại cho Hoàng Lan một nụ cười thật ấm áp . CÓ lẻ anh ta vẩn thầm cám ơn nàg đã đốc thúc anh ta học những lớp học ban đêm , giờ Cường đã không còn nhièu mặc cảm nửa , vả lại còn thêm cả cái chức giám đốc nửa . Cuộc đời thật là khó đoán trước , ai sẽ ngờ rằng một người chưa thể được lên học đến trung học mà vẩn được một cái chức trọng như thế . Hoàng Lan cười , sao lại không thể , nếu họ có cố gắng thì họ sẽ thành công thôi . Hoàng Lan cũng nhớ đến những lúc tình cờ đi dạo phố gặp Cường đang đi học lớp ban đêm về , anh ta nào là tay xách tay mang những món ăn có mùi vị thật ngon . Hoàng Lan nhìn rồi cười nhẹ . Cường vội vàng giải thích :   
- sao đi học ra là tôi thấy đói , họ nói tới giờ đóng cửa rồi , tôi nài nỉ lắm mới mua được bao nhiêu đây xách về !   
Hoàng Lan lại cười , nhẹ giọng nói :   
- vậy sao anh không nhanh chân về nhà ăn thôi nó nguội hết !   
Cường đưa bao thức ăn lên nhìn , rồi nhìn Hoàng Lan   
- cô bé nói đúng , để về nhà ăn thì nguội hết ! cô múon ngồi bên đường cùng dùng với tôi không ?   
Hoàng Lan nhíu mày   
- tôi không ý đó . ..   
Cường cười to   
- tôi đâu nói cô bé ý hay không ý gì , ăn một mình buồn múon rủ có người cùng ăn thôi ! sao có múon nghe tôi kể về chuyện trong lớp học của tôi không ? hàhàhà   
THế là Hoàng Lan cùng Cường ngồi bên góc đường vừa ăn vừa trò chuyện thật vui . Không có ai thì tình bạn giữa Cường và Hoàng Lan thân thiết lắm . Nhưng khi có mặt của Khanh thì Cường chỉ cười chứ không bao giờ nói lời nào với Hoàng Lan . Cái anh chàng này cũng ngộ làm sao ấy.   
- Loan Châu , em đang ngồi mơ cái gì đó !   
Hoàng Lan nhìn lên , thì ra là Mạnh đang đứng trước mặt nàng . Hoàng Lan cười   
- nhỏ Ch . . .chanh chua , Hoàng Lan bạn của anh đó , đòi đi tìm mua gấu nhung cho các trẻ em ở bệnh viẹn của anh !   
Mạnh cười   
- bệnh viên nào phải của anh , anh không giàu như các em tưởng tượng đâu . À thì ra Lan cũng có ở đây nửa sao , cô nhỏ đâu ?   
Hoàng Lan chỉ phía bên kia đường   
- đang lục tìm gì đó !à , còn anh đi đâu đó   
Mạnh tự nhiện ngồi xuống ghế , đối diện với Hoàng Lan   
- buồn rồi đi rong đó mà , gọi đến nhà tìm em định rủ em rồi chúng ta cùng rủ Hoàng Lan đi chơi nhưng ba má em nói em đi chợ từ sáng rồi !   
Hoàng Lan tinh nghịch nói :   
- bùon mới tìm chúng tôi hả , đúng là bác sĩ tâm lý dổm nói chuyện thật vô tâm !híhíhí   
Mạnh lắc đầu , vui vẻ nói :   
- em thật lúc nào cũng nghịch ngợm như lúc nấy . Dạo nầy các em của em đến văn phòng anh , họ không còn thanh phiền về em nửa , nhưng anh thì . ..   
Hoàng Lan nhíu mày   
- tại sao lại không ? chắc tụi nó sợ nói ra nhièu quá anh lại nhét vào đầu nó tùm lum những cái tâm lý con người chi chi đó làm mất thời gian . ..   
Mạnh cười to   
- dù một bác sĩ tài giỏi đến đâu cũng không trị hết cá tính nghịch ngợm của . ..   
Hoàng Lan khẻ chớp đôi mắt , với giọng ngây thơ nói :   
- trời sanh em với cá tánh đó rồi anh , anh không thích à ?   
Mạnh lại cười   
- giơ hai tay đầu hàng , chịu thua người đẹp . ..   
- Lan . . .tao tưởng mày đi với con Châu mà !   
Hoàng Lan nhìn lên , chết rồi . . .là tiếng của Khanh , anh hai của mình . Hoàng Lan thốt lên   
- Anh hai ?   
Giờ phải tính sao đây . Cạnh bên anh hai có cả Cường nửa . Cả hai đứng đối diện với Hoàng Lan , sau lưng của Mạnh . Hoàng Lan cứ nhìn Khanh rồi nhìn Cường , anh ta cứ nhìn phía sau lưng của gả đàn ông đang ngồi đốt mặt với Hoàng Lan . Nàng không chú ý đến nét mặt của Mạnh cho lắm , nhưng khi nhìn lên thì thấy Mạnh nhìn chăm chăm vào Hoàng Lan . Nàng thật không biét Mạnh đang nghĩ gì . Và khi Mạnh quay lại nhìn , chàng đứng lên và nét mặt của chàng từ ngạc nhiên biến thanh . .một nét . . .kỳ lạ lắm . . .rất khó coi . Cường cũng thế , anh ta nhìn Mạnh rồi hằng lên một nét rất hung dử trong đôi mắt . Cường nhìn Hoàng Lan to tiếng nói   
- Hoàng Lan , tôi thật không ngờ cô lừa dối tôi ! cô quen biết nó mà dối trá tôi ! cô thật là hiểm ác !   
Mạnh quay sang nhìn Hoàng Lan   
- Loan Châu . . .tại sao ảnh gọi cô là Hoàng Lan !   
Khanh nhíu mày   
- Hoàng Lan , là chuyện gì vậy ? mặt của mày sao thế !   
Nhìn Mạnh , Khanh hỏi :   
- anh là ai sao gọi nó là con Châu !   
Mạnh càng không hiểu , nhìn vào mắt Hoàng Lan nói :   
- anh ta là ai ?   
Cường đi đến trước mặt Hoàng Lan và Mạnh , cười to :   
- hahaha , Hoàng Lan , tôi cứ tưởng cô là một người tốt ! hahaha thì ra cô hèn hạ giúp nó làm chuyện Lưu Bình Dương Lể sao ? đồ hèn !   
Cường định bỏ đi thì Khanh níu lại   
- mày nói gì vậy Cường !   
Hoàng Lan cũng nhìn Cường khó hiểu . Cường cười to   
- tao cho mày biét , thằng đó là em trai của tao đó , một bác sĩ tâm lý lừng danh ! hahaha , chơi tâm lý với tao à ! Đồ khốn nạn !   
Cường bỏ đi . Khanh không hiểu gì nhìn Hoàng Lan . . Nàng lắc đầu không hiểu . Khanh gật đầu chào Mạnh rồi quay sang Hoàng Lan   
- lát tối chúng ta về nhà nói chuyện sau ! tao đi à nha !   
Khanh đi rồi , Hoàng Lan nhìn Mạnh . Đôi mắt chàng rực lửa nhìn Hoàng Lan . Biết rằng mọi chuyện đã bị lộ nên Hoàng Lan ấp úng nói :   
- em . . .tôi . . .em . . .chúng em thật không cố tình gạt anh , em thật là Hoàng Lan , còn người . ..   
Mạnh gằng từng chư?   
- cô không phải là Loan Châu ?   
Hoàng Lan im lặng gật đầu   
Mạnh lại nói :   
- các người đã gạt tôi , làm bạn với tôi để xem coi một bác sĩ như tôi ngu si cở nào ?   
Lan vội lắc đầu   
- không , không phải . ..   
Mạnh nhìn Hoàng Lan như muốn giết chết nàng tại chô?   
- mối thù nầy tôi nhất định sẽ trả !   
Mạnh bỏ đi để Hoàng Lan đứng đấy không biết làm gì . Không không được mà cười cũng chẳng xong . Nàng phải giải thích sao đây , trong lúc cần nhỏ Châu nhất thì nó lại đang loay hoay với tiệm hàng bên kia , nó nào thấy cho cái cảnh rối loạn nầy . Và nửa , Mạnh và Cường là hai anh em sao ? Mạnh là người em trai mà Cường hay nói mổi khi Hoàng Lan nhắc đến "cạp đất cũng không nhìn nhận nó !" Tuy không nói nhưng Hoàng Lan biét được Cường thật rất hận em trai của mình nhưng Hoàng Lan thật tình không hiểu vì sao . Bây giờ nghẫm lại lời nói của Cường , cái gì là trò Lưu Bình Dương Lể . . .anh ta ý gì đây ? Hoàng Lan càng gần Cường thì càng thích làm bạn với anh ta , một con người rất thẳng thắng và siêng năng làm việc , luôn muốn tiếng thân . Hoàng Lan rất nể nang phẩm giá con người của Cường . Còn Mạnh , tình bạn giữa nàng và Mạnh tốt lắm và từ bây giờ chắc sẽ không còn nửa . Anh ta là một bác sĩ tốt , tuy còn trẻ , mới hành nghề nhưng chàng rất yêu nghề của mình và quan tâm bệnh nhân , không chỉ bệnh nhân tâm thần của chàng mà cả các trẻ em tàn tật bệnh hoạn trong nhà thương , vì thế Hoàng Lan rất mến Mạnh , và chẳng tìm ra ở anh ta một khuyết điểm nào.   
Hoàng Lan chợt rơi nước mắt và chẳng hiểu vì sao . Loan Châu đứng bên cạnh từ khi nào Hoàng Lan cũng không hay . Giọng CHâu không còn tinh nghịch nửa , với giọng nói buồn   
- Lan à , mày đừng có khóc nha , tại tao tất cả nên mày bị Mạnh nói oạn Nếu anh múon trả thù thì cứ tìm tao mà trả , mày chẳng lổi chi cả !   
Hoàng Lan nhìn lên Châu , nước mắt bổng rơi xuống nhạt nhòa đôi mi . Loan Châu như hiểu ý bạn , khẻ gật đầu   
- tao nghe rỏ hết rồi , tao nép một bên đã nghe , xin lổi mày vì quá nhút nhát nênt ao không ra mặt tiép mày một tay để minh bạch , ngày mai tao sẽ gặp anh Mạnh . ..   
Hoàng Lan lắc đầu , buồn bả nói :   
- không cần thiết đâu , thôi chúng ta về ! chúng ta đừng nên gặp Mạnh trong lúc này.   
Loan Châu gật đầu . Thế là cả hai cô bạn dắt nhau về nhà . Khi Loan Châu rời khỏi thì Hoàng Lan chui vào phòng ở mãi trong đó không nói không rằng gì đến ai . Nàng cần thời gian để một mình suy nghĩ . ..  
- - - - - - - - - - - - - - - - -   
Vũ Anh ngồi làm việc mà đôi mắt cứ nhìn vào bên trong phòng của Khanh . Dạo này Khanh ít nói lắm , chàng như có điều gì giấu nàng thì phải . Chẳng lẻ . . .mà không đâu . Vũ Anh vội vàng xua đi sự nghi ngờ trong trí óc . Khanh mở cư ?A phòng bước ra , vội nói với Vũ Anh :   
- anh có chuyện , cần ra ngoài một lát !   
Vũ Anh tròn đôi mắt   
- chuyện gì vậy anh ?   
Khanh ấp úng . ..   
- Ờ . .um . . .chuyện của công ty . . .em không biết đâu !   
Vũ Anh nhìn Khanh   
- ban nảy em vừa chuyển điện thoại của một cô gái vào cho anh . . .giọng của cô ta nghe . . .quen lắm , là ai thế anh ?   
Khanh gượng cười   
- à . . .anh đã nói với em rồi mà . . .là thư ký của ông Đạt , anh cần đến đó ngay . . .lát anh trở về đón em . ..   
Chưa nói hết câu Khanh đã ba chân bốn cẳn chạy một mạch đi rồi . Vũ Anh bổng thấy lòng mình làm sao ấy . Thật quá nghi ngờ về lời nói của Khanh . Tại sao thưký của ông Đạt lại năm lần bảy lượt tìm Khanh chứ ? cô ta còn nói trỏng với nàng "cô là thư ký của anh Khanh hả , nói ảnh tôi có nhắn máy thu âm trong điện thoại riêng của ảnh đó , không thì tôi sẽ . . .mà thôi , cứ nói tôi cần nói chuyện với anh ta bàn việc !" Vũ Anh mang chuyện đó nói lại cho Kanh thì anh lại nói là của cô thư ký ông Đạt , cô ta tìm anh vì chuyện của công ty hai bên . Nhưng càng nghĩ Vũ Anh càng đặt rất nhièu câu hỏi trong đầu .Vũ Anh mở cửa đi vào phòng làm việc của Khanh , là thư ký riêng thì dĩ nhiên là Vũ Anh biết số mật mả của máy thu âm trong điện thoại riêng của Khanh rồi . Nàng nhanh tay bấm số và những gì nghe được làm cho Vũ Anh thấy quá lùng bùng đôi lổ tai . Nàng chạy ra ngoài lấy bóp đi nhanh ra cửA công ty . Loan chạy theo nắm tay Vũ ANh lại , nói :   
- giờ làm việc , nhỏ chạy đi đâu đó , sao nét mặt thế nầy !   
Vũ Anh nài nỉ :   
- em cần phải đi làm một chuyện , cần phải chính mắt nhìn thấy , chị Loan làm ơn giúp em công việc ở . ..   
LOanh nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của Vũ Anh , nhẹ giọng nói :   
- có phảo là chuyện của KHanh và cô Uyển Oanh không ?   
Vũ Anh nhíu mày   
- tại sao chị lại . ..   
- sao lại không biét , chỉ có cô là khờ khạo thôi , tin hắn quá ! thôi đi ngay đi , nhưng nếu nhỏ có thấy điều gì ngoài ý muốn thì cũng nên bình tỉnh lại nhé !   
Vũ Anh gật đầu và đi nhanh ra ngoài . Ngồi trên chiếc taxi mà trong lòng không yên được , những câu nói trong máy thu âm kia như nói đi nói lại trong đầu nàng   
"anh Khanh à , em thật không hiểu là bạn gái của anh sao cứ bắt em ở nhà , không cho vào công ty giúp cho anh , cũng không cho ra công viên dạo chơi . Nài nỉ hoài mà chẳng chìu em . CHẳng lẻ anh chê UyểN Oanh của anh rồi sao . Em buồn chán quá , trong người dù yếu lắm , đôi mắt còn đau vô cùng nhưng em nhất định đi ra công viên Hoa Mỹ chơi , hôm nay có tụ tập rất nhièu anh hùng vỏ sỉ ở đó diển đàn cho bà con xem , nếu anh còn thương em thì đến đó chơi với em , còn như không thì đừng đến , yêu anh nhièu nhưng em có chết cũng không gọi cho anh nựa"   
Những lời nói đó của Uyển Oanh , Vũ Anh nhớ không xót một chử . Trời ơi , Khanh , có thật như thế không ? không , anh cu tí của nàng chẳng phải là một con người phản bội , chẳng bao giờ ! Khi Vũ Anh bước xuống xe , đi vòng công viên Hoa Mỹ . . .và nàng đã nhìn thấy Uyển Oanh đang đứng đó cùng Khanh xem môn vỏ thuật gì đó và tay của Uyển Oanh đang ôm trọn ngang eo của chàng . ĐÔi mắt của Vũ ANh như tối sầm lại . Sự thật đây rồi , trái tim nàng như đứng lại , chẳng còn đập nửa . KHanh cũng đã nhìn thấy Vũ Anh , vội lấy tay của Uyển Oanh xuống , định chạy đến bên Vũ Anh thì UyểN Oanh níu chàng lại , nói điều chi đó , rồi Khanh chẳng đến bên nàng , chàng chỉ đưa đôi mắt thật buồn nhìn Vũ Anh . Nước mắt bổng tuông trào . Vũ Anh bỏ chạy , chạy thật nhanh để không còn nhìn thấy cảnh tượng đó nửa . Nàng dường như có nghe tiếng gọi của Khanh nhưng rồi cũng xa mất . Âm thanh của Khanh chẳng còn vang vọng nửa nhưng sao nước mắt của nàng vẩn rơi ngận trên đường . Vũ Anh ơi , mi khờ dại quá , đem một lòng một dạ yêu khẻ chẳng ra chi . Khanh ơi , sao anh lại ác với em như thế , tàn nhẩn quá , tại sao , tại sao hởi anh . . .Vũ Anh rên rỉ . Chạy về đến nhà , Vũ Anh ngã mình xuống thềm nhà trước sân nức nở khóc.

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 14**

Hoàng Lan ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ . Cả một tuần lể rồi Cường chẳng nhìn đến Hoàng Lan . Đi ra đường chạm mặt nhau , Cường cũng chẳng thèm nhìn đến , đối với Cường Hoàng Lan như một kẻ rất đáng ghét . Hoàng Lan nghĩ hoài không ra , vì sao bổng dưng Cường lại ghét ta đến như thế ? chỉ vì cùng lúc ta quen cả hai anh em mà không biết họ là anh em hay sao ? dù có thù hận đến đâu , anh em ruột rà thì vẩn mà là anh em , cớ sao họ lại như hai kẻ chẳng đội trời chung vậy . Còn về phần Mạnh , Hoàng Lan đã cố gắng phân trần mọi sự việc , anh ta đã mền lòng nhưng vẩn cho chuyện Hoàng Lan và Loan Châu giấu sự thật là quá đáng . Loan Châu đã giận dổi nói với Mạnh "Tuy biét rằng lổi nầy ở chúng tôi nhưng đã thân nhau như vậy rồi thì cái lổi kia đâu đến nổi không thể tha thứ chứ . Anh làm như ngon lắm vậy , được ! không thèm làm bạn với tụi nầy thì thôi , ai cần !" Hoàng Lan nhớ lại mà bật cười . Nhỏ Châu không bao giờ thay đổi được , mình làm lổi mà bây giờ đi giận ngược lại với người ta . Hoàng Lan lắc đầu thì thầm "không thèm nghĩ đến họ nửa , ai cần bọn đàn ông trên thế gian nầy !"   
- Hoàng Lan , mở cửa đi !   
Nghe tiếng gọi và tiếng đập cửA của Khanh , Lan nhíu mày . Ông ta lại làm rối lên chuyện gì nửa rồi ! Hoàng Lan ra mở cửa , Khanh vội đi nhanh vào phòng nàng , ngồi xuống bên giường nói :   
- kì nầy mày phải giúp tao !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- chuyện em , em còn chưa giải quyết được làm sao giúp cho anh chứ !   
Khanh vội nói :   
- mày có biết Vũ Anh đã đi đâu không ? anh ghé công ty không thấy Vũ Anh , gọi về nhà cô ta không ai bắt , anh đứng ngoài gỏ cửA cả hai tiếng đồng hồ , không ai mở , anh sợ . ..   
Hoàng Lan giận dử nói   
- anh lại làm gì chỉ giận như thế ?   
Khanh ấp úng   
- tao . . .anh . . .đã vô tình làm cho Vũ Anh buồn.   
- anh đã làm gì ? vô tình hay cố ý gì cũng mặc kệ , nói cho em mau lên !   
Khanh lắc đầu   
- trong lúc nầy không phải lúc kể chuyện , em phải giúp anh tìm cho ra Vũ Anh . . .anh sợ . ..   
Hoàng Lan lắc đầu   
- anh sợ chỉ sẽ làm chuyện dại dột vì anh à ? đừng ở đó nằm mơ nửa , con gái tụi em không yếu ớt như anh nghĩ đâu , em nghĩ chỉ giận anh không thèm mở cửA cho anh vào thôi.   
Khanh như vẻ không tin   
- mày thật nghĩ vậy à ?   
Hoàng Lan gật đầu   
- em biét tính tình của Vũ Anh mà , tụi em không vì một gả đàn ông như anh mà ngả gụt đâu !   
Khanh không biết Hoàng Lan đang giúp cho mình hay đang hạ mình xuống thấp đây . Nhưng nghe Lan nói vậy chàng cũng yên tâm phần nào.   
- mày . . .hy vọng là vậy . . .bây giờ em tìm cách giúp cho anh đi !   
Hoàng Lan nhíu mày   
- kể em nghe xem còn cách cứu chửa hay không , anh đã làm gì đến nổi chỉ không thèm nhìn mặt anh ?   
Hoàng Lan ngồi xuống ghế lắng nghe . Khanh im lặng giây phút rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện . CHàng bắt đầu từ lúc Uyển Oanh bị tai nạn cho đến lúc lành bệnh . Vì tội nghiệp cho Uyển Oanh nên Khanh vẩn tiếp tục làm bạn trai của Uyển Oanh , chờ đợi cho Uyển Oanh có lại trí nhớ . Khanh cứ nghĩ chỉ một thời gian ngắn , ai ngờ đâu khéo dài đến bây giờ . Vũ Anh rất đổi ghen hờn và chàng sợ nàng hiểu lần nên đành giấu kính chuyện đó , nhưng không mai Uyển Oanh cứ gặp chuyện nên gọi cho chàng hoài . Ba của Uyển Oanh ân cần nhờ Khanh lo lắng cho Uyển Oạnh Hôm nay Uyển Oanh đòi ra công viên dạo chơi . Ba của nàng đã cản , nhưng Uyển Oanh không nghe lời , tự ý gọi xe rồi bỏ đi. Tuy đã lành vết thương nhưng đôi mắt và sức khỏe của Uyển Oanh vẫn còn yếu lắm , vì thế chàng lo sợ nên chạy đến múon đưa nàng trở về nhà . Ai có ngờ đâu Vũ Anh biết được , đã bắt gặp Khanh trong lúc Uyển Oanh đang níu kéo xin chàng , xin cho ở lại để được thở một không khí nhộp nhịp giây lát . Vũ Anh đã nhìn thấy và hiểu lầm nên bỏ chạy.   
Khanh buồn bả nói :   
- anh thật không cố tình làm cho Vũ Anh buồn , nhưng lúc đi .nh chạy theo Vũ Anh phân trần thì Uyển Oanh cho biét đôi mắt của cô ta như mờ đi và chóng mặt quá , anh đành ở lại để . ..   
Hoàng Lan nhíu mày   
- để lo cho cô ta phải không ? vụ nầy em thấy chẳng đơn giản chút nào !   
Khanh nhìn Hoàng Lan   
- mày nói thế là sao ? anh chỉ cần gặp Vũ Anh giải thíh mọi việc thì nó sẽ hiểu thôi , nhưng kẹt cái là Vũ Anh không bắt điện thoại hoặc ra mở cổng cho anh vào gặp mặt !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- em nghĩ lúc nầy anh đừng nên gặp chị Vũ Anh , và em cũng không nên tìm chỉ vì chỉ cần khóc một trận cho thoải mái tâm hồn , ngày mai em sẽ tìm chỉ trò chuyện !   
Khanh nhíu mày   
- em cũng cho là anh có lổi à ?   
Hoàng Lan lắc đầu   
- em không hề nói anh lổi anh không lổi . Em chỉ thấy trong vụ này có cái gì đó chẳng ổn thôi . Anh là người trong cuộc có lẻ anh không thấy . Em thấy cái bệnh của Uyển Oanh chẳng "đơn giản" tí nào , còn phần anh thì . . .anh quá yếu đuối , không dứt khoát được chuyện gì cả . ..   
- mày . ..   
Hoàng Lan bựt mình , nói :   
- nếu múon em giúp thì anh nên ngồi nghe em nói hết !   
Khanh im lặng lắng nghe . Hoàng Lan tiép tục   
- theo em thì anh vẫn còn tình cảm với Uyển Oanh vì thế anh không dứt khoát được . Còn tình cảm của anh và Vũ Anh , anh cũng không múon cắt bứt đi . Anh đang viện cớ để gần Uyển Oanh và không mất đi tình cảm của Vũ Anh . ..   
Khanh giận dử đứng lên nói :   
- mày coi anh mày là hạng người thế nào ! tao chưa hề bắt cá hai tay . . .gia đình của Uyển Oanh đều biét rằng tao đang có bạn gái . ..   
Hoàng Lan đứng lên , nói to   
- nhưng Uyển Oanh có biét không ? bệnh cô ta đã lành , đôi mắt đã sáng , tại sao mọi người vẩn giấu cô ta sự thật !   
Khanh ngồi phệt xuống góc giường , không nói.   
Hlan lắc đầu   
- anh hai à , em là em gái của anh thì đương nhiên không nói láo hoặc phê bình gì anh đâu . Nhưng đây là sự thật , anh nên dứt khoát một tí , chứ còn dây dưa như thế nầy mãi thì coi chừng anh sẽ mất cả hai . Anh nên suy nghĩ kỹ càng , anh thương ai và nên dứt khoát với người anh chẳng yêu thương , bằng không bên cạnh anh rồi sẽ chẳng còn ai . Em chẳng giúp được gì cho anh đâu.   
KHanh ngồi gụt đầu yên lặng . HIển đẩy cửA phòng vào , nói :   
- chị ba , có anh chàng tên Mạnh đợi chị ngoài phòng khách kìa !   
Hoàng Lan đứng lên , nhìn Khanh rồi lặng lẻ đi ra . Hiển thấy chuyện không ổn củng bỏ ra theo Lan.   
Hoàng Lan nhìn Mạnh , nhíu mày   
- tại sao anh biét tôi ở đây ?   
Mạnh bật cười   
- dường như cô không hoan nghên tôi đến !   
Hoàng Lan cũng phì cười   
- không phải vậy , chỉ thắc mắc thôi . . .anh hết giận bọn tôi rồi à !   
Mạnh gật đầu , cười cười   
- anh đã suy nghĩ kỷ rồi , không nên hèn mọn với các cô như vậy . . .là con trai cần nên khoan dung độ lượng cho các cô gái lở . ..   
Hoàng Lan lắc đầu , tươi cười nói :   
- xí , hỏng dám đâu . . .nhỏ Châu hối lộ anh cái gì để anh tìm tôi hoà bình vậy ?   
Mạnh vui vẻ nói :   
- Lan quả thật thông minh , nhưng "Loan Châu thật" , ca ta không hối lộ gì cả , cô ta cứ đến phá rối tôi hoài nên đành phải đến đây làm một chuyến cầu hòa với Lan.   
Hoàng Lan tủm tỉm cười   
- khó ai mà giận nổi nhỏ Châu lắm , đóng vai nó cũng khó lắm chứ bộ sung sướng gì sao !   
Nhìn nét mặt vui tươi của Hoàng Lan , Mạnh cũng cười   
- tôi mời Lan đi ăn một bửa , coi như huề nhau nhé !   
Hoàng Lan gật đầu   
- được , gọi luôn nhỏ Châu nhé !   
Mạnh cười   
- không cần phải gọi , cô ta hẹn chúng ta ở quán Tình Quê đó mà !   
Hoàng Lan tươi cười nói :   
- các người tính toán hết rồi phải không ? vậy đợi tôi giây lát nhé !   
Hoàng Lan trở vào phòng , Khanh đã bỏ về phòng của chàng rồi . Nghĩ đến chuyện của Khanh và Vũ Anh , Lan cảm thấy thương người bạn gái của mình vô cùng . Chẳng lẻ trên thế gian nầy không có một tình yêu nào chỉ có nụ cười thôi sao.   
Hoàng Lan và Mạnh ngồi đợi Loan Châu trong quán Tình Quê . Trong lúc chờ đợi , Lan khơi chuyện   
- tôi thật không ngờ anh và anh Cường là hai anh em !   
Mạnh nhíu mày   
- có cần thiết nói về vụ đó không ?   
Lan gật đầu   
- cần chứ , nếu chúng ta là bạn , anh nên giải thích rỏ ràng vì sao làm bạn với anh rồi không thể làm bạn với anh củA anh cùng lúc . . .tôi . . ..   
- Lan thắc mắc tại sao anh em tôi bất hòa , phải không ?   
Hoàng Lan gật đầu . Mạnh lắc đầu   
- tại vì anh ta quá độc quyền , cứ múon người khác làm theo ý mình !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- tôi quen anh Cường cũng khá lâu nhưng . . .tính của ảnh cũng không đến . ..   
Mạnh bực bội nói :   
- nếu không tin tôi thì hỏi tôi làm gì , cô cứ đi hỏi anh Cường của cô đi !   
Hoàng Lan nhìn Mạnh   
- anh sao lại quạu như thế , ý của tôi là , theo tôi thấy thì anh em của anh bất hòa vì một chuyện gì đó quan trọng hơn thế nửa !   
Mạnh nhìn vào đôi mắt của Hoàng Lan   
- Lan có thương anh tôi không ?   
Câu hỏi của Mạnh làm Hoàng Lan ngở ngàng . Tại sao chàng lại hỏi nàngc âu đó . Hoàng Lan thành thật trả lời   
- tôi và anh Cường nếu có tình cảm thì chỉ là bạn bè , tôi chưa hề nghĩ gì xa hơn !   
Mạnh mỉm cười   
- nhưng anh tôi thì nghĩ khác   
Hoàng Lan nhíu mày   
- Anh Cường đã nói với anh như thế ?   
Mạnh lắc đầu   
- ảnh có bao giờ xem tôi ra thứ gì mà nói , cả đến nhà thăm má tôi cũng chẳng được với ảnh . Tôi bất cần cái xem thường của ảnh.   
Hoàng Lan nhìn nét mặt của Mạnh   
- nhưng tôi thì thấy anh rất cần lời tân bốc của anh cả anh.   
Mạnh nhíu mày   
- cô . ..   
Rồi Mạnh lắc đầu   
- thôi , đừng nói chuyện đó nửa , tôi chỉ múon biét là Lan và anh cả tôi chẳng có tình cảm lăng nhăn gì ngoai tình bạn , phải không ?   
Lan cười   
- sao anh bổng nhiên thắc mắc về đời tư củA tôi như thế ?   
Mạnh vẩn nhìn Hoàng Lan , ôn tồn nói :   
- vì tôi rất thích Lan . Có lẻ chúng ta có duyên nợ nên nhờ Lan giả làm Loan Châu mà chúng ta đã gặp gở và thân với nhau . Thú thật khi biét Lan chẳng phải là Loan Châu , tôi giận lắm vì một người mình yêu thích lừa dối mình , đau lắm chứ . Nhưng tôi không thể nào không nghĩ đến Lan được . Và lúc nghĩ đến cô cũng có tình cảm với anh tôi , tôi càng đau hơn , tôi chẳng múon giành những gì của anh tôi . . .Lan có thích tôi không ? có cho tôi hơn một tình của người bạn bình thường không ?   
Hoàng Lan bở ngở với những lời của Mạnh , nàng thật không ngờ Mạnh tỏ tình với nàng bằng cách đó . Nhưng Hoàng Lan chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương với ai cả . Mạnh và Cường , tất cả đều là bạn bè bình thường của Lan . Giờ nghe Mạnh nói thế , Hoàng Lan ngở ngàng nhìn Mạnh . Chàng nhíu mày   
- tôi đã nói lời nào xúc phạm đến Lan thì cho tôi xin lổi   
Hoàng Lan lắc đầu   
- không , nhưng anh làm tôi quá ngạc nhiên vì những lời anh vừa nói . .anh . ..   
Mạnh gật đầu , thành thật nói :   
- có lẻ tôi nói không đúng lúc nhưng tôi thật sự rất yêu thích và thương Lan , ngay cả lúc ban đầu khi Lan là Loan Châu , sau khi biét được sự thật , tôi vẩn không thể quên Lan . ..   
- anh . ..   
- Lan không cần trả lời với tôi ngay bây giờ . Hy vọng Lan về nhà suy nghĩ và xét lại tình của chúng mình nhé !   
Hoàng Lan gật đầu không nói . Cả hai nào ngờ có một kẻ đứng núp cạnh bên đang lắng nghe và để rơi giọt lệ buồn đầu tiên trong đời con gái.  
Sáng hôm sau , vì cả đêm không ngủ được nên Khanh vào công ty làm việc trể hơn nửa tiếng . Chàng nhìn vào chổ ngồi của Vũ Anh , không thấy nàng đâu . Khanh nhìn chung quanh , mọi người làm việc rất bình , chẳng ai ngó ngàng đến chàng . Có lẻ Vũ Anh còn buồn nên chẳng muốn đến sở làm . Khanh bước vào phòng riêng thì nhìn thấy lá thư từ chức để trên bàn . Chàng vội mở ra đọc , chỉ đôi dòng đã làm Khanh hoảng lên.   
Xin ông chủ có tôi thôi việc . Vì một lý do , tôi không thể làm ở nơi nầy nửa , biết nghỉ ngang như thế là bậy , nhưng tôi chẳng còn cách nào hơn . Tôi định rời bỏ nơi nầy , cùng gia đình đoàn tụ . Tôi tin rằng công ty sẽ đầy đủ khả năng tuyển dụng một thư ký giỏi hơn tôi rất nhiều.   
Chân thành cám ơn   
Vũ Anh   
Khanh cầm lá thư chạy ra ngoài , nói to :   
- ai đã để lá thư nầy vào bàn của tôi ?   
Loan tỉnh bơ nói :   
- là tôi đó !   
Khanh giận run nói :   
- cô . . .chơi trò gì thế !   
Loan nhíu mày   
- tôi chơi trò gì ? thư từ chức của Vũ Anh là do tôi để vào văn phòng của anh , còn nội dung trong bức thư là thật . Sáng sớm hôm nay Vũ Anh đã gọi tôi nhờ tôi đến nhà nhỏ để mang vào trao cho anh.   
Trên tay vẫn cầm lá thư , Khanh bước vội ra ngoài . Vũ Anh thật là quá đáng . Chỉ một chút hiểu lầm là xin thôi việc , bỏ đi . Tại sao nàng lại cứng lòng đến như thế , gọi điện thoại không bắt , đến nhà thì không mở cửa cho vào . Không cho cơ hội thì làm sao Khanh có thể giải thích mọi việc rỏ ràng cho được . Khanh láy xe một lèo đến trước nhà của Vũ Anh . Chàng cứ đập mạnh cánh cửa . Bà cụ kế bên mở cửa nhìn sang , nói :   
- Cậu Khanh à , có ai ở nhà đâu mà cậu đập cửa om sòm thế kia !   
Khanh vội hỏi :   
- bà sáu à , Vũ Anh thật không có ở nhà ?   
Bà Sáu gật gù   
- Ờ , sáng nay cô ta đã đi rồi , tay xách tay mang , chắc là đi du lịch đâu đó . ..   
Khanh nhíu mày   
- đi du lịch ?   
Bà sáu lại gật gù nói :   
- Ờ , thì chắc vậy . Cô ta có nhờ tôi chuyển cái bao thư này cho cậu này , đợi một lát đi !   
Bà sáu quay vào nhà , một lát sao mang lá thư trao cho Khanh rồi đóng cửa lại . Khanh ngồi xuống trước thềm nhà của Vũ Anh , mở thư ra và bắt đầu đọc.   
Anh Khanh ,   
qua một đêm nước mắt nhạt nhòa , một đêm ôn lại từng kỹ niệm của đôi ta . Ban đầu em rất hận anh , ghét anh , thậm chí rất căm thù anh . Nhưng rồi nghĩ lại . . .Em thấy rằng chúng mình có duyên à không nợ . Chắc anh sẽ nói "chỉ trong một đêm mà em lại có thể sáng suốt thế sao ?" vâng , chỉ trong một đêm . . .1 đêm thật dài với bao nhiêu là nước mắt để chùi rửa lại đầu óc và tư tưởng của em . Em múon ngã ngục nhưng em không có mình cái quyền yếu đuối như thế . Em phải chấp nhận sự thật , dù rất yêu anh nhưng tình yêu không cầu mà có , van xin mà được , cho dù được nó cũng chẳng ý nghĩa chi . Em không muốn sống hoài trong mơ mộng để rồi phải nhận lấy một sự thật phủ phàng . Trong con đường tình yêu này , có hai kẻ chạy đua và em đã là người thua cuộc . Em không muốn cứ mãi tranh giành với Uyển Oanh . . . thôi thì nhường cho cô ta vậy . . .để về sau ít nhất em vẫn còn lại được cái hảnh diện của người con gái . Với em bây giờ , anh chẳng còn là anh cutí của ngày xưa , anh đã đổi thay và chẳng còn là của em nửa . Cái mộng mị ngày nào em xin xếp lại , từ giả quá khứ để bước đến tương lai . Em xin chúc cho anh và Uyển Oanh mai sau bền duyên tơ tóc , hạnh phúc trọn đời.   
Xin đừng bao giờ tìm đến em . . .để cho cuộc đời sau nầy em được an phận mà sống với gia đình.   
tạm biệt ,   
Vũ Anh   
Khanh thật không ngờ những lời trong thư là sự thật . Vũ Anh thật xa chàng rồi sao ? không đâu , Vũ Anh không thể bỏ đi như thế nầy được . Chỉ một đêm thôi làm sao Vũ Anh có thể lo xong giấy tờ mà bỏ sang nước ngoài với gia đình được ? cô ta chỉ gạt mình thôi . Nghĩ đến lời trong thư của Vũ Anh " . . .anh chẳng còn là anh cutí của ngày xưa . . ." Khanh buồn bả nói "Vũ Anh ơi , anh không phải là một thằng khốn nạn như em đã nghĩ đâu , nếu có lổi là lổi anh quá yếu đuối , không dứt khóat được gì , xin em đừng nghĩ anh là hạng sở khanh . . .Vũ Anh ơi !"   
Phải tìm đến Hoàng Lan hỏi cho ra chuyện , nhất định Hoàng Lan biét Vũ Anh đang ở nơi nào . Phải tìm cách nói rỏ ràng mọi việc rồi Vũ Anh múon đi đâu thì đi , chứ Vũ Anh mà bỏ đi trong lúc này thì không công bằng cho chàng tí nào cả . Khanh ba chân bốn cẳn chạy đến ngân hàng . Hoàng Lan nhíu mày nói :   
- em đang làm việc , anh đợi về nhà rồi . . ..   
Khanh vội nói :   
- đợi đến chièu thì đã muộn , anh múon biét ngay bây giờ !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- dù anh có đứng đây bao lâu đi nửA , em cũng không nói cho anh biét đâu . VÂng , em biết tạm thời Vũ Anh đang ở đâu , nhưng nếu anh chưa định rỏ là anh thật sự yêu ai thì em không giúp anh tìm đến Vũ Anh đâu , đừng ở đó chi mắc công lắm !   
Nhìn đôi mắt của Hoàng Lan , Khanh biết là đứa em gái mình nói là giử lời . Nó sẽ không giúp mình đâu . Khanh thẩn thờ bước ra về . Đến công ty , chàng bỏ vào trong làm việc nhưng lại chẳng làm được gì . Khanh cứ ngồi đó nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ , cái chổ mà Khanh thường ngồi ngắm nhìn Vũ Anh trong lúc nàng làm việc . Đến giờ tan sở Khanh lang thang về nhà . Khanh đi thẳng vào phòng , không nói với ai lời nào , cũng chẳng gọi thăm Uyển Oanh . Có lẻ Hoàng Lan nói đúng , Khanh cần thời gian suy nghĩ cho thật kỷ , không được lăng nhăn như thế nầy mãi . Khanh ngồi trên ghế gụt đầu , "ta thật đã yêu ai ?"   
Nửa tháng đã trôi qua , Khanh nghe Hoàng Lan nói Vũ Anh đã làm giấy tờ xin qua TGB ở với gia đình . Khanh đành chấp nhận là Vũ ANh đã bỏ đi thật rồi . Còn về Uyển Oanh , Khanh vẫn còn qua lại với nàng . Uyển Oanh bây giờ đã khỏe lại hẳng . Tuy Uyển Oanh luôn nuông chìu Khanh , nhưng tình cãm của chàng dành cho Uyển Oanh . . .nó làm sao ấy . Thật không giống như cái tình giữa chàng vớ Vũ Anh ngày xưa . Khanh cứ tự nói một mình "phải quên , phải chấp nhận sự thật , Vũ ANh đã bỏ đi rồi !"   
Uyển Oanh nài nỉ và Khanh đã dắt nàng về ra mắt gia đình . Chẳng ai hoan nghinh Uyển Oanh cả . Có lẻ họ vẫn nhớ Vũ Anh , nhưng lổi này đâu phải do chàng , chính Vũ Anh đã bỏ ra đi kia mà . Ngồi trong văn phòng , càng nghĩ Khanh càng thấy chán chán cuộc đời . Chiếc ghế thư ký của Vũ Anh vẫn còn để trống , ông chủ bảo mướng thư ký mới , chàng cứ viện cớ nầy cớ nọ cho để trống chiếc ghế kia . Hôm nay Uyển Oanh gọi lại mời chàng đi ăn buổi cơm chièu với nàng . Khanh đã từ chối vì bận công việc . Uyển Oanh đã tự động xin đến phụ giúp Khanh đánh máy để chóng xong tờ hợp đồng cho công ty . Khanh thầm nghĩ "có phải ta là một kẻ chẳng ra gì , đợi cái gì mất đi mới thấy qúi , còn cái ở bên cạnh ta là ơ thờ . . .không thể như vậy được , ta phải qúi cái tình của Uyển Oanh hiện nay !"   
Uyển Oanh đến côngty giúp cho Khanh đánh máy vài mẫu hợp đồng . Khanh vừa giao việc cho nàng xong , Uyển Oanh để mẫu thư xuống bàn , l^ y trong tủ ra vài cây bút và định ngồi xuống chiếc ghế của Vũ Anh thì Khanh lại nắm tay nàng bảo :   
- em sang bên này đi nhé , chiếc máy bên này đánh chử thấy rỏ hơn.   
Uyển Oanh nhíu mày , nhưng vẫn làm theo Khanh , sang ngồi bên bàn của Loan . Uyển Oanh bỏ giấy vào máy , nhìn lên thì thấy Khanh đang loay hoay sửa lại mấy cây bút mà khi nảy nàng đã lấy ra , để vào chổ củ . Uyển Oanh cảm thấy đau nhói ở tim . Chẳng lẻ nào Khanh vẫn còn nghĩ đến Vũ Anh sao ? cô ta chỉ là một thư ký thường thôi , sao Khanh lại không thể quên ? ta không bản lảnh đủ để làm Khanh yêu thương lại ta sao ? Uyển Oanh nhủ thầm "phải cố gắng , tình yêu nào cũng cần sự kiên nhẩn , ta yêu Khanh thật tình cơ mà !"   
Uyển Oanh đã vô tình đánh sai chử và đứng lên đi đến bàn viết của Vũ Anh tìm tòi mực xóa . Khanh từ bên trong phòng làm việc , vội mở cửA chạy ra nói :   
- em cần gì thế ?   
Vừa mở hộp tủ nhỏ , Oanh vừa nói :   
- em đánh có sai nên định tìm mực xóa . ..   
Khanh vội vàng nói :   
- Ở đây không có đâu , em đừng lục lọi tùm lum , ở bên bàn thằng Đoàn có , ngồi vào chổ đi anh sẽ tìm cho em.   
Uyển Oanh nhìn Khanh , rồi trở về bàn của Loan . Nàng thật đã thua kẻ vắng mặt rồi hay sao ? Khi cả hai xong việc , họ cùng bước ra về . Đến gần bải đậu xe thì họ thấy có người đang tìm kiếm gì trong xe của Khanh . Chàng chạy nhanh đến la to   
- muốn ăn cắp gì trong xe của tôi . ..   
Nghe tiếng người , kẻ trộm nhảy ra khỏi xe bỏ chạy . Khanh đến nơi thì Uyển Oanh cũng chạy đến , hỏi :   
- anh có bị mất gì không ?   
Khanh nhìn vào hộp tủ , rồi lại lục tìm gì đó , không thấy và Khanh bắt đầu bán sống bán chết chạy theo kẻ trộm . Uyển Oanh tưởng Khanh đã bị trộm vật gì qúi giá lắm nên chàng mới không kể sống chết mà chạy theo giựt lại . Khi trở về mặt Khanh đã bị tên trộm đánh sưng húp , tay chàng cầm được cái gì đó . Uyển Oanh đau lòng , hỏi :   
- cái gì mà anh lại chạy theo hắn như thế , anh không sợ hắn giết chết anh sao !   
Khanh gượng cười   
- là ăn trộm cù như tên đó làm gì có sức giết chết anh.   
Khanh đưa ra chiếc đồng hồ củ , nói :   
- hắn dám lấy trộm chiếc đồng hồ của Vũ Anh . Hôm nọ Vũ Anh nhờ anh mang đi sửa lại nhưng anh đã quên mãi đến hôm nay !   
Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay củ kỷ của Vũ Anh mà Uyển Oanh thấy tim mình đau nhói . Sự thật là đây rồi , trong lòng Khanh hình bóng của Vũ Anh vẫn còn quan trọng lắm . Một cô gái có nhang sắc và đầy đủ học thức , hiểu biết thật nhièu nhưng lại thua một cô thư ký hay sao ? chẳng lẻ Uyển Oanh không thể nào xóa đi hình ảnh của Vũ Anh trong lòng Khanh hay sảo Khanh thì vẫn không biết hình bóng của Vũ Anh vẫn quan trọng với chàng như thế nào . Những gì chàng làm chỉ là theo sự phản năng ngay lúc đó của mình thôi.   
Đã mấy tháng qua rồi mà Cường vẫn không nhìn đến Hoàng Lan . Cường cũng nghỉ học ở lớp ban đêm rồi . Nàng cũng không biết sao lại quá chú tâm về việ .c đó . Chỉ là một gã đàn ông thôi , gặp mình không chào hỏi , mình lại chẳng lổi chi với hắn , sao lại quan tâm hắn làm gì ! Ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong lòng sao Hoàng Lan thấy không yên . Dù sao đi nửA cũng phải tìm đến hắn để hỏi cho rỏ ràng bằng không Hoàng Lan tức chết được . Hoàng Lan xin Khanh địa chỉ của Cường và đợi đến chiều thứ bảy , nàng tìm đến nhà của Cường hỏi cho ra sự thật.  
Hoàng Lan đứng trước cửA nhà Cường mà không biết có nên gỏ cửa hay không ? anh ta nhìn thấy Hoàng Lan sẽ như thế nào ? Hoàng Lan tủm tỉm cười "cùng lắm thì đuổi ta về thôi , có chi đâu mà sợ"   
Người ra mở cửa không phải là Cường mà là một cô gái chừng tuổi của Hiển , em trai của Hoàng Lan . Cô bé hơi rụt rè hỏi :   
- chị múon tìm ai vậy ?   
Hoàng Lan mỉm cười , chắc đây là em gái của Cường và Mạnh.   
- có anh Cường ở nhà không cưng ?   
Cô bé lắc đầu   
- chị đến muộn rồi , anh Cường vừa mới rời khỏi mà thôi.   
Hoàng Lan gật gù   
- vậy à , thôi chào em nhé !   
Hoàng Lan quay lưng định đi về thì cô bé nói :   
- có phải chị là Hoàng Lan không ?   
Hoàng Lan nhíu mày   
- sao em biét chị là ai ?   
cô bé vội nói   
- em đoán thế thôi , em có nghe anh Cường kể về một người bạn là con gái của anh tên là Hoàng Lan , cho nên em đoán . . .chị có múon vào nhà đọi ảnh không ?   
Hoàng Lan lắc đầu   
- không làm phiền đến em đâu , khi khác chị gặp ảnh cũng được   
Cô Bé niềm nở nói :   
- không có gì phiền đâu chị , em cũng định mời chị vào nhà và cám ơn chị mấy quyển sách . . .cho anh Cường . . .và em mượn . Anh Cường nói là của chị cho mượn . Mời chị vào . ..   
- Mẹ em có ở nhà . ..   
Linh lắc đầu   
- mẹ em cùng một người bạn gái về thăm quê rồi . Chị vào chơi nhé !   
Hoàng Lan biết không thể từ chối nên bước vào . Căn nhà tuy hơi nhỏ hẹp và rất đơn sơ , nhưng thật sạch và trông thoải mái vô cùng.   
Cô bé dịu giọng nói :   
- em tên là Thùy Linh , mời chị ngồi chơi.   
Hoàng Lan gật đầu , ngồi xuống ghế   
- cám ơn em.   
Thùy Linh vui vẻ nói :   
- em rất cám ơn chị cho em mượn mấy cuốn sách để đọc , thi vào đại học thật khó nhưng có mấy quyển sách đó , em học nên cũng an tâm phần nào.   
Hoàng Lan cười   
- không có gì đâu cưng , ngày xưa chị thi vào đại học cũng nhờ vao mấy quyểN sách đó . Thằng em trai của chị nó chê những quyển đó xưa rồi nên mua sách mới để học , những quyển đó em cần thì giử lại mà học nhé.   
Thùy Linh gật đầu   
- khi học xong em sẽ trả lại cho chị ngay !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- không vội , chị đâu cần dùng nửa . Hay là vầy , thằng Hiển , em trai của chị cũng đang thi vào đại học , để chị mượn sách nó cho em đọc thêm , sách nó mượn bạn nhièu lắm nhưng nó lười lắm chắc chẳng cần nhièu đâu . hìhìhì   
Thùy Linh vội nói :   
- em cám ơn chị nhưng không cần đâu chị ạ , mấy quyển chị cho mượn cũng đủ rồi , em không dám làm phiền chị và em củA chị nhièu . ..   
Hoàng Lan cười   
- đâu có phiền gì đâu.   
Hoàng Lan thật không ngờ mới gặp Thùy Linh lần đầu mà đã thấy mến cô bé nầy rồi . Lời nói rất dịu dàng . Tuy Linh không đẹp nhưng nhìn vào rất duyên dáng , dể thương . Nghe Cường kể rất nhièu về Thùy Linh , biết là cô bé tính tình rất nhút nhát nên Hoàng Lan không dám nói nhièu sợ làm Thùy Linh hoảng sợ . Hoàng Lan cười thầm "thằng Hiển nhà mình mà gặp cô bé này chắc nó đóng đinh nơi nầy luôn quá !"   
- chị Hoàng Lan , em . . .tiện dịp này . . .em có chuyện múon nhờ đến chị . . .biét là phiền chị . . .em   
Nghe giọng nói ấp úng của Thùy Linh làm cho Hoàng Lan càng nôn nao múon biét cô bé định nhờ gì.   
- em cứ nói đi , chuyện gì chị làm được chị sẽ sẳng lòng giúp em !   
Thùy Linh bậm môi , rồi như lấy hết can đảm , cô bé nói :   
- nhờ chị giải hòa dùm cho anh Cường và anh Mạnh của em !   
Hoàng Lan tròn mắt nhìn Thùy Linh.   
Cô bé gật đầu , rồi nói tiép   
- mấy anh của em cứ tưởng em là con nít chẳng biét chuyện gì , em biét là chị là bạn của anh Cường và cả anh Mạnh nửa . Em nghe hai anh thường nhắc tên chị với em . Anh Mạnh có lần kể cho em nghe việc chị đóng vai bệnh nhân ảnh để gạt ảnh , ảnh giận nhưng bây giờ huề rồi , ảnh và chị vẫn là bạn như thường . Em thật không ngờ hai anh cùng có một người bạn cùng tên . . .cùng một người . Anh Cường thì . . .a?nh thương chị nhièu lắm , cứ nhắc chị hoài . Từ lúc quen chị , ảnh không còn đi chơi khuya nửa , về nhà không còn quạu nửa và luôn cùng em đọc bài soạn vở , ảnh như ham học lắm và rất thường kể chuyện trong công ty cho em nghe . Ngày xưa ảnh không vậy đâu , ảnh không bao giờ mang chuyện công ty về nhà và xa cách mẹ và em lắm , chỉ đưA tiền hàng tháng cho mẹ đi chợ và cho em đi học mà thôi . . Nhưng bây giờ ảnh gần gủi gia đình nhièu lắm . Hiện giờ Em biét ảnh giận chị vì chị cũng là bạn của anh Mạnh , ảnh không thích ai qua lại với anh Mạnh cả . Ảnh về nhà là cứ ở trong phòng , ăn cơm thì ăn chứ chẳng nói chuyện với ai hết , mẹ hỏi gì ảnh cũng lắc đầu , và . . .đi chơi khuya trở lại . Mẹ em lo lắm nhưng em không dám nói cho mẹ biét về chuyện củA chị và hai ảnh . ..   
Hoàng Lan vẩn nhìn Thùy Linh   
- tại sao ?   
Thùy Linh ấp úng   
- Mẹ em mà biét sẽ lo lắm vì ngày xưa cũng vì . . .em không biét có nên nói . . .cho chị biét . ..   
Hoàng Lan vui vẻ nói :   
- nếu em không nói thì chị không hỏi đâu , nhưng múon chị giúp hai ảnh hòa với nhau thì chị phải biét đầu đuôi câu chuyện chứ , tại sao hai anh em mà như hai kẻ thù vậy !   
Thùy Linh thở dài   
- hai anh của em đều là người tốt cả . Nhất là anh Cường , ảnh hy sinh cho gia đình nhièu lắm , cả sự học hành của ảnh , ảnh cũng vì chén cơm gia đình mà bỏ vở , nhưng ảnh lúc nào cũng đốt thúc tụi em học hành , thi vào đại học.   
Rồi Linh như đi vào kỷ niệm , cô bé trầm ngân tiép tục kê?   
- Ảnh làm cực lắm đó chị , có một lúc khi còn ở dưới quê , em còn nhỏ lắm , mẹ bồng em đi đến thăm ảnh trong lúc ảnh đang ở mướng cho người ta , mẹ và em nhìn thấy ảnh bị người ta đánh những trận roi đòn mà đến bây giờ có lẻ mẹ em vẩn chưa quên được . Mẹ không dám gặp ảnh trong lúc đó sợ ảnh tự ái . Khi về nhà ảnh cứ làm vẻ không có gì , đợi trời khuya ảnh ra sau nhà đi hái lá gì đó tự mình đắp vào vết thương . Em nghe mẹ kể vậy đó . Những đồ ăn ảnh có được , ảnh luôn để dành cho anh Mạnh và ẹm Khi lên sài gòn cũng vậy , ông bác chú gì đó múon nuôi ảnh và anh Mạnh cho giàu sang nhưng bắt phải bỏ em và mẹ , anh Cường nhất định không chịu , thà ảnh chịu đói chung với mẹ con em chứ không xa lìa . Ở nơi nầy ảnh đi khuân vát , kiếm từng đồng từng xu mang về , chiều còn đi lao chùi xe cho người ta , sửa xe , vá bánh xe , ban đêm đi rư ?A chén cho nhà hàng , nói chung chuyện gì ảnh cũng làm . Anh Mạnh rất nể nang anh Cường , có thể nói anh CƯờng là thần tượng của ảnh . Anh Mạnh cố gắng học hành cũng chỉ vì anh Cường quá cực khổ . Họ rất gần gủi với nhau . ..   
Rồi Thùy Linh ngưng lại với đôi mắt thật buồn . Hoàng Lan nông nao múon nghe tiép vì sao hai anh em thân nhau thế gì lại trở thành thù không đội chung trời ? Hoàng Lan thúc Thùy Lin   
- em kể tiép đi.   
Thùy Linh bậm môi , đôi mắt con bé như long lanh giọt lê.   
- thật với chị là lâu lắm rồi trong gia đình em không ai dám nhắc đến . . .ngày ở dưới quê tuy cực khổ lắm nhưng anh Cường có một người bạn nhỏ , chị Cẩm Tiên cũng bần cùng như gia đình em , mẹ chỉ chết sớm , cha có mẹ ghẻ , họ nghèo lắm . Trong xóm chỉ có anh Cường chịu nói chuyện với chỉ thôi . HỌ cùng làm mướng một nơi , anh Cường thương chị Tiên lắm . Khi lên sài gòn , ảnh hứa làm ăn được có tiền thì sẽ về rướt chị Tiên lên . Anh Cường và chị Tiên vẩn thư từ cho nhau . Khi cha chị Tiên qua đời , chỉ xách giỏ lên sài gòn ở chung với gia đình em . Anh Cường thương chị Tiên nhièu lắm nên Mẹ làm đính hôn cho họ , nói khi có tiền sẽ cưới chị Tiên cho anh Cường , như thế lại thêm một gánh nặng thêm cho anh Cường , ảnh đi làm nhièu giờ hơn chỉ vì chị Tiên . Có lẻ lúc ấy chị Tiên buồn lắm , phần cha mới qua đời , phần nhớ nhà mà anh Cường cứ đi làm mải , không nhièu thời gian cho chị Tiên . Em thì còn nhỏ , Mẹ thì không khỏe trong mình , người gần gủi chị Tiên chỉ có anh Mạnh . Trong lúc anh Mạnh thi cử thì chị Tiên lo lắng mọi việc cho anh Mạnh . ..   
Hoàng Lan như cũng đoán được phần nào nên hỏi :   
- có phải chị Tiên thay lòng , thương anh Mạnh phải không ?   
Thùy Linh gật đầu   
- Có lẻ gần nhièu nên . .họ đã có tình cảm với nhau . Chị Tiên và anh Mạnh đã thương nhau , nhưng không dám cho anh Cường biết . Em thấy chị Tiên cứ khóc hoài , vì tự mình thấy mình là một người quá vô ơn , bạc nghĩa với anh Cường .Anh Cường thì không có nghi gì họ cả nhưng đến ngày sinh nhật của chị Tiên , anh Cường tự động xin về sớm , ảnh dành dụm tiền mua quà cho chị Tiên . Khi về đến nhà ảnh đã gặp anh Mạnh đang hôn chị Tiên đắm đuối . Ảnh giận lên đánh anh Mạnh rồi nặng lời với chị Tiên . Ảnh cho là vì ảnh không học thức như anh Mạnh nên chị Tiên phản bội ảnh , còn anh Mạnh là người em chẳng có tình nghĩa cướp đi cái mà ảnh cần nhất trong đời . . .tình yêu của chị Cẫm Tiên . Anh Cường và anh Mạnh đánh lộn với nhau , Mẹ cản cũng không được , chị Tiên đau buồn , đầm đìa nước mắt bỏ chạy ra đường và . ..   
Hoàng Lan hỏi dồn   
- và thế nào ?   
- và đã bị một chiếc xe vận tải đụng chết . Khi Mẹ la lên "con Tiên bỏ chạy rồi" , hai anh ngưng đánh nhau và chạy theo , họ đã chứng kiến cảnh chị Tiên chết như thế nào . Anh Cường đau khổ vị chị Tiên đã phụ ảnh , nhưng hối hận nhièu lắm vì nghĩ rằng ảnh đã nặng lời nên chị Tiên đi tự tử nên ảnh sống trong đau khổ . Lúc đó mẹ cũng đau khổ nhièu nên mới ra chứng bệnh tim càng nặng hơn vì thế anh Cường không ngã ngục được . Còn anh Mạnh thì cho rằng cái chết của chị Tiên là do anh Cường gây ra , vì cái ngang tàn của anh Cường nên Cẩm Tiên mới chết như thế . Anh Mạnh bỏ nhà ra đi , theo ông Chú ở và không trở về nhà nửa . Rồi nghe tin anh Mạnh xuất ngoại sang mỹ du học . Anh Cường càng giận hơn vì anh Mạnh bất tình nghĩa với mẹ , đi theo kẻ mà đã từng bảo hai anh em họ rời xa mẹ và em . Anh Cường nói không bao giờ nhận anh Mạnh làm em và chẳng ai được quyền nói chuyện qua lại với anh Mạnh.   
Hoàng Lan nghe qua câu chuyện mà cứ ngỡ rằng mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết , một câu truyện thật thương tâm . Không ngờ một gia đình bề ngoài rất đơn giản như bao gia đình khác , nhưng bên trong lại chứa thật nhiều nổi bi thương . Tội nghiệp cho cô gái tên Cẩm Tiên . . .quá yểu mạng . Tội nghiệp cho Mạnh yêu người yêu của anh mình , chắc là cũng đau khổ lắm rồi lại chính mắt mình nhìn thấy người mình yêu qua đời . Tội cho Cường luôn sống trong bức rức , hèn chi ảnh luôn cho mình là một kẻ thất học . "Lưu Bình Dương Lể" Hoàng Lan nhớ lại câu Cường đã nói . Thì ra Khi nhìn thấy Hoàng Lan và Mạnh , Cường lại nghĩ vì Mạnh mà Hoàng Lan tốt với Cường vì khi xưa Mạnh cướp tình yêu của Cường , giờ nhờ Hoàng Lan mang tình bạn giúp đở chàng để chàng tiến thân . Trong mắt của Cường bây giờ Hoàng Lan chắc là một cô gái tệ hệ lắm , đã dối gạt tình bạn của anh ta . Hoàng Lan cảm thấy tội nghiệp cho Mạnh , nhưng nghĩ đến Cường . . .Lan lại cảm thấy như có một tình cảm nhẹ nhàng lân lân trong lòng nàng.   
Cường và Khanh ngồi ở vũ trường uống rượu . Người thì như vẻ thất tình , kẻ như quá khổ đau . Cường với giọng nói như say   
- vậy từ giờ trở đi mày rảnh nợ rồi !   
Khanh cười to rồi giọng như ca hát   
- hahaha , tình là tình nhièu khi không mà có . . . .tình gì tình gì lúc có như không . ..   
Cường ngưởng người lên , vỏ ngực nói :   
- như tao nè ! tao khuyên mày rồi , đừng có ba cái vụ tình yêu lẩm cẩm chi cho mệt . Tao cũng đã từng yêu và từng đau khổ . hahaha , bây giờ yêu tiép thì đi say rượu tiép . ..   
Khanh nhíu mày   
- mày say thật rồi hả thằng khỉ.   
Cường lắc đầu   
- tao không say vì men rược đâu . . .mày đi về tìm Vũ Anh của mày đi !   
Khanh gật gù đứng lên , nói :   
- vậy tao về , nhưng tao chẳng tìm ai hết !   
Khanh đi rồi , Cường ngồi đó nhìn theo . Chàng cười . Thật cũng tội nghiệp cho nó quá . Tự dưng hai người yêu một lúc rồi cũng biến cả hai . Khanh đã kể cho Cường nghe Uyển Oanh đã ra đi . Sáng hôm nay Uyển Oanh gọi múon gặp Khanh ở phi trường , nàng đã chia tay với Khanh . Uyển Oanh trầm giọng nói với Khanh   
- em biét mình đã chiến thắng nhưng lại chẳng vinh quang . Anh ở nơi này nhưng tâm hồn củA anh chỉ cạnh Vũ Anh thôi . Em đã nghe theo lời Ba em , không nên có một tình yêu chỉ trên thể xác của một người . Em cần thể xác và cả tâm ho6`n của anh nửa . Em đã thua cuộc rồi vì đã biét anh không thể nào quên được Vũ Anh . Ba em có một người bạn ở bên Nhật , múon hợp tác làm ăn với ổng , em theo ba sang đó để bắt đầu lại cuộc sống . Em đã biết người anh yêu chỉ có một mình Vũ Anh . Thôi thì chúng ta nên tạm biệt tại nơi đây . . .nhưng nếu anh lên tiếng múon em ở lại thì . ..   
Uyển Oanh nhìn Khanh một lát , chàng không nói gì . Uyển Oanh gật đầu , nói :   
- tạm biệt anh , chúc anh sớm tìm lại được Vũ Anh !   
Thế rồi Ba của Uyển Oanh ngồi trên chiếc xe lăng được Uyển Oanh đẩy vào bên trong . Khanh nói với Cường chàng đứng đó cãm thấy buồn nhưng không thể thốt nên lời cản Uyển Oanh ở lại . Tình yêu ngẫm cũng thật buồn cười . Lúc thì lăng nhăn 2- ba ngã , lúc thì chẳng có lối nào để đi.   
Trong lúc Cường ngồi một mình uống rượu thì Loan Châu bước đến nói :   
- anh là anh Cường phải không ? không ngờ gặp nhau ở đây . Tôi là Loan Châu , bạn của nhỏ Hoàng Lan . Có thể cùng anh uống rượu không ?   
Cường nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt cười to   
- có con gái múon cùng úong rượu chung , say chứ đâu có ngu mà từ chối . Nào , mời cô , một lon bia há ! hahaha  
Loan Châu ngồi vào ghế , nói :   
- tôi nghe nhỏ Lan nói về anh cũng nhièu lắm !   
Cường nhìn Loan Châu cười   
- cô bé là bạn của Hoàng Lan thật sao ?   
Loan Châu cũng cười   
- anh đã say rồi à ?   
Cường nhẹ lắc đầu   
- chỉ hơi chóng mặt một tí , rượu chẳng làm say được tôi đâu . Nào , mời cô !   
Cười đưa một chai bia đến trước mặt Loan Châu . Nàng cầm lên và ực một hơi . Men rượu nồng làm cho Loan Châu hồng đôi má và nhăn mặt , nói :   
- lâu ngày không uống , nay uống lại sao mà nó đắng quá !   
- hahaha , cô chỉ mới uống bia lon thôi , nếu uống được rượu chát thì còn đắng hơn kìa !   
Loan Châu buồn bả nói :   
- rượu nào đi nửA cũng chẳng đắng bằng mùi vị của tình yêu !   
Cường cười to :   
- thì ra cô bị thất tình à !   
Loan Châu buồn bả nói :   
- anh cũng thế phải không , tuy tôi chưa được nói chuyện với anh dù một lần nhưng tôi rành về anh nhièu lắm . Hoàng Lan mổi ngày đều kể chuyện của anh cho tôi nghe.   
Cường lắc đầu , xua tay   
- cô bé làm ơn đừng nhắc đến hai chử Hoàng Lan nửa , có được không ?   
Loan Châu cười nhe.   
- vậy là anh yêu nó thật rồi . Tôi chẳng biét nó yêu anh hay yêu Mạnh !   
Cường giận dử nói :   
- cô làm ơn đừng nhắc hai cái tên đó với tôi !   
Loan Châu như không nghe , nàng tiép tục nói :   
- Còn nhớ lúc xưa tôi và nó có nói chẳng cần tình yêu , vậy mà bây giờ chúng tôi lại cùng yêu một người.   
Cường bổng nhìn sửng vào đôi mắt của Loan Châu   
- cô nói gì ?   
Loan Châu lại cười buồn   
- tôi không biét nó có yêu Mạnh không , nhưng ngày hôm qua anh ta đã khoe với tôi , ảnh chọn rồi chiếc nhẩn , múon cầu hôn với Hoàng Lan . Hahaha , buồn cười thật nhỉ , người mình yêu lại đi khoe với mình rằng múon cầu hôn kẻ khác !   
Cường như bị trời tròng , cứ ngồi đó nhìn Loan Châu , rồi anh ta cười như người điên dại.   
Loan Châu vừa uống thên lon bia nửA vừa nói :   
- chuyện bùon cười lắm phải không.   
Cườn vẩn cười to , tiéng cười chứa đầy đau khổ lẩn trong tiếng nhạc của vũ trường   
- họ xứng đôi lắm mà . hahaha   
Loan Châu cười   
- tôi biét anh có yêu Lan nửa . hai anh em của anh thương cùng một người và cuối cùng nó sẽ trở thành em dâu của anh . hahaha   
Cường gụt đầu   
- tàn nhẩn , tàn nhẩn quá . ..   
Giọng rên rỉ của Cường như xét nát trái tim của Loan Châu . Nghĩ đến Mạnh , Loan Châu bổng rơi nước mắt . Đã từ lâu lắm rồi , nàng chưa hề biét khóc , nhưng kể từ ngày hôm ấy đến bây giờ , không biết là Loan Châu đã khóc bao nhiêu phen rồi.   
- hai chúng ta đều thất tình như nhau , úong thêm không ?   
Cường ngẩn đầu lên , cầm lấy bia lon úong ừng ực hết lon nầy đến lon nọ . Cả hai cứ gọi hầu bàn mang thêm bia cho họ . Cường với giọng thật say nói :   
- cô để tôi úong cho , cô say ròi không thấy đường về nhà đấy.   
Loan Châu gụt đầu thanh trách   
- tình yêu là gì chứ , Châu ơi là Châu , tao bảo mày rồi , không được yêu đương , lọt vào rồi chỉ có con đường chết thôi , chỉ những người ngu như mày mới đem trái tim trinh nguyên đi giao con bướm đã có chủ . Ngốc ơi là ngốc . . .ngốc ơi . ..   
Cường để mặc cho Loan Châu gục đầu nơi đó mà rù rì ngốc ơi là ngốc . Cường cố gắng đứng lên . Với cái giọng say sưa nói :   
- tôi đi về , cô có về theo tôi không ?   
Loan Châu nhìn lên . Cường đứng còn chưa dửng nói gì đến đưa nàng về . Nàng lắc đầu   
- tôi không theo anh về đâu , tôi sẽ bỏ đi . . .đi cho thật xa . . .Đà Lạt . . .ờ , đà lạt là có hồ than thở . . .anh có múon theo tôi không ? đến đó ta tha hồ thở than.   
Cường vừa đi , bước đi chẳng dửng tí nào , vừa nói :   
- tôi không ướt át như con gái mấy người , tôi đi về !   
Cường loạn choạng bước đi để Loan Châu ngồi đó với một nổi buồn da diết . Loan Châu đứng lên . Phải rồi , ta cần rời bỏ nơi nầy , rồi thành phố với nhièu ánh đèn nầy , phải đi đến một nơi yên tịnh để trở lại một Loan Châu của thời chưa dại khờ yêu đương . ..   
Khanh ngồi trong văn phòng của Tổng giám đốc , giọng chàng thật buồn   
- xin giám đốc hiểu dùm . ..   
Ông Tổng Giám ĐỐc nhìn nét mặt bơ phờ của Khanh , lắc đầu nói   
- cậu có biét là tôi có thể đuổi viẹc cậu , không vì khả năng làm viẹc mà vì cậu quá đa tình , lăng nhăn ba cái chuyện tình cảm . . .xin nghỉ trong lúc tôi đang rất cần người !   
Khanh đã noi cả buổi mà ông tổng giám đốc vẩn khó khăn với chàng . Khanh gụt đầu   
- néu giám đốc thấy rằng không thể cho cháu nghỉ hai tuần lể thì cháu xin thôi việc . Cháu thật có chuyện cần phải xa đây một thời gian , cháu cần phải lo1 chuyện , chuyẹn này rất quan trọng với cụoc đời cháu !   
Ông giám đốc nhìn Khanh , gằn từng tiéng   
- quan trọng đến nổi thà nghỉ viẹc chứ không thể chờ khi nào rảnh viẹc mới lo được à ?   
Khanh nhìn ông , với giọng chắc chắn nói :   
- vâng ! cháu xin thành thật , cháu đã chờ lâu quá rồi , không thể chờ mãi . Mất việc này cháu nghĩ mình đủ khả năng tìm kiếm viẹc làm khắc nhưng mất đi . . .Vũ . . .hạnh phúc nầy thì cháu sẽ không tìm được hạnh phúc khác . ..   
tổng giám đốc nhíu mày   
- cô thư ký Vũ Anh kia quan trọng với cậu như thế sao ?   
Khanh gật đầu   
- vâng , cháu đã thấy được cháu không thể sống thiéu Vũ ANh trong đời !   
- cậu đến đó chưa chắc vì cô thư ký củA cậu sẽ trở về !   
Khanh lại gật đầu   
- vâng , nhưng cháu phải thử một lần . ..   
tổng giám đốc lắc đầu   
- đừng tưởng tôi ít đến công ty mà không biét được gì , tôi là bạn của ba cậu nhưng không nhất thiết phải ưu tien cho cậu múon xin nghỉ giờ nào phút nào cũng được !   
Khanh đứng lên , nhẹ giọng nói :   
- vâng cháu hiểu   
Chàng móc trong túi ra lá thư từ chức   
- đây là thư từ chức của cháu , xin bác hiểu cho !   
Tổng giám đốc khẻ cười , lắc đầu   
- nếu cậu biét dứt khoát như th^ này thì bây giờ đâu đến nổi bơ xơ bất lất như thế nầy . Thôi được , tôi cho cậu nghỉ ba tuần lể , lo mà mang cô thư ký của cậu trở về , nếu cậu nghỉ quá ba tuần thì cứ ở nhà luôn đừng đến làm việc cho tôi nửa !   
Khanh mừng ra mặt . Chàng vui vẻ nói :   
- vâng , xin cám ơn bác nhièu lắm , khi trở về cháu nhất định chỉ để tâm làm việc mà thôi !   
tổng giám đốc hì hà cười   
- tất nhiên phải là vậy , bằng không cậu không từ chức thì tôi cũng sẽ đuổi việc cậu.   
Khanh gật đầu   
- vậy cháu xin về trước.   
Nhìn thấy Khanh vội vàng bước đi mà ông tổng giám đốc lại cười . Bọn trẻ sau quá đa tình . Chúng làm như trên đời nầy chỉ có tình yêu là quan trọng . Ông gật gù "thì ngày xưa mình cũng vậy , đa tình quá thì mãi lận đận vì tình"   
Ngồi trong ngân hàng làm việc mà Hoàng Lan cứ chống càm thở ra . Hôm nay trời buồn quá , bên ngoài cứ rỉ rả mưa , chẳng chút nắng rọi vào làm cho lòng người buồn ủ rủ . Chắc vì vậy mà thiên hạ chẳng múon rời khỏi nhà vào đây đưa đổi tiền gì cả . Đang thẩn thờ thì Khanh bước vào . Đôi mắt quần thâm vì mất ngũ đã nhièu ngày . Đầu tóc rối và ướt cả người . Chàng đứng đối diện Hoàng Lan qua cánh cư ?A sổ trong ngân hàng , nói :   
- tao cần rút hết tiền trong ngân khuẩu của tao ra !   
Hoàng Lan nhíu mày   
- rút hết ra ? cả tiền anh để dành cho tương lai và cưới vợ ? để làm gì ?   
Khanh bình thản nói :   
- để xin du lịch qua TGB một chuyến !   
Hoàng Lan phì cười   
- anh đừng làm trò trẻ con nửa . ANh có qua bển , chị Vũ Anh cũng chẳng trở về đâu !   
KHanh lắc đầu   
- dù sao tao cũng nhất định phải đi . Khi nảy tao đã đi xin giấy tờ , tao cần ba ngàn đồng tiền đô , đầy đủ họ mới cho thủ tục để tao du lịch qua bển hai đến ba tuần !   
Hoàng Lan tròn mắt   
- năm ngàn đô la ? anh nói giởn hay chơi ? mót hết mấy ngân khuẩu của anh , móc luôn của mẹ của em và thằng Hiển cũng chẳng đủ một ngàn , nóic hi là đến ba ngàn đô , thôi đừng ở đó nằm mộng nửa ông à !   
Khanh dứt khoát   
- thì mày cứ xem tao đã để dành được bao nhiêu , còn bao nhiêu tao mượn của mày và thằng hiển , không đủ nửa thì tao đi mượn mấy thằng bạn . ..   
Hoàng Lan nhìn đôi mắt buồn của anh mà lắc đầu   
- đáng đời anh lắm , ai biểu cứ dây dưa bây giờ . ..   
Khanh cằn nhằn   
- mày làm ơn đừng nói dòng do nửa , rút hết tiền ra dùm tao và cho tao mượn luôn của mày . ..   
Hoàng Lan vừa làm thủ tục vừa nói :   
- em đâu để dành được bao nhiêu , khi qua bên đó , chổ xa lạ anh sẽ phải chi phí nhièu lắm , vả lại chị Vũ Anh chưa chắc . ..   
- cứ rút hết cho tao , khi trở về tao sẽ tìm thêm việc làm trả nợ cho mày !   
Hoàng Lan đưa tiền cho Khanh , nói :   
- phần này của anh , còn phần này là trong ngân khuẩu củA em , anh nên suy nghĩ cho kỷ rồi hãy quyết định nhé.   
KHanh gật đầu   
- anh đã suy nghĩ gần bể óc rồi , anh không thể mất đi Vũ Anh , nhất định phải đi tìm Vũ Anh trở về !   
Hoàng Lan bậm môi , suy nghĩ vài giây rồi nói :   
- lở như anh đến đó , chỉ có người yêu khác rồi sao ?   
Khanh nhìn vào đôi mắt Hoàng Lan , run giọng hỏi :   
- mày đã biét đều gì ?   
Hoàng Lan vội lắc đầu   
- em . . .em đâu biét gì . . .em chỉ thí vụ . . .lở chỉ có người yêu rồi hoặc đính hôn hay có chồngr ồi thì anh sẽ ra sao ? lúc đóa nh sẽ ngở ngàng và đau khổ lắm . . .anh nên suy nghĩ cho kỷ rồi hãy quyét định đi qua bên đó hay là không đi nhé !   
Khanh gật gù   
- dù sao anh vẩn phải đi.   
Khanh đi khỏi ngân hàng , Hoàng Lan lắc đầu   
- anh hai quả thật đa tình . tại sao trong tình yêu ai cũng gặp phải đầy rắc rối như thế ? chẳng lẻ phải đợi đến lúc mất đi rồi mình mới quả quyết được trái tim mình thuộc về ai hay sao ?   
Hoàng Lan chợt nghĩ đến Cường . Đã một tuần lể rồi Hoàng Lan chẳng tìm gặp Cường mà cũng chẳng gặp Mạnh . Nhớ lại cái đêm thứ bảy ngồi đợi Cương . Anh chàng về với đầy mùi rượu . Giọng nhè nhe.   
- cô . . .đến . . .đây làm . . .cái quái gì   
Thùy Linh đở anh mình , nhẹ giọng nói :   
- anh à , chị LAn đợia nh lâu lắm rồi !   
Cường nhìn em gái   
- mày đi vào phòng của mày đi , còn cô ta cứ tự tiện ra về !   
Nói xong Cường ngã nằm dài trên ghê salon . Hoàng Lan lắc đầu   
- làm như rượu có thể chửA lành vết thương cho bọn đàn ông hay sao đó !   
Nhìn Thùy Linh , Lan khẻ nói :   
- em vào trong đi , để ảnh ở đây , chị cần nói chuyện với ảnh một tí nhé !   
Thùy Linh tròn mắt   
- ảnh say như thế này rồi chị vẩn còn múon nói chuyện ?   
Hoàng Lan cười   
- chị có cách làm cho anh tỉnh rượu , chị đã làm qua rồi !   
Thùy Linh không tin lắm nhưng vẩn gật đầu   
- vậy xin phép chị em vào trong.   
Thùy Linh đi rồi , Lan kéo Cường ngồi dậy . Anh chàng như một người gần chết , chẳng động đậy gì . Khó khăn lắm Hoàng Lan mới đẩy Cường vào bếp kế cái lu đựng nước , mạnh tay Hoàng Lan cho cái đầu Cường vào mô .t lu thật đầy nước làm cho Cường tá hỏa tam tinh , bật đứng lên lắc mạnh đầu , thở hổn hển . Hoàng Lan đứng đấy cười giòn như một đứa trẻ . Cường trừng mắt nhìn Hoàng Lan rồi như một làn gió , thoáng một cái chàng ôm cứng Hoàng Lan vào lòng , đặt một nụ hôn bất ngờ vào đôi môi của nàng . Hoàng Lan hoảng hốt đẩy Cường ra nhưng anh ta mạnh tay quá , không làm sao thoát khỏi , Lan cắn mạnh vào môi của Cường làm nó rỉ máu . Đau quá , Cường vội đẩy nàng ra nhưng đôi tay vẩn ôm hai cánh tay Hoàng Lan thật chặt với đôi mắt đầy giận dử , nói :   
- cô đừng tưởng rằng có thể dùa giởn với tôi lúc nào cũng được !   
Đôi mắt tóe lửa , Hoàng Lan giận dử không kém   
- anh có buông tôi ra không ?   
Cường cứng giọng nói :   
- không !   
Hoàng Lan run trong dạ nhưng làm tỉnh nói :   
- thật tiểu nhân !   
Cường cười to trong sự giận dử :   
- nhưng không đê tiện như cô   
Hoàng Lan nóng bừng cả mặt   
- anh . ..   
Cường buông Hoàng Lan ra , giọng bùon bả nói   
- cô về đi !

**Hoài Thương**

Tình Thơ Ngây

**Chương 15**

Khanh đang trong phòng gom vội quần áo và chuẩn bị đi TGB . Mẹ củA chàng vội vả bước vào với chiếc áo len trên tay , nhẹ giọng nói :   
- con mang cái nầy theo , mẹ không biết là ở bên đó thời tiếc có lạnh không , có thì mặc nó vào cho đở lạnh.   
Khanh lắc đầu   
- mẹ đừng lo , con chẳng sao đâu   
với giọng đầy lo lắng , mẹ Khanh nói :   
- bảo mẹ không lo làm sao được , xứ lạ quê người . . .không cho con đi thì không được , để con đi thì mẹ chẳng yên tâm . Mấy ngày qua mẹ đã gọi cho dì dượng con ở bển mà chẳng ai bắt điện thoại , chắc họ không có ở nhà đâu , thôi con đừng đi nhé !   
Khanh nhìn mẹ , lắc đầu   
- con nhất định phải đến đó tìm Vũ Anh . Mẹ đừng lo nhièu quá , có lẻ dì và dượng bận việc nên không bắt điện thoại mà thôi.   
Mẹ Khanh chỉ biết thở dài . Hoàng Lan đứng dựa cửa nhìn anh hai của mình , nhẹ giọng nói :   
- mẹ đừng cản ảnh nửa , cứ để ảnh đi gặp chị Vũ Anh . Con nghĩ dù sao họ cũng cần gặp nhau để nói chuyện.   
Bà Mẹ với nét mặt lo lắng bước ra ngoài . Hoàng Lan bước vào , nhìn nét mặt tiều tụy của anh mình , nói   
- hy vọng qua bên đó anh sẽ tìm gặp được chị Vũ Anh.   
Khanh ngồi xuống bên góc giường ,   
- anh chỉ sợ Vũ Anh không thèm nhìn đến anh nửa.   
Hoàng Lan nghe anh nói mà vô cùng xúc động , vội an ủi :   
- dù chỉ có giận anh bao nhiêu , em cũng tin rằng chỉ vẩn tiép chuyện với anh , chúng ta đã quen thân nhau từ nhỏ cho đến lớn lên cơ mà !   
Khanh gụt đầu , buồn bả nói :   
- nhưng anh đã quá khốn nạn , hết lần nầy đến lần nọ làm cho Vũ Anh đau khổ . Anh biết mình chẳng xứng đáng gì với Vũ Anh , nhưng càng nghĩ thì anh càng nhớ Vũ Anh da diết , hạnh phúc của anh đã nằm trong tay nàng rồi . ..   
Hoàng Lan trầm giọng hỏi :   
- thế còn Uyển Oanh ?   
Khanh buồn bả nói :   
- lúc gặp lại Uyển Oanh . . .anh chỉ tội nghiệp cho hoàng cảnh của cô ta rồi bao chuyện xảy ra anh lại lầm cái tình tội nghiệp với tình yêu . Có lẻ anh đã yêu Vũ Anh từ thời còn thơ dại nhưng lại chẳng để ý đến . Khi Uyển Oanh bỏ anh đi , ngày qua ngày anh đã chấp nhận và cũng đã quên dần , nhưng khi mất Vũ Anh rồi thì anh lại thấy không cách gì quên được Vũ Anh . Từ ánh mắt đến nụ cười , những lúc cô bé nhỏng nhẻo , những khi cô bé buồn rơi lệ , nó đã ăn sâu vào tâm khảo của anh . Từ nhỏ cho đến lớn lên lúc nào anh cũng có Vũ Anh bên cạnh , vì thế anh đã lơ là không chú ý đến vì anh không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó cuộc sống của anh không có tiéng cười nói của nàng . Bây giờ anh đã hiểu và muốn trân trọng cái tình cảm nầy . . .nhưng sợ lại quá muộn màng , nhưng anh vẫn đi , dù muộn nhưng anh vẩn múon đích mắt mình nhìn thấy Vũ Anh hạnh phúc là đủ rồi.   
Nghe những lời thành thật của Khanh làm cho Hoàng Lan vô cùng xúc động . Lần đầu tiên trong đời nàngc ảm thấy kính nể anh của mình vô cùng.   
- anh nghĩ được như vậy thì hay lắm , anh nên nhớ cái gì không phải là của mình thì cũng đừng nên phá vở nó nhé !   
Khanh cười nhe.   
- thằng anh khốn của mày không tòi tệ đến thế đâu . Anh yêu Vũ Anh thật lòng thì không phá hạnh phúc của nàng đâu dù trái tim anh sẽ tan nát nếu đó là sự thật.   
Hoàng Lan gật đầu , cười   
- em biét , nhưng chúng ta cũng đừng bi oan quá , có thể chị Vũ Anh đang ngồi nhà đón đợi anh đến !   
Khanh vội vàng đứng lên , vui vẻ nói :   
- vậy anh phải đi cho kịp chuyến bay , mày ở nhà đừng có chọc ghẹo ổng bả hoài đó nha.   
Khanh và Hoàng Lan bước ra ngoài . Khanh chào Ba , ông chỉ cười rồi nhẹ giọng nói :   
- mày nhất định phải rước cho bằng được con dâu của ta về đấy !   
Khanh cười . Mẹ củA chàng tuy lo lắng nhưng vẩn gượng nở nụ cười . Hôn lên trán Khanh , bà dịu giọng nói :   
- qua bên đó , khi tìm được gia đình Vũ Anh cho ba má gởi lời thăm dì dượng của con nhé . Đi đường con nhớ cẩn thận , ở cái xứ lạ đó . . . .má lo lắm . ..   
Hiển cười hì hà   
- má làm chư ảnh con nít vậy , địa chỉ số , điện thoại ở nhà hàng hay tận nhà má đã đưa cho ảnh rồi , chẳng lẻ không mò tới được sao ? má làm giống như Lan đưa Điệp lên sài gòn đi thi vậy ! hìhìhì đây là dầu cù là , đồ cạo gió . . .hàhàhà   
Hoàng Lan phụ họa   
- còn đây má móc óng đưa con , đi qua bên đó đừng ăn chè lạnh dể bị đau bụng lắm . ..   
Khanh bị các em cười ngạo , chàng không phật lòng nhưng ra vẻ đàng anh nói :   
- tụi bây ở nhà đàng hoàn đó , đừng có quá lẻo mép !   
Khanh đi ra ngỏ , bà mẹ nhìn theo buồn bả nói :   
- không hiểu sao nó lại chẳng chịu cho chúng ta đưa ra phi trường , tự một mình đón taxi đi , trong bụng sao má lo quá . ..   
Hiển bước ra cửA vui vẻ nói :   
- tại ảnh biét điều đó má , con cần phải đi qua nhà thằng bạn láy xe điện tử trong máy điện toán . hàhàhà   
Bà mẹ con thằng con trai út đi qua nhà cạnh bên mà lắc đầu   
- tụi bây nói năng cái gì mà má chẳng hiểu.   
Hoàng Lan vui vẻ nói :   
- má không hiểu thì ba cứ mời má đi ăn nhà hàng rồi từ từ giải thích cho má hiểu đi ba .hìhìhì   
Ba của Hoàng Lan cười , ấm giọng nói :   
- đúng rồi đó bà , lâu quá chúng ta chưa dạo lại khu phố của ngày nào . ..   
Mẹ của Hoàng Lan lắc đầu   
- già cả rồi , nói chơi phải có chừng mực , tôi và ông đi thăm chị Tám đi , hôm qua thấy chỉ bị trặt chân . . .qua xem coi chỉ có cần nhờ chúng ta điều gì không . Con Lan ở nhà quét dọn nhà cửa.   
Ba của Hoàng Lan vui cười nói :   
- không chịu cũng phải bỏ dấu quyền . . .chịu quyền chiều cho má mày vui !   
Hoàng Lan nhìn Ba Mẹ hạnh phúc đi bên nhau mà vui trong lòng . Có lẻ ai cũng phải trải qua một sự đau khổ mới tìm được một tình yêu vỉnh cửu . Nếu có được một tình yêu quá dể dàng thì ta đâu nào yêu qúy , trân trọng , và nân niu nó . Hy vọng Khanh còn kịp nhưng chưa chắc gì Vũ Anh trở về . Nếu Hoàng Lan là Vũ Anh , nàng sẽ trở về với Khanh không ? Hoàng Lan lắc đầu , "chị ấ y đang sống vui , hạnh phúc bên ấy , về đây lại một lầnthử thách với tình yêu làm gì" Nhưng không về thì tội nghiệp cho Khanh.   
Hoàng Lan chưa kịp đóng cửa thì Mạnh từ ngoài bước vào , nói :   
- cuối cùng cũng gặp được em rồi !   
Hoàng Lan nhìn Mạnh , gượng cười   
- anh đã vào thì mời anh ngồi   
Mạnh ngồi xuống , trầm giọng hỏi :   
- tại sao em cố tình xa lánh anh ? gọi điện không được , đến nhà không gặp , đón em ngoài đầu đường thì em tránh mặt . ..   
Hoàng Lan cười nhe.   
- vì em nghĩ anh không nên gặp em , anh cần thời gian suy nghĩ   
Mạnh nhíu mày   
- anh ? anh cứ nghĩ chính em mới là người cần thời gian để suy nghĩ phải không ?   
Hoàng Lan nhìn Mạnh , ngạc nhiên hỏi :   
- tại sao em cần thời gian suy nghĩ ?   
Mạnh cười nhạt , mỉa mai   
- vì em quá may mắng được cả hai người đàn ông si tình vì em , chẳng biét chọn người nào chứ gì ! Ha . .ha .trong tình yêu em quả là người may mắng.   
Hoàng Lan lắc đầu   
- vậy cho thấy rằng a nh vẩn chưa hiểu em , và chưa hiểu lắm một con người của Hoàng Lan thì làm sao mà yêu được Hoàng Lan chứ !   
Mạnh nhìn Lan   
- em nói vậy nghĩa là gì ? có phải em đã chọn anh của anh rồi ? và múon đánh rơi tình cảm của chúng ta ?   
Hoàng Lan lắc đầu   
- em chẳng chọn ai và cũng chẳng đánh rơi tình cảm gì cả . khi nảy anh nói trong tình yêu , em là người may mắng . Anh lầm rồi , em là kẻ không may mới đúng , vì cả hai người đàn ông , chẳng ai yêu em cả !   
Mạnh nhíu mày   
- em nói thế nghĩa là gì ? em cho rằng những lời tỏ tình cảm của anh là giả dối ?   
Hoàng Lan nhẹ thở dài   
- không , em biét anh rất thành thật , nhưng thành thật tỏ lòng với Loan Châu kìa . Anh chẳng hề yêu em , anh yêu Loan Châu !   
Mạnh lắc đầu   
- em nghĩ sai rồi . ..   
- không sai đâu , anh còn nhớ buổi đầu anh đã có tình cảm với ai không ? là Hoàng Lan trong vai Loan Châu . Em đã thấy anh rất hạp với Loan Châu , trò chuyện thoải mái hơn với Hoàng Lan . Khi anh nhận được điện thoại là Loan Châu lại bỏ nhà đi , ba má của nó không biét nó đã đi đâu thì anh quýnh lên , gọi cho em , anh còn nhớ không ?   
Mạnh vội nói :   
- anh là bác sĩ của Loan Châu thì phải có bổn phận lo cho nàng , vả lại ngoài sự đó giữa ba chúng ta lại có một tình bạn thân . ..   
Hoàng Lan gật đầu   
- đúng vậy , nhưng trong giọng nói em nghe được anh lo lắng cho Loan Châu hơn cả một tình của người bạn , anh đã không ăn được , ngủ được mãi cho đến khi em biét tin là Loan Châu đang ở đà lạt với gia đình của người dì ruôt.   
Mạnh nhíu mày   
- em ghen à ?   
Hoàng Lan lắc đầu   
- thấy không , anh chưa hề hiểu em ! em biét vì sao Loan Châu bỏ ra đi , vì nó đã yêu anh , và anh cũng yêu nó nhưng cứ lầm tưởng là đả yêu em . Nếu anh thật sự hiểu được con người thật của Hoàng Lan thì anh phải biét là em không bao giờ đi giựt tình yêu của bạn mình . Huống hồ chi dã biét nó một lòng thương anh thì em không nên cứ để anh lầm tưởng mà yêu ẹm Vã lại con người em rất bình thường , sống đơn giản lắm , chưa hề thắc mắc đến mình đã yêu ai hoặc chưa yêu ai . Đối với em , ai em cũng xem là bạn cả , anh hiểu không ?   
Mạnh nhìn Hoàng Lan một hồi lâu , khẻ gật đầu   
- anh hiểu rồi , em nói dòng do nảy giờ , chỉ thể cho anh biét là em chưa hề có tình cảm với anh.   
Hoàng Lan cười nhe.   
- xin lổi anh !   
Mạnh cười buồn   
- đâu có gì mà em phải ra câu xin lổi . Trái tim em chưa hề rung động với một kẻ nào , kể cả anh của anh !   
Mạnh đứng lên , buồn bả nói :   
- đã làm phiền em nhièu , anh về đây . Anh nghĩ sau nầy anh chàng nào có thể làm cho trái tim Hoàng Lan run động thì bản lỉnh phải thật là cao !   
Mạnh bước đi được vài bước thì Hoàng Lan lại nói :   
- còn một chuyện nửa , Lan múon nói với anh . ..   
Mạnh quay lại nhìn nàng   
- em định nói thêm gì ?   
Hoàng Lan không trả lời ngay mà ngập ngừng nói :   
- anh . .anh vẩn xem Lan là bạn chứ ?   
Mạnh cười   
- vâng , lúc nào em cũng là bạn của anh !   
Hoàng Lan đang đắng đo không biét có nên nói hay không , rồi nàng ạmnh dạng nói   
- chuyện cắn đắng của anh và anh Cường , em đã biét tất cả nguyên do !   
Mạnh không tỏ vẻ gì ngạc nhiên , nói :   
- rồi sao nửa ?   
Hoàng Lan nhẹ giọng :   
- Linh có nhờ em . . .nói sao cho hai anh hoà bình với nhau , tha thứ cho nhau . ..   
Mạnh buồn bả lắc đầu   
- chẳng có gì để mà tha thứ . Từ khi anh học nghành tâm lý học ở mỹ , anh đã thấy rằng chuyện tình buồn kia lổi chẳng do ai , nhưng anh Cường là một người quá kêu ngạo , chẳng xem anh ra gì cả . Tuy anh có ăn học đàng hoàn nhưng chẳng bằng một góc nào của ảnh . Ảnh luôn là một con người có thể ngẩn mặt lên nhìn trời , còn anh chỉ là một kẻ vì tiền tài mà chẳng chút tình với nghĩa , một thằng chẳng ra cái thớ chi trong mắt ảnh . Anh thật hy vọng rằng chúng ta đừng nên bàn đến việc này vì hoà bình hay không với anh em tụi anh không phải do ở nơi anh . Nhưng dù sao cũng cám ơn em , thôi anh về.   
Hoàng Lan nhìn theo Mạnh mà lòng đầy cảm xúc . Hy vọng Mạnh sẽ tìm đến Loan Châu , hạnh phúc đang đợi họ nhưng chẳng biét Mạnh có đầy đủ lý trí mà tìm đến CHâu hay không . Còn về Cường và Mạnh , thì thật ra hai anh em họ thương nhau lắm , nhưng người thì tự ái vì chẳng được học hành đến đâu nên nghĩ rằng vì thế mới bị người em trai có ăn học của mình đoạt lấy người mình yêu , còn kẻ thì buồn bả vì có công danh mà đã mất đi cả tình cả nghĩa . Cường thì luôn nghĩ Mạnh khinh khi mình , còn Mạnh thì lại nghĩ rằng Cường xem thường bản chất con người mình . Hoàng Lan lắc đầu , có lẻ nàng không nên xen vào tình cảm gia đình của người ta , Cường và Mạnh đâu dính dấp gì đến nàng . Nhưng rồi nàng đưa tay rờ lên môi mình . Một cái hương mang mát của nụ hôn hôm nọ như còn vương lại trên môi . Nàng đã quả quyết chưa hề yêu Mạnh và Cường nhưng trong tâm hồn nàng như còn lưu luyến điều chi đó , nụ hôn đầu tiên đó cứ phản phất trong tim nàng.   
Cường ngồi trong văn phòng làm việc mà tâm trí cứ ở nơi đâu . Chàng đã cố gắng phân rỏ công tư , không mang chuyẹn bùon bả bên ngoài đến nơi làm việc , nhưng từ hôm say rượu đã hung dử hôn Hoàng Lan cho đến hôm nay lòng của Cường vô cùng bối rối , làm viê ,c gì cũng chẳng ra việc gì cả . Hoàng Lan thật sự là người vợ sắp cưới của em trai mình , thì tại sao mình lại hành động thô bạo đó với nàng như thế . Phải đi gặp Hoàng Lan , nhưng gặp để làm gì ? nói gì ? Nhớ lại đêm đó chàng đã hôn nàng rồi lại đuổi nàng đi . Hoàng Lan ra đi nhưng đôi mắt như chứa một biển lửa đang thiêu đốt chàng . Con bé thật quá dử nhưng lại làm cho Cường không thể nào quên . Chàng cứ nghĩ rằng trong cụoc đời chàng sẽ chẳng còn yêu được ai ngoài Cẩm Tiên . Nét đẹp hoặc tính tình của Hoàng Lan điều khác xa với CTiên , nhưng không hiểu sao Cường lại có một tình cảm thật đặt biệt cho Hoàng Lan dù đã biét nàng đã thuộc về em trai mình . Cường gụt đầu "tại sao ta lại quẩn quanh trong cái vòng yêu đương nầy , tại sao chuyện của bao năm trước lại tái diển , tại sao ta phải lọt vào cái quảnh c ảnh của nó , ta chẳng tiểu nhân đi đoạt lại của nó những gì nó đã đoạt của ta , không thể như thế được , phải dứt khoát , phải quên !"  
Hoàng Lan và Hiển vừa bước vào nhà thì nhìn thấy Khanh ngồi trên ghế salon gụt đầu . Hiển nhíu mày   
- anh hai , anh đã về khi nào vậy ?   
Khanh ngẩn đầu lên , nét mặt đầy đau khổ . Chàng đã gầy đi thấy rỏ . Khuôn mặt hốc hác , đôi mắt thâm đen vì đã mất ngủ ba tuần nay rồi . Hoàng Lan vội ngồi xuống bên Khanh , nhẹ giọng hỏi :   
- chị Vũ Anh không về với anh à ?   
Khanh buồn bả lắc đầu . Hiển vội hỏi :   
- chỉ có bồ khác rồi hả ?   
Khanh lại lắc đầu . Hoàng Lan vội vàng hỏi :   
- đã xãy ra chuyện gì , anh làm ơn nói ra cho tụi em nghe coi !   
Hiển cũng gật đầu   
- phải đó , chị Vũ Anh còn giận anh sao ?   
Khanh thở dài   
- không , anh chẳng gặp được ai cả !   
Hoàng Lan và Hiển cùng nhíu mày khó hiểu . Khanh buồn bả nói :   
- khi anh qua bên đó , khó khăn lắm mới tìm được đến nhà của dì dượng , ở đó đề bản bán nhà , dì dượng đã dời đi nơi khác ở rồi . Tìm đến nhà hàng thì nhà hàng đóng cửa , chỉ đề "tạm đóng cửa một thời gian ngắn vì gia đình có chuyện" . Anh đã ở đó đợi , cả ba tuần nhưng vẩn không thấy ai đến , gọi điện thoại chẳng ai bắt . Anh đã đợi cho đến ngày cuối cùng , hết hạng kỳ ở lại nên đành phải ra về !   
Hoàng Lan tròn mắt nhìn Khanh   
- vậy là anh chưa tìm được chị Vũ Anh ? chi phí của anh mang theo đâu có đủ mà . ..   
KHanh lắc đầu , buồn bả nói   
- anh cũng không biét là dì dượng cùng Vũ Anh đi đâu rồi . Anh không màng vất vả đợi họ , cứ đi tới đi lui đợi chờ và lo lắng không biét đã xảy ra chuyện gì mà dì dượng chẳng có ở nhà , hết tiền không thể ngủ ở khách sạn đành ngủ bờ ngủ bụi thôi.   
Hiển đưa tay gảy đầu , nói :   
- vậy thì nguy rồi , chúng ta không ai liên lạc được với họ . . .hay là chị Vũ Anh bùon giận anh quá nên đi tự giận , họ phải đưa chỉ vào nhà thương . ..   
Khanh nghe thế vội đứng lên , với giọng đầy lo lắng nói :   
- có như thế không ?   
Khanh cứ đi tới đi lui mà tự ký vào đầu mình , lẩm bẩm :   
- tại sao ta ngu quá , không mò đến nhà thương mà hỏi . . .ngu quá . ..   
Hoàng Lan nhìn thấy Khanh như kẻ mất hồn mà buồn cười   
- anh làm cái gì vậy , néu chuyện xảy ra như thế anh làm sao đi hết tất cả bệnh viện ở TGB mà tìm . Vả lại em không nghĩ như thằng Hiển đâu . ..   
Hiển nhìn Hoàng Lan như thầm đưa ám hiệu chi đó . Hoàng Lan nghiêm nét mặt , nói :   
- có khi nào họ đang bận lo đám cưới cho chị Vũ Anh không ?   
Nàng nhìn Hiển nháy mắt một cái thật nhanh . Khanh bàng hoàng trước lời nói của Hoàng Lan . Vũ Anh đã thuộc về người khác rồi ? Chỉ nghĩ đến thôi mà trái tim của Khanh nhói đau . Hiển nhìn nét mặt khổ sở của Khanh , nó càng thích thú hơn , gật đầu nói :   
- chắc là vậy rồi , hay là anh Thắng đã cưới chị Vũ Anh ? chắc chắn là thế ! anh cũng biét đó , tình cũ bến xưa nói lại mấy hồi vì chính anh là người đã phụ chỉ , chỉ bùon quá nên đi theo anh Thắng.   
Khanh ngồi xuống ghế gụt đầu đau khổ . Những gì Hoàng Lan và Hiển nói rất chí lý . Chính chàng đã vô tình làm vở cái hạnh phúc trong tay của mình , giờ còn gì nửa mà than thở trách oán . Thật sự đã hết rồi sao ? nếu vậy thì từ giờ trở đi cuộc sống của chàng sẽ rất vô vị , vô nghĩa . Nhìn thấy sự đau khổ của Khanh , Hoàng Lan không nở đùa nửa , nàng nhẹ giọng nói :   
- tụi em chỉ đoán bậy thế thôi , chắc dì , dượng , và Vũ Anh đi du lịch đâu đó chưa về , khi về chắc họ sẽ gọi cho anh , à mà anh có để lại bút giấy . ..   
Khanh nhìn Hoàng Lan , trong đôi mắt hiện lên một tia hy vọng . Đúng rồi , tất cả chỉ là suy đoán . Khanh gật đầu   
- anh có viét miếng giấy nhỏ cho dì dượng biét là anh có đến và hy vọng khi về đến dì dượng gọi cho chúng ta.   
Hiển lắc đầu   
- emthì không chắc chắn như chị ba đâu . Em quả quyết là chị Vũ Anh một là đã xãy ra chuyện , hay là đã đi có chồng . ..   
Hoàng Lan gạt ngang   
- thôi mày đừng có nói đùa nửa , đoán mò để anh hai lo thêm . Anh à , anh đã mệt rồi vào trong nghỉ đi nhé . Tụi em về lấy chút đồ rồi đi ngay , để anh nằm đây cho yên tịnh nhé !   
Khanh yên lặng bỏ đi vào phòng riêng . Hiển nhìn theo mà ôm bụng cười . Cậu bé rù rì   
- đáng đời ảnh lắm , hàhà , thấy cái bộ giá thiểu nảo của anh buồn cười ghê !   
Hoàng Lan lắc đầu , cười   
- em cũng quá đáng lắm , sao lại nói ra những lời như thế làm cho ảnh sợ chứ !   
Hiển vui vẻ nói :   
- em theo phe chị Vũ Anh thôi , phải cho ảnh một cú thật đau thương ! hàhàhà   
Hoàng Lan lại cười   
- sợ nhìn thấy em làm thế chị Vũ Anh sẽ đau lòng đó !   
Hiển lắc đầu   
- không đâu , hôm qua chị Vũ Anh có nói rằng chỉ không trở lại với anh hai nhà ta đâu , chỉ về đây vì không thích hợp sống ở bên đó , vả lại chuyến du lịch của chỉ đã mảng hạng nên chỉ phải trở về thôi !   
Hoàng Lan gật đầu   
- chị cũng nghĩ như em , nhưng chẳng lẻ Vũ Anh thật không còn lưu luyết gì với anh hai sao ?   
Hoàng Lan cười buồn . Chuyện cũng thật buồn cười . Khi Khanh lên máy bay qua bên đó thì Ba Mẹ của Vũ Anh mang cô ta về đây . Khanh đi ba tuần thì họ cũng đã ở sài gòn bấy lâu . Có lẻ vì Vũ Anh còn giận nên không múon liên lạc với gia đình của Hoàng Lan ngay . Mãi đến hôm qua vô tình Hiển nhìn thấy họ nên mới biét là cả gia đình của Vũ Anh đang ở tại nhà của họ . Hôm nay Ba Mẹ , Hiển , và Hoàng Lan đến thăm họ nhưng vì quên cái bánh mẹ nàng đã làm mừng họ nên Hoàng Lan và Hiển mới quay trở về nhà . Có như thế mới biết là Khanh trở về trong nổi thất vọng . Ngày hôm qua Hoàng Lan có cho Vũ Anh hay là Khanh đã đi TGB tìm họ , Vũ Anh cố làm ra vẻ không quan tâm nhưng tận trong đôi mắt của Vũ Anh , Hoàng Lan thấy được sự lo lắng , quan tâm cho Khanh.   
Vì đã lở hứa với Vũ Anh là khi KHanh về sẽ không tiếc lộ việc Vũ Anh đã trở về nên Hoàng Lan và Hiển giấu chàng , đã nói lung tung làm cho Khanh càng lo lắng thêm . Hiển vào bếp lấy bánh ra , nói :   
- chúng ta đi thôi chị ba !   
Hoàng Lan và Hiển rời khỏi nhà để Khanh lại với một tâm trạng đầy đau khổ . Cả tuần lể nay chàng mất ăn mất ngủ đi tìm người yêu . Mang bao nhiêu là hy vọng , phòng bị bao nhiêu là lời nói , mang theo cả một tình yêu và sự sám hối , giờ về lại quê hương với một nổi thất vọng . Chẳng biét giờ này Vũ Anh đang ở đâu ? có chuyện gì không may xảy đến với nàng hay không ? xin cầu nguyện là không ! nàng đã tìm được ý trung nhân khác chưa hay vẩn còn là cô bé ngây thơ của chàng ? Nang có trở về với Thắng không ? nếu vậy , nàng có hạnh phúc hay không ? còn nhớ đến Khanh không ? bao nhiêu suy nghĩ vang trong đầu ccủa Khanh làm cho đầu chàng nhứt nhói . Khanh nằm trên giường mà đôi mắt cứ nhìn thẳng lên trần nhà như kẻ bị mất hồn , chẳng còn lại gì , quá khứ , hiện tại , và cả tương lai.   
Hlan đang đi trên phố tình cờ gặp Loan Châu đang cùng Mạnh nắm tay dìu nhau đi trong hạnh phúc . Hoàng Lan muốn đến chúc mừng họ nhưng khi hìn thấy Hoàng Lan , Loan Châu cố tình níu Mạnh rẻ sang lối khác . Hoàng Lan đau lòng nhìn theo dấu chân của bạn mình . Nhỏ Châu đã thay đổi rồi sao ? nàng đã làm gì kiến Loan Châu không muốn trò chuyện với nàng nửa ? chẳng lẻ Mạnh đã nói đều gì trong lúc ra đà lạt đeo đổu Loan Châu để Loan Châu hiểu lầm và giận nàng ? không thể nào , Mạnh dù sao cũng là một con người đàng hoàn , anh ta không thể nào nói xấu Hoàng Lan với Loan Châu được . Vậy thì lý do nào Loan Châu không nhìn đến mặt của Hoàng Lan ? Họ đã tìm thấy hạnh phúc rồi , còn trách gì Hoàng Lan nửa ? còn hạnh phúc của Hoàng Lan thì đang ở nơi đâu ? đã lâu nàng không hề thắc mắc , không múon nghĩ đến nhưng hình bóng của Cường cứ thấp thoáng trong lòng nàng . Anh ta quả thật là một người chẳng ra chi . Hoàng Lan đã cho Cường thời gian suy nghĩ để rồi tự tìm đến mà xin lổi nàng , nhưng bấy lâu Cường đã bặt tâm tích . Hoàng Lan thở dài "tại sao ông trời tạo ra đàn ông rồi lại đào tạo đàn bà làm chi thế , để bây giờ lộn xộn cả lên , họ chẳng đàn bà một giây phút nà yên ổn , phải cứ nghĩ về họ hoài như thế !"   
Cả nguyên ngày chủ nhật Hoàng Lan đi thêng thang trên đường phố . Nàng cứ thả lỏng tâm hồn để cố tìm thảnh thơi . Ở phía sau , Hoàng Lan nào hay biét cũng có một kẻ dại khờ dỏi bưới theo nàng cũng đang mang một bồi tâm sự như nàng.  
Cường lẳng lặng đi đằng sau Hoàng Lan . Không dám lên tiếng vì sợ làm phật lòng nàng . Ngày qua ngày , sau giờ làm việc hoặc mổi cuối tuần Cường cũng thường thả bộ như thế nầy rồi vào quán bia , và hôm nay lại tình cờ gặp Hoàng Lan thơ thẩn đi trên phố . Cường dặn lòng không dỏi bước theo nàng , nhưng đôi chân của chàng nào có nghe lời . Thế là Cường cứ lặng lẻ ở phía sau . Chàng đã chứng kiến tất cả và bây giờ đứng ở xa xa nhìn thấy Hoàng Lan ngồi bó gối trước sân nhà với đôi mắt buồn ủ rủ mà Cường thấy đau quặn trong lòng . Chàng cứ đứng đó mãi cho đến khi Hoàng Lan đứng lên mở cửa bước vào nhà . Khi khuất bóng nàng rồi , chàng thì thầm "Hoàng Lan , anh nhất định đi tìm lại công bằng cho em !"   
Cường đi một mạch đến nhà của Mạnh . Đứng trước cổng nhà Mạnh , ngôi nhà mà chàng chưa một lần bước đến và đã ngăn cắm mẹ và em gái mình bước vào . Đưa tay bấm chuông cửa mà chàng cười ngạo nghể cho chính mình . Chỉ vì một đứa con gái mà chàng đã bỏ hết tự ái đến nơi nầy . Mạnh mở cửa và tròn mắt kinh ngạc nhìn Cường.   
- anh Cường ?   
Chưa khỏi ngạc nhiên thì Cường đã túm lấy cổ áo của Mạnh , đẩy Mạnh dựa vào tường , nói to :   
- mày phải đến xin lổi Hoàng Lan ngay !   
Mạnh bực bội , đẩy mạnh Cường ra , hét :   
- anh múon đến đây tìm cớ đánh lộn với tôi à ! anh quả là lưu manh quá đáng !   
Cường giận dử hét to :   
- lưu manh nhưng không sở khanh như mày ! nếu mày còn bậy bạ làm cho Hoàng Lan đau lòng , mày sẽ biét tay tao !   
Mạnh giận dử nói :   
- anh chẳng ra gì thì đừng ở đó mà ra lệnh với tôi !   
- mày . ..   
Cường định nhào vô đánh với Mạnh thì Loan Châu vội vả lên tiếng   
- hai người làm ơn đừng đánh nhau có được không ?   
Cường quay sang nhìn Loan Châu . Chàng chẳng biét Châu đứng đó tự khi nào , mà chàng cũng chẳng cần biét , anh ta cười to :   
- hahaha , ai mà có một người bạn như cô thật phước đầy nhà !   
Loan Châu nhíu mày   
- sao anh lại mai mỉa tôi ?   
Mạnh đứng cạnh Loan Châu , nói :   
- em đừng để ý đến anh ta !   
Cường lại cười to   
- hahaha , tụi bây đúng là một cặp ! một thằng sở khanh , một đứa tòi tàn !   
Vì những lời nhục mạ vô lý của Cường làm Mạnh không nén được tự ái dù không biét ly do gì mà Cường lại buông ra những lời như thế . Mạnh định xông vào Cường thì Loan Châu vội níu lại , nhỏ giọng nói :   
- hai người dù sao vẩn là anh em , hãy ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàn chớ sao cứ đánh đá như thế nầy !   
Cường gật gù   
- được , nếu múon nóic huyện cho đàng hoàn thì các người phải đến nói lời xin lổi với Hoàng Lan !   
Loan Châu xụ mặt   
- tôi biét là mình có lổi với Lan . ..   
Mạnh cướp lời   
- anh thấy thì chúng ta chẳng lổi gì với Hoàng Lan cả !   
Nhìn Cường Mạnh gằn từng tiếng   
- tôi đã có lổi gì ? dù có hay không cũng chẳng dính dấp đến anh !   
- mày . . ..   
Nhìn thấy đôi mắt giận dử của Cường , Loan Châu vội vàng nói :   
- lổi là Châu có lổi với Lan chứ anh Mạnh chẳng lổi gì . Khi anh Mạnh ra đà lạt tìm Châu , ảnh đã nói với Châu ảnh và Hoàng Lan đã nói chuyện rỏ ràng hết rồi mà , phải vậy không anh Mạnh ?   
Mạnh hất mặt không nói . Cường nhìn vào đôi mắt to tròn , xinh đẹp của Loan Châu   
- thật không ? nếu vậy sao ban nảy rỏ là cô đã thấy Hoàng Lan và cô đã cố tình tránh né để Hoàng Lan phải rơi nước mắt.   
Đôi mắt Châu bổng thật buồn , nói :   
- em đâu ngờ chỉ thế mà Lan lại buồn !   
Cường nghiêm giọng nói :   
- cô là bạn thân của Hoàng Lan mà lại cướp đi người yêu của bạn mình . . .cùng thằng em khốn nạn nầy làm cho Lan đau khổ !   
Mạnh nhíu mày   
- anh nghĩ tôi là con người như thế nào ? tôi chưa hề làm gì để cho Lan đau khổ !   
- mày còn dám chối ?   
Loan Châu buồn bả nói :   
- em tránh né Hoàng Lan vì không múon làm đau lòng bạn . Em nghĩ rằng Hoàng Lan và Mạnh đã từng cặp với nhau , nay vì em mà bạn mình phải mất đi một tình yêu , em thấy ái náy lắm , nhưng tình cảm không ép buộc mà có , vả lại anh Mạnh và Lan cũng đã nói rỏ ràng rồi cơ mà , ảnh đã từ chối Hoàng Lan chứ chúng em nào có lén lúc mà anh lại cho rằng . ..   
Cường nhìn Loan Châu   
- chỉ vì thấy ái náy trong lòng nên cô tránh né bạn mình ? thằng Mạnh đã từ chối tình cảm của Hoàng Lan rồi ?   
Mạnh lại nhíu mày   
- các người đang nói gì thế ? chính Hoàng Lan là người cho tôi thấy ra9`ng tôi có tình cảm với Loan Châu chứ không phải nàng !   
Cả hai đôi mắt chăm chú nhìn Mạnh . Chàng ngồi xuống ghế tiép tục nói :   
- ngày hôm đó tôi đến trong lòng đinh ninh sẽ nói lời cầu hôn với Hoàng Lan , nhưng cô bé đã rạch cho tôi thấy nếu tôi làm thế là tôi tự dối lòng mình vìtình cảm mà tôi có thật sự với Loan Châu chứ chẳng phải với nàng . Còn về phần Hoàng Lan thì cô bé chưa hề yêu tôi hoặc yêu ai cả.   
Mạnh nhìn Cường cười buồn   
- thì ra anh cũng yêu Hoàng Lan mâu thuẩn như tôi đã từng yêu Cẩm Tiên.   
Cường ngồi xuống cạnh bên Mạnh , gụt đầu chẳng nói gì . Mạnh lại tiép :   
- Chẳng trách ai chỉ Vì tình yêu chúng ta đã vô tình đánh mất đi một người con gái tốt . . . .Hoàng Lan thì . . .khác với ngày xưa vì cô ta chưa hề yêu hai anh em của chúng ta !   
Cường đứng lên , nhẹ giọng nói :   
- tao biét . . .nhà mày yên tỉnh lắm , nếu con Linh múon đến học bài để thi vào đại học thì cho nó đến !   
Mạnh nhìn Cường , cả hai như đã thông cảm cho nhau . Loan Châu không hiểu hai người đã nói gì , cô ngơ ngát đứng nhìn . Cường bước đi , nhưng rồi quay đầu lại nói với Loan Châu :   
- cho anh xin lổi vì những lời hồ đồ ban nảy . Có dịp bảo thằng Mạnh dẩn em về gặp má tụi anh.   
LChau tròn mắt nhìng Cường , chàng mỉm cười bỏ đi . Châu quay sang nhìn Mạnh , nhỏ giọng nói :   
- em thật không hiểu . ..   
Mạnh cười nhe.   
- nếu múon hiểu thì em đến đây ngồi với anh , anh sẽ kể cho em nghè một chuyện tình buồn của ngày xưa . . .hìhìhì . . .chuẩn bị khăn giấy đi nhé cô bé !   
Trời bên ngoài hôm nay mưa bảo to lớn vô cùng . Những cơn gió thổi mạnh vang thành từng tiếng động làm cho Khanh buồn hơn . Về đây đã hai tuần rồi mà cái buồn cũng chẳng vơi đi , trong lúc làm việc hay về đến nhà Khanh đều nhớ đến Vũ Anh . Lúc nào cũng nôn nóng tìm ra tin tức của Vũ Anh mà nàng như bóng chim tam cá , biết phương trời nào mà tìm . Nhưng Khanh vẩn chờ đời , vẩn nuôi hy vọng , chỉ mong múon gặp lại Vũ Anh dù một lần thôi , biét được cô bé bình an là Khanh vui rồi.   
- Khanh à , điện thoại của con kìa . Con Lan và thằng Hiển này thiệt là . . .mưa to gió lớn thế nầy mà tụi nó đâu mất !   
Nhhe giọng nói của mẹ , Khanh lòm còm ngồi dậy bước ra phòng khách nhận điện thoại.   
- alô . ..   
Bên kia đầu giây , giọng Loan chanh chảnh   
- anh Khanh , ông có múon gặp Vũ ANh không ?   
KHanh nhíu mày   
- cô gọi đến đây đùa giởn với tôi à   
- hahaha , chẳng ở không mà đùa với ông đâu , có múon nghe giọng nói của Vũ Anh không ?   
- . ..   
Giọng Loan lại vang lên   
- múon không ? . . .Vũ Anh , nói vài lời cho ổng nghe đi bồ !   
Rồi có nhièu tiếng cười ở bên ngoài , rồi giọng nhẹ nhàng của Vũ Anh vang lên làm trái tim của Khanh như đứng lại   
- em chẳng còn gì để nói với . ..   
Khanh vội vàng nói :   
- Vũ Anh à , cô Loan à , làm ơn cho tôi nói chuyện với Vũ Anh , nàng về đây khi nào ? ở đâu vậy ? nàng có sao không ? làm ơn . ..   
Loan cười ha ha?   
- làm gì như gà mắc đẻ vậy ! nè , nghe tôi nói nè , múon gặp Vũ Anh thì hãy ra công viên kế bên đầm sen mà chờ . . .khi nào rảnh rỏi thì Vũ Anh sẽ đến gặp ông . . .nhớ ra ngồi trên bang gổ số hai mà chờ nhé.   
Rồi giọng Loan thậy nghiêm chỉnh :   
- À mà Vũ Anh đã có bồ rồi , ông vẩn còn múon gặp ?   
Khanh vội nói như sợ Loan cúp ẩu   
- Vũ Anh khỏe chứ ? vâng , đi ngay bây giờ à ?   
Rồi Khanh nghe giọng nói nhẹ nhàng của Vũ ANh   
- đừng làm vậy . . .em không đến . ..   
Vì bên kia ồn ào quá Khanh không còn nghe rỏ được chỉ còn nghe giọng của Loan cười to , nói :   
- đúng là đàn ông , chẳng ai có lòng thành cả ! dĩ nhiên là ngay bây giờ . . .néu sợ mưa to bảo lớn thì đừng đi . ..   
Khanh liền nói :   
- không đâu . . .tôi đi ngay bây giờ ! Loan chưa kịp nói thêm gì thì Khanh đã úp điện thoại và chạy nhanh ra xe . mẹ của Khanh không biét chuyện gì hỏi với theo   
- mưa gió thế nầy con đi đâu đó ? sao không mang theo áo mưa . . .gió lạnh lắm . . ..   
Khanh đã ngồi vào trong xe chẳng nghe tiéng nói của ai cả . Chàng chạy xe một ào đến công viên , nghe theo lời Loan chàng ngồi trong mưa chờ đợi Vũ Anh . Vì gấp quá Khanh đâu mang kịp áo mưa nên ướt dẩm cả người . Gió ngoài lạnh quá nhưng Khanh vẩn ngồi đó co ro trong mưa mà chờ đợi Vũ Anh.  
Tiếng ồn ào , vui đùa của mọi người vẩn không sao làm lòng của Vũ Anh vui được . Nàng cứ thấp thỏm lo cho Khanh , chẳng biết Loan nói vậy mà chàng có đi hay không ? chẳng lẻ Khanh khờ dại đến nổi dầm mưa để ngồi ở công viên chờ nàng . Vũ Anh lại nghe tiếng cười khút khích của Bích   
- híhí , ông Khanh coi bộ chờ đã đời luôn !   
Hồng vui vẻ nói :   
- tôi dám cá , ổng không ở đó đâu !   
Hoàng Lan vừa úp điện thoại , Vũ Anh ngồi cạnh Hoàng Lan vội hỏi :   
- anh Khanh đã đi chưa Lan ?   
Hoàng Lan vui vẻ nói :   
- Má nói , anh hai chạy ù đi sau khi nghe điện thoại của bà Loan . Chắc là ảnh tới công viên rồi . ..   
Vũ Anh vội vàng đứng lên định bước đi thì Bích kéo nàng ngồi xuống :   
- nhỏ đừng yếu đuối như thế , phải hành hình ổng ngày hôm nay , nếu dể dàng quá hắn sẽ một lần nửA không biết qúy trọng tình cảm của nhỏ đâu !   
Hồng cũng gật gù   
- đúng , bà Bích nói rất đúng . Nhỏ phải cho hắn đợi cho bỏ ghét , để hắn nếm mùi vị đắng cay của tình yêu ! hìhìhì   
Lan cũng nói vào :   
- là anh hai của em , nhưng bênh ảnh không được rồi , chị đã đau khổ vì ảnh thì ảnh cũng nên vì chị mà dầm mưa một bửA chứ !   
Hiển lắc đầu   
- thật không ngờ anh hai gan dạ như thế , chọc ghẹo đàn bà làm chi bây giờ phải khổ , nếu là em . . .em không để đến nước nầy đâu ! hàhàhà   
Tùng nói vào   
- chỉ có mấy thằng điên mới làm chuyện đó thôi !   
Đoàn hì hà cười   
- tao phục thằng Khanh sát đất , nếu tao là nó tao sẽ đến nhưng ngồi ở trong xe , khi nào Vũ Anh ló đầu tới thì nhảy ra , chứ chơi cái kiểu ngồi ở băng gổ giữa công viên trong lúc đêm tối mưa gió như thế . . . .chết người chứ giởn . ..   
Loan ký lên đầu Đoàn một cái thật đau   
- Ông chuyên môn nghĩ ra trò trống ba sạo không hà !   
Đoàn gảy gảy đầu   
- em à , đừng có chơi kiểu nửa , ký hoài đau lắm !   
Mọi người to tròn đôi mắt nhìn Loan và Đoàn . Hùng la to :   
- tụi bây cặp kè với nhau à ?   
Bích cũng ngạc nhiên nói :   
- Loan , bà với ổng . . ..   
Loan thấy thẹn của người . Đôi má đỏ hồng lên làm mọi người chứ chăm chăm nhìn nàng . Đoàn gảy đầu , vui vẻ nói :   
- chẳng lẻ cặp kè cũng phải báo cáo với tụi bây sao !   
Bích ngã người ra cười to , nói :   
- các người có thấy dĩa bay bao giờ chưa ?   
Mọi người nhìn Bích như nàng là người chẳng được bình thường . Tùng nhíu mày nói :   
- sao bà ăn nói lạc đề vậy !   
Hiển thành thật nói :   
- em chưa thấy lần nào , trời mưa có thể làm cho . ..   
Bích cười giòn giả :   
- thì ông Đoàn cặp với bà Loan , trong công ty của chúng ta sẽ có dĩa bay hoài hoài . . .ai không né coi chừng bị lổ đầu ! hahaha   
Lúc ấy mọi người mới hiểu ý nghĩa "dĩa bay" của Bích , cả bọ cười giòn , chỉ trừ Vũ Anh . Nàng bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài trời . Bên ngoài gió lớn lắm , mưa đổ thật nhiều . Hy vọng KHanh có cách nghĩ như Đoàn , cứ ngồi trong xe mà đợi chứ đừng ra ngoài băng ghế gổ để dầm mưa . Nói không nghĩ đến Khanh nửa , nhưng làm sao ngăn nổi con tim . Hình bóng KHanh đã khắc sâu vào tâm nảo của nàng rồi . Bao tháng trời xa cách , đi du lịch qua ở chung với Ba Mẹ nàng , ngày ngày Vũ Anh ra nhà hàng giúp việc nhưng tâm hồn nàng luôn cạnh bên Khanh , dù biết rằng Khanh đang hạnh phúc bên người khác . Đêm về là Vũ Anh một mình âm thầm nức nở khóc . Khi Hoàng Lan cho biết Uyển Oanh đã ra đi , Vũ Anh cũng quyết lòng không quay lại với Khanh , dù là thế nhưng trái tim nàng vẩn rất đau . Hoàng Lan , Hiển , và Ba Mẹ của Khanh đã cho nàng biét từ khi Vũ Anh ra đi , Khanh buồn vô cùng , chàng cũng đau khổ lắm và trong hai cô gái , Khanh lại quyết định đi tìm nàng chứ không hề nghĩ đến qua Nhật tìm Uyển Oanh . Thật là tình cảm của Khanh đã chính chắn rồi chăng ? nếu vậy thì còn hành hạ chàng làm gì ? nhưng đã đau khổ quá nhiều vì Khanh thì làm sao Vũ Anh dám tin được . ..   
Mẹ của Vũ Anh đứng trong nhà bếp nhìn Vũ Anh mà tội nghiệp cho đứa con gái của mình . Bà thở dài , nói :   
- nó ở đây mà trái tim nó đang cạnh thằng Khanh đó ông à !   
Ba của Vũ Anh lắc đầu , vui vẻ nói   
- tôi đã nói ngày xưa bà ráng sanh con trai cho tôi đi , sanh ra con gái lổ lả quá . . .bà hong có chịu !   
Mẹ của Vũ Anh lắc đầu cười   
- Ông cứ chuyên nói bậy . . .tìm cách giúp con mình đi !   
Ông cười   
- hàhà , nhờ tôi mà nó mới trở về đây đấy nhé ! tôi định gặp thằng Khanh cho nó một trận đòn . ..   
- Ông đánh nó coi chừng con mình đau . . .thôi ra giúp nó đi , bảo chúng chở con nhỏ nhà mình ra công viên gặp thằng Khanh đi ông !   
Ba của Vũ Anh vừa đi vừa lắc đầu   
- nghĩ lại sanh con gái cũng tốt hơn , con trai tôi mà dại dột đi dầm mưa để đợi con gái cái kiểu này chắc tôi tức chết ! hàhàhà   
Mọi người nhìn thấy Ba Mẹ của Vũ Anh từ trong bếp bước ra vội im bặt.   
Ba của Vũ Anh vội nói :   
- các cháu cứ đùa giởn tự nhiên , nhà này thiếu tiếng cười nói đã từ lâu rồi , bả thì chỉ biét cằn nhằn bác thôi , còn con Anh thì cứ ngồi cạnh cửA sổ thở ra . . .hìhìhì   
Bích cười to :   
- phải chi mà ba má con cho con quậy ở nhà như vậy thì sướng biết mấy !   
Mọi người ai cũng chỉ . Mẹ của Vũ Anh đưa mắt nhìn Vũ Anh . Bà nhẹ giọng nói :   
- trong một cháu , có đứa nào đưa dùm con gái bác đến công viên được không ?   
Hồng nhìn đồng hồ , vui vẻ nói :   
- chỉ mới ba tiếng đồng hồ , chưa sao mà bác !   
Ba của Vũ Anh cười   
- ba tiéng mà đối với con gái bác chắc ba năm đấy , thằng Khanh mà có bề gì coi chừng bác mất luôn đứa con gái ! hàhàhà   
Hoàng Lan đi đến cạnh Vũ Anh , nhẹ giọng nói :   
- chị đang nghĩ gì đó   
Vũ Anh với đôi mắt đầy tâm sự nhìn Lan   
- chị lo cho ảnh nhưng lại không biét có nên . ..   
Hoàng Lan nói nhanh   
- có nên để ảnh đợi như thế không , phải không nè ?   
Vũ Anh thành thật gật đầu   
- chị sợ trời mưa ảnh quên mang theo áo mưa , dù che . . .ở ngoài gió lạnh . . .đã ba tiếng 12 phút rồi . . .như vậy cũng đủ tỏ lòng thành . . .hay là em mang dù và áo mưa ra đó cho ảnh đi Lan !   
Hoàng Lan lắc đầu   
- Ồ em không đi đâu , chị Loan , chị Hồng chém chết ! hìhìhì   
Bích đứng kế bên nói :   
- nhỏ yếu lòng quá . Đúng là con gái khi yêu thì lòng dạ quá yếu mềm . . .nếu nhỏ múon thì tụi nầy sẽ chở nhỏ ra đó !   
Đôi mắt của Vũ Anh rực sáng , nàng vui vẻ nói :   
- vậy chúng ta đi nhé , em chỉ múon mang dù ra dùm cho ảnh . . .dù sao cũng còn chút tình . ..   
Má của Vũ Anh cũng nhẹ giọng nói :   
- đúng đó , coi chừng nó không mang theo áo mưa , lở bệnh làm sao , cái trò của tụi con chơi coi bộ nguy hiểm quá !   
Hoàng Lan phì cười   
- nghĩ lại thì cũng tội nghiệp anh hai , em và thằng Hiển cũng nên đi về , để tụi em đưa chị đến đó ! hìhìhì , có ai múon cùng đi với chúng tôi không ?   
Cả bọn bảy , tám người lắc đầu . Đoàn vui vẻ nói :   
- ngu sao đi , ở đây bác vừa nấu một nồi lẩu thơm phúc , ở ngoài mưa to vậy chỉ người khôn mới ở đây thưởng thức nồi lẩu nóng hổi vừa thổi vừa ăn . ..   
Hiển vui vẻ nói :   
- nghe anh Đoàn diển tả em cũng thèm rồi , chị ba à em không về đâu , nói với ba má đêm nay em ở lại nhà dì dượng !   
Hoàng Lan cằn nhằn   
- tao không thích lai chiếc xe hơi củ kỷ của ba , mày không về thì . ..   
Vũ Anh vội nói :   
- chị láy được mà , khi ở TGB chị láy xe thường rồi không có nhát như xưa nửa !   
Mẹ của Vũ Anh nói :   
- tình yêu quả làm cho con người gan dạ lên !   
Mọi người cười rồ lên . Hoàng Lan lấy chìa kháo trong túi của Hiển và cùng Vũ Anh bước ra ngoài . Mưa đã bớt nhièu nhưng gió vẩn còn làm nàng khẻ rùng mình . Nghĩ đến KHanh một mình ngồi ngoài công viên cũng thấy tội . Hoàng Lan láy xe đưa Vũ Anh đến đó . Khi Vũ Anh xuống xe thì Lan láy thẳng về nhà vì biét rằng một khi họ gặp nhau rồi , Khanh chẳng buông tha Vũ Anh đâu . Bây giờ tình cảm của Khanh đã phân định rỏ ràng rồi thì Hoàng Lan thầm chúc phúc cho họ.   
Khanh ngồi trên ghế gổ giữa công viên với đôi mắt đỏ . Không biết vì nước mưa hay vì đau khổ . Vũ Anh tàn nhẩn đến thế sao ? nàng thật sự không đến ? lại một lần nửA Khanh đã đợi chờ trong vô vọng . Nhưng lần nầy là do Vũ Anh hẹn cơ mà , sao nàng lại không đến ? không đến có nghĩa là chưa tha thứ cho chàng . Nhớ lại lời của Loan nói "À mà Vũ Anh đã có bồ rồi , ông vẩn còn múon gặp ?" Khanh đau nhói ở tim . Vũ Anh ơi , anh sẽ không làm phiền gì em đâu , chỉ múon biét em bình yên không , hạnh phúc không , là đủ rồi . Anh chẳng đòi hỏi gì ở em , sẽ không phá rối gì em đâu , chỉ xin em lời tha thứ cho anh.   
Vũ Anh bước nhẹ từ phía sauche dù đi đến , nàng khoát vội lên mình Khanh chiếc áo mưa rồi định bỏ chạy . Khanh như bị điện giựt , chàng đứng lên nhanh như chớp , phóng theo nắm lấy tay của Vũ Anh tha thiết nói :   
- Em đã đến !   
Vũ Anh khựng lại là quay đầu nhìn Khanh , buồn bả nói :   
- em chỉ mang áo mưa đến dùm cho anh . ..   
KHanh ôm vội Vũ Anh vào lòng , ôm thật chặt vì sợ nàng sẽ biến đi . Giọng rên rỉ :   
- vậy có nghĩa là em còn nghĩ đến anh !   
Vũ Anh vậy đẩy Khanh ra , nhìn Khanh nức nở :   
- anh luôn chỉ biét làm khổ cho em !   
Khanh đứng đó dước cơn mưa . Không biét vì nước mưa hay vì chàng đã khóc . Giọng Khanh tha thiết   
- anh xin lổi em . . .có phải em đã . . .có người . . ..   
Chàng không thể hỏi thêm được nửa . Không dám nghĩ đến là Vũ Anh đã co người yêu khác rồi hay chăng.   
Vũ Anh nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẩm của chàng , nhỏ giọng nói :   
- có người . . .gì ?   
Khanh lấy đôi tay lao vội những giọt nước mưa trên mặt , buồn bả nói :   
- anh không hỏi nửa đâu , anh biét anh đã làm cho em khổ vì anh nhièu lắm , dù bao lời xin lổi nói ra cũng bằng thừa , bây giờ anh chỉ còn thực dụng bằng hành động . . .em múon anh làm gì em mới tha thứ lổi cho anh , anh cũng làm cả . Anh biét không xứng đáng để được em yêu , nhưng anh thật không múon mất đi một người con gái dể thương như em , anh . . .tình cảm của chúng ta nếu em múon xin cho anh làm người anh như thuở bé thơ . . .được trò chuyện chơi đùa với em . . . .anh sẽ ở vậy cho đến khi nào bé đi lấy chồng . ..   
Vũ Anh lắc đầu , đôi mắt long lanh ngấn lệ , giọng ngẹn ngào   
- chúng ta chẳng còn là trẻ con nửa . . .em chẳng thể cứ xem anh mãi như người anh của thời trẻ dại . ..   
Khanh nhình Vũ Anh , đôi mắt chứa đầy nổi thất vọng . Chàng nói như rên :   
- vậy là em đã từ chối . . .tình anh . ..   
Vũ Anh bước đến gần Khanh , chê cây dù lên mái đầu của họ , ấm giọng nói :   
- em múon có một người yêu phải chính chắn trong chuyện tình cảm . Phải mạnh dạn và dứt khoát , không được dây dưa điều nầy chuyện nọ , không được làm em cứ hoài rơi lệ , anh làm nổi không , hãy cho em biét ngay để em còn thời gian mà đi tìm . ..   
Khanh như từ địa ngục được vớt lên thiên đàng . Chàng vội ôm Vũ Anh xoay vòng vòng . Vũ Anh cười trong hạnh phúc :   
- anh làm chống mặc quá !   
Khanh dừng lại nhưng đôi tay vẩn bế bỏng Vũ ANh lên , gióng ấm như ru :   
- anh xin thề từ đây đến ngày anh lìa đời , anh chỉ một lòng một dạ với em thôi . ..   
Vũ Anh vội che miệng kHanh lại , nói :   
- chỉ xin lời hứa chứ em nào bảo anh thề !   
Khanh cười xòa :   
- anh xin hứa với em , anh sẽ làm một con người không dây dưa , phải biét dứt khoát , và yêu em trọn đời , được chưa nè !   
Vũ ANh nở nụ cười thật hạnh phúc . Nang đưa đôi tay lên để lên má của Khanh , hoảng hồn nói :   
- sao anh lạnh thế nầy . . .chúng ta vào xe đi về nhanh lên , nếu không anh sẽ cảm lạnh đó . ..   
Khanh ấm giọng nói :   
- khi nảy thì lạnh lắm , run lên được , nhưng bây giờ có em rồi , ấm áp vô cùng , chỉ cần hơi thở của em cạnh bên anh , sưởi ấm lòng anh . ..   
Đôi môi của Khanh từ từ chạm vào môi của Vũ Anh . Dưới cơn mưa bảo , gió lạnh vô cùng nhưng trái tim của họ thì vô cùng ấm áp.   
Hoàng Lan bước ra xe , vội chạy vào nhà , chưa kịp mở cư ?A thì Cường lù lù từ đâu đi tới . Trên tay cầm cái gì đó , Hoàng Lan nhìn không thấy rỏ . Khi đến trước mặt Lan , Cường đưa cái bao ra trước mặt nàng , nói :   
- cái này tặng cho em !   
Hoàng Lan nhíu mày đưa tay đón nhận , rồi bật cười :   
- anh dầm mưa đi mua bánh bao cho tôi à ?   
Cường cũng cười , nhưng giọng nói thật ấm :   
- anh còn nhớ em nói rất rỏ , đối với em thì con đường vào tình yêu phải đi ngang cái bao tử , vì thế anh không mua hoa hồng , chỉ mua cái món mà em thích thôi !   
Đứng trước cổng nhà , Hoàng Lan lắc đầu , vui vẻ nói :   
- anh là một người thật kỳ cục   
Cường tôn tồn nói :   
- còn em thì lại quá nử tín , cắn cái môi anh rớm máu , để lại cái thẹo . . .để đời !   
Hoàng Lan nheo mắt   
- nếu anh còn tự ý , không xin phép mà hôn nửa thì coi chừng . . .có cái thẹo thứ hai đó . ..   
Cường ôm Hoàng Lan lòng , vui vẻ nói :   
- anh biét mà . . .anh hai của em thì quá nhát gan , còn cô em gái thì lại quá mạnh dạn , lần sau anh biết không chỉ rơm máu mà chắc máu chảy thành sông đó ! hàhàhà   
Hoàng Lan lấy bánh bao ra ăn , cười nhí nhảnh   
- biét vậy là anh vẩn còn khôn !   
Cường đưa tay ra trước mặt nói :   
- anh xin hứa sẽ theo đổi em một cách đàng hoàn . . .em cho không ?   
Hoàng Lan đứng đấy ngẩm nghĩ vài giây rồi bỏ tay mình vào lòng bàn tay của Cường . Chàng xiết nhẹ tay nàng , âu yếm nói :   
- anh sẽ giữ gìn và từng giây phút cạnh bên em và qúy yêu cái hạnh phúc này !   
Đám cưới của KHanh và Vũ Anh được tổ chức vào buổi đầu xuân . Cả hai gia đình để cho bọn trẻ tự do xấp xếp , thế là bọn con gái lại vẻ ra một buổi lể khá đặt biệt . Loan Châu nắm lấy tay Hoàng Lan và Vũ Anh nói :   
- tam nử yêu quái chúng ta lúc nào cũng phải là yêu quái đó nha , dù sau này chồng con cả đống , mình vẩn phải sống cái với cái tuổi thơ ngây nhé !   
Hoàng Lan nhìn nét mặt vui tươi của Loan Châu và ánh mắt hạnh phúc của Vũ Anh , vui cười nói :   
- con đường vào tình yêu sao mà rắc rối quá !   
Loan Châu cũng nói :   
- đúng đó , nhưng yêu quái chúng ta vẩn vượt qua chứ bộ !   
Vũ Anh không nói gì chỉ xiết nhẹ đôi tay của hai đứa bạn thờ thơ ấu của nàng . Loan Châu biết ra sự thật đã huề với Hoàng Lan . HỌ bây giờ càng thân và càng phá hơn bao giờ hết . Còn Vũ Anh thì . . . hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đời nàng , cái đám cưới trẻ con của ngày xưa bây giờ đã thành sự thật , cuộc đời thật đáng yêu vô cùng . Loan đi vội vào phòng nói to :   
- Châu và Lan ra đây mau đi , đàn trai đến rồi !   
cả ba đi ra ngoài đóng cửa lại , Vũ Anh ngo6`i trong phòng một mình để đón đợi hạnh phúc.   
Cường , hôm nay thật bảnh trai với bộ đồ chú rể phụ , tay bưng khai rượu đi vào trước , đến cửa chàng theo lời mẹ của Khanh bảo , gỏ chín cái . Giọng của Loan từ bên trong vọng ra nói :   
- chỉ có thế chẳng đủ đâu ! phải theo luật chúng tôi mà làm . . .phải có chín triệu chín ngàn chín trăn chín mươi chín đồng chín chín xu , bỏ vào phong bì đỏ lì xì cho chúng tôi , mới mở cửa cho vào !   
Cường nhăn mặt   
- hả . ..   
Cường thở dài quay trở về phía Khanh . Mọi người đưa mắt nhìn Cường . KHanh nóng ruột nói :   
- họ nói cái gì vậy ?   
Cường lắc đầu   
- kỳ này mày chết chắc rồi , họ đòi lì xì   
Khanh thở ra nhẹ nhỏm ,   
- tưởng gì chứ lì xì , để mai mốt tính . ..   
- họ đòi ngay , phải có chín triẹu , chín trăn , chín mươi chín đồng , chín mươi chín xu , bỏ vào phong bì đỏ , mới cho vào !   
Khanh và tất cả bọn con trai tròn mắt   
- hả ?   
Khanh bực mình đi đến vừa gỏ cửa vừa nói   
- các cô làm ơn đừng đùa giởn trong lúc này chứ , múon lì xì bao nhieu đợi xong đám rồi tôi sẽ lì xì cho mà !   
Bên trong tiéng nói vọng ra   
- không được , phải ngay bây giờ !   
Cả bọn con trai nhào tới , Đoàn la to :   
- chúng ta đập cửA vào !   
Mạnh kéo Đoàn lại , cười to :   
- đừng giởn chơi nửa , tôi ở đây có năm ngàn . . .còn ai có nửa không . ..   
Cả bọn lắc đầu , Khanh xụ mặt   
- hôm nay tớ làm chú rể , mang theo tiền làm gì !   
Tùng lắc đầu nói :   
- đừng chịu thua bọn nử quái đó !   
Khanh to tiéng   
- không chịu không được , tôi múon gặp cô dâu của tôi !   
Mọi người lúi húi móc bóp . Ba của Khanh ở phía sau đi đến , nói :   
- chúng bây làm gì mà đàn gái không cho vào vậy , mọi người đang đợi . ..   
Cường vui vẻ nói   
- bác xấp xếp lại dùm tụi cháu đi nha , có chút trục trặc nhưng không sao , lát nửa được vào ngay !   
Hôm nay là ngày vui của con cái , ông củng chẳng quạu quọ làm gì . Ông lắc đầu cười rồi đi ra phía sau chỉ huy mấy công việc bưng hoa quả.   
Mọi người gom hết , chỉ được chín ngàn , chín trăm , 39 đồng thôi , chẳng xu nào .Cường vội cah .y ra phía sau xin bao thư đỏ , cũng mai là có người mang theo . Bỏ vội vào , nhét vô bên trong nhà nói :   
- xong rồi cho chúng tôi vào đi !   
Khanh nói to :   
- đừng nuốt lời đó !   
Giọng nói từ bên trong nói ra   
- sao không đủ vậy ?   
Mạnh to tiéng nói :   
chỉ bao nhiêu đó thôi , không thì chúng tôi về !   
Khanh vội vàng nói :   
- còn lâu , cô dâu của tao đó , nói về là về sao ! các cô ơi , làm ơn làm phước đi mà !   
Lúc đó Hoàng Lan mới ra mở cửa . Khanh trách em   
- em là bên đàng trai , cứ hợp đàng gái ăn hiếp anh mình !   
Hoàng Lan vui vẻ nói :   
- ai biểu anh hư quá chi !   
Mọi người đã được vào trong , gia đình Vũ Anh tiếp đón đàng hoàn , vui vẽ thắm tình . Cả hai bên đều mừng vì rất vừa lòng đôi tình nhân này.   
Đoàn nói to :   
- sao không cho cô dâu ra !   
Loan nhúng vai   
- cửA ải thứ hai . . .cô dâu đã bị nhốt trong phòng , ai tìm ra chìa khóa thì có thể vào trong mà rước !   
Khanh to tròn đôi mắt   
- hả ? còn cửa ải thứ nhìn nửa hả ? chìa khoá đâu , đưa tôi !   
Cả bọn con gái cười rồ . Châu thong thả nói :   
- trong mấy đứa chúng tôi , anh đoán được ai giử chìa khoá đúng thì sẽ được đưa chìa khóa cho anh vào rước cô dâu !   
Cường nhíu mày   
- các cô sẽ ăn dang không ?   
Bọn con trai nói một lượt   
- đừng tin họ !   
Khanh nhìn từng người , rồi nhìn Mạnh , nói :   
- anh là bác sĩ tâm lý , đoán xem dùm tôi , ai là người giử chìa khóa !   
Mạnh lắc đầu   
- chỉ có họ biét và trời biét !   
Khanh xem xét từng người , kẻ thì nói Bích , người thì Hồng , Lan , Châu , Trút , Loan . ..   
Khanh đến trước mặt Loan , nói :   
- là cô ! đưa ra mau !   
Loan tròn mắt   
- sao anh biét là tôi ! ai phản à !   
Khanh chìa tay ra , nói :   
- cô tự khai rồi , mau đưa ra đi !   
Loan móc chìa khóa đưa cho Khanh , cả bọn đập vai chú rể khen chàng thông mịnh   
khanh vào đứng ngắm Vũ Anh , hôm nay nàng trong chiếc áo dài cưới màu vàng anh thật tuyệt vời . Như một nử hoàng , đúng rồi một nử hoàng đang ngự trị trong lòng Khanh . Áo nàng vàng , anh về yêu hoa cúc , áo nàng xanh anh mến lá sân trường . . . .bây giờ đã qua thời mến lá sân trường nên chỉ yêu mình nàng thôi !   
Họ bước đi bên nhau thật xứng đôi và hạnh phúc . Khi rước dâu ra về , trước bả Vu Quỵ tiéng pháo nổ giòn , đưa tiển người con gái bước vào hạnh phúc của tình yêu . Chú rể nắm lấy tay cô dâu , theo sau là Cường và Hoàng Lan , kế là Mạnh và Loan Châu , rồi Loan và Đoàn , họ cặp từng cặp đi bên nhau . Tuy con đường vào tình yêquá nhiều trắc trở nhưng với một tình cảm chân thật với nhau , họ sẽ cùng nắm tay nhau dìu bước tiến thẳng về phía trước.

#### Hết

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.  
Nguồn: http://vnthuquan.net  
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.  
  
Nguồn: M4P  
Được bạn: ms đưa lên  
vào ngày: 1 tháng 2 năm 2004