"Cái quái gì thế này?"

Tôi, Takamine Takane. Một học sinh năm nhất tại trường cao trung Sakurakana. Người đang cau mày khi nhìn vào chữ "You Lost" đỏ trên màn hình điện thoại của mình với vẻ mặt khó tin.

Đi theo sau là tiếng cười nói sung sướng có phần hạnh phúc của người vừa đánh bại tôi.

"HaHa! Thắng, thắng rồi, thắng được cậu rồi. Dù hơi chật vật, nhưng cuối cùng cũng đã làm được!"

Cậu ta, Sasaki Arai. Một người bạn mới quen gần đây.

Trái với một Arai đang bùng nổ mọi thứ. Thì ở hướng ngược lại là tôi, đang nghi ngờ tính minh bạch của trận đấu vừa kết thúc.

"Cậu đùa tôi đấy à?"

"Eh? Ý cậu là gì?"

"Đừng có giả nai, cậu dùng phần mềm thứ ba đúng chứ?"

"Việc thua tớ khó chấp nhận đến nhường nào mà cậu nói được mấy lời đó vậy? Kỹ năng, rõ ràng là tớ thắng bằng kỹ năng mà!"

Kỹ năng? Cậu ta nói cái quái gì thế.

Nếu Arai là một Game thủ chuyên nghiệp, hoặc đã gắn bó với trò chơi này đủ lâu thì tôi đã không có những ngờ vực đáng xấu hổ này. Nhưng cậu ta, người không biết gì về nó ở tuần trước, lại trở nên lợi hại tới mức có thể hạ đo ván tôi. Người đang chễm chệ vị trí Top 9 trên bảng xếp hạng tổng.

Chưa nói đến chênh lệch thời gian tiếp cận Game của cả hai, hãy nói về cấp độ, trang bị. Tuy tôi đã làm cho nhân vật của mình yếu đi để hai bên có một trận đấu cân bằng. Nhưng một vài thông số cơ bản của Nhân Vật được tạo một năm và bảy ngày có đôi chút khác biệt mà không thể chỉnh sửa.

Vậy mà cậu ta nói chiến thắng bằng kỹ năng á?

Có hơi vô lý quá không vậy?

Trong khi tôi vẫn cố tìm ra nguyên nhân mình thua trong ấm ức. Thì từ phía sau, đặt tay lên vai kéo tôi khỏi những suy nghĩ là người đề xuất trận đấu kim luôn trọng tài. Miyazaki Minato, tên này bạn từ thời sơ trung của tôi.

Minato ở phe Arai, cho nên khi thấy tôi thua, hắn bắt đầu trở nên vui vẻ một cách đáng ghét, và nhanh chóng nói những từ mà tôi không muốn nghe, bằng cái giọng khó chịu nhất.

"Nào nào, không lý do lý trấu gì cả. Thua là thua thôi. Và như những gì giao kèo từ trước, thì bên thua phải chịu một hình phạt bắt buộc thực hiện từ bên thắng. Nên là đừng chống chế nữa, cứ ở đó đợi hình phạt đi nhé, Bạn Hiền!"

Nhìn sự gian tà trên khuôn mặt của tên này, cộng với những tính hiệu trước đó, tôi thấy có gì đó lấn cấn trong chiến thắng kia.

Nhớ lại, chính hắn là người đề xuất cuộc so tài cho cả hai, cũng là người yêu cầu một tuần cho Arai làm quen với Game. Vậy nên khi nghĩ đến mấy thứ đáng ngờ, chắc chắn phải nghĩ đến tên này đầu tiên.

"Minato...Mày đã giở trò gì trong vụ này đúng không?!"

Nhận cái lườm từ tôi, Minato chỉ vô tư đáp.

"Gì đây? Thua một người mới rồi kiếm lý do mình thua cho đỡ mất mặt à?"

Tôi cười nhạt trước những lời đó.

Đúng là cay thì có cay thật, nhưng tôi không bẩn tính đến vậy.

"Không, không hẳn, tao sẵn sàng chấp nhận thất bại của mình nếu đó là một thất bại chính đáng, bởi nó không có gì đáng xấu hổ cả. Chỉ là trong chuyện này linh cảm của tao nói có gì đó không đúng cho lắm. Mà mày biết linh cảm của tao ra sao mà? Ít khi nào sai, phải không?"

Phải, cảm giác, chỉ là linh cảm. Nhưng nếu ai đó biết tôi đủ lâu sẽ rõ, rằng đa phần những lựa chọn theo cảm tính của tôi luôn luôn đúng. Và một trong số đó có Minato.

Vậy nên đối cái nhìn đầy nghi ngờ lần này từ tôi, Minato chỉ hướng ánh mắt về nơi khác. Chỉ có Arai rón rén từ từ chen vào.

"C-chỉ là cậu không biết thôi, nhưng tớ đã luyện tập ngày đêm trong suốt tuần đấy! Với cả, người ta hay gọi tớ là "thiên tài học hỏi" khi còn nhỏ, bởi có thể tiếp thu rất nhanh những gì mà tớ hứng thú. Nên không có gì lạ khi kỹ năng của tớ tăng tiến nhanh đâu."

Nhờ Arai lên tiếng mà nghi ngờ của tôi tăng lên một phần.

"việc cậu có luyện nhiều hay không thì xem thời gian chơi là biết, nhưng giọng cậu không phải hơi lạ sao so với ban nãy sao? Cậu thiếu tự tin từ khi nào vậy?"

"L-làm gì có, cậu đang tưởng tượng thôi."

"À... thế sao? Tưởng tượng nhỉ?"

Giờ thì không còn đoán già đoán non gì nữa, mà tôi chắc chắn trong chiến thắng của Arai có gì đó mờ ám. Nhưng đó là gì thì chịu, bởi tôi không có chứng cứ. Nếu được thì tôi muốn kiểm tra chiếc điện thoại Arai đã dùng kia thì chắc chắn bí ẩn sẽ được vén màn.

... Nhưng, làm vậy thì được gì chứ?

Dù sao đây cũng chỉ là cuộc vui giữa bạn bè có thêm hình phạt cho kịch tính. Chứ có phải giải đấu chuyên nghiệp đâu mà rắc rối hóa nó lên chỉ vì thua trận. Và trên là hết có đáng không khi làm thế có thể dẫn đến tình cảm bạn bè rạn nứt.

Đáng không? không đáng chút nào!

Thôi thì cứ chờ hình phạt được đưa ra vậy.

Dù vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận.

"Hàà... Vậy rồi, Hình phạt là gì đây?"

Nhìn thấy biểu hiện buông bỏ từ tôi, Minato bất ngờ.

"Ái chà! Takane nhà ta đã chấp nhận thất bại của mình rồi sao? Nhanh hơn tưởng tượng à nha."

"Im đi! Dù vẫn thấy lấn cấn, nhưng lời đã nói ra thì chắc chắn thằng này sẽ làm. Có thể nói đây là gỡ gạc chút danh dự cũng được!"

"Tốt thôi, vậy để bọn này nghĩ thêm chút đã. Đâu phải lúc nào cũng có cơ này đúng chứ? Phải phạt cái gì thật thú vị mới được!"

Minato lại cười rất tươi khi nói về vấn đề này.

Nhưng trong lời nói kia tôi thấy có điều rất sai đang diễn ra.

"Bọn này? không phải hình phạt sẽ được quyết định bởi người thắng à? Người thắng ở đây là Arai đúng chứ. Minato, mày có quyền gì để nói bọn này ở đây vậy?"

Ngay khi đó, tôi thấy Minato nhếch mép đầy tự tin.

"Không không, ngay từ đầu Arai chỉ muốn thắng chứ chả quan tâm gì đến hình phạt kia. nên Arai đã nhường quyền đó lại cho tao, với điều kiện tao sẽ giúp cậu ấy thắng. Phải không nào Arai?"

"Mày vừa thừa nhận có nhúng tay vào rồi nhỉ?"

"Không, mày nghe lầm đấy!"

Minato cố chối. Điều đó cứ tạm gác sang một bên, tôi nhìn sang Arai để tìm kiếm câu trả lời.

Arai bối rối gãi gãi má nói.

"Ừ... thì, đúng là tớ có nói vậy với Minato thật."

"Thật Luôn!"

"Thật."

Tôi tặc lưỡi khi biết mình không thể thoát cái bẫy của Minato. Chỉ có tên đó giờ đang có biểu hiện mình là người chiến thắng cuối cùng.

Minato. Tên này và tôi là bạn thân, rất thân là đằng khác. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi không trao cho nhau những trò chơi khăm độc địa. Có thể nói đau khổ của người này là niềm vui cho người còn lại. Và bởi vì quen biết khá lâu nên tôi hiểu rõ tên này ra sao. Sau khuôn mặt suy ngẫm tưởng chừng vô hại kia, thì bên trong chắc chắn tên đó đang nghĩ đến hình phạt gì có thể làm tôi bẽ mặt. Hoặc ít nhất gây cười cho nó.

Tôi hiểu thằng khốn này quá rồi.

Cơ mà cũng chả có gì phải lo cả. Bởi trong mấy năm qua đây đâu phải lần đầu tôi chịu hình phạt từ Minato, cũng như ngược lại. Tuy hình thức chơi có khác, nhưng sau cùng điều cả hai hướng đến là thấy thằng bạn mình chật vật trước yêu cầu vô lý mình đưa ra. Nếu nhớ không nhầm lần gần đây là tôi thắng, ý tưởng bào ví Minato đã được áp dụng lúc đó. Nên khá chắc lần này là trả đũa lần đó.

Minato biết tôi không thể phản bác gì nữa, nên hướng ánh mắt chiến thắng đến lần nữa. Mặt tôi đã nhăn, nay còn méo mó hơn trước.

"Chậc! Muốn làm gì thì làm đi, nghĩ gì thì nghĩ nhanh lên chút."

"Á à, vẫn mạnh mồm quá nhỉ? Có muốn bị kêu đi làm mấy thứ kỳ lạ không?"

"Hah! Bớt xàm đi. Tuy là vụ chuyển nhượng hình phạt là thứ không ngờ tới, nhưng trong giao kèo là không ép người thua làm những việc đi quá giới hạn, hay những điều biến thái kỳ lạ thì tao vẫn nhớ rất rõ đấy!"

"Chậc! Vẫn nhớ à?"

Minato tặc lưỡi tiếp tục suy nghĩ.

Chỉ có tôi dần thong thả chờ đợi.

Như đã biết, tôi đã quá quen với những gì Minato sẽ làm. Có thể nói mặt tôi đã quá chai cho những việc ngại ngùng. Còn về vấn đề bị bào, thì chắc sẽ ổn thôi, tệ lắm là tôi sẽ không thể Gacha trong sự kiện gần đến của Game.

Có thể nói không còn gì làm tôi nhùng cả.

Thấy tôi đột nhiên cười tự tin, Minato hỏi.

"Này, cái khuôn mặt đó là sao hả?"

"Huh? À...đây là biểu cảm tự tin có thể chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra, có thể cho là vậy!"

"Cái gì cũng được sao? Tự tin quá mức rồi đó?"

"Phải, Cái.Gì.Cũng.Được.Cả. Chỉ cần trong phạm vi có thể thực hiện là được hết!"

Khi đó tôi nghĩ vậy là ngầu, nhưng ai ngờ những lời nói đó sẽ mang lại cho tôi, cho Takamine Takane biết bao rắc rối về sau. Về những điều mà có mơ tôi cũng không nghĩ sẽ gặp phải.

Mọi thứ diễn ra bởi một khoảnh khắc.

Khoảnh khắc ấy bắt đầu khi cô ấy đến.

"Cô ấy đến rồi!"

Cô ấy, người làm hầu hết nam sinh trong lớp phải ngước nhìn khi xuất hiện, chỉ bởi vẻ ngoài của cô quá thu hút.

Nữ Thần, là thứ họ gọi cô.

Dĩ nhiên, Nữ Thần là một cách gọi ví von bởi vẻ ngoài, tính cách, và nhiều thứ khác ở cô. Xong, Takahashi Hiiragi đó quả thực khả ái đến mức lối ví von không hề là nói đùa.

Mái tóc đen dài suôn thẳng được chải chuốt cẩn thận của cô luôn mượt mà óng ả, làn da trắng nõn nà không tì vết. Sống mũi thì cao và thẳng tắp, đôi mắt to tròn với hàng mi dài và đôi môi hồng tươi đầy sức sống, cùng một thân hình cân đối đầy mê hoặc. Tất thảy những miêu tả ấy đã tạo nên một một Nữ Thần mang vẻ đẹp tinh tế đầy tự hào của lớp.

Đó là hầu hết các đánh giá từ bạn học cùng lớp, Khi phần lớn đều nhận xét cô là kiểu người tài sắc vẹn toàn.

Quả thực, cô luôn đạt hạng cao trong các bài kiểm tra, thành tích trong giờ thể dục cũng không tệ.

Một cô nàng với gương mặt xinh đẹp và thành tích ưu tú không tìm được chút khuyết điểm nào. Cùng với tính cách hòa nhã dễ gần của mình, thì việc cô nổi tiếng và được nhiều người yêu thích cũng là điều dễ hiểu.

"Cô ấy hôm nay cũng thật xinh đẹp!"

Trong đó có Minato.

Hắn ngây ngẩn nhìn cô ấy, Arai cũng không ngoại lệ khi cả hai đều mê mẩn trước Nữ Thần như bao người.

Trong cả ba, có lẽ tôi bị xem là khác lạ khi vẫn giữ được tâm trí ổn định trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó.

"Hàà...giá như có thể hẹn hò với cô ấy."

Minato nói với khuôn mặt đầy chân thành và si mê.

Tôi đã phụt cười khi đó.

"Hẹn hò? Không phải hơi bất khả thi sao, người bình thường thì còn có thể. Đừng nói là cô ấy. Thật không dám nghĩ tới viễn cảnh mày mời ai đó đi chơi rồi làm những trò điên khùng gì trong buổi hẹn đấy?"

Tôi biết mình có hơi quá lời.

Nhưng đã quá muộn khi nhận được luồng áp lực từ Minato. Mấy lời vừa rồi tựa việc cầm xẻng tự đào mộ chôn mình vậy.

Thật vậy, Minato cười, một nụ cười không vui.

"Được rồi Takane, hình phạt cho mày đã được quyết định. Một hình phạt vẫn trong quy định thực hiện được, đã vậy còn rất dễ nữa!"

Minato đưa ra một điệu bộ mà tôi biết nó muốn nói gì tiếp.

"Này này! Cái biểu cảm đó, đừng nói là mày muốn tao làm gì đó với Takahashi Hiiragi đấy?"

"Ping pong! Kaie quả là một người vừa thông vừa nhạy bén. Mà làm gì đó ở đây là mày đi "tỏ tình" với cô ấy đi!"

Tôi biết ngay mà... Tên này.

Minato vỗ vai tôi với khuôn mặt đáng ghét.

"Không phải như mày nói sao. "là một người bình thường thì còn có thể", vậy nên một người bình thường như Kaie nên thử một lần đi. Trừ tính cách có phần nát ra thì tổng thể mày không tệ chút nào đâu. Không  biết chừng mày lại được cô ấy chấp nhận thì sao?Tự tin lên, ai cũng có cơ hội."

Tên này biết tôi sẽ bị từ chối nên mới đưa ra hình phạt này đây mà. Bởi cũng có không ít thằng ôm mộng đi tỏ tình, từ năm nhất cho đến năm ba đều có người thử qua. Nhưng vẫn chưa có tiền lệ nào cho thấy cô ấy đã đồng ý.

Không phải là tôi ngại việc "tỏ tình" với ai đó.

Bởi trong việc đó tôi đâu mất mát gì. Quá lắm ngày mai có tin lại thêm một kẻ ngu muội đi tỏ tình và bị Nữ Thần từ chối thôi. Mấy thứ đó một thời gian sau sẽ tự biến mất khỏi trí nhớ mọi người.

Chẳng qua nó sẽ thành một vết ố trong thời học sinh của tôi. Tôi thật sự muốn né nó nếu có thể.

"Thế nào, Sao im ru rồi? Đừng nói là Takamine Takane nói được làm được định nuốt lời à nha. À không, có lẽ nào việc đi tỏ tình với một cô gái làm cậu Sợ?"

Không. Tôi nghĩ lại rồi.

"Hah! Sợ ư? Sao thằng này phải sợ cái việc  đơn giản ấy chứ? Tốt thôi, tao sẽ làm nó. Sau giờ học chiều nay sẽ hẹn cô ấy và tỏ tình. Và nếu có điều gì đó bất ngờ sảy thì đừng ở đó khóc lóc đấy!?"

Tôi biết, sau những lời hùng hồn này, tôi đã không còn đường lui nữa. Những gì có thể là điên khùng tiến về phía trước.

"Nếu tự tin đến thế thì tốt, vậy người bạn thân này sẽ cầu mong nguyện cho mày không bị cô ấy từ chối một cách thậm tệ!"

Minato cười, tôi cũng cười.

Chỉ có Arai lặng lẽ rời khỏi cái bầu không khí đầy áp lực đó.