Trên sân thượng trường Sakurakana.

Thông thường, sân thượng là nơi luôn được khóa lại nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Cũng như không để bất cứ trường hợp đáng tiếc nào sảy ra.

Nhưng tại Sakurakana thì có đôi chút khác biệt, khi không chỉ cho phép học sinh tự do lên xuống. Mà nhà trường còn đặt biệt lắp đặt vòm che, ghế, lẫn trồng thêm cây xanh. Với mục đích ban đầu là biến nơi này thành chỗ nghỉ trưa lý tưởng.

Đúng là nó rất lý tưởng sau khi được xây dựng. nhưng lại không có quá nhiều học sinh sử dụng nơi đây đúng với mục đích nó được xây dựng.

Bởi hầu hết mọi người đều chọn cách ăn trưa tại lớp hoặc căng tin, vì như vậy đỡ phiền phức và tiết kiệm thời gian hơn. Lí do cực đơn giản khi không nhiều người rảnh rỗi lặn lội đi mua bữa trưa tại căng tin rồi lại mò lên tầng thượng chỉ để ăn.

Có thể nói, nơi này thường đã rất vắng. Nhất là vào khung giờ mọi người về nhà cũng như tập trung vào câu lạc bộ.

Và tôi, người được Nữ Thần hẹn gặp tại chỗ vắng vẻ này.

... Theo một số nguồn tin từ thành viên thuộc giáo phái cuồng Nữ Thần cho hay. Chính xác nó đến từ thằng bạn "thân thiết" Minato của tôi. Và mặc dù tôi không muốn biết, nhưng vẫn bị nó nhồi nhét vào đầu những thứ vô tích sự ấy.

Tất nhiên, đây là những lời từ bọn dở người, chứ chính chủ chưa từng lên tiếng xác nhận có thật hay không.

Mọi thứ chỉ ở mức tham khảo.

Rằng, ngoại trừ các bạn nữ ra, thì chưa ai thấy Nữ Thần bắt chuyện trước, hay tiếp xúc với người lạ, đặt biệt là người khác giới. Ở ngôi trường này mọi người chỉ biết cô ấy quen biết và nói chuyện với một nam sinh duy nhất.

Đó là Kanzaki Ryouma, hay được gọi với biệt danh Nam Thần.

Nghe đâu hắn là bạn thời thơ ấu của cô.

Gọi Nam Thần tất nhiên là có nguyên do cả. Hắn đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng đỉnh, lại ga lăng với phái nữ. Kẻ hoàn hảo tương xứng với Nữ Thần là đó chứ không đâu.

Ấy chết! lạc đề mất rồi!

Cái tôi muốn nói ở đây chính là với tính cách khó gần với con trai như vậy, thì thật kỳ lạ khi cô lại tiếp cận tôi kiểu đó.

Không những đến một cách bất ngờ, cô ấy còn muốn nói chuyện gì đó mà phải ở nơi chắc chắn không người. Đó hẳn phải là thứ không muốn cho người khác biết.

Đương nhiên, tôi không suy nghĩ viễn vông tới mức cho rằng cô ấy thích mình và hẹn lên đây để tỏ tình. Bởi điều ấy còn khó hơn việc trúng giải đặc biệt nữa là.

Những gì có thể nghĩ đến là việc cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ba chúng tôi trong lớp.

Nhưng, giả thuyết ấy nghe chả hợp lý tẹo nào.

Bởi, có ai biết mình bị xem là trò cười của người khác lại muốn tiếp xúc với kẻ đó không? Với tôi thì ghét kẻ đó còn không hết, chứ đừng nói tới việc bắt chuyện một cách nhẹ nhàng đến vậy.

Cho nên thật khó tin với tình huống lúc này.

Càng nghĩ, tôi càng thấy đau đầu.

Hàà...Nghĩ nhiều cũng vô ích, Không phải chỉ cần đợi cô đến rồi hỏi trực tiếp sẽ nhanh hơn sao?

Và quan trọng hơn hết, là tôi đã có thể gặp riêng cô ấy ở một nơi yên tĩnh. Tuy diễn biến có chút bất ngờ và không như tính toán, nhưng cuối cùng nó lại đúng với ý định ban đầu được đề ra mới hay.

Uầy! Đừng quan tâm quá trình làm gì. Kết quả cuối cùng tốt là được.

Giờ mà tôi có nói rằng mình đã tỏ tình với cô thì chắc Minato cũng chả quan tâm đâu. Bởi đầu óc hắn hiện giờ đâu cho phép hắn nghĩ về những điều này nữa. Chắc hẳn tên đó đang rất rò mò về mối quan hệ giữa tôi với Nữ Thần lắm, nhất là với những gì đã xảy ở lớp.

Nghĩ đến khuôn mặt của Minato lúc tôi rời đi đã thấy buồn cười rồi.

Sau một hồi vẫn vơ suy nghĩ, tôi đã đến được nơi mình cần đến. Nhanh chóng ngồi vào một chiếc ghế có tầm nhìn đẹp nhất. Tại đây, tôi có thể thấy câu lạc bộ điền kinh đang hoạt động bên dưới. Ai nấy cũng đang cố hoàn thành vòng chạy của mình.

Trong khi chờ đợi, tôi đã luyện lại trò chơi đã đẩy bản thân vào tình huống tuyệt vọng trước đó.

Sau hơn một tiếng xem xét thì quả nhiên không sai, kỹ năng của tôi không phải vấn đề dẫn đến màn thua ấy. Thật khó chịu khi không có bằng chứng để bật lại hai tên đó.

Nhìn lên bầu trời, nó đã chuyển cam, nhưng vẫn chưa thấy Takahashi đâu.

"Cô ấy lâu quá!"

Có nên về luôn không ta?

Ngay khi suy nghĩ ấy len lỏi bên trong, thì Takahashi Hiiragi mở cửa tầng thượng và ló đầu ra, cô quan sát xung quanh cho tới khi phát hiện ra tôi có ở đây thì mới chính thức bước lên và đi về hướng này.

Tôi khá bất ngờ khi cô ấy thật sự đến.

Sốc lại tinh thần rồi lên tiếng trước nhằm lấy lợi thế.

Không như những kẻ mê muội đến mức ngu ngốc mà tỏ ra lúng túng trước cô. Tôi vẫn là tôi dù trước mặt mình có là ai. Và cái kiểu nói chuyện như muốn gây hấn với ngưới khác vẫn được giữ nguyên.

"Hơi bất ngờ là cô đến thật, Tôi cứ ngỡ mình leo cây rồi ấy chứ! Vừa nghĩ tới việc về luôn đây!"

Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi thấy cô ấy cau mày khó chịu.

Nhưng rồi lại biến thành biểu cảm nhận lỗi ngay sau đó.

"Mình xin lỗi, dù muốn đến sớm hơn nhưng như vậy sẽ làm nhiều người nghi ngờ mất."

Tuy rất thành tâm, nhưng tôi lại thấy có mùi giả tạo bên trong.

Tôi khịt mũi tỏ thái độ khi trả lời.

"Vậy sao? Thế, rốt cuộc có chuyện gì mà cô chọn nơi kín đáo như vậy để nói, tôi nhớ rằng hai ta không có liên quan gì đến nhau?"

Không những không liên quan, mà còn chưa nói chuyện với nhau lần nào.

Thế nhưng, cô ấy mỉm cười.

"Không phải cậu mới là người có thứ cần nói với tôi sao?"

"Hả?! Ý gì đây? Cô là người gọi tôi lên đây mà."

Không nói gì, cô ấy chỉ đến gần hơn.

Trong tình huống mà tôi biết có thứ không đúng lắm sắp xảy ra, và cái điệu bộ đi kèm nụ cười của Takahashi Hiiragi hiện giờ thật sự rất mê hoặc.

Nhưng rồi những lời cô nói ra khiến tâm trí tôi chấn động.

"Cậu và hai người bạn của cậu thật sự rất tệ đó, không chỉ coi người khác như trò đùa! Đã vậy còn ví việc tỏ tình với một cô gái là hình phạt nữa chứ. Cậu không thấy mình có hơi quá đáng sao?"

"H-Hả?! Cô đang nói gì thế?"

Tệ. Rất rất tệ rồi đây.

Vậy là giả thuyết cô ấy biệt được đã đúng.

Nhưng làm cách nào?

Làm thế nào cô ấy biết được cũng quan trọng đó, nhưng đáng quan tâm hơn không phải Takahashi Hiiragi trước mắt tôi lúc này rất khác so với Takahashi Hiiragi thường ngày trên lớp.

"À, nếu cậu tò mò vì sao tôi biết được những điều ấy. Thật thì không có nguyên nhân sâu xa nào như cậu đang tưởng đâu. Chẳng qua là thính giác tôi có nhạy hơn mọi người đôi chút mà thôi. Với lại cậu bạn Minato của cậu nói như hét vậy, dù không muốn nghe cũng nghe được. Nên là lần sau có nói mấy thứ tương tự thì hãy chọn một nơi nào đó kín đáo hơn thay vì lớp học nhé!"

Tên Minato mồm to chết tiệt!

Nguyên nhân đầu tiên đã được cô giải thích cặn kẽ, vậy nên giờ tôi hướng đến tính cách đã thay đổi kia của cô.

Vì giờ đây tôi biết mình không hề tưởng tượng hay nhầm lẫn gì cả. Tôi cau mày trước một Takahashi Hiiragi vừa xa lạ, vừa khác biệt đang nở một nụ cười lạnh trước mặt.

"Này, đây mới là là con người thật của cô à?"

Vì muốn biết nên tôi đã mạnh dạn hỏi.

Cô nhìn tôi, và tỏ vẻ suy ngẫm.

"Hmm... Nói đây là con người thật của tôi thì đúng. Nhưng một Nữ Thần hoàn hảo trước tất cả mọi người là tôi cũng không hề sai. Suy cho cùng, tất cả đều là Takahashi Hiiragi mà!"

Vậy không phải con người thật của cô tất tệ sao?

"Chà, vậy hình ảnh cô gái hoàn hảo trước tất cả đều được dựng lên có chủ đích hết nhỉ?"

"Có thể cho là vậy."

Cô thừa nhận nó một cách vô cùng tự nhiên.

... Nếu bọn giáo phái cuồng Takahashi mà thấy và nghe cảnh này chắc họ suy sụp chết mất. Nhất là thằng bạn chí cốt của tôi, kẻ xem cô như một tồn tại thiêng liêng. Thì không biết tên đó sẽ ra sao đây ta? Chắc sẽ bị thảm lắm.

Nghĩ đến thì cũng tội đấy, nhưng đó lại không phải việc của thằng này. Tuy nhiên, có thứ làm tôi hơi khó hiểu ở đây.

"Cô nhận thức rõ được vì sao mình được gọi là Nữ Thần. Và dường như cũng thích thú về cách mọi người nhìn và cư xử với cô lắm nhỉ?"

"Yup!...dù không nhiều, nhưng không cô gái nào ghét việc được đối xử đặc biệt vậy đâu."

"Vậy tại sao cô lại thể hiện tính cách đó trước tôi. Cô biết rõ mà, nếu tôi lan truyền những gì xảy ra ở đây cho cả trường biết, khả năng cao sự nổi tiếng và cách mọi người nhìn cô sẽ khác đi. Không những khiến mọi người thất vọng, mà mọi việc còn có thể tệ hơn rất nhiều!?"

Điều đó sẽ xảy nếu tôi làm vậy.

Và nhường như theo tôi thấy thì cô ấy hiểu rõ chuyện ấy hơn ai hết. Thế nhưng, trông cô vẫn bình thản, như kiểu mọi thứ đã được cô toan tính.

"Oh! Đó là một cách đe dọa để tôi giữ bí mật chuyện cậu xem tôi như trò tiêu khiển sao?"

"... Này, trò tiêu khiển thì hơi quá rồi nhá! Cùng lắm chỉ đến thú vui mà thôi."

"Không phải vậy là tệ hơn sao?"

Cả hai nhìn chằm chằm đối phương.

Và bằng cách một cách thần kỳ nào đó mà sau khoảng lặng ấy chúng tôi lại có một trận đấu khẩu dữ dội.

Đặc biệt là không ai chịu nhường ai.

Bắt đầu trước là cô ấy.

"..... Ah! Thật không ngờ mà!"

"Về cái gì cơ?"

Takahashi hắng giọng lên trước khi nói như hét vào mặt tôi.

"Khuôn mặt điển trai đó, tính cách trầm ổn có phần ít nói kia, và cả thành tích học tập đó nữa. Sau tất cả, tôi đã tưởng cậu là một chàng trai "Khá Tốt", nhưng tôi đã lầm rồi! Cậu không chỉ nhỏ mọn, mà còn hẹp hòi đến mức sẵn sàng đấu khẩu không nhường nhịn với một cô gái xinh đẹp. Có lẽ, danh hiệu kẻ tồi tệ nhất cái trường này xứng đáng trao cho cậu rồi đó!"

Không biết Minato sẽ đối diện với tình huống này ra sao, có sốc khi bị một cô gái nói vậy hay không thì tôi chả biết. Còn với riêng tôi, tất nhiên là phải đáp trả đủ những gì được nhận.

"Ha! Da mặt cô dầy đến nhường nào mà có thể tự nhận mình là xinh đẹp trước người khác vậy? Cơ mà đúng là tệ cho cô quá, khi tôi là dạng người đó thật. Vậy, còn cô thì sao nào, có quyền nói người khác lắm à?"

"Tôi thì sao chớ?"

Tôi cười khinh trước thẳng vào cô.

"Cô không biết, hay đang tỏ ra ngây thơ vậy? Khi lúc nào cũng thể hiện cái tính cách hoàn hảo toàn diện đó, nhưng sau lớp mặt nạ đó ta có gì nào? Tuy vẫn xinh đấy, nhưng sau cùng cũng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong có khi còn Tệ hơn tôi ấy chứ. Haizz... Thật tình tôi thấy tội cho những người vẫn đang tin cô là một người đẹp không góc chết đấy!"

"A-ai cũng có mặt này mặt kia thôi!"

Cô ấy có chút giao động trước những lời đó.

Tôi tiếp tục, nhằm không cho cô thời gian tìm cách phản công.

"Đúng! tôi không phủ nhận việc đó khi bản thân có những mặt tối không muốn người khác biết. Nhưng cũng ở một mức độ nào đó thôi chứ. Mà ở cái cấp độ của cô hiện giờ không còn là lừa dối đơn thuần nữa rồi. Những gì cô đang làm là thôi miên toàn trường thành tín đồ của cô rồi! Trời ạ, từ tận đáy lòng tôi thật sự thấy sợ cô rồi đó. cho nên cô có thể đứng xa ra chút không, tôi không muốn trở nên ngu muội như bọn kia đâu! Xì Xì!"

Một hành động như đuổi tà đuổi ma được tôi thực hiện trên khuôn mặt sợ hãi.

Takahashi tức giận cắn lấy môi dưới của mình.

"...Cậu dám nói, cậu đã nói nó rồi nhỉ? Cái điều cấm kỵ ấy!"

"Thế thì sao nào? Cô muốn tiếp tục không?"

Giây phút căng thẳng ấy được giữ nguyên cho đến khi cả hai quyết định đình chiến và chuyển sang lườm nhau bằng ánh mắt viên đạn ở cự ly gần.

Hai chúng tôi đều sẵn sàng cho một cuộc đối kháng dữ dội hơn nữa, Nhưng hai bên đều hiểu rằng đối phương muốn nói chuyện hơn là những hành động có phần trẻ con kia. Thế nhưng, ai sẽ là người chịu lùi bước trước ở đây để mở ra cuộc trò chuyện đó.

Lùi lại ở đây có nghĩa chấp nhận thua trận tỉ thí mồm vừa rồi.

..... Hơi đáng xấu hổ, nhưng đó là tôi.

"Chậc! Trẻ con thật! sao tôi lại làm vậy cơ chứ?"

Takahashi bất ngờ khi thấy tôi chịu nhường.

Nhưng nếu ai quen biết tôi đủ lâu thì sẽ rõ, rằng tôi không phải kẻ nhỏ mọn đến mức đó. Thật sự thì tôi lại có một tấm lòng rất bao dung và vị tha.

Đùa chút thôi!

Nghiêm túc lại nào!

"Thế, cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, trường sắp đóng cửa đến nơi rồi đấy!"

Trái với thái độ xuống nước của tôi.

Cô ấy vẫn không hạ nhiệt mấy.

"Thật là, chỉ vì sự khó ưa của cậu mà xém chút nữa tôi quên mất mục đích chính rồi!"

"Hả? Cô muốn gây sự nữa chứ gì?"

"Đừng quan trọng nó quá! Ahem... Takamine Takane, cậu có nói rằng cậu thắc mắc tại sao tôi thể hiện bản chất thật của mình trước cậu phải không?"

"Trước đó thì có, giờ hết rồi."

"Im lặng và nghe đi!"

Cô ấy lấy một hơi thật sâu, và rồi biểu cảm cô thay đổi lần nữa. Trong ánh mắt cô hiện giờ rất lạnh và điềm tĩnh. Trong đầu tôi lại vấy lên một câu hỏi.

Đây lại là một Takahashi Hiiragi khác nữa à?

"... Bởi tôi không sợ cậu sẽ tiết lộ nó, vì hôm nay tôi đến đây với ý định sẽ biến cậu thành tòng phạm hợp tác với tôi! Này, chính là cậu đấy, đừng có nhìn chỗ khác, không có ai ở đây ngoài tôi và cậu nữa đâu!"

Oh! Vậy là tôi không nghe lầm.

"Tòng phạm? Hợp tác? cô đang nói gì thế, có thể đơn giản và dễ hiểu hơn không?"

Cô tỏ thái độ rõ phiền phức, nhưng rồi vẫn nói.

"Để cho cậu dễ hiểu hơn, tôi sẽ đơn giản hóa nó đi vậy. Takamine Takane. Cậu đóng giả làm bạn trai của tôi đi! Vậy đã đủ đơn giản chưa?"

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi. Và tôi lên tiếng.

"Cô nghiêm túc?"

"Nghiêm túc!"

Trong không gian tĩnh lặng khó xử đó, tôi ngước nhìn bầu trời chạng vạng rồi hướng ánh mắt gần như vô cảm xuống cô. Người đang đợi hồi âm từ tôi.

Và...

"Đơn Giản Hóa Cũng Vừa Phải Thôi Chớ?!"