Cơn gió ùa vào chợt làm tôi tỉnh giấc, bây giờ đang là 7 giờ sáng. Tôi bỗng nhận ra điều gì đó không giống như thường ngày. Mùa này đang là mùa khô, ánh mặt trời thường xuất hiện từ rất sớm. Nhưng hôm nay, luồn lách qua khung cửa sổ lại không phải là những tia nắng quen thuộc, thay vào đó là những cơn gió thổi nhẹ nhẹ liên hồi. Sài gòn hôm nay không nắng.

Khởi đầu mới là một tiết trời mát dịu, thật hiếm khi lại có cảm giác này trong những ngày hè nóng bức. Hôm nay đã là ngày thứ 26 tôi làm việc tại nhà vì dịch covid, may mắn là cái cảm giác khó chịu khi giam mình trong căn phòng chật chội cũng dần tiêu tán qua 26 ngày cách ly. Nhưng thoáng trong suy nghĩ của mình, tôi lại nhớ tới văn phòng làm việc của công ty, nhớ cái cảnh mọi người nối đuôi nhau checkin hàng ngày, nhớ những tiếng cười nói của đồng nghiệp xung quanh khi làm việc, hay là cảm giác tụ tập cả nhóm rủ nhau đi ăn trưa... Những hình ảnh ấy lại liên tục xuất hiện trong tiềm thức. Có lẽ vì hôm nay là ngày đánh dấu thời gian tròn 2 năm tôi làm việc tại Fujinet.

Hình ảnh cậu thanh niên năm 4 vừa tốt nghiệp, cầm trên tay tập hồ sơ, trên mặt rạng lên niềm hân hoan kèm theo một chút lo lắng bước vào công ty, đâu đó lại từ từ hiện lên. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, cũng là vào một buổi sáng thứ hai. Mặc dù đã nhận email thông báo trúng tuyển phỏng vấn từ 1 tuần trước, tuy nhiên khi tới công ty thì trong lòng vẫn không ngừng hồi hộp, vô vàn cảm xúc lẫn lộn bỗng dưng xuất hiện vào thời điểm đó , nhưng trên hết đó là suy nghĩ chính thức phải tự lập, không phải đơn thuần như những ngày tháng tự lập xa gia đình khi còn là chàng sinh viên non nớt, chỉ lo ăn học, nghêu ngao cùng chúng bạn ,vô lo vô nghĩ rồi nhận tiền hàng tháng của ba mẹ. Giờ phút đặt chân vào công ty, tôi biết rằng con đường trường thành của mình đã chính thức bắt đầu.

Theo dòng suy nghĩ như một cuộn phim chiếu về quá khứ. Tôi tiếp tục nhìn thấy hình ảnh mình đang vỡ òa trong niềm sung sướng nhưng không dám hét lên tại phòng họp khi nhìn tờ giấy đánh giá kết quả thử trên tay, trên đó là dòng chữ: “Nhận làm nhân viên chính thức”.

Hình ảnh này qua đi, hình ảnh kia lại tới, trên tay tôi đang là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của công ty dành cho mình, cảm giác được quan tâm ngay cả khi mình đã bước chân vào cái xã hội đầy bon chen và tấp nập này, không khỏi làm tôi cảm nhận được 1 tia ấm áp nào đó. Dòng thời cứ tiếp tục, lúc này khung cảnh Đà Lạt lại hiện ra, đó là lần đầu tiên tôi đi du lịch theo dịp hàng năm của công ty, khoảng thời gian này rất vui, chưa bao giờ tôi được đi chơi với nhiều người mà không hề có cảm giác xa lạ như vậy...

Liên tục những kí ức tại công ty của tôi như đang không ngừng chồng chéo lên nhau. Một loạt những hình ảnh bị tua đi như chiếc đĩa CD bị xước, hiện ra trong đầu tôi lại là hình ảnh thanh niên đang ngồi một mình cùng với chiếc bàn làm việc quen thuộc, xung quanh người thanh niên ấy mọi người đã về hết, cả công ty cũng không còn một bóng người, trên gương mặt người thanh niên dường như đã có chút dấu vết của năm tháng. Đồng hồ phía sau đã điểm 21 giờ 45 phút , cũng trên gương mặt đầy mệt mỏi ấy lại là một ánh mắt kiên định, dường như làm không xong thì sẽ không về. Thanh niên đó chính là tôi. Chính là tôi sau khi đã bỏ qua cái suy nghĩ ngây thơ rằng: “làm văn phòng 8 tiếng rồi về”. Hình ảnh sau đó là những ngày mà dự án trở nên gấp hơn, càng là những ngày tăng ca liên tục, nhưng không phải một mình nữa mà là cả nhóm ở lại, mặc dù khuôn mặt mọi người đều có nét mệt mỏi nhưng trong ánh mắt ai cũng có sự kiên định vốn có. Có lẽ khoảng thời gian này là lúc mọi người trong nhóm tôi trao đổi với nhau nhiều nhất, phần là vì công việc, đôi lúc lại có những câu nói đùa giúp không khí bớt căng thẳng hơn. Cũng vì vậy mà mọi người cũng thấu hiểu và trở nên thân thiết với nhau hơn.

Cứ như vậy, mảnh thời gian ấy cứ thế chậm rãi trôi đi với những ngày tháng vùi đầu vào công việc và ở lại công ty. Tích tắc đã là 2 năm, khoảng thời gian không hề dài nhưng cũng không thể nói là ngắn. Đến hôm nay, bất giác tôi lại tự hỏi: “ Vậy sau 2 năm, thứ mà tôi nhận được là gì?”. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì cũng chẳng mất bao lâu để tôi tự đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó.

2 năm là quá ngắn nếu muốn làm thay đổi một con người, nhưng với tôi, nó lại có thể làm cho sự non nớt trở thành sự trầm ổn nên có. 2 năm cũng là không nhiều nhưng là đủ để có những kỉ niệm đẹp bên những đồng nghiệp thân thiết, hoặc cũng có thể là cảm xúc bùi ngùi khi phải chia tay một người bạn từng gắn bó với nhau qua rất nhiều dự án. Nhưng hơn hết, 2 năm ấy lại là những kiến thức, những bài học kinh nghiệm được rút ra, đúc kết và là hành trang của những năm tháng sau này. Chẳng ai có thể nói được những thứ kia đáng giá bao nhiêu cả? Vì sẽ chẳng có cái giá nào có thể đổi lại được những điều mà tôi đã từng trải qua. Những thứ ấy chỉ có thể đánh đổi bằng “thời gian” của chính mình.

Vừa đặt bút xuống thôi mà đã trôi qua tới 9 giờ sáng. Cũng chẳng biết là sẽ có thêm bao nhiêu lần 2 năm nữa, chỉ biết rằng hiện tại thì ý trí và khát khao gắn bó vẫn còn đó, chưa hề thay đổi. Vậy là gói ghém chút xúc động trong lòng. Hiện tại, thứ mà tôi quan tâm hơn chính là khi nào hết dịch bệnh để còn được quay trở lại công ty. Nghe thông tin phong phanh thì có thể là hết tháng 7. Vừa suy nghĩ, tôi lại vừa mở chiếc máy tính của mình. Cứ như vậy bắt đầu ngày làm việc mới.