Là bạn trai hay bạn trai cũ? Em thà chưa từng yêu anh. Sao anh lại để em chứng kiến cảnh đó? Cả cuộc đời này, em chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Làm sao chúng ta còn có thể tiếp tục ở bên nhau cơ chứ? Lâm Mạc Thần, hãy coi như chúng ta hữu duyên vô phận. Anh cứ tiếp tục đi theo con đường của mình, đừng bao giờ quay đầu."

Những lời nói này tựa như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Lâm Mạc Thần. Anh ôm cô càng chặt hơn, như muốn găm cô vào thân thể của mình.

Mộc Hàn hạ hết cách, cuối cùng bật khóc trong lòng anh: "Lâm Mạc Thần, em hận anh, hận anh vô cùng." Anh vẫn không có phản ứng. Đến khi tâm trạng của cô dần bình ổn trở lại, anh mới cầm tay cô, nói: "Bất kể em hận anh hay yêu anh cũng được. Hãy tha thứ cho anh, sau này anh sẽ làm tất cả cho em thấy. Chỉ có điều, em không thể rời xa anh."

Mộc Hàn Hạ giật mình. Anh nói, sau này anh sẽ làm tất cả cho cô thấy? Cô ngẩng đầu, tìm kiếm đôi mắt anh trong ánh sáng lờ mờ. Nhận ra sự dao động trong một khoảnh khắc của cô, Lâm Mạc Thần áp má vào mặt cô, nói nhỏ: "Anh yêu em."

Nước mắt lại chảy dài xuống gò má Mộc Hàn Hạ. Anh liền hôn lên môi cô. Đây là một nụ hôn mãnh liệt, cuồng loạn và đau đớn chưa từng có. Lâm Mạc Thần khóa cô trong vòng tay của mình, còn cô chẳng còn sức lực đẩy anh. Cô vừa kháng cự nhưng cũng chìm đắm trong nụ hôn của anh. Người đàn ông này tựa như độc dược ngọt ngào, khiến cô vừa đau đớn vừa đắm say, khiến linh hồn cô không biết trôi dạt phương nào.

Có lẽ bởi vì tâm trạng bị đè nén quá mức nên hơi thở của hai người dần trở nên hỗn loạn. Mộc Hàn Hạ mơ mơ màng màng, còn dục niệm trong người Lâm Mạc Thần cháy bỏng hơn bao giờ hết. Sống đến từng tuổi này, anh chưa bao giờ khao khát một người phụ nữ đến thế. Anh chỉ muốn dùng phương thức nguyên thủy và thân mật nhất ở trong cô, chiếm đoạt cô, khống chế cô, để cô không có cách nào rời xa anh.

Anh nhanh chóng đặt Mộc Hàn Hạ nằm xuống giường rồi tiện tay bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường. "Đừng... đừng mà!" Cô cất giọng khản đặc nhưng Lâm Mạc Thần đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Toàn thân cô không còn một chút sức lực. Anh giữ chặt hai tay cô, hôn một đường từ trên xuống dưới. Đôi môi anh nhóm lên một ngọn lửa dữ dội, đốt cháy da thịt cô.

Não bộ của Mộc Hàn Hạ đã hoàn toàn mê loạn. Nơi sâu thẳm trong thân thể tựa như có một sự kích động mãnh liệt nào đó từ từ lan tỏa. Cô cũng muốn anh, muốt phát tiết, muốn gạt bỏ mọi chuyện để cùng anh trầm luân. Mộc Hàn Hạ giơ tay ôm anh. Lâm Mạc Thần hơi dừng động tác, ánh mắt tối thẫm.

Ngay sau đó, anh nhanh chóng cởi quần áo của cô và áo comple trên người mình, tiếp tục hôn lên từng tấc da trên cơ thể cô. Toàn thân Mộc Hàn Hạ hơi run rẩy, vừa muốn tiếp tục lại vừa muốn trốn tránh. Đến khi đôi môi anh "tấn công" nơi nhạy cảm, một cơn cực khoái chưa từng có quét qua người Mộc Hàn Hạ trong giây lát. Sự kích thích này quá lớn, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được trải nghiệm bằng một hành động thân mật và đáng xấu hổ như vậy. Trong đầu tựa như có tia chớp vụt qua, khiến cô đột ngột bừng tỉnh.

Cô đang làm gì vậy? Một khi đã quyết định ra đi, tại sao cô lại cùng anh dệt nên tấm lưới tình dục này? Mộc Hàn Hạ, mày thật ngốc nghếch. Mày vẫn không nỡ buông tay có đúng không?

Một cảm giác thê lương trào dâng trong trái tim khiến cơ thể cô phảng phất cũng trở nên lạnh lẽo. "Lâm Mạc Thần, dừng lại ngay." Cô cất cao giọng: "Em không muốn, đừng mà."

Lâm Mạc Thần liền dừng động tác. Cuối cùng anh nổi nóng giữ chặt hai tay cô, lạnh lùng lặp lại những lời ban nãy cô nói với anh: "Em muốn dừng thì dừng? Em muốn buông tay thì anh cũng phải buông tay hay sao?"

Cổ họng Mộc Hàn Hạ tắc nghẹn, không thể thốt ra lời. Lâm Mạc Thần lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cô. Vào thời khắc này, thân thể của anh bị dục cảm giày vò. Anh không muốn, cũng không thể dừng lại. Anh kiên nhẫn vuốt ve cơ thể cô rồi dùng ngón tay xâm nhập nơi ướt át, muốn cô chìm đắm một lần nữa.

Toàn thân run rẩy, Mộc Hàn Hạ hét lớn: "Đừng..." Cô vung cánh tay định đẩy anh ra, nào ngờ Lâm Mạc Thần vừa vặn ngẩng đầu nên cô tát bốp vào mặt anh.

Mộc Hàn Hạ đơ người, Lâm Mạc Thần cũng bất động. Cô vô thức muốn giải thích không phải mình định tát anh nhưng miệng mấp máy, cuối cùng cũng không thốt ra lời.

Lâm Mạc Thần nhổm dậy, cất giọng trầm khàn: "Anh đã cưỡng ép em rồi." Mộc Hàn Hạ nằm bất động. Câu nói bình tĩnh của anh như lưỡi dao sắc nhọn sượt qua trái tim cô.

Lâm Mạc Thần xuống giường, cầm áo comple đi ra ngoài, tiện tay khép cánh cửa. Mộc Hàn Hạ giơ tay che mắt, sau đó kéo chăn trùm kín người mình. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, ướt đẫm vỏ gối bên dưới.

Lâm Mạc Thần! Cô gọi thầm trong lòng. Em yêu anh. Em thật sự yêu anh vô cùng.

Không biết bao lâu sau, có lẽ mười phút, hai chỉ hai ba phút, Mộc Hàn Hạ chợt nghe thấy tiếng động ở phía cửa ra vào. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông vừa rời khỏi phòng.

Lâm Mạc Thần ném áo comple xuống ghế, tiến lại gần cô. Mộc Hàn Hạ không rời mắt khỏi anh, trái tim bỗng dưng đau đến không thở nổi. Trong tương lại, cô sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông nào khác như yêu anh. Tài năng của anh, tham vọng của anh, sự ngông cuồng của anh, tâm tư thâm sâu của anh, sự xa cách khó có thể chạm vào của anh là độc nhất vô nhị. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, anh đã chiếm trọn tình yêu của cô, không còn chỗ cho người khác. Sau khi bị anh vứt bỏ, cô sẽ không bao giờ có được niềm hạnh phúc "lưỡng tình tương duyệt"(\*) nữa.

(\*"Lưỡng tình tương duyệt": Hai bên đều có tình cảm với nhau.)

Cô lại âm thầm rơi nước mắt. Không biết có phải do ảo giác, cô thấy khóe mắt anh dường như cũng thấp thoáng ánh lệ. Anh lên giường, ôm cô vào lòng. Mộc Hàn Hạ cũng ôm chặt người anh. Sau đó, cô không còn kháng cự mà để mặc anh "xâm chiếm".

Anh kéo chăn ra khỏi người cô, dịu dàng hôn lên bờ vai mảnh mai, bộ ngực mềm mại, thắt lưng thanh mảnh của cô, khiến cô cam tâm tình nguyện tan chảy dưới thân anh.

Bên ngoài, trời lại đổ cơn mưa lớn, rơi lộp độp vào cửa kính gần giường của bọn họ.

Lâm Mạc Thần vuốt ve nơi nhạy cảm nhất trên thân thể của cô rồi từ từ tiến vào. Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô lẫn trong tiếng mưa rơi. Mộc Hàn Hạ khép mi mắt, hai má đỏ hây hây, như mê như tỉnh. Anh không ngừng xâm chiếm từng tấc trên cơ thể mềm mại của cô. Động tác của anh vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khiến cô hoàn toàn mất khống chế. Cho đến khi cô "vứt bỏ mũ giáp đầu hàng", anh mới rời khỏi thân thể cô, vùi mặt vào mái tóc dài của cô, cùng thở hắt ra.

Mộc Hàn Hạ chậm rãi vuốt ve gương mặt anh. Lâm Mạc Thần yên lặng nhìn cô. Sau đó, đầu mày của anh giãn ra, khóe miệng mỉm cười. Anh lại nắm tay cô, bắt đầu hôn lên cổ, xương quai xanh đẹp đẽ của người con gái. Nụ hôn của anh hết sức dịu dàng nhưng cũng đầy khơi gợi, khiến Mộc Hàn Hạ rùng mình. Cô vừa định đẩy anh ra, anh đã đan ngón tay vào tay cô, khiến cô chẳng còn đường thoát.

Dáng vẻ của anh lúc này vô cùng gợi cảm, biếng nhác và suồng sã, khiến cô chỉ có thể tiếp tục cùng anh chìm đắm trong biển tình.

Khi tỉnh dậy, Mộc Hàn Hạ phát hiện mình đang nằm sấp trên người Lâm Mạc Thần. Anh ngủ rất say, tay vòng qua thắt lưng cô. Mộc Hàn Hạ lặng lẽ ngắm anh. Nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, hai má cô nóng ran, tâm trạng vô cùng phức tạp. Vừa lấy di động để xem giờ, cô chợt nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ nước Mỹ.

Mộc Hàn Hạ nằm yên một lúc rồi ngồi dậy. Ai ngờ Lâm Mạc Thần tỉnh giấc ngay tức thì. Anh mở mắt, ôm chặt người cô: "Em định đi đâu vậy?"

"... Em muốn vào phòng vệ sinh." Anh vẫn không chịu buông tay, cứ nhìn cô đăm đăm. Vài giây sau, anh mỉm cười, một nụ cười vui vẻ tỏa ra từ đáy mắt, khiến Mộc Hàn Hạ nhói đau trong lòng.

"Em còn đau không?" Anh hỏi.

"Còn." Cô đáp ngắn gọn.

Lâm Mạc Thần hôn lên má cô, thì thầm: "Lần sau em sẽ không đau nữa, thay vào đó là cảm giác rất tuyệt." Câu nói riêng tư này khiến trái tim Mộc Hàn Hạ khẽ run rẩy. Thế nhưng... lần sau ư?

Anh buông người Mộc Hàn Hạ. Cô mang quần áo vào nhà vệ sinh tắm qua. Đến lúc cô ra ngoài, Lâm Mạc Thần đã chìm vào giấc ngủ. Cô đi ra hành lang, giở đến số điện thoại nhỡ. Đúng lúc này, họ lại gọi điện cho cô. "Xin chào cô Mộc Hàn Hạ." Đối phương nói: "Chúc mừng cô đã vượt qua kỳ thi vào trường đại học New York, đồng thời nhận được học bổng của trường. Chúng tôi đã gửi thông báo trúng tuyển bản điện tử vào hộp thư của cô, văn bản chính thức cũng được gửi qua đường chuyển phát nhanh trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ, cô có thể làm visa được rồi."

"Cảm ơn ngài." Mộc Hàn Hạ đáp.

Đối phương lại hỏi: "Cô có thể nói cho tôi biết, bao giờ cô sang bên này được không?"

Mộc Hàn Hạ lặng thinh. "Cô Mộc, cô vẫn đang nghe đấy chứ? Hello..."

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, tiếng mưa rào rào đã che lấp mọi âm thanh trên thế giới này.

Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ ngồi đối diện nhau trong nhà hàng. Thấy cô có chút thất thần, anh hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Hai người im lặng vài giây, anh gắp thức ăn bỏ vào bát của cô: "Em thích đồ ăn của nhà hàng này nhất, sao không ăn nhiều một chút?"

"Vâng." Ăn xong đồ ăn anh gắp, cô lên tiếng: "Em muốn nghỉ việc một thời gian."

Lâm Mạc Thần gật đầu: "Được thôi."

Mộc Hàn Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, anh nói tiếp: "Nhưng anh có một yêu cầu."

Cô nhướng mày nhìn anh.

Anh nói: "Em quay về khách sạn cũ đi. Anh không thể để em ở khách sạn rẻ tiền đó, trừ khi em cũng muốn anh dọn đến ở cùng em."

Mộc Hàn Hạ gật đầu: "Vâng."

Lâm Mạc Thần mỉm cười, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh và dịu dàng.

Ăn cơm xong, anh cùng cô về phòng thu dọn hành lý. Sau đó, một tay anh kéo va li, tay kia nắm tay cô đi xuống dưới, qua đường bắt taxi. Mộc Hàn Hạ không có bất cứ phản ứng nào. Quay về khách sạn cũ, anh đăng ký cho cô một phòng hai gian rộng rãi và sang trọng hơn căn phòng trước đó của cô.

"Sao anh lại lấy phòng này?" Mộc Hàn Hạ hỏi.

Lâm Mạc Thần mỉm cười: "Chẳng phải em muốn nghỉ ngơi một thời gian sao? Ở đây cho dễ chịu."

Mộc Hàn Hạ không nói thêm điều gì. Lâm Mạc Thần ôm eo cô, nói nhỏ: "Buổi tối đi làm về anh sẽ qua gặp em."

"Vâng."

...

Đây là ngày thứ hai sau khi Phong Thần ký hợp đồng với MK. Jack đã quay về Mỹ, công ty cử một nhân viên chuyên phụ trách làm việc với Phong Thần. Vì thế cả ngày hôm ấy, Lâm Mạc Thần đặc biệt bận rộn. Nhưng có một điểm khác trước là thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến Mộc Hàn Hạ. Nhớ tới hình ảnh triền miên đêm qua, anh bất giác mỉm cười.

Trực giác báo cho anh biết, Mộc Hàn Hạ có điểm nào đó lạ thường. Dù hôm nay cô đồng ý quay về bên anh nhưng thái độ của cô không giống trước đó.

Lão Phương đã biết chuyện MK rót vốn vào Phong Thần từ hôm qua nhưng không hề đả động tới. Hôm nay, trong lúc báo cáo tình hình cụ thể, thư ký cười nói: "Tôi nghe người của Phong Thần tiết lộ, là một hồng nhan tri kỷ của Lâm Mạc Thần kiếm được nguồn đầu tư này."

"Họ nói thế nào?" Lão Phương hỏi. Thư ký đáp: "Chắc anh cũng từng nghe nói đến tập đoàn Vĩnh Chính của thành phố Giang. Con gái Chủ tịch tập đoàn tên Trình Vi Vi, cũng tốt nghiệp ở trường đại học Columbia. Cô gái đó đã kiếm được nguồn đầu tư từ ngài Bert." Thư ký là tâm phúc của Lão Phương nên biết về tình bạn "vong niên" giữa ông và Mộc Hàn Hạ.

Nghe anh ta nói vậy, Lão Phương liền biến sắc mặt: "Cô Trình Vi Vi này ở đâu ra vậy? Bert là do tôi giới thiệu với Tiểu Mộc của Phong Thần cơ mà?"

"Có cần tôi gọi điện nói với Lâm Mạc Thần chuyện này không ạ?" Thư ký dè dặt hỏi.

Lão Phương ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Tôi sẽ tự xử lý."

Buổi chiều, Lão Phương hẹn gặp Mộc Hàn Hạ ở một quán trà. Cô cười hỏi: "Sao tự dưng chú lại "triệu kiến" cháu thế? Có việc gì phải không ạ?"

Lão Phương cất giọng ôn hòa: "Có phải gần đây cháu gặp chuyện gì? Bằng không, với sự lanh lợi của cháu, không thể nào án binh bất động."

Mộc Hàn Hạ ngẩn người. Mấy ngày qua, đúng là cô hoàn toàn chìm đắm trong những chuyện liên quan đến Lâm Mạc Thần. Bây giờ nghe Lão Phương nói vậy, cô lờ mờ cảm thấy mình đã bỏ qua vấn đề quan trọng nào đó. "Chú Phương, ý chú là gì ạ?" Cô hỏi thẳng. "Sau khi chú nhắc cháu, cháu có tới quán café tìm Bert không?"

"Có ạ." Cô cười khổ: "Cháu còn bám lấy ông ấy mấy ngày liền. Sau đó, ông ấy chủ động hẹn gặp cháu ở quán café nhưng cháu đợi mãi cũng chẳng thấy ông ấy đâu. Cháu nghĩ, có lẽ ông ấy đã thay đổi ý định."

Lão Phương uống vài ngụm trà, lại hỏi: "Lúc đó con bé tên Trình Vi Vi cũng ở quán café à?"

"Vâng. Cô ta bám theo cháu tới đó." Tuy không hiểu tại sao ông lại biết người phụ nữ này nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn thành thực trả lời.

Vốn là một người hòa nhã, vậy mà Lão Phương trừng mắt với cô: "Sao cháu hồ đồ thế? Nhà đầu tư rót vốn vào Phong Thần chính là công ty MK của Bert."

Mộc Hàn Hạ hoàn toàn sững sờ. Hai người chầm chậm uống hết ấm trà. Mộc Hàn Hạ cất giọng đầy quan tâm: "Bert bây giờ thế nào rồi ạ? Liệu ông ấy có thể tỉnh lại không?"

Lão Phương thở dài: "Bệnh tình của Bert vốn không lạc quan, lần này chỉ e lành ít dữ nhiều. Có điều, ông ấy một đời tung hoành trong giới đầu tư nên suy nghĩ cũng rất thông suốt. Bằng không, ông ấy đã chẳng đến Trung Quốc du lịch. Cháu khỏi cần lo cho Bert. Nếu bệnh tình của ông ấy có chuyển biến tốt, chú sẽ báo lại với cháu."

"Vâng ạ. Cháu không ngờ ông ấy lại mắc bệnh nặng như vậy. Ông ấy chịu đầu tư vào Phong Thần, cháu rất cảm kích ông ấy."

Lão Phương cười cười: "Bert đã từng khiến rất nhiều người khuynh gia bại sản, cháu cứ coi như ông ấy làm một việc thiện đi. Chú nghĩ, ông ấy đưa ra quyết định này trong tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Cháu nên lo cho bản thân thì hơn. Công lao lớn như vậy mà cháu lại để một kẻ tiểu nhân không biết chui từ đâu ra lĩnh mất."

Mộc Hàn Hạ im lặng hồi lâu, bàn tay hết nắm lấy tách trà rồi buông ra, sau đó lại nắm chặt. Lão Phương cũng không hỏi, chỉ yên lặng uống trà.

"Chú Phương, cháu muốn nhờ chú một việc có được không ạ?" Cô bất chợt lên tiếng.

"Việc gì?" "Nếu Lâm Mạc Thần không nhắc tới chuyện đầu tư thì chú đừng nói gì với anh ấy."

"Tại sao?" Lão Phương khẽ chau mày.

Mộc Hàn Hạ cúi đầu, nói nhỏ: "Nếu biết sự thật, anh ấy càng không cho cháu đi." Cuối cùng, cô cũng không giấu nổi tâm trạng của mình.

"Cháu quyết định đi du học rồi à?" Lão Phương hỏi.

"Cháu không biết..." Giọng cô hơi run run: "Chú Phương, cháu thật sự không biết cuộc đời cháu nên đi theo phương hướng nào. Có những người, cháu tưởng sẽ dễ dàng từ bỏ. Vậy mà khi anh ấy "đâm" cháu một nhát, cháu vẫn thương anh ấy..."

Lão Phương lại thở dài, giơ tay qua bàn vỗ vai cô: "Cháu đừng như vậy. Như vậy thì chẳng giống cô bé mà chú quen. Trong cuộc đời đúng là có rất nhiều sự lựa chọn khó khăn. Những thứ như tình yêu, thù hận, lợi ích, thương hai... dễ che đi đôi mắt của chúng ta. Nhưng tại sao có những người luôn tiến thẳng về phía trước một cách thoải mái, khiến thiên hạ ngưỡng mộ còn có người thì luôn cảm thấy cuộc đời trôi đi vô ích, luôn bứt rứt vì không đạt được ý nguyện?"

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn ông. Lão Phương nói tiếp: "Bởi vì đối tượng thứ nhất biết tự suy ngẫm. Anh ta có thể gạt bỏ danh lợi, tâm trạng... để nhìn ra con đường mà nơi sâu trong nội tâm thật sự khao khát, đồng thời kiên trì và phấn đấu theo con đường đó. Thật ra, mỗi con đường trong cuộc đời hay sự lựa chọn của mỗi người chẳng có gì là đúng hay sai. Tiểu Mộc, cháu hãy bình tĩnh lại rồi nhìn rõ con đường trong lòng cháu. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ cần cháu mở đôi mắt trong trái tim là có thể nhìn thấy nó."

Tối hôm ấy, Mộc Hàn Hạ đang ngồi cạnh giường thất thần, bên ngoài chợt vang lên tiếng quẹt thẻ mở cửa. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Mạc Thần kéo va li đi vào.

"Anh làm gì thế?" Cô hỏi. Lâm Mạc Thần để va li ở góc tường, cởi áo khoác ném xuống sofa rồi đi vào nhà vệ sinh: "Chúng ta đâu cần ở những hai phòng. Anh đã trả phòng kia rồi."

Mộc Hàn Hạ còn chưa kịp nói gì, anh đã đóng cửa, mở vòi nước đi tắm.

Lúc Lâm Mạc Thần ra ngoài, cô đã tắt hết đèn, chỉ bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường, nằm quay lưng về phía anh. Anh lên giường, ôm cô từ đằng sau. Thấy cô không có phản ứng, anh bắt đầu hôn lên cổ cô.

"Còn đau không em?" Anh hỏi nhỏ. Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Lâm Mạc Thần bắt đầu vuốt ve thân thể cô bằng động tác hết sức nhẹ nhàng. Cô hơi co người, nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay anh. Đến khi hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cô đột nhiên mở miệng: "Anh có thể đáp ứng em một chuyện được không?"

"Em nói đi." Anh cắn vào bả vai non mềm của cô. "Từ nay về sau, anh đừng bao giờ gặp Trình Vi Vi nữa."

Lâm Mạc Thần trầm mặc vài giây rồi thì thầm bên tai cô: "Được thôi."

Lời hứa của anh khiến Mộc Hàn Hạ mềm lòng, tâm trạng cũng lắng xuống. Anh xoay người cô lại, nói tiếp: "Trong chuyện hợp tác, anh sẽ không lộ diện mà giao cho người khác xử lý."

"Ừm."

Anh nhếch miệng mỉm cười: "Anh đã đồng ý với yêu cầu của em. Em định báo đáp anh thế nào đây?"

"Em..." Mộc Hàn Hạ còn chưa nói hết câu, Lâm Mạc Thần đã cúi xuống hôn cô, đồng thời giơ tay tắt đèn. Trong bóng tối, hai thân thể lại một lần nữa cùng nhau tới miền cực lạc.

\*\*\*

Hai tuần sau. Bởi vì Mộc Hàn Hạ không đến công ty nên tự nhiên sẽ có người thắc mắc.

Trong bữa trưa, một nhân viên khá thân thiết với Lâm Mạc Thần hỏi: "Lâm tổng, sao Giám đốc Mộc nghỉ phép lâu thế? Không phải anh "kim ốc tàng kiều"(\*) đấy chứ?"

(\*Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng giấu người đẹp.)

Trong công ty chỉ có mấy tâm phúc biết được mối quan hệ của Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ, vì thế câu hỏi này tương đối bạo dạn. Mọi người đều nín thở chờ phản ứng của sếp.

Lâm Mạc Thần mỉm cười, đáp: "Không phải tôi có ý giấu, mà tự cô ấy muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Đám nhân viên nhất thời ngây ra. Sếp nói như vật tức là ngầm thừa nhận mối quan hệ. Mọi người đều lên tiếng chúc mừng.

Một nhân viên phấn khởi lên tiếng: "Lần sau sếp và Giám đốc Mộc phải mời chúng tôi ăn cơm. Chúng tôi đều là người làm chứng của hai vị đấy nhé."

"Được, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe rồi tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp mọi người."

Đám nhân viên hoan hô ầm ĩ. Một bữa trưa bình thường trở nên rộn ràng và vui vẻ trong giây lát.

Tôn Chí châm điếu thuốc, đứng cạnh cửa nhìn ông chủ của mình. Anh ta tinh ý nhận ra Lâm Mạc Thần có chút thay đổi so với trước kia. Hồi trước, tuy vẻ bề ngoài của anh kiêu ngạo nhưng tiếp xúc lâu ngày mới biết, thật ra anh cũng rất thân thiện. Sự kiêu ngạo đó có lẽ xuất phát từ việc biết mình thông minh và tài năng hơn người. Sau khi xảy ra biến cố, trên người anh toát ra một vẻ lạnh lùng và tĩnh lặng. Anh càng thâm trầm và khó đoán hơn trước. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc tới Mộc Hàn Hạ, anh trở nên có thân thiện, mỉm cười nhiều hơn.

Tôn Chí nhiều lần chứng kiến, trong lúc làm việc, anh tranh thủ gọi điện cho cô, thậm chí chỉ cần có thể từ chối là anh bỏ qua những bữa cơm xã giao, sau khi tan sở về thẳng khách sạn. Nói một câu thật lòng, bây giờ Tôn Chí mới cảm thấy, cuối cùng sếp cũng làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.

Tối hôm đó, Lâm Mạc Thần và Tôn Chí có một bữa tiệc quan trọng. Hết giờ làm, Lâm Mạc Thần vẫn phải xử lý công việc nên Tôn Chí xuống dưới đợi trước. Chợt nhìn thấy một tiệm vàng bạc ở gần đấy, anh ta nảy ra một ý, liền đi vào trong.

Tôn Chí còn đang ngắm nghía, lựa chọn, Lâm Mạc Thần cũng đi vào, hỏi: "Anh định mua gì vậy?"

Tôn Chí cười đáp: "Mấy hôm nữa là ngày kỷ niệm mười năm kết hôn nên tôi định mua quà tặng bà xã. Hay là sếp cũng chọn quà tặng bạn gái đi."

Lâm Mạc Thần không trả lời. Anh đảo mắt qua tủ bày đồ trang sức, bất chợt dừng lại ở một chiếc nhẫn bạch kim gắn viên kim cương nhỏ xíu. Kiểu dáng chiếc nhẫn vô cùng đơn giản nhưng lại khiến anh bất giác nhớ tới Mộc Hàn Hạ "Cho tôi xem chiếc nhẫn kia." Anh nói.

Cô nhân viên lấy chiếc nhẫn ra, đưa cho anh. Anh đặt nó vào lòng bàn tay, khóe miệng thấp thoáng ý cười.

"Nhẫn à? Không phải Lâm tổng định cầu hôn đấy chứ?" Tôn Chí cất giọng hiếu kỳ.

"Cầu hôn thì vẫn hơi sớm." Lâm Mạc Thần đáp: "Chiếc nhẫn này vừa mắt nên tôi mua trước."

Nghe anh nói vậy, Tôn Chí bỗng có chút cảm động. Cuối cùng, Tôn Chí mua một sợi dây chuyền, còn Lâm Mạc Thần mua chiếc nhẫn đó rồi bỏ vào túi áo khoác của mình.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Mộc Hàn Hạ đi bộ không mục đích dọc theo bờ sông ở bên ngoài khách sạn. Cảnh sắc vô cùng quen thuộc nhưng trong lòng cô có một cảm giác trống rỗng khó diễn tả. Cứ đi mãi, cô đến tòa nhà văn phòng của Phong Thần lúc nào không hay. Cô ngẩng đầu, dõi mắt lên ô cửa quen thuộc. Giờ này, chắc Lâm Mạc Thần vẫn đang bận rộn công việc.

Mộc Hàn Hạ có chút thất thần. Những ngày vừa qua, anh và cô sống cùng nhau, cô cũng âm thầm làm visa. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa nhói đau nhưng cô cố đè nén.

"Hàn Hạ!" Có người gọi tên cô. Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu, liền nhìn thấy một đồng nghiệp. Cô mỉm cười, hỏi: "Chị tan làm rồi à?"

Đồng nghiệp trêu cô: "Lâm tổng bảo em muốn nghỉ ngơi một thời gian, mọi người còn tưởng em định ở nhà làm bà nội trợ luôn. Em đến đón Lâm tổng đấy à? Định khiến mọi người ghen tị phải không?"

Mộc Hàn Hạ hơi ngây ra. Cô không biết Lâm Mạc Thần đã công khai quan hệ của hai người. Trên thực tế, cô không hy vọng anh làm vậy. "Em chỉ đi dạo quanh thôi." Cô đáp.

Đồng nghiệp cười: "Ờ đúng rồi, bây giờ Lâm tổng không ở công ty. Tối nay, cậu ấy dự một bữa tiệc thương mại quan trọng do thành phố tổ chức. Nghe nói, các tập đoàn hàng đầu của khu vực Tây Nam như Dung Duyệt, Đỉnh Thịnh, Tiết Thị đều có mặt. Bà chủ cứ về nhà đợi đi, hôm nay chắc ông chủ sẽ về muộn đấy."

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, trò chuyện vài câu với đồng nghiệp rồi cáo từ. Đến khi trời tối, Mộc Hàn Hạ ngồi trên bậc thềm bên quảng trường hôm nào. Hôm nay quảng trường vắng tanh vắng ngắt, trống trải và lạnh lẽo.

Trong đầu cô chợt xuất hiện ý nghĩ: Tại buổi tiệc tối nay, Phong Thần và Tiết Thị đều tham gia. Lâm Mạc Thần sẽ gặp Tiết Ninh, liệu họ có nói chuyện không? Giữa họ sẽ là một bầu không khí như thế nào? Mộc Hàn Hạ đột nhiên cảm thấy ruột gan rối bời, đứng ngồi không yên. Tâm trạng có vẻ bình tĩnh trong nhiều ngày qua hóa ra luôn ẩn chứa sóng ngầm dữ dội, chỉ cần một tác động nhẹ là sẽ bị phơi bày.

Cô chẳng nói chẳng rằng, chạy ra đường bắt taxi: "Anh tài xế, cho tôi tới khách sạn XX" Cô báo tên nơi tổ chức bữa tiệc mà đồng nghiệp vừa tiết lộ với cô. Người tài xế lập tức nhấn ga, xe ô tô lao vun vút trên đường phố rực rỡ sắc màu.

Chẳng bao lâu sau, Mộc Hàn Hạ đã nhìn thấy đỉnh tòa khách sạn cao tầng ở phía xa xa. Cô đột nhiên mở miệng: "Anh tài xế! Phiền anh quay đầu lại đi."

"Hả? Cô không tới khách sạn nữa à?"

Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây mới trả lời: "Tôi không đến đó nữa."

Về đến khách sạn đang ở, cô không lên phòng ngay mà đứng dưới hè phố, gọi điện cho Phương Trừng Châu. "A lô! Chú Phương, chú có bận không ạ? Không có việc gì, cháu gọi điện là để chào chú... Mấy hôm nữa cháu đi rồi. Vâng, khi nào có dịp cháu sẽ mời chú ăn cơm... Không, chú phải để cháu mời đấy."

Cô ngước nhìn bầu trời: "Cháu đã nghĩ thông suốt rồi. Cháu đã nhìn ra con đường trong trái tim mình. Cháu sẽ không do dự và hối hận."

"Bệnh tình của Bert có chuyển biến tốt? Ông ấy có khả năng tỉnh lại sao? Thế thì tốt quá. Vâng... khi nào sang Mỹ, cháu sẽ đi thăm ông ấy."

Không biết Lão Phương nói gì ở đầu dây bên kia, Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây rồi hạ giọng: "Lần này cháu sẽ giải quyết dứt khoát."

Sau khi cúp máy, cô đứng bất động hồi lâu.

Nước Mỹ, đại học New York, Bert... dường như là những chuyện rất xa xôi. Cô chợt nhớ tới những đêm ái ân nồng nhiệt, nhớ tới cảnh mỗi buổi sáng trước khi đi làm, anh thường đặt nụ hôn lên trán cô, nhớ tới chuyện anh âm thầm ôm cô từ phía sau... Tất cả những hình ảnh này đều khắc sâu trong trái tim cô, đều là thứ mà cô tham lam muốn có được.

Cô đứng giữa ngã ba đường, dù biết rõ đi hay ở đều được, chỉ có đứng nguyên tại chỗ là sai lầm, vậy mà cô vẫn không chịu rời bước. Tuy nhiên, cuộc đời có nhiều sự tỉnh ngộ đến trong một khoảnh khắc. Như vừa rồi cô đánh mất lý trí, suýt nữa mò đến khách sạn có anh và Tiết Ninh. Lúc ở trên xe taxi, cô chợt hiểu ra một điều. Việc anh có tiếp xúc với Tiết Ninh, có nói chuyện với cô ta hay không, sau này anh có diễn trò với người phụ nữ khác, có rơi vào cảnh ý loạn tình mê hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì mầm mống của sự chán ghét và thất vọng đã chôn sâu trong trái tim cô.

Cô không dưới một lần tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình nên đi về phương hướng nào của cuộc đời ngắn ngửi này. Bây giờ cô đã biết rồi.

Trong kỳ thi đại học nhiều năm trước, cô từng bị số phận vứt bỏ. Cô là người xuất sắc nhưng lại rơi xuống đáy vực của cuộc đời. Hồi ở thành phố Giang, cô bị Mạnh Cương vứt bỏ. Trong tình yêu, rồi một ngày nào đó, cô cũng sẽ bị Lâm Mạc Thần vứt bỏ. Cô không thể dừng lại. Cô cần phải tiến về phía trước, đi tới một nơi bao la rộng lớn hơn. Bởi vì trong cuộc đời này, cô không muốn tiếp tục làm quân cờ bỏ đi của người khác nữa.

Buổi tối hôm ấy, Lâm Mạc Thần về đến khách sạn đã là nửa đêm. Thấy người phụ nữ nằm trên giường không có phản ứng, anh nhẹ nhàng đóng cửa, cởi giày và cởi áo khoác treo lên mắc. Sau đó, anh đi tắm rồi lên giường. Mộc Hàn Hạ nằm thẳng, chân tay duỗi ra. Lâm Mạc Thần bất giác mỉm cười. Bây giờ anh đã nắm được thói quen khi ngủ của cô. Nếu ngủ say, cô sẽ nằm thẳng. Còn nếu giả vờ ngủ, cô sẽ quay lưng về phía anh. Không biết hành động đó là sự kháng cự hay tự bảo vệ bản thân? Lâm Mạc Thần nằm nghiêng, vòng tay qua thắt lưng Mộc Hàn Hạ, nắm lấy tay cô rồi nhắm mắt.

Nửa đêm, Mộc Hàn Hạ bỗng giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối mờ mờ, hơi thở của Lâm Mạc Thần vờn quanh tai cô, còn cơ thể ấm nóng của anh áp vào người cô.

Mộc Hàn Hạ chầm chậm ngoảnh đầu về phía người đàn ông, chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ của gương mặt anh. Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột trào dâng trong lòng, cô kéo tay anh khỏi người mình, xuống giường, thay quần áo, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý. Có lẽ do đêm khuya thanh vắng nên tâm trạng của con người cũng trở nên hỗn độn. Đầu óc Mộc Hàn Hạ mù mờ, nhưng cũng tựa như tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Sau khi thu dọn xong quần áo, cô đi lấy vật dụng cá nhân. Cô nghĩ, cô không nên để lại bất cứ dấu vết nào chứng tỏ mình từng sống ở đây. Nhưng đang nhét khăn mặt và bộ đồ ngủ vào va li, tay cô đột nhiên bị giữ chặt.

Mộc Hàn Hạ giật mình, nhìn xuống bàn tay đàn ông mạnh mẽ đó. Thân thể của anh cũng ở ngay sau lưng cô. Giây tiếp theo, tất cả đèn trong phòng được bật sáng. Có chút không thích ứng với ánh sáng đến đột ngột nên Mộc Hàn Hạ giơ tay che mắt. Kết quả, cánh tay này của cô cũng bị anh túm lấy.

Sau đó, anh xoay người cô về phía mình. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh, viền mắt hơi ươn ướt. Lâm Mạc Thần cũng nhìn cô đăm đăm, ánh mắt anh sâu thẳm và tĩnh lặng.

Anh đột nhiên mỉm cười, mở miệng trước: "Nửa đêm nửa hôm, em làm gì vậy? Tìm đồ để ngày mai tìm sau, em mau về giường đi!"

Mộc Hàn Hạ bất động. Lâm Mạc Thần không đổi sắc mặt, giơ tay ôm vai cô. Cô muốn thoát ra nhưng anh đã sớm có sự chuẩn bị, càng siết chặt cánh tay, khóa cô trong lòng mình. Nước mắt chảy dài xuống gò má, Mộc Hàn Hạ nói nhỏ: "Lâm Mạc Thần, không phải em đang tìm đồ. Em có chuyện muốn nói với anh." Gương mặt anh không có bất cứ biểu cảm nào. Mộc Hàn Hạ thở hắt ra, cổ họng và lồng ngực đau buốt vô ngần.

"Bây giờ muộn rồi." Lâm Mạc Thần cất giọng trầm trầm: "Có chuyện gì ngày mai nói sau, Ngày mai anh định đưa em ra ngoại ô chơi, đến đó rồi chúng ta nói chuyện."

Mộc Hàn Châu chẳng thể thốt ra lời. Một lúc sau, cô đáp: "Được, cứ như vậy đi."

Lâm Mạc Thần tắt hết đèn trong phòng. Căn phòng tức thì trở lại tối om. Anh dắt tay cô đi về giường ngủ.

Toàn thân Mộc Hàn Hạ lạnh toát, các đốt ngón tay cứng đờ. Cô nằm xuống giường, anh cũng nằm bên cạnh, hai người đều bất động. Một lúc sau, cô xoay lưng về phía anh. Lâm Mạc Thần gần như cùng lúc, kéo mạnh cô vào lòng. Anh luồn một cánh tay dưới cổ Mộc Hàn Hạ , tay kia ôm thắt lưng cô. Mộc Hàn Hạ chẳng thể nhúc nhích, đành để mặc anh "giam cầm" cô suốt đêm dài.

Mạc Phụ Hàn Hạ XB

Đinh Mặc

www.dtv-ebook.com

# Chương 13

Hôm này là một ngày thời tiết âm u, hàng cây bên dưới khách sạn cũng đặc biệt tĩnh lặng. Mộc Hàn Hạ đi theo Lâm Mạc Thần xuống bãi đỗ xe. Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen quen thuộc, ngay cả biển số cũng không thay đổi. Mộc Hàn Hạ hơi kinh ngạc.

Anh liền hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Cô đáp: "Anh lấy lại được xe là tốt rồi."

Trên đường đi, Lâm Mạc Thần hoàn toàn im lặng. Mộc Hàn Hạ âm thầm liếc qua gương mặt anh. Có lẽ do đêm qua ngủ ít nên đôi mắt anh trũng sâu, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi.

"Thật ra...chúng ta đâu cần đi ra ngoài, cứ ở khách sạn nói chuyện cũng được." Cô lên tiếng, nhưng nói xong mới nghĩ tới một điều, ở trong căn phòng hai người đêm đêm hoan ái thì không ổn chút nào.

Quả nhiên, Lâm Mạc Thần lắc đầu: "Nơi đó không được."

Mộc Hàn Hạ dõi mắt lên bầu trời. Bây giờ đã là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn còn giá lạnh. Cây cối đã đâm chồi nảy lộc nhưng vào những ngày âm u thế này, khu vực ngoại ô vẫn toát ra vẻ đìu hiu, hoang vắng.

Lâm Mạc Thần lái xe khoảng hai tiếng đồng hồ, đưa cô tới một khu vực rừng cây rậm rạp. Sau đó, anh rẽ vào một con đường đất nhỏ, cứ thế tiến sâu vào bên trong. Hai bên đều là cây cối cao bằng đầu người, xung quanh xuất hiện nhiều đầm nước và một con song nhỏ ngoằn ngoèo. Bên lề đường cắm một tấm biển, đề: "Khu đầm lầy sông lún".

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô hỏi.

"Nghe nói ở khu đầm lầy mới xây dựng một khách sạn, phong cảnh rất hữu tình." Anh đáp.

Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Cô nhanh chóng nhìn thấy khách sạn đó. Khách sạn là một quần thể kiến trúc gồm nhiều ngôi nhà nhỏ nằm giữa đầm nước và vô số cây lau sậy ở xung quanh, mang lại cảm giác như đang ở "thế ngoại đào nguyên".

Lâm Mạc Thần đi tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, còn Mộc Hàn Hạ đợi ở đại sảnh. Cô dõi theo bóng lưng anh, nghĩ thầm: Cả hai sẽ ở lại đây đêm nay ư? Không, chỉ có mình anh thôi. Sống mũi hơi cay cay nhưng cô lập tức đè nén tâm trạng.

Cô nhân viên lễ tân cười nói: "Bên nhà hàng đang có bữa trưa đấy, đều là món ăn đặc sắc của bản địa. Món cá được bắt ở dưới đầm, bên ngoài không có đâu. Anh chị có thể dùng thử."

Lâm Mạc Thần liếc nhìn Mộc Hàn Hạ, đáp: "Được thôi."

Bây giờ đã là buổi trưa, trong khi từ tối qua đến giờ, hai người chưa có thứ gì vào bụng. Lâm Mạc Thần quay lại chỗ cô, nói: "Chúng ta ăn cơm trước đã." Rồi đi thẳng về phía nhà hàng. Mộc Hàn Hạ đành đi theo anh.

Bây giờ không phải mùa du lịch, lại là ngày thường nên nhà hàng rất vắng vẻ. Lâm Mạc Thần ngồi xuống, gọi một loạt các món. Mộc Hàn Hạ liền can ngăn: "Đủ rồi, chúng ta làm sao ăn hết được?"

Nhân viên phục vụ tán thành: "Chỉ có hai anh chị, không ăn hết từng ấy món đâu."

Lâm Mạc Thần đóng quyển thực đơn, trả lại cho nhân viên phục vụ: "Gọi cũng gọi rồi, cậu bảo nhà bếp nấu nhanh một chút."

Mộc Hàn Hạ im lặng, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Thức ăn nhanh chóng được bày đầy một bàn. Lâm Mạc Thần ăn rất chậm và bình thản. Còn Mộc Hàn Hạ chẳng có tâm trạng thưởng thức.

Cô chợt nhớ đến hôm mới tới Bắc Kinh, lần đầu tiên anh đưa cô tới nhà hàng cao cấp, anh cũng gọi nhiều món như vậy. Cô ngăn anh, bảo ăn không hết. Anh nói với cô: "Tôi không thích lãng phí, ăn không hết thì cô gói mang về."

Lúc đó, liệu có phải anh thấy cô nghèo túng nên động lòng trắc ẩn, cố tình gọi nhiều món cho cô ăn rồi còn có đồ mang về hay không?

Mộc Hàn Hạ gắp một miếng cá đặc sản bỏ vào miệng, đột nhiên không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì ngoài vị chua chát ở cổ họng. Cô chầm chậm nuốt từng miếng một cách khó nhọc.

Lâm Mạc Thần ăn rất ít, gần như mỗi món chỉ nếm một miếng rồi buông đũa. Đợi cô ăn xong, anh mới nở nụ cười nhàn nhạt: "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Mộc Hàn Hạ khẽ "vâng" một tiếng.

Bên ngoài khách sạn có một hành lang dài lát sàn gỗ ngoằn ngoèo trên mặt nước, bên cạnh đều là lau sậy và lá sen.

Trên hành lang, ngoài bọn họ không có bất cứ người nào khác. Buổi trưa, bầu trời sáng hơn một chút nhưng phía xa xa vẫn một màu xịt.

Đi một đoạn, Mộc Hàn Hạ tìm đề tài nói chuyện: "Tại sao nơi này lại gọi là khu đầm lầy sông lún?"

"Nghe nói lục địa lún xuống, sông cũng lún xuống, cuối cùng trở thành đầm lầy." Anh đáp.

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy rừng cây xanh mướt và những đầm nước như không có tận cùng.

"Tại sao em lại bỏ đi?" Lâm Mạc Thần đột nhiên hỏi. Mộc Hàn Hạ nhất thời lặng thinh.

Anh nhìn cô, cười lạnh: "Vẫn là chuyện hôm đó, em không thể vượt qua khúc mắc có đúng không? Thế thì những ngày qua, sao em còn sống cùng anh? Mộc Hàn Hạ, điều này có nghĩa là gì hả?"

Viền mắt Mộc Hàn Hạ ngân ngấn nước. Dù có trăm cái miệng, cô cũng khó biện minh. Cô phải nói gì chứ? Nói em muốn ở bên anh thêm một khoảng thời gian, hay bảo em thật sự ích kỷ, em không thể bỏ qua chuyện đó, nhưng cũng khao khát, đồng thời chẳng có cách nào từ chối anh? "Em xin lỗi." Cuối cung, cô nói nhỏ.

Lâm Mạc Thần lại cười: "Thật không ngờ anh cũng có ngày bị đàn bà đùa giỡn. Bây giờ anh có lỗi với em một lần, em phụ anh một lần, chúng ta coi như huề đúng không?" Ngữ khí của anh có phần hung dữ khiến Mộc Hàn Hạ nhất thời không dám trả lời. Bên dưới mặt nước có tiếng ếch kêu trên những phiến lá sen, tiếng lau sậy đung đưa trong gió. Hai người lặng lẽ đứng đối diện nhau ở một góc hành lang vắng lặng.

Một lúc sau, Lâm Mạc Thần lên tiếng: "Em định đi đâu? Dù chia tay...chúng ta vẫn còn là bạn bè. Em có cần anh giúp gì không?"

Mộc Hàn Hạ lắc đầu: "Không, em không cần."

"Em đang giấu anh chuyện gì đó đúng không?" Anh hỏi tiếp.

Mộc Hàn Hạ giật mình, ngập ngừng vài giây mới trả lời: "Chú Phương giới thiệu...em đi du học ở đại học New York...Đã có thông báo trúng tuyển rồi."

Gương mặt Lâm Mạc Thần không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Anh cất giọng lạnh lung: "Visa thì sao?"

"Em đang làm thủ tục." Mộc Hàn Hạ đáp khẽ.

"Tốt lắm." Anh gật đầu.

Mộc Hàn Hạ nhất thời chẳng biết nói gì.

Giọng nói lạnh lẽo của anh lại một lần nữa vang lên bên tai: "Ít nhất từ ba tháng trước, em đã bắt đầu chuẩn bị đi nước ngoài có đúng không?"

Cô lập tức giải thích: "Không, không phải như anh nghĩ đâu. Lúc đầu em cũng không nắm chắc mình có được chọn hay không nên mới giấu anh. Sau đó...Phong Thần xảy ra chuyện, làm sao em có thể mở miệng chứ."

"Khoảng thời gian này thì sao? Tối nào chúng ta cũng nằm bên nhau, mà em vẫn khó mở miệng đến thế? Không hở một chút tin tức nào cả."

Mộc Hàn Hạ cắn môi. Anh nói thì dễ dàng, nhưng bảo cô mở miệng thế nào? Nói cô đang đấu tranh tư tưởng giữa đi và ở ư? Nói với anh thì làm sao anh để cô đi? "Đây là tương lai của em, em muốn tự mình quyết định." Mộc Hàn Hạ mở miệng một cách khó nhọc.

Sắc mặt Lâm Mạc Thần trở nên vô cùng lạnh nhạt: "Em nghĩ thông suốt là được."

Hai người nhất thời chẳng còn gì để nói. Lâm Mạc Thần đi về phía trước, Mộc Hàn Hạ chầm chậm bước theo sau. Đi một đoạn, anh lại hỏi: "Bao giờ em đi?"

"Em định ngày kia rời khỏi thành phố Lâm." Cô đáp.

"Thế thì anh không đi tiễn."

"Vâng." Nước mắt dâng tràn khóe mi nhưng cô cố đè nén.

Đúng lúc này, Lâm Mạc Thần ngoảnh đầu nhìn cô. Bầu trời và mặt nước mờ mịt đã trở thành phông nền ở đằng sau anh. Ánh mắt anh sâu thẳm và tĩnh lặng vô ngần. "Mộc Hàn Hạ, đã có người nào từng nói với em, em là một người phụ nữ hết sức tàn nhẫn hay chưa?"

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, khóe mắt ngấn lệ: "Chưa. Anh là người đầu tiên nói như vậy."

Lâm Mạc Thần cười cười, chỉ tay vào ngực mình: "Đúng thế. Chỉ có chỗ này của tôi, em muốn đâm một nhát là có thể đâm một nhát."

Giọt lệ chảy dài xuống gò má Mộc Hàn Hạ. Giọng nói bình tĩnh của anh khiến cô có cảm giác mất khống chế trong giây lát. Cô giơ tay gạt nước mắt, cất giọng nghẹn ngào: "Chuyện em muốn nói chỉ có vậy....Em đi trước đây! Tạm biệt anh, Lâm Mạc Thần." Nói xong, cô liền quay người rời đi. Nào ngờ mới đi vài bước, cô liền bị anh kéo lại. Mộc Hàn Hạ biết rõ, cứ tiếp tục dây dưa như vậy, cả hai sẽ càng đau khổ hơn. Cô tuyệt đối không thể mềm lòng, rồi lại nhượng bộ. Thế là cô dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh người anh.

Bắt gặp vẻ cố chấp và tuyệt tình trên gương mặt cô, trong lòng Lâm Mạc Thần dâng trào một nỗi đau chưa từng xuất hiện trong cuộc đời. Ngón tay anh như bấm sâu vào da thịt của cô.

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt người đàn ông ở khoảng cách rất gần. Trong đôi mắt thâm trầm mà cô ngưỡng mộ thấp thoáng ánh lệ.

Lý trí của Mộc Hàn Hạ sụp đổ, toàn thân cô như pho tượng đá, bất động trong phút chốc.

Thế nhưng, giây tiếp theo, ánh mắt Lâm Mạc Thần vụt qua một tia còn tàn nhẫn hơn cô. Sau đó, anh đột nhiên ôm lấy cô rồi cùng nhau nhảy xuống nước.

Mộc Hàn Hạ chưa kịp có phản ứng, người đã chìm xuống dưới, thứ nước tanh nồng chui cả vào lỗ mũi. Xung quanh toàn là thân và rễ thực vật, quấn lấy chân cô, khiến cô không thể thoát khỏi.

Cảm giác ngạt thở và đau đớn nhấn chìm cô ngay tức thì. Mộc Hàn Hạ ra sức vùng vẫy. Đúng lúc này, một cánh tay đàn ông không biết từ đâu ra, ôm lấy thắt lưng cô. Mộc Hàn Hạ vừa hận vừa sợ, muốn đẩy anh ra nhưng càng ôm chặt anh theo bản năng.

Lâm Mạc Thần mặc kệ nỗi thống khổ của cô, hôn cô ngấu nghiến ở dưới nước. Mộc Hàn Hạ vô cùng khó chịu, nước bẩn, cây cỏ và sức mạnh của anh tựa như dội cả vào lồng ngực cô, khiến cô âm thầm bật khóc.

Cuối cùng, anh cũng không nỡ giày vò cô thêm nữa nên kéo cô lên khỏi mặt nước. Mộc Hàn Hạ đẩy anh ra, bám vào mép hành lang, cố gắng trèo lên. Lâm Mạc Thần liền đỡ lấy người cô, đẩy cô lên trên. Toàn thân ướt sũng, Mộc Hàn Hạ ngồi bệt xuống sàn gỗ. Lâm Mạc Thần cũng nhanh chóng trèo lên, quần áo trên người anh ướt sũng.

Không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa, cô đứng dậy đi về lối cũ. "Lâm Mạc Thần, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi sẽ vĩnh viễn không gặp anh. Chúng ta xong rồi, xong một cách triệt để. Chúng ta không bao giờ có tương lai, anh đừng tìm tôi, đừng bao giờ đi tìm tôi nữa." Sau khi thốt ra những lời này, cô chạy thục mạng ra bên ngoài.

Thì ra ngọn gió xuân lạnh đến thế, khiến cô như ở trong hầm băng, xương cốt đau buốt vô cùng. Nước mắt chảy giàn giụa nhưng trái tim cô như được giải thoát, cũng đồng thời đánh mất tia hy vọng nhỏ nhoi chôn sâu tận đáy lòng.

Mộc Hàn Hạ chạy mãi, chạy mãi. Đằng sau không hề có tiếng bước chân, chứng tỏ anh không đuổi theo cô. Chạy đến cổng khách sạn, cô liền nhìn thấy một chiếc taxi đang trả khách. Cô lập tức mở cửa sau xe, ngồi vào trong. Người tài xế kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt và bộ dạng thảm hại của cô. Mộc Hàn Hạ cất giọng bình tĩnh: "Anh mau lái xe đi!"

Lâm Mạc Thần đứng yên một lúc rồi chạy như bay tới bãi đỗ xe, nổ máy, lao về phía con đường đất.

Tuy nhiên, xung quanh đều là một màu xanh vô cùng vô tận, đâu có bóng dáng của Mộc Hàn Hạ. Cuối cùng, Lâm Mạc Thần đột nhiên đánh tay lái, khiến chiếc Cayenne đâm xuống đầm lầy, hoàn toàn bị mắc kẹt. Anh không xuống xe, cũng chẳng nổ máy. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, không một bóng người.

Nhiều tiếng đồng hồ sau, cho tới khi ánh hoàng hôn như tấm màn phủ xuống khu vực hoang vu này, một chiếc nhẫn bị ném ra khỏi cửa xe ô tô, rơi tõm xuống nước.

Rèm cửa sổ kéo kín mít, trong phòng tối om, không phân biệt được là ngày hay đêm. Lúc tỉnh giấc, trán Lâm Mạc Thần vẫn còn nóng hầm hập, đầu óc quay cuồng, thân thể lơ lửng như trên mây.

Anh ngồi dậy bật đèn, phát hiện căn phòng đặc biệt trống trải. Hành lý và đồ dùng của Mộc Hàn Hạ đã biến mất. Hôm qua, khi anh quay về, căn phòng đã không còn bất cứ vết tích nào chứng tỏ sự tồn tại của cô.

Biết mình cần phải ăn chút gì đó, Lâm Mạc Thần liền đi mở tủ lạnh. Đập vào mắt anh là hộp sữa tươi uống dở mà hai ngày trước anh mua cho Mộc Hàn Hạ. Cô chẳng hiểu biết, toàn uống sữa bột pha nhanh sản xuất trong nước. Kể từ lần cô bảo anh không thích uống rượu vang, anh liền đi siêu thị chuyên bán đồ cao cấp mua loại sữa này cho cô. Cô rất thích, lần nào uống cũng xuýt xoa khen vừa ngon vừa thơm. Chỉ có điều, do công việc bận rộn nên cách dăm ba hôm, anh mới nhớ mua cho cô. Mãi tới thời gian gần đây, ngày nào anh cũng chăm chỉ đi mua.

Lâm Mạc Thần lấy hộp sữa ra ngoài, ném vào thùng rác. Cả hoa quả, kẹo, sữa chua...do cô mua, anh cũng vứt hết. Đến khi tủ lạnh trống không, anh đóng lại rồi đi đến bên bàn sách, mở ngăn kéo, hơi sững người khi nhìn thấy đống thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc kháng viêm, cao dán ở bên trong.

Anh nhớ cô từng đắc ý khoe với anh: "Bởi vì sống một mình nên dự trữ thuốc là một thói quen em rèn được từ lâu. Xin hãy gọi em là "tiểu năng thủ"\* của gia đình." (\*Tiểu năng thủ: người giỏi giang bé nhỏ.)

Lâm Mạc Thần lấy ra viên thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm, cứ thế nuốt chay.

Đúng lúc này, Tôn Chí gọi điện thoại: "Bao giờ sếp mới đến công ty? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi?" Lâm Mạc Thần uống một hớp nước ấm, quay về giường nằm mới lên tiếng: "Hôm nay tôi nghỉ, các anh tự xử lý đi."

"Hả?" Tôn Chí có chút bất ngờ, bởi Lâm Mạc Thần chưa bao giờ bỏ bê công việc vì bất cứ nguyên nhân gì: "Sếp vẫn ổn đấy chứ?"

"Tôi không sao."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mạc Thần giơ tay bóp vùng trán đau nhức rồi cầm máy bàn của khách sạn gọi cơm.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, anh làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống ăn từ từ. Vừa ăn hết bát cơm, anh đột nhiên cầm thùng rác bên cạnh, nôn hết vào trong đó.

Anh lấy cốc nước xúc miệng, lại nằm xuống giường tiếp tục ngủ li bì.

Đến lúc Lâm Mạc Thần tỉnh giấc đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vào một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng mở mắt. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não bộ là, hôm nay là ngày Mộc Hàn Hạ ra đi.

Lâm Mạc Thần cầm đồng hồ lên xem, mới sáu giờ mười phút. Anh sờ trán, thấy hơi hâm hấp chứ không nóng như hôm qua. Anh xuống giường, thay sơ mi và comple, thắt cà vạt chỉnh tề, chuẩn bị đi làm.

Buổi sáng, đường phố hết sức vắng vẻ, sương mù vẫn chưa tan hết. Rõ rang hai bên đường có vô số tòa nhà cao tầng, vậy mà Lâm Mạc Thần lại có ảo giác như đang lái xe giữa chốn đồng hoang không một bóng người. Đến ngã tư gặp đèn đỏ, anh liền dừng lại, ngón tay gõ gõ lên vô lăng. Sau đó, anh ngẩng đầu, dõi mắt về phương hướng sân bay ở phía nam. Lúc này, sương mù đã tan biến, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trên không trung xuất hiện một chiếc máy bay nhỏ xíu, đang lặng lẽ tiến vào tầng mây.

Đèn xanh bật sáng. Lâm Mạc Thần bất động vài giây rồi đánh tay lái về phía sân bay.

Hơn bảy giờ, di động đổ chuông, lại là Tôn Chí gọi tới. Thật ra Tôn Chí cũng rất khó xử, phía MK mới rót vốn chưa bao lâu, bọn họ cần nghĩ cách đổ tiền hoặc thông qua biện pháp kỹ thuật giải quyết vấn đề của miếng đất thứ hai, việc hợp tác với Dung Duyệt trong quá trình khai thác lô đất A bền ngoài vẫn giữ quan hệ hữu hảo nhưng cần thận trọng.....

Vào thời điểm then chốt này, Lâm Mạc Thần mà vắng mặt, công ty chẳng khác nào rắn mất đầu.

Vậy mà anh mặc kệ, hai ngày liền không lộ diện nên Tôn Chí có chút lo lắng trong lòng. "Hôm nay sếp có đến công ty không?"

Tôn Chí hỏi. "Tôi đang trên đường đến sân bay." Anh đáp.

Tôn Chí bỗng dưng có dự cảm không tốt. Nếu là việc công cần Lâm Mạc Thần đến sân bay thì anh ta sẽ biết ngay. Anh ta không biết có nghĩa là chuyện riêng tư. Lại nhớ tới thái độ bất thường của Lâm Mạc Thần trong những ngày vừa qua, anh ta liền hạ giọng khuyên giải: "Lâm tổng, thật ra phụ nữ rất dễ mềm lòng. Cho dù tính Giám đốc Mộc quyết liệt hơn người khác nhưng khi xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần sếp chịu cúi đầu, dỗ ngọt là xong ngay. Hai người đến với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn tôi còn đang chờ tin vui của hai người đây này."

Lâm Mạc Thần ở đầu bên kia cười khẽ một tiếng: "Người đã muốn bỏ đi sớm muộn cũng đi nên khỏi cần ép ở lại. Tôi đi tiễn cô ấy, coi như trọn tình trọn nghĩa." Nói xong, anh liền cúp máy.

Tôn Chí ngây ra vài giây, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Sân bay của thành phố Lâm tuy không lớn nhưng bố trí rất khoa học và thoáng đãng. Mộc Hàn Hạ vẫn chưa làm xong visa, hôm nay cô chỉ rời khỏi thành phố Lâm. Nhưng bất kể đi chuyến bay nào cô cúng phải qua cửa kiểm soát an ninh.

Lâm Mạc Thần ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ trong quán café trên tầng hai. Từ nơi này, anh có thể quan sát toàn bộ cửa kiểm soát an ninh ở bên dưới. Thực ra nếu Mộc Hàn Hạ xuất hiện, anh cũng chẳng rõ bản thân liệu có xuống dưới chào tạm biệt hay chỉ dõi theo hình bóng cô cho đến khi cô rời đi.

Sáng nay trước khi ra cửa, Lâm Mạc Thần đã uống thuốc nên bây giờ cơn buồn ngủ ập đến. Anh gọi hết cốc cafe đen này đến cốc cafe đen khác, từ từ uống hết. Sân bay nườm nượp người, ai nấy đều hớn hở khi đoàn tụ, bịn rịn khi chia tay hay đi lại vội vã, nhưng anh vẫn không tháy bóng dáng của Mộc Hàn Hạ.

Lâm Mạc Thần ngồi đợi từ sáng đến chiều. Dạ dày sôi sục mà anh không muốn ăn bất cứ thứ gì nên chỉ gọi một bát canh nóng.

Thấy anh ngồi một chỗ cả ngày, sắc mặt lạnh lẽo, nhân viên phục vụ cũng không dám quấy rầy.

Uống xong bát canh, Lâm Mạc Thần mới cảm thấy dễ chịu một chút. Anh tựa vào thành ghế, tiếp tục quan sát bên dưới. Sau đó, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh ngủ rất sâu, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Tới mười một giờ đêm, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đánh thức anh: "Xin lỗi quý khách, chúng tôi phải đóng cửa rồi."

Lâm Mạc Thần ngồi thẳng người, dõi mắt ra bên ngoài cửa sổ. Nửa đêm, sân bay chỉ lác đác vài người, vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo. Anh liền cầm áo khoác đi xuống dưới. Lúc ra cổng sân bay, anh lại ngoảnh đầu về phía sau rồi mới rời đi.

Lâm Mạc Thần nhanh chóng về đến khu vực nội thành. Thành phố Lâm có cuộc sống về đêm hết sức náo nhiệt, đèn điện sáng choang. Anh lấy điện thoại, ngập ngừng vài giây rồi gọi điện cho Phương Trừng Châu. "Phó Thị trưởng Phương, muộn như vậy còn làm phiền chú, cháu thành thực xin lỗi. Cháu là Lâm Mạc Thần. Cháu muốn hỏi chú, hôm nay Mộc Hàn Hạ bay chuyến nào ạ?"

Lão Phương bị cuộc điện thoại của anh đánh thức nhưng ông không tỏ ra tức giận. Ông chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh trả lời: "Tiểu Mộc đi từ hôm qua rồi."

Lâm Mạc Thần dõi mắt về phía trước: "Vâng, cháu cảm ơn chú."

"Khoan đã." Lão Phương nói: "Lâm Mạc Thần, chuyện của hai đứa, người ngoài không nên xen vào. Nhưng tôi cũng được coi là bậc trưởng bối của Tiểu Mộc, nói những câu này cũng không phải quá đáng. Đó quả thật là một con đường càng rộng mở, càng tươi sáng hơn đối với Tiểu Mộc. Cậu đã từng gặp vô số cảnh đẹp trên thế giới thì cũng nên thông cảm với cô bé. Đời người rất dài, gặp gỡ và phân ly đều là vô thường. Tôi nghĩ, cậu đừng hỏi Tiểu Mộc đi đâu. Tương lai nếu có duyên và vẫn còn tình cảm, hai đứa thế nào cũng có cơ hội nối lại. Tới lúc đó, có lẽ hai đứa sẽ càng thích hợp với đối phương và mối quan hệ sẽ càng tốt đẹp hơn. Cậu nên trân trọng những thứ Tiểu Mộc để lại cho cậu, hãy luôn giữ sự cảm kích trong lòng. Cậu nhớ đừng bao giờ để bản thân mệt mỏi với quá khứ, mà hãy tiến về phía trước. Chắc chắn Tiểu Mộc cũng sẽ làm như vậy. Như thế, trong tương lai mỗi khi hồi tưởng lại ân tình của cô bé, cậu mới không cảm thấy hổ thẹn một cách vô ích."

Sau khi cúp máy, huyệt thái dương của Lâm Mạc Thần bỗng giật giật và đau buốt. Anh lờ mờ cảm thấy lời nói của Phương Trừng Châu ám chỉ điều gì đó nhưng do thể xác và tinh thần đang ở trong tình trạng kiệt quệ nên anh không muốn suy nghĩ sâu hơn,

Anh tiếp tục lái xe về khách sạn. Anh nghĩ: Lão Phương nói đúng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con người nên tiến về phía trước. Chuyện này dừng lại ở đây thôi, không cần nhắc tới nữa.

Tuy nhiên, tất cả tựa như sự an bài của số phận mà anh không thể kháng cự, điện thoại của anh bất chợt đổ chuông, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Là một cuộc gọi từ nước Mỹ, Lâm Mạc Thần dừng xe bên lề đường, nhanh chóng bắt máy. Đầu kia vang lên giọng nói khàn khàn, phát âm tiếng Anh theo kiểu Mỹ rất chuẩn: "Hello, cậu là Jason Lin phải không?"

"Đúng vậy" Lâm Mạc Thần đáp.

Bert khẽ "hừ" một tiếng, nhưng thanh âm vẫn rất vui vẻ: "Con bé Summer, bạn gái cậu đâu rồi? Tại sao tôi gọi điện cho con bé, hệ thống lại báo dố điển thoại không tồn tại?"

"Tôi không rõ." Lâm Mạc Thần máy móc trả lời.

Bert có chút không vui: "Này cậu nhóc, cậu tỏ thái độ đó với ân nhân cứu mạng của mình đấy à? Tôi là Bert, Chủ tịch hội đồng quản trị của MK đây."

"Ngài tìm tôi có việc gì ạ?" Anh hỏi

Lúc này, giọng điệu của Bert mới dịu đi, đồng thời lộ vẻ chân thành: "Tôi tìm Summer là để cảm ơn con bé. Lẽ nào con bé không kể với cậu sao? Cô gái như thiên thần đó nói với tôi, cuộc đời có rất nhiều thứ không nhất thiết dùng lợi ích để báo đáp. Tôi làm chuyện tốt thì sẽ được báo đáp bằng những điều tốt đẹp. Sau khi tôi giúp cậu, kỳ tích đã xuất hiện. Tình trạng bệnh tình của tôi vốn vô phương cứu chữa, ngay cả bác sĩ cũng không mấy lạc quan. Vậy mà lần này, tôi vẫn có thể tỉnh lại, thậm chí còn có chuyển biến tốt. Tôi muốn nói với con bé, đây là sự báo đáp tốt đẹp nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời."

Lâm Mạc Thần im lặng lắng nghe. Đầu bên kia vang lên tiếng nói chuyện của người khác, Bert lẩm bẩm câu gì đó rồi lại nói vào điện thoại: "Tôi phải cúp máy đây. Chàng trai trẻ, cậu nhớ hãy đối xử tốt với Summer đấy. Con bé đã bám theo tôi nhiều ngày nên cậu mới nhận được khoản đầu tư đó. Sự dũng cảm và nghị lực của con bé là điều cậu không tưởng tượng nổi đâu. Một người đàn ông có thể gặp được một cô gái như vậy, đúng là điều vô cùng may mắn trong cuộc đời. Summer từng nói..." Bert cười: " Con bé hy vọng người mình yêu vĩnh viễn sống trong ánh hào quang rực rỡ, còn muốn cứu vãn tình yêu của hai đứa. Bây giờ, chắc con bé đang rất vui vẻ và hạnh phúc đúng không? Nếu tương lai may mắn kêt hôn với con bé, cậu nhớ mời tôi dự lễ cưới đấy nhé."

"Được ạ." Lâm Mạc Thần đáp khẽ.

Sau khi anh cúp điện thoại, xung quanh lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Anh ngồi một lúc rồi nổ mấy, tiếp tục lái xe về phía trước. Tuy nhiên, đường phỗ bỗng trở nên vô cùng trống trải, anh như đang lái xe trong mộng cảnh không có tận cùng. Mọi giác quan bỗng dưng tê liệt, anh lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở xung quanh, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh từ trong mộng cảnh trở về hiện thực. Anh đờ đẫn bắt máy: "A lô!"

Cuộc gọi của ai cũng chẳng quan trọng, bởi vì dù sao cũng không phải của cô ấy.

Đầu kia vang lên giọng nói có phần đắc ý và nũng nịu của em gái Lâm Thiến: "Em biết ngay anh vẫn chưa ngủ. Sao cuối tuần vừa rồi anh không gọi điện thoại cho em? Hôm qua em gọi thì anh lại tắt máy." Lâm Mạc Thần lặng thinh.

"Em vừa làm xong bài tập. Cuộc thi thử lần này, em xếp thứ ba toàn khối, không tồi đấy chứ." Lâm Thiến liến thoắng khoe với anh trai.

"Ừ."

Cuối cùng cũng nhận ra thái độ bất thường của anh trai, Lâm Thiến dè dặt hỏi: "Chuyện công ty anh vẫn chưa giải quyết ồn thỏa sao? Em nghe mẹ nói... anh đã biến nguy thành an rồi cơ mà. Bây giờ anh cứ chịu khó vất vả một chút, đợi khi nào tốt nghiệp đại học, em sẽ giúp anh tạo dựng giang sơn."

"Được." Lâm Mạc Thần vẫn trả lời ngắn gọn.

"Anh sao thể? Đừng dọa em mà." Lâm Thiến cất giọng lo lắng.

Lâm Mạc Thần hít một hơi sâu: "Anh không sao."

"Anh gặp chuyện gì phải không? Anh... đang buồn đấy à?"

Cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyên, anh cất giọng khàn khàn: "Em ngủ sớm đi, anh còn chút việc, sẽ gọi cho em sau." Nói xong, không đợi Lâm Thiến đáp lời, anh lập tức cúp mày rồi ngắt nguồn điện thoại.

Sau đó, anh tiếp tục lái xe mà không biết mình đang đi đâu. Trên đường phố xa lạ vắng người ở thành phố quen thuộc này chỉ có chiếc ô tô của anh di chuyển trong đêm tối.

Cuối cùng, Lâm Mạc Thần dừng xe tại một đầu phố nào đó. Anh ngẩng đầu, phát hiện bê đường có một quán không biết là quán bar hay của hàng bán dàn âm thanh. Chiếc loa ở ngoài cử đang vang lên tiếng hát của một nhóm nhạc thịnh hành. Giọng nam khàn khàn tinh khiết đang thổn thức:

Anh sợ nhất không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Anh sợ nhất sự quân tâm đột ngột của bạn bè.

Anh sợ nhất hồi ức đột nhiên trỗi dậy, khiến nỗi đau chẳng ngủ yên.

Anh sợ nhất bỗng dưng nghe thấy tin tức của em.

Chúng ta từng ngọt ngào, từng tốt đẹp, từng tin tưởng, từng điên cuồng, từng nồng nhiệt như thế. Sao chúng ta lại già đi trong niềm tiếc nuối và hạnh phúc của riêng mình.

Đột nhiết rất nhớ em. Em sẽ sống vui vẻ hoặc ấm ức ở nơi đâu? Đột nhiên rất nhớ em. Hồi ức sắc nhọn khiến đôi mắt anh bỗng trở nên mơ hồ....

Lâm Mạc Thần tựa vào thành ghế, giơ tay che mặt mình, che đi giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ chảy xuống.

Rất lâu sau này, khi em gái Lâm Thiển yêu một người đàn ông giỏi bày mưu tính kế trên chốn thương trường, anh đã nói với cô: " Càng là người đàn ông bụng dạ thâm sâu, trong tình yêu, em càng phải "lột da rút gân" cậu ta, thì mới có thể nhìn thấy trái tim chân thật của cậu ta."

"Anh đã từng bị phụ nữ "rút gân lột da" bao giờ chưa?" Lâm Thiến hỏi.

Lâm Mạc Thần trầm mặc.

Người phụ nữ đó đâu chỉ "rút gân lột da" anh, mà cô còn mang theo tất cả niềm vui và tình yêu trong cuộc đời này của anh. Kể từ thời khắc cô ra đi một Lâm Mạc Thần tiếp tục tiến về phía trước trên con đường đời, còn một Lâm Mạc Thần khác vĩnh viễn dừng lại trên con đường từ sân bay trở về vào buổi tối hôm ấu. Anh ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bầu trời tối đen, cúi đầu chỉ thấy một chút ánh sáng đơn độc.

\* \* \*

Đường phố tràn ngập ánh sáng, bầu trời rất cao và trong xanh, mọi người đều mặc đồ mùa hè mát mẻ, đi lại một cách vội vã. Mộc Hàn Hạ lặng lẽ bước đi trong thành phố tập hợp đầy đủ yêu tố của các đô thị phồn hoa trên thế giới này. Sau đó, cô dừng lại trước một ngôi nhà quét sơn màu cafe ở góc phố, kiểm tra tấm biển đề số nhà rồi bấm chuông.

Mộc Hàn Hạ đợi mấy phút, cửa mới mở ra. Cô hơi ngây ra khi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo của người châu Á ngồi trên xe lăn ở đằng sau cánh cửa. Anh ta có dáng người cao gầy, trên đùi đắp một tấm thảm mỏng, dù bây giờ đang là mùa hè.

"Xin hỏi, có phải ở đây cho thuê nhà không ạ?" Cô hỏi bằng tiếng Anh.

Người đàn ông gật đầu: "Đúng rồi. Chào cô! Cô là người Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc vậy?" Mộc Hàn Hạ mỉm cười, đáp: "Tôi là người Trung Quốc."

Người đàn ông cũng cười, nói tiếng Trung với cô: "Tôi cũng là người Trung Quốc, mời cô vào xem nhà."

Chủ nhà tên là Trương Tử. Ban đầu, Mộc Hàn Hạ còn hơi e ngại khi thuê phòng của một người đàn ông độc thân nhưng sau một hồi tiếp xúc, cô đã dẹp bỏ nỗi lo đó. Nhà của Trương Tử là một căn hộ khép kín, bên trên có một gác xép nhỏ. Nơi Mộc Hàn Hạ định thuê chính là gian gác xép đó. Lúc hai người lên cầu thang, Trương Từ từ xe lăn đứng dậy một cách khó nhọc. Mộc Hàn Hạ liền hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

Trương Tử cười nói: "Không cần đâu. Tôi đã quen rồi."

Anh ta gần như đu vào tay vịn cầu thang, nhích từng bước lên trên. Mộc Hàn Hạ chầm chậm đi theo sau anh ta.

Gác xép có diện tích rất nhỏ, chỉ đủ kê một chiế giường đơn, một chiếc tủ nhỏ và một chiếc bàn. Tuy nhiên, ở đây lại có ô cửa sổ thấp để thông gió và có thể ngắm đường phố bên ngoài. Ngoài ra, giá thuê nhà cũng rất rẻ nên Mộc Hàn Hạ cảm thấy tương đối hài lòng. Hai người lại xuống dưới. Một đoạn cầu thang ngắn nhưng cũng phải mất mấy phút. Tầng một có phòng khách và phòng ngủ của Trương Tử. Phòng khách khá bừa bộn nhưng cũng rất sạch sẽ. Trên bàn đặt bốn chiếc máy tính, rất nhiều linh kiện và dây kim loại, bên cạnh còn có mấy chồng tài liệu dày. Có thể dễ dàng nhận ra, người đàn ông này làm công việc liên quan đến kỹ thuật.

Hai người ngồi xuống sofa. Trương Tử pha cho cô một cốc trà xanh của Trung Quốc rồi lên tiếng: "Yêu cầu của tôi đối với bạn sống cùng nhà rất đơn giản, nhưng cũng rất khắc khe. Hy vọng cô là một người thích yên tĩnh, không gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến tôi. Ngoài ra, tôi cũng có yêu cầu về sự sạch sẽ, ngăn nắp và không được đưa bạn về đây qua đêm. Cô có làm được không?"

Mộc Hàn Hạ gật đầu: "Anh yên tâm, tôi hoàn toàn có thể tuân thủ quy định của anh."

Trương Tử lại nói: "Còn một điểm nữa, sức khỏe tôi cần sự giúp đỡ của cô."

"Không thành vấn đề." Cô lập tức trả lời.

Sau khi thỏa thuận xong việc thuê nhà, Mộc Hàn Hạ đứng dậy cáo từ. Lúc này, cô mới chú ý đến mấy khung ảnh đặt ở vị trí bắt mắt trên bàn. Trên những tấm ảnh đều xuất hiện một người phụ nữ thanh tú, có tấm cô ấy chụp một mình, có tấm chụp trung với Trương Tử, hai người ôm nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ. Vừa rồi Trương Tử không hề nhắc đến người phụ nữ này nên Mộc Hàn Hạ đoán, anh ta sống một mình. Lúc rời khỏi nhà anh ta, trong đầu cô chợt bật ra ý nghĩ: Nguyên nhân khiến người đàn ông tàn tật, ôn hòa này cho thuê phòng liệu có phải bởi vì cảm thấy quá cô độc khi sống một mình hay không?

Mộc Hàn Hạ nhanh chống dọn vào căn gác xép. Nửa tháng trôi qua, tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng hai người hiếm khi giao lưu. Mộc Hàn Hạ ở trường học cả ngày, còn Trương Tử bận rộn nghiên cứu từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng, cô cũng nghe thấy anh ta gọi điện thoại, nói chuyện bằng tiếng Anh, toàn những thuật ngữ mà cô không hiểu.

Cũng có lúc, Mộc Hàn Hạ ngồi ở phòng khách xem kênh truyền hình của Mỹ một cách hào hứng. Trương Tử ngược lại chẳng bao giờ xem tivi, chỉ đọc những quyển sách dày cộp. Cuối tuần, Mộc Hàn Hạ xuống bếp nấu cơm. Trương Tử vui vẻ dùng bữa với cô, thậm chí còn góp tiền mua thức ăn chung nhưng cô không lấy. Thế là anh quyết định sẽ trừ vào tiền thuê nhà tháng sau của cô.

Một lần cùng ăn cơm, Trương Tử đột nhiên nói: "Vị hôn thê của tôi nấu món Trung Quốc rất ngon." "Thế ạ? Bây giờ chị ấy đang ở đâu?" Mộc Hàn Hạ hỏi.

Trương Tử im lặng vài giây mới trả lời: "Cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô cách đây hai năm."

"Em xin lỗi." Mộc Hàn Hạ nói nhỏ.

Trương Tử cười cười: "Không sao." Anh chi tay vào ngực mình: "Cô ấy chưa từng rời xa, mãi mãi ở chỗ này của tôi."

Mộc Hàn Hạ đột nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng có vị đắng chát.

"Em có bạn trai chưa?" Trương Tử hỏi.

Cô nhìn xuống bát cơm, khẽ lắc đầu.

Trương Tử nói: "Hàn Hạ! Chúc em gặp được tình yêu tuyệt vời nhất."

Mộc Hàn Hạ nghèn nghẹn ở cổ họng, một lúc sau mới mỉm cười: "Em cũng chúc anh gặp được hạnh phúc mới."

Trương Tử lắc đầu: "Không, tôi không cần điều đó."

Buổi tối, Mộc Hà Hạ nằm trên gác xép, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ vì những lời nói của Trương Tử, bỗng dưng cô cảm thấy, thành phố này vô cùng xa lạ, còn bản thân hết sức cô đơn. Mọi thứ của quá khứ như ban bè, quê hương, đồng nghiệp, tình yêu... đã thật sự rời xa cô. Ngoài một tương lai mờ mịt, cô chẳng còn thứ gì khác.

Nằm một lúc, Mộc Hàn Hạ cầm di động lên. Như bị trúng tà, cô mở album ảnh rồi tìm đến ảnh chụp Lâm Mạc Thần. Đó là tấm ảnh anh bị thương, nằm dưới đất, chỉ để lộ gương mặt nghiêng tuấn tú ở lần đầu tiên gặp gỡ. Trong album còn có mấy tấm khác, chụp ở khu nuôi gấu trúc. Anh đứng tựa vào lan can, mỉm cười với cô, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú... Mộc Hàn Hạ ném điện thoại xuông giường, giơ tay bóp trán rồi nhắm nghiền mắt.

Càng tiếp xúc lâu ngày, Mộc Hàn Hạ càng xác đinh, Trương Tử đúng là "con mọt sách" điển hình, từ sáng đến tối chỉ biết mỗi việc nghiên cứu. Cô không hiểu về lĩnh vực của anh nhưng nhìn thấy tấm bằng Tiến sĩ của trường Princeton mà anh quẳng dưới góc bàn, cô có thể đoán ra người đàn ông này không tầm thường, lĩnh vực anh nghiên cứu cũng rất lợi hại.

Việc học tập của cô vô cùng bận rộn. Trên thực tế, Mộc Hàn Hạ có nhiều phương diện chưa đạt yêu cầu của nhà trường. Nhờ sự giúp đỡ của Lão Phương, cô mới được phá lệ tuyển chọn. Vì thế, cô phải bổ sung nhiều kiến thức, trải qua nhiều cuộc trắc nghiệm có thể chính thức nhập học, mới có thể nhận được bằng tốt nghiệp trong tương lai.

Mỗi ngày, cô đều chăm chỉ lên lớp và ôn bài. Cho dù học cấp tốc tiếng Anh trước khi xuất ngoại nhưng nhiều khi, cô nghe vẫn không hiểu. Những úc như vậy, cô đều học đến tận đêm khuya. Ban đầu, Mộc Hàn Hạ cảm thấy đồ Tây rất khó nuốt nhưng về sau cũng quen dần. Bạn học đối xử với cô rất tốt, cũng có một chàng trai tỏ ra đặc biệt nhiệt tình nhưng cô không hề nghĩ ngợi, lập tức lui về khoảng cách an toàn tuyệt đối.

Một tháng sau khi đến nước Mỹ, Mộc Hàn Hạ bất thình lình đổ bệnh. Kể cũng lạ, hôm chia tay Lâm Mạc Thần, toàn thân ướt như chuột lột mà cô chẳng bị ốm, thậm chí không cả bị cảm. Đợi đến khi cuộc sống và việc học tâp ở Mỹ từ từ đi vào quỹ đạo, cô mới đột nhiên đổ bệnh.

Nửa đêm hôm ấy, Mộc hàn Hạ bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Cô phát hiện mình bị sốt cao, bụng đau nhâm nhẩm, ý thức trở nên mơ hồ. Cô ngồi dậy đi tìm thuốc để uống nhưng chợt nhớ ra, mình quên không mua thuốc dự trữ.

Mộc Hàn Hạ lại nằm xuống giường, rên khẽ một tiếng. Sau đó, cô chìm vào một thế giới tối tăm và hỗn loạn. Đến khi cô tỉnh lại, trời đã sáng. Cô phát hiện mình đang nằm trong phòng khách sạn ở thành phố Lâm. Lâm Mạc Thần ngồi bên cạnh giường, ướm tay lên trán cô.

"Sao tự nhiên em lại bị sốt thế?" Anh chau mày hỏi.

"Em làm sao biết được. Hay là do anh chăm sóc em không chu đáo?"

Anh cười, lấy khắn mặt ướt đặt lên trán cô. Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô cười híp mắt: "Cám ơn anh."

"Em hãy chăm sóc tốt bản thân, bằng không anh sẽ lo lắng đấy." Anh cất giọng nhẹ nhàng.

"Vâng." Cô đáp: "Sao hôm nay anh dịu dàng thế, thật chẳng giống anh chút nào cả."

Anh đáp: "Anh lúc nào mà chẳng dịu dàng, là em quá chậm hiểu đấy thôi."

Mộc Hàn Hạ cười, nắm lấy cánh tay anh: "Em muốn ăn đồ của cửa hàng Vương Ký ở tầng dưới, anh mau đi mua cho em đi."

"Được thôi, Summer."

...

"Hàn Hạ! Hàn Hạ!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mộc Hàn Hạ mở mắt, liền nhìn thấy Trương Tử. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ tươi đẹp mà thôi. Cô rơm rớm nước mắt, ngơ ngẩn hồi lâu.

Trương Tử đưa thuốc hạ sốt và cốc nước cho cô: "Em bị sốt cao, uống tạm viên thuốc này đi. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ rồi, anh ta sẽ nhanh chóng đến đây."

"Vâng." Mộc Hàn Hạ cầm lấy, ngồi dậy uống thuốc. "Cảm ơn anh. Đúng là... làm phiền anh quá." Trương Tử nở nụ cười ôn hòa: "Em đừng khách sao."

Ngừng vài giây, anh nói tiếp: "Hàn Hạ, đừng buồn. Nếu yêu người đó, em cứ cất giấu anh ta ở trong trái tim là được. Bất kể anh ta ở đâu, em cũng thầm chúc anh ta được hạnh phúc. Làm vậy, hai người dường như vẫn luôn ở bên nhau."

"Vâng."

Thấy cô nhắm mắt, Trương Tử đứng lên, di chuyển một cách khó nhọc ra ngoài. Lúc chuẩn bị đóng cửa, anh ta vô thức ngoảnh đầu. Trong gian gác xép nhỏ, người phụ nữ nằm quay lưng về phía anh ta, dáng vẻ cô độc vô ngần.

Trương Tử nhẹ nhàng khép cửa.

Ở bên kia bờ đại dương, sau khi Mộc Hàn Hạ ra đi, Tôn Chí đợi ba ngày mới thấy Lâm Mạc Thần ra khỏi cửa khách sạn. Khi đi tới nghênh đón, anh ta không khỏi sững sờ. Dáng vẻ của Lâm Mạc Thần tiều tụy hơn bao giờ hết. Gương mặt anh gầy rộc, má hóp lại, đôi mắt trũng sâu, nhưng ánh mắt để lộ vẻ cứng rắn, sắc bén và lạnh lùng hơn trước.

"Lâm tổng... không sao đấy chứ?" Tôn Chí cất giọng lo lắng.

"Tôi không sao. Chúng ta đi thôi!" Anh bình tĩnh đáp.

Tôn Chí cùng anh lên ô tô, lái xe đến công ty. Kể từ lúc đó, anh luôn tiến về phía trước, cứ thế tiến thẳng về phía trước.

Năm 2008, Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ quen nhau.

Năm 2009, Mộc Hàn Hạ đi Mỹ du học. Tổng doanh thu của công ty Phong Thần đạt con số một tỷ nhân dân tệ.

Năm 2010, Phong Thần chuyển thành tập đoàn, doanh thu đạt năm tỷ nhân dân tệ.

Năm 2011, tập đoàn Phong Thần lên sàn chứng khoán.

Năm 2012, Mộc Hàn Hạ tốt nghiệp đại học New York, làm việc tại một công ty đa quốc gia danh tiếng. Phong Thần lọt top 10 tập đoàn thương mại hàng đầu của Trung Quốc.

Năm 2013, Lâm Mạc Thần bất ngờ từ bỏ mọi chức vụ của tập đoàn Phong Thần, chỉ giữ lại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Anh giao hết công việc cho Tôn CHí và các giám đốc nghiệp vụ khác rồi quay về nước Mỹ, đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc của công ty đầu tư MK ở New York.

Năm 2015...

Bạn hỏi tôi định chờ đến bao giờ ư?

Câu trả lời của tôi là không có thời hạn, Tôi sẽ đợi khi cô ấy hoàn thành nguyện ước, trở về trong ánh hào quang rực rỡ. Lúc đó, làm sao tôi nỡ để cô ấy lại một lần nữa ra đi? HẾT TẬP 1

Mạc Phụ Hàn Hạ XB

Đinh Mặc

www.dtv-ebook.com

# Chương 14

Mùa xuân năm 2015.

Bây giờ hồi tưởng lại, Mộc Hàn Hạ phát hiện sáu năm trôi qua rất nhanh. Có lẽ bởi vì bận rộn nên cô mới cảm thấy thế.

Ban đầu, cô tập trung mọi tin lực vào việc học tập. Sau khi tốt nghiệp, cô bận rộn công việc. Đối với một người phụ nữ không nơi nương tựa như cô, tạo dựng được một chỗ đứng trong chốn công sở ở Mỹ quả thực không dễ dàng. Vậy mà cô đã làm rất tốt, năm nào cũng được tăng lương, trở thành một nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực marketing. Có lúc, cô tự nhủ, mình đã có một cuộc sống như mong ước, đã tiến trên con đường mà cuộc đời cô nên đi.

Cô cũng từng có một con đường khác, con đường ấy cũng rộng mở, phong cảnh có lẽ càng khiến người ta sau mê và phấn chấn hơn...

Mỗi khi nghĩ đến đây, cô đều ép bản thân thu lại tâm tư, tựa như đó chỉ là một con đường mà cô đã bỏ lỡ mà thôi.

Nhưng lúc nhàn rỗi, Mộc Hàn Hạ chỉ có một việc duy nhất là đi du lịch. Cô vốn là một người thích đi đây đi đó. Trong những năm qua, sự khao khát đối với những chuyến đi càng trở nên mãnh liệt trong cô. Cô từng đi qua nhiều địa danh của nước Mỹ, cô cũng từng đi qua Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông... Tuy nhiên, cô chưa một lần trở lại châu Á, trở lại Trung Quốc.

Quê cha đất tổ giống như một khu cấm địa mà cô không có cách nào quay đầu. Hiện giờ, cô đã hai mươi chín, không còn là người phụ nữ non nót nữa. Cô biết rõ, rồi một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ về nước. Thật ra, người càng nhiều phiêu bạt sẽ càng nhớ nhà, nhớ quê hương. Cô không bao giờ có ý tưởng định cư ở nước ngoài. Do đó, khi phải quay về Bắc Kinh vì công việc, vì một số mục đích quan trọng, Mộc Hàn Hạ hoàn toàn thản nhiên đón nhận. Ở nơi sâu trong nội tâm, cô cũng biết rõ, tất cả đã trở thành quá khứ. Thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, giới kinh doanh rộng đến thế, chắc gì cô đã gặp Lâm Mạc Thần.