ท่ามกลางแสงสีมากมายในสถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวสุดโปรดของนักท่องเที่ยวยามราตรี สิ่งที่ควรจะเป็นคือหนุ่มสาวผู้โชคโชนท่วงทำนองแห่งกามอารมณ์ แต่ทว่าท่ามกลางผู้คนเหล่านี้กลับมีหนุ่มน้อยผู้ไร้เดียงสาที่ดูยั่วยวนอย่างไม่รู้ตัวถูกชายหนุ่มมาหน้าหลายตาจ้องที่จะจับเป็นเหยื่อในทุกๆคืน

ลีซองมิน หนุ่มร่างอวบใบหน้ารีเรียว ริมฝีปากแกเม้มเข้าหากันอย่างไม่มั่นใจในตนเองและหวาดระแวงกับสิ่งรอบข้าง ดวงตากลมโตสุกใสจ้องมองไปรอบๆอย่างกล้าๆกลัวๆ เขาเป็นเพียงน้องชายของเจ้าของผับแห่งนี้ที่ออกมานั่งเล่นที่หน้าบาร์เป็นประจำในเวลาเบื่อๆหรือเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไร บางทีอาจจะออกมาช่วยพี่ดูแลแขกบ้างเป็นบางครั้ง แต่ก็เป็นต้องมีเรื่องเป็นทุกครั้งไป เมื่อลูกค้าทุกคนคิดว่าซองมินเป็นพนักงานในร้านก็ต่างพากันโลมเลียอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความที่เจ้าตัวเป็นคนไม่มีปากเสียง จึงต้องเดือดร้อนพนักงานหนุ่มในร้านเข้ามาช่วยอยู่เป็นประจำ แม้กระทั่งในคืนนี้...

“คนสวยจะไปไหนอีกล่ะครับนั่งดริ๊งเป็นเพื่อนพี่ก่อนดีกว่านะครับ” มือสากของลูกค้าวัยกลางคนลูบเข้าที่สะโพกบางพลางบีบเค้นเล็กน้อยหมายจะขย้ำคนตรงหน้าให้ได้

ร่างบางทำได้เพียงแต่ส่งยิ้มเกรงใจไปแล้วพยายามเบี่ยงตัวออกจากลูกค้าหื่นกามคนนี้ แต่ทว่ามือปลาหมึกที่เกาะติดแน่นกลับไม่มีท่าทีว่าจะปล่อยบวกกับแรงอันเล็กน้อยก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากวงแขนอันน่ารังเกียจนี้ได้เลย

“ปล่อยเถอะฮะ ผมมีงานต้องไปทำต่อ” เสียงหวานเอื้อนเอ่ยอย่างขอความเห็นใจ แต่มีหรือที่คนเมาจะพูดรู้เรื่องง่ายๆ แถมยังเข้าใจผิดไปไกลหาว่าร่างบางเล่นตัวไปเสียนี่

“มาๆๆ เดี๋ยวคืนนี้พี่ออฟน้องออกไปเอง ไม่ต้องกลัวหรอกนะ” ยังคงไม่หยี่ระกับการตามตื้อ ยิ่งมือบางพยายามบิดออกมากเท่าไร เขาก็ยิ่งลูบไล้มากขึ้นเท่านั้น

“ขอโทษนะครับ พอดีเพื่อนผมเขาต้องไปทำงานต่อ ขอตัวนะครับ” พนักงานหนุ่มที่เห็นท่าไม่ดีเดินเข้ามาช่วยเหลือ และบอกกับแขกอย่างสุภาพก่อนจะพาซองมินออกมาจากโต๊ะนั้น

“ไม่เป็นไรใช่ไหมซองมิน” ชายหนุ่มถามด้วยความเป็นห่วง

“ไม่ๆ เราไม่เป็นอะไรหรอกเยซอง ขอบคุณมากนะที่ช่วยเราอีกแล้ว” ใช่ เยซองคือคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาถูกลูกค้าลวนลาม แต่แน่ล่ะหากมีคนใจดีที่คิดจะช่วยก็ต้องมีคนมองเขาในแง่ร้ายด้วยเหมือนกัน

“เหอะ! ไปยั่วแขกเสร็จแล้วก็มายั่วเพื่อนผมต่อเลยนะครับ แม่พริตตี้ไวไฟ” ร่างสูงอีกคนเดินเข้ามาแทรกระหว่างบทสนทนาระหว่าเยซองและซองมินอย่าเสียมารยาทและใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอกันอย่าแล้งน้ำใจ

“เราไม่ได้ยั่วเขานะ! เราแค่เข้าไปเสริฟอาหารเขาก็รั้งตัวเราไว้ เรายังไม่ทันทำอะไรเลยด้วยซ้ำ แล้วนี่เยซองก็เข้าไปช่วยเรา” ร่างเล็กเถียงกลับแก้ตัวให้แก่ตัวเองและเพื่อนที่เข้าไปช่วยแต่โดนพาดพิง

“อ่อหรอครับ เป็นถึงน้องชายของเจ้าของร้านเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสริฟอาหารด้วยหรอครับ ผมคิดว่าคุณจะลงมาบริหารเสน่ห์ตัวเองเสียอีกนะเนี่ย” เสียงทุ้มยังคงคำพูดแดกดันอยู่ตลอดการสนทนา จนร่างเล็กทนไม่ไหวเลยแหวออกมาอย่างเสียงหลง

“คยูฮยอน!! ถ้าไม่ชอบขี้หน้าเราก็ไม่ต้องมาพูดกับเราสิ ทำไมต้องพูดกับเราแบบนี้ทุกครั้งเลย” เป็นจริงอย่างที่ซองมินพูด เพราะทุกครั้งที่เขาโดนลวนลามก็จะมีเยซองคอยเข้าไปช่วยเหลือ และจะมีคยูฮยอนเพื่อนของเยซองคอยเดินเข้ามาซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลา แต่สุดท้ายก็จบด้วยตรงที่ว่าร่างเลล็กเป็นฝ่ายถอยออกมาจากสงครามน้ำลายนั่น

“หึ ผมจะพูดในสิ่งที่ผมอยากพูด ในเมื่อคุณคนสวยไม่พอใจก็ไปหาอะไรมาอุดหูสิครับ” คยูฮยอนยังคงต่อล้อต่อเถียงไม่เลิก เยซองที่ยืนขั้นกลางอยู่นานก็อดไม่ได้ที่จะพูดแทรกขึ้นเพื่อนยุติสงครามครั้งนี้

“มึงหยุดได้แล้วไอ้ห่านี่นิ ซองมินเขาไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดสักหน่อย ปากหมาไม่เลิกจริงๆนะมึง” แน่นอนว่าคนอย่างเขาไม่คิดจะเข้าข้างเพื่อนตัวเองที่ปากหมาเป็นเลิศอยู่แล้วล่ะ

“ไอ้เยซอง!”

“เงียบไปเลย ไปทำงานของมึงนู่นไป กูเห็นหน้ามึงแล้วรำคาญว่ะ ก่อนที่กูจะบอกให้รยออุคไล่มึงออก” เยซองขู่ด้วยความเหนือชั้นกว่า เพราะว่าเขาไม่ใช่พนักงานธรรมดาน่ะสิ เขาเป็นถึงแฟนหนุ่มของผู้จัดการร้านหน้าหวาน คิมรยออุคเชียวนะ

“เออๆๆ เอะอะขู่กูอย่างเดียวเลยนะมึง อย่าให้ถึงตากูมั่งนะ” คยูฮยอนพูดขู่กลับอย่างเซ็งๆ เมื่อเพื่อนรักกลับเบนเข็มไปเข้าข้างฝ่ายศัตรูของเขาเข้าอีกจนได้

“ขอบใจนะเยซอง เรา...”

“ไม่ต้องไปคิดมากหรอกซองมิน มันก็ปากหมาไปงั้นแหละอย่าไปใส่ใจกับคำพูดของมันเลย ซองมินไปพักข้างในเถอะ วันนี้คนไม่เยอะ พวกเราดูแลกันไหว” เยซองบอกอย่างเข้าใจ เพราะรู้ดีว่าร่างเล็กนี่อ่อนไหวกับคำพูดของคนอื่นมากแค่ไหน

“แต่ว่า...”

“ไปเถอะน่า ไม่งั้นเราจะฟ้องพี่ฮีชอลนะ” เยซองที่เป็นห่วงอยากให้ซองมินไปพักจึงหยิบยกชื่อพี่ชายผู้มีประกาศิตเด็ดขาดกับร้านนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อต่อรอง

“อื้อๆ เราเข้าใจแล้ว อยากอยู่กับรยออุคก็บอกมาเถอะ เราไปละ” ถึงแม้จะยอมไปแต่โดยดี แต่ก็ยังไม่วายโยนระเบิดลูกใหญ่ทิ้งไว้ให้เพื่อนทั้งสองคนยืนเขินกันอยู่อย่างนั้น

“เราทำอะไรให้เขาไม่พอใจนะ” ความคิดนี้ยังคงแล่นอยู่ในหัวของซองมินตลอดทั้งวัน เพราะตั้งแต่เขาเจอคยูฮยอนครั้งแรกมันเป็นเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้น คำพูดที่ให้ร้ายกันมันไม่เคยมีวันหยุดเลยแม้แต่น้อย มีเพียงคำพูดที่ถากถางน้ำใจกันอยู่เสมอ แต่ใจเจ้ากรรมดันหลงรักเขาไปซะแล้ว

ใช่!! ลีซองมินหลงรักคยูฮยอนไปนานแล้ว

รักตั้งแต่วันแรกที่พบหน้า หรืออาจเรียกง่ายๆว่ารักแรกพบก็เป็นได้ เพียงแค่สบตา ใจดวงน้อยก็เต้นไม่เป็นจังหวะ ร่ำจะอกไปหาผู้ที่เป็นสาเหตุให้ใจเต้นผิดจังหวะอยู่ร่ำไป ถึงแม้จะเจอคำพูดที่สาดโถมใส่อยู่เรื่อยๆ มันก็ยังดีใจที่อย่างน้อยๆได้พูดคุย ได้เห็นหน้ากันใกล้ๆ เพียงแค่นี้เขาก็สุขใจแล้ว หลายครั้งที่ซองมินแอบเผลอคิดไปว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะมีบ้างไหมที่คยูฮยอนจะออกมาช่วยเขาอย่างที่เยซองทำ จะเป็นอะไรไหมหากจะลองทำดู ลองทำให้เหตุการณนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเยซองอยู่ คยูฮยอนจะเข้ามาช่วยกันไหม

หลายครั้งที่เผลคิดแบบนี้ไป แต่ใจเจ้ากรรมก็ไม่กล้า กลัวคยูฮยอนจะจับได้มั่ง กลัวเขาจะโกรธมั่ง กลัวไปสารพัดอย่าง แต่ที่กลัวที่สุดคือใจตัวเอง หากคยูฮยอนไม่เข้ามาช่วยล่ะ เขาจะรู้สึกอย่างไร จะทำใจได้ไหม...

แต่มันก็คุ้มที่จะเสี่ยงอยู่เหมือนกัน......

และดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเป็นใจอย่างยิ่ง เมื่อวันนี้เยซองและรยออุคลาหยุดพักร้อนไปเที่ยวกันสองต่อสองโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้า ทำเอาคนในร้านวุ่นวายกันเสียยกใจจนซองมินลืมความคิดที่ว่าจะทำตามแผนที่ตนคิดไว้ เพราะมัวแต่กลัวว่าจะทำงานไม่ทันแล้วจะทำให้ร้านเสียชื่อเสียง แต่ยังโชคดีที่คยูฮยอนมาทำงานโดยที่ไม่รู้ว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมของตนนั้นไม่ได้มาทำงานในวันนี้

“ไอ้บ้าเอ๊ย อย่าให้มันกลับมานะ จะต่อยให้หน้าหายบวมเลยคอยดูสิ” ความหงุดหงินเริ่มโถมเข้าใส่เมื่อยิ่งใกล้เวลาเที่ยงคืนมาเท่าไหร่ คนก็ยิ่งแห่แหนเข้ามาในร้านกันมากเท่านั้น

หากแต่เป็นลูกค้าอาจจะพอใจกับการที่ร้านนี้คึกครื้น ตาในมุมมองของพนักงานในร้านตอนนี้นั้นอยากจะปิดร้านไปให้รู้แล้วรู้รอด โดยเฉพาะซองมินที่นอนคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน

“พี่ซองมินฮะ โต๊ะ 13มาใหม่ พี่ช่วยไปรับออร์เดอร์ด้วยฮะ ผมจะไปดูโต๊ะ 9 ก่อน” ดงเฮพนักงานในร้านรีบบอกอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินผลัดไปที่โต๊ะ 9 ที่มีลูกค้าเข้ามาใหม่เช่นกัน ร่างบางสะบัดหัวอย่างมึนๆก่อนจะเดินไปยังที่โต๊ะที่รุ่นน้องในร้านบอก

“ยินดีต้อนรับฮะ ต้องการจะสั่งอะไรบ้างฮะ” เสียงหวานเอ่ยทักทายอย่างเป็นกันเองก่อนจะส่งยิ้มหวานให้แก่ลูกค้าคนใหม่อย่างสดใส หารู้ไม่ว่ารอยยิ้มนั้นแหละทำเอาลูกค้าที่จะมาใช้บริการเด็กเสริฟในร้านจะเปลี่ยนใจมาใช้บริการน้องชายเจ้าของร้านแทน

“ขอกระต่ายมานั่งด้วยได้ไหมล่ะครับ” มือสากของลูกค้าเอื้อมมาจับมือซองมินอย่าถือวิสาสะ แม้ซองมินจะ พยายามบิดออกแต่มันก็ไม่เป็นผล

“ขอโทษนะฮะ ช่วยปล่อยผมด้วย” ดวงตาใสสั่นระริกด้วยความกลัวก่อนจะมองไปรอบๆร้านเพื่อหาคนมาช่วยอย่างเช่นเคย แต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเยซองได้ลาในวันนี้ คยูยอนก็คงไม่เข้ามาช่วยเขาแน่ๆ เพราะเจ้าตัวยังคงยิ้มรับออร์เดอร์กับสาวๆแสนสวยหุ่นดีที่โต๊ะมุมร้านนั่นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มผิดกับตอนอยู่กับเขา

“ปล่อยก็โง่แล้วล่ะครับคนสวย คืนละเท่าไหร่ล่ะครับ คืนนี้พี่จ่ายไม่อั้นเลยนะ” แล้วก็เหมือนเดิม ลูกค้าคนนี้ก็คิดว่าเขาเล่นตัวเพื่อโก่งราคาอีกเช่นเคย ยิ่งพยายามหนี ยิ่งโดนรุกรานมากขึ้นเท่านั้น เอวขาวถูกเปิดเผยด้วยมือที่น่ารังเกียจโดยการดึงชายเสื้อตัวเล็กขึ้นมาให้โผล่พ้นขอบกางเกงขึ้นมา

“อ๊ะ ปละ...ปล่อยผมนะ!” ซองมินสะบัดตัวหนีแต่กลับโดนชวยในโต๊ะอีกคนมาประกบข้างหลังไว้ทำให้หนีออกไปจากวงล้อมนี้ไม่ได้

“ขาวๆ อวบๆอย่างนี้ มาเป็นเมียพี่ไหมครับ” น้ำเสียงหื่นกระหายเดินเข้ามาหาใกล้ๆก่อนละล้วงเข้าไปใต้ชายเสื้ออย่างเต็มมือ

“มึงจะยอมโง่ปล่อยดีๆ หรือจะให้กูตัดมือมึงทิ้งห๊ะ!!” เสียงทุ้มที่ปนไปด้วยความเกรี้ยวกราดดังมาจากด้านหลังของซองมิน เสียงที่ไม่คิดว่าจะได้ยินในตอนนี้

เสียงของคยูฮยอน!

“เสือกอะไรด้วยวะไอ้ลูกหมา ไปทำงานของมึงไป๊” ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์บวกกับนิสัยอันธพาลทำให้ขาดสติและพูดท้าทายคยูฮยอนออกไป หารู้ไม่ว่าอาจทำให้ตนเองเจ็บตัวได้

“มึงจะปล่อยไม่ปล่อย” คยูฮยอนแทรกตัวเข้ามาในวงล้อมได้ ก่อนจะบตากับคนตัวเล็กที่บัดนี้ตัวสั่นสะท้านด้วยความกลัวจับจิต

“กูไม่ปล่อย ไม่ใช่เรื่องของมึงอย่ามาเสือก”

“กูจะไม่เสือกหรอกนะ ถ้าไอ้ที่มึงจับน่ะไม่ใช่**เมีย**กู!” เสียงประกาศแสดงความเป็นเจ้าของดังลั่นไปทั่วร้าน ว่าตนเป็นอะไรกับร่างเล็ก

“คะ...คยูฮยอน” เสียงหวานครางออกมาอย่างไม่เชื่อหู

“เหอะ อย่ามาโม้ไปไอ้หลุมอุกาบาท”

“พูดดีๆไม่เชื่อ จะให้กูเอากับเมียให้มึงดูตรงนี้เลยไหมล่ะ” ร่างสูงยังคงพูดอย่างเป็นต่อ แต่หารู้ไม่ว่าคำพูดที่ตัวเองพูดออกมานั้น ทำเอาคนกลางถึงกับหน้าแดงเถือก

“หึ! ปากเก่งนักนะไอ้น้อง แน่จริงก็ทำให้ได้อย่างที่พูดสิ” แน่นอนล่ะว่าคำพูดของฝ่ายตรงข้ามทำเอาคยูฮยอนชะงักนิ่ง แน่นอนล่ะว่าเขากับซองมินไม่ได้เป็นอะไรกัน จะให้ทำอะไรได้ล่ะ แค่มองหน้ายังแทบจะไม่ได้เลย

พรึบ

ซองมินสะบัดตัวให้หลุดจากการเกาะกุมของกลุ่มชายคนนั้นแล้วเดินเข้ามาหาคยูฮยอนก่อนจะโน้มคอร่างหนาลงมาจูบ ก่อนจะทำใจหล้าค่อยๆดูดกลืมปากอิ่มทีละนิดอย่างกล้าๆกลัวๆ ร่างสูงจึงจัดการสอดลิ้นร้อนเข้ามายังโพรงปากก่อนละโล้มเลียไล่ต้อนกัน

“อื้ออ” มือเรียวบีบไหล่หนาแน่นเมื่อรู้สึกหาใจไม่ออกและเกิดอาการเสียวซ่านขึ้นมา เมื่อมือหนาเริ่มลูบไล้สะโพกอิ่ม

“เชี่ย ใครจะคิดว่าแม่งจะทำจริงวะ ไปกันเหอะ” หวัหน้ากลุ่มพากันชวนคนในกลุ่มตนเองให้ออกมาจากวงล้อมนั้นอย่างเจ็บใจ เพราะใครจะไปคิดว่าเจ้าสาว?จะเป็นฝ่ายเข้าไปรุกเองล่ะ

ทันทีที่กลุ่มนั้นเดินออกไปคยูฮยอนก็เป็นฝ่ายละริมฝีปากออกมา ก่อนจะจ้องหน้าร่างอวบอย่างไม่เข้าใจและสับสนในตนเอง สับสนว่าเข้ามาช่วยทำไม สับสนว่าพูดไปทำไม สับสนว่า จูบทำไม

“...”

“...”

ต่างฝ่ายต่างเงียบ ไม่กล้าแม้แต่จะสบตากัน ไม่กล้าเอ่ยคำพูดใดๆออกมา แต่คนละความรู้สึก คนหนึ่งกลัวว่าพูดออกไปแล้วจะทำให้อีกคนรู้สึกไม่ดี อีกคนคิดว่าพูดออกไปมันจะไม่สมควร ทั้งที่ในความเป็นจริงหากพูดออกมาแล้วมันอาจทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ดีขึ้นมาก็ได้ แต่แววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนกลับลูกโชนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็นสายตาของหนุ่มน้อยใหญ่ที่มองมายังร่างอวบที่ยืนอยู่กับเขาด้วยสายตาโลมเลีย เอวคอด?ที่เผยขึ้นมาเมื่อตอนที่เค้าเผลอลูบไล้สะโพกอิ่มนั่นเผยให้เห็นถึงผิวขาวเนียนที่ผิดกับใบหน้าของตนเอง?

“หึ!!” ไม่ต้องพูดอะไรปฏิกิริยาเดิมๆก็ถูกนำมาใช้อีกครั้ง มือหนาคว้าเข้าที่ข้อมือบางก็จะฉุดกระชากให้ออกไปจากตรงนั้น

“เจ็บนะ!” เมื่อพ้นสายตาผู้คนร่างเล็กก็สะบัดมืออกแล้วลูบรอยแดงที่ปรากฏอยู่บนข้อมือ

“อย่าทำสำออยน่า ที่เมื่อกี้ล่ะยังใจกล้าจูบฉันโชว์ต่อหน้าสาธารณะอยู่เลยนะ”

“คือ...”

“ว่าไงล่ะ หลงรักฉันเข้ารึไงซองมิน” มือสากลูบที่แก้มขาวที่ขึ้นสีเบาๆ

“ใช่!! ฉันชอบนายแล้วยังไงล่ะ แล้วนายเคยสนใจมันไหม นอกจากจะผลักไสฉันให้คนอื่น พูดจาว่าร้ายกัน นอกจากนั้นนายเคยสนใจอะไรในตัวฉันบ้างไหม!”

“ซองมิน...” มือหนาหมายจะคว้ามือคนตรงหน้าเข้ามากอด แต่คนตรงหน้ากับแข็งขืนขยับตัวหนี

“อย่ามาสงสารฉัน” ซองมินพูดพรางสะอึกสะอื้น น้ำตาไหลออกมาเป็นทางทำเอาคนที่เคยเข้มแข็งถึงกับขาอ่อนขึ้นมาทันที

“ฉัน...ก็ชอบนายซองมิน ฉันก็รักนายเหมือนกัน ได้ยินไหม” เสียงบอกรักที่แผ่วเบาแต่กลับซึมซาบเข้ามาในหัวใจดวงน้อยๆของร่างอวบ

“...”

“ที่ฉันทำอย่างนั้นเพราะฉันนึกว่านายเกลียดขี้หน้าฉัน เลยไม่กล้าเข้าไปปกป้องเอง ฉันเลยใช้เยซองมันทำ ฉันไม่พูดดีๆกับเธอ เพราะคิดว่าเธอจะรำคาญ ฉัน...” ไม่ทันที่ร่างสูงจะได้ระบายความในใจของตนเองหมดร่างเล็กก็ดึงคนที่กำลังพูดเข้ามาจูบอย่างแผ่วเบาก่อนจะเริ่มร้อนระอุเมื่ออีกคนเริ่มกลับมารุกรานต่อ หลังจากนั้นคงไม่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะ 5555555

ตัดตอนให้พี่ลิค้างเล่นๆ ไปจิ้นต่อให้โคนยาวเองนะ 555 อุส่าไม่แต่งเอ็นซีให้เพราะกลัวพี่จะโคนมาไวนะเออ