Mẹ độc thân tuổi 18

Table of Contents

# Mẹ độc thân tuổi 18

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/me-doc-than-tuoi-18*

## 1. Chương 1

Trong tư thế thân thể đang trần truồng, mỹ nam anh tuấn ấy đột nhiên đình chỉ luật động thân dưới. Đôi mắt không có tiêu cự vô hồn nhìn vào cô gái ở dưới thân và gầm lên quát: “Nói em vĩnh viễn chỉ là của anh, sẽ không bao giờ phản bội anh, nói đi!”

Hắn có một đôi mắt đẹp hoàn hảo, nhưng tiếc là không hấp dẫn vì trong đôi mắt ấy chỉ có vẻ ảm đạm mờ mịt, không có chút ánh sáng….

Đúng vậy, hắn là một thằng mù tàn tật.

Một tai nạn giao thông đã làm hắn bị mù và tất cả những ai ghen tị với hắn đều cảm thấy may mắn.

Là Đại thiếu gia của tập đoàn Đường Thị, hắn đã ngậm muỗng vàng từ khi sinh ra. Đường Hạo không chỉ đẹp trai mà tất cả mọi khía cạnh của con người hắn cũng đều xuất chúng.

Hắn yêu thích sự náo nhiệt, bởi vậy hắn đã không tốt nghiệp đại học mà vào thẳng tập đoàn hùng mạnh của gia đình để làm việc, khiến cho nhiều lãnh đạo cấp cao phải phục tùng hắn.

Ông Đường Lập rất tự hào về đứa con trai độc nhất của mình, muốn chờ tới khi con trai mình thành nghiệp để giao cả tập đoàn hùng mạnh cho hắn, để ông có thể rảnh rang mà hàn huyên cùng phu nhân dịu dàng của mình. Nhưng tai nạn này đã phá hủy người thanh niên trẻ đầy triển vọng làm cho người cha của hắn phải khóc vì đau lòng khôn xiết.

Phía thân dưới của Đường Hạo như muốn phá tung ra, vì vậy mà giọng nói trở nên khàn khàn. Khuôn mặt của hắn vốn đã đỏ gay, nay lại đang bị bao phủ bằng một lớp mồ hôi mỏng.

Đôi má hồng nhuận như trái táo, người con gái dưới thân mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt hắn và trấn an: “Em vĩnh viễn là của anh, sẽ không bao giờ phản bội anh!”

“Hãy nói rằng em sẽ không giống như Phỉ Na” – chàng trai nói tiếp với nỗi thống khổ hiện trên gương mặt.

“Đường Hạo, hãy tin em. Em hứa rằng sẽ chỉ biết đến một mình anh mà thôi!”

Sau khi nghe những lời cam đoan của cô, cuối cùng chàng trai ấy cũng mỉm cười hài lòng. Cánh tay lực lưỡng của hắn nâng hai chân cô lên cao, điều chỉnh lại tư thế để vào một lần cuối cùng.

Cô cắn nhẹ môi dưới, đôi tay cố sức bám vào vai của hắn trong khi hắn điên cuồng tiến tới phía cô.

Đường Hạo dùng hết sức tiến vào, hắn ưỡn người, gào lên một tiếng rồi hoàn toàn xuất ra trong cơ thể cô.

Ngừng lại một chút, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn bằng sự chân thành xuất phát từ trái tim. Mặc kệ lúc trước hắn đã đối xử với cô tàn nhẫn thế nào, mặc kệ hắn dùng những phương cách tà ác để gây ra những dấu tích trên cơ thể cô. Cô ngây ngô chìm đắm trong tình yêu với hắn, đã yêu người đàn ông chiếm đoạt trinh tiết của mình.

Cô biết hắn không phải là người xấu, đó chỉ là sự kiêu ngạo sau khi hắn trở nên cực đoan vì đôi mắt đã mù lòa, thiếu đi cảm giác an toàn.

Bằng niềm tin của mình, cô sẵn sàng nguyện giúp hắn thay đổi, giúp hắn một lần nữa từ từ lấy lại cảm giác tự tin của mình.

Nhưng cô không thể và cũng không dám. Trong lòng hắn chỉ có “Phỉ Na”, chỉ yêu “Phỉ Na”, mặc dù cô ta đã không còn tồn tại trên thế giới này, còn cô chẳng qua chỉ là công cụ cùng hắn lên giường – nơi mà hắn cho rằng có đủ điều kiện để cùng hắn đề cập đến “tình yêu”.

Mười bảy tuổi, trên khuôn mặt trẻ trung lộ ra những nụ cười buồn khổ, nhưng cũng hàm chứa niềm hạnh phúc không thể cất lên lời. Chỉ cần hắn là người sở hữu thì điều đó với cô đã quá ngọt ngào.

Cô sẽ ảo tưởng sự chiếm đoạt ấy là “tình yêu”, như vậy cũng đủ rồi!

## 2. Chương 2

Hai tờ chi phiếu thoáng xuất hiện ngay trước mắt. Người đàn ông họ Đường vẫn đang chăm chú nhìn cô.

Trong thoáng chốc, ánh mắt nghi hoặc lướt qua tờ chi phiếu ấy rồi nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú của Đường Hạo, đây là lần thứ ba cô nhận được sự ưu ái của ông. Lần đầu tiên là trong một khách sạn với năm triệu đô la với mục đích là khiến cô thích hắn. Lần thứ hai ông nói với cô, hãy chăm sóc chu đáo cho con trai của ông, đợi đến khi hắn bình thường một chút thì sẽ để cô về nhà. Và hôm nay là lần thứ ba, ông ta còn có yêu cầu gì đây?

Ông Đường Lập – chủ tịch tập đoàn Đường thị, hay còn được biết đến là cha của Đường Hạo đã trả lời một câu mà nàng không hề mong muốn. ‘’Lục tiểu thư, ở đây có hai tờ chi phiếu. Đó là tiền công mà cô đã chăm sóc con trai tôi trong một thời gian dài. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Đường Hạo, còn bây giờ thì cô đã có thể rời khỏi đây.’’

Cô thẫn thờ đứng ngây người như phỗng, giống như vừa bị đánh bởi một cây gậy. Khuôn mặt cô biến sắc trở nên trắng bệch, bật cười nhìn ông: ‘’Đường lão gia, tôi đã làm gì sai sao? Tại sao lại muốn sa thải tôi vậy?’’

Đúng vậy, cô quả thật rất muốn về nhà gặp mẹ mình. Nhưng rồi khi thời khắc đó đã đến, cô hoàn toàn không có hứng thú, không thể mỉm cười nổi dù chỉ một chút.

Cô không muốn đi, không muốn rời khỏi hắn ta. “Đó không phải là chuyện của cô, ta đã chuẩn bị một cô gái khác để làm bạn với nó”

Cô cười gượng, bước lên phía trước và nói: “Là tại tôi làm điều gì sai sao? Tại sao lại muốn đổi người? Nếu có điều gì đó không đúng xin cứ nói, tôi sẽ thay đổi”

-“Không đâu Lục tiểu thư, cô đã làm rất tốt. Tôi biết vì để Đường Hạo ngoan cố có thể chịu ra ngoài sưởi nắng, để cho nó có thể lạc quan vào tương lai, cô đã phải chịu nhiều cực khổ. Điều này tôi biết!”

Đường Lập khen ngợi cô một phen, sau đó lại tiếp một câu nói như quả bom nặng cân . “Sa thải cô không phải vì tôi muốn đổi người, mà vì cô gái sẽ đến chăm sóc con trai ta chính là vị hôn thê tương lai mà tôi chọn cho nó !‘’

Máu dường như bị đông lại , Tiểu Ngưng cứ đứng đó như một pho tượng , lát sau mới tìm được thanh âm của chính mình . A hóa ra là như vậy sao.

Nước mắt dù đã cố kìm nén nhưng vẫn chảy dài trên gương mặt, khóe môi lại miễn cưỡng nhếch lên , Tiểu Ngưng hẳn là không hề biết hiện tại mình có phản ứng ngơ ngác như thế nào .

-‘’Đúng vậy , một lần nữa cám ơn cô đã chăm sóc con trai tôi !’’ Đường Lập từ trên ghế đứng lên mỉm cười , đem hai tờ chi phiếu cầm lên.’’ Cô gái, nhận lấy đi , tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho cô! ‘’

Nói thật là ông có điểm yêu mến cô gái kiên cường này ,cô gái này thực sự có năng lực , không phải ai cũng có thể làm cho con trai của ông ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng cho dù là như vậy, ông cũng không thể cho cô lấy Đuờng Hạo.Con trai yêu quý của ông tuy rằng mất đi đôi mắt , hiện tại không thể nhìn thấy gì cả nhưng dựa vào vẻ bề ngoài tuấn lãng lại thêm gia thế giàu có sẽ có rất nhiều đứa con gái nhà giàu theo đuổi, chỉ sợ phải xua như xua vịt mà thôi.

-‘’ Không , tôi không cần ‘’ .Tiểu Ngưng lại vội vàng lắc đầu , hai tay giấu ra sau lưng , lùi lại phía sau một bước.

Đường Lập lắc đầu không đồng ý : ‘’ Tôi không phải muốn dùng số tiền này với ý đuổi cô đi .Mà vì cô chăm sóc nó lâu như vậy, đây chính là tiền lương, tiền cảm ơn của tôi ! Cô xứng đáng được hưởng những đồng tiền này !’’

## 3. Chương 3

 P/s : ầy , nhan đề là bạn Ngưng nói với chú chó khi phải rời xa bạn Hạo nhé :p

Khi Tiểu Ngưng nhíu nhíu cái mũi đỏ bừng, khẽ cúi đầu xuống thì là lúc nước mắt trong suốt tuôn rơi không ngừng xuống đất . “Tôi không cần cám ơn .”

Nói xong cô xoay người muốn đi ra! Thực sự muốn đi khỏi nơi này !

Đường Lập đã nhanh chóng đi đến trước mặt cô , chân thành nói : “ Tôi hy vọng cô có thể nhận bởi vì cô nhất định sẽ cần đến !” . Ông ít nhiều biết rõ cô bé này gia cảnh lầm than , nếu như không phải bởi vì tiền cũng sẽ không bị người trong nhà bán cho câu lạc bộ đêm .

-“Hơn nữa coi như cô không tiếp nhận số tiền này thì từ nay về sau cô cũng không thể gặp Đường Hạo .Tôi đây hy vọng cô từ bây giờ sẽ rời đi, hoàn toàn biến mất vĩnh viễn trước mặt con trai tôi. “

Ông có thể cảm nhận được rằng con trai ông đối với cô bé này rất ỷ lại , ông muốn kịp thời ngăn cản chuyện này lại ngay.

Vĩnh viễn đều không được gặp ? Vĩnh viễn không nhìn thấy ? Lúc này Tiểu Ngưng mới ý thức được cô đã không còn có biện pháp để chiếu cố hắn, để quan tâm tới hắn !

Không cần cô chiếu cố hắn cái gì ? Nhưng hắn làm sao có thể rời khỏi chính mình đây ?

Cô muốn một mực cùng hắn mỗi ngày ngồi phơi nắng trên mặt cỏ rồi ca hát cho hắn nghe .. muốn mỗi buổi sáng sớm trong phòng , cùng với tiếng kêu thanh thúy của Điểu Nhi ,đọc báo cho hắn nghe.

Cô chính là con mắt của hắn, là trợ thủ sinh hoạt cho hắn ! Chính là những chuyện này từ nay về sau cô cũng không có cách nào làm …!

## 4. Chương 4

-“Cầm lấy đi” ! Đường Lập lại một lần nữa nâng tập chi phiếu lên.

Nước mắt rơi lã chã , cô không có tâm trí chú ý đến những con số trên hai tấm chi phiếu khác nhau , là con số rất lớn …là con số bình thường …

Tiểu Ngưng biểu lộ do dự một chút rồi cuối cùng giơ tay lên cầm lấy tấm chi phiếu có những con số bình thường.”Tôi chỉ cần cái này , Đường tiên sinh không cần đối với tôi cảm tạ! “

Nếu đó là quyết định của cô thì Đường Lập cũng không có tiếp tục miễn cưỡng nữa.

Tiểu Ngưng tay nắm chặt tấm chi phiếu, giương mắt chăm chú lên cầu xin nói : “ Đường tiên sinh chuyện sáng mai tôi rời đi mong ông đừng nói với Đường Hạo , tôi sẽ lặng lẽ rời đi ! “

Đường tiên sinh muốn cô rời khỏi đây mà không kinh động đến Đường Hạo, đạo lý này cô hiểu được .

Đường Lập suy tính vài giây đồng hồ sau đó nói : “ Vậy thì ngày mai thời điểm nó kiểm tra sức khỏe , cô hãy rời đi ! “

Tiểu Ngưng khẽ gật đầu , mang theo dòng nước mắt , cầm tấm chi phiếu rời khỏi thư phòng.

-“ Harry nhanh lên đi ! “ Gò má đỏ bừng không kịp thở , Tiểu Ngưng cố dùng sức lôi kéo sợi đây thừng buộc trên chiếc cổ của con chó màu vàng Labrador.

Đầu lưỡi thè ra thật dài, Harry đứng ở đường cái cũng không kịp thở , chỉ thấy thân thể nó rất nhanh run run cũng có thể biết là Harry đã mệt muốn chết, khát nước lắm lắm rồi.

Tiểu Ngưng nhìn về phía con chó mới mua về, chợt nhớ là vẫn còn một chai nước. Cô liếm liếm cánh môi khô khốc sau đó từ trong túi áo móc ra chiếc bát mà cửa hàng thú nuôi cung cấp cho cô , đổ nước vào cái bát rồi đưa đến trước con Harry. Harry lập tức cúi đầu xuống, thè lưỡi rất nhanh liếm láp nước đưa vào trong miệng.

Còn Tiểu Ngưng đáng thương chỉ có thể duy trì lưỡi khô , liếm liếm cánh môi không dám uống số nước còn lại trong chai . Nếu như cô uống bây giờ ,tí nữa Harry khát thì lấy ở đâu ra nước cho nó .

Cô cầm tấm chi phiếu mà Đường tiên sinh cho cô , sau khi mua một con chó , làm các thủ tục xong thì chỉ còn đủ tiền mua một chai nước khoáng .Đến cả tiền xe cũng không còn nữa nên chỉ có thể hy vọng lôi kéo Harry trở về thật nhanh trước khi trời tối.

Uống xong nước, Harry quả nhiên rất nhanh lên tinh thần, lắc bộ thân toàn lông run run đứng lên.

Tiểu Ngưng nhìn chằm chằm vào mắt của Harry đáng yêu , vành mắt cô lại nhanh chóng đỏ lên , nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống thật nhanh . Cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu Harry run rẩy nói : “ Harry cầu xin mày. Nhất định phải thay tao chiếu cố cho chủ nhân mới của mày , biết không ? Ngàn vạn lần không được lười biếng , nhất định phải ngoan ngoãn ! Tao đã không thể chiếu cố anh ấy được nữa rồi. Đem anh ấy giao cho mày ! Harry anh ấy thật ra là người rất tốt , chỉ cần mày trung tâm đối với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đối với mày rất tốt , rất tốt…… ! “

Thời điểm nói ra những lời đằng sau đã không nghe rõ cô nói cái gì , chỉ là những tiếng nghẹn ngào.

Tiểu Ngưng nhanh chóng lau lại nước mắt , tại trên người Harry vỗ nhẹ xuống .”Harry nghỉ ngơi đủ rồi thì chúng ta cùng về thôi ! “Cô cùng hắn thời gian còn cùng một chỗ không còn nhiều nữa, cô không thể trì hoãn ở trên đường lâu được.

Trên môi tràn đầy bong bóng ( bị khô , nứt toác môi ) , cuối cùng khi đồng hồ điểm 8h tối , cô rốt cục đã cùng với chú chó Harry về đến biệt thự.

Nhìn đến chiếc cửa được chạm khắc tỉ mỉ, Tiểu Ngưng một thân bị phơi nắng đến mặt đỏ rực cuối cùng cũng lộ ra mỉm cười. “ Đến , đến rồi ! “

## 5. Chương 5

Bởi vì vừa rồi chỉ một mực muốn chạy về nhanh , cổ họng lại khô khốc vì khát nước , Tiểu Ngưng đến cửa chính đã không thể nói lên lời, chỉ có thể dùng sức vỗ vỗ cánh cửa to lớn.

Bang Bang —-

Người đâu mở cửa đi a , Tiểu Ngưng đang đứng thở phì phò , chỉ hận không thể xông vào phòng lập tức để uống thật nhiều, thật nhiều nước.

Ấn chuông đến nửa ngày, lại đập đập cánh cửa lớn mãi mà cũng chẳng thấy bóng dáng người nào. Quái lạ ! Bình thường bên ngoài cũng có bảo vệ đứng trông mà sao hôm nay cũng chẳng thấy là sao ?

Uông –uông —- Harry đã nhanh chóng quen với người mua nó từ chiều rồi , nó cũng đi tới đi lui ,lượn lờ vòng quanh cánh cửa quan sát động tĩnh.

Uông Uông Uông —- Nó giống như cũng mất bình tĩnh vì mãi chẳng thanh âm ra mở cửa của ai cả nên liên tục kêu , một tiếng sau so với một tiếng trước lại càng lớn hơn . Uông Uông Uông — Uông Uông Uông—

Tiểu Ngưng lại ra sức ấn chuông cửa, thấp thỏm hướng bên trong nhìn quanh.

Đợi một lúc lâu thật lâu sau, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân đang đến gần . Trên mặt cô lộ ra một cái nụ cười thản nhiên ngóng trông nhanh sớm được vào cửa.

Đường Hạo tìm không thấy cô , có thể hay không lại tức giận ?

Nhìn người đang tới gần , khuôn mặt Tiểu Ngưng đang đầy nét cười trong nháy mắt đông cứng lại.Đi đến mở cửa là một cô gái với trang phục đẹp đẽ như công chúa, mái tóc dài mượt , khuôn mặt lại xinh xắn giống như búp bê . Cô gái ấy tựa như phát hòa quang của một nàng công chúa, làm cho Tiểu Ngưng đang mệt mỏi ,tóc tai rối loạn cảm thấy tự ti, mặc cảm sâu sắc.

-‘’ Xin chào ! Cô chính là hộ lý chăm sóc cho Đường Hạo ca ca phải không? ! ‘’ Cô gái đứng cách cửa chính mỉm cười cùng Tiểu Ngữ chào hỏi cô , sau đó đi theo người bảo vệ mở cửa ra.

Tiểu Ngưng tay chân lại có chút luống cuống , nếu như không có đoán sai thì cô gái này chính là vị hôn phu mà Đường tiên sinh chọn cho Đường Hạo ? Một cỗ chất lỏng mang mùi vị chua xót phun lên cổ họng làm cho cô phát ra thanh âm khàn khan. Đúng vậy ! Cô hẳn là một người hộ lý , chỉ là nếu so với hộ lý thì cô còn làm nhiều hơn một việc – công việc mập mờ …

Lại tiếp tục so sánh , giọng nói của cô khó nghe giống như tiếng răng cưa đối chọi thanh âm của đối phương lại vô cùng dễ nghe . Thật có điểm phiền muộn.

-‘’ Hộ lý tiểu thư à , vừa rồi Đường ca ca nói không cho cô vào. Anh ấy không muốn nghe thấy giọng nói của cô !’’ Cô gái xinh đẹp vẻ mặt khó xử , đứng ngang trước cửa không cho người ở phía ngoài tiến vào.

Tiểu Ngưng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Đường Hạo , trong hai mắt đong đầy đau thương. Chẳng lẽ nhanh như vậy mà anh ấy đã yêu cô gái này rồi ? Chẳng lẽ mình nhanh như vậy đã bị người khác thay thế ? Dù là một tiếng ‘’tạm biệt’’ mà anh ấy cũng lười nói với mình sao ?

Tiểu Ngưng nâng mặt lên, đôi gò má mệt mỏi run rẩy yếu đuối nói :’’ Tiểu thư, xin cô cho tôi vào nhìn anh ấy được không ? Tôi có chút lời muốn nói , nói xong tôi sẽ đi ngay ‘’

Cô chỉ muốn chúc phúc cho hắn , hy vọng hắn từ này về sau đều thuận lợi, hy vọng có ngày hắn sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng.

## 6. Chương 6

Cô~ thật sự muốn nhìn thấy hắn.

-‘’ Nhưng Đường ca ca nói để tôi nói với cô rằng công việc của cô đã kết thúc , cô có thể đi ngap lập tức ! ‘’ Cô gái lại tiếp tục mỉm cười nói , thoạt nhìn đúng là bộ dáng phi thường khờ dại, nhu thuận.

Đúng lúc này ,có người hầu mang theo một cái rương hành lý đi tới . Vị người hầu này chính là do Đường gia đại trạch phái đến , cũng tại Đường gia công tác nhiều năm rồi. Bởi vì ông Đường Lập sợ người hầu ở đây không cẩn thẩn đem quan hệ của Tiểu Ngưng và Đường Hạo nói ra sẽ khiến cho con dâu tương lai hiểu lầm nên hôm nay đã đem toàn bộ người hầu và bảo vệ đổi đi.

-‘’ Hộ lý tiểu thư , tất cả hành lý của cô đều ở đây . Không sớm thì muộn cô cũng phải rời đi , nên bây giờ nên đi sớm một chút .’’Bà hầu gái coi như lễ phép nói.

Nhìn thấy hành lý để ngang trước cửa không để cho cô đi vào , Tiểu Ngưng lại cố nén chất lỏng nơi vành mắt chỉ chực rơi xuống .Nhưng đôi lông mi ảm ướt lại bán rẻ cảm xúc chân thật của cô. Tiểu Ngưng lại nhìn lên gian phòng trên lầu 2 , đôi mắt hàm chứa lệ ngồi chổm hổm xuống vỗ về chơi đùa dịu dàng với chú chó Labrador ngoan ngoãn rồi nói với cô gái : ‘’ Tiểu thư có thể giúp tôi đem chú chó này giao cho Đường Hạo thiếu gia được không ? Nó rất biết điều lại thông minh nghe hiểu rất nhiều khẩu lệnh , sẽ làm cho cuộc sống của thiếu gia thuận tiện hơn .Được không ? ‘’

Cô tràn ngập khát vọng nhìn vị tiểu thư cao quý trước mắt, hy vọng cô gái ấy cũng sẽ yêu quý chú chó lông vàng Harry này.

‘’Chú chó mới đáng yêu làm sao !’’ Cô gái ngồi xổm xuống , vỗ về bộ lông chơi đùa . ‘’Nó tên gọi là gì vậy ? Lông thật trơn mượt a ! ‘’

Tiểu Ngưng đã yên tâm khi thấy cô gái cũng thích chú chó này. ‘’ Nó gọi là Harry .Harry à, đây là chủ nhân mới của mày, mày phải nghe lời cô ấy nhé. ‘’

Nghe thấy lời của cô, Harry quay đầu nhìn về phía vị tiểu thư đang vuốt ve nó. Harry thật sự là con chó biết điều , đi cùng với cô từ nơi xa như thế về đây .Tuy chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi ở chung nhưng cô cũng không nỡ rời đi chú chó đáng yêu này.

Tiểu Ngưng lại lưu luyến chạm vào bộ lông của nó , sau đó đứng dậy , nhìn cũng không nhìn nữa đem sợ dây thừng đưa cho cô gái . ‘’ Tiểu thư, Harry giao cho cô, mong cô chiếu cố đến nó ‘’.

Kì thật là cô muốn nói cô mong cô gái này sẽ chiếu cố tốt cho Đường Hạo thay cô .Nhưng bất quá cô chỉ là một hộ lý nhỏ nhoi , sao có tư cách nói những lời này ! Cô gái rụt rụt bả vai hướng Tiểu Ngưng mỉm cười .’’ Yên tâm đi , Harry đáng yêu như thế , tôi nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt . Hộ lý tiểu thư, cô có muốn tôi gọi cho cô một chiếc tắc xi không ? ‘’Cô gái quan tâm hỏi.

Tiểu Ngưng suy nghĩ lại bắt dầu bị trùng xuống nhìn đống hành lý ngổn ngang . ‘’ Không cầu đâu, đi đến phía trước là tôi có thể gọi được xe rồi. Cám ơn cô. Tạm biệt. ‘’

-‘’ Tạm biệt ‘’ câu nói vừa phát ra là thời điểm cô không thể khống chế được những giọt nước mắt của mình .

Tiểu Ngưng lại buông lỏng thân thể, tùy ý để những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo khuôn mặt , mở hồ tầm mắt của cô đã không thể nhìn rõ đường phía trước. Cô chỉ biết hướng phía trước mà lê những bước chân chậm chạp dần dần, cứ mỗi bước đi trong bóng đêm lại càng cảm thấy cô đơn hơn.

Nhìn người đã đi xa, cô gái xinh đẹp với vẻ mặt ngọt ngào đột nhiên lộ ra biểu lộ hèn mọn. Cô phảng phất như từ hành ảnh thiên sứ đáng yêu biến thành ác ma . ‘’ Lôi con chó này đi , giết chết nó ngay lập tức, cấm không được kẻ nào nhắc đến chuyện này nữa ‘’

Cô cầm chiếc dây thừng trong tay giao cho bảo vệ, trên mặt biểu lộ tràn đầy chán ghét .Ghét nhất là chó , bẩn thỉu như thế mà dám tiếp cẩn bổn tiểu thư sao !

Harry ngoan ngoãn hiền lành cứ như vậy bị bảo vệ mang đi rời xa khu dân cư ..

Ngồi ở trong phòng , Đường Hạo nâng ly rượu lên , khuôn mặt biểu lộ ý tự giễu . Haha , đàn bà quả nhiên đều là loại lừa đảo, không thể nào tin được.

Chân trước còn cùng hắn cam đoan vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội lại hắn , chân sau đã cầm chi phiếu rời đi .

Haha , Tốt lắm , tốt lắm, hắn quả thật rất ngốc khi đã yêu cô rời mới biết được cô là người tham lam.

Lục Giai Ngưng chỉ là đồ chơi mà bất cứ cái đồ chơi nào cũng có thể thay thế cô ,người đàn bà này hắn không thể khiến hắn thương tâm .

Hắn một tay hất đổ ly rượu xuống mặt đất , trực tiếp vớ lấy chai rượu đổ chất lỏng vào miệng .

## 7. Chương 7

 Thất hồn lạc phách, Tiểu Ngưng chỉ biết rằng hiện tại phải về nhà nên chỉ có đi về hướng nhà mình .Cô quên mất rằng có thể ngồi tắc xi , lúc về đến nhà trả tiền xe cũng được .

Cô chính là dựa vào đôi chân đã mệt mỏi , lê từng bước chân kéo theo đống hành lý đi trên đường, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt không ngừng .Miệng khát khô nên cô cũng bất chấp nước ven hồ có sạch sẽ hay không mà ra sức uống.

Thời điểm nhìn thấy mẹ , cô mỉm cười kêu một tiếng ‘’ mẹ ‘’ liền té ngã tại sàn nhà, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lục mẹ một lần lại một lần hướng đến con gái xin lỗi trong làn nước mắt , xin lỗi đứa con gái mà bà không có năng lực chăm sóc nó tốt. Tiểu Ngưng lại ôm lấy mẹ mình ,cô nói mình đã trưởng thành nên việc chăm sóc mẹ là trách nhiệm của cô, mẹ không có lỗi gì cả…

Cô không hề nói cho mẹ biết mình đã yêu đến khắc cốt ghi tâm một người không nên yêu , đoạn tình yêu này nay bị vùi xuống đáy mất rồi . Vì không muốn làm cho mẹ đau lòng nên mỗi ngày cô bảo trì bộ dáng như không có việc gì , ngẫu nhiên còn giả vờ làm nũng với mẹ nữa.

Chỉ có khi màn đêm buông xuống , cô mới vùi mình trong chăn yên lặng rơi nước mắt , lo lắng không biết hiện tại hắn ra sao rồi , có biết chăm sóc bản thân mình tốt hay không, rồi lại nghĩ đến cô gái của hắn …

Nghĩ tới đây nước mắt của cô càng chảy ra nhiều hơn, cô tận lực che miệng lại , không để cho thanh âm thoát ra ngoài miệng.

Có lẽ mấy tháng sau , ‘’ Lục Giai Ngưng ‘’ – mấy chữ này hắn cũng sẽ không nhớ nổi nghe thấy qua ở nơi nào !

Cô thật hối hận vì ở cùng hắn một chỗ lâu như vậy đều không có chụp lại một bức ảnh lưu lại cho hắn , cô thực sự không muốn hắn đối với chính mình một chút ấn kí đều không có.

Nếu như lưu lại một tấm hình , ít nhất chờ hắn hồi phục thị lực , khi lơ đãng nhìn qua có thể còn đối với cô có chút điểm ấn tượng.

Bất kể như thế nào , cô vĩnh viễn sẽ nhớ kĩ hắn , sẽ không bao giờ quên được hắn ! Cô sẽ mỗi ngày đều yên lặng vì hắn cầu nguyện mong ước hắn sẽ sống thật tốt , cưới được một cô gái xinh đẹp yêu thương hắn , lại sinh cho hắn một đứa bé thật đáng yêu.

Trải qua chuyện Tiểu Ngưng bị bán đi một lần, mẹ cô hạ quyết tâm sẽ không để ông chồng ham mê cờ bạc kia sẽ có một ngày lại có cơ hội bán con gái bà đi nữa. Dưới sự trợ giúp của hiệp hội bảo vệ phụ nữ, rốt cuộc bà đã có thể cùng ông chồng bài bạc kia ly hôn.Có thể thoát khỏi cha dượng ham mê bài bạc kia , Tiểu Ngưng cảm giác như mặt hồ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được rồi, tâm không khỏi mỉm cười.

Mẹ con hai người đi đến một thành phố khác , dàm xếp thuê một căn phòng nhỏ cùng sống với nhau. Tiểu Ngưng trong khi mỗi ngay toàn tâm toàn lực lo cho cuộc sống thì ông trời lại ban cho cô một lễ vật.

## 8. Chương 8

Sáng sớm rời giường , Tiểu Ngưng cảm giác được đầu có chút choáng váng nhưng là cô bây giờ không có quyền lợi sinh bệnh nên chỉ có thể nghỉ ngơi vài phút rồi lại bắt đầu rửa mặt , mặc quần áo.

-‘’ Tiểu Ngưng lại đây ăn sáng nào , ăn nhiều nhiều một chút nhé ! ‘’ Sau

khi ly hôn, trên mặt lục mẹ nụ cười dường như xuất hiện nhiều hơn , da thịt so với trước kia cũng mập hơn một chút. Trước kia mỗi ngày đều phải lo lắng ông chồng như con ma bài bạc lại còn cứ uống rượu say là về đối với bà quyền đấm cước đá.

Bởi vì từng trải qua một lần hôn nhân rồi nên lần thứ hai này ba không nghĩ đến ly hôn, tất cả chỉ có thể nhẫn nại. Chính là thật không ngờ chỉ vì như thế mà con gái bà bị bán đi.

Con gái bà cả đời đều bị hủy diệt bởi người mẹ này rồi .

‘’Mẹ , sao mẹ làm nhiều đồ ăn ngon như vậy , sáng sớm không cần vất vả như thế a , tối hôm qua còn gì ăn nốt cũng được mà ! ‘’ Tiểu Ngưng cầm lấy miếng bánh đau lòng nói .

-‘’Tối hôm qua không còn gì cả , với lại như thế này có gì mà vất vả ‘’ Lục mẹ mỉm cười nói . ‘’ Đúng rồi, mẹ lấy một ít đồ thủ công về nhà làm, nhiều ít cũng có thể tăng thêm thu nhập , từ nay về sau con không cần phải tăng ca về trễ như vậy đâu , biết không ? ‘’

Tiểu Ngưng mỗi ngày phải làm việc từ 9h sáng cho đến tận 10h tối khiến cho người làm mẹ đau lòng không thôi.

Tiểu Ngưng lại buông chiếc thìa trong tay , kéo tay mẹ qua : ‘’ Mẹ, thân thể mẹ không tốt , đừng cố sức quá , mẹ nghỉ ngơi là tốt rồi ‘’

-‘’ Thân thể mẹ mẹ biết mà, không có chuyện gì đâu , mẹ ở nhà cả ngày không làm gì thì rất nhàm chán !’’ Lục mẹ vỗ vỗ cánh tay đứa con gái , trấn an con gái không cần lo lắng như vậy.

-‘’ Mẹ , mẹ không được quá sức đâu nhé , cẩn thận đừng để bị mệt quá ‘’ Tiểu Ngưng vẫn là không yên lòng dặn dò .

-‘’ Ừ, con yên tâm . ‘’ Lục mẹ gật đầu cam đoan sau đó thúc giục nói : ‘’ Con ăn nhanh lên không đi làm muộn đấy ‘’

-‘’ Vâng ‘’ Tiểu Ngưng lại mỉm cười , nuốt một ngụm cháo.

Đột nhiên có một cảm giác chán ghét theo dạ dày luồn lên. Muốn nôn !

Tiểu Ngưng lảo đảo im lặng chảy thẳng đến bồn rửa mặt, dùng sức biu ti phun ( =))) ) Nôn , nôn …

Đi theo phía sau cô, Lục mẹ sắc mắt đại biến cau mày nhìn con gái.

Thẳng đến khi trong dạ dày cái gì cũng lấy ra hết , Tiểu Ngưng rửa lại khuôn mặt , thở hổn hển đứng lên , quay đầu về phía sau .

Chứng kiến thần sắc lo lắng của mẹ , Tiểu Ngưng lại miễn cưỡng cười .’’ Mẹ , con không sao. Chắc tại nhà ăn nấu nướng không tốt , mẹ không cần lo lắng a !’’

Lục mẹ nắm lấy bả vai của con gái , nhìn cô cằm chằm nói : ‘’ Tiểu Ngưng nói cho mẹ biết , kì sinh lý của con có đúng ngày hay không ? ‘’

Kì sinh lý ? Tiểu Ngưng con mắt mở thật to , giật mình nửa phút sau đó mới đáp : ‘’ Mẹ , kì sinh lý của con một tháng rồi chưa có tới ‘’

Lục mẹ trước tiên khiếp sợ, mãi về sau phục hồi tình thần mới cầm lấy tay của Tiểu Ngưng .’’ Cùng mẹ đi đến bệnh viện phá đi ! Hiện tại tháng rất nhỏ nên không quá phiền toái đâu ‘’

-‘’ Không, con không muốn ! ‘’ Tiểu Ngưng vội buông tay mẹ ra , lui về phái sau một bước kiên quyết nói : ‘’ Mẹ, con muốn sinh đứa con này, con muốn giữ lại nó ‘’

-‘’ Tiểu Ngưng , con điên rồi sao ? ‘’ Lục mẹ loạng choạng thân mình, nhẹ nhàng nói nhưng mắt đã ẩn chứa lệ : ‘’ Con không thể giữ đứa bé này được , con mới có 17 tuổi, con còn có tương lai , nếu con sinh đứa bé này ra thì cuộc đời con như xong rồi , con có biết không ? Tiểu Ngưng à, đứa bé này là điều sỉ nhục của đời con, con tuyệt đối không thể giữ lại ‘’

## 9. Chương 9

Tiểu Ngưng khuôn mặt hàm chứa nước mắt , cô chậm rãi giơ tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt mẹ .’’ Mẹ, đứa bé không phải sự sỉ nhục của con , mà nó chính là cục cưng của con .Mặc kệ trong tương lai, con có gặp khó khăn gì , con cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã giữ lại nó .Nhưng nếu là để cho con giết đi đứa con này , thì đó mới chính là điều mà con phải hối hận cả đời ! ‘’

Lục mẹ giật mình nhìn đứa con gái yêu quý , thật lâu sau mới run rẩy nói : ‘’ Tiểu Ngưng, nói cho mẹ hay, con có phải hay không đã yêu người đàn ông kia ?’’

Kì thật bà hoàn toàn có thể khẳng định rằng con gái mình đã yêu người đàn ông kia, bởi lẽ chỉ có một người đàn bà yêu một người đàn ông vô cùng mới có thể cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con.

Tiểu Ngưng lại khẽ cắn môi , lệ rơi lã chã.Cô không biết nên dùng phương thức gì để đáp trả lại câu hỏi của mẹ đây?

-‘’Tiểu Ngưng , con đã muốn sinh đứa bé này, con lại yêu người đàn ông kia đến thế, con phải nói cho nó biết con đang mang thai, như thế nó không thể nào không lấy con được ! ‘’ Lục mẹ rất nhanh bàn tính , nếu như con gái có thể lấy được người đàn ông kia mới là đôi bên vẹn toàn.Nếu như con gái còn có con, thì từ nay về sau đi nơi nào tìm được một người chồng tốt ? Cho dù là kết hôn được, cũng sẽ không thể nào có được hạnh phúc , bà lo sợ con gái cũng sẽ rơi vào tình trạng như mình.

Nghe thấy lời mẹ nói, cô lâm vào trầm tư. Đây là điều mà cô không hề nghĩ đến .Đi nói cho hắn biết ? Hắn sẽ lấy cô sao ? Lời nói của mẹ cứ xoay lòng vòng quanh đầu cô suốt không thôi.

Cứ thế một ngày làm việc chẳng ra sao cả. Đầu óc cứ đần độn , mệt mỏi, cô đã đánh vỡ không biết bao nhiêu cái chén đĩa, cũng như nhận được những lời trách mắng của quản lý , cuối cùng tiền lương ba giờ làm việc cũng không cánh mà bay.

Tắm rửa qua loa,Tiểu Ngưng tựa người vào đầu giường , trong đầu là mien man nghĩ về thời gian cô cùng Đường Hạo ở cùng nhau, cô đã chăm sóc hắn từng ly từng tý ra sao … Cô vẫn còn nhớ rõ mình rất ngốc, chính mình chỉ vì muốn hắn chịu ra ngoài phơi nắng mà bị tiếp nhận tra tấn biến tướng của hắn…

——-

‘’Cô nói cái gì ? Tôi phải ra ngoài phơi nắng ? ‘’ Đường Hạo -22 tuổi , đầy kiêu ngạo hướng về phía thanh âm nhỏ nhẹ ,thấp giọng nghi vấn.

Môi của hắn mỏng, chậm rãi đóng chặt lại càng làm lộ ra vẻ tuấn mỹ kết hợp cùng với sống mũi thẳng tắp , đôi mắt đen vô hồn nhưng cũng vì thế mà lại tăng thêm vài phần nghiêm túc cùng âm lãnh.Thanh âm của hắn rất êm tai , có từ tính , cơ thể hắn rắn chắc biểu lộ vài phần tà khí. Có thể nói Đường Hạo – chính là có vẻ bề ngoài của thiên sứ , nhưng lại có linh hồn của quỷ satan.Nhưng không hiểu tại sao cái vẻ ngoài đẹp đẽ ấy cùng với sự tà ác lại dung hợp với nhau tuyệt vời đến lạ thường. Mỗi lần cùng với hắn đối mặt, Tiểu Ngưng không nỡ dời tầm mắt đi được, những yêu cầu trước đây hắn đưa ra cô cũng ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng là lần này cô vô cùng kiên quyết , nhất định phải kiên trì đến cùng , bởi lẽ một người cứ bị nhốt trong trong phòng thì làm sao có thể sống khỏe mạnh được ?

‘’ Em nói là ánh nắng mặt trời bên ngoài rất tốt cho sức khỏe, em đỡ thiếu gia ra ngoài tắm nắng được không ? ‘’ Tiểu Ngưng lại lớn tiếng lặp lại lời nói thêm lần nữa , cũng tự nói với bản thân mình trong lòng là không cần sợ hãi a .

‘’ Ha ha ‘’ Đường Hạo đột nhiên lên tiếng cười lạnh , tiếng cười giữa không gian yên lặng quả thật có vẻ dị thường đáng sợ. ‘’Tôi sẽ không đi ra ngoài, mời cô nhớ kĩ cho ‘’

-‘’ Chính là vì sao thiếu gia không thể thấy ánh mắt trời ? Chỉ có tiếp xúc với ánh mặt trời mới có thể khỏe mạnh ! ‘’ Cảm giác sợ hãi lại dâng lên nhưng Tiểu Ngưng vẫn là tiếp tục ra sức khuyên bảo vị thiếu gia lạnh lùng này.

-‘’ Ha ha , cô là thấy tôi đáng thương sao?‘’ Hắn lại tiếp tục cười lạnh , nhưng trên mặt tức giận đã hiện ra vô cùng rõ ràng.

-‘’Không, em nghĩ là người bình thường thì hẳn là ai cũng phải tiếp xúc với ánh mặt trời , đi ra bên ngoài một chút thôi, thiếu gia ‘’

Người bình thường ? Hắn châm chọc lại câu nói của cô, nhưng vài giây sau, hắn lại tức giận bất bình hô : ‘’ Tôi so với bất luận kẻ nào cũng biết là mình chính là kẻ tàn phế, cái mà người mù không cần nhất chính là ánh mắt trời !’’

Hắn dùng sức đem Tiểu Ngưng nháy mắt ngã xuống giường lớn. ‘’ Thiếu gia …’’

Đường Hạo đè thấp cô xuống, ở bên tai cô nói ra : ‘’ Phạm vi hoạt động của tôi chính là cái giường này, còn cô, cô chính là đồ chơi của tôi ở đây, cô đừng nghĩ sẽ thay đổi được tôi , đồ chơi thì không có tư cách này, hiểu chưa ? ‘’

Tiểu Ngưng bị đặt tại trên giường , khuôn mặt bị ép chặt đến không thể thở nổi . ‘’ a , thả em ra…’’ Cô mơ hồ không rõ , hô liều mạng , giãy giụa cật lực nhưng có vẻ như sức lực của cô so với hắn chẳng tạo nên ảnh hưởng gì .

‘’ Thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều chỗ tốt , tại sao cứ phải cự tuyệt ánh mặt trời ? ‘’ Mặc dù biết là thiếu gia rất tức giận , rất bài xích việc ra khỏi phòng , nhưng cô không thể không khuyên nhủ, cho dù là bị tra tấn kiểu này nhưng cô không thể bỏ quên nhiệm vụ của chính mình.

## 10. Chương 10

Đường Hạo lại càng tăng thêm lực đạo trên má và vai của cô, mặt hắn càng thêm âm trầm : ‘’ Câm miệng , cô không có quyền làm loạn ở đây , việc của tôi không khiến cô phải quản, cô chỉ có thân phận là làm theo những gì tôi sai bảo , cô đã nhớ rõ chưa ? ‘’

Đôi vai đau đớn làm cho Tiểu Ngưng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nhỏ bé đầy thống khổ . Trên gương mặt bị bàn tay thô bạo chạm vào khiến đỏ lên một mảnh. Những giọt nước mắt to như hạt đậu từ đôi mắt buồn bã lăn xuống trên chiếc giường đơn.

Cuối cùng mãi đến khi không nghe thấy tiếng nói của cô nữa , Đường Hạo mới chậm rãi nâng tay lên , buông cô ra.Xoay người ngồi dậy, hắn từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc thơm .Những ngón tay thon dài bật tách chiếc bật lửa lên , châm điếu thuốc rồi xoay tròn chiếc bật lửa. Những hành động bình thường ấy nhưng không hiểu sao do hắn làm lại đẹp mắt, thành thạo đến mê hoặc. Thế nhưng điếu thuốc nhen nhóm lửa ấy chỉ được nhấp vào miệng một cái rồi bị bỏ qua sang một bên.Giọng nói của hắn lại vang lên trong căn phòng . ‘’ Lăn đi chỗ khác, hiện tại bổn thiếu gia không có hứng thú với cô ‘’.

Tiểu Ngưng chậm rãi đứng lên, quật cường ở trước mặt hắn khiêu khích nói : ‘’ Thiếu gia, từ trước đến nay, em vẫn luôn nghĩ thiếu gia là người rất kiên cường , mặc dù sinh hoạt có bất tiện nhưng vẫn chọn ở lầu hai .Nhưng hiện tại, thì em nghĩ mình sai rồi , căn bản anh chỉ là một con người hèn nhát mà thôi .Anh không dám xuống dưới lầu bởi vì anh không có cách nào tiếp nhận được việc bản thân mình là người mù .Căn bản là không phải như anh tự nói rằng so với bất kì ai, anh biết rõ mình là người tàn phế ‘’

-‘’ Chết tiệt! Ngu ngốc , cô câm miệng cho tôi ! ‘’ Đường Hạo cuồng nộ hô to một tiếng, dùng sức vươn tay tóm lấy thân thể của cô.

Lần này Tiểu Ngưng đã có linh tính, khi bàn tay hắn định tiếp cận cô, cô đã nhanh chóng tránh vè phía sai , khiến cho bàn tay chỉ tóm được không khí, mất đà dẫn đến việc bị té bổ nhào.

- ‘’ Anh rõ ràng chính là không dám ra khỏi cửa, không phải anh không cần mặt trời mà là anh không cách nào tiếp nhận việc con mắt của chính mình đã bị mù ! ‘’Tiểu Ngưng lại không tiếc lời chọc giận hắn, miệng không ngừng nói.

- ‘’ Câm miệng ! Cô câm miệng cho tôi !’’ Bắt không được cô mà chỉ quờ quạo vào không trung khiến hắn vô cùng tức giận , lung tung giơ nắm đấm cảnh cáo.

-‘’Nguyên lai anh chỉ có thể khi dễ em , khi dễ một cô gái nhỏ bé như em, nhưng cửa thì lại không dám bước ra , anh đúng là người nhát gan còn gì ‘’ Tiểu Ngưng lời nói thì rất lưu loát nhưng kỳ thật toàn thân đã phát run lên.

Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc cùng hắn, cô phát hiện rằng cầu khẩn hắn , nói lời ngọt ngào khuyên bảo hắn đi ra phơi nắng đều là vô dụng . Chỉ có thể thử dựa vào việc chọc giận hắn tuy nhiên như vậy đúng là có chút nguy hiểm.

Đang nổi giận nhưng hắn đột nhiên cười ra tiếng , hai tay ôm ngực nói: ‘’Cô nói tôi là người nhát gan vậy cô chính là rất dũng cảm?’’

Nụ cười của hắn lý tràn ngập tà ác làm cho Tiểu Ngưng lại không ngừng cảm giác lưng rét run lên từng chập , thế nhưng cô vẫn mạnh miệng :’’ Ít nhất so với anh thì dũng cảm nhiều hơn!’’

Hắn lại hít một hơi thuốc lá rồi nhẹ nhàng nhả ra một đạo sương mù , từ từ chậm rãi đứng người lên nói ra:’’ Tốt , như vậy chúng ta cùng cá cược một trò chơi nhỏ , nếu như cô vuợt qua được khảo nghiệm của tôi thì tôi sẽ đi ~ phơi nắng!’’

-‘’ Tốt, anh cứ nói đi, vô luận là cái gì khảo nghiệm em cũng không sợ ! ‘’ Tiểu Ngưng rốt cục lộ ra nụ cười, cô nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này !

Vô luận hắn đưa ra yêu cầu hà khắc đến cỡ nào cô cũng sẽ nghênh đón đến cùng. Cái sự tình xấu nhất cô và hắn cũng đã trải , cô còn cái gì không thông suốt chứ.

-‘’ Nếu như cô không thông qua khảo nghiệm của tôi, thì tốt nhất cô nên vĩnh viễn ngậm miệng lại cho tôi ‘’ Đường Hạo trào phúng nói ,trên mặt tà ác không có ít đi nửa phần.

Tiểu Ngưng gò má lập tức hồng thành một mảnh, với cách nói chuyện tà ác của hắn như thế khiến cô thật có chút tức giận . ‘’Anh nói yêu cầu ra đi !’’

- ‘’Sau lúc này , cô bịt kín hai mắt lại sau đó làm cho tôi một món thịt bò, tôi muốn ăn . Nếu như cô làm ra mà hương vị còn có thể chấp nhận được , tôi sẽ yêu cầu thứ hai!’’ Đường Hạo đắc ý nói , hắn nghĩ cô hẳn là sẽ không hoàn thành nhiệm vụ .

-‘’Thiếu gia, nói tóm lại là anh có tổng cộng bao nhiêu khảo nghiệm vậy? ‘’ Nếu như cô hoàn thành rồi, hắn lại cứ liên tiếp khảo nghiệm không dứt thì phải làm như thế nào đây.

-’’ Ba cái! ‘’ Đường Hạo duỗi ra ba ngón tay khẳng định nói.

-‘’ Được, bây giờ em sẽ đi làm ngay đây , nhưng em muốn quản gia cũng ăn, nếu không thì em làm ngon, anh cứ nói là không ăn được thì sao ? Không công bằng !’’ Tiểu Ngưng cũng tính toán nhíu mày hỏi.

-‘’Có thể! Hiện tại cho quản gia bịt kín con mắt của cô đi!’’ Đường Hạo nhấn chuông tìm gọi quản gia .

## 11. Chương 11

‘’ Ai cũng không được cho phép giúp cô ta , cho đến khi cô ta làm xong mới được bỏ dải bịt mắt ra.’’ Đường Hạo dùng ngón tay xác định ánh mắt của cô đã được buộc kín thật rồi mới nói to cho mọi người đang có mặt trong phòng biết.

Hai mắt đã bị bịt kín , Tiểu Ngưng chỉ có thể theo phương hướng phát ra giọng nói của hắn mà đáp lại :’’ Yên tâm em sẽ không dối trá !’’

Chính là hai mắt đã bị một mảnh đen kịt khiến cảm giác hoàn toàn không nhạy bén. Nhưng cô vẫn tỏ ra rất bình thường sờ hướng ‘ vách tường ’ chuẩn bị sờ tay cầm chốt đấm cửa.’’ Di, cái này không phải vách tường, vách tường ở nơi nào?’’ Cô tiếp tục đi phía trước , vừa sờ vừa vặn, sờ lên ‘’vách tường’’ cứng rắn .

-‘’ Nói nhảm , đương nhiên không phải tường, cô, cái đồ ngu ngốc này đi nhầm phương hướng rồi! ‘’ Đường Hạo vuốt ve cánh tay đang đặt trên ngực hắn, lạnh lùng mở lời.

Tiểu Ngưng tranh thủ thời gian , thu nhanh tay lại, đỏ mặt bối rối xoay người:’’ Thực xin lỗi, thực xin lỗi! ‘’ Nói xong tiến độ bước chân cũng nhanh hơn.

Mặt đỏ tâm loạn , cô chỉ là liều mạng hướng về phía trước mà chạy tới , căn bản quên cả là phải cẩn thận.Chỉ thấy trán của cô đâm vào cánh cửa đan khép hờ, đau điếng a.

‘ Đông ’ một tiếng , Tiểu Ngưng bị ngã ngồi trên sàn nhà.

- ‘’Làm sao vậy , chuyện gì xảy ra sao? Ngu ngốc quá ? Cái gì đều nhìn không tới thế ‘’ Đường Hạo thấy chung quanh vang lên tiếng gấp gáp hỏi han. Tiểu Ngưng lại đụng vào cạnh cửa rồi! Tào quản gia ngồi chồm hổm xuống , ôm lấy đầu của cô xem xét.’’ Tiểu Ngưng không có chuyện gì! Không sao đâu ‘’

‘’Thật sự là nực cười, đến đi ra ngoài còn chẳng đi được, thì làm sao mà làm món thịt bò được chứ ? ‘’.Đường Hạo trào phúng nói.

-‘’ Đụng có một chút, không sao hết ! ‘’Kỳ thật cái trán giống như bị đụng nứt ra rồi ý chứ, đầu đau ơi là đau, Tiểu Ngưng thầm kêu rên trong bụng. Nhưng cho dù đau nhức đến đâu đi nữa, cô quyết không thể bỏ cuộc, cô nhất định phải làm bằng được món thịt bò. Hai tay dán tại trên sàn nhà chống đỡ thân thể đứng dậy, lại đi tiếp , sờ sờ được cánh cửa rồi nha . Tiểu Ngưng mỉm cười tự cổ vũ mình .’’ Tào quản gia, tin tưởng tôi a, tôi nhất định sẽ làm được , hơn nữa hương vị nhất định sẽ rất tốt!’’

-‘’ Lời nói cũng chỉ là lời nói , cái đồ ngu ngốc , tôi cảnh cáo cô nên cẩn thận một chút đi, đừng có mà từ cầu thang đi thì không đi mà lại thành lăn xuống đấy ‘’ Đường Hạo thấp giọng nói, bộ dạng vui vẻ như đang chờ một vở kịch.

- ‘’ Anh yên tâm, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu ‘’ ! Tiểu Ngưng đáp trả lại ngay lập tức, sau đó tìm tòi về hướng cầu thang đi đến.

## 12. Chương 12

Trải qua những pha cắt , phá ngón tay rất nhiều lần, cùng những lần dầu mỡ bắn tung tóe chẳng khác gì tra tấn lên bàn tay . Tiểu Ngưng rốt cục đã làm thành công món thịt bò.

Ngửi thấy được mùi thơm toát ra từ món ăn, Tiểu Ngưng biết là mình đã làm được rồi, cũng không sai so với tính toán lắm , cô dương dương tự đắc , hí hửng nói : ‘’ Thiếu gia, có phải là rất thơm hay không nào, em thành công rồi a ! ‘’

Trải trải tấm vải lên mặt bàn, Tiểu Ngưng nhanh chóng đem món thịt bò đặt lên mặt bàn , chờ đợi vị thiếu gia kiêu ngạo kia nhấm nháp mà đánh giá

Hiện tại cô thật sự có điểm đồng tình với vị thiếu gia trước mắt này . Đúng là phải sống trong bóng tối là việc đáng sợ hơn hết thảy , có thể tinh tường nhìn mọi sự vật trong ánh sáng là điều vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Khó trách tính tình hắn cổ quái như vậy, nếu là cô chắc cô sẽ rất bi quan , cuộc sống sẽ trôi qua nặng nề lắm lắm !

Tiểu Ngưng lại thúc giục nói:’’ Thiếu gia , anh đến đây nếm thử hương vị xem như thế nào đi !’’

Lần đầu tiên Đường Hạo lại thật sự cầm lấy bộ dao nĩa lóe sáng một cách nghiêm túc, ưu nhã cắt miếng thịt bò, tất cả những động tác đều làm vô cùng tự nhiên và đẹp mắt. Đây chính là điểm khác biệt giữa người nghèo và kẻ có tiền , cho dù người nghèo có ngẫu nhiên lần đầu tiên được nếm thử cơm Tây thì động tác dùng dao nĩa luôn có vẻ cứng nhắc. Cô làm công ở nhà này lâu như vậy mà cũng chưa từng được thấy qua người nào cầm dĩa ăn cơm thôi mà lại hấp dẫn ánh mắt người khác như hắn.Hắn làm cho người ta hoàn toàn quên mất cao lương mỹ vị mà ngốc hề hề nhìn hắn dùng cơm .

Đường Hạo ăn một miếng , nhẹ nhàng gật đầu : ‘’ Không tồi, chính là hương vị hạt tiêu đen có phai nhạt chút ít ‘’ .

Nghe được một tiếng ‘’ Không tồi’’ của hắn, Tiểu Ngưng hưng phấn đến nỗi thiếu một chút là nhảy dựng lên .’’ Chờ em một chút, em cầm hạt tiêu lại cho anh ‘’

Tiểu Ngưng như một cơn gió xông ào vào nhà bếp, rồi lại như một cơn gió ùa trở về.Cô vui vẻ đem hạt tiêu đen từ miệng bình rắc xuống.

Xì—

Một đống lớn hạt tiêu toàn bộ đổ ập xuống tảng thịt bò .Xong rồi, xong rồi, Tiểu Ngưng sợ hãi co lại , cả người vì sợ hãi mà lạnh toát .Bây giờ biết làm thế nào bây giờ, hỏng bét rồi, hỏng bét rồi a.

-‘’ Chuẩn bị tốt rồi chứ ? Nhiều nhiều hạt tiêu không sao hết, tôi khá thích hương vị của hạt tiêu đen ‘’ Hương vị thật sự không tệ, mùi rất thơm , hắn có chút không đợi kịp rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngưng nhíu lại , thất kinh hô to : ‘’ Thiếu gia chờ một chút a ‘’ Cô vội vàng cầm lấ chiếc dĩa ăn, gạt nhanh một tầng hạt tiêu đen dầy đặc trên bề mặt sang chiếc đĩa bên cạnh . Tiểu Ngưng trong lòng không ngừng nói thật có lỗi, thật có lỗi , không phải là cô lừa gạt người mù mà là cô cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn thôi mà, cô chẳng phải là muốn hắn đi ra ngoài phơi nắng cho tốt còn gì !

Tuy là đã đem rất nhiều hạt tiêu gạt bỏ ra ngoài nhưng vẫn có thể dễ dàng thoáng nhìn là thấy bề mặt miếng thịt là hạt tiêu đen sì .

## 13. Chương 13

-‘’ Xong chưa ? ‘’ Đường Hạo lần này hỏi đã có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên là hắn đang cố nén để không phát giận.

-‘’ A , Được .. được rồi …’’ Tiểu Ngưng nhỏ giọng hồi đáp, hai tay cô đặt trước ngực dùng sức cầu nguyện.

Khi nhìn thấy miếng thịt bò đen sì được Đường Hạo đưa vào miệng, trong nháy mắt, Tiểu Ngưng đã cảm giác là máu toàn thân mình vì khẩn trương mà chảy đến hỗn độn , tim đập thình thịch , nhắm mắt chờ ác ma phát uy. Nửa phút sau qua đi , mọi thứ trong nhà ăn vẫn y nguyên như vậy , vẫn thật là bình yên.

-‘’ Ý , làm sao vậy? ‘’ Chẳng lẽ là ác ma bị hạt tiêu đen làm cho té xỉu rồi ? Tiểu Ngưng lại cố lấy dũng khí chậm rãi mở con mắt ra một cách lặng lẽ nhìn đời đầy ti hí , xong rồi vì ngạc nhiên mà mở tròn to đôi mắt ra.

Ơ, trông vẻ mặt ác ma chính là ăn được món ngon mới lại chứ ! Ố ồ ! Thật là bất ngờ quá đi,nhưng như thế hẳn là cô đã thông qua cửa ải thứ nhất này ? Khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn nở rộ một nụ cười thật tươi .Thế nhưng cô không hề biết rằng mình cười quá sớm, phía sau sẽ có những màn tra tấn đợi cô a .

-‘’ Thiếu gia , chúng ta sẽ lập tức bước vào khảo nghiệm thứ hai luôn ? ‘’Tiểu Ngưng lại có chút kích động , cô muốn nói sớm một chút , sớm sớm hoàn thành để thực hiện được nhiệm vụ khiến hắn ngoan ngoãn đi phơi nắng .

- ‘’ Thật sự là không thể chờ đợi được?’’ Đường Hạo đã ăn no nê xong, đang ngồi trên ghế salon mỉm cười nói. ‘’ Tôi khuyên cô đừng có chọc tức tôi nữa, đừng có khiến tôi cáu với cô nữa, hoàn toàn không có lợi đâu ‘’

-‘’ Anh nói thế là có ý gì? Rõ ràng vừa mới đây thôi, anh còn nói nếu em hoàn thành tốt ba khảo nghiệm của anh thì anh sẽ ra ngoài phơi nắng .Anh lớn thế này rồi mà định nói lời không giữ lấy lời sao ? Anh không tính những lời anh đã nói sao? ‘’ Tiểu Ngưng vô cùng tức giận. biểu lộ đầy kích động.

Nếu như hắn đổi ý thế vừa rồi bắt cô bịt mắt làm món thịt bò làm cái gì ? Hắn muốn vui đùa với cô sao? Cái gì đều nhìn không tới khiến cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng cô quyết không thể biểu hiện là mình sợ hãi được!

-‘’Cô nghĩ rằng tôi và cô là ai? Tôi làm sao có thể nói chuyện không tính! Tôi chỉ hảo tâm nhắc nhở cô rằng cô không cần phải nghĩ đến cửa ải thứ hai này , vì tuyệt đối cô sẽ không có cách nào thừa nhận cả. ‘’Đường Hạo giận tái mặt thấp giọng nói.

Hắn cũng không muốn bắt nạt một cô bé nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm chuyện mà hắn không thích. Hắn không thích đi ra ngoài phơi nắng đấy . Ra ngoài phơi nắng thì có ích lợi gì cho hắn chứ. Thật là phiền toái. Buồn cười thật, hắn muốn sinh hoạt trong bóng tối sao ? Nhưng là còn cách nào khác đây ?

-‘’ Em hiện tại không có gì có thể không chịu được chứ ? em không sợ ! ‘’ Tiểu Ngưng lại kiên định nói. ‘’ Thiếu gia , anh cứ nói ra yêu cầu của anh đi’’ Cô lúc này giống như một nữ chiến sĩ anh dũng , biểu tình vô cùng bình tĩnh , có vô số dũng khí.

Đường Hạo nhún vai mỉm cười nói: ‘’ Tốt, cô đã không sợ tthì tôi còn có cái gì phải do dự . Nhưng là tôi đã nhắc nhở cô rồi đấy, cô nhất định sẽ không thông qua được cửa ải này đâu ‘’

-‘’Không có chuyện không thể nào được !’’ Tiểu Ngưng lại mỉm cười đáp lại hắn.

-‘’ Tốt thôi, khảo nghiệm thứ hai tại buổi tối! cô cứ nghỉ ngơi đi ,để buổi tối còn có thể chịu được ! ‘’Đường Hạo đứng lên, hạ giọng , lập tức nện từng bước tự tin đi đến cầu thang.

Cái câu ‘’ buổi tối còn có thể chịu được ’’ làm cho Tiểu Ngưng bất an vô cùng, buổi tối này khó có thể bình an rồi a . Chẳng lẽ hắn muốn dùng dây lưng trói cô lại ? Hoặc là dùng cái cặp kẹp cô lại ?

Nghĩ đến những cảnh tượng khó tả trong phòng tối tại câu lạc bộ đêm , Tiểu Ngưng vô ý thức khép hai chân chặt lại . Cô làm sao có thể tưởng tượng được ra những điều khủng bố sắp diễn ra chứ, cô chỉ là người bình thường a .

Càng sợ hãi đầu óc lại càng nghĩ ngợi, cô tưởng tượng đến cảnh hắn cầm lấy dây lưng trói cô lại, rồi tưởng tượng đến hình ảnh một con rắn nhỏ tiến vào quần . ‘’ Không, không cần phải thế ‘’.Cô ôm đầu sợ hãi hô to một tiếng.

Một tiếng hét này đánh thức chính cô tỉnh lại,trên mặt là vẻ sợ hãi cực độ , cả người đầy mồ hôi dính nhem nhép , Tiểu Ngưng cười khổ chế giễu chính mình . Cửa ải thứ hai còn chưa có bắt đầu mà mày đã sợ hãi la to đến thế này rồi sao Tiểu Ngưng ? Hơn nữa hắn mặc dù đúng là có điểm tồi tệ thật đấy nhưng là cũng sẽ không nghĩ ra cái trò ác độc như vậy đâu. Đúng vậy hắn sẽ không như vậy đâu ! Tiểu Ngưng lại đột nhiên rất khẳng định tự nói với bản thân mình như thế . Nhưng cô cũng băn khoăn không biết là hắn sẽ khảo nghiệm cô như thế nào đây .Cũng có điểm lo lắng , bất an nhen nhóm trong lòng. Đúng thời điểm cô đang nghĩ ngợi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Tiểu Ngưng đột nhiên xoay người lại thì thấy ba tên bảo tiêu đi vào trong phòng ,trong tay họ còn có một sợ dây thừng trói thô thô , to như cái chày cán bột.

-‘’ Các anh muốn làm cái gì? ‘’ Tiểu Ngưng ngừng lại rồi hô hấp, đề phòng nhìn bọn họ , thân thể tự động lui dần về phía sao. Ba tên bảo tiêu không nói gì cả, bọn họ từ trước đến nay cũng không hay nói chuyện , từ khi vào đây cô cũng chưa hề thấy qua bọn họ có biểu lộ dư thừa bao giờ cả.

Lúc này Đường Hạo từ ngoài đi vào phòng Tiểu Ngưng , hắn tựa lưng ở ở cạnh cửa mà ra lệnh: ‘’ Đem hai tay, hai chân của cô ta cột vào một chỗ ở ngoài sân thương đi ! ‘’

Tiểu Ngưng nghe thấy vậy thì hoảng sợ tựa trước tủ quần áo , thân thể run rẩy như chiếc lá sắp rụng , lắc đầu hô to ‘’ Không cần, không cần phải như thế …. ‘’

## 14. Chương 14

 -‘’Cô không cần phải làm khổ mình như vậy, cũng đừng có hòng nghĩ mình cầu xin là tôi sẽ tha thứ, cô mới chính là đồ nhát gan. Đường Hạo nhíu mày nói với cô :’’ Tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi.’’

-‘’ Thiếu gia , tại sao anh không hiểu cho em , em tìm mọi cách làm cho anh chịu đi ra ngoài phơi nắng chỉ vì muốn tốt cho anh mà. Tại sao anh cứ phải ngĩ cách tra tấn, bức em phải từ bỏ.’’ Giọng nói của Tiểu Ngưng có phần tức giận, cô chăm chú nhìn hắn, thử cùng hắn giảng đạo lí.

-‘’ Không cầng cô phải hao tâm tổn sức vì cái này, tôi không muốn nghe cô giáo huấn. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn: từ bỏ hoặc để tôi đem cô treo ngược lên.Cô cứ cân nhắc mà chọn lựa đi ’’ Giọng nói thâm trầm, ngữ điệu hung ác, tưạ như muốn làm người khác thêm sự sợ hãi đối với hắn.

-‘’Em sẽ không từ bỏ.’’ Tiểu Ngưng lớn tiếng hét lên như vừa thể hiện quyết tâm của mình vừa làm cho chính mình ko có cơ hội đổi ý.

-‘’ Tốt, vậy chúng ta bắt đầu trò chơi.’’ Đường Hạo dùng giọng nói nhàn nhạt cùng với khuôn mặt không chút biểu cảm làm cho người đối diện không thể nắm bắt được trong đầu hắn đang nghĩ gì.

-‘’ Các người đem tiểu thư đây trói theo yêu cầu của cô ta đi.’’Ngữ khí rất nhỏ không khỏi làm cho cô tức giận đến mức chỉ hận không thể xé rách vẻ mặt đắc ý của hắn ra. Rõ ràng hắn làm cho mọi người đem trói cô lại thế mà còn thản nhiên nói là đáp ứng yêu cầu của cô.

Đối với Đường gia , phải trung thành và tận tâm là những yêu cầu quan trọng nhất, được coi là duy mệnh. Vì sự trung thành, hai tên tay sai không thể làm trái lời chủ nhân,Tiểu Ngưng chưa kịp định thần thì một trong hai tên đã lại gần ôm lấy thân thể cô trói chặt lại. Tiểu Ngưng tức giận nhưng vẫn kiên cường nhìn xem bọn họ có thể làm gì để đối phó với cô nào.

-‘’ Tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ, các người cứ yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn nên không cần dùng sức như vậy đâu.’’ Tiểu Ngưng lạnh lùng giễu cợt nói , trong đáy mắt còn tràn ngập phẫn nộ. Hai tên tay sai chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng đem tay chân của cô trói lại. Động tác vô cùng nhanh nhẹn khiến Tiểu Ngưng hoa cả mắt, khi kịp định thần lại hai tay hai chân đã bị trói lại trở nên vô cùng quẫn bách. Sau đó, một người vác cô đi hướng về phía sân thượng, chính là tầng cao nhất của toà nhà. Toà biệt thự này có bốn tầng, trong đó tầng thứ tư chính là nơi để giải trí lúc rảnh rỗi, nếu nhìn từ ngoài sẽ thấy một cái sân thượng rất lớn. Bị dẫn tới đây, trong nháy mắt Tiểu Ngưng đã cảm nhận được từng đợt gió ớn lạnh thổi qua tai đem những giọt mồ hôi quét qua một bên.Cái gió ban đêm cứ thấm dần vào da thịt khiến cô rùng mình nổi da gà toàn thân.

Càng gần tới sân thượng trống ngực cô càng trở nên mất tiết tấu.Thình thịch. . . Thanh âm làm cho chính cô cảm thấy trái tim mình như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn lên hai tên tay sai kia Tiểu Ngưng thấy sắc mặt của họ càng làm cho cô có cảm giác bọn họ giống như những tên tay sai của âm phủ, chuyên đi thu hồn quỷ. Đúng vậy, bọn họ chính là tay sai của tên ác ma kia mà , sau một hồi miên man suy nghĩ nước mắt đã chảy ướt gò má từ bao giờ! Cô thật sự sợ, rất sợ. . .cô chỉ là một cô gái bé nhỏ, đứng trước hoàn cảnh này làm sao cô có thể không sợ hãi được?

Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của cô, Lục Phong, một trong hai tên tay sai thấp giọng nói:’’ Chỉ cần cô cầu xin tha thứ nhất định thiếu gia sẽ buông tha cho cô một con đường sống.’’ Trong lòng hắn có chút thương tâm không đành lòng nhìn một cô gái bé nhỏ như vậy bị treo ngoài sân thượng. Nhưng bọn họ chỉ là những tên tay sai tầm thường thì có thể làm gì, tất cả chỉ có thể nge theo mệnh lệnh của thiếu gia, không thể làm gì khác. Tiểu Ngưng hít hít cái mũi rồi lắc đầu nói : ‘’Nếu tôi sợ chẳng phải là tôi đã nhận thua rồi sao? Nếu lần này nhận thua thì biết bao giờ tôi mới có thể về nhà, bao giờ tôi mới có thể nhìn thấy mẹ tôi đây ?’’

Cô cứ kiên cường chịu treo ở đó, từng đợt gió lạnh không ngừng thổi tới làm thân thể cô run rẩy không ngừng, nó cứ đung đưa lắc lư theo chiều gió tựa như chiếc đồng hồ quả lắc.

Mỗi khi có cơn gió quét qua tiếng lá cây phát ra những tiếng xào xạc, trong buổi đêm yên tĩnh âm thành này lại càng trở nên u ám.

Hắt xì. . . Tiểu Ngưng ngẩng đầu hắt xì một cái thật to, thân thể cô bây giờ đã toàn mồ hôi lạnh đang run rẩy trong gió. Lạnh quá! Tiểu Ngưng cố nhắm mắt lại để suy đi sự sợ hãi nhưng chỉ càng cảm nhận được thân thể đang dần trở nên lạnh như băng của mình. Mỗi cơn gió qua đi là một lần cô phải tự nói với bản thân mình không cần phải sợ hãi càng không thể từ bỏ, cô nhất định phải chịu đựng qua đêm nay. Chỉ có như vậy khoảng cách về nhà mới có thể gần thêm một bước.

- ‘’ Ngu ngốc, cô chỉ cần xin tôi tha thứ , tôi sẽ tha cho cô .’’ Một giọng nam khiêu khích qua cửa sổ truyền đến.

-‘’ Không, nhất định em sẽ không cầu xin anh.’’ Tiểu Ngưng liều mạng đáp lại, trong giọng nói như đang kìm sự tức giận. Nghe cô trả lời như vậy, Đường Hạo hết sức tức giận hô lớn.

- ‘’Tốt, tôi muốn xem rốt cục cô có bao nhiêu dũng cảm.’’

## 15. Chương 15

Sau một thời gian dài bị treo lơ lửng như vậy , Tiểu Ngưng có cảm giác máu trong người mình như đang ứ đọng, không hề lưu thông được nên lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, nhưng với chút ý chí cuối cùng Tiểu Nhưng không cho phép mình ngủ, cứ như vậy cô cố sống cố chết mở mắt cho đến tận khi trời sắp sáng. Cảm giác được bản thân mình sẽ không bị rơi xuống, cô mới yên tâm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng bỗng dưng một âm thanh ở xa vang vọng tới chỗ cô. Âm thanh gì đây? Tiểu Ngưng lại mở to mắt và lắng tai nghe thật cẩn thận. Nhưng xung quanh cô bây giờ chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chim kêu, Tiểu Ngưng tự nhủ thầm phải chăng mình khẩn trương qua nên sinh ra ảo giác rồi?

Đang lúc Tiểu Ngưng tự nhủ thầm với bản thân như vậy thì một tiếng thét chói tai của một cô gái chui vào tai cô.

-“Ha ha…..”Ngay sau tiếng thét ghê rợn kia thì một tràng cười vang lại làm cho người ta có cảm giác được cô gái kia đang giương miệng to như chậu máu. Lúc này, qua ô cửa sổ Tiểu Ngưng nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện nhưng bóng tối như bao phủ cô gái đó làm cho Tiểu Ngưng thấy cảnh vật trước mặt mơ hồ. Tiểu Ngưng cảm thấy tóc gáy cũng như toàn bộ cơ thể mình đang nổi da gà những lớp thật dày, một lần nữa thấy thân ảnh khủng bố của cô gái ấy khiến hai mắt Tiểu Ngưng lại càng mở to hơn, tiếng cười , tiếng thét chói tai hơn trước vang lên, một luồng khí lạnh như bao trùm lên khiến Tiểu Ngưng không kìm được từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi.

Thật lâu sau, khi những tiếng nức nở nghẹn ngào của Tiểu Ngưng cùng hòa theo tiếng khóc của cô gái kia thì một tiếng thét chói tai nữa lại vang lên…Tiểu Ngưng khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt cũng như hít lấy hít để không khí, tựa hồ như cô sợ việc bảo rằng trên thế giới không có quỷ là điều giả dối ghê tởm nhất! Thế nhưng trong lòng cô không khỏi nghi ngờ khuôn mặt xanh nanh vàng vọt kia trước mặt mình có phải quỷ hay không? Thân thể Tiểu Ngưng như cảm thấy như có hồn ma đang bao quanh thân mình làm cho cô toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo cũng trở nên ướt sũng nước.

Cầu xin tha thứ là những gì bắt đầu hiện ra trong đầu cô, nước mắt cũng cứ tuôn trào theo cảm xúc, cơ thể bị dán ngoài không trung không nên bị quỷ dọa. bây giờ cơ thể cô chỉ muốn mở miệng khóc lóc cầu xin thiếu gia để từ bỏ tất cả mọi thứ rồi nhanh chóng rời xa tất cả những thứ đáng sợ này để trở về bên mẹ. Không, Tiểu Ngưng lại tự nhủ thầm, mình không thể từ bỏ như vậy. Nghĩ vậy Tiểu Ngưng cố gắng nhắm chặt mắt lại không để ý tới âm thanh kia nữa, Ráng chịu đi ráng chịu đi chỉ cần trời sáng là cô sẽ thắng !

-“ Lục Phong anh đi nhìn xem có phải là cô ta bị sợ quá nên ngất rồi không? Nếu như bị ngất đi thật thì đem cô ta đánh thức rồi hỏi xem có muốn cầu xin tôi tha thứ thì cầu xin nhanh lên !” Đường Hạo lớn tiếng nói , giọng điệu bướng bỉnh cùng bộ dạng bây giờ nếu cùng so sánh với trẻ con thì không có gì khác nhau.

- “Dạ!” Lục Phong lên tiếng, kéo chiếc cửa sổ to sát đất đi vào sân thượng.

-“Không tôi sẽ không cầu xin tha thứ, tôi không sợ!” Ngữ khí kiên định từ bên ngoài truyền đến lỗ tai Đường Hạo. Đường Hạo từ trên ghế salon ‘ cọ ’ đứng lên đối với bên ngoài hô: ‘’ Lục Phong anh tiến đến treo cái đồ ngu ngốc ở bên ngoài lên! “Bổn thiếu gia buồn ngủ rồi! Hi vọng sáng sớm ngày mai, nha đầu ngu ngốc biến thành cái xác khô sau đó ném đi cho chó ăn!”

## 16. Chương 16

Tối quá, thật tối ….Cô rất sợ bóng đêm…..

Lục giai Ngưng trong vô ý thức lại càng lùi gần về phía sau hơn nữa , làm cho cả lưng mình đều dán về phía đầu giường. Mà cũng bởi vì động tác này của cô , làm cho không gian yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ, vang lên âm thanh xột xoạt …

“Ai ở trong phòng?” Một tiếng nói rét lạnh như băng đột ngột vang lên giữa màn đêm.

Lục Giai Ngưng cố gắng gồng mình , hít thở thật sâu, tựa hồ như vậy sẽ làm cho chính mình an toàn hơn một chút, ấm áp hơn một chút.

“Đáng chết, lên tiếng đi!” Lần này thanh âm chất vấn không còn bình tĩnh nữa, rõ ràng mang theo ngữ khí không kiên nhẫn .

Chừng nửa phút hô hấp như muốn ngừng lại , Lục Giai Ngưng thân thể như muốn mềm nhũn ra, dù rất sợ hãi nhưng cô cũng không dám lên tiếng đáp lại. Căn phòng lại trở nên trầm tĩnh như trước, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng hít thở dồn dập.

“Chết tiệt, là ai ? Tại sao lại không nói câu nào?” Nương theo thói quen cùng trí nhớ, cậu thanh niên cố gắng bước nhanh về bờ giường, nghe ngóng chuẩn xác âm thanh đang phát ra, cuối cùng cũng tóm được một người nào đó.

“A ——” Lục Giai Ngưng lại phát ra tiếng gào thê thảm, bàn tay nhỏ bé vô ý thức lấy tay che đầu.Lúc này, Đường Hạo cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ có thể dùng tay sờ xung quanh, đến khi cảm nhận được một cánh tay mềm mại cùng mái tóc trơn bóng mới buông Lục Giai Ngưng ra. Trên đầu không hiểu tại sao lại đau nhức quá, Tiểu Ngưng chậm rãi giữ lấy tay Đường Hạo. Tay của hắn, cứng quá…. Một cỗ mùi thơm nhè nhẹ len lỏi chui vào hơi thở của hắn ..Mùi này, đích xác là mùi hương thuộc về phụ nữ…. . Hóa ra, đây chính là ‘’ quà sinh nhật ‘’ mà phụ thân đưa cho hắn sao ?

Tuy đây đúng là một lễ vật rất ‘ lớn mật ’ , nhưng không thể phủ nhận nó lại là một lễ vật rất ‘ hữu dụng ’ . Khóe miệng vốn lạnh nhạt giờ đây nhẹ nhàng dãn ra, bất quá không phải là cười, mà chỉ là cực độ trào phúng. Một cánh tay của Đường Hạo mạnh mẽ cầm lấy một cánh tay của Lục Giai Ngưng, tay kia thì lại chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, rồi nhanh chóng bắt lấy lấy cằm cô .”Tên gọi là gì? Nói đi chứ ?” Thanh âm của hắn giống như ma quỷ đến từ địa ngục,vô cùng âm trầm , lạnh lùng.

“A “ Cằm bị nắm quá mạnh khiến Lục Giai Ngưng cảm thấy đau đớn, làm cho tiểu đọng lại không thể không giơ lên gò máTiểu Ngưng cố gắng giãy cằm ra chỗ khác, quay mắt nhìn về phía đang mang ‘ cảm giác áp bách ’ kia. Chờ đợi đến nửa ngày sau , Đường Hạo cũng chẳng nghe được tiếng đáp lại, hắn mang theo giận dữ cùng mỉa mai nói: “Cha ta thật là kì lạ, lại tìm cho ta một người không nói gì để ‘ chơi ’. Ha ha, được thôi, miệng của cô cũng không cần nói nhiều , chỉ cần cô có thể ‘ ừ a a ’ là tốt rồi!”

Câu nói trào phúng này rõ ràng như là một cái tát, không lưu tình chút nào đặp thẳng vào mặt một cô bé mới tròn mười bảy tuổi, lập tức trên gương mặt cô bé nổi lên những rặng đỏ bừng, còn có càng nhiều sự sợ hãi cùng khiếp đảm. Sợ hãi, lại ngượng ngùng đồng thời đã khống chế tâm tình của cô, hai dòng nước mắt trong suốt chảy xuôi , lạnh băng trên gương mặt ngây thơ, trắng nõn. . Bất quá, cực độ sợ hãi làm cho cô mất đi năng lực phát ra âm thanh , nhiệt độ cơ thể tăng lên, nước mắt chỉ có thể là không tiếng động chảy xuôi xuống.

Nước mắt dọc theo gương mặt của cô chảy đến lòng bàn tay hắn, ngón tay cảm giác một mảnh nóng ướt, vậy mà chỉ đổi lấy sự châm chọc càng lớn hơn của Đường Hạo .”Sao thế, chưa gì mà đã muốn khơi chơi trò tình thú sao? Cô muốn sắm vai ‘ cô bé đáng thương ’ sao? Cô muốn cùng ta chơi trò này sao ? Được thôi “

Đã mười bảy tuổi nhưng Giai Ngưng lại căn bản không hiểu rõ lời nói của hắn là có ý tứ gì, cũng không biết nên trả lời vấn đề của hắn như thế nào .

“Ha ha “ Căn phòng tối đen như mực lại phát ra tiếng cười âm lãnh, rồi đột ngột dừng lại như muốn dọa người sợ hãi.

Đường Hạo càng tăng thêm lực đạo giữ chặt lấy cằm Tiểu Ngưng, sau đó lạnh lùng đe dọa: “Ta ghét nhất là loại đàn bà dối trá, đã là kĩ nữ không ra gì rồi thì đừng có tỏ ra ủy ủy khuất khuất , sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm !”

Phụ nữ chỉ toàn là loại lăng loàn, không hề có tình cảm chân thành. Chán ghét, cái này loại phụ nữ chảy nước mắt như thế này lại càng dối trá hơn.

## 17. Chương 17

Kỹ nữ ? Cái này là từ ngữ vũ nhục nghiêm trọng làm cho thân thể Tiểu Ngưng nặng nề run lên , nước mắt trong hai tròng mắt cũng rỉ ra càng nhiều. Cô trong lòng lớn tiếng điên cuồng gào thét, cô không phải, cô không phải là‘ kĩ nữ ’. Cô vẫn chỉ là một thiếu nữ, vẫn chỉ là một học sinh trung học mà thôi.

“Nói cho cô biết, đừng có khóc nữa, có nghe hay không! Chết tiệt, mới nhớ tới, cô là một người bị câm, làm sao có thể nghe được!” Đường Hạo mang theo tức giận hô to.

Nếu như cô không thể nghe được như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể dùng động tác ngăn cản cô! Ha ha, một người mù cùng một người câm điếc, chỉ có thể dùng động tác để hiểu nhau thôi!

Đột nhiên, Đường Hạo chân sau quỵ xuống , thân thể nghiêng về phía trước, dùng sức nâng cằm của Tiểu Ngưng lên, chuẩn xác hôn lên môi cô.

Áp lực truyền đến môi làm cho Tiểu Ngưng minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này , tên hỗn đản mất nết này …. Cô ra sức giãy dụa, loạng choạng ngả về phía sau.”Không được… Không được “

Tiếng nói thanh tịnh như dòng suối trên núi làm cho Đường Hạo ly khai môi cô .”Hóa ra cô có thể nói , ha ha, như vậy tốt nhất, giảm bớt rất nhiều phiền toái!”

Tiểu Ngưng hai tay chăm chú dán tại trên lồng ngực của hắn, dùng sức lắc đầu khẩn cầu nghẹn ngào.”Không nên, được không, van cầu anh, đừng làm thế…. “

“Ha ha ” Đường Hạo chậm rãi khẽ vuốt gương mặt của Tiểu Ngưng, cảm thụ làn da mịn màng như ngọc . Sau đó, vỗ nhẹ vài cái lên gương mặt cô , khinh bỉ nói: “Giọng nói của cô rất êm tai, không cần phải giả vờ giả vịt từ chối làm gì. Ta chỉ thích những tiếng đôi môi cô phát ra đều là ‘ ừ a a ’!”

“Không phải “

Sẵng giọng một tiếng, Đường Hạo dùng động tác thay thế cho câu trả lời của hắn.

Trước ngực Tiểu Ngưng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, sau đó đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy.

“Không được “ Tiểu Ngưng mười bảy tuổi lại hoảng sợ nhìn bàn tay đang để trước ngực mình, nước mắt trong hai mắt không ngừng rơi xuống .

Hai tay dùng sức muốn hất bàn tay hắn ra, chính là cô liều mạng dùng toàn sức lực nhưng cũng chẳng thể chống lại được hắn ! Đau đớn…

Đường Hạo chạm lên khuôn ngực mềm mại của Tiểu Ngưng thì cũng đã cảm giác được xúc cảm không tồi, rất mềm mại , rất ấm áp.

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn bất chợt mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy chứa đầy tà khí, như muốn khinh nhờn vẻ đẹp của cô .

“Phụ nữ nói là không muốn, nhưng lại chính là muốn !” Hắn cũng không phải chưa từng có bạn gái, cũng không phải chưa từng có đàn bà!

Từ năm mười năm tuổi được nếm thử trái cấm , loại phụ nữ nào mà hắn chưa từng chứng kiến ?! Các cô đều dối trá nói không phải,không nên, đừng mà nhưng sẽ lại dùng ánh mắt nhìn hắn, làm cho hắn không ngừng muốn!

Tuy hắn bây giờ không nhìn được biểu lộ của cô , nhưng không phải là hắn không tưởng tượng nổi, không cảm giác được !

“Tôi không phải loại người như anh nói đâu, cầu anh, cầu anh buông tha cho tôi được không? Tôi không phải loại người đó, không phải là kỹ nữ !” Thân thể Giai Ngưng lại bắt đầu run lên, bắt lấy cánh tay của Đường Hạo, quỳ gối xuống cầu khẩn hắn.

“A “ Đường Hạo cười nhạo một tiếng, trong bóng tối trên gương mặt tràn đầy châm chọc.”Chớ quên, cô xuất thân từ đâu!”

Hắn cực kỳ hạ lưu tóm lấy phần dưới của cô, sau đó đặt ngón tay giữa lên vuốt vuốt, thanh âm cực thấp nói ra: “Đương nhiên, nếu như cô thích chơi trò giả vờ này , ta cũng vậy có thể phối hợp cùng cô một chút!”

Bị dọa đến toàn thân run rẩy ,Tiểu Ngưng thật sự đã không biết như thế nào đối mặt với hết thảy những chuyện này. Cô hận chính mình lúc trước không bị té xỉu, như thế thì không phải đối mặt với cái tình cảnh khủng bố như thế này rồi.

## 18. Chương 18

  \\\"Cô muốn đi đâu?\\\" Ngoài cửa vang lên tiếng nói lạnh ngắt như âm độ.

Lập tức thân thể của Tiểu Ngưng bị vác lên, hai chân treo trên bầu trời. Kinh hoảng hét lên, cô biết chính mình đã bắt được.

Tiểu Ngưng lại một tay níu lấy cổ áo, một tay quờ quạng trước mặt người đàn ông lạnh lùng trước mắt.\\\"Thả tôi ra a ——\\\"

\\\"Tôi chỉ làm theo lời thiếu gia thôi !\\\" Sau khi hắc y nhân lạnh lùng nói qua câu đó, cũng không thêm câu nói, chỉ chằm chằm nhìn cô.

\\\"Đáng chết, đem cô ta nhốt vào tầng hầm ngầm cho ta !\\\" Trong cửa truyền ra thanh âm ra lệnh.

Căn phòng ẩm ướt âm u cuối cùng cũng thấy có chút ánh nắng mặt trời chiếu vào ,cửa sổ mở ra mang theo ánh sáng cùng bụi bay vào , dù chỉ chút ánh nắng thôi nhưng cũng đủ chiếu sáng căn phòng ban đầu chỉ toàn một màu đen lạnh lẽo này.

Từ của sổ nhìn vào bên trong có thể thấy được tình trạng căn phòng này, trong góc chất đống một ít đồ đạc gia đình cũ kĩ, trên bề mặt đống đồ đạc đó tích đầy tro bụi dày đặc .

Mặc chút quần áo đã bị tàn phá ,Giai Ngưng mệt mỏi ngồi bệt trên sàn nhà.

Chôn đầu giữa hai chân, cằm chống đỡ tại hai đầu gối , đôi mắt ngập nước của cô tràn đầy thống khổ.

Từ sau lần bị bắt xuống sòng bạc dưới mặt đất, cô đã bị giam giữ ở những nơi tối tăm ẩm ướt giống như thế này nhiều rồi, thế nên cô không còn sợ hãi như ban đầu nữa.

Cô chỉ là đang đợi, cứ lẳng lặng đợi xem người kia sẽ xử trí cô như thế nào. .

Hắn — —

Tiểu Ngưng lại lôi kéo vạt áo cùng váy, trang phục của cô bị hắn xé toang rồi, nghĩ đến đó gương mặt đỏ hồng lại nóng lên.

Cảm giác được quần áo thô ráp đâm vào da thịt, thật sâu in dấu vào tận sâu bên trong cảm quan của mình....

Còn là lần đầu tiên bị người ta đối xử như thế...

Chợt có âm thanh chìa khóa cắm vào cửa, thanh âm kẹt cạch nhanh chóng vang lên .Có người đến đây, Tiểu Ngưng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng.

Người đến đúng là người đàn ông áo đen trước kia đã đem cô nhốt vào nơi này, hình dáng ông ta lạnh lùng y hệt như xã hội đen trên phim.\\\"Ra đi, người mua đã đến đây!\\\"

Tiểu Ngưng lại hoảng sợ mở to hai mắt, ngốc nghếch đứng ở tại chỗ, nhấm nuốt lời của hắn.\\\"Anh nói.. người mua.. là thế nào ?\\\"

\\\"Như cô mong muốn, thiếu gia không thích cô nữa, quyết định đem cô sang tay cho câu lạc bộ đêm!\\\" Hắc y bảo tiêu ngữ khí vững vàng hồi đáp.

## 19. Chương 19

\\\"Cầu xin ông, đừng làm như thế ——\\\" Tiểu Ngưng lùi về sau dính sát vách tường, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào.

Cô thật hối hận, cô không nên xúc động đá người kia.

Bi ai trong lòng cô không ngừng hối hận, đối mặt với một người đàn ông, tổng so với đối mặt một đống đàn ông còn tốt hơn nhiều.

Cô thật sự là quá ngu ngốc, quá đen đủi !

\\\"Chính là thiếu gia đối với cô đã không có hứng thú, ít nhất phải lấy cầm về chút ít tiền vốn!\\\" Hắc y bảo tiêu đi về phía Giai Ngưng, một tay tóm lấy cô.\\\"Người muốn mua cô, bây giờ đang ở bên ngoài !\\\"

Ngoài hành lang có hai người đàn ông ước chừng hơn ba tuổi đang đứng.

Một người thì xấu xí, có bộ dạng hèn mọn bỉ ổi khiến người khác khinh bỉ. Còn một người thì khuôn mặt cau có, thân hình to lớn.

Khi Tiểu Ngưng bị lôi ra , thì người đàn ông xấu xí lại càng biểu lộ ra vẻ mặt khiến người khác chán ghét hơn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng của Giai Ngưng, đói khát liếm liếm môi dưới.\\\"Thật sự là tuyệt vời , tao nhất định phải làm trước, nhất định sẽ vô cùng sảng khoái a !\\\"

\\\"Nếu làm thì cũng là tao làm trước, sau mới có thể đến phiên mày!\\\" Người đàn ông to con lớn tiếng hô, trong không khí nước miếng văng khắp nơi.

Gã đàn ông xấu xí lui về phía sau một bước, xoa tay nói: \\\"Mẹ nó, được rồi, tao đánh không lại mày, đến lúc đó thì mày cứ trước đi, sau đó đến lượt tao !\\\"

Nghe được lời nói hèn mọn cùng bộ dạng bỉ ổi của bọn họ , Tiểu Ngưng nắm chặt bảo tiêu, mặt mũi tràn đầy nước mắt cầu khẩn nói: \\\"Đại thúc, xin đừng bán tôi đi a, tôi không muốn đi làm kỹ nữ, tôi chỉ mới mười bảy tuổi a!\\\"

Hắc y bảo tiêu nghe thấy ba chữ ‘ mười bảy tuổi ’, động tác trở nên chần chờ. Cúi đầu xuống, cẩn thận đánh giá cô gái này.

A

không, hẳn chỉ là một đứa bé.

Đúng vậy, đứa bé này cùng cháu của hắn tuổi không kém là bao nhiêu. Trên mặt lạnh lùng, nhưng có nhiều hơn chút ít đồng tình cùng không đành lòng.\\\"Cô đã làm cho thiếu gia rất tức giận, ta cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia thôi!\\\"

\\\"Đại thúc, van cầu ông, xin ông hãy dẫn tôi đi gặp thiếu gia. Tôi sẽ cầu anh ta đừng bán tôi đi. Tôi cái gì cũng có thể, tôi có thể làm công, giặt quần áo, nấu cơm, tôi cái gì cũng sẽ làm!\\\" Giai Ngưng nước mắt lại không ngừng chảy xuôi xuống, hai mắt đỏ bừng.

Thân hình nhỏ bé của cô như lá mùa thu bay trong gió , run rẩy không ngừng .

Lục Phong đã công tác nhiều năm tại Đường gia , trên mặt lộ vẻ mặt không đành lòng.\\\"Ta đây sẽ dẫn cô đi gặp thiếu gia!\\\"

Làm cho một người tuổi giống như cháu gái của mình bị bán đi, , hắn thật sự không thể ngồi xem mà không để ý tới.

Những giọt nước mắt ngừng chạy ra,Tiểu Ngưng dùng sức gật đầu.\\\"Tạ ơn đại thúc, tạ ơn ông!\\\"

Hai người đàn ông ở câu lạc bộ đêm , mở to hai mắt hô: \\\"Này , có ý tứ gì, con bé này rốt cuộc là bán hay không đây?\\\"

\\\"Các ngươi trước lăn đến bên ngoài, chờ!\\\" Lục Phong hung ác hét lên, trên mặt tràn đầy giận dữ đối với hai tên hèn mọn này.

Hai chân được trở lại trên mặt đất, Tiểu Ngưng theo sát bước chân của bảo tiêu, không yên bất an hướng đến đại sảnh.

## 20. Chương 20

Đường Hạo giơ tay ra hiệu cho Lục Phong rồi nói : “Để cho người trong câu lạc bộ đêm chờ đợi lệnh của tôi!”

-“Vâng, thiếu gia!” – Lục Phong thương cảm nhìn Giai Ngưng rồi mới đi ra khỏi phòng.Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ.Tiếng tim đập quá lớn trong căn phòng yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng.

Hắn không muốn cho người câu lạc bộ đêm rời đi chính là vì còn không có bỏ ý nghĩ đem cô bán đi. Nếu như không muốn bị bán , cô nhất định phải ngoan ngoãn. Nghe những lời này cô đã hiểu được!

Đường Hạo đưa tay vươn ra hướng bàn trà quen thuộc, tự mình rót một ly rượu vang đỏ.Uống một ngụm nhỏ, Đường Hạo đi về phía giường lớn, động tác ưu nhã dựa vào đầu giường nghỉ ngơi nhưng có thể nhìn ra hắn không có buông lỏng con mồi đã bắt được.Tiểu Ngưng mắt khẩn trương đi theo hắn, hai tay run rẩy hai tay giao nhau đặt ở trước ngực.

Cổ áo của hắn bị mở rộng ra để lộ vùng ngực căng đầy. Không phải loại sôi sục to con nhưng cũng chứng tỏ rằng hắn khá chăm chỉ tập thể hình.Cảnh xuân đẹp lộ ra làm cho người ta không nỡ dời tầm mắt.

Những sợi tóc rối hiển lộ rõ ràng vẻ kiêu ngạo bất cần của hắn nhưngvẫn có ít nhiều hương vị khỏe khoắn. Dù cho có nhìn không thấy nhưng hai mắt của hắn làm cô có thể cảm giác được đôi mắt của hắn cũng đồng dạng sẽ rất hoàn mỹ, đẹp mắt.

Chỉ là nét mặt của hắn vô cùng hận đời lại lạnh lùng làm cho hắn như một vị vườn tử kiêu ngạo bị thương làm cho nội tâm của cô có chút đau xót .

Đau lòng?

Giai Ngưng bị cảm giác của mình làm càng hoảng sợ, người này làm thương tổn cô, vũ nhục cô, ác ma này mà cô lại đối với hắn có cảm giác đau lòng?

-“ Cô còn không qua đây sao? Có phải là cuối cùng không còn nguyện ý theo giúp người mù như tôi ? Cô bây giờ có thể đi khỏi căn phòng này, người của câu lạc bộ đêm đang đứng ở bên ngoài chờ cô.” Đường Hạo đem rượu uống một hơi cạn sạch, đưa tay giương lên , đem ly thủy tinh ném mạnh xuống mặt đất.

Pằng ——

Trên sàn nhà rơi lả tả những mảnh thủy tinh nhỏ trong suốt sáng long lanh thậm chí còn có vài miếng văng đến gần chân của cô.

-“Không được, Tôi không muốn , không muốn!” Tiểu Ngưng khẩn trương lại liên tục mở miệng không ngừng, lập tức ngồi xuống giường lớn. Cô khoa tay múa chân trong không khí cả nửa ngày cũng không nghĩ được từ nơi nào để bắt đầu.

Mùi thơm từ trên người cô lượn lờ trước mũi của hắn làm cho hắn có vài phần ý loạn tình mê.Chờ đợi nửa ngày nhưng lại không thấy cô bắt đầu.

Đường Hạo bị xao động vội vàng hô to: “Cô mè nheo cái gì? Bổn thiếu gia đã không có nhịn được nữa.”

Hai cánh môi non mềm bất ngờ áp vào của môi hắn môi, nuốt hẳn tiếng quát thịnh nộ.

Ừm, môi cô ta thật mềm.

Cơn tức của hắn lập tức biến mất chờ mong cô tiến thêm một bước nữa ~.Không có kinh nghiệm hôn môi, Giai Ngưng lại áp vào môi của hắn nhưng cũng không biết làm như thế nào để tiếp tục.Cánh môi từ từ cứng đờ thậm chí bắt đầu có chút run rẩy.

Chờ đợi nửa ngày không thấy tiếp tục Đường Hạo ngửa mặt lên nhìn cô nói: “ Cô làm cái gì? Tiếp tục.”

Tiểu Ngưng bị ủy khuất nhìn của hắn bất lực nói: “ Tôi … Tôi không … Anh trước dạy tôi, tôi nhất định sẽ hảo hảo tập “

-“ Thật là phiền toái !” Đường Hạo hét lớn một tiếng lập tức đem thân thể mềm mại của Tiểu Ngưng hướng đến chính mình.

-“Ngô… !” – Cô ngơ ngẩn trợn tròn hai mắt nhìn tuấn nhan của hắn gần trong gang tấc.

Lưỡi của hắn linh hoạt lách vào miệng cô, mùi thơm ngát của cô làm đầu lưỡi hắn cuồng vọng va chạm không cho phép cô tránh né.Tiểu Ngưng quên hô hấp dần dần khép mắt lại, thừa nhận hắn cuồng loạn cướp đoạt.

## 21. Chương 21

Một cái hôn đơn thuần như thế này làm sao thỏa mãn được dục vọng của hắn. Lúc này, hắn còn muốn được nhiều hơn thế.

Ngón tay hắn thăm dò tiến vào cổ áo của cô, chuẩn xác cầm nhất chích cao cao nhô lên.

Tuy đây không phải thứ lớn nhất mà hắn đã từng chạm qua, nhưng nó đem lại cho hắn cảm giác thoải mái nhất..

“Dù không nhìn thấy nhưng tôi biết thứ này quả thật rất tuyệt!” – Hắn vừa gặm vừa cắn cái cổ trắng nõn của cô giọng khàn khàn nói.

Giai Ngưng rất khẩn trương bắt lấy vạt áo hắn, khéo léo ngửa ra sau phối hợp với những nụ hôn của hắn.

Hắn có một bộ ngực rắn chắc.

Dù sao cũng là một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy huyết khí đang đụng chạm lấy thân thể mềm mại của cô, giờ đây hắn cũng không thể tự khống chế mình được nữa.

Hắn kéo nhẹ thân thể cô đem đặt dưới thân thể của mình: “Tách hai chân ra, tôi muốn đi vào”.

Giai Ngưng nhắm mắt lại nghe lời hắn tách ra hai chân mở ra để lộ nơi tư mật nhất của người con gái.

Đường Hạo vội vã nắm chặt eo của cô, dùng sức đi vào chính xác nơi tư mật đó.

Như muốn phát điên lên, tiếng gào thét như phá vỡ không gian căn phòng.

Nỗi đau như xé rách thân thể, cô không ngừng đánh vào lưng hắn, dung sức níu lấy y phục của hắn, thân thể trở nên cứng ngắc, run rẩy.

Trong mắt Giai Ngưng trào ra hai hàng nước mắt bi thương, cô đã mất đi tấm thân trong trắng.

Giờ khắc này cô biết rõ mình đã không còn là một nữ cô gái nữa mà đã trở thành một người phụ nữ.

Mười ngày dài sợ hãi, hắn tra tấn cô đến cuối cùng chỉ chờ đến cái này làm cho cô thống khổ một khắc.

Đây là số phận của cô, mười bảy tuổi sự tôn nghiêm đã không còn, lại bị ép sa vào cảnh bán mình.

Cô nhắm mắt lại cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ngừng hết thảy đánh động tác. Như một đôi vô tri giác bày tại xa hoa ‘thớt’ thượng.

Chỗ đó của cô bó chặt lấy hắn, căng đầy làm cho hắn căn bản không cách nào có thể di chuyển.

Trên trán hắn từ từ chảy ra một lớp mồ hôi do phải đè nén, khuôn mặt hắn trở nên căng thẳng. “Thân thể đáng chết của cô hẳn là như cửa hàng hai mươi bốn tiếng đồng hồ giá rẻ đồng hạng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi của tôi tiến mới là chức trách của loại người như cô!”

Đường Hạo bị ép đình chỉ xuống có thể mở cung nào có quay đầu lại tên hắn làm sao có thể bỏ qua cô như thế co rút nhanh mỹ hảo? Hắn bắt lấy cằm của cố trào phúng nói: “ Hiện tại không có thục nữ chỉ có dục nữ! Đừng có giả vờ tinh khiết với ta, xuất ra khả năng của nữ nhân như vậy cô mới có thể đạt được càng nhiều thống khoái!”

Nhìn thấy biểu hiện đau đớn của cô, Đường Hạo kiên định cho rằng đây bất quá là cô đang ‘ngụy trang’ biểu diễn.

“ Đáng chết! Cô thật đáng chết. Có phải đã cùng với gã đàn ông nào có kinh nghiệm phong phú nên giờ đã không còn nhạy cảm?” – Hắn cố ý tức giận, sỉ nhục cô, kỳ thật hắn thấy cô xúc cảm quá căng thẳng đã biết cô hẳn là chưa bao giờ có kinh nghiệm.

Thậm chí cô là một trinh nữ!

Hắn lập tức xóa bỏ ý nghĩa này. Rõ ràng là nữ nhân mua được thì tại sao có thể là trinh nữ?

Dù cho không phải đi ra bán nữ nhân coi như là nhà giàu có thục nữ còn không phải người can đảm muốn chết. Của hắn những kia nữ hảo bằng môn không đều là lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu hưởng thụ cuộc sống!

Kỷ Phỉ Na kia nổi danh là mỹ dục đại tiểu thư không phải là ví dụ điển hình sao?

Sau tai nạn xe cộ, suy nghĩ rằng phụ nữ chỉ là thứ để vui chơi đã cắm rễ sâu trong đầu hắn.

“Cô giả vờ rất tốt .” – Hắn cười to nhạo báng sau khi bắt đầu dùng sức đong đưa thân thể.

## 22. Chương 22

Tiểu Ngưng buông ra cánh môi, đôi mắt hạnh trợn to chứa đầy nước mắt nhưng con ngươi co lại, đồng thời hét lên vài tiếng.

Tiếng kêu của cô đầy dẫy hoảng sợ cùng tê tâm liệt phế.

Loại này theo trong nội tâm đến tra tấn thân thể tàn khốc làm cho tuổi mười bảy của cô gái này không được thừa nhận rồi còn phải chịu đựng.

“Hừ. cô nhịn không được khoái hoạt phải hét to. Tôi biết thừa cô rất thích trò chơi nhục dục này!”. Đường Hạo cười nhẹ nói, nụ cười chứa đầy sự miệt thị.

Hắn nói điều đó với một cô gái mà không cần quan tâm.

Đau đớn kịch liệt đã làm cho cô không thể nói chuyện, trong thâm tâm chỉ có thể không ngừng gào thét điên cuồng: “Không đúng! Không đúng!”

Dùng sức lấy mạnh kình lực luật động, hắn dùng sức bắt lấy cằm của cô lục lọi mút ở môi cô, dùng sức cắn nuốt sạch hơi thở của cô.

Tất cả cảm quan của Tiểu Ngưng đều tập trung ở hắn, cường mà hữu lực chạy nước rút từ chỗ mang đến trong đau đớn.

Khi hắn gầm nhẹ thở gấp, cô thét lên nức nở nước mắt tuôn ra không ngừng, một tầng lại một tầng không dứt.

Môi của cô bị hắn chà đạp sưng đỏ chảy máu. Máu tươi – hương vị này trong miệng của cô lan tràn cùng trong miệng cùng đắng cay hòa hợp cùng một chỗ.

Cô lại chỉ có thể đem chúng nó nuốt trở lại trong bụng mình.

Hắn hung hăng nắm chặt cô, thô bạo kéo ra đưa vào, một giọt máu đỏ chảy ra tại nơi sâu kín của cô.

Vì bị mù nên Đường Hạo căn bản thể nhìn thấy việc nàng đúng là một cô gái thuần khiết.

Hắn không nghĩ đến cái này nữ hài sẽ như thế mẫn cảm Uyển Như xử nữ loại mỗi một lần xông tới đều cảm giác được rõ ràng cô nói run rẩy!

Loại cảm giác phát ra, hắn càng có nhiều dục niệm làm cho hắn gần như không thể khống chế được mình.

Cảm thấy sau khi hắn một hồi sóng nhiệt, hắn rốt cục đình chỉ bất động.

Níu chặt chăn đơn tay, chậm rãi buông lỏng các đốt ngón tay.

Cô âm thầm thở dài một hơi, may mắn mình còn sống, vẫn chưa chết.

Đã xong?

## 23. Chương 23

Cô vừa mới toát ra nghĩ đó thì hắn đem cô lật người như thể tuyên cáo không có ý định chấm dứt.

“ Ha ha khó trách năm trăm vạn mới mua được cô mua! Đáng giá, cô so với ta trước cái kia, chút ít nữ bằng đều muốn lớn ~!” – Đường Hạo làm cho cô quỳ sấp trên mặt giường lớn một tay nắm ở bờ eo của cô, một tay bừa bãi tiến vào nơi tư mật của cô.

Ngón tay chạm đến đến chất dinh dính khiến hắn nhếch lên môi mỏng. “ Ha ha thật sự là quá nhạy cảm bây giờ còn không ngừng tiết ra ‘khát vọng ta’ nhiều như thế này! ”

Tiểu Ngưng quay đầu lại nhìn qua giữa ngón tay của hắn tràn đầy máu đỏ tươi.

Vừa mới trở thành phụ nữ, Tiểu Ngưng không thể chịu đựng được sự miệt thị của hắn, đành lên tiếng phân trần: “ Không phải, thứ mà tay anh đang dính chính là máu của em!”

Đằng sau từ ‘máu’ cô nói rất nhỏ nhưng mặt mũi đã đỏ lên.

“ Ha, ha!” – Hắn phảng phất nghe được thiên đại chê cười loại, không che dấu chút nào, hắn cười nhạo nói: “ Chỗ này là máu của cô nữ? Cô thật đúng là dám cả gan lừa gạt người mù như tôi!”

Hắn đem bàn tay dính đầy máu hung hăng đè xuống gương mặt của cô, theo độ cong trên mặt nắm lấy cằm của cô.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngưng đã dính đầy của mình. Bộ dáng buồn cười cực kỳ nhưng để lại cho nhân tâm đau nhức không thôi.

“Anh làm tôi đau đớn” – Tiểu Ngưng đau đớn kêu lên từng tiếng thống khổ. Hai tay dùng sức đẩy hắn nhưng khí lực của cô thật sự có hạn, căn bản đẩy không nổi thân thể như bất động hắn!

Đường Hạo cũng không buông lỏng lực đạo, thấp giọng giễu cợt nói: “ Đừng giả bộ như cô rất thuần khiết! Tôi nói cho cô biết, đừng làm bộ dạng này với tôi! Chỉ làm cho tôi càng thấy chán ghét phụ nữ! Nếu như cô quả thật là trinh nữ chẳng khác nào heo mẹ cũng biết lên cây rồi!”

Bất ngờ một tiếng hét chói tai vang lên khắp phòng, toàn thân Giai Ngưng đau đớn vì bị Đường Hạo một cước đá xuống giường.

“ Ngô, đau quá!” – Cô cắn chặt môi dưới đau đớn giơ tay lên, thấy trong lòng bàn tay và trên ngón tay mình dính đầy máu đỏ tươi.

Tay bị thương cảm giác thật đau, nhưng trong lòng còn đau đớn hơn.

Tiểu Ngưng lại lần nữa hướng đến chỗ vết thương một vòng mò tới một vật cứng rắn. Sau đó cô nhớ rõ trước đó ly rượu bị hắn ném bể xuống sàn.

Hắn nâng hai tay dựa vào hướng đầu giường đi ra ngoài, nhân tiện nói cho Lục Phong biết người của câu lạc bộ đêm có thể đi!

Giai Ngưng từ trên mặt đất đứng lên bất chấp toàn thân đang đau đớn khẩn trương hỏi: “ Thiếu gia sẽ không bán tôi đi chứ?”

Đường Hạo cười nhạo một tiếng xem như đáp lại lời của cô.

“Thiếu gia sẽ…?” – Giai Ngưng định hỏi lại.

“Làm sao mà cô có thể ngu xuẩn như vậy? Hay ta bán cô cho câu lạc bộ đêm thì cô mới vừa lòng sao?” – Đường Hạo quay đầu lại theo hướng cô đang đứng hét lớn.

“ Không, không phải!” – Giai Ngưng nhìn xuống nơi tư mật truyền đang đến đau đớn, cúi xuống nhặt lên khăn tắm ném ở trên sàn nhà mặc vào người thật nhanh.

“ Cám ơn thiếu gia! ”

Buồn cười làm sao, cô lại muốn “cảm ơn” đối với những tổn thương hắn đã gây ra cho cô.

Tựa ở đầu giường Đường Hạo châm chọc đáp :“ Không cần cám ơn ta, là chỗ đó của cô thật căng, dường như rất giống tiểu cô nương làm cho bản thiếu gia chơi rất tận hứng, cô hãy chăm sóc chỗ đó của cô thật tốt, hi vọng cô có thể rất căng như vậy mực buộc lại ta”

Sau khi nói những lời trào phúng ấy, hắn cuồng vọng cười to lên mấy tiếng.

Vừa nói lời cảm ơn hắn xong, Tiểu Ngưng đã thấy hối hận trong lòng, thầm mắng mình. Cảm ơn hắn thật sự là dư thừa, ma quỷ vĩnh viễn vẫn là ma quỷ.

## 24. Chương 24

Cô thấp giọng đứt quãng lẩm bẩm, lại làm cho hắn cảm giác được trong ngực giống như bị vật nặng hung hăng đánh lên.

Đột nhiên hắn đứng người lên, bực bội hô lớn: “Được rồi, ta không muốn nghe những lời nhảm nhí này của cô nữa. Nếu như cô không muốn bị bán đi thì cũng đơn giản thôi, chính là cô thừa nhận chính mình bất quá chỉ là loại không ai cần, mặt khác nhu thuận một chút đi, có thể làm được không?”

Giai Ngưng lại thống khổ cắn môi , quỳ gối bên cạnh sô pha , tùy ý để mặc nước mắt tuôn rơi.

Cô làm gì có quyền cự tuyệt, cô chỉ có thể tiếp nhận. Cô khẽ buông ra cánh môi, hấp hấp lấy lại hơi thở , lau lau nước mắt .“Thiếu gia, tôi từ nay về sau nhất định sẽ thật biết điều !”

Nghe được lời nói chịu thua của cô, tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều.

Bất quá, cái này còn chưa đủ làm cho hắn triệt để thoả mãn . .

Bằng cảm giác, chậm rãi xoa xoa khuôn mặt mềm mại của cô, dọc theo những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, khơi gợi lên cằm của cô

Giai Ngưng trong nháy mắt bị ép ngẩng đầu lên, tất cả hô hấp đều bị người đeo kính đen trước mắt cướp đi.

Đó là khuôn mặt rất đẹp trai đang tức giận, phảng phất giống như vương tử từ trong sách đi ra.

Khuôn mặt hắn, không có có một chút tỳ vết nào. Cô vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có một người đàn ông, lớn lên trắng như vậy, làn da nhẵn nhụi , sáng bóng.

Tuy nhiên mắt của hắn lại bị cặp kính râm che khuất, nhưng lại che dấu không xong ngũ quan lập thể của hắn. Cái mũi của hắn rất cao, chiếc mũi thẳng tắp khiến khuôn mặt của hắn còn đẹp hơn cả minh tinh trên màn ảnh.

Hắn khẽ nhếch cặp môi mỏng càng khiến vẻ lạnh lùng được khắc họa sâu hơn. Thành thật mà nói, hắn thật sự làm cho người ta không nỡ dời ánh mắt đi chỗ khác.

Những người đàn ông đẹp trai trên đời này không hiếm, nhưng lại không có một người nào, không có một người nào đẹp trai như vậy .Đó chính là vẻ đẹp cao quý cùng khí thế, tuyệt đối là loại người chỉ có thể từ xa ngắm nhìn !

Cô ánh mắt có nửa phút ngốc trệ, nhưng rất nhanh đã ý thức được sự si mê của mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Trời ạ ——

Người đàn ông trước mắt này muốn đem chính mình bán đi a, cô như thế nào còn có thể ngu ngốc ~ si mê hắn !

Giai Ngưng lại trong lòng hung hăng chửi mình, nhắc nhở chính mình.

Đường Hạo xiết chặt cằm Tiểu Ngưng, lạnh lẽo mở ra môi mỏng, tà ác mở miệng nói: “Miệng đáp ứng đơn giản như vậy nhưng có thể không làm được đâu “

” Muốn như thế nào? Thiếu gia muốn tôi làm như thế nào, tôi đều đáp ứng ” Giai Ngưng bắt lấy ống tay áo hắn, cố lấy dũng khí nói ra.

Hiện tại đã không còn bị bán đi, như thế thì không còn chuyện gì bết bát hơn nữa rồi!

Hắn khơi gợi khóe môi, tàn nhẫn ra lệnh: “Vậy cô trước lớn tiếng thừa nhận, cô là ngày hôm qua đều là giả vờ, giả vờ đơn thuần!”

Giai Ngưng lại hoảng sợ mở to hai mắt, không dám tin người đàn ông đẹp trai trước mắt, sẽ lại hạ mệnh lệnh tàn khốc như vậy.

“Không phải “ Cô vô ý thức lên tiếng phủ nhận.

Đường Hạo dùng sức buông cằm cô ra, tức giận hô lớn: “Chưa gì đã cãi lại ngay được rồi, vậy liền đem cô bán đi “

“Không được ” Giai Ngưng bén nhọn cắt đứt lời của hắn, hai hàng nước mắt nóng hổi đồng thời chảy xuống.”Tôi nói, tôi nói là được chứ gì …. “

Đường Hạo tiến lên trước vài bước, sau khi ngồi vào trên sô pha , hai chân khoát lên bàn trà phía trước.”Nói đi, ta nghe !”

Nhìn xem bộ dáng ngạo mạn của hắn, nước mắt trên mặt Giai Ngưng lại càng nhiều hơn.

Hai cánh môi khẽ mở,nhưng lại không phát ra được thanh âm nào.” “

Đợi một hồi lâu mà không nghe được lời nói của cô , Đường Hạo trên gương mặt xuất hiện bực bội.”Ta không có thời gian cùng cô đùa đâu “

” Tôi …tôi , ngày hôm qua tôi đều là giả bộ, giả bộ đơn thuần “ Giai Ngưng che lỗ tai của mình lại, hô lớn như một người bị bệnh tâm thần.

Nước mắt tuôn chảy như mưa, dọc theo cái mũi nhăn lại chảy xuôi xuống.

Trong nháy mắt, gương mặt của cô cũng trắng bệch lại biến thành hồng, bất quá hồng rồi lại trở về trắng bạch.

Lúc thừa nhận mình là giả vờ thì cô cảm giác trong não mình một mảnh cuồng oanh loạn tạc, thần kinh toàn thân đều đau đớn kịch liệt.

Cô trong lòng một lần lại một lần điên cuồng gào thét, cô không phải , không phải..

Cô là một cái cô gái tốt!

Cô thật lâu bịt lấy lỗ tai, nhắm mắt lại, giống như đà điểu muốn chạy trốn khỏi cái thời khắc khuất nhục vừa qua.Không nghĩ phải đối mặt với cái người vừa vũ nhục cô , không muốn xem vẻ mặt hèn mọn của hắn.

Trốn tránh, là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này .

Mặt trời ngoài cửa sổ bị một tầng mây đen dày đặc che khuất, rất nhanh, giữa trời mùa hạ nổi lên cơn mưa nhỏ ….

## 25. Chương 25

 Mắt kính màu đen đã trở thành đồng bọn thân thiết của Đường Hạo, mấy tháng này, ngoại trừ khi ngủ , nó cùng hắn như hình với bóng.Thế nhưng có thêm cặp kính càng làm gương mặt góc cạnh của hắn thêm suất khí , tăng thêm vài phần mị lực cùng lãnh khốc .

Thân thể của hắn nằm trên bộ ghế sô pha tinh xảo, khí thế cao quý bẩm sinh cùng hương vị lười biếng, dung hợp vừa đúng, làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng đẹp trai.

Giai Ngưng lại cúi đầu, run run nơm nớp đi vào gian phòng trung tâm này. Vừa nghĩ tới hắn chính là ngày hôm qua khẽ vuốt qua người của cô, cô lại không có dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn.

Tuy người đang nằm trên sô pha không mở mắt ra , nhưng vẫn có thể mãnh liệt cảm nhận được hơi thở lạnh như băng phát ra từ trên người hắn.Cỗ cảm giác áp bách này làm cho cô càng thêm bất an, đôi mắt buông xuống nhìn hai tay gian ác đang đặt trước bụng của hắn.

“Thiếu gia, tôi sai rồi, cầu xin thiếu gia tha thứ cho tôi, đừng bán tôi đi!” Nước mắt biến mất, làm cho mình tận lực nói năng lưu loát.

Hắn khẽ nhếch khóe miệng lên , khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nhiều hơn một phần tà ác.”Bổn thiếu gia chưa bao giờ yêu mến người miễn cưỡng, cũng như không nghe lời. Cô đã không nghĩ theo giúp một người mù như ta,thì ta đây chỉ có thể đem cô bán đi!”

“Cầu xin thiếu gia đừng bán tôi đi, tôi không muốn đi đến cái nơi đó đâu !” Cô hiểu rõ mình là từ nơi nào bị bán tới đây, gặp qua những người kia có bao nhiêu chán ghét, cùng sợ hãi . Càng thấy qua những người đàn ông kia, là thế nào đùa bỡn những cô gái tội nghiệp .

Cô không muốn phải chịu đựng những đau khổ cùng tra tấn ở đó, chỗ đó chính là Địa Ngục.

“Vậy cô muốn để cho ta đem cô bán đi nơi nào? Bán cho nhà khiến cô trở thành tiểu thư sao ? Thật sự là buồn cười!” Đường Hạo châm chọc nói. Vừa nghĩ tới cô đã từng đá chính mình một cước, trong bụng lại một trận nổi giận . . Giả vờ thuần khiết thật sự là loại phụ nữ nhàm chán, hắn nhất định phải để cô cam tâm tình nguyện thừa nhận mình là loại người không ra gì . Nếu không , sự bực bội trong lòng hắn còn chưa nguôi được.

“Tôi không có, tôi không dám si tâm vọng tưởng! Thiếu gia, chỉ cần anh không bán tôi đi, anh bắt tôi làm gì cũng được,tôi van cầu anh !” Giai Ngưng lại vừa lau nước mắt vừa rơi xuống,vừa nức nở nói.

“Cô biết làm cái gì ? Nói thử xem, cô có bản lãnh gì để cho ta lưu lại cô?” Đường Hạo ra vẻ hứng thú hỏi.

Giai Ngưng lại hít mũi một cái, chân thật hồi đáp: “Tôi sẽ làm rất nhiều, tôi sẽ nấu cơm, giặt quần áo. Thiếu gia, chỉ cần anh không đem tôi bán đi, tôi cả đời ở nơi này làm người giúp việc miễn phí!”

“Thực xin lỗi, Đường gia chúng ta chưa bao giờ bạc đãi người hầu, chung thân miễn phí ? Chúng ta thật đúng là mướn không nổi!” Hắn cười nhạo nói xong, lại lên tiếng lần nữa.”Biết nấu cơm, giặt quần áo? Bất kỳ một nữ hầu nào cũng có thể làm, những điều này thật sự là không hấp dẫn được ta đem cô lưu lại!”

Đường Hạo lắc đầu, tiếc nuối thở dài.

Giai Ngưng lại tiến lên một bước, quỳ rạp xuống bên cạnh hai chân của hắn , níu lấy ống quần của hắn cầu khẩn: “Thiếu gia, tôi thật sự cái gì cũng có thể làm, vô luận anh bắt tôi làm gì cũng được, chỉ cầu anh đừng bán tôi đi,tôi sẽ chết mất !”

Đường Hạo nhấc chân lên, bỏ qua lôi kéo của cô.”Ta và cô có quan hệ gì chứ, những lời này ta không muốn nghe nữa!”

Hắn chỉ là muốn làm cho cô nhận ra rõ ràng mình là thân phận gì.

“Thiếu gia, van cầu anh ” Gia Ngưng nước mắt ngắn nước mắt dài, không ngừng lăn xuống dọc theo gò má . Cắn nhẹ môi, nghẹn ngào nói: “Tôi biết rõ tôi hèn mọn tựa như một hạt cát, tôi không phải đại phú đại quý tiểu thư gì cả, mạng của tôi vốn nhỏ nhoi ,nhưng ..nhưng, tôi cũng không muốn bị bán đi làm kĩ nữ …’’

## 26. Chương 26

“ Đường tiên sinh ngài khỏe chứ ạ”. Vừa mới sửa sang lại gian phòng của mình xong, Tiểu Ngưng lại vô thức nhìn đến người đứng đầu đã mang cô ra khỏi nơi hắc ám.

Tuy nhiên, hắn lôi cô ra từ trong hố lửa rồi lại đẩy cô vào một hố sâu khác.

Chính cô hay tự đáy lòng cô cảm tạ vị trưởng giả này vì ít nhất trong lúc này nếu so với Câu lạc bộ đêm thì tốt hơn nhiều lắm. Trong lúc này không có cảm giác sợ hãi, chán ghét và cũng chẳng có hung thần ác sát tay chân.

Ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách, Đường Lập giơ tay gõ nhẹ lên bàn, phía dưới nhấc chân thể hiện rõ sự ngạo mạn.

Tiểu Ngưng rốt cuộc biết người thiếu gia cao ngạo kia được di truyền từ người nào.

Đường Lập đem Tiểu Ngưng lại trước mắt mình một phen đánh gia cao thấp, lông mày nhíu lại nói: “ Tại sao cô lại mặc quần áo của người giúp việc?”

“ Tôi không có quần áo nào có thể mặc cả”. Cô đi chuyến này không có mang nhiều quần áo, bộ đồ này là nhờ ý tốt của quảng gia mà có.

Đường Lập nhìn cô với một ánh mắt ôn hòa nói: “Lát nữa cô hãy nói với quảng gia, quảng gia sẽ sắp xếp cho cô”

“ Cám ơn!”. Cô thừa nhận là cần một ít quần áo..

“Không cần cảm ơn! Tôi chỉ muốn cô như thế để cho con trai tôi có thể khoái hoạt đứng dậy.” Đường Lập thở dài nói ra, trên mặt tràn đầy sự lo lắng dành cho con trai.

Nhìn hắn, Tiểu Ngưng lại không ngừng nhớ đến cha ruột của mình. Lúc nhỏ cô cũng có tình thương của cha, cũng có người cha như vậy yêu thương cô.

“Lục Tiểu Thư! Tôi biết rõ hiện tại con của tôi rất cố chấp”. Có lẽ đối với cô thì Đường Lập mới nói vậy thôi.

Mười bảy tuổi Lục Tiểu Ngưng lại nghĩ đến bị tra tấn đỏ mặt lắc đầu nói: “Đường tiên sinh gọi tôi hai tiếng Tiểu Ngưng là tốt lắm rồi”

“Chưa từng có người gọi tên của tôi là “Lục Tiểu Thư”, nghe có vẻ rất kì quái.”

“Ngoài ý này ra, tôi còn có một yêu cầu”

Ngài nói đối mặt như thế với Tiểu Ngưng, như thể có tình thương của người cha từ con người này mà tự nhiên cô vô cùng lễ phép.

Đường Lập thống khổ thở dài, chân thành mở miệng nói ra: “Kỳ thực Đường Hạo nó là một đứa con hiền lành, chỉ là vì tai nạn xe cộ mà làm cho đứa con này thay đổi lớn. Tôi chỉ hy vọng cô có thể quan tâm đến cuộc sống của nó, có thể giúp nó đi ra ngoài trông thấy mặt trời đừng cho nó cả ngày nhốt mình trong phòng, hãy làm cho nó khỏe mạnh lên. Từ khi tai nạn xe cộ đến bây giờ nó chưa hề đi ra bên ngoài”. Câu nói kế tiếp là người cha đau lòng nỉ non vì cậu quý tử.

Đừng trước tình cảnh trước mắt như vậy, nội tâm bên trong Tiểu Ngưng lại như nói không nên lời, cảm thấy rất hâm mộ cậu thiếu gia kia thật sự hạnh phúc vô cùng.

Nếu như đôi mắt của cô có thể đổi lấy tánh mạng của cha thì cô thật sự nguyện ý không hối hận.

Nếu như có cha và mẹ ở bên cạnh cùng bảo vệ cô thì chắc vận mệnh của cô đã không như thế này.

“Có thể chứ. Nếu như cô có thể khiến cho con trai của tôi đi ra ngoài trông thấy ánh mặt trời thì tôi sẽ không bạc đãi cô!”. Đường Lập trong mắt tựa hồ, cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.

Điều này làm cho Tiểu Ngưng chau mày, trong lòng không thoải mái lắm. Từ xưa thì những kẻ có tiền chỉ biết đối xử tốt với con trai của mình còn với con của người khác đều thật cay nghiệt. “Đường tiên sinh tôi thật sự rất muốn giúp ông, nhưng là tôi không dám.”

“Không dám? Cô có gì mà không dám?”. Đường Lập giọng nói lập tức trở nên tức giận.

“Thiếu gia một khi cậu ấy không vui thì muốn đem tôi bán cho Câu lạc bộ đêm cho nên tôi không dám”. Tiểu Ngưng hai tay nắm chặt, đáp lại với giọng nói tương tự.

“Thực chất cậu thiếu gia có tính tình kì quái kia cũng là di truyền từ Đường tiên sinh ngài.

Đúng là cha nào thì con nấy!

Chỉ vì có quyền thế mà có thể dẫm nát lên tôn nghiêm của người khác sao?”

Đường Lập tức giận, trừng mắt nhìn cô gái sau một hồi nói chậm lại: “Yên tâm! Có tôi ở đây cô sẽ không bị đem bán cho Câu lạc bộ đêm! Nếu như cô có thể để cho con trai tôi khôi phục lại bình thường vậy thì lúc đó cô có thể rời đi!”

Ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng của Tiểu Ngưng bỗng lóe ra tia hy vọng, trong mơ hồ, cô sợ run sau nữa ngày nhẹ nháy mắt hỏi: “Thực vậy chăng? Ngài thật sự sẽ bỏ qua cho tôi?”

“Tôi – Đường Lập chắc chắn không thể lửa gạt một con nhóc”. Hắn nhất định sẽ không nhìn lầm người, cô gái này được hắn tin tưởng nhất định sẽ thay đổi được con trai hắn.

## 27. Chương 27

Sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ cả không gian, Tiểu Ngưng không kìm được, cô đã đi tới 3 ngày, nhưng khi bị hắn đạp một cước xuống giường, cô không qua gặp hắn nữa.

Đau quá, toàn thân cô đều đau nhức đến từng vị trí, thậm chí cả không khí ở hiện tại cũng mang theo hương vị đau đớn. Nỗi thống khổ như xé nát, không phải cô nghĩ tới mà nó như được khắc trong óc cô, trong từng tế bào trên thân thể cô.

Cô bị mảnh kính vỡ cắm vào, nhưng người quản gia tốt bụng đã giúp cô băng bó vết thương lại, dù nó vẫn đau đớn âm ỉ. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ khi vị quản gia giúp cô lấy miếng kính đó ra, đã nói một câu: “Cô bé này thật đáng thương”

Lúc ấy cô cũng chưa nhìn thấy chính mình bộ dáng ra sao nhưng cảm giác đau đớn từ giữa hai chân truyền ra cùng với cảm giác cả người không có chút khí lực nào cũng đủ để cô có thể tưởng tượng ra chính mình có bao nhiêu chật vật.

Lúc ấy cô chẳng còn quan tâm đến sự ngượng ngùng, nhắm mắt lại tùy ý quản gia a trợ giúp chính mình xử lý hết thảy. Ngực níu chặt đau nhức, kéo suy nghĩ của cô về thực tại, chiếc đồng hồ trên vách tường đã chỉ đến số 9.

Lúc này hắn có đi tìm cô? Hắn có thể quên cô không, khi thậm chí mới vài ngày đã đem cô trở lại rồi!

Trong lòng cô ngừng cầu nguyện và ảo tưởng…

Ngồi trên ghế được 10 phút, trong lòng lại cảm thấy bất an, Tiểu Ngưng chậm rãi thở dài một hơi đi vào trong phòng tắm.Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, không quên chăm sóc cho mái tóc đen dài còn nhỏ ước từng giọt, xong xuôi, cô nhanh chóng ra ngoài và chui ngay vào chăn.

Toàn thân căng cứng cảm giác theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng yếu. Dần dần hình ảnh người mẹ hiền xuất hiện ở trong tâm trí của cô.

Đã 12 năm cô chưa gặp mẹ, bà hẳn sẽ lo lắng cho cô lắm.

Mẹ cô là một người đàn bà nhu nhược, nếu không đã không bị “người xấu” kia một mực khi dễ!Cô thật sự hận mình không thể bảo vệ được cho mẹ.

Đến bây giờ cô còn không có cơ hội được gọi điện cho mẹ mình, đến điện thoại cô cũng không dám sử dụng. Ngày mai cô sẽ cầu khẩn quản gia sẽ giúp mình có một cuộc gọi.Nỗi nhớ với người mẹ và những giọt nước mắt đã đưa cô vào giấc mộng đẹp.

Một đám sương mù tầng tầng ngăn cản tầm nhìn của Tiểu Ngưng, cô cố trợn tròn mắt nhìn nhưng chỉ có vẻ mờ mờ ảo ảo.Mơ mơ hồ hồ, cô có cảm giác mình như đi lạc vào một nơi hoang toàn vắng vẻ, bãi cỏ xung quanh chỉ có một màu đen kỳ quái, không phải là màu xanh lục.Đột nhiên tầm mắt cô trở nên thoáng đãng, cô kinh ngạc nhìn xung quanh, là một nơi rộng lớn không có giới hạn.Phiến đá ở bãi cỏ đen ấy giống như đang giương hàm răng sắc bén muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô kinh ngạc đến mức sợ hãi.

Đây là nơi nào? Giống như cô hay xem trong tivi là thảo nguyên Mông Cổ sao? Hay là đang ở Châu Úc?

Khuôn mặt cô thấm đẫm mồ hôi, cố gắng chạy thật nhanh. Cô vừa gắng sức chạy thật nhanh, vừa cố hét lên thật to “Mụ mụ”, nhưng sao lại không kêu thành tiếng. Mồ hôi trên mặt cô ngày càng chảy nhiều, dọc theo gương mặt chảy xuôi xuống đến bờ môi của cô.

Hương vị mặn chát ở trong miệng khô khốc của cô.

“Mẹ, mẹ ở đâu?”

## 28. Chương 28

Tiểu Ngưng cô gắng hết sức để bỏ chạy, nhưng đôi chân cô lại không chịu nghe lời, làm bước chân ngày càng chậm hơn khiến cô càng thêm sốt ruột.

Đúng lúc này, tại nơi màu đen trong bụi cỏ xuất hiện một con đại mãnh thú. Toàn thân da lông tỏa sáng, phía dưới là phát đạt có bắn ra cơ. Chính làm lấy vận sức chuẩn bị tấn công.

Nó như muốn hướng về phía cô mà đánh tới.

Cô sợ hãi đến mức cả chân tay đều quên nhúc nhích, đợi dã thú hung hãn tấn công.

“Bang, bang”

Hai tiếng vang cực đại vọng lại, vây quanh vách tường ẩn hình trong cửa truyền đến tận lực bồi tiếp từng câu chửi rủa mơ hồ. “Ta không nên quên nhiệm vụ của cô”

Căn phòng cách âm khá tốt nên âm thanh đó thật mơ hồ.

Sự mơ hồ đó không che dấu được âm thanh điên cuồng gào thét tức giận.

Tiểu Ngưng đột nhiên ngồi bật dậy thở dốc, chỉ kịp cầm lấy tấm chăn mỏng. Hóa ra tất cả chỉ là cơn ác mộng.

Cô còn sống, chưa bị dã thú ăn thịt.

“Bang, bang”

“Cô nhanh tới đây cho ta!” – tiếng gào thét từ đâu vọng lại

Cửa phòng Tiểu Ngưng đột nhiên kêu một tiếng “Két, cạch!”. Thì ra là người quản gia mở cửa, bật đèn lên và lo lắng thúc giục: “Tiểu Ngưng, cô mau tới đi, thiếu gia muốn gặp cô!”

Tiểu Ngưng vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, sau vài giây cô mới giật mình đáp lại. Theo thói quen, cô tìm kiếm gì đó quanh gối, hình như muốn buộc lại mái tóc đang rối tung.

“Không cần chải chuốt đâu, nhanh lên kẻo thiếu gia nổi giận thì hỏng bét!”. Quản gia chạy lại, cầm lấy tay Tiểu Ngưng và kéo cô khỏi giường.

Chưa kịp suy nghĩ gì, Tiểu Ngưng đã bị đưa tới một căn phòng khác.

Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, điều này làm cho cô khẩn trương đến độ nghe được ngực truyền đến âm thanh của sự sợ hãi.

Tầm mắt của cô bắt gặp ánh đèn lờ mờ.

Màu vàng của ngọn đèn tán lạc trên lớp da thịt lõa lồ rắn chắc bóng loáng, làm cô si ngốc không nỡ rời ánh mắt nhìn bộ ngực cường tráng của hắn.

“Sao vậy? Chẳng lẽ muốn một người mù như ta lại ôm cô sao?”. Hắn tựa vào thành giường, hai chân đặt ngang bên giường.

Chân của hắn rất lâu rất thẳng quá nặng tóc gáy càng thể hiện ra hắn dương cương hương vị mười phần.

Phần eo tùy tiện quấn một chiếc khăn, không khó để cô nhận ra rằng lúc này hắn hoàn toàn trần truồng.

Vừa hoảng sợ, Tiểu Ngưng lại cảm nhận được sự ngượng ngùng, cô bất an đưa ánh mắt dời đến mặt hắn, từng bước tiến tới chỗ của hắn.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, ánh mắt của Tiểu Ngưng cũng không ngừng mở to.

Hắn lại không đeo kính? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt hắn toàn diện như vậy, không ngờ hắn lại mang một khuôn mặt anh tuấn đến thế.

Nghe tiếng bước chân cô tới ngày một hần hơn, khuôn mặt Đường Hạo đã bớt tức giận nhưng trông không có vẻ kiên nhẫn.

“Thiếu gia vừa gọi một tiếng là tôi đã tới rồi! Không biết từ đâu tới đây” – Tiểu Ngưng lấy hết dũng khí nói một câu.

“Cô dám tranh luận với ta sao?” – Đường Hạo vươn cánh tay dài kéo cô lại giường một cách chuẩn xác.

Cả thân thể cô ngã về phía hắn.

Đúng lúc gò mà cô vừa vặn đụng vào chiếc khăn mặt trắng quấn quanh bụng hắn. Vừa mở ra, cánh môi đỏ của cô lại đụng phải vật cứng rắn đang nâng cao của hắn.

## 29. Chương 29

Tiếng gào thét hưng phấn lúc nửa đêm mập mờ vang lên. Không sai, hắn tiếp tục đè đầu của cô xuống, không cho cô cơ hội rút lui.

Hắn lấy hai tay Tiểu Ngưng như muốn cô chạm vào bụng hắn, nhưng cô lắc đầu cự tuyệt. Cô vừa mở miệng nói một tiếng “Không!” liền bị hắn hung hăng đè xuống, lấp miệng cô bằng vật căng cứng đó của hắn.

Đột nhiên cô như bị điện giật, buông thõng tay thành tư thế “đầu hàng”.

Quả nhiên là người có kinh nghiệm, biểu hiện đích thực hoàn hảo! Miệng của cô thật nhỏ, trong miệng lại thật mềm, toàn thân hắn đều lộ ra vẻ thoải mái.

Tiểu Ngưng giãy giụa làm Đường Hạo càng tràn ngập hưng phấn khoái hoạt.

Cái âm thanh này như chất xúc tác làm cho hắn khó kiềm chế được bản thân mình. Để cô nằm vừa vặn phía dưới thân thể của hắn.

Miệng vừa được giải thoát, Tiểu Ngưng mắt ngấn lệ, trong gang tấc hai con ngươi bị đoạt đi.

Đôi mắt của hoàn mỹ nam mặc dù không nhìn được nhưng lại tràn đầy sự vô tình ~ cướp đoạt.

Hắn nắm lấy ngực cô, hắn chậm rãi tra tấn ngực cô, cắn nó như thể đó là con mồi của hắn.

“Thoát!” – Một chữ đơn giản nói ra từ khuôn miệng mỏng của hắn.

Cô không có cách nào cự tuyệt, như cá bán mình nữ lớn, đành cởi y phục ra.

“Ha ha xem ra cô cũng thích cảm giác mạnh bạo này nhỉ?”. Đường Hạo lập tức châm chọc. “Chính là không thể mỗi lần cũng làm cho ta phối hợp với cô chơi kiểu này? Cô mau thực hiện nhiệm vụ của mình đi!”

Cô nhẹ nhàng cởi y phục ra, ném qua một bên dưới sàn nhà. “Thiếu gia tôi đã chuẩn bị xong!”

Đường Hạo lập tức tách hai chân cô ra, hùng hổ tiến vào.

Sự căng đầy của cô làm cho hắn không ngừng nghỉ, nắm lấy gương mặt của cô giễu cợt nói: “Ha ha, cô thật sự rất tốt!”

Tiểu Ngưng không nói gì, không có tiếng động gì cả, chỉ có những giọt nước mắt thống khổ đang chảy. Hắn từng đợt, rồi lại từng đợt, khiến cô càng thống khổ hơn.

Cô thở dốc một hơi, hắn đột nhiên dùng sức đạp cô một đạp.

“Đau quá” – Tiểu Ngưng kêu lên một tiếng, cả thân thể đang nằm dưới sàn nhà.

Cô hạ thấp giọng, cơn đau truyền tới khắp nơi trên thân thể, khiến cô không thể không cắn chặt răng.

Đường Hạo tức giận quát lớn: “Đáng chết, sao lại quên dùng mũ, loại con gái như cô không thể không có bệnh được”

Vì cảm giác tốt do cô mang lại làm hắn quên mất.

Một lần nữa, hắn lại vũ nhục Tiểu Ngưng, cô ngồi xuống sàn, nắm chặt hai tay nói: “Yên tâm, người mua tôi những năm trăm vạn thì làm sao có bệnh được?”

“Không có bệnh lần sau cũng phải nhắc nhở ta đội mũ, loại như cô dù không có bệnh cũng không sạch sẽ!”. Đường Hạo nói, hạ thấp khuôn mặt làm hắn càng thêm vẻ tuấn lãng.

Miệng viết thương kia còn chưa lành, cơn đau lại dồn tới, cộng với trận vũ nhục của hắn càng làm Tiểu Ngưng thêm ủy khuất. Cô gắng nuốt nước mắt, cố gắng duy trì ngữ khí vững vàng nói ra: “Nếu chê tôi bẩn thì đừng đụng vào tôi, kẻo làm ô uế thiếu gia”

Cô không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Hắn vẫn cho là cô bán mình khúm núm trước hắn chỉ vì tiền.

Trên gương mặt Đường Hạo lộ rõ vẻ vô tình, hai tròng mắt càng ranh mãnh: “Không đụng vào cô? Cô may mắn lắm mới được ta đụng vào đó. Nếu không ta đã bán cô cho câu lạc bộ đêm rồi”

Đã được sự đồng ý của Đường tiên sinh, nên câu nói này không còn uy hiếp được Tiểu Ngưng. Cô nhìn xuống, toàn thân đau đớn, mặt trắng bệch đứng dậy mỉm cười: “Vậy là do thiếu gia quyết định, nhưng ta cũng nhắc nhở người, nếu thấy ta bẩn cũng đừng miễn cưỡng bản thân mình ~ đừng muốn cô gái dơ bẩn này!”

Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng đi khập khiễng muốn bước ra khỏi phòng của hắn.

Nghe tiếng bước chân cô bỏ đi, Đường Hạo chợt tắt nụ cười, nghiêm khắc nói: “Quay lại, ta còn muốn cô”

Tiểu Ngưng lại bị tiếng nói đó làm cho run rẩy, lập cập quay lại.

Đây là nhiệm vụ của cô, cô không có gì, cũng không được quyền nói “Không!”

## 30. Chương 30

 Ai u ~~ cô gái nhỏ đáng thương quá!” – Cô hầu có thân hình mập mạp tuổi khoảng hơn bốn mươi tuổi nhìn thấy cô đang lâm vào hôn mê mà khiếp sợ thấp giọng lẩm bẩm.

Tào quản gia trấn định hơn cô hầu nhiều, tay chân lanh lẹ giúp Tiểu Ngưng thoa thuốc vào những chỗ bị sưng đỏ . “ Cô đừng chỉ là đứng đó mau đi lấy khăn nóng tới đây giúp ngàn lau một chút !”

“ Được!” – Cô hầu lên tiếng lập tức chạy vào phòng tắm.

Bị giằng co một đêm Tiểu Ngưng sáng nay lại một lần nữa bị hung hăng đá xuống giường. Đại thiếu gia thật lâu sau nghe không được tiếng cô rời đi, thanh âm hô to bảo người đem cô lôi đi mới bị Tào quản gia phát hiện Tiểu Ngưng đang nằm ở trên sàn nhà hôn mê.

Quá mệt mỏi, hai mắt cô chăm chú không ngờ khi chau mày lại xinh đẹp tuyệt trần. Trên trán chảy ra lớp mồ hôi mỏng, hai tay còn ôm quanh thân thể của mình.

Những thanh ngấn tử ấn ký chỗ đậm chỗ nhạt có thể tưởng tương được mấy ngày nay cô gái nhỏ này đã chịu bao nhiêu tra tấn.

Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới mười bảy tuổi hai người cùng là con gái nên đau lòng giúp Tiểu Ngưng lau thân thể.

“ Tào quản gia thiếu gia thật sự quá tàn nhẫn, ta thât sự hoài nghi cô gái này sẽ bị hành hạ đến chết!” – Cô hầu bên cạnh đang chờm khăn nóng cho Tiểu Ngưng lo lắng lầm bầm nói.

“ Chớ nói lung tung, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình!” Quản gia trách cứ liếc nữ hầu mập mạp.

Cô hầu không phục chu miệng lên, hai mắt trợn to nói: “ Cô không cần phải quá nghiêm túc như vậy chẳng lẽ ta nói có gì sai sao? Nhìn cô bé này ta không chịu nổi!”

Quản gia không hề để ý cô hầu, lấy chăn đắp kín thân thể Tiểu Ngưng rồi bưng chậu nước đi đến phòng tắm.

Cô hầu đi theo quản gia, sau lưng tiếp tục lầm bầm thì thầm nói: “ Ta nói Tào quản gia, ngươi phải nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thiếu gia tiếp tục tra tấn cô bé này như vậy sao? Ngươi không cần phải lạnh lùng như thế không tốt chút nào.”

“ Ta có biện pháp gì? Hiện tại thiếu gia cũng không nghe của ta ta thực sợ ta vì cái này nữ hài tử cầu tình thiếu gia đối với cô ấy hội rất tàn nhẫn!’ Tào quản gia xoay người sâu thở dài nói ra.

Nhiệt tình trong lòng dâng lên cô hầu sốt ruột hai tay trong không trung đong đưa nói: ‘ Vậy làm sao bây giờ cô bé này chỉ mới mười bảy tuổi sao có thể chống lại sự hành hạ của thiếu gia hành hạ ?’

Cô hầu đột nhiên hạ giọng mặt đỏ bừng nghiêm lại nói ra: ‘ Cô có thấy cái ga giường kia không? Trên mặt giường ấn ký thật sự là rất thảm !’

Cô hầu tuy đã hạ giọng nhưng giọng cô lớn cho dù là đè thấp đến thế nào cũng có thể làm cho ngoài cửa người nghe được nhất thanh nhị sở.

Đường Hạo mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ? Cô là? Mười bảy tuổi? Thật sự chỉ là một cô bé?

Hai tay của hắn cầm chặt nắm đấm nén giận, cha làm sao có thể mua được một cô bé cho hắn.

Trong phòng, cô hầu vẫn còn đau lòng nói tiếp: ‘Không biết mẹ của Tiểu Ngưng nghĩ như thế nào mà cam lòng đem con gái của mình bán đi! Nếu như là ta bất kể gặp được bao nhiêu khó khăn cần nhiều tiền cũng sẽ không đem con mình bán được ! Làm như vậy thật sự là hủy đi cả đời cả đời của con mình.’

‘ Là Tiểu Ngưng thật đúng không sai, cô nương này không phải loại người điên điên khùng khùng! Một mực không mở miệng nói chuyện’. Tào quản gia cũng nhịn không được nữa nói.

Nhìn về phía Tiểu Ngưng ,hầu nữ béo nói: ‘ Tốt lắm chúng ta đi ra ngoài làm để cho cô ấy trong này nghỉ ngơi thật tốt !’

‘A !!’ - Cô hầu lên tiếng đi theo quản gia ra cửa phòng.

Các cô vừa nói ra việc chứng kiến những vết thương đáng sợ trên người Tiểu Ngưng.

‘ Thiếu gia !!’ - Cô hầu kinh hô một tiếng lập tức lấy bàn tay mạp mạp của mình bịch thật chặt miệng. Không xong rồi cô mới vừa nói bậy bạ những gì sẽ không bị thiếu gia nghe hết toàn bộ đi. Nói như vậy cô chắc chắn bị đuổi việc!

Tào quản gia tỉnh táo nhiều hơm nhẹ nhàng hạ thấp người. ‘ Thiếu gia có gì cần sai bảo sao?’

Đường Hạo dựa theo trí nhớ vịn vách tường đi lên phía trước . ‘ Không cần các ngươi phiền tới các ngươi!’

## 31. Chương 31

“Thiếu gia, anh nói muốn để cho em đi, lúc này rời đi ?” – Tiểu Ngưng không dám tin hỏi lại, lỗ tai cô có phải xảy ra vấn đề hay không?

“Làm sao cô ngu ngốc như vậy, ta cho cô đi, cô còn không mau đi?”. Đường Hạo căm tức hô lớn, hắn cũng không phải là mỗi ngày đều lòng đầy từ bi, đi làm việc thiện .

Đáng chết, vừa nghĩ tới mình và một cô bé mười bảy tuổi, khiến hắn cảm thấy tội ác tràn ngập. Đều là do cha của hắn như thế nào lấy cô bé còn trẻ như vậy đưa cho hắn, có chủ tâm khiến cho hắn làm việc không tốt!’

“Tại sao em phải rời đi, tại sao lại buông tha cho em?” – Tiểu Ngưng nghi ngờ hỏi, không biết mình có dây thần kình nào bị sai rồi, cô không lập tức rời đi, ngược lại muốn biết nguyên nhân hắn buông tha cho mình.

Cũng có thể là vì hắn chính là người đàn ông đầu tiên của mình, nên khi hắn đột nhiên nói buông tha cho mình, cô chợt có ý nghĩ muốn hiểu rõ về hắn hắn.

Nghĩ muốn hiểu rõ hắn vì cái gì như thế mâu thuẫn, trong chốc lát giống như đối với cô có thâm cừu đại hận không thể tha thứ, trong chốc lát lại trở nên rất ôn nhu.

Cũng muốn giúp làm cho hắn vui nhưng mọi thứ hắn đều không thèm để ý tới. Quản gia cùng cô hầu đều nói thiếu gia thật là một chàng trai thiện lương, chỉ là mấy tháng trước sau tai nạn xe cộ đó hại hắn biến thành người lạnh lùng như vậy.

“Cô quả nhiên là một cô bé ngây thơ. . . . ..” – Đường Hạo tức giận hô lớn.

‘ Tôi đúng thật là ngu ngốc, tôi biết rõ tôi không thông minh!” – Tiểu Ngưng chặn đứng lời nói của hắn, chính mình thừa nhận.“Thiếu gia, anh có thể buông tha em, đã nói lên anh là người tốt. Cám ơn anh có thể thả em đi, hãy để cho em ở lại chiếu cố anh một thời gian ngắn, làm lời cảm tạ anh!”

Còn không có trải qua cẩn thận lo lắng, miệng của cô trước vì chính mình hạ quyết định.

“Cô không đi?” – Không biết vì cái gì, hắn bởi vì cô ‘ không đi ’ mà có chút cao hứng.

Tiểu Ngưng lại gật gật đầu, sau đó nghĩ đến hắn nhìn không tới, lại mở miệng bổ sung: “Đúng vậy, em trước không đi. Em nghĩ. . . . . . ở lại chiếu cố thiếu gia một thời gian nữa!”

Kỳ quái, có cái gì mà đáng cho hắn cao hứng ? Hừ, bất quá lại là một người phụ nữ ham tài sản của nhà, hắn biết rõ một cô bé cũng rất tham lam.

Đường Hạo nội tâm cao hứng, dần dần bị trào phúng thay thế. Xem ra thật sự là hảo tâm của hắn quá dư thừa rồi, trước mắt cô bé mười bảy tuổi này có lẽ chính là hận không thể vĩnh viễn trở thành công cụ để hắn tiết.

“Tùy cô thôi nhưng là cô nếu không đi, buổi tối của ta còn cần có cô hầu hạ!”. Đường Hao vừa cười vừa nói.

## 32. Chương 32

Tiểu Ngưng hai gò má lập tức toát ra ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. “Em. . . . . . hiểu được! Đúng rồi, thiếu gia chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí được không? Hôm nay sắc trời rất tốt a, em cùng anh đi ra ngoài đi một chút!”

“Đi ra ngoài đi một chút?” – Thật sự là đầm rồng hang hổ, hắn sờ sống mũi “Đừng cho là ta thấy cô có vài phần nhan sắc nên cô liền dám can đảm thay đổi cuộc sống của ta, cô không có cái quyền lợi này!”

“Không, thiếu gia, em không nghĩ thay đổi cuộc sống của anh, chỉ là người bình thường đều hẳn là đi ra ngoài hít thở không khí, phơi nắng mặt trời a!”

“Người bình thường?” – Đường Hạo đột nhiên cười to ra tiếng, sau đó kiết nhiên nhi chỉ. ” Tai nạn xe cộ hôm đó đã khiến ta thành người mù rồi, ta đã là người tàn phế, ánh mặt trời đối với ta là vô dụng nhất !”

Nghe được hắn nói chính mình là tàn phế, Tiểu Ngưng lại tâm cực không phải tư vị. Cô quật cường đứng ở trước mặt của hắn, khiêu khích nói: “Thiếu gia, em vẫn cho anh là người rất kiên cường. Rõ ràng hành động bất tiện, còn lựa chọn ở tại lầu hai. Nhưng là, em hiện tại phát hiện ra mình sai rồi, anh căn bản chính là một người nhát gan. Anh không dưới lâu cũng là bởi vì bản thân mình ti, anh không cách nào tiếp nhận được mình đã không còn nhìn thấy. Căn bản không phải như tự ngươi nói , ngươi so với bất luận kẻ nào cũng biết mình là một tàn. . . . . .”

“Chết tiệt ngu ngốc, cô câm miệng cho ta!” – Đường Hạo cuồng nộ hô to một tiếng, dùng sức vươn tay phải bắt thân thể của cô.

Khi thấy tay hắn muốn bắt lấy mình muốn tiếp rất nhanh tránh ra, làm cho bàn tay của hắn trên không trung bổ nhào.

“Anh rõ ràng chính là không dám ra khỏi cửa, không phải anh không cần ánh sáng mặt trời, mà là anh không cách nào tiếp nhận mắt mình không còn nhìn thấy nữa!” Tiểu Ngưng không ngừng chọc giận hắn tiếp tục nói.

“Câm miệng, cô câm miệng cho ta!” – Đường Hạo bắt không được cô tức giận đến nổi giơ tay đấm lung tung.

“Nguyên lai anh chỉ có thể khi dễ em, khi dễ em là cô gái nhỏ, người không dám ra ngoài là người nhát gan!” – Tiểu Ngưng nói rất lưu loát, kỳ thật toàn thân đã phát run lên.

Thông qua mấy ngày nay tới tiếp xúc, cô phát hiện ra cầu khẩn hắn, khuyên nhủ hắn ra ngoài phơi nắng đều là vô dụng . Chỉ có thể dựa vào chọc giận hắn, tuy nhiên như vậy có chút nguy hiểm.

“Lục Phong vào đây đem cái con bé ngu ngốc bắt lại cho ta treo lêm trên ban công!” – Đường Hạo nổi trận lôi đình hô to, trên đầu sợi tóc tựa hồ cũng bị dựng đứng lên.

Xem ra lần này Tiểu Ngưng thật sự có bị. . . . . .

## 33. Chương 33

Quả thật không sai, lúc này Đường Hạo đang nổi giận với Tiểu Ngưng, không có điểm nào muốn ‘thủ hạ lưu tình’.

Lúc này, hai tay cùng hai chân Tiểu Ngưng bị trói lại với nhau, cả người bị treo trên trời ,dán bên ngoài sân thượng của lầu bốn.

Thủ cước chua xót làm cho Tiểu Ngưng phải cố gắng dùng sức hướng lên mới có thể giảm bớt đau đớn. Cô quay đầu mắt liếc phía dưới, toàn thân lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Mặt đất hình như chính là một mãnh thú đang giương miệng rộng, chờ đợi nuốt chửng cô. Nếu như cô không cẩn thận mà té xuống, nhất định là sẽ chết..

Cô không dám thở mạnh, cũng không dám đạp, liều mạng kéo căng dây thừng, cắn chặt môi dưới để kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhắm mắt lại cầu nguyện cho mình sẽ không té xuống.

Từng trận gió lạnh thổi, thân thể gầy gò của cô theo gió lắc lư trên không trung như chiếc đồng hồ quả lắc.

“Hắt xì. . . . . .” – Tiểu Ngưng ngẩng đầu đánh cho một cái hắt xì thật to toát mồ hôi lạnh, thân thể cũng bởi vì lạnh mà nổi lên run rẩy. Mồ hôi trên trán chậm rãi chảy xuống thấm ướt tóc của cô.

Trên bầu trời rõ ràng còn có mặt trời, rõ ràng toàn thân làn da chỗ nào củng bị phơi nắng đến nóng hổi, vì cái gì mà cô còn có thể cảm giác được lạnh?

Lạnh quá, cô nhắm mắt lại, càng cảm giác được thân thể dần dần trở nên lạnh như băng.

Trong sự sợ hãi cực độ Tiểu Ngưng một lần lại một lần tự nói với mình : ‘Không cần phải sợ hãi, không thể cầu xin tha thứ.’

Cô nhất định phải chịu đựng, ít nhất như vậy thiếu gia sẽ buông tha cho mình trước, cũng sẽ đồng ý ra ngoài tản bộ phơi nắng .

Trên khuôn mặt trẻ trung của tuổi mười bảy lộ ra nụ cười quật cường.

Người đang ngồi trên ghế sa lon đã hút xong điếu thuốc lá thứ năm, rốt cục nhịn không được hỏi: “Cái cô gái ngu ngốc kia, còn không có cầu xin tha thứ sao?”

“Không có!” - Lục Phong đứng bên cạnh lập tức đáp.

“Tốt, cô ta đã dũng cảm như thế, vậy hãy để cho cô ta treo trên đó tốt lắm!” Đường Hạo tức giận nói, hắn một chút cũng không lo lắng cô sẽ rơi xuống, bởi vì hắn quá rõ ràng Lục Phong buộc dây rất chắc chắn!

Trong những ngày mùa hè thì khí trời thay đổi luôn rất nhanh, một giây đồng hồ trước ánh mặt trời chói chang, một giây sau chung quanh cuồng phong gào thét, nhánh cây giương nanh múa vuốt cuồng bày biện dáng người, tiếng lá rơi lả tả vang lên, mây đen dày đặc thoáng cái đã che hết ánh mặt trời.

Bầu trời tối đen lại trong nháy mắt.

Vài giây sau, trên bầu trời đêm xẹt qua một đạo sấm sét thiên không cắt vỡ, ngay sau đó chính là ‘ răng rắc ’, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên.

Mưa to từ trên trời giáng xuống, vài giây sau, trên mặt đất bắt đầu có vài giọt nước.

Quần áo trên người Tiểu Ngưng ướt đẫm nhanh chóng, Tiểu Ngưng như hoàn toàn mất đi cảm giác, vì toàn thân đau đớn do bị nước mưa quật vào người.

Bởi lúc sét đánh, cô đã hôn mê bất tỉnh trong nháy mắt.

Tiếng sấm vừa vang lên, Đường Hạo đứng bật dậy, lớn tiếng hô: “Lục Phong nhìn xem bên ngoài cái cô gái ngu ngốc kia có cầu xin tha thứ hay không ?!“ – Vẻ mặt hắn lo lắng, nghiêng tai lắng nghe thanh âm bên ngoài.

‘Nha đầu ngu ngốc cầu xin tha thứ nhanh lên a’ – Trong lòng hắn muốn gào to.

“Thiếu gia, thiếu gia, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, mau thả Tiểu Ngưng xuống!” - Đúng lúc này, Tào quản gia cùng cô hầu chạy lên trên lầu lo lắng cầu khẩn nói.

Thấy có người đến Đường Hạo lập tức thu hồi vẻ lo lắng trên mặt, khôi phục lại lạnh lùng biểu lộ nói: “Là do cô ta thôi, là cô ta không muốn vào mà!”

“Thiếu gia, Tiểu Ngưng ngất đi rồi, bất tỉnh a!” - Lúc này, Lục Phong trên ban công lớn tiếng hô.

Tào quản gia che ngực, thất kinh hô: “Thiếu gia, mau đưa Tiểu Ngưng xuống, như vậy sẽ xảy ra chuyện không tốt liên quan đến tính mạng đó!”

“Đúng vậy a, thiếu gia, xảy ra chuyện không tốt!” - Cô hầu sợ tới mức nước mắt đều chảy xuống, nếu như Tiểu Ngưng chết mỗi người trong phòng đều không tránh khỏi bị liên quan!

“Hừ, đừng nói nhảm nữa, các ngươi rốt cuộc có phiền hay không. Đem cô ta xuống, không chịu nổi sự lải nhải của các ngươi!“ - Đường Hạo không kiên nhẫn, đành phải đồng ý thả người.

## 34. Chương 34

Khi Tiểu Ngưng được Lục Phong ôm chặt vào trong phòng , toàn thân ướt đẫm, nước mưa không ngừng chảy xuống! Trong tình trạng vô thức, cô vẫn cuộn mình lại, người không ngừng run rẩy.

“A, thật may quá cái nha đầu này không có chuyện gì!” - Cô hầu vuốt ngực, ngược lại hít một ngụm khí lạnh nhìn cô bé đáng thương.

“Lục Phong, mau đem cô bé ôm trở về phòng, Béo thẩm cô nhanh đi lấy nước ấm đến đây!” - Tào quản gia an bài mọi thứ thật nhanh.

“Mau vào trong phòng tắm lầu bốn, nói cho các người biết, không được để cho nha đầu này chết ở đây, ta không muốn vì cô ta mà ngồi tù!” - Đường Hạo lớn tiếng hô, miệng nói ngữ khí không kiên nhẫn.

Nhưng vẻ mặt sốt ruột hoàn toàn không lừa được người khác.

Toàn thân lạnh như băng của Tiểu Ngưng được ngâm trong làn nước ấm, thân thể đã dần dần ấm áp lên, tứ chi chậm rãi buông ra, nằm thẳng lại trong bồn tắm.

Nhưng cô vẫn không tỉnh lại, mắt một mực nhắm lại. Chỉ có hô hấp yếu ớt hô hấp chứng tỏ cô còn sống.

Cô hầu cùng Tào quản gia hết lần này đến lần khác xoa nắn thân thể của cô, nhẹ giọng gọi tên cô: “Tiểu Nhưng, đã thấy khá hơn chưa, không sao nữa rồi, cô tỉnh lại đi!”

”Ngô. . . . . .” - Tiểu Ngưng bắt đầu có tiếng nức nở nghẹn ngào.

Nghe được tiếng nói của cô phát ra, hai vị trung niên phu nhân rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô ngâm trong nước nóng một lúc sau mới được ôm ra từ trong bồn tắm.

” Mặc quần áo vào cho cô ta, bác sĩ sẽ lập tức đến đây, các người có thể đi xuống!” - Đường Hạo ngồi trên ghế, nói với những người từ trong trong phòng tắm đang đi ra.

” Tốt quá. . . . . .”. Hai vị trung niên phụ nhân trao đổi cho nhau một ánh mắt, vị đại thiếu gia này thật là làm cho người ta càng lúc càng khó suy nghĩ!

Bất quá xem ra hắn nên biết mình đã làm chuyện sai gì rồi!

Cô hầu mới vừa ra khỏi cửa phòng, một bác sĩ ngoài năm mươi đi vào. Sau khi chăm chú kiểm tra cho Tiểu Ngưng lại tiêm cho cô một mũi.

” Cô ấy như thế nào, có bị gì nghiêm trọng không!” - Đường Hạo cau mày, khẩn trương hỏi.

” Người bệnh bị phong hàn cùng kinh hãi, hiện tại chưa thểtỉnh lại. Sáng sớm ngày mai nếu như không hạ sốt, sẽ tiêm một mũi nữa. Chú ý nghỉ ngơi, sẽ bình phục nhanh thôi!” - Nói xong, bác sĩ thu hồi dụng cụ, xoay người rời đi.

“A. . . . . .”. Tiểu Ngưng nằm trên giường đột nhiên níu chặt chăn mơ hồ kêulên.

Đường Hạo vội vàng chạy đến bên cạnh giường, hạ giọng nói: “Không sao đâu, bác sĩ nói cô sẽ không có chuyện gì cả”. Hừ, cô gái này sẽ trang mô tác dạng. Cũng đã tắm rửa sạch sẽ, tiêm thuốc, sẽ không sao nữa rồi.

“A. . . . . . Tôi sợ quá. . . . . .” - Tiểu Ngưng lại thét to lung tung, thở hổn hển kịch liệt, vài giây đồng hồ sau bình tĩnh lại rất nhiều, thì thào nói nhỏ: “Tôi tưởng sẽ ngã chết . . . . . .”

“Ô. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .” – Cô như một đúa trẻ, miệng không ngừng gọi mẹ.

“Ô ô. . . . . .” - Tiếng khóc của cô đầy sợ hãi, Đường Hạo hiểu được cô lúc này đang sợ hãi.

” Không sao, không sao rồi, đừng khóc nữa!” - Nghe cô khóc, Đường Hạo khó chịu, rốt cuộc nhịn không được tiếng khóc của cô liền nằm ở bên cạnh ôm cô, vỗ nhè nhẹ lưng cô an ủi.

Ôn nhu làm cho Tiểu Ngưng khóc nhỏ dần, cô hít hít mũi, dùng sức ôm chặt hắn, phảng phất sợ hắn lại đột nhiên biến mất nên không buông tay: ” Mẹ …… Mẹ ….. Tôi sợ ….. Ô …..”

Tiểu Ngưng vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực hắn, thân thể không ngừng run .

## 35. Chương 35

Đường Hạo tuy không thoải mái nhưng tùy ý cô lau nước mắt cùng nước mũi sờ trên lồng ngực của hắn, dở khóc dở cười dỗ dành cô: ” Không phải sợ, không có việc gì . . . . . .” - Muốn chết cô lại đem hắn trở thành ‘ mẹ ’, ngu ngốc quả là ngu ngốc, ngực của hắn làm sao giống như ‘ mẹ ’ của cô rồi!

”Nha. . . . . . Đau nhức, đau quá. . . . . .” - Nhắm mắt lại nàng đột nhiên thật to ngược lại co lại một ngụm lãnh khí, lại bắt đầu nhíu lại cái mũi khóc: “ Đau quá a. . . . . .”

Nương theo cô từng tiếng tiếng gào, toàn thân nàng căng cứng , hai tay cùng hai chân đều duy trì tại một tư thế thượng.

Tuy nhiên nhìn không tới cô, nhưng là động tác tứ chi cứng ngắc.

Thời gian dài bị treo ở bên ngoài, cánh tay và cơ đùi nhất định sẽ đau nhức. Đường Hạo nhẹ nhàng xoa lên cánh tay của cô, sau đó từ từ nâng một tay của cô lên.

“A. . . . . .” – Tiểu Ngưng bất ngờ phát ra một tiếng thét chói tai: “ Ô, đau ….”

”Đau, giờ cô mới biết đau? Ai bảo người ngu ngốc như cô cũng rất dũng cảm a, hừ, bây giờ dũng khí như thế nào lại không có ?” - Đường Hạo bên cạnh châm chọc nói nhưng nhẹ ngàng giúp cô hoạt động cánh tay.

Hắn luyện qua quyền đạo, Judo, hơn nữa lúc trước khi học cao trung cũng là tuyển thủ của đội bóng rỗ, đương nhiên hiểu được cơ bị thương nên nên xử lý như thế nào.

Nếu như hiện tại không hoạt động, sáng sớm ngày mai toàn thân của cô sẽ càng đau nhức, không cách nào nhúc nhích được!

Xác thực khi Đường Hạo trợ giúp vận động, tiếng kêu đau của cô càng ngày càng nhỏ lại lộ ra một cái mỉm cười thoải mái.

Đường Hạo hoạt động hết hai cánh tay của cô, sau đó hướng phía hai chân cô tiến công.

Chân nếu so với cánh tay thì hữu lực hơn, đồng thời cơ trên đùi bị thương, cũng sẽ so với trên cánh tay nặng hơn.

Đương Hạo nâng lên chân trái của cô thì toàn thân Tiểu Ngưng cũng bắt đầu ra sức giãy dụa. Trong hôn mê cô thẳng lên nửa người trên, ngồi xuống, đau tê tâm liệt phế lớn tiếng khóc hô:

“Ta ngã từ trên lầu xuống rồi, ngã chết rồi…”

Đường Hạo không để ý tới cô la khóc kiên trì kéo duỗi vận động: “Không có té xuống, cô rất an toàn. . . . . .”

Đường Hạo vì khống chế thân thể của hắn, đem đại thủ chuyển qua chân của cô căn chỗ nhi, ngón tay vừa vặn chống đỡ tại nơi tư mật của cô.

Tuy cách bằng một lớp áo nhưng là hắn tinh tường cảm giác được cô ôn nhu, cùng nhiệt độ của cô.

Là nam nữ trẻ tuổi, toàn thân dịch không bị khống chế hướng phía, dũng mãnh lao tới. Hắn chỉ có thể liều mạng đặt trên đùi của nàng, mới miễn cưỡng khắc chế xúc động của mình.

“ Buông ra, buông ta ra, ta không muốn bị treo ngược lên. . . . . .”

“Chớ lộn xộn. . . . . .” - Đường Hạo đè nén tiếng hô, ngăn cản động tác của cô.

Chính là một tiếng này như ác ma gầm nhẹ, làm cho nguyên bản dọa cô sợ hãi, nhận lấy thương tổn càng lớn.

“A. . . . . .” - Nương theo một hồi tiếng thét chói tai, một đạo nhiệt lưu từ nơi tư mật chảy ra. . . . . .

Vài giây đồng hồ thấm ướt quần áo ngủ của cô, tay người con trai ướt đẫn, dần dần cái chăn dưới người cô cũng xuất hiện dấu vết. . . . . .

## 36. Chương 36

“Cái con nha đầu này lại. . . . . . lại đái dầm rồi!”

Đường Hạo nhíu mũi lại, nâng bàn tay dính đầy chất lỏng mà nói không nên lời, vừa tức lại vừa lo lắng. Hội mất, nhất định là bởi vì bị sợ quá mức!

“Ô ô. . . . . .”. Lại còn khóc khóc, gáy gáy, lẩm bẩm gì nữa chứ. Hình như cô không cảm giác được thân dưới đang ẩm ướt nên vẫn tiếp tục giãy giụa qua lại.

Đường Hạo lau khô chỗ giường bị bẩn, ôm lấy cả thân thể cô. “Nhờ thứ cô ban tặng mà cái giường này không thể nằm được nữa rồi!”

Tiểu Ngưng lại vùi đầu vào lồng ngực hắn và bắt đầu nức nở!

“Ha ha, đái dầm nên xấu hổ quá mà khóc đấy sao?” - Đường Hạo đi lên cầu thang lầu hai, mỉm cười hỏi.

Có lẽ nước tiểu đã được đào thải khỏi cơ thể nên sự sợ hãi cũng giảm bớt, Tiểu Ngưng bình tĩnh lại rất nhiều, hô hấp đều hơn.

Đường Hạo đưa cô lên phòng ngủ lầu hai, Tiểu Ngưng yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Đường Hạo tự nhủ mình không cần phải suy nghĩ lung tung, tay sờ lên lưng quần của cô, kéo rất nhanh cái quần ẩm ướt của cô ra.

Sau đó hắn lấy chăn từ phần eo phía dưới đắp lên cho cô, ngón tay cách chăn tại nơi mảnh khảnh trên đùi của cô xoa qua lại, hi vọng lúc cô tỉnh lai sẽ không quá đau nhức.

Chân cô cực kỳ mảnh khảnh rất cân xứng, hắn cảm nhận điều đó rất rõ ràng!

Nghĩ đến cảm giác hai chân của cô kẹp ở bên hông, khiến hắn không khỏi hưng phấn!

Ha ha, hắn sao có thể có cảm hứng với một cô bé đái dầm cơ chứ? Đây quả là kỳ quái!

Đường Hạo trong lòng tự châm chọc chính mình, bỏ qua những xao động trong cơ thể.

Sau nửa giờ xoa bóp, Đường Hạo mới tiến vào trong chăn rất tự nhiên nằm bên cạnh của cô, cánh tay khoát lên trên thân thể của cô.

Hình như Tiểu Ngưng cảm giác sự ấm áp từ thân thể hắn, cô lại chậm rãi nằm gần hắn hơn, còn nâng chân trái lên gác trên người hắn.

“Ngại. . . . . .” - Người đàn ông kia thật muốn chống lại sự hưng phấn. Cánh tay của hắn đang muốn dời đi vừa vặn đụng phải chỗ rộng mở giữa hai chân của cô, thậm chí còn có thể cảm giác được một mảnh ướt át kia.

Tiểu Ngưng giống như không tìm được vị trí thích hợp, vặn vẹo khiến tay hắn càng dán chặt.

Đường Hạo cảm giác trên trán mình lập tức xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Thượng Đế ơi, hiện tại tay hắn, cánh tay đang động chạm vào cánh hoa chảy ra nhiều chất lỏng tươi mới . . .

Quả đào chín mọng vỡ ra từ khe hở, chảy ra chất lỏng ngọt ngào, vừa vặn chảy đến trên cánh tay của hắn.

Đường Hạo cảm giác máu trong thân thể lần lượt bắt đầu khởi động, miệng đắng lưỡi khô chỉ có thể một ngụm lại một ngụm nuốt nước miếng xuống.

Hắn cắn chặt răng, cứng rắn như xác ướp không dám nhúc nhích.

Hắn không ngừng ảo tưởng bộ dáng của cô, nghĩ mặt của cô, ánh mắt của cô, cái mũi của cô, miệng của cô, còn có khóc biểu lộ.

Tựa hồ gặp ma, hắn nâng tay khoát lên trên người cô, tiến đến gò má trơn mềm của cô. Dọc theo thân thể mượt mà của cô chậm rã đi xuống.

Mặt của cô thật nhỏ, hắn đặt bàn tay tại trên mặt của cô khoa tay múa chân , quả nhiên còn không lớn bằng bàn tay của hắn : “Cũng không tệ lắm, ít nhất cô còn có đương mỹ nữ trụ cột!” - Hắn nhẹ giọng nói, trên mặt khơi gợi lên một cái mỉm cười.

Hình như là tìm được rồi việc hay, hắn tiếp tục sờ đến ánh mắt của cô. Lúc trước hắn thường chú ý đến thân thể cô, còn khuôn mặt cô thì chưa từng chạm qua.

Ở giữa khoảng cách hai mắt của cô cũng là tiêu chuẩn phi thường, con mắt rất sâu, ngẫm lại cô hẳn là người có đôi mắt rất to.

Cái mũi của cô nhỏ có chút hơi vểnh, như vậy lúc khóc lên cái mũi nhất định sẽ thêm vểnh, nhất định là có!

Miệng không lớn không nhỏ, không dày cũng không mỏng, ha ha, như vậy mới đúng là loại hắn thích, hôn đứng nhất định rất thoải mái!

Đường Hạo ngửa mặt lên, chậm rãi dựa vào cô, cặp môi mỏng của hắn dán lên gương mặt của cô, chậm rãi bắt đầu ở môi của cô.

Sợ quấy nhiễu làm cô tỉnh giấc, động tác của hắn rất nhẹ, một hôn môi một chút, cẩn thận cảm nhận cánh môi mềm mại của cô.

Cảm giác được một cái hôn đã không cách nào thỏa mãn hắn thì hắn mới đình chỉ phần này trong đêm khuya ngọt. . . . . .

Có lẽ cô thật là một ngoại lệ, không giống như nhũng cô gái khác chỉ là yêu mến thân phận đại thiếu gia của hắn.

Nghĩ đến cô chỉ mới mười bảy tuổi vì để cho hắn đi ra ngoài phơi nắng mà suýt mất mạng, trong lòng của hắn có chút ấm áp .

Xem ra, cô đã khiến hắn có chút thay đổi suy nghĩ về con gái!

## 37. Chương 37

Sau khi bị kinh hãi tột độ, Tiểu Ngưng chìm vào giấc ngủ đến sáng sớm mới tỉnh lại, tổng cộng mất ba lượt Đường Hạo ôm cô từ phòng ngủ của mình liên tục chiến đấu đến phòng của cô, lại từ phòng của cô sang phòng khách.

Vì sợ Tiểu Ngưng biết mình đái dầm sẽ thẹn thùng, hắn cố ý nói cho quản gia cùng cô hầu không cho phép đem chuyện này truyền ra ngoài, càng không thể để cho Tiểu Ngưng biết.

Chỉ là giấy làm sao có thể gói được lửa?

Khi cô chỉ mặc đồ ngủ đứng dậy, phía dưới không có gì thì chắc cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn đêm qua lại. . . muốn cô?

Toàn thân đau đớn muốn chết làm cho cô tự hỏi những vấn đề này, đúng lúc này Tào quản gia cầm quần áo đi đến: “Cháu đã tỉnh rồi à? Mau thay quần áo đi!”

“Tào quản gia, tại sao cháu lại ở chỗ này? Cháu được thả ra từ bao giờ?” - Trong đầu cuối cùng chính là một màn đạo tia chớp thật to hiện lên, tiếng sét đinh tai nhức óc.

“Ngày hôm qua thoáng cái thiếu gia sẽ đem cháu đến đây, nhưng lại một mực chiếu cố cho cháu, ta chưa từng thấy thiếu gia lo lắng qua cho ai nha như vậy.” Tào quản gia một bên bả quần áo buông , vừa nói.

Tiểu Ngưng lại không ngừng ngơ ngẩn, hắn. . . . . . một mực cả đêm qua chiếu cố cô? Trước đó ít nhiều còn đối với hắn có hận ý, lúc này lại bị một cổ ấm áp chỗ thay thế : “ Hắn, thật sự có chiếu cố cháu?”

“Ta đây một bà lão không có thói quen đi lừa gạt người, Tiểu Ngưng ngày hôm qua bị thiếu gia làm cho sợ hãi? Kỳ thật thiếu gia hắn cũng không xấu nha. . . . . .” - Tào quản gia không đánh mất thời cơ thay thiếu gia lấy lại hình tượng, dù sao cũng do bà nuôi từ nhỏ, không muốn làm cho người khác hiểu lầm hắn là người ~ bại hoại!

” Cháu biết rõ hắn là người tốt!” - Tiểu Ngưng khẳng định nói, nếu như hắn là người xấu thì tại sao lại muốn thả cô đi?

“Người tốt? Ta đây cũng không phải là người tốt gì, chính là ta không muốn bị người ngu ngốc như cô liên lụy đi ngồi tù!” - Một đạo âm thanh trào phúng nồng đậm từ cửa vang lên.

Tiểu Ngưng cùng Tào quản gia cùng một lúc quay nhìn về phía ngoài cửa, Tào quản gia biết mình nên rời đi trước, để không gian lưu lại cho hai người trẻ tuổi.

Cô biết rõ hắn là cố ý nói như vậy, hắn dường như có thói quen đem mình trở nên ‘ xấu xa ’ như vậy.

“Uy , cô ngu ngốc đến mức còn không mặc quần áo? Chẳng lẽ cô không muốn ta giữa trưa đi phơi nắng sao?” - Một tiếng này, hắn nói càng hung hăng.

Có ý gì? Thiếu gia nói là muốn đi ra ngoài phơi nắng sao? Đúng vậy, không sai, hiện giờ hắn đang nói cho cô biết để cô nhanh mặc quần áo vào, sau đó phải đi phơi nắng.

Tiểu Ngưng mừng rỡ vội vàng cầm lấy quần áo: “Thiếu gia, anh chờ em một chút, em lập tức sẽ mặc vào!”

“ Cô nhớ rõ là phải tắm trước, sau đó mới mặc quần áo!” - Đường Hạo tựa ở một bên mặt bàn, khóe môi giương lên nói ra. Đêm qua cô đái dầm ba lượt, không tắm trên người nhất định thối chết!

“ Em biết rồi!” - Tiểu Ngưng đã tiến vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen phía dưới bắt đầu tẩy rửa chính mình.

Rất sợ hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý, Tiểu Ngưng trấn an lo lắng nói: “Thiếu gia, anh ngàn vạn không nên gấp gáp, em rất nhanh, thật sự rất nhanh. . . . . .”

“Đừng dài dòng, nhanh tắm đi!” - Hừ, hắn chính là muốn mang ‘đái dầm tinh’ phơi nắng mặt trời, giết sát trùng, nếu không hắn mới không cần vô dụng phải đi phơi nắng!

Cứ như vậy, sau khi dùng bữa sáng, Đường Hạo lần đầu tiên ra khỏi nhà sau mấy tháng bị tai nạn xe mà mù lòa….

Đắm chìm dưới ánh mặt trời hắn có vẻ càng thêm suất khí, Tiểu Ngưng thường xuyên bị hắn mê mẩn đến thất thần, như vậy ngơ ngác nhìn qua hắn.

“ Uy , ngu ngốc, cô mang nước lại đây cho ta, ta khát!” - Đường Hạo nói hơn hai lần nhưng không thấy phản ứng của cô, ngữ khí trở nên cực kỳ không tốt.

“ Thật có lỗi, thiếu gia, cho anh!” - Tiểu Ngưng mắc cỡ đỏ mặt, nhanh đưa cái chai nắp đã vặn mở cho hắn.

Hắn không chút khách khí tiếp nhận nước khoáng, rầm rầm uống vào, rất nhanh cái chai chỉ còn thấy đáy : “Cùng một chỗ không thể thất thần, không thể nghĩ người khác!”

“Em không nghĩ người khác, em là nghĩ. . . . . .” - Tiểu Ngưng lại kịp thời thu nhỏ miệng lại, sắc mặt trở nên càng đỏ. Trời ạ, may mắn chữ ‘ anh ’ không có nói ra, nếu không thật sự là mất mặt quá rồi.

“Nghĩ tới ai đó?” - Đường Hạo nhíu mày nghi ngờ hỏi. Cô có thể hay không suy nghĩ đến người đàn ông khác? Mười bảy tuổi đúng là thời điểm nam nữ qua lại với nhau ?

Vừa nghĩ tới cô có thể đã có người trong lòng, trong thâm tâm Đường Hạo cực kỳ không thoải mái, ngực chất đầy hương vị khó chịu.

Không được, cô chính là món đồ chơi của hắn, trong tâm không thể nghĩ đến người đàn ông khác.

” Em . . . . . .em nghĩ tới mẹ em !” - Tiểu Ngưng thẹn thùng từ bên cạnh của hắn chạy đi, trốn tránh sự tra hỏi của hắn.

Nơi này mặt cỏ thật sự rất tuyệt, dẫm lên cực kỳ thoải mái. Bốn phía truyền đến từng trận mùi thơm của hoa cùng cỏ xanh, Tiểu Ngưng ngừng lại ngồi ở trên bãi cỏ, ngâm nga ca khúc: “Ifn­drfft­fr, Mlvll­gthm, If­fllthrngstr, Mlvll­gthm. . . . . .”

Đường Hạo dần dần chìm đắm trong tiếng hát của cô, từ từ tiến đến chỗ cô, lẳng lặng nghe tiếng hát của cô.

Thật không ngờ cô gái nhỏ quật cường như thế lại có thể hát ra một ca khúc ôn nhu.

Tiếng ca uyển chuyển dần dần kết thúc, Tiểu Ngưng mới phát hiện có người chăm chú nghe . Không có ý tứ le lưỡi, co lại bả vai : ” Em tùy tiện hát rất khó nghe đúng không, thật khiến cho anh chê cười!”

Đường Hạo mân cặp môi mỏng đồng ý gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: “ Nhưng là bất kể thế nào mà nói, ta cảm thấy được so với lúc tiếng của cô vừa khóc lại vừa náo, dễ nghe hơn nhiều!”

“Ta lúc đó lại có thể vừa khóc lại náo…” – Tiểu Ngưng không nhìn tới hắn, nhíu mày thuận tiện tay làm ra động tác đánh người.

Ha ha, thực may mắn hắn cái gì đều nhìn không thấy.

Đường Hạo ha ha cười ra vài tiếng, xem như đáp lại lời của cô.

“Ifn­drfft­fr, Mlvll­gthm, If­fllthrngstr, Mlvll­gthm. . . . . .”

Cô có thể làm được sao? Có thể lúc nào cũng làm bạn với hắn sao? Đường Hạo đột nhiên hi vọng cô có thể cùng hắn một chỗ, tùy thời có thể nghe được tiếng ca động lòng người của cô . . . . . .

Cách đó không xa một hồi tiếng người nói ầm ỹ khiến Tiểu Ngưng chú ý.

Chỉ thấy quản gia cùng dì Béo đem rất nhiều chăn mền ra ban công phơi nắng : “ Hôm trước không phải mới phơi nắng qua chăn mền sao? Tại sao lại phơi ? Kỳ quái!”

## 38. Chương 38

Tiểu Ngưng đang ngạc nhiên trước việc chăn đệm tự nhiên bị đem ra phơi thì bị câu nói “Ai cần cô quan tâm nhiều như thế hả , hát thì cứ hát đi” của hắn chặn miệng .Tiểu Ngưng thật không tin được hắn sẽ thích nghe cô ca hát. Ban đầu thì ý tứ của hắn thật chả tốt lành gì, thế nhưng nhìn thấy sự thưởng thức được biểu lộ rõ ràng của hắn, Tiểu Ngưng càng hát lại càng hăng say hơn , dần dần sự thẹn thùng cũng ít đi nhiều.

Và thế là trong những ngày kế tiếp, Đường Hạo cứ mỗi sáng sớm đều đúng giờ đi tản bộ, sau đó ngồi ở mặt cỏ lắng nghe Tiểu Ngưng hát hò .

Tất nhiên là hắn vẫn không chừa được cái thói hung dữ, thế nhưng đều chỉ giới hạn trong lời nói. Ngu ngốc , ngu ngốc – những từ đó có vẻ như hắn rất thích dùng khi gọi Tiểu Ngưng.

Ngây người nhìn ngắm vẻ mặt tuấn mỹ của hắn, không hiểu tại sao Tiểu Ngưng cảm thấy như có chút tình cảm nhen nhúm lên.

Hắn có thích cô không ? Cô không dám xác định, nhưng so với trước đây thì hắn đã tốt hơn hẳn, những lời nói mang thái độ sự trào phùng, khinh bỉ , cùng lạnh lùng ít đi trông thấy. Hắn yêu chiều cô hơn, thích cô nhiều hơn , những nụ cười vui vẻ cũng nhiều hơn trước. Chỉ là, hắn cũng không chạm vào cô nữa. Đương nhiên bọn họ cũng có những lúc nói chuyện phiếm đến tận đêm khuya, nhưng lúc đi ngủ , hắn sẽ đuổi cô về phòng mình .

Cô không rõ,tại sao hắn lại cư xử như thế ! Cô rất, rất muốn hỏi hắn , thế nhưng biết mở lời thế nào đây ? Quá xấu hổ!

-”Tôi khát!” Dọc theo con đường nhỏ , hắn đã chạy được một vòng rồi, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi , hắn thản nhiên quay ra nói với cô.

Tiểu Ngưng lại nhìn cái chai nước đã sớm trống trơn trong ta , nhịn không được oán trách trong lòng ,hắn là robot uống nước hả trời, rõ ràng hôm nay cô đã chuẩn bị một chai nước siêu to như thế , vậy mà vèo cái hắn đã uống hết sạch rồi. “Anh chờ một chút nhé, em đi lấy ngay đây!”

-”Khi tôi chạy bộ thì cô phải sớm chuẩn bị chứ, cô không thấy là trời rất nóng à ?”. Trải qua mấy ngày qua “phơi nắng”, Đường Hạo trắng trẻo đã đen đi rất nhiều, thế nhưng điều này lại làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm mê người.

Tiểu Ngưng nghe thấy lời cằn nhằn của hắn, cô biết là phải nhanh chóng thoát khỏi cái khu vực có thể gây nổ này. Biện pháp làm cho đại thiếu gia nhà cô bớt giận tốt nhất chính là nhanh nhanh mang nước “giội” nha .

Đi khuất khỏi tầm mắt của hắn rồi, cô chầm chậm trở lại phòng, bởi vì bước chân của cô từ trước đến nay đều rất nhẹ, bởi vậy nên Tào quản gia cùng cô hầu béo không hề hay biết, vẫn rôm rả nói chuyện cùng nhau .

-”Ha ha, hiện tại thiếu gia cùng Tiểu Ngưng cảm tình đã khá lên nhiều nhỉ , tôi thấy hình như hai người bọn họ đang yêu nhau!”. Cô hầu béo cười hì hì nói, miệngcười đã rộng đến tận lỗ tai đằng sau .

-”Tiểu Ngưng là cô bé hiền lành , xinh đẹp, đáng yêu động lòng người, thiếu gia đương nhiên sẽ thích!” . Bộ dáng của Tào quản gia giống như hết thảy đều trong sự liệu của bà.

Nghe thấy nhân vật chính trong câu chuyện của họ là cô cùng Đường Hạo, Tiểu Ngưng lại càng thẹn thùng, không dám phát ra âm thanh . Ha ha, bọn họ đều nhìn ra được Đường Hạo yêu mến cô sao? Vậy không phải là ảo giác của cô ?

Một cảm xúc ngọt ngào không nói lên lời chậm rãi lan tỏa khắp lồng ngực, Tiểu Ngưng lại nhịn không được nở một nụ cười thật tươi.

-”Tôi luôn luôn cầu xin ông trời, nhất định phải để thiếu gia của chúng ta có thể trở nên lạc quan như trước .” Cô hầu béo miệng lẩm nhẩm cầu thần bái Phật “Ai,thế nhưng cầu thần bái Phật, cũng không bằng Tiểu Ngưng của chúng ta . Ha ha, Tiểu Ngưng thật sự là một cô bé rất dũng cảm , bị treo tại không trung như vậy , thế mà ngay cả gọi cũng không có kêu một tiếng! Kỳ thật chắc cũng có sợ hãi, nếu không cũng không thể cả đêm đái ba lượt giường!”

Tào quản gia đem cái bàn lau sạch sẽ, uống xong một ngụm nước liền đáp lời : “Sao mà không sợ được chứ, may mà không có tình huống gì xấu hơn xảy ra . Mấy ngày nay cô bé ấy đều không có đái dầm chứ ? !”

-”Không có đâu, tôi đặc biệt mỗi ngày đều xem giường đơn của cô bé , không có. . . . . .”

Tiểu Ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt , cũng không biết khi nào thì mình đã đi ra đến sân , trong đầu chỉ tràn đầy suy nghĩ về cái vụ xấu hổ đó, sự thật sao? Đái .. đái dầm sao ? Trời ơi là trời !

Chết mất, cô thật sự muốn tìm xem có cái động nào để chui vào, vĩnh viễn không cần phải đi ra!

## 39. Chương 39

Tiểu Ngưng lại trốn ở trong phòng, cô thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với Tào quản gia, béo a di , lại còn cả. . . . . . hắn nữa !

-”Thật sự là xấu hổ , như thế nào lại đái dầm ? Đã thế lại còn những ba lần liền. Trách không được ngày đó , mọi người cầm thiệt nhiều chăn mền phơi trên ban công , Ai, . . . . . .” Tiểu Ngưng lại buồn bã lấy hai tay che lỗ tai, miệng dán tại đầu gối hô to .

Trời ạ, coi như là bảy tuổi đái dầm cũng đã là chuyện dọa người khác, huống chi cô đã mười bảy tuổi rồi! Tình huống này. . . . . . Cái chuyện mất mặt này… bây giờ thì tốt rồi, hết dám nhìn mặt ai luôn !

Đường Hạo nhẹ chân đi tới gian phòng, khi thấy giọng nói xấu hổ của cô vang lên thì bình thản đi đến bên cạnh cô, dùng sức vỗ mạnh xuống người cô .

‘ pằng ’ một tiếng kêu rơi xuống, vừa vặn khiến cô nhíu mày ngẩng lên .“ Tào quản gia đã bảo em xuống dùng cơm ba lượt rồi, như thế nào còn không đi hả !”

Đường Hạo hào phóng ngồi ở bên cạnh cô , dịu dàng nắm lấy tay cô .

-”Em không đói bụng, anh xuống dưới ăn đi !”. Tiểu Ngưng lại vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, phát ra giọng nói buồn buồn.

Ọp ọp ——

Một tiếng động thật to từ trong bụng của cô truyền tới, cực kì không nể mặt chút nào , chọc thủng lời nói dối của cô .

-”Bụng biểu tình lớn tiếng như vậy, còn nói không đói bụng? Buổi trưa cô cũng có ăn gì đâu, nhanh lên một chút!”. Đường Hạo ra mệnh lệnh.

-”Em không. . . . . .”

-”Cái gì không, cái đồ ngu ngốc này, đi ăn cơm ngay cho tôi , nhanh lên một chút!”. Từ trước đến nay hắn nào có nhịn ai ,liền dùng sức lôi kéo thân thể cô.

Tiểu Ngưng lúc này chẳng khác gì con búp bê vải bị hắn lôi dậy,cô bướng bỉnh chống cự đến cùng .“Em không đói bụng nha, em không cần phải đi ra ngoài, không cần phải!”

-”Đừng dài dòng!“. Đường Hạo hoàn toàn không thèm để ý lời nói của cô, mạnh mẽ kéo thân thể cô, đi về phía cửa.

-”Không cần phải đi , em không cần phải xuống dưới! Em mắc cỡ muốn chết ,mọi người nhất định ở sau lưng chê cười em, nước tiểu em làm ướt nhiều chăn mền như vậy !”. Tiểu Ngưng lại túm lấy cái tay cầm cửa, tiếng nói càng ngày càng thấp.

Đường Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức không nhịn được cười to ra tiếng.“Ha ha. . . . . .”

Nhìn xem bộ dáng của hắn , cười đến hai vai kịch liệt run run , Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em biết mà, anh còn cười em như thế, Tào quản gia cùng cô Béo nhất định cũng sẽ cười em!”

Cười cho đã đời , mãi sau hắn mới tạm ngừng được tiếng cười. Kéo cao thân thể cô, làm cho cô tựa trước lồng ngực của mình.Lại xoa xoa đầu cô , ngữ khí cực kì dịu dàng nói ra: “Không ai chê cười em đâu, em đừng quá đa tâm . Nếu như không phải tôi treo em bên ngoài, em cũng sẽ không sợ hãi như thế !”

Tiểu Ngưng im lặng lắng nghe, lời nói đạo lý này, nhưng là cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ .“. . . . . . Nhưng em vẫn không muốn đi ra ngoài cũng!”. Lần này giọng nói của cô rất nhỏ, không kiên trì giống như trước nữa.

Đường Hạo khẽ nhếch khóe miệng, búng nhẹ trán cô .“Kỳ thật em đã rất dũng cảm rồi , nếu như đổi lại là tôi bị treo lơ lửng như thế, có lẽ tôi sẽ để nước tiểu chảy ra giường một tuần lễ ấy chứ, em chỉ có đái một đêm. . . . . .”

-”Không cho nói. . . . . .”. Tiểu Ngưng thoáng cái đã ngăn chặn miệng của hắn, bị cụm từ ‘ đái một đêm ’ kích thích đến hô to ra tiếng .

Hai tròng mắt của hắn không có tiêu cự, nhưng vẫn thấy phảng phất sự yêu chiều.

Ánh mắt của hắn làm cho Tiểu Ngưng giống như bị điện giật, đỏ mặt cuống quít thu tay lại. “Em. . . . . . Anh không nên nói lung tung !”

Đường Hạo không được tự nhiên , ho nhẹ một tiếng , đáng chết, hắn lại bởi vì vừa mới tiếp xúc mà ý loạn tình mê, hận không thể hôn ngay lên môi cô .

Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn nghĩ đến thân thể cô , còn có cảm giác bị cô bao quanh nữa.

Shit, cô mới mười bảy tuổi, còn chưa có tốt nghiệp cấp ba , hắn. . . . . . Cũng không muốn biến thành một cái tên … khốn nạn ! Đường Hạo không nghĩ sẽ cùng con thỏ trắng ngu ngốc tranh luận vấn đề ‘ một đêm ba lượt ’ nữa , hắn nắm chặt hai vai của cô , đột nhiên hỏi.”Nói cho tôi biết,, em có bạn trai ở trường học chứ ?”

Tiểu Ngưng bị hắn hỏi vấn đề này thì không hiểu ra sao, ngây ngốc hồi đáp: ”Đương nhiên!” Ở trường học, chuyện học sinh thích nhau đâu có hiếm, đương nhiên là cũng có chàng trai thích cô nha!

## 40. Chương 40

 ”Dù đó là một chàng trai tốt cũng phải bỏ qua hắn?” - Hắn không đầu không đuôi hô to một câu, sau đó dắt lấy cô đi xuống dưới lầu!

“Uy , anh nói cái gì?” - Tiểu Ngưng ngày càng thấy mơ hồ, thân thể bị động đi theo hắn: “Sao anh lại đột nhiên tức giận chứ?” - Thật sự không thể giải thích được.

“Tôi nói tiếng nước ngoài sao? Đừng để tôi nói lần thứ hai, nhớ kỹ lời tôi nói đấy!” - Đường Hạo dùng sức hô, lời nói khó nghe bao nhiêu thì sắc mặt trở nên khó coi bấy nhiêu.

Tiểu Ngưng bị hắn rống rụt rụt bả vai, tất cả nghi vấn đều nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn đi theo hắn xuống lầu.

Thiệt là cô hiện tại sẽ nghĩ được đến cái gì khác a, trong đầu, trong nội tâm của cô đã sớm bị hắn chiếm hết không còn chỗ trống nào.

Thực tế hắn bây giờ đối với cô càng ngày càng tốt, đến nỗi làm cho cô thật sự không nghĩ sẽ rời xa hắn. . . . . .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

”Ừ. . . . . .” – Tiểu Ngưng vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh cổ hắn

Một đôi bàn tay lớn dọc theo thân thể tuối trẻ qua lại xoa nắn.

Khi hắn nhiệt tình, Tiểu Ngưng lại càng thêm không khống chế nổi xao động trong cơ thể, thân thể giống như rắn vặn vẹo muốn được nhiều hơn.

Thân thể của cô làm như hòa tan thành một vũng nước, chặt chẽ liếm thân thể của hắn.

“Ngại. . . . . .” Đường Hạo đột nhiên thô cát thân ngâm một tiếng, lập tức đẩy thân thể của cô ra : ” Không. . . . . .”

Muốn chết, hắn như thế nào không nhớ khi nào hai người hôn đến lại cùng một chỗ? Hơn nữa hôn đến hừng hực khí thế, hắn thiếu chút nữa khống chế không được muốn cô?

Tiểu Ngưng bị đẩy ngã không kịp thở, cả người hô hấp hỗn loạn. Sự mờ mịt trong ánh mắt cũng có thể thấy được cô còn tỉnh táo sau sự kích thích vừa rồi. “Sao lại đẩy ra … Em … ”

Cô run rẩy hỏi, trong giọng nói nghẹn ngào ủy khuất.

Vì cái gì hắn một mực đều cự tuyệt cô? Không phải hắn rất muốn giữ lấy cô sao. Mà là nếu như hắn yêu mến cô, không phải rất tự nhiên sẽ muốn cô sao?

Dù sao, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ!

“Tôi mệt, muốn ngủ, cô đi ra ngoài!” – Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Đường Hạo trở nên lạnh lùng.

Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch, cứng đờ tại chỗ đó nhìn hắn, cô không biết mình sai ở đâu, vì cái gì hắn muốn đẩy cô ra?

Chẳng lẽ hắn thật sự không thích cô, đã chán ghét cô sao?

Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, thẳng bức tràn lan đến cổ họng của cô.

Có lẽ hắn sẽ hôn cô, bất quá chỉ là muốn trêu chọc cô chơi? Căn bản cùng yêu mến không hề quan hệ.

Người hắn thích hẳn là cô gái tên gọi ‘ Phỉ Na ’, có mấy lần trong lúc lơ đãng hắn cũng gọi ra tên ‘ Phỉ Na ’.

Cô không rời đi, ngược lại, cô bật khóc khiến Đường Hạo trong lòng bối rối : “Cô khóc cái gì a? Chẳng lẽ ta chạm vào cô, cô mới có thể cao hứng sao?”

Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn sẽ đem mình nghĩ như thế, tiếng khóc trở nên càng lúc càng lớn : “Không, ta không có. . . . . .”

“Vậy cô còn không mau đi khỏi đây, trở lại trong phòng của mình đi!” – Tiếng hắn càng lúc hung hăng, mà hoàn toàn là bởi vì tiếng khóc ủy khuất của cô.

”Ừ. . . . . .” – Tiểu Ngưng cắn chặc cánh môi nhưng ngăn không được tiếng nức nở.

Lau nước mắt, theo lời Đường Hạo từ trong phòng chạy ra ngoài.

Cô thật sự cảm giác mình thật là mất mặt, cô đã chủ động nhưng không ngờ hắn lại đẩy ra.

Đường Hạo kiềm chế sự vọng động của cô, sau đó đem mình ngã vào giường lớn.

Sht! Hắn hoàn toàn không có ý sẽ hung dữ với cô, mà là hắn thật sự không muốn đụng vào một cô bé 17 tuổi, cô thật là quá nhỏ.

Dù cho hắn đã là chạm qua cô, nhưng là hắn không thể bởi vì ‘ đã giết người một lần, cho nên cứ tiếp tục đi giết người ’?

Tuy nhiên hắn thật sự rất thèm muốn thân thể cô, khát vọng đến tối muốn kéo cô lại , đặt ở dưới thân mình, tận tình thổ lộ điều hắn cần.

Nhưng hắn cũng không muốn đối với cô như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được cô là một ‘ cô gái tốt ’. Hắn nguyện ý chậm rãi chờ cô qua mười tám tuổi, ít nhất phải qua mười tám tuổi!

## 41. Chương 41

Đau khổ sau cự tuyệt, Tiểu Ngưng nghĩ tới chuyện có nên rời đi hay không. Dù sao lúc trước hắn đã nói muốn thả cô, chỉ là cô muốn kiên trì chiếu cố hắn thêm một thời gian nữa.

Hiện tại cuộc sống của hắn trong trạng thái rất tốt, sáng sớm đi chạy bộ, thời gian ở ngoài cũng lâu hơn, hơn nữa nụ cười trên mặt cũng nhiều, hắn càng ngày càng khỏe mạnh.

Cho nên hiện tại cô đã không có lý do ở lại?

Ý nghĩ rời đi hành hạ cô suốt cả đêm, trằn trọc suy nghĩ. Tiểu Ngưng nghĩ lúc Đường Hạo chạy bộ vào sáng sớm sẽ tới thỉnh cầu chuyện rời đi.

Đường Hạo trầm mặc không nói ngồi xuống trên ghế đá, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi.

Tiểu Ngưng lưu luyến theo dõi khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong nội tâm có vô tận không nỡ. Nước mắt trong nháy mắt làm mơ hồ tầm mắt của cô, môi khẽ run lên.

”Thiếu gia. . . . . .” - Thật lâu không thấy đáp lại , cô bình tĩnh nén lại tiếng khóc.

Đường Hạo uống xong chai nước, tức giận hỏi: “Bởi vì bây giờ ta không đụng vào cô, cho nên cô muốn đi sao?”

“Không. . . . . .” - Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, cô lắc đầu chối bỏ.

Đường Hạo không để cho cô cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: “ Có phải là bởi vì ta không đụng cô, cô cảm thấy ta không tốt? Hay là bởi vì cô không chịu nổi, muốn đi tìm đàn ông khác bên ngoài?”

Vừa nghĩ tới cô sốt ruột rời khỏi mình vì cô nghĩ đến nam nhân khác, trong lòng của hắn tựu một hồi bối rối.

“Không phải, thiếu gia!” - Tiểu Ngưng đi đến ngồi xổm bên cạnh nắm lấy vạt áo hắn: “Thiếu gia, em là cảm thấy anh bây giờ dường như không cần em nữa, cho nên em mới muốn đi . . . . . .”

Đường Hạo dùng sức đẩy cô ra, Tiểu Ngưng ngã xuống trên đất. Trong lòng tràn đầy ly biệt bi thống cũng không có cảm giác đau đớn.

Hắn phải đem cô đẩy ra, nếu không khó đảm bảo rằng hắn sẽ không sẽ đem cô treo lên giữa không trung, hoặc là một đấm đem cô ~ thanh tỉnh.

Cũng bởi vì đêm qua hắn không có muốn cô sao? Cho nên hiện tại cô phải đi? Thật sự là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt, cô không hiểu được hắn là tại vì tôn trọng cô, bảo vệ cô sao?

Hai tay của hắn nắm chặc thành nắm tay lạnh lùng nói: “ Lúc trước thả cô đi, cô lại không đi, hiện tại cô nghĩ đi là muốn đi sao? Đừng có nằm mơ, bổn thiếu gia hai ngày này tâm tình không tốt, đừng cùng ta thảo luận vấn đề này nữa!”

“Chính là thiếu gia, anh bây giờ đã tốt hơn rồi, em ở đây đã không còn tác dụng nữa?”

”Tác dụng? Ta không đụng cô, cô đã cảm thấy không hữu dụng rồi phải không?”

”Ta thấy cô thật ngốc, đừng nghĩ sẽ rời bỏ được ta. . . . . .”

Nói xong, hắn đứng lên bước về nơi khác.

Ngồi ở phiến đá cuội dưới đất, Tiểu Ngưng ngừng khóc, ngược lại cô thở dài một hơi nhìn theo bóng hắn xa khuất.

Lau khô nước mắt, cô đứng dậy: “Có cái gì thật là cao hứng ? Tại sao phải cao hứng!” - Cô có chút tức giận hỏi chính mình, kỳ thật cô đã sớm biết rằng đáp án.

Cô không bỏ đi được, thật sự không đi được. . . . . .

“Rinh. . . . . .” - Trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Điện thoại vang lên sáu bảy hồi chuông, không thấy có người tới nghe điện thoại.

Tiểu Ngưng suy nghĩ vài giây đồng hồ, hay là cầm điện thoại lên.“Uy , ai vậy . . . . .”

” Xin chào, xin hỏi Lục Giai Ngưng có ở đây không?” - Trong điện thoại vang lên tiếng nói của một chàng trai trẻ tuổi.

Tiểu Ngưng đột nhiên ngẩn ra, dừng lại sau một hồi mới ngơ ngác hỏi: ” Anh . . . . . Chu Thích!”

## 42. Chương 42

“Tiểu Ngưng, đúng là cô rồi!”- Chàng trai trẻ kích động nói lớn. “ Tiểu Ngưng cô đang ở đâu, tất cả mọi người đang tìm cô đó?”

Tiểu Ngưng không trả lời, bối rối cúp điện thoại. Tim ‘thình thịch, thình thịch ’ như muốn nhảy ra, sắc mặt cô trắng bệch ngồi xuống sofa.

Trời ạ, vì sao Chu Thích biết cô đang ở đây? Không phải là rất nhiều người biết cô bị bán chứ?

Tiểu Ngưng sợ tới mức toàn thân run lên, sao hắn lại biết chứ?

Không được, cô ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết rõ cô ở đây, cô không muốn người khác cười nhạo.

Nghĩ đến trong trường có nhiều người cũng biết cô bị bán, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ đàm luận bộ dáng của cô, Tiểu Ngưng toàn thân lạnh như băng.

Bọn họ bàn tán về cô, có thể cho cô là một người con gái tồi.

Không, cô. . . . . . Hiện tại cô đã không phải là con gái nữa rồi, cô đã thật sự là một người phụ nữ.

Tuy cô không hối hận nhưng cũng không muốn để người khác biết mọi chuyện. 17 tuổi đã xảy ra chuyện này, thật không tưởng tượng được.

“Tiểu Ngưng!” - Kêu Tiểu Ngưng vài tiếng nhưng không thấy đáp lại , Tào quản gia vươn tay trước mắt Tiểu Ngưng quơ quơ : “Tiểu Ngưng, ta gọi cháu, cháu làm sao vậy?”

“Nha. . . . . . Không có, không có gì!” - Tiểu Ngưng nhanh chóng bình tĩnh lại : “Tào quản gia, có chuyện gì không ạ?”

” Ta đi ra ngoài mua vài món đồ, cháu muốn đi theo hay không ?!”- Tào quản gia hỏi rất nhỏ .

“Được chứ ạ?” - Tiểu Ngưng hỏi lại, từ khi tới đây cô không hề ra ngoài, thật sự nghĩ đến chuyện đi ra ngoài một chút.

“Lén lút đi thôi, thiếu gia muốn tới bệnh viện kiểm tra, thừa dịp này vừa vặn có thể dẫn cháu đi hít thở không khí! Con gái tất nhiên là tự mình muốn mua gì đó ?” - Tào quản gia tri kỷ nói.

Tiểu Ngưng suy tính , lắc đầu: “Cháu không có gì muốn mua !” – Cô rất là muốn đi ra ngoài, nhưng là. . . . . .

“Làm sao có thể không muốn mua gì chứ?” Tào quản gia khó hiểu hỏi, con gái của bà cùng cô không sai tuổi tác biệt lắm.

“Tào quản gia, cám ơn hảo ý của dì, nhưng là cháu…. không có tiền cho nên cháu là không ra đi rồi!” - Tiểu Ngưng đỏ bừng cả mặt giải thích nói.

Lúc đến nơi này cô không mang gì đến.

Tào quản gia lúc này mới ý thức tới chủ quan sơ ý của bà của mình, Tiểu Ngưng lại không có lương giống như bọn họ .“Không sao, theo giúp dì đi ra ngoài đi dạo tốt lắm, cũng không thấy được không nên mua cái gì?” - Tào quản gia dụ nói.

“Không được!” - Tiểu Ngưng nhếch cặp môi đỏ mọng lắc đầu, che dấu trong mắt khát vọng ‘ đi ra ngoài ’.

“Tào quản gia, bà trông nom nhiều chuyện quá. Bà đi lên, ta có lời muốn nói!” - Đường Hạo tiếng nói không hề có nhiệt độ, từ trên lầu truyền đến.

“Vâng thiếu gia, tôi lên ngay đây!” - Tào quản gia bình tĩnh đáp.

Tiểu Ngưng thật có lỗi nhìn Tào quản gia, đau lòng nói: “Thực xin lỗi, làm cho dì bị liên quan đến đều là tại cháu!”

“Làm sao có thể trách cháu, yên tâm không có chuyện gì đâu!” - Tào quản gia trấn an nói, sau đó đi lên lầu.

Bị Đường Hạo phát hiện muốn dẫn Tiểu Ngưng đi ra ngoài, Tào quản gia cũng không có sợ hãi. Bởi vì chính bà đã thấy hắn lớn, hắn đối với lão thái bà này phải kính sợ .

Tiểu Ngưng lại lo lắng tự trách, thực sự sợ Đường Hạo trừng phạt Tào quản gia.

Làm cho Tiểu Ngưng lại thật không ngờ chính là Tào quản gia mới lên lầu hai phút đã lại xuống ngay, nhưng lại hưng phấn tuyên bố: “Tiểu Ngưng theo dì ra ngoài. Thiếu gia ra lệnh cho dì mang cháu đi ra ngoài! Đương nhiên, dì không thể đem đi quá lâu, nếu như bị mất, hắn hội yếu lấy mạng già này!”

Hơn nữa thiếu gia còn đưa thẻ tín dụng, nói mua cho Tiểu Ngưng mua mấy bộ quần áo cùng vật dụng hàng ngày.

“Thiếu gia cho dì dẫn cháu đi ra ngoài?” - Tiểu Ngưng không dám tin trợn to hai mắt. . . . . .

## 43. Chương 43

“Tiểu Ngưng lại đây, cháu xem cái váy này đi, cháu mặc nhất định sẽ rất đẹp!” .Tào quản gia dắt tay Tiểu Ngưng đi vào quầy trang phục nữ, bà cầm lấy một chiếc váy sáng màu ướm lên trên người Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng vội vàng lui về phía sau, không dám nhìn cái váy lấy một lần. “Tào quản gia, trước kia dì mua cho cháu mấy bộ quần áo đã đủ mặc rồi, cháu không cần phải mua nữa đâu!”

“Ai nha, lúc đó cháu đâu có đi theo ta, những bộ quần áo ấy đều là ta tùy tiện mua, cháu mặc có vừa đâu mà!”. Hiện tại Tiểu Ngưng đang mặc trên người một cái áo thể thao lưng dài, quần lại ngắn, tựa như đồ trộm ở đâu về trông sùi sụp khó coi cực kỳ.

Trước ánh nhìn của Tào quản gia, Tiểu Ngưng lại kéo kéo y phục trên người, rất thỏa mãn nói: “Cháu cảm thấy mặc rất được mà, dì mua cho cháu những bộ quần áo thể thao có dáng khỏe mạnh là được rồi !” .Với cô thì ăn mặc thế nào cũng được, miễn là thoải mái, quần quần váy váy gì đó cô không hề nghĩ mình sẽ mặc được !

“Không được, một chút cũng không được!”. Ăn mặc luộm thuộm sẽ trông như người ngốc nghếch, Tào quản gia trong lòng bổ sung. Cô bé này lớn lên rất đáng yêu, nếu mà mặc quần áo đẹp đẽ vào sẽ khiến người khác phải ngây người cho xem. Bà lại cầm chiếc váy công chúa lên lần nữa, nhanh tay đẩy Tiểu Ngưng vào phòng thay quần áo .”Cháu mặc bộ này vào thử xem nào, nhanh nhanh lên nhé !”

Sự ép buộc mạnh mẽ của Tào quản gia khiến Tiểu Ngưng đành phải lủi thủi đi vào phòng thay đồ, rốt cục chịu mặc thử lên người.

Chiếc nơ đáng yêu phụ trợ càng làm cô trở nên tươi tắn, nhu thuận, phần eo được thắt nhỏ lại càng khiến vòng nào ra vòng đấy, nơi thì hoàn mỹ nhô cao , nơi thì mảnh khảnh eo ót. Thân hình thanh mảnh cân xứng của cô làm cho những cô nàng bán hàng xung quanh hâm mộ đến ghen ghét.

Từ khi được sinh ra đến giờ, cô chưa từng được khoác lên mình bộ váy xinh đẹp thế này, cô không ngừng nhìn mình trong gương rồi mỉm cười rạng rỡ. Đây là cô sao? Thật giống cô công chúa trong truyện cổ tích quá !

“Cháu nhìn xem này, bộ váy này thật sự rất thích hợp với cháu!” .Tào quản gia mỉm cười nói rồi đưa thẻ tín dụng ra thanh toán.

Tiểu Ngưng lập tức giữ chặt lấy cánh tay của Tào quản gia , dùng sức lắc đầu nói: “Tào quản gia, bộ váy này không thích hợp với cháu mà, cháu không thích. Cháu sẽ cởi nó ra, Tào quản gia, dì chờ cháu một chút!”

“Thiếu gia nói ta phải giúp cháu mua quần áo, cháu không nên nghĩ đây là tiền của ta, bà già như ta làm gì có nhiều tiền như vậy chứ !” .Tào quản gia nhẹ nhàng giải thích để cho Tiểu Ngưng hiểu là bà đang dùng tiền của ai .

“Anh ấy sao ?”. Tiểu Ngưng thực sự bị dọa cho giật mình, cô thật không ngờ hắn sẽ để cho Tào quản gia mang cô đi mua quần áo. “Cháu rất cảm tạ thiếu gia, nhưng cháu không thể nhận được . . . “

“Ta chỉ làm theo lời của thiếu gia thôi!”. Tào quản gia không để ý tới những gì cô nói, trực tiếp trả tiền. Thiếu gia nói, có thể không cần để ý cô bé ngốc này.

Tiểu Ngưng đành phải ”bị ép” nhận quần áo, ngay sau đó lại “bị ép” nhận rất rất nhiều những thứ khác. Túi đồ trên tay càng nhiều tiền thì gánh nặng trong lòng lại càng lớn hơn, biểu cảm trên mặt cũng càng ngày càng khó xử.

Sau khi đã dạo hết các quầy hàng quần áo lụa là, Tào quản gia mang theo cô đi tới siêu thị gần đó chọn mua nguyên liệu nấu ăn trong một tuần tới.

Tiểu Ngưng lại ngoan ngoãn đẩy xe đi đằng sau Tào quản gia, nhân tiện giúp bà xem hạn sử dụng các sản phẩm, Tào quản gia đã già nên bệnh hoa mắt cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không thể nhìn rõ những dòng chữ đen nhỏ xíu đó.

Trong lúc Tiểu Ngưng đang nhìn chằm chằm vào hạn sử dụng trên hộp sữa thì nghe thấy một tiếng hô vang lên bên tai .”Ơ, là Lục Giai Ngưng sao, thật đúng là em rồi ~!”

“Chu. . . . . . Thích!”. Tiểu Ngưng mặt trắng bệch ngẩng đầu lên nhìn thấy một cậu thanh niên với sắc mặt khó coi đang đứng nhìn cô. Ông trời ơi, sao lại trùng hợp như thế chứ, vừa tránh thoát điện thoại của hắn, bây giờ lại đụng thẳng mặt hắn luôn là sao vậy trời .

“Lục Giai Ngưng, tại sao em lại cúp điện thoại hả, sau đó anh gọi lại cho em, em lại không tiếp!” Chu Thích không phát hiện ra Tiểu Ngưng có điểm không thích hợp, hưng phấn lôi kéo xe chở đồ của cô.

“Tôi. . . . . . Điện thoại đột nhiên bị trục trặc thì phải, tôi cũng không biết nữa!”. Kỳ thật cô vì quá sợ hãi nên đã rút dây diện thoại xuống rồi!

-”A, hóa ra là như vậy. Lục Giai Ngưng, nếu em có chuyện khó xử gì thì có thể bảo anh giúp đỡ, tại sao lại phải nghỉ học? Thành tích của em tốt như vậy, nếu như không học nữa thì rất đáng tiếc!”. Cô không đến trường nữa làm cho hắn không biết phải làm sao cả. Bởi vì hắn yêu mến cô thật lòng, chỉ khổ nỗi hắn mãi không dám thổ lộ ra.

Hắn thật vất vả mới biết được số điện từ mẹ cô , phải lấy can đảm mãi mới dám gọi điện hỏi thăm cô.

## 44. Chương 44

“Cám ơn hảo ý của anh, nhưng tôi hiện tại cảm thấy rất tốt! Những chuyện khác thì để sau hãy nói. Chu Thích, bây giờ tôi đang bận chút việc, tôi đi trước đây!”. Tiểu Ngưng một bên khẩn trương lôi kéo cánh tay Tào quản gia, một bên đem xe đẩy kéo lên phía trước.

Chu Thích cũng không định buông tha, hắn đi theo sát đằng sau Tiểu Ngưng nói: “Tiểu Ngưng, nếu như kinh tế nhà em có khó khăn thì cũng không nhất định phải đi làm người giúp việc trong nhà người ta, em có thể đến các nhà hàng phụ giúp hay đi dạy kèm cũng đều tốt cả, em nghĩ sao ? Anh sẽ tìm hộ em, được không?”

Tiểu Ngưng rảo bước chân nhanh hơn, cật lực tránh né Chu Thích. “Thực xin lỗi, cảm phiền anh nhường đường cho tôi!”

“Lục Giai Ngưng, em đừng như thế nữa, anh thật sự có thể giúp được em mà, em hãy nghe anh nói!”. Ít nhất gia đình hắn mở nhà hàng, cung cấp cho cô một công việc là điều quá đơn giản. Hơn nữa hắn còn có một cô em gái siêu đần, thành tích học tập nhìn muốn khóc thét, cũng có thể để cho cô phụ đạo!

Tiểu Ngưng đột ngột dừng lại, trịnh trọng nhìn hắn : “Cám ơn anh, Chu Thích, nhưng tôi hiện tại không thể trở lại như xưa được đâu, cám ơn ý tốt của anh!”

Lúc này mắt thấy Tào quản gia đã hết sự kiên nhẫn, Tiểu Ngưng lại càng sốt ruột hơn: “Thực xin lỗi, tôi phải đi rồi!”. Sau khi nói xong, cô nhanh chân bước qua hắn .

“Tiểu Ngưng. . . . . .” . Chu Thích thở dài một hơi, cũng bỏ qua việc mua đồ, ném xe lại, chạy theo ra ngoài. . . . . .

Cô nghĩ rằng lên xe rồi thì sẽ khỏi phải dây dưa qua lại nữa, thế nhưng Tiểu Ngưng đã sai mười phần. Cô không hề cắt đuôi được Chu Thích mà trái lại còn để hắn theo được đến biệt thư của Đường Hạo.

Tiểu Ngưng vừa mới bước xuống xe chuẩn bị đem đồ đạc vào phòng thì lại nghe thấy tiếng gào ngoài cửa lớn : “Lục Giai Ngưng, Lục Giai Ngưng!”

Quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng một người thanh niên đứng ngoài cửa lớn, hai tay không ngừng vẫy cô. Lúc này Tiểu Ngưng quả thật cảm thấy sợ hãi, khẩn trương tới cực điểm.

Tào quản gia cũng cảm thấy cả người như đang đổ mồ hôi lạnh, không xong, nếu như để thiếu gia phát hiện có cậu thanh niên đuổi theo Tiểu Ngưng, mà lại còn đuổi tới tận đây thì nhất định sẽ lại giận dữ cho mà xem .

Cầm lấy các thứ trong tay Tiểu Ngưng, Tào quản gia thấp giọng nói: “Tiểu Ngưng, cháu đi ra khuyên cậu bé này đi khỏi đây đi, nhanh lên, ngàn vạn lần không thể để cho thiếu gia phát hiện!”

“Vâng . . . . .”. Tiểu Ngưng xoay người , hướng ra ngoài cửa lớn, dù chạy không kịp thở nhưng lại mang dáng điệu giương nanh múa vuốt. “Chu Thích, làm sao anh lại đến đây hả ?”

Chu Thích hiếu kỳ nhìn xuyên thấu qua cửa lớn được chạm rồng , ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một biệt thự đẹp như thế này .”Oa, thật là lớn, hoa viên bên trong đẹp thật!”

“Chu Thích, chúng ta ra kia nói chuyện được không!” .Tiểu Ngưng khẩn trương quay đầu nhìn lại căn phòng, hi vọng thiếu gia cùng các vệ sĩ của hắn chưa trở về!

Cậu thanh niên Chu Thích có vẻ như không hiểu rõ tình hình, muốn ngoái đầu nhìn cho rõ, chỉ chỉ cửa chính nói: “Vì sao không thể vào trong đó nói chuyện, nhà có tiền lắm quy củ vậy sao?”. Hắn còn chưa ngắm đủ căn biệt thự sang trọng này.

Tiểu Ngưng lại lung tung gật đầu, nói thêm vài câu phụ họa: “Nếu như anh không muốn để cho tôi bị chửi thì đi ra kia nói chuyện đi!”

“Được rồi, anh nghe theo em!”. Chu Thích thật biết điều, đương nhiên rồi , so với việc thích ngắm biệt thự thì hắn muốn nhìn thấy Lục Giai Ngưng hơn .

Tiểu Ngưng kéo hắn đến một gốc cây, vị trí này cách biệt thự một khoảng. “Chu Thích, tôi thật sự rất cảm tạ việc anh quan tâm đến tôi , nhưng hiện tại thật sự mọi thứ không thể quay lại được, anh đừng đến đây tìm tôi nữa được không ?” . Tiểu Ngưng hai mắt tràn đầy cầu khẩn.

Chu Thích nắm chặt hai vai Tiểu Ngưng, đau lòng nhìn cô. “Giai Ngưng, đừng cự tuyệt sự trợ giúp của anh được không? Anh có cách giúp em tìm việc làm mà, em không đi học nữa thì thật đáng tiếc!”

Tiểu Ngưng cảm thấy không quen, gạt hai tay hắn xuống ,cự tuyệt : “Khó khăn của tôi không phải là anh tìm việc làm giúp thì có thể giải quyết được đâu, tôi xin anh đấy, anh đừng có quấy rầy tôi nữa được không ?”

“Giai Ngưng, em có khó khăn gì thì em hãy nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết mà . Xin em đừng nói sự quan tâm của anh là quấy rầy, là gánh nặng cho em có được không ?”

Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn lại đôi co lằng nhằng như vậy, vì lo lắng sẽ bị Đường Hạo phát hiện ra nên Tiểu Ngưng gấp gáp hỏi: “Nhà của tôi thiếu nợ người ta năm trăm vạn, anh nói cho tôi biết, anh có thể giúp được tôi sao?”

## 45. Chương 45

“Năm trăm vạn?” .Chu Thích duỗi năm ngón tay ra, miệng giật giật hét thật lớn, mắt cũng mở tròn.

Thật lâu sau hắn mới ho nhẹ vài tiếng ,nói kiên quyết : ” Vẫn có thể trả tiền theo kì được mà, anh vẫn còn có thể giúp em được mà!”

“Không thể trả tiền theo kì được, chỉ có cách tôi phải làm người giúp việc trong nhà này … đến khi nào hết thì thôi …. !”

“Vậy thì anh cũng đến đây làm người giúp việc với em, có anh phụ giúp nữa thì em có thể đi sớm hơn đúng không?”. Chu Thích cảm giác mình đã nghĩ ra được một ý kiến hay tuy có hơi kỳ lạ một chút .

“Chuyện đó là không thể!”. Tiểu Ngưng nhịn không được cảm thán, hắn là một cậu bé sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bảo sao suy nghĩ thật vô cùng khờ dại .

“Tại sao không thể? Em cũng chưa có hỏi qua mà!”. Chu Thích hiển nhiên không phục lắm, trong tâm niệm của hắn nếu không thử, không biết thì hắn sẽ không bao giờ nhận thua .

“Tôi muốn làm nữ giúp việc cả đời, chẳng lẽ anh cũng muốn làm sao?” .Đụng phải một người quan tâm tới mình đến cùng như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay là phiền toái đây .

“Cái gì? Muốn cả đời? Làm sao có thể?”. Chu Thích đột nhiên nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng, đấu tranh anh dũng nói: “Giai Ngưng, em không phải sợ, anh sẽ dẫn em đi cầu xin người ta, anh cam đoan không quá bảy năm chúng ta sẽ thanh toán xong số tiền kia”

Nói xong, hắn liền kéo Tiểu Ngưng đi về phía cửa chính biệt thự .

“Không thể được….”. Tiểu Ngưng lại quát to một tiếng, dùng sức kéo cả người hắn lại, ngăn cản bước chân của hắn. “Chu Thích, anh không cần phải làm như vậy, anh đi đi, đây là chuyện riêng của tôi!”. Cô tức giận hô lớn.

“Giai Ngưng, anh không thể để cho em ở lại nơi này làm giúp việc cả đời được, anh cũng là vì muốn tốt cho em!” . Chu Thích xoay người Tiểu Ngưng quay lại kéo gần về người mình , lấy hết can đảm nói ra .”Giai Ngưng, anh thích em, anh thật sự không thể để em phải chịu ủy khuất! Để cho anh giúp đỡ em, cho dù chỉ là thử xem, có được không?”

Trong lúc bối rối , Chu Thích đã lớn tiếng bộc bạch tâm ý với Tiểu Ngưng, hơn nữa hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, hắn dùng sức hôn lên gò má Tiểu Ngưng, hơn nữa thời điểm hôn môi còn phát ra một tiếng vang thật to.

Giữa 12 giờ trưa tĩnh lặng, thì tiếng vang này tựa hồ dị thường bị phóng đại lên gấp nhiều lần .

“Không. . . . . . Không được. . . . . .” .Tiểu Ngưng dùng ngăn hắn lại.

“Đừng như thế, anh không thả em ra đâu . Giai Ngưng, anh muốn cho em biết, anh thích, thực sự rất thích em!” .Chu Thích dường như bị phát điên, lớn tiếng hô. Giống như muốn ở đây tuyên cáo cho toàn bộ thế giới biết hắn yêu mến Lục Giai Ngưng như thế nào .

Mà Đường Hạo đang ngồi trong chiếc xe sang trọng số lượng có hạn kia đã nghe phần sau của câu chuyện bọn họ nói với nhau, nửa chữ cũng khắc ghi trong lòng .

Đường Hạo gân xanh dữ dội nổi lên, gằn ra mấy tiếng. “Lái xe!”

“Dạ!”. Lục Phong nghe thấy giọng nói của chủ nhân, lái xe thong thả đi lướt qua người Tiểu Ngưng cùng Chu Thích.

Chu Thích vừa mới buông Tiểu Ngưng ra, lại một lần nghẹn họng, cả kinh nhìn trân trối. “Oa, . . . . . . chiếc xe này anh đã từng nhìn thấy trên tạp chí, cả thế giới chỉ có năm chiếc thôi, chủ nhân của cái xe này thật nhiều tiền . . . Tiểu Ngưng, em mau nhìn xem, chiếc xe này đi vào nhà mà em đang làm kìa! Trời ạ.. . chủ nhân của chiếc xe này cũng là chủ nhân của căn biệt thự sao?”

Tiểu Ngưng tầm mắt lướt qua Chu Thích, nhìn về phía đằng sau hắn, quả nhiên thấy chiếc xe của Đường Hạo đang phóng vào cửa chính…

Chu Thích không hề phát hiện ra lúc này Tiểu Ngưng toàn thân cứng ngắc, hắn kéo cô chạy về phía biệt thự .”Đi theo anh!”

“Chu Thích, anh đi đi, xin anh đừng làm cho tôi phải khó xử nữa!”. Tiểu Ngưng lại dùng sức giãy khỏi hắn, nhưng sức yếu nên không thể chống lại sự lôi kéo của hắn.

Thân thể của cô bị hắn lôi vào biệt thự.

“Giai Ngưng, chúng ta đi cầu xin vị tiên sinh này đi, có lẽ hắn sẽ thương chúng ta…”

## 46. Chương 46

Đường Hạo nhếch môi ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, nghĩ đến vừa mới vào cửa trước nghe được lời nói rất đúng, liệt hỏa hừng hực ở ngực hắn không ngừng bốc lên, chích cả vào trái tim của hắn.

Mỗi tế bào trong cơ thể đều bị tức giận muốn căng nứt ra, đau đến mức muốn tùy tiện giết một người nào đó.

Cô quả nhiên yêu mến người con trai khác, hơn nữa lại đem người dẫn tới tận chỗ này, cô thật sự không coi hắn ra gì mà. Dù ánh mắt của hắn mò mẫm trong bóng tối, nhưng sẽ không ngốc đến mức nghe không hiểu giọng nói vọng lại to thế nào.

Cô căn bản không đáng nhận được sự tôn trọng của hắn, căn bản không đáng để hắn chờ đợi cô.

Mẹ nó, rõ ràng hắn mới chính là ngốc.

“Lục Phong, bắt Lục Giai Ngưng mang đến đây cho ta!” – Đường Hạo trên mặt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm cùng với tức giận.

“Dạ!” – Lục Phong vừa lên tiếng, cũng lúc tiếng cãi nhau trong sân truyền đến.

“Chu Thích, anh nhanh đi đi, đây không phải là nơi anh có thể tới!” – Tiểu Ngưng dùng sức kéo người hắn lại, tất nhiên khí lực của cô tuyệt đối không bằng sức của một người con trai, chỉ thấy thân thể cô không ngừng hướng tới phòng khách ~ trượt.

“Em còn chưa thử qua làm sao biết là không thể, nhìn hắn có xe sang quý như vậy chắc không làm khó dễ em đâu. Hơn nữa, cũng không phải chúng ta không trả tiền hắn!”

Mắt thấy bọn họ gần vào đến vào cửa, Tiểu Ngưng sợ tới mức nước mắt chảy ra, giọng run run cầu khẩn nói: “Ngàn vạn lần không nên đi vào, em xin anh! Anh ấy là người không thể trêu vào, anh sẽ bị thương đó!”

Câu nói cầu khẩn này rõ ràng truyền đến tai của của Đường Hạo, hắn tức giận ngay lập tức: “Tốt, thật sự là một đôi uyên ương số khổ!” – Chết tiệt, cô lại lo lắng cho an nguy của người con trai kia.

Đúng lúc này Chu Thích đã dắt lấy Tiểu Ngưng đi vào trong đại sảnh tráng lệ . Chứng kiến người ngồi trên ghế sa lon là một nam tử quý nhân, Chu Thích bất tri bất giác đứng lặng yên ở trước cửa: “Ngài khỏe chứ ạ?” – Hắn rất lễ phép, cũng không dám lớn tiếng vấn an.

Người con trai ngồi trên ghế sa lon hẳn là cũng lớn hơn mình không đến vài tuổi, nhưng hắn cũng rất e ngại.

Đường Hạo ngoảnh mặt làm ngơ vẫn ngồi in lặng tại chỗ.

Tiểu Ngưng toàn thân phát run, hai mắt cúi xuống không dám nhìn hắn, run rẩy giải thích, nói: “Thiếu gia, anh ấy là bạn của em, tìm em… Tìm em trở về nhà!”

Đường Hạo hừ cười ra tiếng, trên mặt chứa đầy châm chọc.

Chu Thích lập tức tiếp lời nói, xuất ra bộ dạng biểu hiệu đi diễn thuyết: “Vị tiên sinh này, tôi là bạn của Lục Giai Ngưng, tôi biết rõ trong nhà Lục Giai Ngưng thiếu ngài năm trăm vạn, nên bắt đến đây làm việc. Nhưng cô ấy còn trẻ như vậy không nên vì thế mà bị mất tương lai …..”

“Lục Phong, đem người này mang ra ngoài!” – Đường Hạo lộ ra thái độ cực kỳ ngạo mạn nói cho người kia biết không có quyền nói chuyện cùng hắn.

Lục Phong dáng người khôi ngô, giống như bắt con gà con thoải mái nhấc Chu Thích lên.

“Thả tôi ra, tiên sinh, xin ngài thả Lục Giai Ngưng ra được không? Chúng tôi cùng nhau đi sẽ đem tiền trả lại cho ngài…”

Tiểu Ngưng chứng kiến mặt Đường Hạo càng ngày càng âm trầm, khẩn trương khóc nói: “Chu Thích, anh đừng nói nữa, nhanh đi đi, em van xin anh đấy!”

Tiếng nói lo lắng của cô với người đàn ông kia càng khiến Đường Hạo phát điên: “Lục Phong, buông hắn ra đi!”

Vừa được thả xuống, Chu Thích rất nhanh sửa sang lại vạt áo vừa mới bị kéo lên đến tận nách: “Tiên sinh, ngài có thể tính thêm tiền lãi, tôi cam đoan trong vòng bảy năm nhất định có thể trả lại cho ngài!”

“Ha…” – Đường Hạo cười khẽ một tiếng: “Cậu vì cái gì đối với cô ấy tốt như vậy? Không phải chỉ là bạn thôi sao?”

“Anh ấy chỉ là bạn của em thôi!” – Tiểu Ngưng mở miệng đáp.

“Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi thích cô ấy!” – Chu Thích cùng lúc mở miệng nói ra đáp án khác nhau, hơn nữa còn bảo vệ ôm chặt lấy Tiểu Ngưng: “Giai Ngưng, em không nên phủi sạch quan hệ với anh, anh rất thích em nên cũng sẽ nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì!”

Đường Hạo mỉm cười lắc đầu, dùng thanh âm không lớn không nhỏ ra lệnh: “Tiểu Ngưng theo tô lên lầu, giờ tôi muốn cô theo giúp tôi ~”

Hắn nói mập mờ, lời nói cực kỳ không đứng đắn, khiến Chu Thích không ngờ tới tình huống này, có thể làm cho hắn hiểu được rõ ràng Đường Hạo muốn Tiểu Ngưng theo làm gì…

## 47. Chương 47

Ngay lập tức, Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch như không hề có huyết sắc, nước mắt trong suốt trong hốc mắt nhấp nhô nhiều hơn, lập tức dọc theo gò má thành từng chuỗi chảy xuống.

Đường Hạo ném một cái bom cũng không thật sự sốt ruột lôi kéo Tiểu Ngưng xuống lầu, hắn dựa vào bên trái ghế sa lon mỉm cười, lắng nghe phản ứng.

Chu Thích không dám tin nhìn Đường Hạo, thu hồi tầm mắt lắc đầu nhìn hướng Tiểu Ngưng ngơ ngác khẽ gọi nói: “Giai Ngưng ….”

Tiểu Ngưng mặt cúi xuống ngày càng thấp, hai vai nhịn không được run rẩy.

“Không. . .Không phải như thế!” – Chu Thích không muốn tin tưởng thấp giọng lẩm bẩm.

“Tiểu Ngưng, cô còn không mau qua đây!” – Đường Hạo phi thường hài lòng phản ứng của cái người ngu ngốc kia, cố ý tiếp tục ý nói mập mờ tàn nhẫn: “Còn không đi lên lầu… »

Tiểu Ngưng run rẩy bước chân lui dần về phía sau, loạng choạng lắc đầu cầu khẩn nói: “Thiếu gia, đừng bảo là ….” – Cô đã vô cùng xấu hổ rồi, thật sự không biết đối mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc của Chu Thích như thế nào.

Đường Hạo đứng lên, môi mỏng nhích lên nhưng không phải vui vẻ, có cũng chỉ là lãnh đạm : “Tôi cũng không muốn nói đâu, còn không mau tới đây giúp tôi đi chứ ?”

Không muốn nghe thêm những lời càng ngày càng khó nghe, Tiểu Ngưng cắn môi dưới đi về phía hắn.

“Không. . . . . .” – Chu Thích bị khiếp sợ nghiêm trọng, đột nhiên hô to một tiếng. Hắn chạy lại như điên ôm lấy cô từ sau lưng: “Không cần phải đi, vị tiên sinh này xin ngài không cần phải làm khó xử một cô bé, tiền ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngài.”

“Tiền cái gì?” – Đường Hạo khiêu mi đầy nghi ngờ nói, sau đó lại tiếp tục nói: “Cậu đã hiểu lầm rồi, cô ấy cũng không có thiếu nợ tôi năm trăm vạn, là tôi dùng tiền để mua cô ấy về làm ‘công cụ ấm giường’”

“Đừng nói nữa!” – Tiểu Ngưng hô lớn lên, liều mạng dùng hết sức đẩy Chu Thích ra : “Anh đi đi, tôi không cần anh nhiều chuyện!”

Chu Thích lui về phía sau mấy bước, đau xót vạn phần nắm chặt nắm tay.

“Không, anh không thể thả em ra, Giai Ngưng anh muốn cứu em. Anh sẽ không trơ mắt nhìn … Em là người con gái anh thích, anh không cho phép người khác vũ nhục em!”

Giống như chính mình bị người ta đoạt mất món đồ chơi, Đường Hạo trên mặt trào phúng không khống chế nổi chuyển thành phẫn nộ. Hắn muốn người con trai ngu ngốc kia hiểu rõ Tiểu Ngưng rốt cuộc là của ai, làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục :”Cậu nói Tiểu Ngưng là của cậu? Ha ha, thật xin lỗi nhưng tô dùng lời nói nói cho cậu biết, cô ấy mỗi ngày đều cùng ta như hình với bóng, hơn nữa mỗi buổi tối đều cởi hết ra chơi cùng ta đó!”

“Không đúng …” – Chu Thích hô to một tiếng, đánh về phía Đường Hạo đồng thời dùng sức vào tay.

Tinh thông Judo, Quyền đạo nên Đường Hạo nhạy bén tránh thoát một quyền, bắt lấy cổ tay của hắn, thuận tiện đáp lễ đối phương bằng một quyền khác :

“A. . . . . .” – Chu thích kêu thảm một tiếng, thân thể ngã nhào xuống sàn nhà, lúc lật người lại chỉ thấy trên mũi, trên miệng dính đầy máu.

Tiểu Ngưng đau lòng chạy về phía hắn, kiểm tra tình trạng của hắn. “Chu Thích, anh có bị làm sao không?”

Đường Hạo hùng hổ theo tiếng của bọn họ đi đến, chuẩn xác bắt được quần áo Tiểu Ngưng lại, một tay đem cô ôm lấy: “Tôi đã nói với cô, ngay bây giờ theo giúp tôi, trong nội tâm và thân thể chỉ có thể có một người là tôi! Nếu cô là thật lòng yêu mến hắn, đợi đến lúc tôi chơi cô chán rồi, cô lại có thể đi tìm hắn!”

Nghe được những lời nói hạ thấp đi tôn nghiêm của mình, Tiểu Ngưng rốt cuộc không khống chế nổi lớn tiếng khóc thút thít : “… Tại sao phải vũ nhục tôi như vậy…”

“Vũ nhục? Chẳng lẽ cô không thừa nhận là đồ chơi của tôi sao? Cô không dám thừa nhận trước mặt người con trai cô thích sao, có phải không?”

Tiểu Ngưng không nghĩ đến đáp lại hắn, chỉ thút thít khóc.

“Cô không thừa nhận là đồ chơi của tôi sao?”

Tình địch trước mặt, Đường Hạo đã nghĩ làm cho Tiểu Ngưng thể hiện rằng cô là của hắn.

Kết quả hiện tại cô lại ủy khuất khóc khiến cho Đường Hạo chỉ cảm thấy bị phản bội, thậm chí là bị vứt bỏ.

“Ngươi, cái tên lưu manh này, lại áp bức một cô gái mới mười bảy tuổi, ngươi thật khốn nạn!” – Chu Thích tức giận đến toàn thân phát run run, hô lớn.

Những lời này khiến tức giận của Đường Hạo đẩy lên đỉnh điểm, làm cho hắn không ngần ngại quyết định “ngọc thạch câu phần”. “Ha ha, đã như vậy ta đây khiến cho cậu xem một chút cô ấy là như thế nào, ở dưới thân thể của ta mà thở gấp cầu khẩn . . .”

\*\*\* Ngọc thạch câu phần: Cả hai cùng chết

## 48. Chương 48

-”Đường Hạo, anh không thể đối xử với em như vậy được, ngàn vạn lần đừng để em phải hận anh!” Bị ném lên trên ghế sa lon, khuôn mặt Tiểu Ngưng đầy những giọt nước mắt nóng ướt.Thân thể đơn bạc run lên giống như chiếc lá mùa thu sắp rụng.

Vì đang nổi giận nên Đường Hạo cố ý coi như không nghe thấy lời cầu khẩn của cô, hắn chỉ thầm nghĩ công khai biểu thị quyền sở hữu của mình.

Xoẹt…

Quần áo trên người Tiểu Ngưng vang lên tiếng xé nát, lộ ra một mảng ngực lớn.

-”Van cầu anh đừng như thế, Đường Hạo, em xin anh ….!” Tiểu Ngưng cố gắng níu lấy miếng vải rách nát còn xót lại để che lấp một phần trước ngực.

Đường Hạo thuận thế đè lên thân thể cô, môi mỏng tà ác cuồng vọng hôn hít lấy lồng ngực cô, cứ thế dán lấy người cô từng đoạn, từng đoạn, rồi một đường uốn lượn xuống phía dưới. . . . . .

-”Không được. . . . . .” Tiểu Ngưng đóng chặt lại hai mắt, thấp giọng cầu khẩn. Cô không có dũng khí mở to đôi mắt, cô thực sự không muốn nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh…

Đối với màn trình diễn trong đại sảnh này, không riêng gì Tiểu Ngưng không có cách nào đối mặt, tất cả những người khác cũng đều bị chấn kinh rồi, không thể nào tiếp tục chứng kiến .

Tào quản gia cùng dì Béo cũng không thể chấp nhận được, lắc đầu đi ra khỏi phòng.

Chu Thích sau khi cảm giác kinh ngạc cùng thống khổ qua đi thì sực tỉnh lại, dữ dội đánh về phía Đường Hạo.”Anh mau buông cô ấy ra . . .”

Lục Phong thấy thế liền túm Chu Thích lại từ sau lưng, trước đây hắn đối với mọi thứ đểu bình thản, nhưng lần này lại lộ ra thần sắc tức giận .”Giờ tao sẽ đem mày ra khỏi đây, tất cả chuyện này chỉ tại cái tên ngu ngốc như mày!”

-”Tôi muốn đi kiện các người, các người đều là ác ma!” Thân thể bị tóm lên cao nhưng Chu Thích vẫn còn tiếp tục giãy dụa .

-”Mày câm miệng lại cho tao!” Lục Phong lấy tốc độ nhanh nhất, kéo tên ngu ngốc Chu Thích ra khỏi phòng, sự việc đang diễn ra trước mắt hắn quả thực có điểm không nhìn nổi. Hắn không có quyền ngăn cản sự việc đang xảy ra này, nhưng chắc hẳn hắn có quyền chạy khỏi chỗ này ngay lập tức.

Cả một căn phòng to lớn như thế, giờ chỉ còn lại hai người đang giằng co trên ghế sa lon.

Tiểu Ngưng nức nở không ngừng, tiếng cầu khẩn chìm nghỉm trong thanh âm bừa bãi hôn môi của Đường Hạo, những tiếng động ấy vang lên trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng dị thường .

Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ đã đi xa, Đường Hạo càng trở nên lớn mật hơn, trực tiếp xé tan những mảnh quần áo còn xót lại trên người cô. Không còn quần áo là vật cản, cô trở nên mềm mại , yếu ớt trong vòng tay hắn , dùng chút sức lấy, hắn khiến cô phát ra tiếng ngâm dài thống khổ .

“Ưm. . . . . .” Tiểu Ngưng bị đau kêu khẽ một tiếng.”Đường Hạo , không nên ở chỗ này, xin anh !”

Ban đầu hắn cường thế vì quá đỗi tức giận và muốn chứng minh với tất cả mọi người, nhưng đến khi tiếp xúc với thân thể mềm mại , ngọt ngào của cô thì hắn lại bị say đắm thực sự, thế nên làm gì có chuyện hắn sẽ đứng lên bỏ đi, buông tha cho cô.

Hắn tự giễu nở nụ cười, dán bên tai của cô nhẹ nhàng liếm : “Tôi phải ở chỗ này, hơn nữa còn phải lập tức, tôi không cần phải nhẫn nại, cô vì chưa được thỏa mãn dục vọng nên đã đi tìm người khác, vậy vì sao tôi lại phải nhẫn nại với chính mình !”

Nói xong, hắn đứng dậy, nhanh chóng cởi bỏ quần của mình.

Cực đại dâng trào, thẳng tắp dán lên giữa hai chân cô.

-”Em không có, em cũng không ngờ lại gặp anh ta ở siêu thị, cũng không biết bị anh ta bám theo .” Tiểu Ngưng vừa khóc vừa giải thích, khuôn mặt trắng bệch của cô bởi vì động tác tà ác của hắn mà giờ nóng bừng lên, hai má đỏ hồng kiều diễm như hai đóa hoa .

Cô vô ý thức cảm nhận được vật thể cực nóng rắn bên trong mình , “Không. . . . . .”

Trong nháy mắt, toàn thân cô đều cảm thấy như có một ngọn lửa nóng rực bùng cháy, cảm giác như ngọn lửa ấy mang theo một khát vọng đang muốn dâng trào , và càng không hiểu tại sao cô lại muốn dựa vào gần hắn hơn.

-”Còn luôn miệng nói cô không muốn, nhìn đi, đây chính là phản ứng chân thật nhất của cô đấy.”

-”Hắn tại sao lại đi theo cô được ? Nếu như cô không ra ám hiệu với hắn, thì làm sao hắn lại cứ đi theo cô như thế, hả ?” Hắn giễu cợt nói, vũ nhục cô. Nhưng đồng thời cũng như kiếm một cái lý do hợp tình hợp lý cho cái việc đang tiến hành .”Cô chính là trời sinh lẳng lơ, giờ tôi làm hết thảy chỉ là để thỏa mãn cô, tất cả là do cô muốn thôi .. . .”

Vừa dứt lời, hắn kiên định xỏ xuyên qua cơ thể cô mà không hề để cô chuẩn bị . . .

Tiểu Ngưng thống khổ nhắm hai mắt lại, khi hắn thô bạo tàn nhẫn cường bạo cô, cô đã vô lực, đã không còn muốn giải thích gì thêm nữa.

Hắn vừa điên cuồng luận động thân thể,vừa phủ những nụ hôn dày đặc xuống khắp mặt, cổ, ngực cô. Hắn muốn thoa hương vị của hắn lên khắp người cô , hắn không cho phép trên người cô được lưu lại mùi của gã đàn ông khác…..

## 49. Chương 49

Lúc sau, hắn rốt cục đã cảm thấy thỏa mãn. Tâm tình hắn tốt hẳn lên, ném quần áo lên người cô.

-“Không biết tự mặc quần áo sao, còn muốn người mù như ta mặc giúp cho cô chắc, cô hận không thể gặp lại tất cả mọi người sao?’

- “Đường Hạo, anh đừng ngậm máu phun người…” – Tiểu Ngưng ngừng khóc, giống như không còn cái gì làm cho cô sợ, liều mạng dùng toàn lực đánh hắn.

Hắn dễ dàng bắt được cô, trong hai tròng mắt không tiêu cự lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi: “Vừa rồi không biết là ai ở dưới người ta kêu như con mèo nhỏ? Ngươi cũng chỉ là loại phụ nữ hèn hạ như vậy, thật không xứng”

Loại chuyện này làm hắn khinh thường.

Bốp…

Một bàn tay hung hăng đánh xuống mặt Đường Hạo, làm cho người nãy giờ đang càn rỡ phải giật mình.

Hoàn toàn biết mình đang làm cái gì, Tiểu Ngưng dừng lại, mở to hai mắt nói: “Tôi không phải loại hèn hạ, tôi chỉ là một người nghèo, tôi bị cha dượng bán đi. Anh không thể vu khống tôi, không thể…”

Nước mắt ủy khuất chảy xuống như vỡ đê, cắn chặt răng, cô dùng sức lau nước mắt…

Vì sao số phận đối với cô bất công như vậy, rõ ràng cô là một người con gái mới lớn luôn giữ mình trong sạch, vì cái gì mà giờ lại trở nên như thế.

Đường Hạo lớn lên trong vòng tay nâng niu và bảo vệ của mọi người, trong cuộc đời đây là lần thứ hai bị người khác đánh cho một bạt tay, cả hai lần cũng đều là một người – Lục Giai Ngưng. Lửa giận còn chưa tắt, lại một lần nữa bàn tay sắp đánh xuống, hơn nữa lửa giận còn lớn hơn lúc trước.

Hắn dùng lực bắt được cánh tay của cô, gân xanh nổi lên, quát: “Cô rõ ràng là loại người như vậy, nếu như không phải thì sao lại dẫn kẻ ngu ngốc kia tới đây?! Còn cho hắn hôn cô, cho hắn ôm cô!”

Tuy hắn nhìn không thấy, nhưng hắn có thể nghe được.

- “Anh căn bản không phân diệt được đúng sai, tôi không như vậy…”

- “Ta không muốn nghe những lời nói láo của cô, hôm nay ta nhất định phải làm cho cô nhớ rõ cô là vật gì!” – Sau khi nói xong, không để ý tới sự giãy dụa của cô, hắn ném cô vào phòng ở lầu hai, rồi đi ra ngoài.

Trong lòng cô run sợ ngồi ở đầu giường, bởi biểu hiện của hắn trước khi đi làm cho cô sởn tóc gáy.

Tiểu Ngưng lo lắng không phải là không có lý , không lâu sau Đường Hạo mang theo một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đi tới.

-“Đường Hạo, anh muốn làm gì?” – Tiểu Ngưng khó hiểu hỏi.

Đường Hạo không trả lời câu hỏi của cô, chuẩn xác bắt lấy thân thể của cô, sau đó mệnh lệnh cho người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi: “Bắt đầu ngay bây giờ!”

Tiểu Ngưng hai tay bị hắn nắm giữ, thân thể bị cánh tay to lớn còn lại của hắn vây khốn, không cách nào nhúc nhích được.

Người phụ nữ mở một hộp thuộc, bên trong chất đầy các loại bình bình lọ lọ đủ màu sắc, sau đó ngồi ở sau lưng Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng hoảng sợ, mở to hai mắt hỏi: “Các người rốt cuộc muốn làm cái gì với tôi? Thả tôi ra ….”

Người phụ nữ rất nhanh khử trùng dưới cổ Tiểu Ngưng, ôn nhu nói: “Không nên lộn xộn, để tránh tôi vân sai!”

Vân? Tiểu Ngưng lập tức phản ứng lại, đầu dùng sức vọt tới Đường Hạo: “Tôi không cần xăm hình, tôi không muốn!”

Đường Hạo dùng sức ôm chặt cô, để cô khỏi lộn xộn: “Không phải do cô quyết định, ta nhất định muốn đời này cô phải nhớ kỹ, cô rốt cuộc là loại đàn bà gì…”

Tiểu Ngưng giãy dụa không thể làm được gì, rất nhanh cổ cô bị đâm xuống một chân, vô tình in dấu ấn chung thân không cách nào xóa đi được…

## 50. Chương 50

Xóa đi lớp hơi nước trên gương, thân thể đã tắm sạch sẽ, Lục Giai Ngưng đưa lưng về phía gương. Đây là sỉ nhục không thể rửa sạch cả đời của cô, nhưng cô cũng không hiểu sao mình không cách nào có thể hận hắn được.

Thông qua báo chí và tạp chí, cô biết một năm trước hắn vẫn còn nhìn thấy ánh sáng, hơn nữa còn tiếp nhận chức Tổng tài của Tập đoàn Đường thị.

Cũng thông qua tin tức truyền thông, cô biết chỉ trong một năm ngắn ngủn, hắn đã phát triển Tập đoàn Đường thị lên một tầm cao.

Hắn còn được một tạp chí nào đó bầu là người đàn ông hoàng kim độc thân đứng đầu năm nay.

Chứng kiến giới truyền thông ca ngợi hắn trên báo chí, mắt của cô chuyển đỏ, hắn cuối cùng cũng thành công, cô biết rõ đây vẫn luôn là điều mà hắn muốn.

“Ai. . . . . .”. Một tiếng than nhẹ tràn ngập ưu sầu, hắn lại một lần nữa kéo cô về hiện thực, nhìn chính mình trong gương, cô lại cười khổ: “Lục Giai Ngưng, nhất định phải nhớ rõ cô là cô, hắn là hắn, bất luận cuộc sống của cô có bao nhiêu vất vả, cũng không thể đi tìm hắn!”

Người nhất định phải sống có tôn nghiêm, nếu không một khi đã bị thương tổn nhất định là làm cho cô không cách nào thừa nhận .

Hắn là ánh sao trên bầu trời, mà cô bất quá chỉ là một hạt cát nhỏ trên mặt đất, hắn cùng với cô chính là một trời một vực …

Lau khô nước trên người, mặc vào đồ ngủ sạch sẽ, đem tóc buộc kỹ phía sau, cô đi ra khỏi phòng tắm.

“Mẹ!” – Tiểu bảo bối mặc đồ ngủ, dường như bổ nhào vào người cô.

Giai Ngưng thuận thế ôm lấy con trai, hôn khuôn mặt nhỏ bé của nó: “Sao còn không đi ngủ, mẹ sẽ tức giận đó!”

Nhìn con và hắn có khuôn mặt rất giống nhau, cô không khỏi một lần nữa cảm thán tạo hóa trêu ngươi.

Càng muốn quên hắn, nhưng gương mặt thu nhỏ của hắn lại mỗi ngày cứ qua lại ở trước mắt của cô.

“Hôm nay Ultraman diễn tương đối trễ, không thể trách con, đều do hắn diễn muộn!” – Dương Dương mới năm tuổi đã có chỉ số thông minh cao hơn nhiều so với những bạn cùng tuổi.

Thân là mẹ, Giai Ngưng vừa tức vừa buồn cười cắn cái mũi nhỏ của con trai để trừng phạt: “Bất kể như thế nào trước chín giờ đều phải đi ngủ cho mẹ!”

“Khanh khách. . . . . .” – Bị cắn cái mũi, Dương Dương vừa lau nước miếng trên mũi, bên cạnh lại ‘khanh khách’ cười ra tiếng. Sau đó ngả vào vai mẹ, bàn tay nhỏ bé rất tự nhiên với vào phía trong áo ngủ. “Dương Dương biết nhưng Dương Dương muốn ngủ cùng với mẹ, một tuần mẹ chỉ có một buổi tối cùng Dương Dương ngủ, cho nên Dương Dương nhất định không bỏ qua!”

Lời của con làm cho Giai Ngưng cảm thấy hổ thẹn sâu sắc. Chính vì cuộc sống mà cô không thể mỗi ngày có thể về nhà làm bạn với con.

Cô nhăn nhăn cái mũi nói: “Dương Dương đã năm tuổi rồi, còn sờ mẹ có xấu hổ không?”

Dương Dương không có ý tứ, le lưỡi, bàn tay nhỏ bé còn rất ý tứ đặt trong quần áo mẹ: “Khanh khách, con không biết. . . . . .”

Thật đúng là tiểu sắc quỷ, thật là cha nào con đó, Giai Ngưng thầm nghĩ trong lòng.

Hai mẹ con nằm xuống giường lớn, Tiểu Ngưng hừ nhẹ bắt đầu hát ca khúc, vỗ nhẹ bảo bối trong ngực. Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực cô dần dần ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên yên tĩnh.

Ngủ! Giai Ngưng động tác nhẹ nhàng, chầm chậm đem bàn tay nhỏ bé của con trong quần áo bỏ ra, chuẩn bị xuống giường.

“Mẹ!”

Cô vừa muốn đứng dậy, chỉ thấy Dương Dương lúc nãy mới ngủ giờ lại mở hai mắt ra, xoa mắt nhìn cô: “Mẹ muốn đi đâu?”

“Dương Dương láu lỉnh, nhanh ngủ đi, mẹ đi xem bà ngoại con!” – Cô lại vỗ nhẹ con trai vài cái, làm cho hắn nhanh chìm vào giấc ngủ.

Dương Dương rất hiểu chuyện nhắm mắt lại, miệng nhỏ khẽ khép khẽ mở nói: “Mẹ nhanh đi đi, Dương Dương ngủ …”

## 51. Chương 51

“Mẹ, hôm nay trong người có khỏe không?!” – Giai Ngưng đi đến bên giường, nhẹ vỗ về khuân mặt gầy gò của mẹ mình. Ba năm trước đây đi khám mới biết mẹ bị ung thư gan giai đoạn đầu.

Mẹ càng ngày lại càng gầy.

“Vẫn vậy thôi, mẹ chờ ngày nào đó nhắm mắt rồi, cũng bớt liên lụy đến con.” – Lục mụ mụ lúc nói chuyện khóe mắt chảy ra nước mắt, không sợ mình chết mà là đau lòng vì con gái mấy năm qua đã chịu khổ.

Đều là bà không tốt, bà vô dụng mới hại con gái mình thành như vậy. Nếu như năm đó bà kiên trì ly hôn, hoặc là không ngu ngốc đi theo người đàn ông phụ tình chỉ biết có tiền, con gái cũng sẽ không bị bán đi…

“Mẹ, đừng nghĩ như vậy. Chỉ cần mẹ lạc quan lên một chút, không có gì không chiến thắng được. Trên TV không phải thường xuyên đưa tin loại bệnh này vẫn có cơ hội khôi phục sức khỏe sao! Kỳ tích có thể phát sinh ở người khác thì cũng sẽ phát sinh ở trên người của mẹ!”

Lục mụ mụ khẽ vuốt tay con gái, mỉm cười nói: ” Con đừng khổ sở, mẹ có thể cho con sinh Dương Dương ra đã không có gì tiếc nuối, nếu thật sự nói có tiếc nuối chính là …” – Nói chưa xong Lục mụ mụ khổ sở khóc.

“Mẹ, đừng nói nữa, chuyện này không cần phải tiếc nuối. Làm như vậy đối với ai cũng tốt!” – Tiểu Ngưng lại ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt để nước mắt khỏi chảy xuống.

“Ừ, chỉ cần con nghĩ như vậy là tốt rồi, tốt rồi!” – Lục mụ mụ cũng không dám nhắc tới chuyện cũ, con gái nói là đã nghĩ thông, bà hiểu được.

“Mẹ, con có Dương Dương là đủ rồi, nhìn nó khỏe mạnh lớn lên, con rất thỏa mãn!” – Tiểu Ngưng nhẹ nhàng đặt đầu mình ở trước ngực mẹ: “Mẹ phải cố gắng khỏe lên? Con gái rất cần mẹ!”

“Ha ha, mẹ sẽ cố hết sức! Nếu như có thể, mẹ hi vọng có thể thấy con kết hôn, như vậy mẹ cũng an tâm!” – Ai làm mẹ mà không muốn nhìn thấy con gái mình mặc áo cưới.

“Vâng!” – Tiểu Ngưng lên tiếng đáp nhẹ, chỉ muốn làm cho mẹ yên tâm.

Kết hôn? Trên người cô mang theo dấu ấn tàn khốc, tâm bị hắn chiếm hết, còn có sức lực đi gả cho người đàn ông nào khác sao!

“Dương Dương thật sự rất đáng yêu, năm đó con kiên quyết muốn giữ lại nó! Nếu không, hắn không hận chết bà ngoại như mẹ đây mới là lạ!” – Lục mụ mụ nghĩ đến cháu ngoại đáng yêu lại rất hiếu thảo, quanh mắt bắt đầu dâng lên lệ nóng.

“Không đâu, con sẽ không nói cho nó biết!” – Tiểu Ngưng đáp lại, cũng may mắn là mình kiên quyết giữ lại.

Năm đó rời hắn đi không lâu sau đó cô liền phát hiện mình có thai. Lúc ấy cô thật sự rất vui mừng…

Đây là bảo bối của cô, cô sao có thể cam lòng bỏ đi!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngồi ở đầu bàn hội nghị vị trí Tổng tài – Đường Hạo đang tựa lưng vào ghế ngồi nhìn quét qua các chủ quản cao cấp.

Sự sắc bén trong ánh mắt của hắn để lộ ra thành thục, ổn trọng và trí tuệ, đưa dáng người hoàn mỹ của hắn bày ra, càng tô điểm thêm cho diện mạo cao ngạo bất phàm của hắn.

Dù cho những người ở trong phòng họp này đều được coi là tinh anh trong giới thương nhân. Nhưng khí thế Đường Hạo vương giả, người ta không khó có thể nhận ra hắn chính là người đứng đầu trong phòng họp này.

Chờ vài giây đồng hồ nhưng không thấy có người dị nghị, Đường Hạo tuyên bố tan họp.

Chủ quản cao cấp nối đuôi nhau đi khỏi phòng họp, Đường Hạo ra cuối cùng.

“Anh Hạo…”. cô gái mặc bộ âu phục Chanel quý giá mới nhất từ trong miệng truyền ra một tiếng nói hờn dỗi, nhơn nhớt.

Đường Hạo nhíu mày, không đếm xỉa tới, ánh mắt đưa đến người mới tới: “Sao cô lại tới đây?” – Vừa mới mở miệng nói chuyện, một mùi nước hoa dày đặc liền tràn vào xoang mũi của hắn.

Đường Hạo mày nhíu lại càng sâu hơn, hiển nhiên rất không chiụ được cái mùi hương này.

“Em tới cùng anh ăn cơm trưa, em sợ không ở bên cạnh anh, anh lại quên ăn cơm!” – Tiền Lỵ Nhi thân mật khoác tay Đường Hạo, dựa vào người hắn.

## 52. Chương 52

Đường Hạo nhìn đồng hồ, bây giờ là 11h30, hắn có thói quen ở công ty dùng cơm trưa. Hắn cũng không nhìn cô gái ở bên cạnh, hướng đến thang máy: “Nếu như muốn dùng cơm với tôi thì chờ một tiếng sau đi!”

Một giờ có thể xử lý rất nhiều việc, hắn không muốn lãng phí thời gian cùng cô gái quen được chiều chuộng mở chai rượu thượng hạng.

Cặp môi đỏ mọng của Tiền Lỵ nhi lập tức cong lên, lúc hắn làm việc nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, đợi một giờ sẽ rất nhàm chán: “Anh Hạo, em nghĩ đi ăn ở một nhà hàng rất xa, một giờ sau đi sẽ khó tìm được xe!”

“Muốn đi xa sao?”. Đường Hạo mặt không cảm xúc hỏi, làm cho người ta không đoán được ý tứ của hắn.

“Đúng vậy!” – Cô nhỏ giọng trả lời, khuôn mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm mặt của hắn.

Keng…

Cửa thang máy mở ra, Đường Hạo đi vào thang máy, ấn xuống nút đóng cửa: “Nếu chỗ đó quá xa thì tìm thư kí của tôi hẹn trước, hai giờ chiều nay tôi còn có một cuộc họp!”

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Tiền Lỵ Nhi vội vàng chen vào trong thang máy. Lại dậm chân, cô nói: “Được rồi, đi ăn ở nhà hàng dưới lầu cũng được!”

Đường Hạo không nói thêm gì nữa, mắt nhìn vào vật đang cầm trong tay – bản cơ cấu kinh doanh khu khách sạn “Morning Day”, bởi vì công ty này đầu tư sản nghiệp khác thì xảy ra lỗ lã nghiêm trọng khiến công ty quay vòng tài chính khắp nơi…

Nếu như công ty này chỉnh đốn tốt, nhất định sẽ mang lại cho Tập đoàn Đường thị tiến lời rất lớn. Cho nên hắn phải nắm bắt “Morning Day”.

Hiện tại từng giây từng phút đối với hắn mà nói đều rất đáng quý, hắn không thể lãng phí mỗi giây nào, nhất định phải đem năm năm lãng phí đó lấy lại.

Rất nhanh, thang máy liền đi lên tầng cao nhất của Tập đoàn Đường thị, là nơi Tổng tài xử lý công việc.

Đường Hạo giống như quên bên người còn có một người khác, bước nhanh đến văn phòng.

Giày cao gót cao ba tấc của Tiền Lỵ Nhi căn bản không cách nào đuổi kịp bước đi của hắn, chỉ có thể khổ sở đuổi theo ở phía sau.

Ngồi vào ghế da, Đường Hạo liền tiến vào trong một vòng công việc mới. Chỉ thấy ngón tay của hắn trên bàn phím không ngừng gõ, nhìn chằm chằm màn hình xem trên mặt một đống số liệu.

Tiền Lỵ Nhi ngồi vào cái ghế đối diện. Trong ánh mắt ngoại trừ sự nhàm chán và nỗi tức giận đang kìm nén là sự mê luyến đối với Đường Hạo.

Hắn thật sự rất đẹp trai, có thể nói là người đẹp trai nhất trong những người đàn ông đẹp trai mà cô từng gặp qua. Thực tế, sau khi lên làm Tổng tài lại càng thêm mị lực vô cùng.

“Anh Hạo, anh khát không, có muốn em mang một ly cà phê đến cho anh không?”. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cô đã tìm được lời nói để nói.

“Ừ. . . . . .” .Đường Hạo phát ra một chữ đơn giản.

Tiền Lỵ Nhi tung tăng như chim sẻ cầm điện thoại nội tuyến lên, dùng ngữ khí rất cao ngạo ra lệnh: “Thư kí Tần, mang hai ly cà phê lên đây, nhớ kỹ một ly cho thêm đường, một ly không thêm đường!”

Cô rất thích việc nhấn điện thoại nội tuyến trong văn phòng Đường Hạo, rồi ra lệnh cho người ở ngoài, điều này làm cho cô có cảm giác mình là ‘Tổng tài phu nhân’.

Không lâu sau, cửa mở ra: “Tổng tài, giữa trưa ngài có hẹn ăn cơm…” Người tới là một cô gái rất trẻ, tết tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ màu sáng

Đường Hạo ngẩng đầu, đầu lông mày nhăn lại sủng nịch nói: “Tại sao lại tự tiện xông phòng làm việc của tôi, tôi đã nói biết bao nhiêu lần muốn vào phải gõ cửa mà!”

“Vâng…!” – Cô gái lui trở về sau cánh cửa cửa.

Nhẹ gõ vài cái lên cửa, cô rất lễ phép hỏi: “Đại Tổng tài, tôi có thể đi vào chưa ạ?”

“Mời vào!” – Đường Hạo trả lời, lập tức mỉm cười một cái.

## 53. Chương 53

Cô gái vừa tiến đến, nói với người con gái đang ngồi trên ghế: “Tiền tiểu thư, cô đến sô pha bên kia ngồi cho thoáng được không? Tôi cùng Tổng tài có công việc muốn thương lượng!”

Tiền Lỵ Nhi đè xuống sự chán ghét cực độ trong lòng, dối trá nhếch môi lên: “Được, sự nghiệp của em họ Đình Đình càng ngày càng thăng tiền. Thật là làm cho người chị dâu tương lai như chị cảm thấy không bằng, xem ra chị phải học tập em rồi!”

Đình Đình không để ý tới màn ‘lôi kéo làm quen’, nhún nhún vai nói: “Vấn đề không phải ai cũng có thể làm được, tôi không giống như vậy!”

“Cô. . . . . .”. Tiền Lỵ Nhi tức giận đến hai mắt trợn to, dùng sức nắm chặt trong tay.

Khi Đình Đình vừa muốn mở miệng, Đường Hạo liền lên tiếng: “Đình Đình, em không phải có chuyện muốn nói sao? Vậy nói nhanh một chút, anh bề bộn nhiều việc!”

“Tổng tài, em là đòi kinh phí tuyên truyền mà đến đây, hì hì!” Đình Đình là con gái của dì Đường Hạo, năm nay hai mươi tuổi, trong kỳ nghỉ hè đến kiêm một chức vụ.

Nếu không thì một viên chức nho nhỏ của bộ tuyên truyền, làm sao có thể bởi vì một việc nhỏ này đến làm phiền Tổng Tài?

“Đi đến phòng Tài vụ đưa ra hóa đơn là xin được rồi!”. Đường Hạo thấp giọng nói, có thể cho tiểu thực tập sinh làm tuyên truyền đương nhiên không cần hắn hao tâm tổn trí .

“Nha. . . . . . Tổng tài, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, em muốn cùng anh chia sẻ một số chuyện.” Nói đến đây, tay Đình Đình từ phía sau đưa về phần trước ngực, làm ra tư thế em van anh.

Cô có thiệt nhiều chủ ý đều rất tốt, chính là người bên cạnh lại không có ai nghe cô nói. Mẹ cả ngày đều chơi mạt chược, ba thì vội vàng việc buôn bán của mình. Cô vui sướng quá nên sốt ruột tìm người chia sẻ.

Chứng kiến bộ dạng em gái cầu khẩn, Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm nói: “Được, cũng đến lúc ăn cơm trưa rồi..!”

“Biết rồi, 12h30 gặp!”. Trong thời gian công tác hai tuần, cô đã biết tinh thường thời gian ăn cơm của anh trai.

Ngồi ở một bên, Tiền Lỵ Nhi tức giận, đứng lên: “Không thể, không phải nói muốn ăm cùng em sao?”

“Cái này. . . . . .”. Đường Hạo nhẹ vỗ về cái trán, không xong, hắn giờ mới nhớ tới đã hẹn Lỵ Nhi rồi: “Đành phải như vậy, chúng ta cùng dùng cơm cùng một chỗ!”

“Cái gì?”. Tiền Lỵ Nhi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Đình Đình, hận không thể đem cô đá văng ra cửa sổ.

Đình Đình không để ý tới cô ta, dù sao cô còn rất ưa thích chọc giận cô gái này, vừa vặn một hồi nữa có thể tận tình trêu tức cô ta. . . . . .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Chủ nhật, Khu mua sắm Cao Phong Kỳ, Tiểu Ngưng đi ra từ siêu thị nghe thấy tiếng tuyên truyền bên ngoài quá lớn và hấp dẫn.

Lại hoạt động gì?

Mang theo một đống vật dụng hàng ngày, cô liều mạng sức cùng khí lực xông vào đám người phía trước. Trên đài bầy sản phẩm mới nào đó với bình bia, người điều khiển chương trình khí thế ngất trời giới thiệu. “Phần thưởng của chúng tôi có ba giải. . . . . . Hạng nhất mới có tiền thưởng.”

Đây không phải máy chơi game Dương Dương vẫn muốn sao? Vì quá đắt nên cô không có năng lực thỏa mãn cho nguyện vọng của con trai.

Nhìn hình ảnh quảng cáo thật to, Tiểu Ngưng dừng chân không nỡ rời khỏi. Cô muốn tham gia hoạt động này, thắng được giải nhất, con trai có được nhất định sẽ hưng phấn nhảy dựng lên .

Sau khi đã quyết định, Tiểu Ngưng lại lập tức mang theo một đống đồ đi báo danh tham gia hoạt động.

Trải qua một vòng cực kỳ đơn giản của tuyên truyền, Tiểu Ngưng lần này tới được cửa ải cuối cùng. Khoảng cách được kéo gần lại sau một bước dài. . . . . .

## 54. Chương 54

Vòng thi cuối đã đến, Tiểu Ngưng rốt cục cũng tiến vào vòng cuối cùng sau một vòng tranh tài cùng ba mươi người. Sau khi tiến vào trận chung kết cô mới cảm giác được áp lực, bởi vì phần nhiều là đều là người trẻ tuổi, cái này … đối với cô mà nói là uy hiếp rất nghiêm trọng.

Chủ trì không cho người chơi ở đây thời gian quá nhiều để chuẩn bị, trực tiếp giới thiệu một vòng thi cuối cùng: uống bia.

Tiểu Ngưng nhìn trên bàn đặt một đống ly đã rót đầy cũng không khiếp đảm, bởi vì mấy năm trước ngẫu nhiên cô mới phát hiện còn có chút tửu lượng. Mặc dù không uống quá nhiều nhưng bia và rượu không khác biệt nhiều lắm.

Khi người chủ trì nói một tiếng ‘Go!’ trận đấu chính thức bắt đầu, cô không dám trì hoãn thời gian rất nhanh cầm lên một ly, đồng thời uống hết, không quên mất lại cầm lên một cái ly khác….

Chỉ thấy cô không để ý hình tượng , một ly đón lấy một ly rồi uống, bọt bia dọc theo cổ của cô chảy vào quần áo của cô, cũng đều chẳng quan tâm đến.

Bởi vì quá ý nghĩa đưa quà cho con trai quá bức thiết. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài, Tiểu Ngưng là người chơi uống xong nhiều ly bia nhất trong thời gian hạn định.

Ý thức có chút mơ hồ, Tiểu Ngưng hưng phấn cười rộ lên, trong lòng thầm nhớ kỹ. “Bảo bối, mẹ hôm nay có thể mang quà về nhà cho con!”

“Lần này người may mắn đạt được giải thưởng hạng nhất chính là. . . . . .”. Người chủ trì cầm microphone lớn tiếng tuyên bố, đồng thời giữ chặt tay Tiểu Ngưng.

Chính tại thời điểm giơ lên cánh tay Tiểu Ngưng, chỉ nghe “bùm” một tiếng, Tiểu Ngưng ngã xuống trên mặt thảm màu đỏ.

Dưới đài một hồi cười to, trên đài một hồi hỗn loạn.

Rất nhanh, Tiểu Ngưng đã được nhân viên ôm đi …

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Nằm ở trên ghế sa lon, say ngủ trong một văn phòng, thỉnh thoảng còn mỉm cười, bộ dáng còn có mấy phần ngọt ngào. Vạt áo ẩm ướt dán chặt lấy ngực cô nổi lên cao cao, buộc vòng quanh đường cong nữ tính.

Ngồi ở trên ghế làm việc, người chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, dưới bụng đột nhiên một hồi căng cứng. Hắn không được tự nhiên uống một ngụm cà phê, điều chỉnh tư thế ngồi muốn cho bản thân mình thả lỏng một chút.

“Ừ. . . . . .”. Trên ghế sa lon, cô ngủ rất thoải mái, phát ra một tiếng thân ngâm vui sướng, như thân thể con mèo nhỏ đang giãy dụa.

Bất quá hai tay cô ôm chặt lấy hai bên người, vừa vặn đem ngực cô thu lại càng chặt. Một khắc kia cúc áo trước ngực không biết mở ra từ khi nào.

Lộ ra một khe rãnh thật sâu trơn mềm.

Đường Hạo thiếu chút nữa cà phê chưa kịp nuốt trong miệng phun ra, cũng may định lực hắn khá tốt. Đáng chết, đều do em gái bảo bối của hắn, không biết nghĩ sao lại đem một người uống say ném cho hắn quản lý.

Lý do hôm nay là chủ nhật, trong công ty người người đi làm, chỉ có một mình hắn rảnh, những người khác đều có việc để làm.

Trên ghế sa lon, người bất an động đậy, hơn nữa đứng người lên mơ mơ màng màng đi loạn, một bước chân không xong lại hướng phía người nào đó ngã vào …

“Uy , cô đừng ngã sấp xuống !” – Đường Hạo rất nhanh đứng lên, đỡ người ‘say rượu’ nặng nề ngã vào trong lòng hắn.

Đường Hạo chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại gì đó đập vào ngực, vô cùng… thoải mái.

Dù cho không cần sờ, cũng biết là ngực, hơn nữa tuyệt đối tuyệt đối là hàng thật giá thật. Mùi hương cổ thơm ngát tiến vào hơi thở của hắn, mùi vị kia. . . . . . Rất quen thuộc. . . . . .

## 55. Chương 55

Đường Hạo cau mày nghĩ, rốt cuộc mình đã ngửi qua ở nơi nào rồi.

“A. . . . . . Nhịn không nổi, buồn đái quá . . . . .” – Tiểu Ngưng say đến nỗi không biết đang ở nơi nào, hàm hồ nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất thống khổ nhăn lại càng nhăn nhó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, cái mũi nhăn lại vểnh lên, làm cho cô thậm chí thoạt nhìn có điểm giống búp bê.

“Buồn đái quá mẹ ơi . . . . . .” – Tiểu Ngưng lại hô một tiếng.

Đường Hạo lông mày lại nhăn thêm vài phần, mặt lạnh ôm nữ nhân say chóng mặt đi vào trong toilet.

Chứng kiến bồn cầu tựa như nhìn thấy người thân, Tiểu Ngưng cao hứng cười to: “Ha ha. . . . . . Rốt cục có thể giải quyết rồi!”

Tựa hồ không nhìn tới người đàn ông bên cạnh, rộng rãi cởi bỏ quần jean, cùng một lúc cởi ra …

Động tác của cô quá nhanh, nhanh đến nổi làm cho Đường Hạo căn bản không kịp xoay người. Hắn thị lực hoàn toàn bình thường không thể tránh khỏi nhìn thấy một mảnh khu rừng rậm rạp giữa hai chân cô …

Hắn mặt không biểu tình xoay người, bất quá trong ánh mắt là sự trào phúng với cô. Ừ, con gái có thể ở trước đàn ông tự nhiên cởi áo nới dây lưng, như thế hẳn là thói quen. . . . . .

“Xèo xèo . . . . . .”. Một chuỗi tiếng nước chảy cọ rửa vách sứ trong toilet vang lên. Hơn nữa thời gian tiếng nước tiểu chảy cũng khá lâu. . . . . .

Bụng rốt cục đạt được giải thoát, người mơ mơ màng màng bật cười. Bàn tay nhỏ bé vuốt trên không trung, nhưng sao sờ không tới thứ cô muốn tìm.

“Ừ, giấy vệ sinh tại sao không có?”. Cô bực bội quát lên.

Đi ra toilet, người chịu không được lại đi vào, không nhìn cô gái kia đang làm trò hề, hắn trực tiếp giật xuống cuộn giấy vệ sinh ném tới tay của cô.

“Đây . . . . . Nguyên lai trong này!”. Cô mồm miệng nói không rõ, thoáng nâng lên, lau. . . . . .

Đường Hạo thật sự chịu không được rồi, chưa từng có gặp qua người con gái nào như vậy. Không được, hắn nhất định gọi điện thoại bảo Đình Đình đem cô gái này đi, nếu không hắn khó đảm bảo không đem cô ta vào trong bồn cầu, giật nước cuốn đi.

Mặc quần xong, lảo đảo đi ra. Đầu óc cô choáng váng…

“Tôi đi không nổi, phải lên xe về nhà nấu cơm. Mẹ và cục cưng đều chờ ăn cơm …”. Bộ dạng cô say rượu thật không trang nhã.

Trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận, có vẻ không chịu đựng được nữa.

Hắn một tay móc điện thoại trong túi quần ra, rất nhanh bấm một số điện thoại.

“Tổng tài, anh chờ một chút em làm xong sẽ lập tức lên ngay!”. Đình Đình vội vàng nghe điện thoại.

“Anh lệnh cho em, bây giờ ngay lập tức lên đây cho anh, đem cô gái này đi. Nếu không anh sẽ đem cô ta ném xuống dưới lầu!”. Hắn rất nghiêm túc nói, không nói giỡn nửa câu.

“A. . . . . . Cây cột này làm sao có thể hung dữnhư vậy ….”. Tiểu Ngưng bị sợ đến kêu sợ hãi một tiếng, sau đó khóc nức nở, nước mắt cùng nước mũi cũng đều cọ vào “Cây cột”.

Tiếng khóc rống giống như trẻ con này trong nháy mắt làm cho lòng của hắn cảm thấy đau xót, tác động đến một việc mà hắn đã che dấu rất lâu.

Cúi đầu xem xét bộ dạng cô say khướt, lập tức sự đau xót ‘trong nháy mắt’ tan thành mây khói, chỉ còn lại sự chán ghét.

## 56. Chương 56

Chậm rãi mở to mắt, Tiểu Ngưng khi thấy trần nhà đẹp đẽ, thì nhảy bật dậy từ ghế salon. “Đây là nơi nào?”

Mới từ trong toilet ra Đình Đình mở to hai mắt nói: “Khá tốt, cô cuối cùng đã tỉnh!”. Bởi tìm không thấy điện thoại di động của cô, liên lạc tới nhà cô không được. Cho nên chỉ đợi cho đến khi cô tỉnh lại, anh trai còn phát hỏa, sau đó đem tới văn văn phòng ném cho cô.

Tiểu Ngưng lau mặt của mình, đầu đau quá, chia năm xẻ bảy .”Đây là nơi nào? Hiện tại mấy giờ rồi?”

“Nơi này là công ty của chúng tôi, bây giờ là ba giờ chiều! Tiểu thư, cô bây giờ có thể đi được chứ?”. Đình Đình quan tâm hỏi.

Tiểu Ngưng cau mày dùng sức hồi tưởng chuyện xảy ra trước đó, cô tham gia cuộc thi uống rượu, sau đó … đã lấy được hạng nhất. “Tiểu thư, có phải là tôi lấy được giải thưởng hạng nhất”

“A, vâng?”. Đình Đình lúc này mới nghĩ đến vấn đề lễ vật, trước đều bận điên rồi, quay đầu lại phải trông chừng cô ngủ. “Chúng ta đi lấy phần thưởng nào…”

“Được…!”. Tiểu Ngưng cầm lấy túi nhựa chất đống trên sàn nhà, sau đó cùng nhân viên đi vào thang máy.

Bọn họ mới vừa đi tới một cánh cửa, một tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Thực xin lỗi, tôi phải tiếp điện thoại!”. Đình Đình thật có lỗi nói, sau đó bắt đầu trò chuyện. “Thật có lỗi, bây giờ tôi còn có công việc, một mình cô có thể đi vào văn phòng thưởng được chứ?”

“Có thể mà!”. Tiểu Ngưng gật gật đầu nói, dù sao chỉ cần cầm phần thửơng và về nhà.

Hai người chia tay, Tiểu Ngưng đi vào một văn phòng.

“Cái gì … Phần thưởng đã được trao cho người khác?”. Tiểu Ngưng nghe lời của đối phương, mở to hai mắt chất vấn: “Tôi đã lấy được hạng nhất, tôi vẫn chưa lấy mà?”

“Thực xin lỗi, bởi vì cô uống quá nhiều nên chúng tôi đem phần thưởng trao cho người thứ hai rồi!” .Nhân viên nói ra nguyên nhân.

“Đây là cái gì lý do gì chứ? Các người không phải nói người uống nhiều nhất sẽ tính là người thắng sao? Không được, lúc ấy tôi chính là uống nhiều nhất, anh phải trả phần thưởng cho tôi!”. Tiểu Ngưng nói ra lý do của mình, cô vì vậy mới ở trước mặt mọi người uống rượu đến dọa người, hiện tại cô lấy không được là sao?

Nhân viên có giải thích một lần nhưng Tiểu Ngưng kiên trì quan điểm của mình, nhất định phải lấy được giải thưởng hạng nhất.”Là các người không ở trước điều kiện nói rõ ràng, sau đó tự tiện lấy phần thưởng cũa tôi đưa người khác. Tôi bất kể các người còn có hay không, cái kia của tôi nhất định phải cho tôi!”

“Tiểu thư, cô đừng nói vô lý chứ? Hiện tại chúng tôi cũng không có, phần thưởng máy chơi game chỉ có một!”

Tiểu Ngưng càng căm tức hơn, rõ ràng là bọn họ không đúng lại vẫn nói cô vô lý: “Tôi hỏi các người, chuyện này rốt cuộc là ai không đúng? Hôm nay tôi không lấy đước phân thưởng thuộc về tôi, tôi không đi đâu hết!”

“Vị tiểu thư này, cô. . . . . .”

Mới từ trong thang máy đi ra, thấy được một ngưới tóc rối bù, mặc quần jean, ở đằng kia la hét muốn cái gì đó.

Đường Hạo đến gần bọn họ, nghiêm túc hỏi nhân viên: “Có chuyện gì, ầm ĩ cái gì ? Không biết như vậy ảnh hưởng không tốt sao?”

Tiếng nói quen thuộc, rất quen thuộc làm cho Tiểu Ngưng ngừng tranh cãi, toàn thân trong nháy mất cứng lại. . . . . .

Là hắn… đã sáu năm không gặp hắn ….

Không sai, thanh âm của hắn cô chưa từng quên đi, hơn nữa trong vô số buổi tối cô còn mơ thấy tiếng ca dễ nghe của hắn …

Một chất lỏng chua xót thoáng phun lên cổ họng của cô. Cô chưa từng có vọng tưởng mình còn có một ngày có thể gặp lại hắn, thật không có nghĩ đến.

Mãnh liệt nghĩ nếu xoay người, xoay người cô có thể nhìn thấy hắn.

Mà lúc cô muốn xoay người lại không đủ dũng khí, cô không dám, cô sợ hắn chỉ coi cô như người xa lạ, chỉ gặp cô gặp thoáng qua…

## 57. Chương 57

“Thực xin lỗi Tổng Tài, vị tiểu thư này là người tham gia hoạt động tuyên truyền lần trước, nhưng khi đó cô ấy uống quá nhiều, theo quy định sẽ không thể xem là người chiến thắng nên phần thưởng tôi đã trao cho người thứ hai rồi!” – Người nhân viên nói có vài phần chột dạ, kỳ thật thời điểm diễn ra hoạt động không nói rõ ‘uống nhiều’ sẽ không đạt yêu cầu. Chỉ là lúc ấy người thứ hai đúng lúc là bạn tốt của hắn, nên đem phần thưởng cho bạn của mình.

Trước còn cố gắng lấy lại phần thưởng, nhưng bây giờ Tiểu Ngưng cúi đầu nói: “Thôi, tôi từ bỏ!”

Điều này làm cho Đường Hạo nhớ tới, cô gái trước mắt chính là người trước đó ở trong văn phòng hắn đi tiểu. Lông mày của hắn lại nhíu lại, một chút ấn tượng đối với cô lại thấp xuống vài phần.

Tiếng nói của cô nghe có chút khàn khàn, nếu như hắn đoán không có sai cô nhất định có thói quen hút thuốc. Hút thuốc, uống rượu, hành vi lớn mật làm cho hắn không ngừng so sánh cô với các cô gái làm nghề…

Bất quá về vấn đề phần thưởng hắn vừa nghe thoáng liền hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Không phải tại cô sai mà là về sự công tư của nhân viên. “Cho vị tiểu thư này phần thưởng của giải nhất, phần thưởng này hẳn là thuộc về cô!”

Nói xong, hắn liền hướng cửa chính của công ty mà đi.

“Dạ, sẽ làm ngay ạ!”. Nhân viên lập tức gật đầu nói. “Tiểu thư, thật xin lỗi, cô chờ tôi lấy phần thưởng đưa cho cô!”

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn đi xa, Tiểu Ngưng mới dám quay đầu nhìn bóng lưng hắn đã đi xa. Một hàng nức mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt của cô, cái mũi rất nhanh run rẩy lên.

Hiện tại cô càng thêm xác định, cô chưa bao giờ không nghĩ tới hắn, thương hắn.

Hắn so với trước kia càng thêm trầm ổn, càng thêm cường tráng. Chỉ là lưng hắn vừa thẳng vừa rộng khiến cho cô không nỡ dời tầm mắt. . . . . .

“Tiểu thư. . . . . . Cô chờ một lát được chứ?”

Tiểu Ngưng quay đầu, rất nhanh lau nước mắt.” Vâng … Vâng!”

Dù sao hắn đã đi rồi, cô vẫn muốn có máy trò chơi này. Nghĩ đến đứa con khi nhìn thấy thì nhất định sẽ rất cao hứng.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Mẹ, sao mẹ lại mua thứ mắc như vậy cho con?”. Dương Dương thật không hiểu rõ, cũng không có cao hứng nhảy dựng lên mà cong miệng nhìn mẹ.

Tiểu Ngưng nghi hoặc ngồi chồm vuống chỉ chỉ máy chơi game hỏi: “Làm sao vậy, Dương Dương không thích máy trò chơi này sao?”

Dương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

Nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, Tiểu Ngưng thương tâm nói ra: “Còn tưởng rằng con nhìn thấy bắt sẽ vui vẻ mà hôn mẹ …”

Chứng kiến bộ dạng mẹ thương tâm khổ sở, Dương Dương tranh thủ thời gian lấy bàn tay nhỏ bé vuốt mặt mẹ. “Dương Dương không phải không thích, chỉ là mua thì cần rất nhiều tiền, con không muốn mẹ mua cho con những thứ mắc như vậy. Mẹ kiếm tiền rất vất vả …”

Nghe được lời của con, mũi Tiểu Ngưng lập tức cay cay, mắt càng đỏ lên. Cô đem mặt vùi vào ngực con che dấu kích động, cố ý vỗ hai cái vào vai con. “Tiểu quỷ, con không cần phải hiểu chuyện như vậy được không? Con muốn cho mẹ rơi nước mắt sao, mẹ nhất định phải đánh con khiến cho con phải cùng khóc với mẹ!”

“Không được phải con!”. Dương Dương vừa nghe đến bị đánh, tranh thủ thời gian giãy dụa, đồng thời lấy bàn tay nhỏ bé bảo vệ cái mông của mình. “Không được đánh, đánh sưng mông mặc quần sẽ rất khó coi!”

## 58. Chương 58

Xì….

Tiểu Ngưng càng lúc càng cười to hơn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai. “Được rồi, con tự chơi đi , mẹ còn phải đi nấu cơm!“

“Vâng!”. Dương Dương gật đầu, hưng phấn cầm lấy máy chơi game chạy đến chỗ khác ngồi ngoan một chỗ .

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hiếm có của con trai ,Tiểu Ngưng lại càng vui mừng cười tươi hơn. Cô cũng không phản đối con trai mình chơi game, bởi vì có rất nhiều trò chơi hay có thể khai phá chỉ số thông minh của trẻ nhỏ. Hơn nữa từ trước đến nay Dương Dương cũng không phải là một đứa trẻ quá ham chơi , một trò chơi mà nó đã chơi đùa một lần rồi thì nó rất ít khi chơi lại lần thứ hai.

Tại phòng bếp bận rộn nấu nướng một hồi, cuối cùng ba món ăn thơm lừng bốc khói nghi ngút đã được hoàn thành. Sau khi bày biện đồ ăn ra bàn, Tiểu Ngưng cởi bỏ tạp dề đi gọi mẹ mình lại ăn cơm. Quái lạ, hôm nay thời gian mẹ cô ngủ có chút lâu hơn mọi ngày.

Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Tiểu Ngưng nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, gọi khẽ .”Mẹ, mẹ dậy rồi ra ăn cơm đi!“

Mẹ cô nằm im trên giường, không hề lên tiếng, có lẽ là đang say giấc nồng. Tiểu Ngưng thấy thế liền lay nhẹ mẹ mình, cất giọng gọi to .”Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi, đến giờ ăn cơm rồi mẹ ơi . . . . Mẹ. . . . . .“

Bất luận Tiểu Ngưng hô to như thế nào, mẹ cô không hề có bất cứ phản ứng nào đáp lại . . . . . .

\*\*\*

“Anh, Vậy là hoạt động ngày hôm nay thành công tốt đẹp rồi ha!” Đình Đình chạy tót lên xe ông anh họ, quay đầu cười hì hì hỏi, mặt vênh lên chờ lời khen ngợi của Đường Hạo.

“Hừ!”. Đường Hạo chỉ đơn thuần hừ nhẹ một tiếng.

“Này ,sao anh lại đánh giá người ta thấp như thế hả ? Anh không thấy mọi việc đều thành công rực rỡ như vậy à ?”. Đình Đình không vừa lòng kháng nghị , từ trước đến nay đây chính là công tác to lớn đầu tiên mà cô làm được.

Đường Hạo chăm chăm nhìn vào vật trong tay, không thèm đếm xỉa đến cô em họ: “Anh hoài nghi em chính là quảng cáo cho xí nghiệp đồ chơi chứ không phải là quảng cáo cho sản phẩm bia mới của chúng ta!“

“Đương nhiên là quảng cáo bia rồi, Anh không nhìn thấy có rất nhiều người tham gia thi đấu à . Chúng ta đã lợi dụng triệt để ‘ mồi ’, để câu cá lớn!“

”Ha ha, chỉ sợ người ta liều mạng muốn lấy cho bằng được máy chơi game , chẳng thể nhớ nổi tên loại bia mới của chúng ta!”. Hắn thật sự vô cùng hoài nghi người thắng cuộc kia, cô ta chắc chắn sẽ không nhớ nổi tên loại bia cho mà xem .

“Nhất định sẽ nhớ mà . Ha ha, ngẫm lại không ngờ người đạt giải nhất lại là một cô gái trông vô cùng mỏng manh, yếu đuối! Cô gái ấy đã lấy được sĩ diện cho nữ giới chúng em!”. Đình Đình rất bội phục nói.

Nghĩ đến dáng người của cô gái ấy, Đường Hạo thấp giọng lẩm bẩm: “Cô gái nhỏ? Anh dám chắc rằng cô ta tuyệt đối không phải là một thiếu nữ yếu ớt gì cả. Mà chính là đàn bà , là một con cá đã chín . . . . . .“

“Anh có thể nhìn ra sao?”. Đình Đình mở to hai mắt, sau đó bĩu môi nhìn chằm chằm anh mình: “Anh, anh có điểm biến thái!“

“Một cô gái mà có thể uống say xỉn đến chết trên đường cái như thế thì sao có thể là một phụ nữ đứng đắn được!”. Lại còn tại trước mắt hắn cởi quần ra nữa, nghĩ tới điều này lại càng khiến hắn khẳng định ‘cô gái’ ấy không hề biết xấu hổ là gì.

“Chắc là vì cô ấy rất muốn có được phần thưởng kia đi ? Em cảm thấy đó là một cô gái rất tốt mà. Nói đến không đứng đắn, em cảm thấy ai cũng đều đứng đắn hơn bạn gái của anh nhiều!” .Tuy chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Đình Đình cảm thấy cô gái thắng cuộc kia thực sự rất tốt, căn bản không giống như lời ông anh này nói chút nào.

“Liên quan gì đến cô ta?”. Đường Hạo không có vẻ hào hứng hỏi vặn lại cô em họ, hắn có thể xác định rằng chính mình không hề thích Tiền Lỵ Nhi, nhưng trên con đường sự nghiệp, Tiền Lỵ Nhi có thể trợ giúp cho hắn rất nhiều. Về phần chuyện yêu yêu đương đương gì đó, hắn đã sớm nhìn thấu, căn bản chính là cảm thấy không nên đồng nhất mọi chuyện với nhau.

“Anh, em cảm thấy anh tâm tình cứ như một ông già đã hơn năm mươi tuổi rồi ý . Kỳ thật, trên thế giới tươi đẹp này vẫn còn rất nhiều cô gái mà anh có thể thích!”. Đình Đình không muốn mất thời gian khuyên anh trai, anh trai đáng thương của cô, hóa ra nhiều năm vẫn cứ cô đơn như vậy!

## 59. Chương 59

Bệnh tình nguy kịch, bà Lục phải nhập viện, mỗi ngày đều phải dùng bình dưỡng khí và thuốc để duy trì sự sống.

Tiền thuốc men quá đắt, gánh nặng kinh tế cho Tiểu Ngưng lại tăng thêm.

Nên hiện tại, ngoại trừ buổi tối ở quán bar trang điểm cho các tiểu thư, ban ngày cô phải đi giao hàng cho một tiệm hoa.

Khóa kỹ chiếc xe máy, sau khi lấy nón bảo hiểm xuống, Tiểu Ngưng đẩy cửa đi vào trong: “Chị Lý, em về rồi, còn có hàng cần đưa không ạ?”

Bà chủ ăn mặc xinh đẹp, đưa qua một ly trà lài. “Uống nước nghỉ ngơi một chút, bây giờ chưa có thêm danh sách hàng cần đưa!”

“Cám ơn!”. Tiểu Ngưng ngồi yên tại trên ghế sa lon, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi.

Mấy ngày qua ở chung, Lý tỷ đã biết Tiểu Ngưng chưa lập gia đình mà đã làm mẹ. Ban đầu đối với cô ấn tượng thật không tốt cho rằng cô là người không đứng đắn. Thông qua việc mấy ngày nay cẩn thận quan sát, phát hiện cô rất chất phác lại thiện lương: “Tiểu Ngưng, một mình em nuôi con nhỏ không dễ dàng phải không?”

“Khá ổn ạ, đã trở thành thói quen!”. Bởi vì không biết ‘dễ dàng’ là cái gì, cho nên cô cũng không biết một người mang con nhỏ có ‘dễ dàng’ hay không.

“Chị có một đứa em họ, hiện đang làm chủ nhiệm trong ngân hàng, thu nhập khá ổn định! Em có muốn …”

” Vâng …”. Lại có người làm mai giúp cô rồi, khiến Tiểu Ngưng buồn rầu không biết làm sao để ‘cự tuyệt’.

“Vợ của hắn mấy năm trước qua đời, không có con, vẫn ở vậy một mình. Em xem …”

“Cái này …”. Tiểu Ngưng khó xử không biết nói cái gì.

Đúng lúc, chuông điện thoại vang lên, Tiểu Ngưng có lỗi nhìn chị Lý , sau đó nhìn số trên điện thoại mới nói.”Hiệu trưởng Bạch, ngài khỏe. . . . . .” Hiệu trưởng lúc này sao lại gọi điện thoại đến? Chẳng lẽ Dương Dương tại trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Ngưng tâm tình khẩn trương hơn.

“Cô Lục, mời cô bây giờ lập tức đến Nhà trẻ một chuyến, đến đây nói sau!” Viện trưởng thanh âm coi như là nhẹ nhàng, nhưng làm cho người ta không thể phản bác.

“Được, tôi lập tức tới ngay!” Tiểu Ngưng nghi hoặc lại lo lắng cúp điện thoại, quay đầu nhìn bà chủ: “Chị Lý, em phải đi đến Nhà trẻ. Hiện tại cho em xin nghỉ một lúc được không ạ ?!”

“Nhanh đi đi, trên đường nhớ chú ý!” Chị Lý trấn an nói, thầy sắc mặt Tiểu Ngưng trắng bệch, không khỏi làm cho người ta lo lắng.

“Vâng, em sẽ cẩn thận!” Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng nửa phút cũng không dám trì hoãn đi đến xe máy để ở cửa trước. Trời ạ, phù hộ Dương Dương ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì!

Nhà trẻ Dương Dương theo học là một nhà trẻ dành cho quý tộc, đương nhiên Tiểu Ngưng cho con trai tới Nhà trẻ này học căn bản là không có khả năng, bởi cô căn bản không có tiền trả học phí cao như vậy.

Sở dĩ Dương Dương có thể theo học ở đây, hoàn toàn là thực lực của mình trong kì thi diễn thuyết đã lấy được Hạng Nhất, lớn lên lại thông minh nên mấy Hiện trưởng Nhà trẻ muốn Dương Dương đến đó học, đều lấy điều kiện là miễn học phí.

Chính vì vậy, Tiểu Ngưng chọn Nhà trẻ này cho Dương Dương, khoảng cách tương đối gần nhà.

“Cô Lục, cô cuối cùng cũng đã đến!” Tiểu Ngưng vừa mới xuống xe, Viện trưởng khoảng chừng năm mươi tuổi liền tới đón, trên mặt hiện rõ vẻ trách cứ.

“Hiệu trưởng, Dương Dương rốt cuộc là bị làm sao? Có phải là có chuyện gì xảy ra?” Tiểu Ngưng gấp đến độ nước mắt muốn rơi xuống, Dương Dương chính là mạng sống của cô, ngàn vạn lần không thể gặp chuyện không may.

Hiệu trưởng thở dài một hơi, nhìn cô: “Lục Ngạo Dương không bị gì cả, mà là một em khác bị thương!” Phụ huynh trong lớp học này có thể nói là giàu có danh giá. Ngoại trừ em Lục Ngạo Dương thì đều là ‘tiểu thư’ hoặc ‘công tử’.

## 60. Chương 60

Không phải chuyện nghiêm trọng gì, nhưng bởi vì thân phận em học sinh này rất đặc thù, cần phải gọi phụ huynh đến thương thảo. Hiệu trưởng đẩy đẩy kính mắt, không trả lời vấn đề của Lục Giai Ngưng.

Tiểu Ngưng lúc này mới lo lắng nhớ tới, không xong, chẳng lẽ con trai mình gây nên đại họa? “Hiệu trưởng có thể dẫn tôi đi xem Dương Dương và em học sinh bị thương trước được không?”

“Được, vậy cô đi theo tôi!”. Viện trưởng dẫn theo Tiểu Ngưng đi vào phòng khách, chỉ thấy bên trong có hai người con trai cùng một giáo viên đang ngồi.

Dương Dương ủy khuất miệng cong lên cao, ngưỡng cao đầu, bộ dạng chứng tỏ hắn không có sai.

Một bé gái trên trán dán băng cứu thương, nức nở lau nước mắt, hơn nữa còn dùng bàn tay nhỏ bé lau liên tục: “Ô. . . . . .”

Tiểu Ngưng vừa đi vào liền đi thằng tới chỗ bé gái bị thương: “Nói cho dì biết con còn đau không?”

Bé gái gật đầu lại lắc đầu, càng khóc to hơn, nước mắt như vòi nước được mở không ngừng chảy xuống.

Tiểu Ngưng không để ý đến miệng con trai đang vểnh lên rất cao, nhìn về phía giáo viên hỏi thăm tình huống.

Không đợi Giai Ngưng hỏi, người giáo viên đó đã vượt lên trước một bước nói ra: “Em Lục Ngạo Dương bướng bỉnh nhảy lên bàn, mủi giày đụng trúng tán của em học sinh nữ này !”

“Không phải!”. Dương Dương nãy giờ không nói gì, nhăn mũi nói ra.“Mẹ, con không có đụng vào trán người khác. Bạn gái đó không cẩn thận té ngã trên đất, sau đó trán bị bàn chân đạp chảy máu!”

“Có em nhỏ nói, em Lục Ngạo Dương làm trán bạn chảy máu!”. Giáo viên không để ý đến lời nói của Dương Dương, trực tiếp nói với Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng nhìn về phía con trai. Dương Dương chưa bao giờ nói dối, làm sai nhất định sẽ thừa nhận, lần này không thừa nhận đã nói lên hắn thật không có làm trán bạn chảy máu. Thân là mẹ, cô rất tin tưởng con trai của mình.

Bất quá, chạy trên mặt bàn chính là không đúng. Cô nghiêm mặt thấp giọng hỏi con trai: “Nói cho mẹ biết tại sao phải chạy trên mặt bàn?”

“Con … “. Dương Dương nói xong chữ ‘ con ’ lại mân mê miệng.

“Bởi vì bướng bỉnh đúng hay không?”. Con của mình, làm mẹ đương nhiên hiểu rõ, Dương Dương đặc biệt hiếu động lại rất bướng bỉnh.

” Dạ … “. Dương Dương thừa nhận gật đầu, lần này tâm phục khẩu phục.

Lục Giai Ngưng hỏi con mình xong, sau đó lại xoay người nhìn cô giáo cùng viện trưởng lễ phép, cố gắng nói: “Dương Dương chưa bao giờ nói dối, tôi làm mẹ nên vô cùng tin tưởng con mình. Cô giáo cùng viện trưởng có thể điều tra xem có phải đã hiểu lầm ở đâu không?!”

“Không có sai, rất nhiều em nhỏ đều thấy được!”. Cô giáo rất khẳng định nói. Nếu như không kiếm một em nhỏ gánh chịu trách nhiệm, trong chốc lát cô làm sao giải thích cho phụ huynh các em khác đây.

Dương Dương vểnh cặp môi đỏ mọng, nắm chặt quần áo của mẹ .

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi số lượng có hạn ngừng trước cửa phòng khách, từ bên trong đi ra có thể thấy được là giày tây của một người đàn ông. Lông mày của hắn nhăn lại, biểu lộ lúc này hắn đang rất lo lắng.

Hiệu trưởng chạy ra nghênh đón, khi thấy gương mặt của người đàn ông thì hơi kinh ngạc.

Người đàn ông than nhẹ một tiếng, đi vào liền gặp người phụ nữ năm mươi tuổi nào đó: “Ngài là hiệu trưởng?”

“Đúng vậy, tiên sinh, ngài là. . . . . . phụ huynh của em Lục Ngạo Dương sao?”. Hiệu trưởng nghi hoặc thấp giọng hỏi, người đàn ông này cùng em Lục Ngạo Dương lớn lên rất giống nhau? Trời ạ, bà vẫn cho là Lục Ngạo Dương xuất thân từ gia đình bình thường, tại sao có người ba nhiều tiền như vậy?

## 61. Chương 61

Đường Hạo nhíu mày, bộ mặt vô cùng lạnh lùng: “Không phải, Tôi là người giám hộ tạm thời của Hàn Lạc ! Lạc Lạc đã xảy ra chuyện gì?”

“A, thật có lỗi!”. Hiệu trưởng bởi vì nhận lầm phụ huynh học sinh nên có vài phần xấu hổ. “Xin hỏi , tại sao phụ huynh em Hàn Lạc lại không đến !”

“Cha mẹ của em ấy bây giờ đang ở nước ngoài, vừa mới gọi điện thoại nhờ tôi tới vườn trẻ!”. Đường Hạo đơn giản giải thích qua để cho vị giáo viên này tin hắn là người giám hộ tạm thời của Hàn Lạc , chứ không phải là người xấu

~“Tôi hiểu rồi, xin mời anh đi theo tôi!”

Đường Hạo đi theo hiệu trưởng vào phòng khách, vừa vào cửa liền chứng kiến thương tích đã được dán trên trán của ‘muội muội bảo bối’ .”Lạc Lạc, làm sao vậy?”

Tiểu Ngưng lúc này đang ngồi bên cạnh dỗ dành cô bé , đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, một tay cứng ngắc đang dừng trên mặt bé con Lạc Lạc.

Hắn làm sao có thể tới nơi này?

Chẳng lẽ…

Cô kinh ngạc nhìn bé con với đôi mắt thật to trước mặt, chẳng lẽ hắn chính là người nhà của cô bé này ? Người sau lưng không để cho cô có nhiều cơ hội thưởng thức sự chua xót lẫn khiếp sợ, Đường Hạo thẳng bước đi đến chỗ muội muội đang khóc đến hai mắt đỏ bừng, bộ dạng đáng thương của mình.

Nhăn đầu lông mày, Đường Hạo đẩy cái tay đang dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc ra, khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của Lạc Lạc. Giật miếng băng xuống, nhìn thấy miệng vết thương dài vài centimet còn chút máu khô , hai con ngươi rét lạnh quét qua ba người trước mặt. “Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao lại xảy ra chuyện này?”

Lạc Lạc nhìn thấy anh trai , nước mắt tuôn rơi triệt để như vỡ đê rồi, cũng không còn nức nở giống như lúc trước, mà là lớn tiếng khóc lên.”Ô ô, em có phải sẽ trở nên xấu xí , cha mẹ có thể sẽ không nhận ra Lạc Lạc nữa phải không!” Bé không muốn trở nên xấu xí đâu, như vậy sẽ không nhận được sự yêu mến của mọi người nữa!

Đường Hạo ôm chặt Lạc Lạc, sủng nịnh dỗ dành: “Sẽ không, cha mẹ làm sao có thể không nhận ra Lạc Lạc được , Lạc Lạc lúc nào cũng đáng yêu nhất!”

Hóa ra hắn đúng là người nhà của cô bé này? Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch cầm chặt bả vai nhỏ của Dương Dương,cổ họng cô khô rát cố buộc chặt tuyến lệ của mình .

“Ai là giáo viên của Lạc Lạc ? “ Đường Hạo nhìn cũng không nhìn một đôi mẹ con trong phòng, mặt lạnh chất vấn hiệu trưởng.

Tuổi chừng hai mươi mấy tuổi, cô giáo sắc mặt đỏ bừng, mê luyến nhìn người đàn ông đẹp trai, cao lớn trước mắt .”A . . . . .Xin chào, tôi là cô giáo của Lạc Lạc !”

“Vậy cô có thể giải thích cho tôi biết, tại sao Lạc Lạc lại bị thương chứ?”. Hắn tựa hồ không thèm nhìn kĩ cô giáo háo sắc, ngữ khí càng thêm lạnh lùng hỏi.

“A. . . . . . Cậu bé này chạy đến nghịch trên mặt bàn, sau đó không cẩn thận làm trán Lạc Lạc bị thương“. Cô giáo tay chỉ về phía Lục Ngạo Dương, nhưng hai mắt vẫn còn si mê nhìn chằm chằm vào mặt trai đẹp .

Đường Hạo nhìn theo hướng ngón tay của cô giáo, tầm mắt rơi vào một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất . Đối với trẻ con của nhà người khác, từ trước đến nay hắn đều không có nhiều cảm giác, cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn nhiều, thế nên tầm mắt chuyển dời đến trên người phụ nữ đang vuốt lưng bé con kia.

Khi Tiểu Ngưng cảm giác được ánh mắt của hắn thì đầu càng cúi thấp hơn , lo lắng, khẩn trương nhìn mặt đất . Cô lúc này, trong đại não ngoại trừ những suy nghĩ vẩn vơ, không còn chứa được cái gì khác nữa .

Con của hắn cũng đã lớn như vậy rồi? Đó chính là đứa con của hắn cùng cô tiểu thư ngày trước? Hắn có thể nhận ra cô hay không ?

Những vấn đề liên tiếp từ trong đầu tuôn ra, từng cái một cũng làm cho lòng của cô đau nhức như bị kim đâm.

Đường Hạo nhìn chằm chằm thân hình cùng gò má quen thuộc , hắn hình như đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải!

Đúng vậy, dáng người cao hơn mét sáu, thân hình hấp dẫn. Chiếc quần jean màu tắng dán chặt lấy hai chân thẳng tắp của cô , đủ để cho tất cả những người đàn ông trưởng thành đột nhiên căng cứng vểnh lên.

Lại còn chiếc áo sơ mi rộng thùng tình nhưng không cách nào che dấu được bộ ngực nhô cao của cô…

## 62. Chương 62

Vòng thi cuối đã đến, Tiểu Ngưng rốt cục cũng tiến vào vòng cuối cùng sau một vòng tranh tài cùng ba mươi người. Sau khi tiến vào trận chung kết cô mới cảm giác được áp lực, bởi vì phần nhiều là đều là người trẻ tuổi, cái này … đối với cô mà nói là uy hiếp rất nghiêm trọng.

Chủ trì không cho người chơi ở đây thời gian quá nhiều để chuẩn bị, trực tiếp giới thiệu một vòng thi cuối cùng: uống bia.

Tiểu Ngưng nhìn trên bàn đặt một đống ly đã rót đầy cũng không khiếp đảm, bởi vì mấy năm trước ngẫu nhiên cô mới phát hiện còn có chút tửu lượng. Mặc dù không uống quá nhiều nhưng bia và rượu không khác biệt nhiều lắm.

Khi người chủ trì nói một tiếng ‘Go!’ trận đấu chính thức bắt đầu, cô không dám trì hoãn thời gian rất nhanh cầm lên một ly, đồng thời uống hết, không quên mất lại cầm lên một cái ly khác….

Chỉ thấy cô không để ý hình tượng , một ly đón lấy một ly rồi uống, bọt bia dọc theo cổ của cô chảy vào quần áo của cô, cũng đều chẳng quan tâm đến.

Bởi vì quá ý nghĩa đưa quà cho con trai quá bức thiết. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài, Tiểu Ngưng là người chơi uống xong nhiều ly bia nhất trong thời gian hạn định.

Ý thức có chút mơ hồ, Tiểu Ngưng hưng phấn cười rộ lên, trong lòng thầm nhớ kỹ. “Bảo bối, mẹ hôm nay có thể mang quà về nhà cho con!”

“Lần này người may mắn đạt được giải thưởng hạng nhất chính là. . . . . .”. Người chủ trì cầm microphone lớn tiếng tuyên bố, đồng thời giữ chặt tay Tiểu Ngưng.

Chính tại thời điểm giơ lên cánh tay Tiểu Ngưng, chỉ nghe “bùm” một tiếng, Tiểu Ngưng ngã xuống trên mặt thảm màu đỏ.

Dưới đài một hồi cười to, trên đài một hồi hỗn loạn.

Rất nhanh, Tiểu Ngưng đã được nhân viên ôm đi …

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Nằm ở trên ghế sa lon, say ngủ trong một văn phòng, thỉnh thoảng còn mỉm cười, bộ dáng còn có mấy phần ngọt ngào. Vạt áo ẩm ướt dán chặt lấy ngực cô nổi lên cao cao, buộc vòng quanh đường cong nữ tính.

Ngồi ở trên ghế làm việc, người chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, dưới bụng đột nhiên một hồi căng cứng. Hắn không được tự nhiên uống một ngụm cà phê, điều chỉnh tư thế ngồi muốn cho bản thân mình thả lỏng một chút.

“Ừ. . . . . .”. Trên ghế sa lon, cô ngủ rất thoải mái, phát ra một tiếng thân ngâm vui sướng, như thân thể con mèo nhỏ đang giãy dụa.

Bất quá hai tay cô ôm chặt lấy hai bên người, vừa vặn đem ngực cô thu lại càng chặt. Một khắc kia cúc áo trước ngực không biết mở ra từ khi nào.

Lộ ra một khe rãnh thật sâu trơn mềm.

Đường Hạo thiếu chút nữa cà phê chưa kịp nuốt trong miệng phun ra, cũng may định lực hắn khá tốt. Đáng chết, đều do em gái bảo bối của hắn, không biết nghĩ sao lại đem một người uống say ném cho hắn quản lý.

Lý do hôm nay là chủ nhật, trong công ty người người đi làm, chỉ có một mình hắn rảnh, những người khác đều có việc để làm.

Trên ghế sa lon, người bất an động đậy, hơn nữa đứng người lên mơ mơ màng màng đi loạn, một bước chân không xong lại hướng phía người nào đó ngã vào …

“Uy , cô đừng ngã sấp xuống !” – Đường Hạo rất nhanh đứng lên, đỡ người ‘say rượu’ nặng nề ngã vào trong lòng hắn.

Đường Hạo chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại gì đó đập vào ngực, vô cùng… thoải mái.

Dù cho không cần sờ, cũng biết là ngực, hơn nữa tuyệt đối tuyệt đối là hàng thật giá thật. Mùi hương cổ thơm ngát tiến vào hơi thở của hắn, mùi vị kia. . . . . . Rất quen thuộc. . . . . .

\\\

## 63. Chương 63

Đường Hạo cau mày nghĩ, rốt cuộc mình đã ngửi qua ở nơi nào rồi.

“A. . . . . . Nhịn không nổi, buồn đái quá . . . . .” – Tiểu Ngưng say đến nỗi không biết đang ở nơi nào, hàm hồ nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất thống khổ nhăn lại càng nhăn nhó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, cái mũi nhăn lại vểnh lên, làm cho cô thậm chí thoạt nhìn có điểm giống búp bê.

“Buồn đái quá mẹ ơi . . . . . .” – Tiểu Ngưng lại hô một tiếng.

Đường Hạo lông mày lại nhăn thêm vài phần, mặt lạnh ôm nữ nhân say chóng mặt đi vào trong toilet.

Chứng kiến bồn cầu tựa như nhìn thấy người thân, Tiểu Ngưng cao hứng cười to: “Ha ha. . . . . . Rốt cục có thể giải quyết rồi!”

Tựa hồ không nhìn tới người đàn ông bên cạnh, rộng rãi cởi bỏ quần jean, cùng một lúc cởi ra …

Động tác của cô quá nhanh, nhanh đến nổi làm cho Đường Hạo căn bản không kịp xoay người. Hắn thị lực hoàn toàn bình thường không thể tránh khỏi nhìn thấy một mảnh khu rừng rậm rạp giữa hai chân cô …

Hắn mặt không biểu tình xoay người, bất quá trong ánh mắt là sự trào phúng với cô. Ừ, con gái có thể ở trước đàn ông tự nhiên cởi áo nới dây lưng, như thế hẳn là thói quen. . . . . .

“Xèo xèo . . . . . .”. Một chuỗi tiếng nước chảy cọ rửa vách sứ trong toilet vang lên. Hơn nữa thời gian tiếng nước tiểu chảy cũng khá lâu. . . . . .

Bụng rốt cục đạt được giải thoát, người mơ mơ màng màng bật cười. Bàn tay nhỏ bé vuốt trên không trung, nhưng sao sờ không tới thứ cô muốn tìm.

“Ừ, giấy vệ sinh tại sao không có?”. Cô bực bội quát lên.

Đi ra toilet, người chịu không được lại đi vào, không nhìn cô gái kia đang làm trò hề, hắn trực tiếp giật xuống cuộn giấy vệ sinh ném tới tay của cô.

“Đây . . . . . Nguyên lai trong này!”. Cô mồm miệng nói không rõ, thoáng nâng lên, lau. . . . . .

Đường Hạo thật sự chịu không được rồi, chưa từng có gặp qua người con gái nào như vậy. Không được, hắn nhất định gọi điện thoại bảo Đình Đình đem cô gái này đi, nếu không hắn khó đảm bảo không đem cô ta vào trong bồn cầu, giật nước cuốn đi.

Mặc quần xong, lảo đảo đi ra. Đầu óc cô choáng váng…

“Tôi đi không nổi, phải lên xe về nhà nấu cơm. Mẹ và cục cưng đều chờ ăn cơm …”. Bộ dạng cô say rượu thật không trang nhã.

Trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận, có vẻ không chịu đựng được nữa.

Hắn một tay móc điện thoại trong túi quần ra, rất nhanh bấm một số điện thoại.

“Tổng tài, anh chờ một chút em làm xong sẽ lập tức lên ngay!”. Đình Đình vội vàng nghe điện thoại.

“Anh lệnh cho em, bây giờ ngay lập tức lên đây cho anh, đem cô gái này đi. Nếu không anh sẽ đem cô ta ném xuống dưới lầu!”. Hắn rất nghiêm túc nói, không nói giỡn nửa câu.

“A. . . . . . Cây cột này làm sao có thể hung dữnhư vậy ….”. Tiểu Ngưng bị sợ đến kêu sợ hãi một tiếng, sau đó khóc nức nở, nước mắt cùng nước mũi cũng đều cọ vào “Cây cột”.

Tiếng khóc rống giống như trẻ con này trong nháy mắt làm cho lòng của hắn cảm thấy đau xót, tác động đến một việc mà hắn đã che dấu rất lâu.

Cúi đầu xem xét bộ dạng cô say khướt, lập tức sự đau xót ‘trong nháy mắt’ tan thành mây khói, chỉ còn lại sự chán ghét.

\\\

## 64. Chương 64

Chậm rãi mở to mắt, Tiểu Ngưng khi thấy trần nhà đẹp đẽ, thì nhảy bật dậy từ ghế salon. “Đây là nơi nào?”

Mới từ trong toilet ra Đình Đình mở to hai mắt nói: “Khá tốt, cô cuối cùng đã tỉnh!”. Bởi tìm không thấy điện thoại di động của cô, liên lạc tới nhà cô không được. Cho nên chỉ đợi cho đến khi cô tỉnh lại, anh trai còn phát hỏa, sau đó đem tới văn văn phòng ném cho cô.

Tiểu Ngưng lau mặt của mình, đầu đau quá, chia năm xẻ bảy .”Đây là nơi nào? Hiện tại mấy giờ rồi?”

“Nơi này là công ty của chúng tôi, bây giờ là ba giờ chiều! Tiểu thư, cô bây giờ có thể đi được chứ?”. Đình Đình quan tâm hỏi.

Tiểu Ngưng cau mày dùng sức hồi tưởng chuyện xảy ra trước đó, cô tham gia cuộc thi uống rượu, sau đó … đã lấy được hạng nhất. “Tiểu thư, có phải là tôi lấy được giải thưởng hạng nhất”

“A, vâng?”. Đình Đình lúc này mới nghĩ đến vấn đề lễ vật, trước đều bận điên rồi, quay đầu lại phải trông chừng cô ngủ. “Chúng ta đi lấy phần thưởng nào…”

“Được…!”. Tiểu Ngưng cầm lấy túi nhựa chất đống trên sàn nhà, sau đó cùng nhân viên đi vào thang máy.

Bọn họ mới vừa đi tới một cánh cửa, một tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Thực xin lỗi, tôi phải tiếp điện thoại!”. Đình Đình thật có lỗi nói, sau đó bắt đầu trò chuyện. “Thật có lỗi, bây giờ tôi còn có công việc, một mình cô có thể đi vào văn phòng thưởng được chứ?”

“Có thể mà!”. Tiểu Ngưng gật gật đầu nói, dù sao chỉ cần cầm phần thửơng và về nhà.

Hai người chia tay, Tiểu Ngưng đi vào một văn phòng.

“Cái gì … Phần thưởng đã được trao cho người khác?”. Tiểu Ngưng nghe lời của đối phương, mở to hai mắt chất vấn: “Tôi đã lấy được hạng nhất, tôi vẫn chưa lấy mà?”

“Thực xin lỗi, bởi vì cô uống quá nhiều nên chúng tôi đem phần thưởng trao cho người thứ hai rồi!” .Nhân viên nói ra nguyên nhân.

“Đây là cái gì lý do gì chứ? Các người không phải nói người uống nhiều nhất sẽ tính là người thắng sao? Không được, lúc ấy tôi chính là uống nhiều nhất, anh phải trả phần thưởng cho tôi!”. Tiểu Ngưng nói ra lý do của mình, cô vì vậy mới ở trước mặt mọi người uống rượu đến dọa người, hiện tại cô lấy không được là sao?

Nhân viên có giải thích một lần nhưng Tiểu Ngưng kiên trì quan điểm của mình, nhất định phải lấy được giải thưởng hạng nhất.”Là các người không ở trước điều kiện nói rõ ràng, sau đó tự tiện lấy phần thưởng cũa tôi đưa người khác. Tôi bất kể các người còn có hay không, cái kia của tôi nhất định phải cho tôi!”

“Tiểu thư, cô đừng nói vô lý chứ? Hiện tại chúng tôi cũng không có, phần thưởng máy chơi game chỉ có một!”

Tiểu Ngưng càng căm tức hơn, rõ ràng là bọn họ không đúng lại vẫn nói cô vô lý: “Tôi hỏi các người, chuyện này rốt cuộc là ai không đúng? Hôm nay tôi không lấy đước phân thưởng thuộc về tôi, tôi không đi đâu hết!”

“Vị tiểu thư này, cô. . . . . .”

Mới từ trong thang máy đi ra, thấy được một ngưới tóc rối bù, mặc quần jean, ở đằng kia la hét muốn cái gì đó.

Đường Hạo đến gần bọn họ, nghiêm túc hỏi nhân viên: “Có chuyện gì, ầm ĩ cái gì ? Không biết như vậy ảnh hưởng không tốt sao?”

Tiếng nói quen thuộc, rất quen thuộc làm cho Tiểu Ngưng ngừng tranh cãi, toàn thân trong nháy mất cứng lại. . . . . .

Là hắn… đã sáu năm không gặp hắn ….

Không sai, thanh âm của hắn cô chưa từng quên đi, hơn nữa trong vô số buổi tối cô còn mơ thấy tiếng ca dễ nghe của hắn …

Một chất lỏng chua xót thoáng phun lên cổ họng của cô. Cô chưa từng có vọng tưởng mình còn có một ngày có thể gặp lại hắn, thật không có nghĩ đến.

Mãnh liệt nghĩ nếu xoay người, xoay người cô có thể nhìn thấy hắn.

Mà lúc cô muốn xoay người lại không đủ dũng khí, cô không dám, cô sợ hắn chỉ coi cô như người xa lạ, chỉ gặp cô gặp thoáng qua…

\\\

## 65. Chương 65

“Thực xin lỗi Tổng Tài, vị tiểu thư này là người tham gia hoạt động tuyên truyền lần trước, nhưng khi đó cô ấy uống quá nhiều, theo quy định sẽ không thể xem là người chiến thắng nên phần thưởng tôi đã trao cho người thứ hai rồi!” – Người nhân viên nói có vài phần chột dạ, kỳ thật thời điểm diễn ra hoạt động không nói rõ ‘uống nhiều’ sẽ không đạt yêu cầu. Chỉ là lúc ấy người thứ hai đúng lúc là bạn tốt của hắn, nên đem phần thưởng cho bạn của mình.

Trước còn cố gắng lấy lại phần thưởng, nhưng bây giờ Tiểu Ngưng cúi đầu nói: “Thôi, tôi từ bỏ!”

Điều này làm cho Đường Hạo nhớ tới, cô gái trước mắt chính là người trước đó ở trong văn phòng hắn đi tiểu. Lông mày của hắn lại nhíu lại, một chút ấn tượng đối với cô lại thấp xuống vài phần.

Tiếng nói của cô nghe có chút khàn khàn, nếu như hắn đoán không có sai cô nhất định có thói quen hút thuốc. Hút thuốc, uống rượu, hành vi lớn mật làm cho hắn không ngừng so sánh cô với các cô gái làm nghề…

Bất quá về vấn đề phần thưởng hắn vừa nghe thoáng liền hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Không phải tại cô sai mà là về sự công tư của nhân viên. “Cho vị tiểu thư này phần thưởng của giải nhất, phần thưởng này hẳn là thuộc về cô!”

Nói xong, hắn liền hướng cửa chính của công ty mà đi.

“Dạ, sẽ làm ngay ạ!”. Nhân viên lập tức gật đầu nói. “Tiểu thư, thật xin lỗi, cô chờ tôi lấy phần thưởng đưa cho cô!”

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn đi xa, Tiểu Ngưng mới dám quay đầu nhìn bóng lưng hắn đã đi xa. Một hàng nức mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt của cô, cái mũi rất nhanh run rẩy lên.

Hiện tại cô càng thêm xác định, cô chưa bao giờ không nghĩ tới hắn, thương hắn.

Hắn so với trước kia càng thêm trầm ổn, càng thêm cường tráng. Chỉ là lưng hắn vừa thẳng vừa rộng khiến cho cô không nỡ dời tầm mắt. . . . . .

“Tiểu thư. . . . . . Cô chờ một lát được chứ?”

Tiểu Ngưng quay đầu, rất nhanh lau nước mắt.” Vâng … Vâng!”

Dù sao hắn đã đi rồi, cô vẫn muốn có máy trò chơi này. Nghĩ đến đứa con khi nhìn thấy thì nhất định sẽ rất cao hứng.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Mẹ, sao mẹ lại mua thứ mắc như vậy cho con?”. Dương Dương thật không hiểu rõ, cũng không có cao hứng nhảy dựng lên mà cong miệng nhìn mẹ.

Tiểu Ngưng nghi hoặc ngồi chồm vuống chỉ chỉ máy chơi game hỏi: “Làm sao vậy, Dương Dương không thích máy trò chơi này sao?”

Dương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

Nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, Tiểu Ngưng thương tâm nói ra: “Còn tưởng rằng con nhìn thấy bắt sẽ vui vẻ mà hôn mẹ …”

Chứng kiến bộ dạng mẹ thương tâm khổ sở, Dương Dương tranh thủ thời gian lấy bàn tay nhỏ bé vuốt mặt mẹ. “Dương Dương không phải không thích, chỉ là mua thì cần rất nhiều tiền, con không muốn mẹ mua cho con những thứ mắc như vậy. Mẹ kiếm tiền rất vất vả …”

Nghe được lời của con, mũi Tiểu Ngưng lập tức cay cay, mắt càng đỏ lên. Cô đem mặt vùi vào ngực con che dấu kích động, cố ý vỗ hai cái vào vai con. “Tiểu quỷ, con không cần phải hiểu chuyện như vậy được không? Con muốn cho mẹ rơi nước mắt sao, mẹ nhất định phải đánh con khiến cho con phải cùng khóc với mẹ!”

“Không được phải con!”. Dương Dương vừa nghe đến bị đánh, tranh thủ thời gian giãy dụa, đồng thời lấy bàn tay nhỏ bé bảo vệ cái mông của mình. “Không được đánh, đánh sưng mông mặc quần sẽ rất khó coi!”

\\\

## 66. Chương 66

Xì….

Tiểu Ngưng càng lúc càng cười to hơn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai. “Được rồi, con tự chơi đi , mẹ còn phải đi nấu cơm!“

“Vâng!”. Dương Dương gật đầu, hưng phấn cầm lấy máy chơi game chạy đến chỗ khác ngồi ngoan một chỗ .

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hiếm có của con trai ,Tiểu Ngưng lại càng vui mừng cười tươi hơn. Cô cũng không phản đối con trai mình chơi game, bởi vì có rất nhiều trò chơi hay có thể khai phá chỉ số thông minh của trẻ nhỏ. Hơn nữa từ trước đến nay Dương Dương cũng không phải là một đứa trẻ quá ham chơi , một trò chơi mà nó đã chơi đùa một lần rồi thì nó rất ít khi chơi lại lần thứ hai.

Tại phòng bếp bận rộn nấu nướng một hồi, cuối cùng ba món ăn thơm lừng bốc khói nghi ngút đã được hoàn thành. Sau khi bày biện đồ ăn ra bàn, Tiểu Ngưng cởi bỏ tạp dề đi gọi mẹ mình lại ăn cơm. Quái lạ, hôm nay thời gian mẹ cô ngủ có chút lâu hơn mọi ngày.

Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Tiểu Ngưng nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, gọi khẽ .”Mẹ, mẹ dậy rồi ra ăn cơm đi!“

Mẹ cô nằm im trên giường, không hề lên tiếng, có lẽ là đang say giấc nồng. Tiểu Ngưng thấy thế liền lay nhẹ mẹ mình, cất giọng gọi to .”Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi, đến giờ ăn cơm rồi mẹ ơi . . . . Mẹ. . . . . .“

Bất luận Tiểu Ngưng hô to như thế nào, mẹ cô không hề có bất cứ phản ứng nào đáp lại . . . . . .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Anh, Vậy là hoạt động ngày hôm nay thành công tốt đẹp rồi ha!” Đình Đình chạy tót lên xe ông anh họ, quay đầu cười hì hì hỏi, mặt vênh lên chờ lời khen ngợi của Đường Hạo.

“Hừ!”. Đường Hạo chỉ đơn thuần hừ nhẹ một tiếng.

“Này ,sao anh lại đánh giá người ta thấp như thế hả ? Anh không thấy mọi việc đều thành công rực rỡ như vậy à ?”. Đình Đình không vừa lòng kháng nghị , từ trước đến nay đây chính là công tác to lớn đầu tiên mà cô làm được.

Đường Hạo chăm chăm nhìn vào vật trong tay, không thèm đếm xỉa đến cô em họ: “Anh hoài nghi em chính là quảng cáo cho xí nghiệp đồ chơi chứ không phải là quảng cáo cho sản phẩm bia mới của chúng ta!“

“Đương nhiên là quảng cáo bia rồi, Anh không nhìn thấy có rất nhiều người tham gia thi đấu à . Chúng ta đã lợi dụng triệt để ‘ mồi ’, để câu cá lớn!“

”Ha ha, chỉ sợ người ta liều mạng muốn lấy cho bằng được máy chơi game , chẳng thể nhớ nổi tên loại bia mới của chúng ta!”. Hắn thật sự vô cùng hoài nghi người thắng cuộc kia, cô ta chắc chắn sẽ không nhớ nổi tên loại bia cho mà xem .

“Nhất định sẽ nhớ mà . Ha ha, ngẫm lại không ngờ người đạt giải nhất lại là một cô gái trông vô cùng mỏng manh, yếu đuối! Cô gái ấy đã lấy được sĩ diện cho nữ giới chúng em!”. Đình Đình rất bội phục nói.

Nghĩ đến dáng người của cô gái ấy, Đường Hạo thấp giọng lẩm bẩm: “Cô gái nhỏ? Anh dám chắc rằng cô ta tuyệt đối không phải là một thiếu nữ yếu ớt gì cả. Mà chính là đàn bà , là một con cá đã chín . . . . . .“

“Anh có thể nhìn ra sao?”. Đình Đình mở to hai mắt, sau đó bĩu môi nhìn chằm chằm anh mình: “Anh, anh có điểm biến thái!“

“Một cô gái mà có thể uống say xỉn đến chết trên đường cái như thế thì sao có thể là một phụ nữ đứng đắn được!”. Lại còn tại trước mắt hắn cởi quần ra nữa, nghĩ tới điều này lại càng khiến hắn khẳng định ‘cô gái’ ấy không hề biết xấu hổ là gì.

“Chắc là vì cô ấy rất muốn có được phần thưởng kia đi ? Em cảm thấy đó là một cô gái rất tốt mà. Nói đến không đứng đắn, em cảm thấy ai cũng đều đứng đắn hơn bạn gái của anh nhiều!” .Tuy chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Đình Đình cảm thấy cô gái thắng cuộc kia thực sự rất tốt, căn bản không giống như lời ông anh này nói chút nào.

“Liên quan gì đến cô ta?”. Đường Hạo không có vẻ hào hứng hỏi vặn lại cô em họ, hắn có thể xác định rằng chính mình không hề thích Tiền Lỵ Nhi, nhưng trên con đường sự nghiệp, Tiền Lỵ Nhi có thể trợ giúp cho hắn rất nhiều. Về phần chuyện yêu yêu đương đương gì đó, hắn đã sớm nhìn thấu, căn bản chính là cảm thấy không nên đồng nhất mọi chuyện với nhau.

“Anh, em cảm thấy anh tâm tình cứ như một ông già đã hơn năm mươi tuổi rồi ý . Kỳ thật, trên thế giới tươi đẹp này vẫn còn rất nhiều cô gái mà anh có thể thích!”. Đình Đình không muốn mất thời gian khuyên anh trai, anh trai đáng thương của cô, hóa ra nhiều năm vẫn cứ cô đơn như vậy!

\\\

## 67. Chương 67

Bệnh tình nguy kịch, bà Lục phải nhập viện, mỗi ngày đều phải dùng bình dưỡng khí và thuốc để duy trì sự sống.

Tiền thuốc men quá đắt, gánh nặng kinh tế cho Tiểu Ngưng lại tăng thêm.

Nên hiện tại, ngoại trừ buổi tối ở quán bar trang điểm cho các tiểu thư, ban ngày cô phải đi giao hàng cho một tiệm hoa.

Khóa kỹ chiếc xe máy, sau khi lấy nón bảo hiểm xuống, Tiểu Ngưng đẩy cửa đi vào trong: “Chị Lý, em về rồi, còn có hàng cần đưa không ạ?”

Bà chủ ăn mặc xinh đẹp, đưa qua một ly trà lài. “Uống nước nghỉ ngơi một chút, bây giờ chưa có thêm danh sách hàng cần đưa!”

“Cám ơn!”. Tiểu Ngưng ngồi yên tại trên ghế sa lon, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi.

Mấy ngày qua ở chung, Lý tỷ đã biết Tiểu Ngưng chưa lập gia đình mà đã làm mẹ. Ban đầu đối với cô ấn tượng thật không tốt cho rằng cô là người không đứng đắn. Thông qua việc mấy ngày nay cẩn thận quan sát, phát hiện cô rất chất phác lại thiện lương: “Tiểu Ngưng, một mình em nuôi con nhỏ không dễ dàng phải không?”

“Khá ổn ạ, đã trở thành thói quen!”. Bởi vì không biết ‘dễ dàng’ là cái gì, cho nên cô cũng không biết một người mang con nhỏ có ‘dễ dàng’ hay không.

“Chị có một đứa em họ, hiện đang làm chủ nhiệm trong ngân hàng, thu nhập khá ổn định! Em có muốn …”

” Vâng …”. Lại có người làm mai giúp cô rồi, khiến Tiểu Ngưng buồn rầu không biết làm sao để ‘cự tuyệt’.

“Vợ của hắn mấy năm trước qua đời, không có con, vẫn ở vậy một mình. Em xem …”

“Cái này …”. Tiểu Ngưng khó xử không biết nói cái gì.

Đúng lúc, chuông điện thoại vang lên, Tiểu Ngưng có lỗi nhìn chị Lý , sau đó nhìn số trên điện thoại mới nói.”Hiệu trưởng Bạch, ngài khỏe. . . . . .” Hiệu trưởng lúc này sao lại gọi điện thoại đến? Chẳng lẽ Dương Dương tại trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Ngưng tâm tình khẩn trương hơn.

“Cô Lục, mời cô bây giờ lập tức đến Nhà trẻ một chuyến, đến đây nói sau!” Viện trưởng thanh âm coi như là nhẹ nhàng, nhưng làm cho người ta không thể phản bác.

“Được, tôi lập tức tới ngay!” Tiểu Ngưng nghi hoặc lại lo lắng cúp điện thoại, quay đầu nhìn bà chủ: “Chị Lý, em phải đi đến Nhà trẻ. Hiện tại cho em xin nghỉ một lúc được không ạ ?!”

“Nhanh đi đi, trên đường nhớ chú ý!” Chị Lý trấn an nói, thầy sắc mặt Tiểu Ngưng trắng bệch, không khỏi làm cho người ta lo lắng.

“Vâng, em sẽ cẩn thận!” Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng nửa phút cũng không dám trì hoãn đi đến xe máy để ở cửa trước. Trời ạ, phù hộ Dương Dương ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì!

Nhà trẻ Dương Dương theo học là một nhà trẻ dành cho quý tộc, đương nhiên Tiểu Ngưng cho con trai tới Nhà trẻ này học căn bản là không có khả năng, bởi cô căn bản không có tiền trả học phí cao như vậy.

Sở dĩ Dương Dương có thể theo học ở đây, hoàn toàn là thực lực của mình trong kì thi diễn thuyết đã lấy được Hạng Nhất, lớn lên lại thông minh nên mấy Hiện trưởng Nhà trẻ muốn Dương Dương đến đó học, đều lấy điều kiện là miễn học phí.

Chính vì vậy, Tiểu Ngưng chọn Nhà trẻ này cho Dương Dương, khoảng cách tương đối gần nhà.

“Cô Lục, cô cuối cùng cũng đã đến!” Tiểu Ngưng vừa mới xuống xe, Viện trưởng khoảng chừng năm mươi tuổi liền tới đón, trên mặt hiện rõ vẻ trách cứ.

“Hiệu trưởng, Dương Dương rốt cuộc là bị làm sao? Có phải là có chuyện gì xảy ra?” Tiểu Ngưng gấp đến độ nước mắt muốn rơi xuống, Dương Dương chính là mạng sống của cô, ngàn vạn lần không thể gặp chuyện không may.

Hiệu trưởng thở dài một hơi, nhìn cô: “Lục Ngạo Dương không bị gì cả, mà là một em khác bị thương!” Phụ huynh trong lớp học này có thể nói là giàu có danh giá. Ngoại trừ em Lục Ngạo Dương thì đều là ‘tiểu thư’ hoặc ‘công tử’.

\\\

## 68. Chương 68

Không phải chuyện nghiêm trọng gì, nhưng bởi vì thân phận em học sinh này rất đặc thù, cần phải gọi phụ huynh đến thương thảo. Hiệu trưởng đẩy đẩy kính mắt, không trả lời vấn đề của Lục Giai Ngưng.

Tiểu Ngưng lúc này mới lo lắng nhớ tới, không xong, chẳng lẽ con trai mình gây nên đại họa? “Hiệu trưởng có thể dẫn tôi đi xem Dương Dương và em học sinh bị thương trước được không?”

“Được, vậy cô đi theo tôi!”. Viện trưởng dẫn theo Tiểu Ngưng đi vào phòng khách, chỉ thấy bên trong có hai người con trai cùng một giáo viên đang ngồi.

Dương Dương ủy khuất miệng cong lên cao, ngưỡng cao đầu, bộ dạng chứng tỏ hắn không có sai.

Một bé gái trên trán dán băng cứu thương, nức nở lau nước mắt, hơn nữa còn dùng bàn tay nhỏ bé lau liên tục: “Ô. . . . . .”

Tiểu Ngưng vừa đi vào liền đi thằng tới chỗ bé gái bị thương: “Nói cho dì biết con còn đau không?”

Bé gái gật đầu lại lắc đầu, càng khóc to hơn, nước mắt như vòi nước được mở không ngừng chảy xuống.

Tiểu Ngưng không để ý đến miệng con trai đang vểnh lên rất cao, nhìn về phía giáo viên hỏi thăm tình huống.

Không đợi Giai Ngưng hỏi, người giáo viên đó đã vượt lên trước một bước nói ra: “Em Lục Ngạo Dương bướng bỉnh nhảy lên bàn, mủi giày đụng trúng tán của em học sinh nữ này !”

“Không phải!”. Dương Dương nãy giờ không nói gì, nhăn mũi nói ra.“Mẹ, con không có đụng vào trán người khác. Bạn gái đó không cẩn thận té ngã trên đất, sau đó trán bị bàn chân đạp chảy máu!”

“Có em nhỏ nói, em Lục Ngạo Dương làm trán bạn chảy máu!”. Giáo viên không để ý đến lời nói của Dương Dương, trực tiếp nói với Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng nhìn về phía con trai. Dương Dương chưa bao giờ nói dối, làm sai nhất định sẽ thừa nhận, lần này không thừa nhận đã nói lên hắn thật không có làm trán bạn chảy máu. Thân là mẹ, cô rất tin tưởng con trai của mình.

Bất quá, chạy trên mặt bàn chính là không đúng. Cô nghiêm mặt thấp giọng hỏi con trai: “Nói cho mẹ biết tại sao phải chạy trên mặt bàn?”

“Con … “. Dương Dương nói xong chữ ‘ con ’ lại mân mê miệng.

“Bởi vì bướng bỉnh đúng hay không?”. Con của mình, làm mẹ đương nhiên hiểu rõ, Dương Dương đặc biệt hiếu động lại rất bướng bỉnh.

” Dạ … “. Dương Dương thừa nhận gật đầu, lần này tâm phục khẩu phục.

Lục Giai Ngưng hỏi con mình xong, sau đó lại xoay người nhìn cô giáo cùng viện trưởng lễ phép, cố gắng nói: “Dương Dương chưa bao giờ nói dối, tôi làm mẹ nên vô cùng tin tưởng con mình. Cô giáo cùng viện trưởng có thể điều tra xem có phải đã hiểu lầm ở đâu không?!”

“Không có sai, rất nhiều em nhỏ đều thấy được!”. Cô giáo rất khẳng định nói. Nếu như không kiếm một em nhỏ gánh chịu trách nhiệm, trong chốc lát cô làm sao giải thích cho phụ huynh các em khác đây.

Dương Dương vểnh cặp môi đỏ mọng, nắm chặt quần áo của mẹ .

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi số lượng có hạn ngừng trước cửa phòng khách, từ bên trong đi ra có thể thấy được là giày tây của một người đàn ông. Lông mày của hắn nhăn lại, biểu lộ lúc này hắn đang rất lo lắng.

Hiệu trưởng chạy ra nghênh đón, khi thấy gương mặt của người đàn ông thì hơi kinh ngạc.

Người đàn ông than nhẹ một tiếng, đi vào liền gặp người phụ nữ năm mươi tuổi nào đó: “Ngài là hiệu trưởng?”

“Đúng vậy, tiên sinh, ngài là. . . . . . phụ huynh của em Lục Ngạo Dương sao?”. Hiệu trưởng nghi hoặc thấp giọng hỏi, người đàn ông này cùng em Lục Ngạo Dương lớn lên rất giống nhau? Trời ạ, bà vẫn cho là Lục Ngạo Dương xuất thân từ gia đình bình thường, tại sao có người ba nhiều tiền như vậy?

\\\

## 69. Chương 69

Đường Hạo nhíu mày, bộ mặt vô cùng lạnh lùng: “Không phải, Tôi là người giám hộ tạm thời của Hàn Lạc ! Lạc Lạc đã xảy ra chuyện gì?”

“A, thật có lỗi!”. Hiệu trưởng bởi vì nhận lầm phụ huynh học sinh nên có vài phần xấu hổ. “Xin hỏi , tại sao phụ huynh em Hàn Lạc lại không đến !”

“Cha mẹ của em ấy bây giờ đang ở nước ngoài, vừa mới gọi điện thoại nhờ tôi tới vườn trẻ!”. Đường Hạo đơn giản giải thích qua để cho vị giáo viên này tin hắn là người giám hộ tạm thời của Hàn Lạc , chứ không phải là người xấu

~“Tôi hiểu rồi, xin mời anh đi theo tôi!”

Đường Hạo đi theo hiệu trưởng vào phòng khách, vừa vào cửa liền chứng kiến thương tích đã được dán trên trán của ‘muội muội bảo bối’ .”Lạc Lạc, làm sao vậy?”

Tiểu Ngưng lúc này đang ngồi bên cạnh dỗ dành cô bé , đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, một tay cứng ngắc đang dừng trên mặt bé con Lạc Lạc.

Hắn làm sao có thể tới nơi này?

Chẳng lẽ…

Cô kinh ngạc nhìn bé con với đôi mắt thật to trước mặt, chẳng lẽ hắn chính là người nhà của cô bé này ? Người sau lưng không để cho cô có nhiều cơ hội thưởng thức sự chua xót lẫn khiếp sợ, Đường Hạo thẳng bước đi đến chỗ muội muội đang khóc đến hai mắt đỏ bừng, bộ dạng đáng thương của mình.

Nhăn đầu lông mày, Đường Hạo đẩy cái tay đang dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc ra, khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của Lạc Lạc. Giật miếng băng xuống, nhìn thấy miệng vết thương dài vài centimet còn chút máu khô , hai con ngươi rét lạnh quét qua ba người trước mặt. “Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao lại xảy ra chuyện này?”

Lạc Lạc nhìn thấy anh trai , nước mắt tuôn rơi triệt để như vỡ đê rồi, cũng không còn nức nở giống như lúc trước, mà là lớn tiếng khóc lên.”Ô ô, em có phải sẽ trở nên xấu xí , cha mẹ có thể sẽ không nhận ra Lạc Lạc nữa phải không!” Bé không muốn trở nên xấu xí đâu, như vậy sẽ không nhận được sự yêu mến của mọi người nữa!

Đường Hạo ôm chặt Lạc Lạc, sủng nịnh dỗ dành: “Sẽ không, cha mẹ làm sao có thể không nhận ra Lạc Lạc được , Lạc Lạc lúc nào cũng đáng yêu nhất!”

Hóa ra hắn đúng là người nhà của cô bé này? Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch cầm chặt bả vai nhỏ của Dương Dương,cổ họng cô khô rát cố buộc chặt tuyến lệ của mình .

“Ai là giáo viên của Lạc Lạc ? “ Đường Hạo nhìn cũng không nhìn một đôi mẹ con trong phòng, mặt lạnh chất vấn hiệu trưởng.

Tuổi chừng hai mươi mấy tuổi, cô giáo sắc mặt đỏ bừng, mê luyến nhìn người đàn ông đẹp trai, cao lớn trước mắt .”A . . . . .Xin chào, tôi là cô giáo của Lạc Lạc !”

“Vậy cô có thể giải thích cho tôi biết, tại sao Lạc Lạc lại bị thương chứ?”. Hắn tựa hồ không thèm nhìn kĩ cô giáo háo sắc, ngữ khí càng thêm lạnh lùng hỏi.

“A. . . . . . Cậu bé này chạy đến nghịch trên mặt bàn, sau đó không cẩn thận làm trán Lạc Lạc bị thương“. Cô giáo tay chỉ về phía Lục Ngạo Dương, nhưng hai mắt vẫn còn si mê nhìn chằm chằm vào mặt trai đẹp .

Đường Hạo nhìn theo hướng ngón tay của cô giáo, tầm mắt rơi vào một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất . Đối với trẻ con của nhà người khác, từ trước đến nay hắn đều không có nhiều cảm giác, cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn nhiều, thế nên tầm mắt chuyển dời đến trên người phụ nữ đang vuốt lưng bé con kia.

Khi Tiểu Ngưng cảm giác được ánh mắt của hắn thì đầu càng cúi thấp hơn , lo lắng, khẩn trương nhìn mặt đất . Cô lúc này, trong đại não ngoại trừ những suy nghĩ vẩn vơ, không còn chứa được cái gì khác nữa .

Con của hắn cũng đã lớn như vậy rồi? Đó chính là đứa con của hắn cùng cô tiểu thư ngày trước? Hắn có thể nhận ra cô hay không ?

Những vấn đề liên tiếp từ trong đầu tuôn ra, từng cái một cũng làm cho lòng của cô đau nhức như bị kim đâm.

Đường Hạo nhìn chằm chằm thân hình cùng gò má quen thuộc , hắn hình như đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải!

Đúng vậy, dáng người cao hơn mét sáu, thân hình hấp dẫn. Chiếc quần jean màu tắng dán chặt lấy hai chân thẳng tắp của cô , đủ để cho tất cả những người đàn ông trưởng thành đột nhiên căng cứng vểnh lên.

Lại còn chiếc áo sơ mi rộng thùng tình nhưng không cách nào che dấu được bộ ngực nhô cao của cô…

\\\

## 70. Chương 70

Đường Hạo thầm mắng mình một câu, lúc này mà lại mê muội dáng người của một người phụ nữ , chẳng lẽ là do đã lâu không gần gũi đàn bà sao ? Ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nhưng không mất đi sự nghiêm khắc hỏi: “Cô là mẹ của cậu bé kia ?”

Đáng chết, ý thức được cô có thể là mẹ của cậu bé kia, hắn có chút cảm thấy tiếc nuối.

Bị hỏi đến, nhưng Tiểu Ngưng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ là gật gật đầu.

“Chuyện này cô định xử lý như thế nào?” Hắn đột nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô, chỉ mới nhìn thấy cái trán bóng loáng , nhưng hắn cảm giác được cô rất đẹp.

“Thực xin lỗi, nếu như cần, tôi sẽ mang cô bé đến bệnh viện kiểm tra!” Lúc này Tiểu Ngưng hoàn toàn quên mất phải tin tưởng con của mình, thẳng tắp gánh chịu hết thảy tội lỗi.

Có lẽ là do thói quen nhiều năm trước đã bị dưỡng thành, chỉ cần gặp hắn, mặc kệ sự tình sai hay đúng như thế nào, nhưng người khác sẽ phải nhận toàn bộ lỗi về mình.

Lúc nói chuyện, đầu của cô chỉ hận không thể rũ được thấp hơn nữa.

Đã nghĩ bằng giá nào cũng phải làm cho cô ngẩng đầu lên nên Đường Hạo cố ý làm khó dễ nói: “Cô cho rằng chỉ cần đi bệnh viện, là sự tình có thể giải quyết sao?”

“Tôi. . . . . . Thực xin lỗi, tôi thật xin lỗi, về nhà tôi nhất định sẽ nghiêm khắc giáo dục con tôi!” Cô lúc này, nước mắt tại vành mắt đã đảo quanh, vì cái gì qua nhiều năm như vậy mà hắn một chút cũng không có đổi, vẫn là không biết nói đạo lý!

Thanh âm của hắn vẫn quen thuộc như vậy, ngữ khí của hắn cũng vẫn cuồng vọng như vậy, cứ mãi như vậy.

Đường Hạo trong ánh mắt giống như chỉ có người phụ nữ trước mắt, những người khác đã không thèm để tâm tới. Hắn dùng giọng điệu giáo huấn cấp dưới, lên mặt dạy đời: “Con mắt cũng không giơ lên nhìn người khác, đây là thái độ cô thừa nhận sai lầm sao? Thái độ đã không tốt như thế, thì làm sao có thể giáo dục được trẻ ngoan ?”

“Thực xin lỗi!” Giai Ngưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo lệ quang vừa vặn chống lại một đôi con ngươi lạnh lùng.

Nhìn xem gò má ủy khuất của Tiểu Ngưng, Đường Hạo tâm đột nhiên bị đụng phải , làm cho lồng ngực của hắn như bị đè nén.

Ánh mắt của hắn lại bị ngữ quan thanh tú của cô thật sâu hấp dẫn, một đôi mắt to trong trẻo, lông mi cong veo vểnh lên, khiến cho đôi mắt của cô càng thêm đẹp. Cái mũi khéo léo hơi vểnh lên, làm cho hắn có xúc động muốn xông lên cắn một ngụm.Nhìn xem cặp môi đỏ mọng bị cô cắn chặt chà đạp, hắn nhịn không được nảy sinh cảm giác đau lòng.

Nghe được ông chú lạ lẫm trách cứ, còn có lời xin lỗi của mẹ, điều này làm cho Dương Dương từ nãy giờ không nói gì đột nhiên kích động lên. Nước mắt khống chế không nổi , rơi nhanh xuống, nhưng lại phát ra tiếng khóc rất lớn.”Mẹ, tại sao mẹ lại không tin con ? Con không có làm bị thương đầu của bạn ấy mà, mẹ vì sao lại không tin con? Cô giáo chỉ nghe lời nói của bạn học liền nghĩ oan cho con, thế mà cả mẹ cũng không tin tưởng con !”

Nghe được thấy tiếng khóc của con trai bảo bối, cùng bộ dạng cực kỳ ủy khuất, Tiểu Ngưng lập tức ý thức được chính mình đã phạm vào sai lầm. Ngồi chồm hổm xuống đất , lau nước mắt trên khuôn mặt con trai yêu, trấn an nói: “Dương Dương, mẹ có tin tưởng con mà, con đừng khóc nữa !”

Dương Dương dùng sức lắc đầu,thân thể lui ra phía sau không cho mẹ chạm vào, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.”Không có, mẹ không có tin tưởng con, mẹ đã nhận lỗi cùng chú kia, con không làm sai, mẹ vì cái gì phải xin lỗi!”

Thân thể nho nhỏ, tức giận chạy tới “ông chú lạ lẫm”, bé đứng ở trước mặt của hắn, bình tĩnh ngẩng đầu lên, mở to hai mắt hỏi: “Chú căn bản không biết rõ ràng quá trình sự việc, dựa vào cái gì mà chỉ trích cháu và mẹ! Chú, chú có thể hỏi Lạc Lạc, cháu rốt cuộc có hay không đụng phải bạn ấy!”

Dương Dương xoay người, nhẹ nhàng lay động bả vai Lạc Lạc.”Lạc Lạc, cậu đừng có cứ khóc mãi như thế, cậu cẩn thận ngẫm lại, tớ có đụng phải cậu thật không?”

\\\

## 71. Chương 71

Đứng ở một bên, Đường Hạo bị cậu bé đang kêu to với mình hấp dẫn, khá lắm tiểu quỷ cuồng vọng. Ngay cả những nhân vật cấp nguyên lão trong công ty cũng không có ai dám nói với mình như vậy, cậu bé này lá gan thật không nhỏ.

Hử, đứa bé này sao lại cảm thấy rất quen mắt nhỉ ? Giống như đã gặp nhau ở nơi nào rồi ! Đường Hạo âm thầm nhíu chặt lông mày, nghiên cứu những đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé.

Ánh mắt của bé cùng lông mi đều rất đẹp, hơn nữa hình dáng hai đầu lông mày càng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Cái mũi thẳng rất kiệt xuất, cái này hoàn toàn khác với mẹ. Mà cái mũi xinh đẹp , dài thẳng cùng các nét khác tạo nên một khuôn mặt đúng tiêu chuẩn đẹp trai.

Hơn nữa khi bé hỏi han Lạc Lạc thì trong hai mắt rất có thần thái, đầy vẻ chăm chú thành khẩn. Thật lạ lùng , hắn không giải thích được lý do tại sao lại yêu mến cậu bé này.

Cái ý nghĩ này khiến chính hắn bị hoảng sợ, hừ, hắn không phải là người đàn ông yêu trẻ con. Trừ trẻ con nhà mình ra, những đứa trẻ khác đến xem hắn cũng lười, sao hắn có thể yêu mến đứa bé này được chứ.

“Ô ô. . . . . .” Bị Dương Dương lay vai như vậy, Lạc Lạc càng hoảng sợ hơn.

Thấy cô bé không chịu nói tiếng nào, Dương Dương gấp đến độ cũng khóc lớn hơn.”Ô ô, Lạc Lạc, cậu cẩn thận ngẫm lại đi, cậu chỉ biết khóc, rất oan uổng tớ nha~ !”

Cứ như vậy, hai đứa bé mặt đối mặt khóc om xòm cả lên.

Mà giáo viên phụ trách của hai bé, cô giáo háo sắc vẫn đang đứng một bên , mãnh liệt chảy nước miếng nhìn vị phụ huynh đẹp trai trước mắt.

Bần thần mất một lúc, hiệu trưởng mới bắt đầu đi qua trấn an các bé. “Dương Dương, Lạc Lạc, các con đừng khóc nữa!”

Tiểu Ngưng tâm đau đớn , chạy lại ôm lấy lưng con trai, ôn nhu khuyên nhủ: “Dương Dương, không khóc nữa nào, mẹ tin tưởng con là đủ rồi!”

Dương Dương như bị kiến bò, dùng sức giãy dụa thân thể, không cho mẹ ôm.”Không phải, mẹ đã xin lỗi người ta rồi,như thế đã là không tin con rồi. Ô ô, không ai tin tưởng Dương Dương, không ai tin tưởng con hết!”

Trong nội tâm của bé, mẹ không tin, làm cho bé cảm giác mình bị tất cả mọi người trên toàn thế giới vứt bỏ. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ, vô cùng bi thương!

Trẻ con nếu như không khóc coi như là đáng yêu, có thể vừa khóc vừa tự đứng dậy nhưng không chịu nghe lời khuyên của người khác, hoàn toàn chính là một ác ma.

Hơn nữa hiện tại trong phòng lại có hai tên tiểu ác ma, điều này làm cho Đường Hạo cảm giác đầu như muốn nổ tung. Vì để đôi tai của mình được yên ổn, Đường Hạo không thể không ngồi chồm hổm xuống đất, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu ngọc mài của muội muội lên. “Lạc Lạc, trước đừng khóc nữa, nói rõ sao cái trán lại bị rách nào !”

“Lạc Lạc nói đi, cẩn thận ngẫm lại rồi nói mau đi!” Giọng nói của Dương Dương rất nhỏ, sợ lớn tiếng lại hù đến Lạc Lạc!

Vị giáo viên háo sắc lúc này mới đi đến , tới gần Đường Hạo cố ý dùng thanh âm ngọt ngào : “Các vị cũng đừng có bức Lạc Lạc nữa, sẽ khiến em ấy càng hoảng hơn ! Rất nhiều học sinh đều nhìn thấy, trẻ con chắc là không biết nói láo !”

“Cô giáo, không phải!” Bình thường Dương Dương rất lễ phép , không bao giờ chống đối giáo viên,nhưng lần này rốt cuộc không thể chịu đựng được , phản bác lại lời nói của cô giáo.

“Dương Dương, không thể không có lễ phép!” Tiểu Ngưng lại cầm tay của con nhẹ giọng nhắc nhở. Cô từ trước đến nay đều cẩn thận dạy dỗ con, trẻ nhỏ là không được cãi lời trưởng bối , bởi vì như vậy không phải là một đứa trẻ ngoan.

“Nhưng mà. . . . . .” Dương Dương buồn bã nâng miệng nhìn mẹ, đụng phải ánh mắt ‘không cho nói’ , liền lựa chọn ngậm miệng lại.

Mẹ một mực nói, chỉ có đứa trẻ biết lễ phép mới được mọi người yêu mến, mới là đứa trẻ ngoan ngoãn!

Được, cậu muốn làm một đứa bé ngoan!

\\\

## 72. Chương 72

Nức nở một hồi lâu, Lạc Lạc rốt cục cũng nghẹn ngào nói ra lời:

“ Không phải đâu ạ!”

“ Không phải cái gì nào?” Đường Hạo nhẹ nhàng hỏi: “Lạc Lạc láu lỉnh, mau nói tiếp.”

Lạc Lạc không khóc nữa, lại nức nở hai nhịp, từ cánh môi hồng hồng nói ra:

“ Không phải Dương Dương làm đầu con bị thương mà là con muốn Dương Dương đi xuống xem, sau đó… Sau đó không cẩn thận ném tới, rõ ràng là chỉ lướt tới cái bàn…”

Lạc Lạc tuy rằng đang nức nở nhưng lời nói vẫn khá rõ ràng. Sau đó Lạc Lạc to mắt nhìn lại Dương Dương, rồi lại nhìn thầy giáo:

“ Dương Dương chỉ vô ý ném giày về phía con.”

Dương Dương rất nhanh cũng mau chóng không khóc nữa, cùng đưa ánh mắt về phía cô giáo:, Dùng ánh mắt xinh đẹp nói ra: “ Cô xem, con bị oan uổng mà!”

Cô giáo trẻ bị hai người con trai cùng nhìn đến, mặt khẽ đỏ bừng. Thật xấu hổ với phụ huynh hai bên, gò má xấu hổ đến run rẩy không thôi nói:

“Cô… Cô…. Thật có lỗi…”

“Cô giáo , hi vọng sau này tin tưởng Dương Dương nhà chúng tôi hơn, từ trước đến giờ và cả trong tương lai hắn cũng sẽ không bao giờ nói dối!”. Tuy là muốn giữ thể diện cho cô giáo nhưng cũng không thể để con mình phải chịu sự ủy khuất oan được.

“Cô nên là phải xin lỗi, chuyện này nếu nghiêm túc mà suy xét lại thì lúc đó tại sao cô không có chiếu cố đến Tiểu Bằng? Vì cái gì mà lúc Tiểu Bằng chạy tới trước mặt bàn cô không phải là người đầu tiên phản ứng? Xin hỏi lúc đó cô đang làm cái gì vậy?” Đường Hạo lạnh mặt nói, lời nói không có nửa điểm tình cảm nào.

“Thực xin lỗi. . . . . .” Cô giáo thu hồi ánh mắt háo sắc, vành mắt đã bắt đầu hồng hồng.

“Nếu như bọn trẻ thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì cô nói một lời” Thực in lỗi ”của cô là giải quyết được tất cả sao?”. Hiển nhiên là Đường Hạo không thể tiếp nhận được cái loại “ xin lỗi “ này .

“ Xin lỗi, cô cho rằng đổ thừa trách nhiệm lên một đứa bé khác như Tiểu Bằng, cô sẽ thoát khỏi trách nhiệm sao ? “

Hắn phê bình, ngữ khí thật dọa người, ở đây mỗi người đều ngây ngốc nhìn hắn. Kể cả một bên Lạc Lạc đang lau nước mắt cũng ngừng cả tiếng nức nở, mở to mắt nhìn về anh trai.

Anh trai chưa từng trước mặt bé nghiêm túc như bây giờ, chưa bao giờ chứng kiến.

Hiệu trưởng năm mươi mấy tuổi rồi, quên mất minh là người phụ trách vườn trẻ này, ngơ ngác đứng nhìn phụ huynh đang phê bình.

Dương Dương mắt mở to ,biểu lộ tỏ ra rất sùng bái người đàn ông trước mặt này. Nguyên lai cũng có người có thể phê bình cô giáo, tuyệt thật ! Bởi vì mẹ cứ một mực muốn hắn trở thành một đứa trẻ hiểu biết lễ phép, cho nên lúc cô giáo làm sai, hắn cũng không nói ra !

Ha ha, chú lạ mặt này quả thực rất đẹp trai, hắn rất thích, từ bây giờ sẽ là thần tượng của hắn.

Tiểu Ngưng lúc này thật trầm ổn, một câu của nam nhân này đã đánh đúng đích, rất rung động và hấp dẫn. Hắn so với trước kia càng thêm uy nghiêm, khí thế đơn giản nhưng lại bức con người ta phải cúi đầu khuất phục.

“Hiệu trưởng,, từ nay mong ông quản lí tốt giáo viên của mình,sau này đừng có phát sinh trường hợp tương tự “. Đường Hạo chuyển tầm mắt hướng tới hiệu trưởng.

Được nhắc tên, hiệu trưởng lập tức khôi phúc lại tinh thần . “Vâng, … Đúng vậy. Đường tiên sinh , ngài yên tâm, chúng tôi cam đoan những chuyện như thế này sẽ không phát sinh thêm một lần nào nữa”. Hiệu trưởng tranh thủ thời gian cam đoan nói.

Đường Hạo lại đi về hướng tiểu nam hài đang mở to mắt nhìn mình suốt nãy giờ, ngồi xổm trong tư thế xin lỗi : “Tiểu Bằng, xin lỗi cháu, vừa nãy chú hiểu lầm cháu rồi!”

“Không sao đâu ạ!”. Dương Dương vội vàng khoát tay nói ra, làm bộ như đại nhân không chấp tiểu nhân.

Đường Hạo khóe miệng hạ nhẹ, tâm tình không ngừng vui sướng : “Không cần phải không có sao như vậy, ngươi có thể không bướng bỉnh chạy trên mặt bàn như vậy nữa, biết không!”

“Ha ha, được rồi, cháu nhớ được rồi!” Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, lại thè lưỡi.

\\\

## 73. Chương 73

Đường Hạo đứng người lên rất tự nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía mẹ của đứa trẻ này, lễ phép gật đầu.

Tiểu Ngưng nhận thấy ánh mắt của hắn, tranh thủ cúi thấp gò má xuống.

Đường Hạo hiếu kì nhướn cao lông mày, cô lại sợ hắn, vì cái gì ? Bất quá cái bộ dạng kia làm hắn sực nhớ tới, nữ nhân này lúc trước chính là ở ngay trước mặt hắn mà hư hư thực thực.

Thật khéo, lại liên tiếp đụng phải cô ta!

Ánh mắt dừng trên người cô mấy giây sau, Đường Hạo nắm lấy bàn tay nho bé của Lạc Lạc, hướng đến hiệu trưởng nói : “Hôm nay tôi đến đón Lạc Lạc”. Hắn phải mang tiểu bảo bối này đi bệnh viên trước, nếu mà để lại sẹo thì, cậu và mợ còn lâu mới tha cho hắn.

“Vâng, bảo bối ngày mai có thể..!”

Hiệu trưởng khẩn trương hỏi, những đứa bé tới vườn trẻ này hầu như là các tiểu thần tài bảo bối, ngàn vạn lần không thể rời đi.

“Ngày mai nói sau!”

Đường Hạo buông xuống một câu trả lời nước đôi, dẫn Lạc Lạc đi ra ngoài phòng khách.

Sau đó Tiểu Ngưng cũng dẫn Dương Dương đi ra khỏi vườn trẻ, đã đến là định đón luôn con về sớm.

Ngồi ở con cừu nhỏ phía sau, Dương Dương vẫn đang tức giận không muốn nói chuyện với mẹ.

Mà Tiểu Ngưng thì lại vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, trong đầu toàn là bộ dạng của hắn.

Vừa nghĩ đến hình ảnh hắn chiếu cố ân cần với cô bé kia,Tiểu Ngưng lại một hồi đau đớn trong tim.Hắn là một người cha rất cẩn thận, đối với trẻ con cực kì tốt.

Sẽ hay không nếu hắn biết Dương Dương là con của hắn ? Có thể hay không cũng chiếu cố đến Dương Dương như vậy ? Hắn cũng sẽ vì Dương Dương mà lo lắng? Vì Dương Dương mà khẩn trương như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là giống như đang ăn giấm chua, vị chua lan tỏa đầy trong miệng.

Một cỗ nhiệt đánh úp phía sau lưng cô, nước mắt đang phủ đầy hai mắt…

Thì ra tiểu quỷ này vốn định không để ý gì tới mẹ, nhưng đi qua suốt một khoảng thời gian dài như vậy mà cũng không thu hút được sự chú ý của mẹ, rốt cuộc không nhịn được phát ra âm thanh : .”Hừ. . . . . .”.Gặp xe tải mẹ cũng không động tĩnh, tiểu quỷ lại càng dùng sức phát ra âm thanh : “Hừ. . . . . . Hừ. . . . . .”

“Làm gì vậy?”. Rốt cục thì Tiểu Ngưng cũng lắng nghe được âm thanh nhi tử cố ý phát ra. Cô không quay đầu lại, nháy mắt, mấp máy cho nước mắt rơi đi.

“Hừ, mẹ rõ ràng làm sai rồi, lại vẫn đối với con hung dữ như vậy!”. Dương Dương nhăn nhăn cái mũi nói ra, trong hai mắt có đôi chút tức giận.

“Mẹ có câu quá khiêm nhường thật không tốt, là ngươi đúng lý không buông tha người tốt?”. Điểm này đúng với hắn.

“Chính là lúc kia đó, thân là mẹ , lại không tin con trai mình, điều này làm cho con bị đả kích, không có chút mặt mũi nào!”. Dương Dương kéo áo sơmi của mẹ , hi vọng cô có thể quay đầu nhìn mình

Tiểu Ngưng bật cười, quay đầu lại nhíu lấy cái mũi tiểu quỷ : “Một đứa con nít nho nhỏ mà cũng đã đòi mặt mũi rồi sao”

“Đúng vậy, trẻ con cũng có sĩ diện!” .Dù lúc đó hắn có cảm giác chẳng có chút mặt mũi nào, thật sự chỉ muốn tìm một kẽ mà chui xuống đất .”Mẹ, lúc ấy mẹ rõ ràng là tin tưởng con , vì cái gì cái chú kia vừa hỏi, mẹ tự cho là con sai rồi?

Từ trước đến nay Dương Dương là một đứa trẻ nhạy cảm, khi thấy nghi ngờ nó sẽ dò hỏi mình ngay tức khắc.

Tiểu Ngưng chợt siết chặt lấy bả vai của con trai, Dương Dương phải chăng đã phát hiện ra điều gì rồi sao ? “Mẹ. . . . . . Nào có?”

“Rõ ràng là có, mẹ, chỉ vì một chú kia, mẹ cái gì cũng không phải!”

“Không có!” .Tiểu Ngưng lại khẩn trương chối bỏ .

“Rõ ràng chính là có, mẹ sợ cái chú kia đúng hay không?”

“Mẹ sao phải sợ hắn ? Con không nên nói lung tung!” Tiểu Ngưng lại trả lời không sợ hãi, nhưng thật sự thì chính cô đang sợ hắn.

Bàn tay nhỏ bé của Dương Dương chạm đến thắt lưng của mẹ, phảng phất một thanh âm không lớn cũng không nhỏ :

“Bởi vì không có ba bảo vệ chúng ta, đúng hay không? Mẹ?”

Tiểu Ngưng lại dừng bước, tràn ngập hổ thẹn nhìn đứa cn trai nhỏ của mình.

“Dương Dương, mẹ thực xin lỗi con, là mẹ không cho con có ba!”

\\\

## 74. Chương 74

Nhìn bộ dạng đau lòng của mẹ, Dương Dương lập tức giải thích :

“Mẹ, không phải thế đâu. Là con cũng không muốn có ba. Con muốn nói là, nếu mẹ có kết giao với một người đàn ông nào, chỉ có như vậy mới bảo vệ được mẹ ~!”

Bà ngoại trước kia luôn nói với hắn, khuyên hắn nói với mẹ kết giao với ai đó, như vậy mới có người bảo vệ được mẹ con bọn họ và mẹ cũng không phải ra ngoài kiếm tiền vất vả nữa.

“Dương Dương, con còn nói cái gì?” Tiểu Ngưng lại quay đầu tránh né vấn đề này.

Lần này đổi thành Dương Dương đau lòng nói:

“Mẹ, có phải là bởi vì nguyên nhân là con, mẹ mới không tìm người khác để kết hôn ? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con của mẹ đáng yêu như thế, tin tưởng nếu ai là cha dượng cũng sẽ rất yêu thích con!”

Hắn cam đoan nếu mẹ hắn kết hôn, hắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời, đảm bảo sau đó lấy được tình cảm của đối phương, mẹ hắn cũng không phải khó xử.

“Mẹ không cần phải nghĩ lung tung, mẹ cảm thấy như vậy rất tốt, tại sao phải tìm người khác! Mẹ tựu hi vọng con có thể khỏe mạnh lớn lên, sau đó chăm sóc mẹ!”

Tiểu Ngưng lại mỉm cười thản nhiên nói, hoặc đang như là nói đối với chính mình.

Thật ra, như vậy cũng rất tốt rồi! Dù cho không có hắn tại bên cạnh cô, có con của hai người làm bạn, thế này là đủ!

Có thể biết được hiện tại hắn rất thành công, làm việc cực kì điêu luyện, hắn cao cao tại thượng như vậy, cô còn điều gì cảm thấy tiếc nuối nữa đây ?.

“Mẹ …” Dương Dương không biết nên nói cái gì, kì thật hắn cũng hi vọng có một người cha. Bởi vì sợ phát giác ra tâm ý, nên hắn không dám nói ra cùng mẹ.

“Mẹ hôm nay dẫn con đi siêu thị, đã lâu không có mua quần áo cho Dương Dương rồi, quần đều có chút ngắn!”

Tiểu Ngưng lại chuyển hướng đề tài đang nói với con , mỉm cười đề nghị.

Gần đây công tác trong bệnh viện cả hai bên đều bận rộn, đã lâu không có chú ý chăm sóc cho Dương Dương.

“Vâng!” Vừa nghe đến muốn lên siêu thị, tiểu hài tử quả nhiên hưng phấn lên.

Con trai nắm chặt lấy cô, sau đó hướng phía siêu thị đi tới. . . . .

Sau khi mua một bộ quần áo lửng thể thao, hai chiếc quần cho con, hai mẹ con Tiểu Ngưng xuống tầng dưới của siêu thị trong nhà hàng Kentucky Fried Chicken giải quyết vấn đề ẩm thực.

Hai mẹ con vừa thả người xuống ghề ngồi, bàn bên cạnh cũng vừa vặn có một đôi ‘phụ nữ’ đến.

Một cô bé trong tay ôm một con búp bê trông cực kì đáng yêu, trên môi vẫn còn đang nở nụ cười ngọt ngào.

“Lạc Lạc, trước tiên đem búp bê đặt xuống đã, muốn ăn cái gì ?!” Nam tử thấp giọng nói, đồng thời vươn tay qua cô bé.

Lại là giọng nói quen thuộc đó, trái tim Tiểu Ngưng nhất thời lại bị siết chặt.

Trời ạ, cô không phải lại xuất hiện ảo giác nữa chứ ? Nơi này sẽ trùng hợp như vậy, lại gặp được hắn?

Trong lúc cô còn đang bối rối, con trai lại hứng phấn hét lên vang dội và tai hắn : “Lạc Lạc, chú!”

“Dương Dương!” Lạc Lạc hô to một tiếng, xem ra cũng rất kinh ngạc khi gặp được một tiểu đồng bọn ở đây.

Đường Hạo theo thanh âm mà nhìn lại, lại thấy cậu bé đang yêu hôm nọ cùng với mẹ nó. Đường Hạo mỉm cười với tiểu nam hài, xem như là đáp lại lời cậu bé.

Khi thấy hắn mẹ cậu bé biểu hiện thật cứng nhắc, Đường Hạo không ngừng đưa ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.Vì cái gì mà cảm giác ? Dường như thấy hắn vẻ mặt mẹ cậu bé rất chi là khẩn trương? Chẳng nhẽ cô thẹn thùng? Bởi vì trông thấy hắn sao ?

Có lẽ, đã có rất nhiều nữ nhân trông thấy hắn đều thẹn thùng.

“Vui không? Chơi mấy trò chơi rồi?” Đối với trò chơi hắn rất không tinh tường, bởi vì mấy năm qua hắn đều không chơi rồi.

“A. . . . . .”. Tiểu Ngưng lại khẽ giật mình, khẩn trương giương mắt nhìn hắn. Hắn. . . . . . Hắn mới vừa rồi là nói chuyện với mình sao?

Tiểu Ngưng lại nhìn nhìn chung quanh,cái bàn bốn người chỉ có hắn và cô, con trai hai người không biết đã chạy đi đâu. Thất thần trong chốc lát, Tiểu Ngưng mới bắt đầu sốt ruột, phóng xa bốn phía.

“Dương Dương cùng Lạc Lạc dẫn nhau đi khu giải trí chơi rồi!”. Đường Hạo nói hướng thẳng chỗ mà hai đứa trẻ vừa đi, hai con ngươi cũng từ từ rời khỏi khuôn mặt cô.

\\\

## 75. Chương 75

“Nha. . . . . .”. Một tiếng sau, tay cô đang đưa miếng khoai tây đưa vào miệng. Chưa ăn xong, lại bắt đầu uống cola.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, tiểu thư!”. Đường Hạo chưa từng bị người khác bỏ qua như thế, không cam lòng hỏi lại một lần nữa.

“A … Khặc khặc….” Tiểu Ngưng bị sặc, ho mãnh liệt vài tiếng: “Anh vừa nói cái gì?”

Cô phản ứng có chút ngốc nghếch khơi gợi lên cảm giác quen thuộc mà hắn chôn dấu sâu trong lòng : “Ngu ngốc!” – Hắn vô ý thốt ra, sau khi nói xong lại thấy hoảng sợ.

Lời nói quen thuộc, ngữ khí quen thuộc khiến Tiểu Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, giống như nhiều năm về trước.

“Cô vẫn không trả lời tôi, thú vị lắm sao?”. Vì che dấu sự thất thố vừa rồi, hắn cố ý lớn tiếng hỏi.

Tiểu Ngưng thu lại ánh mắt, tiếng nói có chút khàn khàn hỏi: “Anh… làm sao anh biết tôi?”

Chẳng lẽ, hắn phát hiện cô là ai? Cho nên điều tra cô? Tim Tiểu Ngưng cuồng loạn nhảy dựng lên.

“Ha ha, chẳng lẽ ngày đó ở đại sảnh công ty, người đó không phải là cô sao?”

“A, đúng là tôi…”. Lần này cô mới chuyển sang suy nghĩ : “Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ tôi, lúc đó tôi đâu có xoay người lại!”

Lời vừa nói xong, liền đổi thành người suy nghĩ rất nhạy bén – Đường Hạo buồn bực, hắn nheo mắt hỏi: “Cô biết tôi là ai? Cô biết người đứng sau lưng cô là tôi?”

Cô căn bản không nhìn thấy hắn, làm sao biết được người nói chuyện ở sau lưng cô là hắn?

Chẳng lẽ…

“Nha. . . . . .”. Tiểu Ngưng bị hắn hỏi không biết trả lời như thế nào, ấp úng nói sang chuyện khác: “Đầu Lạc Lạc sẽ không có sẹo chứ?”

Đường Hạo mắt híp sâu nhìn cô đã lâu, mới uống xong một ngụm nước nói ra: “Sẽ không sao đâu!”

Trước đó hắn đã mang Lạc Lạc đi bệnh viện ‘Thượng Quan’ thoa thuốc. Nói là bôi thuốc lên mặt nhất định sẽ không lưu lại một vết sẹo nào.

“Vậy là tốt rồi. Lạc Lạc rất đáng yêu, rất được người ta yêu mến. Tôi nghĩ cháu bé … chắc rất giống mẹ?” Tiểu Ngưng hỏi rất nghẹn ngào, tim đau đớn như bị dao cắt.

“Đúng vậy!”. Lạc Lạc lớn lên kỳ thực rất giống mẹ : Kỷ Phỉ Na.

“Đường tiên sinh. . . . . . Thật sự là rất có phúc!”. Con gái đáng yêu như vậy, người mẹ cũng nhất định là rất đẹp. Đúng vậy, năm đó người con gái kia tựa như công chúa, còn mình lại giống như một hạt bụi nhỏ.

“Cô quả nhiên biết rõ tôi!”. Đường Hạo khơi gợi lên khóe môi, giễu cợt nhìn cô.

“Tôi …”. Tiểu Ngưng phát giác chính mình nói lỡ, khẩn trương giải thích: “Đường tiên sinh là mục tiêu truy đuổi của nhiều Tạp chí Bát Quái, tôi làm sao có thể không biết ?” Khá tốt, lời giải thích nói được rất thông.

Cô ấp a ấp úng, mặt lại đỏ, lần nữa lại gợi chút trí nhớ trong đầu hắn. Nữ nhân kia cũng thường xuyên biểu lộ bộ dạng này.

Ánh mắt hắn dường như đang nghiên cứu cô, làm cho Tiểu Ngưng có cảm giác bất an sâu sắc. Phút chốc cô đứng lên, cuống quít nói: “Tôi đi trông chừng bọn nhỏ. . . . . .”

Vừa dứt lời, cô chạy tới bên cạnh của hắn, vừa vặn đụng phải ly nước ngọt bên cạnh Đường Hạo.

Xoảng…

Một ly lớn nước ngọt vừa vặn đổ toàn bộ trên đũng quần Đường Hạo.

“Á. . . . . .”. Tiểu Ngưng kinh hô một tiếng, cầm lấy giấy ăn nghĩ cũng không nghĩ, lau nước trên đũng quần của hắn. Bàn tay nhỏ bé của cô động tác rất nhanh , thầm nghĩ làm vậy quần hắn sẽ không bị ẩm ướt : “Thực xin lỗi, Đường tiên sinh, thật có lỗi, thật có lỗi, tôi không phải cố ý!”

Sắc mặt Đường Hạo trong nháy mắt đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập lên, trên trán rộng thậm chí toát ra một tầng mồ hôi mỏng … …

\\\

## 76. Chương 76

Tiểu Ngưng căn bản không có chú ý tới bàn tay nhỏ bé của mình đang đụng chạm đến bộ vị nào của hắn.

Đến khi đũng quần của hắn chậm rãi cao lên, cảm giác được chỗ nào đó có vật gì cứng ngắc, cô mới xấu hổ dừng động tác lại.

Đồng thời, tay của cô cũng bị mội bàn tay lớn đè lại: “Đủ rồi!” Hắn gầm nhẹ nói, trong giọng nói thống khổ bị đè nén.

“Vâng. . . . . . Thực xin lỗi!” Tiểu Ngưng muốn lấy tay ra, lại phát hiện bị hắn nắm lấy. Cô nửa ngồi bên cạnh hắn dùng sức kéo cánh tay mình trở lại.

Đường Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó bên tai cô thấp giọng lẩm bẩm: “Muốn hấp dẫn tôi à, rất tốt, cô đã thành công rồi đấy!”

Hắn động tác ôn tồn, giọng nói mập mờ khiến trực giác Tiểu Ngưng muốn trốn tránh : “Không… Là tôi không cẩn thận !”

Hắn đem tay của cô lần nữa ấn lên trên đũng quần để cô tinh tường cảm giác được sự hưng phấn của hắn, lập tức lấy ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bị hắn một mực nắm chặt: “Ha ha, đây là cô làm nó cao lên, cô còn nói là… không cẩn thận sao?”

Hắn trào phúng nói, hắn dám cam đoan là cô trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, thậm chí ngày đó trước mặt của hắn cởi quần đều là cố ý!

“Đường tiên sinh, xin anh tự trọng, đừng quên nơi này là chỗ nào?” Cô thấp giọng trách cứ, mắt bất an nhìn nơi khác. Trời, chung quanh đều là người, mà hắn thật không ngờ lại lớn mật như vậy.

Đường Hạo khóe miệng nhếch lên rất cao, tiếp tục mập mờ môi mỏng áp vào bên tai cô nói: “A… Cô có phải muốn nhắc nhở tôi tìm chỗ không có không người hay không?”

Hắn không phải là người tham luyến dục vọng, nhưng là cũng tuyệt không phải thiện nam tín nữ gì. Tuy nhiên tất cả tinh lực đều ở bên trong, nhưng là ngẫu nhiên thư cởi xuống áp lực cũng là có .

Mà trước mắt cái này dáng người hấp dẫn, lại thường xuyên đỏ mặt, quả thực làm cho hắn xúc động, hơn nữa không thể phủ nhận loại này xúc động rất mạnh.

Tiếng nói của hắn giống như mang theo ma lực làm cho má Tiểu Ngưng càng ngày càng nóng. Hơn nữa loại khát vọng kia càng khơi gợi cảm xúc chôn dấu dưới thân thể nhiều năm.

Cô hiểu rất rõ hắn, biết rõ ánh mắt hắn trở nên càng thâm trầm là vì sao, hơn nữa hắn lúc này trên người phát ra loại cảm giác… mãnh liệt là vì sao.

“Không. . . . . .”. Cô nhỏ giọng cự tuyệt, vì tiếng nói khàn khàn nên tăng thêm một chút.

“Ha ha. . . . . .”. Hắn liếm liếm cánh môi nói: “Chờ một chút sao? Chúng ta có thể đi khách sạn!”

Dù sao hôm nay trong công ty thông báo sẽ giải quyết tất cả những vấn đề cá nhân một lần. Lạc Lạc chốc lát có thể trở về nhà cho quản gia chăm sóc.

Về phần con trai của cô, cô hẳn là có chỗ để an bài…

Tiểu Ngưng đắm chìm trong tiếng nói của hắn, chỉ cảm thấy miệng của hắn mấp máy, còn nói gì thì cô căn bản không nghe được. Cô tùy ý để hắn nắm chặt tay, cảm giác lực đạo tay hắn cầm, nhiệt độ của bàn tay .

Nhiều năm trước, hắn cũng nắm cô như thế này khiến cho cô luôn luôn luyến ái. Lúc đó hắn luôn rất táo bạo, rất bá đạo, nhưng hắn xác thực đối với cô có một mặt ôn nhu, làm cho bản thân cô trầm luân.

Chỉ là cô yêu say đắm hoàn toàn là đơn phương…

“Hai đứa nhỏ gọi kìa, cho bọn họ ăn cái gì nhanh lên. Tôi không thói quen đè nén mình quá lâu, hi vọng cô cũng giải quyết nhanh mọi việc!” Đường Hạo dùng tiếng nói chỉ có cô nghe được ra lệnh…

\\\

## 77. Chương 77

“Không, không . . . . .” Tiểu Ngưng bừng tỉnh. “Đường tiên sinh, tôi không phải loại phụ nữ đó!”.

Hắn coi cô là gì? Tiểu Ngưng tức giận dõi theo hắn. Tay cô nắm chặt đột nhiên chỉ muốn vung lên cho hắn một cái.

“Ha ha. . . . . .” Đường Hạo lại một hồi cười khẽ.”Nói, lần đầu thì bao nhiêu tiền, tôi cần một cái giá!” Hôm nay hắn đã dự đoán đúng, bởi vì hắn rất khát khao người phụ nữ này, nên hắn sẽ không bạc đãi thân thể của cô.

“Cút đi. . . . . .” Tiểu Ngưng chưa nói tục bao giờ, nên nói ra cúng không có đủ khí thế, thanh âm chỉ còn là những tiếng nhỏ. Nhưng trong ánh mắt thì biết rõ, cô thật sự giận dữ.

Đường Họa thu hồi sự thờ ơ bất cần, nham hiểm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang chửi thầm mình kia. “Thu hồi lời nói của cô lại, cô làm như vậy sẽ khiến người ta ngán ngẩm, biết không?”

“Anh buông ra tôi!” Tiểu Ngưng giơ chân lên không chút lưu tình nào đạp thật mạnh xuống đôi giày cao cấp xa xỉ kia.

Đường Hạo bị đau, chậm rãi buông lỏng cô ra, nhưng ánh mắt thì thủy chung vẫn dây dưa. “Được, đã như vậy thì….”

Thoát khỏi hắn, Tiểu Ngưng dùng sức xoa xoa cổ tay vừa bị hắn nắm chặt đến phát đau.Trừng mắt nhìn hắn, chỉ muốn nhanh chóng ra tìm Dương Dương rồi rời khỏi nơi này, cô thật sự không có cách nào để tránh dây dưa với hắn ở một chỗ như thế này.

Nhưng cô vấn muốn nhắc nhở hắn rằng, hắn đã có vợ thì đừng làm cái chuyện phản bội vợ mình như thế này. Trên các tạp chí lá cải vẫn thường đưa tin rằng hắn chưa lập gia đình, nhưng lại có con. “Đường tiên sinh, xin phép khuyên ngài một câu. Ngài làm như thế này nếu phu nhân biết nhất định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, mà hiện tại con gái ngài còn đang ở đây!”.

Sau khi nói xong, cô quay đầu bỏ đi.

Đường Hạo nghe cô nói xong thì lại chẳng hiểu cái gì mà phu nhân chứ? Cái gì mà con gái chứ ?

Lập tức hắn nghĩ tới Lạc Lạc.

Đáng chết, cô cho rằng Lạc Lạc là con của hắn sao?

Trong lòng Tiểu Ngưng lại bừng lên, lần đầu hắn đã đem cô trở thành phụ nữ ‘dùng tiền là có thể’, thứ hai hắn là người thế nào mà đã có vợ con rồi vẫn còn cần đến những người phụ nữ khác.

Cho dù hắn tìm mình cũng như tìm ‘những người phụ nữ khác’ thì cũng phải có kì tích thì cô mới chấp nhận được chuyện đó.

Đi đến khu vui chơi nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ đang vùi mình trong Nhà Bóng cùng với cô bé kia, bọn trẻ đang chơi đùa thật vui vẻ.

Trẻ con thật đúng là trẻ con, mới vừa rồi còn khóc lóc một hồi, bây giờ lại có thể cười đùa tươi vui như vậy.

“Dương Dương, đi ra nhanh lên, mẹ muốn dẫn con về nhà!” Tiểu Ngưng lại gần gọi Dương Dương.

Chính bản thân còn đang cao hứng nhíu cái mũi, mắt nhìn Lạc Lạc , rồi mới từ từ đi ra ngoài.

Lạc Lạc nhìn bạn đi ra, cũng chẳng còn hứng chơi nữa, cũng đi ra theo.

Cứ như vậy, bọn trẻ lại theo Tiểu Ngưng trở lại bàn. “Lạc Lạc ngồi vào ghế đối diện đi, uống nước ngọt ăn đồ đi nhé.”

Nhanh tay đã cầm chiếc Humburger, đang hí hửng chuẩn bị cắn một miếng thật lớn.

“Lạc Lạc, đã rửa tay chưa ? ” Đường Hạo đã nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé hỏi.

“Rồi ạ!” Lạc Lạc dùng sức gật đầu. “Cô đó đã rửa cho Lạc Lạc rồi, anh họ ạ!” Khiến cho Lạc Lạc vui vẻ bật lên tiếng gọi ‘anh họ’ cực kì lớn tiếng, hơn nữa còn lặp lại một lần nữa. “Anh họ, ba của Lạc Lạc khi nào thì trở về ?”.

“Cùng lắm là một tháng nữa!” Cậu Hàn mợ Vũ ở nước ngoài có công trình đầu tư lớn, cho nên một mực muốn ở nước ngoài. Lại không muốn Lạc Lạc thiếu thốn tình thân săn sóc cho nên mới gửi nó đến Đài Bắc, cho anh họ của nó là hắn chăm sóc.

Nghe được còn hơn một tháng nữa, nụ cười trên mặt Lạc Lạc đã không còn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa thống khổ.”Anh họ, Lạc Lạc nghĩ đến cha mẹ, nhớ quá nhớ quá. Thật sự, càng muốn mẹ cơ!” Lúc nói chuyện, đưa ánh mắt hướng về phía ‘cô ấy’.

\\\

## 78. Chương 78

Trong vô thức Tiểu Ngưng đương nhiên sẽ không thể không nghe được cô bé kia gọi hắn là ‘anh họ’.

Trái tim, nhất thời đau đớn, nhưng cũng không thể giấu nổi một nỗi niềm sung sướng.

Sự thật là, hắn vẫn chưa có kết hôn, cũng không có con cái gì cả. Cô bé kia không phải là con gái của hắn, cô bé gọi hắn là ‘anh họ’.

Từng tiếng trong lời nói làm cô cao hứng… từng âm từng từ vẫn còn đang vọng lại.

Ngoài thì hưng phấn, nhưng bên trong thì lại có âm thanh khác tự nói với chính mình. Mặc kệ hắn có hay không có con đi chăng nữa, hắn là hắn, mình là mình, hai người căn bản không có khả năng xuất hiện cùng một chỗ.

Tiểu Ngưng khẽ tự lên dây cót cho chính mình, xua đi những rung động, gọi nhân viên phục vụ tính tiền, gói đồ ăn còn lại đem về.

“Mẹ, vì sao phải đi gấp gáp như vậy? Ăn ở đây luôn không tốt sao?” Dương Dương vừa ăn khoai tây trong túi vừa hỏi.

“Về nhà ăn, mẹ mới nhớ tới có quần áo vẫn còn chưa có giặt !” Cô phải nhanh một chút muốn né xa hắn, nếu không sẽ không tránh khỏi một phen trầm luân lại phải chịu đựng đau khổ.

Hắn đã đánh sâu vào một điểm trong tâm hồn cô không thua gì so với sáu năm trước, chính xác mà nói, cô hiện tại cũng không thể thoát nổi mị lực của hắn.

“Thật là. . . . . . Cũng không kém mấy phút đồng hồ mà, mẹ!”

“Nhanh lên, ai nói không kém!” Tiểu Ngưng lại thúc giục, đôi mắt cũng dám hướng lên nhìn qua bên cạnh, cô rất sợ phải nhìn hắn.

“Dương Dương, cậu muốn đi sao?” Lạc Lạc không nỡ nhìn Dương Dương rồi lại nhìn cô.”Cô à, cô cho Dương Dương trong này chơi với cháu một lát được không?” Về đến nhà sẽ không có ai chơi cùng với cô bé, nữ hầu và cả bà nội đều quá lớn tuổi, không thể chơi đến cùng được.

Tiểu Ngưng lại nhìn cô bé, ánh mắt cầu khẩn kia thật sự khiến cô không nỡ cự tuyệt. “Chính là. . . . . . Cô còn có chuyện?”

“Anh họ, anh mời cô cùng Dương Dương đến nhà của chúng ta làm khách được không? Lạc Lạc muốn cùng Dương Dương chơi!” Lạc Lạc quay đầu dắt tay lấy ống tay áo âu phục của ‘anh họ’, mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại như là đang ra lệnh.

Loại giọng điệu này, cũng như là ba ba của cô bé.

Đường Hạo nhìn người phụ nữ dám cự tuyệt hắn, chậm rãi nói : “Tốt, Lạc Lạc cháu muốn nhiệt tình mời cô sao!” tiếng ‘cô’ này nói ra thật không tự nhiên. Đáng chết, chính mình so với người phụ nữ này lại nhỏ hơn một bậc sao!

Được sự cho phép của anh họ, Lạc Lạc nhảy xuống ghế, chạy đến ôm lấy Tiểu Ngưng ,”Cô à, mang theo Dương Dương đến nhà ‘anh họ’ được không? Lạc Lạc muốn cùng Dương Dương chơi ! Hơn nữa ở nhà anh được bác gái giúp việc nấu ăn thật ngon.”

“Tốt, mẹ, chúng ta đến nhà chú đi, con cũng vậy muốn cùng Lạc Lạc chơi!” Dương Dương cũng gia nhập đội ngũ khuyên nhủ, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng thần bí.

Hì hì, cậu thật sự rất yêu quý người chú trước mặt này, nếu chú ấy có thể trở thành cha của cậu thì nhất định là một sự bồi thường xứng đáng của ông trời cho cuộc sống của mẹ con cậu.

Hơn nữa, mẹ nhiều năm như vậy rất ít có nam nhân lui tới rồi, trước mắt tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.

Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của hai đứa trẻ, đặc biệt là con trai của mình, Tiểu Ngưng nghẹn ngào không thốt được một lời nào ra thành tiếng.

Có lẽ đây là, Dương Dương cùng cha của nó, được lần đầu tiếp xúc thật gần gũi với nhau.

Cô, không nên cự tuyệt, Dạ!

Nhìn ra sự lo lắng của cô,Đường Hạo đứng tựa bên bàn nói : “Chân thành hoan nghênh cô cùng Dương Dương đến hàn xá làm khách!” Nói xong, hắn dẫn hai cái cục cưng hướng cửa ra vào của tiệm ăn nhanh đi tới…

\\\

## 79. Chương 79

Hai tay Đường Hạo dắt 2 đứa nhỏ, chậm rãi bước về phía xe của hắn.

“Anh họ ơi, nhanh lên!” Dường như vô cùng vui vẻ hạnh phúc, dáng vô vẻ tư của cô bé thật hiếm gặp .

“Chú à tay chú thật lớn nha!” Dương Dương hiếu kỳ vuốt vuốt bàn tay to hơn tay của mẹ nó rất nhiều.

Được bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn của Dương Dương nắm lấy, Đường Hạo thoáng rung động, đó là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có.

Hắn bất giác siết chặt tay hơn.

Cô cũng bắt buộc phải đi theo sau Đường Hạo, hắn còn đang dắt tay con trai cô.

Tiểu Ngưng rốt cuộc cũng lên xe. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi trên một chiếc xe sang trọng đến vậy.

Cô cùng hai đứa nhỏ ngồi phía sau, còn Đường Hạo ngồi ở ghế lái.

“Ngồi trên xe này thật thoải mái nha” Dương Dương ra sức nhún nhảy trên chiếc ghế êm. “Mẹ, xe của chú Đường còn đẹp hơn cả xe của Chú Lương, con thấy thật thoải mái!”.

“Ừ….” Tiểu Ngưng ‘ừ’ thật hời hợt , khẩn trương đưa ánh mắt nhìn ra ngoài xe.

Đến bây giờ cô còn có chút hoảng hốt, cô thật sự ngồi vào xe của hắn rồi? Thật sự muốn đến nhà của hắn sao?

Không hiểu sao khi nghe Tiểu Dương nhắc tới người đàn ông khác, trong lòng Đường Hạo lại không thoải mái. Qua kính chiếu hậu hắn hỏi Dương Dương: “Dương Dương, ba của cháu không có xe sao?”.

“Chú Đường, cháu không có ba, là mẹ và bà ngoại vất vả nuôi cháu khôn lớn!” Dương Dương có vài phần ‘vội vã’ trả lời, cậu bé tận lực muốn Đường Hạo biết rằng mẹ bây giờ vẫn còn độc thân!

Tiểu Ngưng muốn chặn lại lời nói của con trai nhưng đã chậm một bước rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo với Dương Dương, chỉ sợ cậu bé lại nói lung tung.

Tiểu Ngưng thật sự cảm thấy kì lạ bởi vì thường thường Dương Dương chẳng thích nói chuyện với ngươi lạ, nhưng hôm nay lại nói chuyện với Đường Hạo vô cùng thân thiết, chẳng lẽ đây là phụ tử tâm liên sao!

Thì ra cô còn độc thân – Đường Hạo thầm nhận xét.

“Chú Lương là ai thế Dương Dương, chú ấy đâu?”

Có lẽ hắn cũng không chú ý tới , đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện phiếm nhiều tới vậy .

“Dạ Chú Lương chính là người thường xuyên đến giúp đỡ nhà cháu. Dì Lương cũng rất tốt bụng, cả con gái họ Lương Tư Nhụy cũng rất đáng yêu!” Dương Dương đặc biệt khen ngợi.

Tim Tiểu Nhưng lại run rẩy một chút. Vừa như bi thương, vừa như cảm kích, lại như tưởng niệm…

Nói như vậy, cái ‘Chú Lương’ cũng không phải là người theo đuổi Tiểu Ngưng. Đường Hạo vui vẻ như vừa phát hiện 1 chuyện vô cùng lí thú.

Từ nãy đến giờ Tiểu Ngưng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên chẳng biết hai người đàn ông – một lớn một nhỏ nói chuyện gì…

Trải qua 20 phút đi đường, xe dừng ở một tòa nhà cao cấp tráng lệ…

Tim Tiểu Ngưng đập liên hồi, chậm rãi theo bọn họ vào thang máy.

‘Keng’ một tiếng, thang máy dừng ở tầng thứ tư.

“Oa, hành lang thật rộng lớn!” Dương Dương ngạc nhiên cảm thán. Mặt sàn sáng bóng có thể soi rõ chính mình.

Tiểu Ngưng lại cảm thấy vô cùng khó xử, thế nào chỉ mới một ngày mà thằng nhóc này đã đổi tính rồi đây, thật là không cho cô tí mặt mũi nào cả.

Lạc Lạc kéo tay Dương Dương, thấp giọng nói: “Cậu còn chưa biết đâu, anh ấy còn có phòng to lắm, đẹp hơn nhiều.”

“Chú tuyệt quá!” Dương Dương nhìn Đường Hạo với ánh mặt sùng bái.

Đường Hạo nhếch môi mỏng, ấn dãy mật mã, cửa lập tức mở ra.

Hai đứa nhỏ đầu tiên xông ào vào trong phòng, Đường Hạo đứng ở cạnh cửa nhìn Tiểu Ngưng đang khẩn trương, vô cùng lịch sự nói: “Mời vào!”

Tiểu Ngưng lo lắng vô cùng, chậm rãi bước vào phòng. Mà lúc đó cô chẳng để ý rằng trong mắt của Đường Hạo còn có ánh nhìn với ý đồ khác.

\\\

## 80. Chương 80

Cảm giác đầu tiên khi vừa bước vào căn phòng này, ánh sáng chiều soi thấu qua một tấm rèm mỏng làm căn phòng thêm huyền ảo, tô điểm sự rộng rãi của phòng khách…

Mặt sàn Tây Ban Nha sáng bóng, từ phong cách bày trí đồ đạc đến nhưng gì nhỏ bé nhất cũng đều phản ánh sâu sắc sự đẹp đẽ cao quý và trang nhã.

Tiểu Ngưng thật sự rất thích cảm giác như sống trong một không gian thoáng đãng đầy ánh mặt trời, tựa hồ có thể cảm nhận cả bầu trời rộng lớn, mùi thơm của muôn hoa, cây cỏ hay tiếng lá cây réo rắt nhẹ nhàng đung đưa.

Lạc Lạc dắt tay Dương Dương chạy vào phòng mình, bày ra tất cả những đồ chơi mà cô bé yêu thích để cùng chia sẻ với người bạn này.

Lúc này trong phòng lớn cũng chỉ con mỗi Đường Hạo và Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng lại cứ đứng trân trân như thế, bối rối không biết tiếp theo nên làm gì . Cô thầm trách mình điên rồi mới đồng ý để bọn nhỏ tới đây. Cô tới đây làm gì cơ chứ! Lúc này đại sảnh chỉ còn lại cô và hắn. Đường Hạo cởi áo vest một cách dứt khoát, vứt qua một bên sô pha rồi chậm rãi ngồi xuống, lấy một điếu thuốc rồi bật lửa. Đường Hạo ngồi vắt chân lên bàn trà, qua một làn khói trắng mờ ào nói: “Sao cô vẫn đứng mãi đó thế, nhà của tôi không cần thổ địa giữ đất.”

Tiểu Ngưng miễn cưỡng nhìn Đường Hạo, chậm rãi đi về phía hắn, lòng không khỏi kinh hoảng: “Tôi thấy hay là cứ đề Dương Dương ở lại chơi với Lạc Lạc một tí, có gì lát tôi sẽ qua đón Tiểu Dương sau, không quấy rầy Đường tiên sinh nghỉ ngơi.”

“Ngồi xuống!” Dù thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy mệnh lệnh, khiến người khác không khỏi phục tùng.

Tiểu Ngưng hồi hộp chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, thân thể không cách nào nhúc nhích, không dám nhìn vì cũng sợ bị hắn để ý.

Lúc này một nữ hầu bưng hai chén cà phê, một ly nước trái cây cùng hai phần điểm tâm để lên bàn, lễ phép hỏi: “Thiếu gia , tiểu thư, cần dùng gì thêm không ạ?”

“Cám ơn, tôi không cần gì cả!” Tiểu Ngưng bất an đáp.

“Dì Từ, bảo Tiểu Linh mang thức ăn cùng nước uống vào phòng cho Lạc Lạc và Dương Dương đi, hỏi xem chúng nó muốn ăn uống gì thì đem thêm!”

“Dạ!” Nữ hầu gật gật đầu,sau đó lui về phòng bếp, nhường chỗ cho không gian riêng của hai người.

Sáu năm đằng đẵng trôi qua, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn nhưng cũng chẳng làm phai đi khí thế vương giả từ trước tới giờ của hắn, làm Tiểu Ngưng có cảm giác rằng Đường Hạo là một vật cao quý mà cô chẳng thể nào đến gần hắn được, chỉ có thể đứng xa nhìn hắn.

“Nếm thử món này xem, cũng rất ngon đấy” Đường Hạo dùng ánh mắt chỉ điểm Tiểu Ngưng, tay bưng li cà phê lên nhấp một ngụm.

Tiểu Ngưng ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng, cầm miếng bánh nhẹ nhàng bỏ vào miệng, trong lòng đầy cảm giác xót xa cũng chẳng nếm được trong bánh có vị ngon gì.

Một khẩu lệnh một động tác, cô gái này có thói quen như thế sao? Nhưng thanh âm “Vâng” của cô lại làm hắn vô cùng thích thú. Giọng nói thật khác người, thanh âm cứ khàn khàn, nếu không phải chính hắn thấy cô mở miệng nói thì hắn cũng không tin giọng nói này là của cô.

Tiểu Ngưng ngồi một mình trên sô pha, hắn càng chăm chú quan sát cô.

Cơ thể Tiểu Ngưng phát triển cực kì tốt, phần đẫy đà không khỏi khiến người ta thầm khen, lại thêm hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng kiểu cách, càng tăng thêm quyến rũ. Trong lúc uống nước trái cây, Tiểu Ngưng không cẩn thận làm đổ, vừa văn phần nước ấy lại bị đổ trên ngực cô . Chiếc áo mỏng dính chặt vào đôi gò quyến rũ làm người đàn ông này không tránh khỏi mơ màng. Cảnh xuân rơi vào mắt Đường Hạo khiến lòng hắn rạo rực.

Mà uống nước trái cây không cẩn thận, vài giọt nước trái cây vừa vặn đã rơi vào ngực cô. Dục vọng thoáng chốc bị khơi mào. Hắn dùng lực hút nhanh điếu thuốc trên tay, yết hầu lên xuống bất thường. Đường Hạo dùng ánh mắt nỏng bóng nhìn cô, hận không thể xé nát y phục cô, ngay lấp tức ôm cô vào lòng.

Tiểu Ngưng chợt bối rối lên tiếng: “Tôi đi xem Dương Dương và Lạc Lạc”. Trong lòng không tránh khỏi một phen lo sợ.

Nhưng là khi cô vừa đứng dậy hắn đã kéo tay cô ôm cô vào lòng “Đi theo tôi”.

\\\

## 81. Chương 81

Tiểu Ngưng thật sự cảm thấy nguy hiểm trong tình huống này, vội thất kinh “Không nên đụng vào tôi, Đường tiên sinh, anh không thể làm như vậy được”. Đường Hạo đưa môi mỏng quét gần tai của Tiểu Ngưng, uy hiếp: “Nếu muốn mọi người đều biết thì cô cứ lớn tiếng gọi đi, à hình như cô quên Dương Dương và Lạc Lạc đang ở trong phòng đấy” Mùi nước hoa trên cơ thể Tiểu Ngưng hấp dẫn khướu giác của Đường Hạo.

Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt một bên ngực cô , ra sức xoa nắn: “Cơ thể cô thật hấp dẫn , thật khiến người khác mê mẩn.”

Tiểu Ngưng khẩn trương đẩy lồng ngực của hắn, sắc mặt đã hồng như quả cà chua, nghẹn ngào: “Đường tiên sinh thả tôi ra đi, anh không thể làm như vậy.”

“Tôi thật sự không tin cô đi cùng tôi tới đây chỉ có việc uống nước, chẳng phải cô cũng muốn chuyện này xảy ra sao. Chúng ta trưởng thành hết rồi, cô hẳn là hiểu điều này chứ. Muốn dụ dỗ tôi mà không sợ tôi vạch cái mặt nạ thánh thuần ấy sao.” Đường Hạo ôm ngang eo cô , môi không ngừng tấn công cần cổ mảnh khảnh của cô, không lãng phí thời gian nữa, hắn ôm Tiểu Ngưng đi về phía phòng ngủ.

“Đừng như vậy mà.” Thân thể nhỏ bé bị hắn ôm, dù lực đạo lớn cách mấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.

Do thường xuyên tập thể hình nên đối phó với cô cũng không cần nhiều sức lực.

Đứng trước phòng ngủ, hai mắt Tiểu Ngưng mờ lệ , trong thật đáng thương nỉ non van xin: “Đường tiên sinh, tha cho tôi đi, tôi thật sự không phải loại phụ nữ như vậy mà, đừng đối xử với tôi như vậy.”

Từ màn câu dẫn thị giác đàn ông của cô lúc nãy đã làm hắn thật mê muội, thật không thể nhịn được muốn giữ lấy Tiểu Ngưng. Nhưng lời nói cấp bách vừa rồi của Tiểu Ngưng lại làm dấy lên trong lòng hắn một cảm giác chưa bao giờ có. Dục vọng trong hắn vừa rồi là do cô dấy lên. Cũng bởi vì cô mà làm cho cơ thể hắn như lừa đốt. “Muốn giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao! Đàn bà thật rất thích chơi trò này với bộ mặt như cô, trên giường thì mới lộ rõ nguyên hình. Nhưng nói cho cô biết quá muộn rồi, chỉ trách cô tại sao lại hấp dẫn tôi.” Nói xong hắn không ngừng hôn lên vùng cổ trắng mảnh khảnh cùng khuôn mặt thanh tú của Tiểu Ngưng.

Hắn ôm ngang cô, bước vào phòng ngủ. “Bịch” một tiếng, Đường Hạo thô bạo ném cô lên giường, ngay lập tức lấy cơ thể cường tráng của hắn áp lên cơ thể nhỏ bé của Tiểu Ngưng.

Mặt của hắn áp sát mặt cô , lấy chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi của Tiểu Ngưng. Cảm giác lo lắng bất an trong lòng Tiểu Ngưng lại càng dâng lên mãnh liệt, nước mắt cứ như thác đỡ rơi xuống ga giường, nức nở: “Tại sao anh lại nghĩ tôi là loại phụ nữ như vậy, tôi không phải là hạng người đó, tha cho tôi đi, tôi lập tức mang Dương Dương rời khỏi đây, tôi xin anh!”

Cô thật sự sai rồi, cô không nên có ý nghĩ cho Dương Dương gần gũi với hắn, nếu không lúc này cô sẽ chẳng phải lâm vào cảnh như thế này.

Hắn lấy môi mình nhẹ nhàng chạm vào bờ môi mỏng cửa Tiểu Ngưng “Ngô” . Cô nhay lập tức ngừng khóc, hai mắt to tròn nhìn hắn trong gang tấc. Hắn ôn nhu như thế làm tim Tiểu Ngưng muốn buông tha tất cả. Sự dịu dàng trong mắt cô làm hắn muốn nhiều hơn nữa, đôi môi mỏng khẽ cạy răng đang khép chặt của cô, chiếm lĩnh hơi thở của Tiểu Ngưng. Hắn đứa lưỡi càng sâu, khám phá từng ngõ ngách trong miệng cô.

Nụ hôn của hắn mang theo ma lực khó tả, đem cô trở về thời khắc 6 năm trước, làm cho Tiểu Ngưng nhất thời quên đi tình cảnh hiện tại của chính mình. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, cong lưng như muốn phối hợp với nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cảm giác được cô đã chủ động hơn rất nhiều, Đường Hạo dâng lên cảm giác vui vẻ, môi mỏng dần đi xuống, đôi tay không yên phận phá bỏ hàng nút áo vướng bận .

\\\

## 82. Chương 82

“Roẹt” Đường Hạo nhanh chóng mở khóa quần jean của Tiểu Ngưng, bàn tay xoa nhẹ vùng bụng bằng phẳng mê người. Khát vọng đã chôn dấu nhiều năm trong cơ thể cô chỉ cần một động tác ôn nhu của hắn đã khơi mào lên tất cả, toàn thân tiểu Ngưng run lên, Tiểu Ngưng không thể từ chối được ôn nhu ấy, tứ chi cô như không còn là của cô nữa. Khi tay hắn nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật nhất của người con gái, phút chốc Tiểu Ngưng bị kéo về với hiện tại đau lòng.

“Không” , Tiểu Ngưng vội hất tay Đường Hạo sang một bên, đồng thời cũng bật dậy xuống giường. Nhu tình chưa dứt, nhíu mày Đường Hạo vội kéo thân thể Tiểu Ngưng lần nãy áp chế cô lên mặt giường. Hai chân đè lên đôi chân không yên phận của cô, hôn vào ngực của Tiểu Ngưng: “Cô thích như thế này sao?”

“Đường Hạo, mau bỏ tôi ra, cái tên lưu manh này, anh không được quyền đối xử với tôi như vậy!” Tiểu Ngưng dùng sức vùng vẫy thoát khỏi cơ thể hắn, mặt đỏ đầy tức giận.

“Ha ha, cô tưởng cô là một cô gái tốt đẹp sao, nếu là phụ nữ đứng đắn sao lại đơn giản như vậy đồng ý đến nhà một người đàn ông. Hơn nữa …” Nói tới đây, mặt hắn không giấu khỏi chút hèn mọn “Tôi cũng biết là cô muốn hấp dẫn tôi mà!”

“Anh không được nghĩ như vậy!” Tiểu Ngưng bị lời nói của hắn làm cho nghẹn ngào, bộ dạng vô cùng ủy khuất . Tuy cô đối với hắn không xa lạ gì, hắn chính là ba của con cô. Cô chỉ muốn cho Dương Dương được ở chung với ba của nó một lát.

“Đừng lo, nếu cô đã thỏa mãn tôi một lần, sau này tôi nhất định không bạc đãi cô đâu!” Không nói thêm nhiều, hắn dùng lực kéo quần jean của Tiểu Ngưng.

“Không…” Tiểu Ngưng quát to một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô không muốn bị hắn xem thường như thế này.

Đang lúc Đường Hạo cởi y phục của hắn thì bỗng nhiên…

“Cốc cốc cốc…”

“Anh họ ơi, chị Tiền tới rồi!” Giọng nói đáng yêu của Lạc Lạc vang lên ngoài phòng.

“Chú Đường ơi, chú có thấy mẹ của cháu không? Sao cháu tìm hoài không thấy mẹ nhỉ ?”

Hai người lớn trong phòng sắc mặt tái nhợt, dừng mọi động tác, Đường Hạo gầm nhỏ: “Đáng chết”

Hắn vội xuống giường mặc lại y phục. Tiểu Ngưng cũng nhanh chóng vơ lấy những thứ bị hắn cởi ra tự chỉnh trang lại.

“Cốc cốc cốc…”

“Anh họ, nhanh mở cửa đi!” Bàn tay bé nhỏ của Lạc Lạc không ngừng gõ cửa phòng.

“Anh Hạo, anh đang bận việc gì sao?” Giọng nói của Tiền Lỵ Nhi chợt vang lên.

Tiểu Ngưng cứng ngắc thân mình. Bọn họ ở cùng một chỗ sao?!?

Vừa lúc đó, Đường Hạo mở cửa, một đoàn 3 người kéo nhau vào trong phòng.

“Mẹ, thì ra mẹ ở đây!” Tuy rất muốn hỏi tại sao mẹ lại ở trong này nhưng Dương Dương vẫn không hỏi.

“Có phải cô bị anh họ lôi kéo không?” Lạc Lạc dùng giọng như một đạo diễn đã biết rõ mọi việc.

Tiểu Ngưng căn bản không dám ngẩng đầu, cúi đầu che khuất khôn mặt. Giữ im lặng một hồi Tiểu Ngưng liền kéo Dương Dương ra cửa định ra về tuy toàn thân vẫn còn run rẩy. Bỗng dưng “Chờ một chút” một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai Tiểu Ngưng khiến cô cứng nhắc.

\\\

## 83. Chương 83

“Thực xin lỗi, tôi muốn mang con mình về bây giờ!” Vẫn cúi đầu không hề ngẩng lên, Tiểu Ngưng đáp lại cô gái kia.

Tiền Lỵ Nhi vượt lên chặn trước người Tiểu Ngưng, không có ý định dễ dàng buông tha cô đi như vậy. Cô ta là người trưởng thành, sẽ không thể không nhận ra giữa cô và Đường Hạo vừa rồi đã xảy ra chuyện mờ ám.

Điều này làm cho cô ta tức giận, ghen ghét đến điên lên.

Tiền Lỵ Nhi nâng cao cằm lên, ánh mắt lom đom nhìn chằm chằm vào cô, thanh âm không ôn nhu không nhanh không chậm hỏi: “Vị tiểu thư này, tại sao lại không ngẩng đầu lên vậy?”

Bị cô ta hỏi như vậy, đầu Tiểu Ngưng càng rủ xuống thấp hơn nữa. Có lẽ bởi lúc này thật sự quá khó xử, cũng là lúc trước bị khinh bạc đến thế, giọng nói này lại nhắc cô đến cái đêm năm đó.

Nước mắt nóng hổi to như hạt đậu, không tự chủ nổi rơi xuống, nhỏ lên quần áo của Tiểu Ngưng, rơi xuống lăn dài trên sàn nhà trơn bóng.

Tiểu Ngưng lại cắn môi dưới, lôi kéo tay của con trai, không để ý đến ai đang đứng lặng đằng kia.

Đường Hạo đứng im dựa cửa, mỉm cười không đếm xỉa nhìn hai người phụ nữ kia.

“ Vị tiểu thư này, tôi thấy thật xấu hổ cho cô. Lại còn mang theo cả con đi làm cái loại giao dịch này nữa chứ, chẳng lẽ cô không sợ sẽ dậy hư con mình hay sao? Không sợ con của mình biết mình ở nơi này đã làm việc gì hay sao? Sẽ coi thường người làm mẹ như cô sao?” Tiền Lỵ Nhi làm một bộ nói giọng điệu giảng dạy người nhưng lại cực kì trào phúng, khinh miệt.

“Tiểu thư hiểu lầm rồi,sự việc hoàn toàn không như cô nghĩ”. Tiểu Ngưng dùng hết sức lắc đầu, bởi vì lời nói của cô ta mà… càng thêm xấu hổ.

“ Có hay không, cô phải rõ nhất! Bất quá không phải duy nhất! Mang theo con cô rời khỏi đây ngay! Đừng để nó biết việc cô làm mà sau này lại không thành người được!”

“ Không cho cô nói mẹ cháu như vậy, người phụ nữ xấu xa này.”Dương Dương không biết cô ta đang nói mẹ nó cái gì, nhưng làm mẹ nó khóc đến đau lòng như vậy, thật khó chịu. Cho nên trước mắt nó chỉ biết duy nhất một điều rằng người này chắc chắn đang khi dễ mẹ nó.

Thân thể như con thú nhỏ tràn đầy sức mạnh bổ nhào đến con người sực nức mùi nước hoa kia, nắm tay nhỏ dùng sức vung về phía cô ta.

“Ai da”. Tiền Lỵ Nhi ôm bụng, kêu đau một tiếng.

“Ai bảo cô khi dễ mẹ của cháu, cháu sẽ không để cô khi dễ mẹ của cháu đâu”.

“Không phải đâu, Dương Dương!” Tiểu Ngưng thân thể muốn giữ con lại, nhưng lại bị chậm một bước.

Tiền Lỵ Nhi nhanh tay hơn, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Dương Dương gạt đi, khiến cho cậu bé ngã xuống sàn nhà.

“Oa, đau quá.” Một trận đau kịch liệt khiến cho thằng bé há to miệng, sau một hồi thì khóc òa lên.

Tiểu Ngưng bổ nhào về phía con, kéo người lại lo lắng. “Dương Dương, nói cho mẹ, con đau ở đâu?” Vừa hỏi đồng thời cùng kéo luôn quần của con lên xem xét.

Chỉ thấy đầu gối phía trên có chút hồng hồng, Tiểu Ngưng nhẹ nhàng xoa bóp.

“A…” Dương Dương càng kêu to hơn.

“Không sao đâu, không sao đâu mà!” Tiểu Ngưng không ngừng nói không sao đâu, sau đó ôm lấy con.“Mẹ đưa con đến bệnh viện!”

“Tôi sẽ đưa các người đi” Đường Hạo thân thủ muốn qua ôm lấy cậu bé nói ra.

“Không cần” Tiểu Ngưng tránh khỏi hắn, không nhìn bất cứ ai trong phòng, nhanh chân hướng ra cửa.

Tiền Lỵ Nhi nhìn rõ ràng hai mẹ con toàn thân như bị điểm huyệt.

Người phụ nữ này ~~ năm đó chính là người hộ lí đặc biệt kia, mà đứa trẻ cô ta đang ôm lại cực kì giống… Đường Hạo.

“Anh Hạo, em có chuyện muốn nói với anh” Tiền Lỵ Nhi lập tức nắm chặt lấy tay Đường Hạo, ngăn cản không cho hắn đi.

Tiểu Ngưng nhân cơ hội, chạy ra khỏi căn phòng khiến cô khó xử đến cực điểm này.

Lạc Lạc như tiểu chủ nhân của căn nhà, đi ‘tiễn’ cô Lục cùng Dương Dương.

“Em có chuyện gì, nói mau đi.” Nhìn hai mẹ con dần đi xa, Đường Hạo cảm giác trong lòng một sự đau đớn không tài nào giải thích được.

\\\

## 84. Chương 84

Tiền Lỵ Nhi thoáng cái đã nhào vào ngực Đường Hạo, đôi mắt to biến hóa xinh đẹp đến tinh xảo,trong nháy mắt đã nhỏ ra những giọt lệ ủy khuất. “Anh Hạo, xin anh, xin anh đừng coi em như một đứa trẻ, chẳng lẽ trong mắt anh không thấy được sự trưởng thành của em sao?”

Vừa nói, vừa cố ý đem lồng ngực mình hướng ngực Đường Hạo mà chen lấn. Muốn chứng minh một điều, mình đã lớn.

Đường Hạo nhíu mày, lông mày cau căng lại.

Thấy hắn không đẩy mình ra, Tiền Lỵ Nhi được đà càng thêm khoe khoang, giãy dụa thân thể mềm mại tuổi trẻ của chính mình. “Hạo, những người phụ nữ khác có thể cho anh như thế nào, em cũng có thể…Hạo~~”

Đôi tay mềm như rắn vòng qua quấn quanh cổ hắn, cánh môi đỏ mọng cong lên hướng hắn muốn áp xuống…

Đường Hạo một tay đẩy cô ra, một tay chỉnh sửa lại lui sang một bên. “Anh còn có công chuyện cần phải xử lí!”

Nói xong, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn lại cô, hướng cửa phòng mà đi ra.

“Hạo~~” Tiền Lỵ Nhi nhanh theo ôm lấy phía sau, áp gò má nóng hổi lên lưng hắn, ủy khuất nói. “Không cần phải đẩy em ra như vậy, em là vị hôn thê của anh, xin anh, đừng tìm đến những người phụ nữ khác được không?Nếu anh cần, Hạo, hoàn toàn có thể… hãy tìm em~~”

Đường Hạo bực bội thở dài, hắn khẽ gỡ đôi cánh tay đang ôm bụng mình, xoay thân thể lại, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Lỵ Nhi,anh là một người đàn ông truyền thống, nển rất hi vọng người vợ của anh, trong đêm tân hôn mới thật sự là người phụ nữ của anh hoàn toàn”

Tiền Lỵ Nhi nâng lên đôi mắt còn đang ngập nước, thật sâu mê luyến nhìn hắn.

Hắn véo nhẹ cái mũi nhỏ. “Cho nên, trước khi kết hôn anh nhất định sẽ không động vào em, anh muốn bảo vệ em thật tốt”

“Hạo~~” Tiền Lỵ Nhi lại ủy khuất nhưng ngọt ngào theo dõi hắn, nói ra có vài phần ghen ghét. “Chính là, em không muốn ngoài em ra anh còn ôm người phụ nữ khác, em như vậy là rất yêu anh, em sẽ ghen, sẽ rất đau lòng….”

“Ha ha…” Đường Hạo cười một tiếng, không đếm xỉa tới nói: “Bất quá là… mà thôi, đối với những người khác đều không có cảm tình, cần gì phải để ý hay ghen tuông làm gì!”

“Chính là…” cho dù là như vậy, cô cũng không muốn người đàn ông của mình có người phụ nữ khác!

“Anh là người đàn ông bình thường, đều cũng cần phải có. Không cần phải…”

Tiền Lỵ Nhi không tình nguyện gật đầu, ngã trên lồng ngực của hắn, lơ đãng hỏi: “Anh Hạo, thế người phụ nữ vừa rồi thì sao? Anh rất yêu mến cô ta sao? Còn có con của cô ta, anh cũng thích đúng không?”

Đường Hạo bị câu hỏi của cô làm cho thoáng ngơ ngẩn. Người phụ nữ kia thân thể quả thực vô cùng hấp dẫn hắn, và đứa bé kia hắn cũng cảm thấy yêu mến cực kì.

Bất quá…

“Người phụ nữ kia và những người khác không có gì khác biệt, về phần đứa trẻ kia, anh chỉ yêu mến chính con cái đích thực của nhà mình, con nhà người ta, anh không có hứng!”

Tiền Lỵ Nhi lộ ra sự yên tâm, sau đó mắt lại sáng ngời nói: “Hạo, chúng ta kết hôn sớm một chút nhé, sinh một đống con được không?”

“Ha ha, đôi mắt của anh vừa lành lại không lâu, trước mắt là lấy sự nghiệp làm trọng, hôn sự chúng ta sẽ bàn lại sau!”

Hắn hôn một nụ hôn trên trán của cô, vỗ vỗ bờ vai cô : “Anh ở thư phòng, em giúp anh để mắt đến Lạc Lạc nha!”

“Vâng !” Tiền Lỵ Nhi mỉm cười gật đầu. Kỳ thật, chỉ cần hắn nói sẽ lấy mình là tốt rồi, tuy ghen ghét với những người phụ nữ kia, nhưng cô đã có biện pháp, sau khi kết hôn sẽ giám sát chặt chẽ hắn sau.

Về phần cô gái kia, xem ra hắn cũng không nhận ra được người chăm sóc hắn những tháng ngày đó chính là cô ta. Và đứa bé kia hắn cũng không cảm nhận được nó và hắn thật giống nhau.

Cô nhất định sẽ nghĩ cách đuổi người phụ nữ kia đi, tránh hậu họa khôn lường.

\\\

## 85. Chương 85

Hắn tại sao có thể cho rằng cô là người phụ nữ tùy tiện như vậy? Tiểu Ngưng đau lòng đến chảy nước mắt, khẽ cắn cánh môi, dùng sức xoa xoa hết đống quần áo trong chậu.

Nhiều năm qua, với cô nỗi buồn vừa qua thì khó khăn lại đến, chồng chất lên nhau, hết chăm sóc Dương Dương, lại phụng dưỡng mẹ mình bệnh nặng.

Cho dù là trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ nhất, cô cũng không bao giờ nghĩ đến ‘loại’ sự tình đó.

Hắn làm sao có thể đổ oan uổng đó lên cô được cơ chứ?

Tiểu Ngưng lại vỡ òa, nước mắt như mưa không ngừng rơi xuống chậu nước.

Hắn không nhận ra cô, đúng, cô sợ nhất là hắn coi cô như những người qua đường bình thường, giống như người A hay người B nào đó…

Hắn cũng không nhận ra ‘Dương Dương’, bọn họ lớn lên giống nhau như vậy, nhưng hắn lại không nhận ra điều đó.

Tuy rằng cô cũng không muốn cuộc sống của mình phát sinh những biến đổi, nhưng khi cô đối mặt với hắn, hắn không nhận ra hai mẹ con cô, điều này khiến trái tim cô đau nhức…

“Mẹ, sao mẹ còn mua cả một bộ váy nữa cơ ạ? Có phải là mua lầm rồi không?” Dương Dương cầm bộ váy từ trong phòng chạy ra, so so lên người nó.

Tiểu Ngưng rất nhanh lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía con trai: “Mau bỏ váy lại chỗ cũ, đừng làm bẩn! Cái váy này mẹ mua cho Nhị Nhị, đẹp không?”

Dương Dương mới bừng tỉnh gật đầu, sau đó lại nhìn cái váy: “Rất đẹp, con nghĩ Nhị Nhị sẽ thích lắm!”

“Vậy là tốt rồi!” Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt Tiểu Ngưng.

“ Mẹ, mẹ đối với Nhị Nhị thật là tốt!” Dương Dương đặt bộ váy lên ghế sô pha, rồi quay lại ngồi xổm bên chậu nước, vô vị nói.

Tiểu Ngưng lại tiếp tục chà đống quần áo, lơ đãng hỏi: “Ha ha, mẹ đối với cô bé như thế nào tốt lắm?”

“Mua quần áo cho bạn ấy, quên mua cho con nhưng không quên mua cho nó”

“ Bác trai Lương cùng bác gái có ơn với nhà chúng ta, luôn giúp đỡ gia đình mình, mẹ đương nhiên là muốn cảm tạ ân nghĩa đó”. Qua nhiều năm như vậy, những lúc cô gặp khó khăn kinh tế, gia đình bọn họ đều chủ động cho cô mượn tiền, thật sự vô cùng cảm kích họ.

“Đúng vậy, mọi người trong nhà họ đều là người tốt cả” Dương Dương dùng sức gật đầu.

“Đúng vậy, cho nên Dương Dương khi lớn lên từ nay về sau ngàn vạn lần không được quên ân của gia đình họ, biết không?”

“ Con biết” Dương Dương dùng sức gật nhẹ đầu.

\*\*\*\*\*\*

Một người phụ nữ đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng tái nhợt, bàn tay gầy đặt bộ váy xuống, hơi thở mong manh nói: “Rất đẹp, Nhị Nhị mặc vào nhất định sẽ rất đẹp!”

“Em cũng không biết nên mua cỡ lớn hay nhỏ nữa? Bất quá người bán hàng nói tốt lắm, nếu không ổn thì có thể đem đổi lại được!”Tiểu Ngưng ngồi yên bên giường, nhẹ giọng nói.

“Sẽ không thể không vừa đâu, bất quá chỉ là hơi lớn một chút thì tốt, trẻ con rất nhanh lớn!Chờ Nhị Nhị trở về, bảo nó thử ngay ! ”

Chung Diệp bởi vì bệnh tật mà phải nằm trên giường cả nửa năm nay rồi, trị bệnh bằng hóa chất khiến tóc của chị càng ngày càng ít đi, sắc mặt mỗi lúc một trắng bệch như tờ giấy.

Một mực không tìm được tủy sống thích hợp, chỉ có thể dựa vào trị liệu hóa chất để duy trì sinh mệnh.

Chị nắm lấy tay Tiểu Ngưng, một lần nữa lại chảy nước mắt. “Tiểu Ngưng, chị còn chưa muốn ra đi như thế này. Chị muốn nhìn Nhị Nhị trưởng thành, nhìn thấy được bộ dạng của con khi nó mặc áo cưới ! ”

\\\"Chị Chung, chị là người tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì!\\\" Tiểu Ngưng lại trấn an nói, vành mắt đỏ lên theo từng lời của cô.

\\\"Đều nói người tốt sống không lâu, nếu như có thể chị thật sự muốn làm người xấu!\\\" Chung Diệp dùng sức trợn tròn mắt, chị đối với thế giới này thật sự có quá nhiều là điều chưa thể buông tay.

Vì cái gì, trong lúc tất cả đều tốt, thì chị lại mắc phải căn bệnh quái ác này ?

\\\"Chị Chung, chị xem trên TV, có rất nhiều người mắc loại bệnh này , cuối cùng đều tìm được tủy sống phù hợp. Chị phải lạc quan lên một chút, nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh !\\\"

Cô cũng thường nói với mẹ mình như vậy, bất quá cô cũng hiểu rất rõ : kì tích mà thường xuyên xuất hiện thì không thể gọi là kì tích nữa rồi!

\\\

## 86. Chương 86

“Mẹ, con đã về rồi!” Người còn chưa xuất hiện nhưng tiếng nói non nớt đã vang vọng vào phòng ngủ.

Ngay sau đó, một thân hình nhỏ nhắn nhảy đến, kẹp ở giữa hai người phụ nữ.

“Ha ha, bảo bối của mẹ đã về rồi!” Chung Diệp ôm lấy con gái, để cho cô bé ngồi trên đùi của mình.

“Mẹ, hôm nay mẹ có cảm giác khỏe lên chưa?” Bàn tay trắng trắng mềm mềm mập mập khẽ vuốt lên gương mặt gày gò tái nhợt.

Lương Tư Nhụy năm tuổi nhưng đã tinh tường hiểu chuyện, biết chăm sóc và rất quan tâm đến mọi người.

Cô bé có đôi mắt đen nháy, cằm nhỏ đẹp, mười phần là một tiểu mĩ nhân.

“Mẹ hôm nay cũng không tệ lắm, bởi vì có dì Lục của con tới nói chuyện phiếm cùng mẹ!”

Tư Nhụy nhìn Tiểu Ngưng cười cười, sau đó mới lễ phép nói: “Cháu chào dì Lục ”

Tiểu Ngưng gật gật đầu, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia. “Tư nhụy cũng ngoan , gần nhất có tập điệu múa nào mới không?”

“Có ạ, mấy ngày nữa chúng cháu còn có cuộc thi múa nữa!” Tư Nhụy cười nói.

“Nhị Nhị, vậy con nhảy cho dì cùng mẹ xem thoáng cái được không?”

Chung Diệp vỗ nhẹ sống lưng con gái, làm cho cô bé nhảy xuống đất.

” Vâng,mẹ và dì mở thật to mắt nhìn con múa một lần nhé ! “ Tư Nhụy mở to đôi mắt tròn, giống như một thiên thần đến mười phần.

Cô bé nhảy ra giữa sàn nhà, miệng không ngừng hát nhịp: “Một hai, một hai,…”

Thân thể của cô bé theo nhịp tạo ra những động tác mền dẻo, sống lưng thẳng, cái cổ, tứ chi vươn ra theo nhịp điệu, tuy chỉ mới có năm tuổi, nhưng chỉ đó thôi cũng có thể đoán được Nhị Nhị khi lớn lên sẽ có một dáng người hoàn mỹ.

Hai người phụ nữ ngồi bên, ánh mắt không chớp nhìn cô bé đang nhảy múa trên sàn nhà.

Nhị Nhị kéo mép váy, cúi người chào như một công chúa nhỏ: “Xin cảm ơn…”

” Oa, Nhị Nhị giỏi quá ! “ Chung Diệp vỗ tay, vì con gái mà trầm trồ khen ngợi .

” Cảm ơn, mẹ! ” Nhị Nhị lịa chạy về, lần này cô bé lại gần Tiểu Ngưng hơn: “Dì, cháu múa không đẹp sao ? Sao dì không vỗ tay cho vậy?”

Đôi mắt Tiểu Ngưng nhẹ nhàng dao động, vòng tay ôm lấy cô bé: “Nhị Nhị múa đẹp quá, cho nên dì mải nhìn mà quên cả vỗ tay!”

“Thì ra là như vậy, cháu bỏ qua cho dì đó!” Nhị Nhị có vài phần phách lối, cứ như thể mọi người trên thế giới này đều phải cổ vũ cho nó vậy. “Dì, váy đẹp quá, là của cháu sao?”

Nhị Nhị cầm váy qua hưng phấn lên hỏi, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn dì.

“Đúng vậy, dì mua cho Nhị Nhị đấy ! Nhị Nhị mau mặc thử xem!” Chung Diệp thúc giục con, đồng thời cũng nhanh chóng cởi bộ váy nhỏ ra.

Có váy mới, cô bé cũng nhanh chóng thuận theo, động tác không đầy hai phút đã mặc xong xuôi.

Nhị Nhị đứng trước gương, miệng kéo dài phát ra âm thanh thán phục: “Oa, thật xinh đẹp, con thích chiếc váy này!”

Chung Diệp nhìn con gái xinh như công chúa, khuôn mặt lại mỉm cười thỏa mãn: “Dì con mua quần áo, mặc trên người con lúc nào cũng vừa vặn nhất!”

Sau khi nói xong, ánh mắt lịa chuyển đến trên người Tiểu Ngưng. “Luôn hợp hơn so với mẹ mua cho con”

” Không…” Tiểu Ngưng lại sợ hãi lắc đầu : “Chị Chung, không phải như thế, em chỉ tùy tiện mua thôi. Em mới mua cho cháu được mấy bộ thôi mà,trùng hợp lại vừa người!”

“Ha ha….” Chung Diệp lại cười nhạt, nói sang chuyện khác. “Lần này tổ chức sinh nhật, hãy làm luôn cho hai đứa bé cùng một chỗ, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật sẽ thân thiết hơn!”

“Em và Dương Dương thật sự không muốn quấy rầy, em muốn ở nhà cho Dương Dương qua!” Tiểu Ngưng suy nghĩ vài giây rồi nói, mỗi lần cô và Dương Dương đều chiếm tiện nghi nhà người ta quá rồi, luôn như thế thì không tốt !

\\\

## 87. Chương 87

“Không biết đâu, cháu và anh Dương làm sinh nhật cùng cơ!” Tư Nhụy lập tức làm nũng, miệng vểnh cao lên, cái mũi nhỏ thẳng tắp thật sâu nhíu lại.

“Nhị Nhị năm nay thử cảm nhận một sinh nhật chỉ có cha mẹ với cháu xem!” Tiểu Ngưng lại dụ dỗ nói.

“ Không muốn, cháu muốn cùng dì và anh Dương làm sinh nhật cơ!” Tư Nhụy rõ ràng là mất hứng, không muốn như vậy.

“ Chính là….”

“ Tiểu Ngưng đừng từ chối! Chị còn có thể chỉ nhìn thấy Nhị Nhị vui vẻ có mấy lần sinh nhật nữa thôi! Suy nghĩ của em chị hiểu, đừng khước từ nữa!” Chung Diệp một bên nói.

Tiểu Ngưng lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Vâng”

“A a ~~ quá tuyệt lại có thể cùng mừng sinh nhật với anh Dương rồi ” Tư Nhụy vui mừng reo lên.

\*\*\*\*\*\*

“ Lục tiểu thư”

Tiểu Ngưng vừa mới đỗ xe xong chuẩn bị lên lầu chợt nghe sau lưng có người gọi cô. Nghi hoặc quay đầu lại nhìn chỉ thấy một cô gái trẻ xinh đẹp mặc trang phục phương Tây cao ngạo đang nhìn mình thản nhiên mỉm cười.

Mà cô sẽ không bao giờ có thể quên được người này – chính là cô gái trẻ trong buổi tối năm đó.

“Xin chào, cô tìm tôi có chuyện gì?’’ Tiểu Ngưng nghi ngờ hỏi, sau đó gỡ mũ bảo hiểm xuống.

“Ừ, tôi muốn nói với cô mấy chuyện. Yên tâm không làm mất nhiều thời gian của cô đâu!” Tiền Lỵ Nhi làm bộ thật nhu nhược khiến cho người khác khó mà cự tuyệt yêu cầu của cô ta.

“A…” Tiểu Ngưng nhìn xung quanh tỏ vẻ ở trong này có thể nói chuyện được sao?

“Khi tôi tới, có thấy một quán cà phê ở trước nhà, chúng ta có thể qua đó nói chuyện được không?’’ Trong cặp mắt của cô ta hiện lên vẻ sốt ruột.

“ Được.’’ Cô biết rõ đối phương tìm mình là vì chuyện gì nhưng không nhất thiết phải từ chối.

Cứ như vậy, hai cô gái tìm một vị trí khá yên tĩnh, ngồi xuống trong quán cà phê.

Uống xong một ngụm cà phê, Tiền Lỵ Nhi ưu nhã buông tách xuống nhìm chăm chăm và Tiểu Ngưng: “Lục tiểu thư, nhiều năm như vậy, không ngờ là còn có thể được gặp lại cô’’

Tiểu Ngưng ánh mắt vẫn đặt trên bàn, từ đầu đến giờ vẫn chưa biểu lộ chút cảm xúc nào nói: “Đài Bắc vốn không phải quá lớn, gặp gỡ tình cờ cũng không có gì lạ!’’

“Chính là lại xuất hiện bên cạnh anh ấy thì đúng là quá có duyên rồi !’’ Cô mở to mắt nhìn Tiểu Ngưng, trong mắt hiện lên một tia tức giận kèm theo sự ghen ghét .

Bất quá Tiểu Ngưng đang cúi đầu không nhìn thấy chỉ nghe được giong nói ‘thiện lương’ của cô ta.

Những lời này lại khơi gợi lên đau lòng trong cô, vôi vã giả thích : “Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, giữa tôi và anh ấy không có chuyện gì cả’’

“Vậy đứa trẻ đó không phải là con của cô và anh ấy sao?’’

“Không con tôi và hắn không có chút quan hệ nào cả!’’

“Không có quan hệ sao?’’ Tiền Lỵ Nhi rơi lệ, ngữ điệu có chút run rẩy. “Tôi thật sự rất sợ mất đi anh ấy. Tôi và anh đã ở bên nhau sáu năm trời rồi, tôi yêu anh ấy sâu nặng và không nghĩ một lúc nào đó sẽ mất đi anh ấy.’’

“Tôi sẽ không cướp đi anh ấy của cô đâu.’’ Tiểu Ngưng cười khổ nói dù trong long cô thì vẫn khát khao hắn.

“Các người không phải vẫn đang ở cùng một chỗ sao?’’ Cô nắm chặt bàn tay Tiểu Ngưng mắt ngấn lệ nói.

“Không! Đó chỉ là hiểu lầm!’’ Tiểu Ngưng lập tức giải thích, sợ cô ta hiểu lầm. “Hơn nữa, anh ấy cũng không biết đó là tôi !’’

“Đứa bé kia là… ?’’

‘‘ Anh ấy cũng không biết chuyện về năm xưa cũng như đứa trẻ, tiểu thư xin cô an tâm, tôi và con tôi cũng không muốn có thay đổi gì! Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không còn gặp lại nhau nên lo lắng của cô căn bản là không cần thiết!’’

“Tôi đã sớm trở thành người phụ nữ của anh ấy. Nên vì vậy Lục tiểu thư, xin cô thành toàn cho chúng tôi, từ nay về sau xin đừng xuất hiện trước mật anh ấy nữa cũng đừng để cho anh ấy biết chuyện về đứa trẻ kia được không?’’ Tiền Lỵ Nhi nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai, người khác nhìn vào thật sự cảm thấy đau lòng nhức nhối không thôi.

“Đúng vậy. Tôi sẽ không để anh ấy biết!’’

Tiền Lỵ Nhi lấy từ trong chiếc ví da một tấm chi phiếu đặt trước mặt Tiểu Ngưng. “Đây là một chút tâm ý của tôi, mong cô nhận lấy cho!’’

Tiểu Ngưng nhìn tấm chi phiếu sau đó lại nhìn thẳng vào đối phương. “ Tiểu thư, tôi nhất định đáp ứng yêu cầu của cô, không cần phải cho tôi tiền!’’

\\\

## 88. Chương 88

Tiểu Ngưng lập tức thanh toán tiền cà phê của mình rồi rời khỏi.

Tiền Lỵ Nhi nhìn theo bóng dáng cô đi xa, khóe môi nham hiểm cười. Cô quả nhiên đã dùng đúng cách đánh vào điểm yếu của con người còn hơn âm tàn đối phó với họ.

\*\*\*\*\*

Đường Thị đang tiến hành hạng mục thu mua tập đoàn Minh Nhật.

Đường Hạo ngồi yên nghe báo cáo của người phụ trách hạng mục tuy nhiên trên khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng hai mắt lại lộ vẻ thỏa mãn không che giấu nổi.

Phụ trách thu mua hạng mục Vương Kinh Lí đột nhiên ngừng báo cáo đẩy kính mắt lên.

Đường Hạo hơi nhíu mày, con mắt sắc bén quét thẳng đến gương mặt Vương Kinh Lí. “Gặp phiền toái gì cứ nói thẳng ra !’’

Kì thật trong thu mua xuât hiện sự cố là chuyện bình thường nhưng đối mặt với vị tổng tài trẻ tuổi này Vương Kinh Lí không sao tránh khỏi sự khẩn trương. “Dưới trướng của tổng tài Minh Nhật có một hộp đêm kinh doanh cũng không tệ lắm. Đối tác nói muốn bàn chuyện thu mua thương lượng”

“Hiện tại chỉ còn lại vấn đề này thôi sao ?’’ Đường Hạo mặt không biểu lộ gì, cũng khổng hỏi nhiều, muốn đòi thêm tiền bất quá chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. “Tiền không phải không thể cho thêm nhưng mấu chốt là có xứng đáng hay không?!’’

“Đúng vậy, tổng tài !’’

Nhìn con số mà đối phương yêu cầu, Đương Hạo khép tài liệu lại : “Tiếp tục đàm phán, ít nhất cũng phải ép hạ giá được xuống còn một nửa!’’

“Dạ’’ Vương Kinh Lí có chút khó xử thật không muốn mở miệng nói.

“Anh đi ra ngoài trước đi !’’ Đường Họa không cho hắn có cơ hội cự tuyệt, đâu phải là một nơi đầm rồng hang hổ mà đưa ra cái giá như vậy, nên không cần phải nghe thêm nhiều nữa.

Vương Kinh Lí gật gật đầu, kẹp tệp tài liệu lại rồi đi ra khỏi phòng tổng tài.

Reng…reng…

Chuông điện thoại bàn reo lên, ngón tay Đường Hạo nhẫn nút xuống.

“ Tổng tài của tập đoàn Minh Nhật mời ngài đi ‘XX Giải Trí Thành,’ ý của ngài là….’’

“Tốt , tôi chấp nhận” Hắn cũng muốn mau mau đến xem nơi tiêu khiển ăn chơi bí mật của tên đàn ông kia xem sức hấp dẫn của nó thế nào mà tổng tài Minh Nhật lại công khai mời hắn như thế này?

“Được rồi, tôi sẽ đi gặp đối phương ngay bây giờ!’’

Đường Hạo cúp điện thoại sau đó hướng mặt lên suy nghĩ.

Ha ha, nơi nhưng người đàn ông tìm thú vui đều giống nhau không ít thì nhiều, đơn giản là tìm phụ nữ đẹp để kích thích cảm quan của đàn ông.

Nếu ông chủ của Minh Nhật muốn dùng cách này để khiến hắn chi thêm tiền ra trong vụ thu mua này thì đây quả là một tính toán sai lầm.

Phụ nữ xinh đẹp hắn quả thực không ghét chút nào, tuy nhiên không bao giờ khiến hắn rơi vào tình trạng sa ngã si mê, đánh mất đi lí trí.

Nghĩ tới đây, người đàn ông đang ngồi trên ghế da này đột nhiên chau mày nghĩ tới cô gái kia.

Thanh thuần, gò má lại có vài phần đáng yêu, tư thái quyến rũ vô cùng.

Đáng chết, thế nào mà chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn không khống chế nổi phản ứng.

Đường Hạo sắc mặt đỏ bừng, đầu lưỡi khoang miệng khô khốc, tự điều chỉnh lại tâm trạng, với tay nhấp ngụm cà phê đang bốc khói.

“Đường thiếu gia chưa thảo mãn dục vọng của mình sao? Sắc mặt thoáng cái mà đã đỏ bừng rồi kìa!!” Không gõ cửa trực tiếp đi vào văn phòng tổng tài, đứng thản nhiên huýt sáo bông đùa nói.

Cánh tay trái của hắn buông áo khoác kiểu tây lên giá, ung dung bước đến ghế sopha ngồi xuống.

Bộ dạng của hắn thật nhàn nhã như thể căn phòng này không khác gì so với phòng bếp nhà hắn.

“Ai cho phép cậu tùy tiên vào đây hả?” Đường Hạo giận dữ hỏi.

“Tôi đâu có tùy tiện đi vào ! Vào đây đã qua cô thư kí của anh, cực kì quanh minh chính đại đi vào!” Đông Trì bao nhiêu năm vẫn giải thích một cách đúng đắn như vậy trước mặt Đường Hạo.

‘‘Lại quay về chủ đề cũ : Người phụ nữ nào khiến anh không thể kiềm chế là ai vậy hả ?’’

‘‘Không có !’’ Đường Hạo lạnh như băng buông ra hai chữ này.

‘‘Ôi chao !’’ Đông Trì lắc đầu thở dài nói : ‘‘ Nhìn anh tức giận xem ra quả là đã đánh trúng tim đen rồi ! Ha ha, cũng có phụ nữ khiến Đường thiếu gia rung động ư ? Cô ta cũng khiên tôi thấy hiếu kì rồi đó ! ! Lão huynh à !! Cô ấy tên gì vậy ? Giới thiệu cho tiểu đệ này được không ?’’

\\\

## 89. Chương 89

“Cậu không cần biết!” Mà ngay cả chính hắn đến giờ cũng không biết tên của cô là gì.

Đông Trì như vừa chứng minh được suy đoán của mình, lông mày nhếch lên, huýt sáo. “Quả thực đúng là có một cô gái như vậy ha ha….’’ Sau đó hắn còn không chú ý đến hình tượng của mình cười thật to, hai tay còn ôm lấy bụng để mà cười.

Đường Hạo sắc mặt khó coi đã đến cực điểm rồi, hai con mắt cứ nhìn chắm chằm hắn. “Cậu bán rẻ tiếng cười đấy hả? Rất tiếc , tôi không có hứng thú đâu?”

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì hiện tại, có lẽ Đông Trì đang nằm thoi thóp trên vũng máu tanh, trên người chằng chịt vết thương rồi.

“Ha ha, nếu anh đối với tôi không có hứng thú thì người phụ nữ kia chắn đã liều mạng đi tìm anh rồi!!”

“Hiện giờ, tôi muốn được yên tĩnh làm việc, cho nên cậu quá phiền toái rồi đấy! Mau đi ra ngoài!” Hắn trưc tiếp hạ lệnh trục xuất khách mà không để cho đối phương nửa điểm mặt mũi nào.

“Để chờ tôi uống li cà phê cô thư kí của anh đã mất công pha cho đã! Không nên lãng phí như thế chứ?” Đông Trì vẫn tiếp tục ngồi trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo lên cao, rõ ràng không có ý muốn rời đi.

Biết rõ Đường Hạo đuổi mình đi không được, chắc chắn sẽ coi như mình như người tàng hình tiếp tục công việc muốn làm.

Cửa phòng được mở ra một cách lịch sự, thư kí trong trang phục công sở đi vào, đặt tách cà phê trên bàn trà sau đó lập tức rời đi.

Đông Trì uống một ngụm lớn cà phê, sau đó lại huýt sáo nói: “Lão huynh, thân thể của anh cũng đã khỏe mạnh rồi , hôm nay tôi đến là muốn cùng anh đi ra ngoài chơi cũng được lắm đó! Bằng không thì chững minh anh bị ‘hỏng’ rồi, sẽ có rất nhiều người đau lòng đấy. Anh xem, anh là huyết mạch duy nhất của Đường Gia nếu như vậy thì thật đau lòng quá!!!!!!!!”

“ Không cần! Buổi tối hôm nay tôi đã có sắp xếp rồi” Tối hôm nay hắn còn đi đến Giải Trí Thành xem xét một chút so với công tác hiện tại còn quan trọng hơn.

“Đi công cán hay là tìm phụ nữ vậy?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải bao cáo với cậu!”

“Tôi cũng chỉ có thiện chí quan tâm đến anh thôi, Hiện tại thì thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn công việc!” Đông Trì tận tình khuyên khuyên bảo bảo hôm nay buông lỏng bản thân theo hắn đi tìm một chỗ cuồng hoan. “Tôi nói cho anh biêt rõ là tôi biết chõ nào ở đâu có những người phụ nữ dáng người đặc biệt tốt nhất!”

Đường Hạo giơ tay lên nhìn xem đồng hồ sau đó khép giấy tờ lại, lạnh mặt nói: “Thực xin lỗi nhé! Hôm nay tôi phải tiếp một vị khách quan trong cho nên…! Cậu cứ tự nhiên nhé..!”

Nói xong cũng trực tiếp đi ra khỏi văn phòng.

Đông Trì cũng nhún nhún vai, đem toàn bộ cà phê trong tách uống hết sau đó cũng đi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Tối hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn ta một trận nếu không từ nay về sau sẽ không ai coi ta ra gì!” Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hơi mập cứ đi qua đi lại trong một căn phòng có phần u ám.

“Nghe nói Đường Hạo chỉ nhận tiền, dùng mĩ nhân kế với hắn chắc không có tác dụng!” Người quản lí Tạ có chút khó xử nói.

“Hắn là dân đồng tính sao?” Tổng tài Minh Nhật Lí Nghiễm ngón tay kẹp điếu thuốc mỉa mai hỏi.

Quản lí đứng một bên lắc đầu. “Cũng không phải vậy! Hắn có một vị hôn thê thục nữ khuê các và cũng chưa từng nghe nói hắn có chuyện tình mờ ám với người đàn ông nào đó!”

“Cho nên mới cần phải xem cô gái này thế nào! Có thể làm hắn mê muội tại Giải Trí Thành hay không? Hãy tìm cô gái nào xinh đẹp nhất vóc dáng tuyệt vời nhất, còn phải có kĩ thuật hầu hạ đàn ông điêu luyện nhất đến hầu hạ hắn! Tôi không tin là cùng là đàn ông mà hắn lại không ‘động tình’ trước mỹ nhân như vậy! Trừ khi hắn bị ‘bất lực’!”

“Đã hiểu, tôi sẽ đi thực hiện ngay bây giờ!”

\\\

## 90. Chương 90

“Chị Ngưng, hôm nay vẽ mắt thật đẹp cho em đấy, hai ngày cật lực vẽ tranh không nghỉ ngơi làm mắt thâm quầng nặng nề!” Một cô gái trẻ, người ăn mặc cực kì tươi mát, ngồi một bên hút thuốc vừa hướng Tiểu Ngưng nói.

“Được!” Tiểu Ngưng quay đầu hít một hơi không khí sau đó quay lại đối mặt với cô gái đang cần trang điểm kia.

Cô nhanh tay động tác trang điểm thành thụ đánh phấn nền trên khuôn mặt cô gái, cầm tuyến bút bắt đầu vẽ mắt.

Cô gái trẻ hướng khuôn mặt, gò má lên cho Tiểu Ngưng trang điểm nhưng vẫn không quên mút lấy điếu thuốc nhả khói ra nặng nề.

“Khái khái…” Tiểu Ngưng tránh không kịp hít luôn cả đám khói đó vào.

Cô bị khói hun vào mắt khiến hốc mắt đỏ hồng lên có vài giọt nước mắt, nhanh chóng quay đầu che miệng điều chỉnh lại hô hấp.

“Chị Ngưng! Thật xin lỗi đã làm chị bị sặc khói thuốc rồi!” Ngữ âm thì có vẻ là xin lỗi nhưng vẫn không ngừng hút thuốc phả khói vào người đang bận rộn trang điểm cho mình.

“Không sao!” Vì để cố gắng tranh thủ thời gian trang điểm toàn bộ nên Tiểu Ngưng chỉ có thể nheo mắt lại tiếp tục công việc trong tay. Không có cách nào khác, cô cũng đã quen với sự tình này như vậy trong nhiều năm nay rồi.

Tuy nhiên thanh âm càng lúc càng kém cổ họng lại càng đau đớn hơn, cô thật sự không thể tập trung hoàn toàn vào công việc của mình được.

Ở nơi này, trang điểm cho các tiểu thư hoặc những diễn viên lên sân khâu biểu diễn, thu nhập một đêm rất cao.

Cho nên cô chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, vì mẹ già đang bệnh, vì nuôi dưỡng con thơ, những khó khăn này chẳng có gì là to tát cả.

“Thải Nh , lát nữa cô qua phòng 007. Nhất đinh phải phục vụ vị khách này thật tốt, làm cho người ta hoàn toàn hài lòng đấy nha!” Một mama hơn 40 tuổi, bước vào trong phòng nghỉ, đi đến trước mắt cô gái trẻ vừa rồi.

“Đã biết rồi, quản lí trước đã tìm tôi nói chuyện này!” Cô gái trẻ vẻ mặt ngạo mạn, trước gương cố ý nhún xuống để lộ hơn nửa thân hình.

Lời nói vừa xong, làm cho không ít các cô gái khác trong phòng một hồi xôn xao.

“Ah! Các cô chắc ghên ghét không ít. Còn cách khác sao? Có trách thì trách cha mẹ các cô sinh các cô không tốt.” Cô gái tên Thải Nhi kia vừa nói vừa không ngừng phả khói thuốc bay lung tung, vẻ mặt kiêu ngạo, liếc nhìn các cô gái còn lại trong phòng, xét về tư sắc không ai bì được với cô ta.

“Phải rồi! Cũng chỉ có ít người như mẹ cô ta, sinh con ra chỉ để nằm dưới thân đàn ông mà kiếm tiền!” Một cô gái nhìn có vẻ mới đến đây chưa được bao lâu mỉa mai nói.

“Cô cho rằng cô có cái gì mà tốt mà cúi xuống nằm bên đàn ông kiếm tiềm còn đòi hỏi thêm lợi nhuận khác” Thải Nhi tức giận cầm một chai dịch hướng thẳng đối phương mà ném tới.

Tiểu Ngưng bụm lấy đầu đau nhức kêu lên một tiếng. Tránh không kịp, Tiểu Ngưng cắn răng lãnh một cái nắm tay nặng nề vung tới.

“ Tốt lắm , các người còn ở trong này đánh nhau, nếu như còn muốn đánh tiếp thì đừng hòng được chia trác phần trăm gì!” Mama Tang bốc hỏa lớn tiếng thét lên, khôi phục sự yên tĩnh trong phòng.

Mama lại khôi phục trạng thái ban đầu vẻ mặt tươi cười ninh nọt nói: “ Thải Nhi, hôm nay cô phải trổ hết tài nghệ ra ha! Quản lí nói, nếu làm tốt thì sẽ lãnh không ít tiền thưởng!!”

“ Biết rồi! Thật nhiều lời” Thải Nhi dứt lời khép miệng lại để cho thợ trang điểm tô môi, đôi môi của cô là đẹp nhất!

Hôm nay vị khách này chắn chắn là rất quan trọng, nếu không quản lí đã không gọi đến một lúc ba thợ trang điểm giỏi nhất đến để trang điểm cho Thải Nhi, khiến cô ta không có bất kì tỳ vết hay khuyết điểm nào.

Tiểu Ngưng có phần hiếu kì với vị khách quan trọng này, hắn lài ai? Lại có thể khiến cho mọi người phải khẩn trương như vậy?

\\\

## 91. Chương 91

“Đường tổng tài thực sự là một người đàn ông đẹp trai đầy mê hoặc nha!” Thải Nhi cơ hồ đem toàn thân dán vào ngực người đàn ông đang ngồi kia.

Đường Hạo trầm mặc không nói, uống cạn li rượu vang đỏ, lông màu chau lại. Rượu này hương vị kém cực kì, tại sao bọn họ lại dùng thứ rượu thấp kép tiền này đi lừa gạt túi tiền của đàn ông!

“Đường tổng! Thải Nhi của chúng tôi lúc này đang là bảo bối được nhiều người sủng nhất đấy nhưng không phải khách nhân nào đến cô ấy cũng tùy tiện tiếp đâu!” Lí Nghiễm nháy mắt ra hiệu biểu lộ cùng là đàn ông hắn hiểu ý tứ trong lúc này.

“Ha ha , tôi đây phải nói lời cảm tạ Lí tổng tài đã nhiệt tình khoản đãi rồi!” Đường Hạo khiêu mi một chút cũng không có ý liếc nhìn nữ nhân bên cạnh. Hắn không cho đối phương có cơ hội đáp lời: “Bất quá mấy tiểu thư đây cũng chẳng khác mấy cô gái trong các quán rượu là mấy!”

Ừ? Lí Nghiễm đang yên bống giất mình. Lời này có ý gì?

“Tôi còn cho rằng nơi này có điểm nào đó hơn người xem ra cũng chỉ có vậy thôi!” Đường Hạo giọng nói lộ vẻ thất vọng nhưng không che giấu nổi sự khinh miệt.

Lí Nghiễm sắc mặt trở nên cực kì khó coi, mượn cớ đi vệ sinh để ra khỏi phòng .

“Đáng chết, Đường Hạo không có ưng cô gái này!” Vừa ra khỏi phong là hắn gầm nhẹ lên nói, không ngừng mút lấy ngón tay, nếu để ý kĩ thì thấy rõ hắn đang bực bội phát tiết.

“ Thải Nhi chính là người đang được các đại gia tranh nhau đập bể túi tiền để có được!” Tạ trưởng quản lí có chút không nề hà nói. “Tôi nghĩ thì Đường Hạo đúng như lời người trong giới đồn, chỉ quan tâm công việc như một cái máy, không biết hưởng thụ phụ nữ!”

“Không có khả năng! Vẫn câu nói kia, trừ khi hắn bị đồng tính luyến ái, hắn bất lực! Nếu không thì không thể không sa dưới váy cô ả kia!” Lí Nghiễm vẫn kiên trì nói.

“Ha ha, Lí tổng tài ở trong này hút thuốc đến mức quên cả đi vào!” Đường Hạo hai tay bỏ trong túi quần, bộ dạng thảnh thơi, tràn đầy mị lực của một người đàn ông trưởng thành.

“Đường thiếu gia muốn đi vào buồng vệ sinh này sao?” Lí Nghiễm nói thong dong, trong giọng nói không để lộ ra sơ suất gì.

“Đúng vậy!” Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm, bỗng có một âm thanh thu hút sự chú ý của hắn.

“Tiên sinh, xin ngài buông tôi ra!” Tiểu Ngưng giữ chặt lấy cố áo, đề phòng đẩy một người đàn ông say rượu bí tỉ hô lên.

Thân hình gã đàn ông kia lung la lung lay đè trên người Tiểu Ngưng, hai cánh tay cứng như sắt quấn quanh thân thể của cô. “Tiểu thư này, em thật là xinh đẹp có thích cùng anh đây thoáng cái vui đùa không? Anh sẽ cho rất nhiều tiền!”

“Thật xin lỗi, tôi không cần tiền của anh, anh uống say rồi!” Tiểu Ngưng hai tay đang định giúp tên mập đó nhưng lại cau mày hô to.

Tên kia được thể đem Tiểu Ngưng ôm lấy, dán chặt trên thân mình. “Bảo bối! Thân hình của em thật tuyệt, cùng anh hảo hảo chơi đùa nha!”

“Không!” Tiểu Ngưng lại ra sức giãy dụa thân thể, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự đụng chạm này. Một đống tanh tưởi thừ trong miệng của hắn phun vào mặt cô, cảm giác dạ dày nôn nao đang bốc lên.

“Đến đây! Cho anh hôn một cái rồi em sẽ lại nói muốn thôi!’’ Hắn vừa nói vừa mở to miệng muốn áp xuống đôi môi của Tiểu Ngưng.

Thật đáng giận, Tiểu Ngưng giơ tay lên chuẩn bị ngay phần thưởng cho hắn là một cái tát.

Đột nhiên gã buông cô ra, một thanh âm như heo bị giết của hắn vang lên, một cái chăn được vung trên mặt đất.

\\\

## 92. Chương 92

Sau đó có hai tên áo đen chạy tới, lập tức khiêng gã đàn ông đang không ngừng chửi bới trên mặt đất đi.

Tiểu Ngưng lại kinh hồn, chưa định thần lại nhìn về phía kia, hai tay nắm chặt lấy quần áo, toàn thân run lẩy bẩy.

“Hóa ra cô làm việc ở đây ha ha!” Đường Hạo bên tai Tiểu Ngưng mỉa mai giễu cợt nói.

Thanh âm quen thuộc lại là cho Tiểu Ngưng ngây người như khúc gỗ, chầm chậm xoay người lại. “Anh…” Cô nghẹn giọng không nói nên lời, những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, tai sao lại tình cờ gặp được hắn tại đây như thế này?

Lập tức nàng buộc mình nuốt tất cả kinh ngạc lịa trong bụng cúi đầu xoay người rời đi.

Khi cô vừa bước chân được một bước thì một lực đạo từ phía đằng sau giữ chặt lại.

Đường Hạo giữ lấy cánh tay cảu cô nhỏ giọng bên tai: “Một lời cám ơn cũng không nói được ra sao?” Đáng chết , hắn lại muốn giữ nàng lại bên hắn, tại sao hắn lại muốn giữ người phụ nữ ‘lạ lẫm’ này lại bên mình?

“ Cảm ơn tiên sinh” Tiểu Ngưng nói xong đang chờ hắn buông tay, nhưng bàn tay to lớn đang đặt trên cánh tay cô cứ giữ chặt lại không có ý buông ra. “ Tôi còn có việc, tiên sinh ngài có thể buông tay tôi ra được không?”

Cô bất quá chỉ là đi nhờ thoáng vào cái toilet này. Rất là không may lại gặp sự tình vừa rồi, hơn thế nữa còn đụng mặt hắn, cô thật không thể ngờ được sẽ gặp lại hắn như thế!

“Có việc? Ha ha chuẩn bị phục thị khách nhân ở phòng nào vậy?” Đường Hạo cũng không ý thức được tại sao mình lại có hành vi kì quái như thế.

Cô bất quá với hắn chỉ là người xa lạ, vì sao khi hắn biết được cô đang trong giờ làm việc tại đây, hắn lại có một luồng giận dữ sôi sục trong cơ thế như vậy? Giận dữ đó khiến hắn điên lên, không khống chế được hành vi của mình. Hắn quan tâm xem cô phục vụ ở phòng nào thì để làm gì chứ! Định xem nàng phục vụ đàng ông như thế nào à? Cô ta dù có phục vị cả trăm người đàn ông cũng chẳng khiến mất đi của hắn phân tiền nào.

Có thể! Vì gì hắn lại xúc động muốn đem nàng trói lại, giết chết những tên đàn ông kia?

Tiểu Ngưng thì lại cố gắng áp chế tim mình đập mạnh, muốn duy trì thái độ bình thường đối diện với ánh nhìn của hắn – người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong. “Tôi không cần phải nói với anh tôi làm gì! Đường tiên sinh, mau buông tay tôi ra!”

Nhìn cô bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, Đường Hạo đưa ánh mắt phiền chán nhìn cô chằm chằm như đã qua nửa ngày mới chịu buông tay cô ra. Nhún nhún vai không nói gì, sau đó hướng buồng vệ sinh đi tới.

Tìm lại được tự do, Tiểu Ngưng lại muốn trốn đi , tiếp tục công việc của mình.

Hai người đàn ông đứng một bên trao đổi ánh nhìn, mỉm cười rộ lên đầy vẻ bí hiểm.

Trở lại phòng nghỉ, ngồi lên trên ghế, Tiểu Ngưng cũng vẫn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi, hình ảnh của hắn vẫn cứ hiện lên.

Hắn nhất định càng coi cô không phải là một cô gái tốt đẹp gì?

Như vậy cũng tốt, chí ít trong hắn cũng lưu lại một chút dấu ấn về mình!

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Tăng mama đột nhiên bước đến, kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống nhìn cô.

“Không có gì” Tiểu Ngưng trát trát lại mắt lấy lại tinh thần hướng Tăng mama trả lời.

Tang mama không nói gì nữa cứ nhìn Tiểu Ngưng từ đầu đến chân đánh giá trong mắt lập tức hiện lên sự vui vẻ. “ Cô ở nơi này làm việc đã được năm năm rồi phải không?”

“Vâng, đã được trên năm năm rồi” Tiểu Ngưng vừa nghĩ vừa đáp lại cũng không khỏi cảm thán thời gian trôi qua nhanh ở đây khá vui vẻ.

“Cũng coi như là một người đã gắn bó lâu năm của Giải Trí Thành rồi” Tăng mama nở một nụ cười đùa vừa tiện tay mở hai lon đồ uống, đưa qua cho Tiểu Ngưng một lon.

“A! Cám ơn!” Tiểu Ngưng đưa tay nhận lấy, không có lấy nửa điểm nghi ngờ, Tăng mama là người cô quen biết đã lâu cho nên không có chút phòng bị nào trong tâm.

“Cám ơn cái gì! Quán của chúng ta sắp đổi chủ rồi, không biết ông chủ mới có còn cho một phụ nữ già như ta làm việc ở đây nữa hay không?” Tăng mama thở dài một câu, ánh mắt dõi theo chăm chú nhìn Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng uống một ngụm nước ngọt sau đó mở to mắt khinh ngạc nhìn Tang mama, biểu lộ thật khẩn trương.“Bây giờ không phải đang kinh doanh rất tốt sao? Tại sao phải đổi chủ?”

“Hình như ông chủ của chúng ta gặp chuyện không hay! Ai cũng không hiểu rõ mọi chuyện như thế nào,chỉ là nơi này chắn chắn phải đổi chủ rồi!”

“A” Tiểu Ngưng hai đầu lông mày bắt đầu chau lại, vì chính tương lai của bản thân mà bắt đầu lo lắng. Cô sẽ không phải thất nghiệp đó chứ? Bởi nếu vậy thì tiền thuốc men của mẹ, tiền ăn học của con, cô sẽ phải làm thế nào đây?

Có lẽ vì quá lo lắng cho tương lai của mình, Tiểu Ngưng đột nhiên phát hiện ra mọi thứ thật mơ hồ, hơn nữa phía dưới bụng lại có một luồng khát vọng nào đó nóng rực vừa sinh ra.

“Tôi khó chịu quá!” Nói xong Tiểu Ngưng cũng không còn ý thức được điều gì nữa ngã phịch xuống ghế.

\\\

## 93. Chương 93

Đường Hạo nâng ly rượu lãnh mạc uống, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết nội tâm đang bực tức điều gì. Quả nhiên, hắn đã không đoán sai, cô đúng là đang làm cái ‘nghề’ đó.

Khóe miệng nhấc lên, khẽ nở nụ cười châm chọc.

Gì chứ, người phụ nữ như vậy hắn căn bản chẳng thèm để ý đến, sở dĩ đối với cô có phản ứng đặc biệt như vậy, hoàn toàn là do lâu rồi hắn chưa có động đến người phụ nữ nào.

Hắn tìm ra một lí do có vẻ hợp lí nhất,tự thuyết phục chính mình.

Đường Hạo đặt ly rượu xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhìn Lí Nghiễm:

“Thật xin lỗi, Lý tổng, hôm nay tôi hơi mệt một chút, mọi việc để sau bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi sớm thôi.”

Vừa nói hắn vừa đứng lên, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

“Đừng như vậy , Đường lão đệ,chúng tôi ở đây đã chuẩn bị một tiết mục đặc sắc, cậu không đi xem thì thật sự là một điều rất đáng tiếc đấy!” Lý Nghiễm đều cười ha ha nói, hai mắt lòe ra tia sáng.

“Tôi thấy không cần thiết!” Đường Hạo thẳng thắn nói, kéo hắn đến nơi này đơn giản chỉ là muốn nâng cao giá tiền lên thôi, nhưng hắn thật sự cũng chẳng muốn mua cái chốn này làm gì.

“Muộn đi vài phút cũng không muộn là mấy nha, vạn nhất có cái gì làm cho Đường lão đệ đặc biệt thích ? Nhưng tôi cam đoan với cậu, bỏ qua nhất định rất đáng tiếc!”

Lí Nghiễm ngực thẳng như cây trúc phập phồng nói, bằng kinh nghiệm lăn qua lăn lại bao nhiêu năm ở đây, hắn tin chắc rằng cô gái kia nhất định sẽ làm cho Đường Hạo ‘động tình’. . “Đường lão đệ đi theo tôi. Đi theo tôi…!”

Lí Nghiễm nhiệt tình mở cửa phòng, dẫn Đường Hạo tiến vào.

Tên này đã nhiệt tình như vậy, xuất phát từ phép giao tiếp Đường Hạo nghĩ cũng nên theo, giữ gìn một vài phần mặt mũi cho hắn,để mặc hắn lôi kéo vào trong căn phòng tối đó.

Đi vào bên trong chính là một màn hình lớn, lập tức sáng lên.

Đường Hạo bất giác nhíu mày, trong thâm tâm thì lại càng thêm phần chán ghét nơi này. Đáng chết, Lí Nghiễm này cho rằng mình cũng hèn hạ bỉ ổi như hắn ta chắc?

Xét về tài chí hay bề ngoài hơn người, cùng xuất thân của hắn, muốn phụ nữ hình thức thế nào gì mà chẳng có ?

Nói lại thì, cái gì mà kích thích, chính mình từ lúc sinh ra tới giờ cũng đã chơi qua mấy lần rồi.

Tên này cho rằng có thể làm cho hắn thay đổi tâm ý chắc? Hừ, thật đứng là một cái trứng ung, thảo nào mà hắn làm cho một tập đoàn đang làm ăn tốt đẹp bị lỗ vốn nặng nề, nợ nần chồng chất, đến mức phải đóng cửa.

Đang lúc Đường Hạo cười nhạt, thì một dung nhan nữ nhân trong tư thế chuẩn bị đang gãi gãi tay, cô một bên dắt theo quần áo, một bên hướng màn hình đi tới.

Làm cho ‘người quan sát’ trong phòng tinh tường nhìn rõ chiếc cổ, cùng khe rãnh sâu từ cổ áo mở rộng trượt xuống lộ ra dần dần.

Ngón tay cô đặt trên ngực mềm mại, xoa nắn qua lại, làm như đói khát mong ‘người quan sát’ cùng tham gia với mình, tới đây xoa dịu cô.

“Ừ!” Từng tiếng yêu kiều trong miệng cô tràn ra, đầu lưỡi đỏ bừng bung ra liếm vành môi khô khốc, lộ ra khát vọng , càng nhìn càng thấy lộ rõ.

Đơn thuần vỗ nhẹ lồng ngực mình tựa hồ như thế cũng không làm cô thỏa mãn, cô có chút khóc, thọc tay sâu vào trong áo sơ mi.

Trong lúc lơ đãng, một loạt hình ảnh cứ quanh quẩn xung quanh người ta.

Chỉ thấy nơi sau vạt áo của cô không ngừng động lên, làm cho người ta khó lòng mà không tưởng tượng cô đang xoa lấy nơi đẫy đà đó của mình. Cổ áo thỉnh thoảng lại được mở ra càng làm lộ da thịt mềm mại của cô.

Độ cong đó không ngừng làm cho đàn ông phải suy nghĩ mà nuốt một ngụm xuống, khóa lại trong miệng, quả thực ngọt ngào đến hòa tan.

Đáng chết! Người phụ nữ này không ngờ lại lay động như vậy, cô ta như vậy rõ ràng là trời sinh tính, trở thành công cụ cho đàn ông thỏa mãn nhu cầu.

Trong lòng Đường Hạo cũng không dưới một lần coi cô là phụ nữ không đứng đắn, nhưng trong tình huống lộ rõ như thế này làm mức độ khinh bỉ cô hiện lên trong mắt đã tăng lên đến mức báo động.

Đồng thời, sự khô nóng trong cơ thể của hắn bấy giờ đang hòa với lửa giận sôi sùng sục không ngừng lan tràn, toàn thân sôi trào đang dần tấn công xuống phía dưới bụng, không ngừng khiêu khích lí trí của hắn.

Căng cứng giữa hai chân làm cho hắn không tự chủ phải điều chỉnh tư thế đang ngồi, hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào thân người đang trên màn hình.

“Khái khái…” Lí Nghiễm đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập ho nhẹ một tiếng, bưng li rượu vang đỏ lên đổ vào miệng. Rõ ràng là muốn để cho Đường Hạo động tình, nhưng chính bản thân mình lại bị rung động, không thể khống chế nổi.

Chẳng để ý quan tâm đến cấp dưới của mình lẫn khách nhân đang tiếp, biểu lộ trò hề, trướng phồng lên giữa đũng quần, gương mặt ngốc trệt, khóe miệng hơi hé ra, nước miếng rớt thành một đường dài.

“Khái khái…” Lần này đến lượt Tạ quản lí ho khan lớn tiếng, ra ý nhắc nhở ông chủ của mình cô gắng khắc chế một chút. Trời ạ! Cũng may hắn đã lớn tuổi nếu không cũng giống như ông chủ của mình, thật là lực bất tòng tâm mà! Làm sao mà khống chế nổi hành vi trước một phụ nữ lay động như thế đang ở ngay màn hình trước mặt.

Nhận ra sự nhắc nhở của cấp dưới, Lí Nghiễm xấu hổ lau nước miếng nơi khóe miệng, giơ tay chỉ lên màn hình lớn ý bảo : “Đường lão đệ, thế nào, phụ nữ trong bar của chúng ta có phải rất khá hay không ?!”

“Rất lay động!” Đường Hạo đem rượu trong ly uống sạch, lanh lùng buông ra ba từ đó.

“Ha ha, phụ nữ chẳng phải là như thế sao? Trước mặt đàn ông phải biểu lộ một chút đáng yêu mới có hương vị, phải không?” Lí Nghiễm vẫn tiếp tục lôi những ý nghĩ dâm tục trong đầu hắn ra.

Đường Hạo chăm chú nhìn chằm chằm vào mà hình lớn, tay nắm thành quyền chỉ muốn đánh ngất cô gái trong khuôn hình kia.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiểu Ngưng không biết tại sao mình lại ở trong căn phòng này, cô chỉ biết rằng mình đang rất khó chịu khô nóng, cảm giác như đang có hàng ngàn con kiến gặm nhấm tim gan.

Chỉ là phía dưới bung không ngừng nóng rực lên buộc cô phải vặn vẹo thân mình, run rẩy cọ sát liên tục mới khiến cho cô thoải mái một chút.

Cô làm sao vậy ?

Tiểu Ngừng nhìn vào chính mình trong gương, hai gò má hồng lên một tần màu đỏ, cô cố gắng mở hai mắt nhưng vẫn không thể, hai mắt cứ díp lại nửa hở nừa không mơ mơ hồ hồ.

Ngực thì lại dâng lên một cảm giác khó chịu, đau đớn giống như ai đang mơm trớn, hi vọng bảo bối có thể chạy nhanh đến đem chất lỏng mút vào.

Cô xoa nắn bầu ngực của mình, muốn làm cho cảm giác đau đớn kia vơi đi phần nào, nhưng thật không ngờ hành động đó lại như thổi lửa vào bếp khiến cho phần bụng dưới cô càng thêm nóng cảm giác cực kì trống rỗng, làm cho bản thân cũng không biết mình đang làm gì, hai chân căng ra.

Toàn thân khổ sở khiến cô cũng không có cách nào khống chế được, miệng mở lớn rên rỉ : “Ưm… a”

Cô tựa hồ biết bản thân hiện giờ đang muốn cái gì, nhiều năm về trước cô cũng từng bị cảm giác trống rỗng cực độ này tra tấn qua, cầu khẩn van xin cũng đã từng, nhưng người đàn ông kia chỉ đợi cho đến khi cô bật khóc, dùng tư thái cuồng ngạo mạnh mẽ mà lấp đầy sự trống rỗng đó trong cô.

Chân cô hiện tại mềm nhũn cố gắng di chuyển, chẳng có chút sức nào cả, đôi chân hiện tại căn bản không thể chống đỡ được cơ thể. Cô ngã nhào xuống sàn .“Nha” trong miệng lại phát ra một tiếng.

Cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể của mình, cô vô luận có cố gắng làm thế nào thì cũng không thể giảm được sức nóng đang lan tràn bên trong.

Dưới bụng mơ hồ khẽ run lên, một lần nữa lại nói cho cô biết, hiện tại cô đang rất khát vọng được người khác ‘yêu thương’.

Cực độ sợ hãi cùng khát vọng muốn được dây dưa cùng ai đó đan xen vào một chỗ, từ từ gặm nhấm lí trí của cô……

\\\

## 94. Chương 94

Đường Hạo cảm giác trên mặt mình đang nóng bừng, không, không phải chỉ riêng khuôn mặt, mà toàn thân hắn đang nóng lên đến toát cả mồ hôi.

Cặp mắt của hắn vì nguyên nhân nào đó mà trở nên ửng đỏ, nóng bừng lên.

Đều là đàn ông, Lí Nghiễm đương nhiên hiểu được là bọn họ đã thành công trong việc khơi mào tâm tình của Đường Hạo, nội tâm không giấu nổi sự vui sướng: ‘‘Thế nào, Đường tiên sinh, tiểu thư chỗ chúng tôi có phải rất nhiệt tình không? Có tôi giúp anh đưa cô ấy đến không?’’

Đường Hạo giữ im lặng, không cự tuyệt, đương nhiên cũng không đồng ý.

Lí Nghiễm trong lòng tựa hồ vui sướng mỗi lúc một nhiều, trước kia, nếu nói Đường Hạo không có chút cảm tình với phụ nữ thì chẳng phải lúc này đây, đáng lẽ hắn phải nói cự tuyệt thẳng thừng luôn mới đúng, nhưng hắn lại không nói gì cả, điều này chẳng phải là đang ám thị gì đó sao?

Xem ra cơ hội cũng không phải nhiều, chẳng còn gì để mất, Lí Nghiễm khẽ mở miệng cười: ‘‘Đường thiếu gia, cậu cũng đã chứng kiến chất lượng phục vụ ở bar này của chúng tôi như thế nào rồi đấy! Nói thật, nơi này tôi đầu tư cũng không ít vốn, chỉ riêng đào tạo đám phụ nữ trẻ đã tốn một sô lượng tiền khổng lồ rồi! Đầu tư cho hệ thống điều hành điện tử, trang thiết bị, phần mềm máy tính, tất cả nơi này… cam đoan nếu cậu mua lại sẽ thu không ít tiền lời đâu! Cho nên tôi nghĩ nó đáng giá với cái giá đã nêu ra với cậu! Đường thiếu gia, cậu nói có phải không?’’

“Ha ha, phục vụ? Tôi còn chưa có thể trải nghiệm qua, không biết được có tốt hay không? Cho nên…” .Đường Hạo nhếch khóe miệng đáp lại.

Hắn nở một nụ cười, thật sự làm cho người ta khó lòng đoán được tâm tình của hắn. Thoạt nhìn là nở nụ cười , chính là làm cho người khác trông thấy mà cũng lạnh hết cả sống lưng.

Lí Nghiễm ổn định sắc mặt nở nụ cười đáp trả, sau đó căng ra quan sát đến sắc mặt Đường Hạo nói : “Nếu như Đường lão đệ có thể tiếp nhận giá cả mà tôi đưa ra thì cô gái kia đêm nay tất cả sẽ thuộc về cậu, cậu thấy sao ?”

Thứ tốt đương nhiên là mồi, không thể trực tiếp cho, chỉ có thể cắn câu mới thưởng thức được.

“Ha ha, Lý tổng tài thật sự không ngờ ngài là người giảo hoạt, lại có thể nghĩ ra được kế như vậy để đối phó với tiểu đệ này!” Đường Hạo cười lớn một tiếng, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào động tác của cô gái trong màn hình.

Không thể phủ nhận một điều, người phụ nữ này thật sự ảnh hưởng rất lớn đến hắn, hắn giống như vừa tìm được cô, hiện tại chỉ muốn lập tức có được cô ngay.

Nhưng Đường Hạo, hắn là ai chứ ? Sao có thể tiếp nhận sự uy hiếp hạ lưu như thế này. Hắn buộc mình phải lạnh lùng, quay lưng nhún vai ra vẻ không có gì cả. “Thật ngại quá, con người tôi vốn công và tư rõ ràng, nếu là chuyện làm ăn cứ gặp người phụ trách bên tôi !”

Hoàn toàn không ngờ hắn ta dưới tình huống như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo, Lí Nghiếm thật sựu kinh ngạc với người đàn ông chỉ trẻ hơn mình có vài tuổi này : ‘‘Đường lão đệ, cậu thật sự không muốn hưởng thụ kích thích tình một đêm sao ? Có tiền không phải cũng muốn hưởng thụ cảm giác khoái hoạt hay sao? Bằng không sau này nhất định sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền đây nha !’’

‘‘ Lí tổng tài hình như đánh giá rất cao sức hấp dẫn của các cô gái ở chỗ các người thì phải ?’’ Đường Hạo tự nhiên chỉ muốn ra khỏi căn phòng chung này ngay. Hắn thà trở thành nô lệ của tiền tài chứ không chịu bị uy hiếp loại này.

\\\

## 95. Chương 95

Lý Nghiễm chán nản ngồi xuống ghế sofa, một bộ dạng thất bại thấy rõ.

Tạ trưởng quản lí bất đắc dĩ bụm mặt.

Xong rồi, quả là thất sách, một chiêu này đối phó với Đường Hạo căn bản là vô dụng. Xem ra không thể khiến hắn thu mua với giá mà họ đề ra, mấy ngày nay ngân hàng đã thục giục, bọn họ đã cố gắng xoay chuyển tình thế hết cách có thể.

Đang lúc bọn họ tuyệt vọng, thì một thanh âm như phụ nữ đói khát kích thích vang lên.”Ah…” hơn nữa những tiếng thở gấp dồn dập cũng vang lên theo đó.

Chỉ thấy người phụ nữ trên mành hình kéo rơi trang phục để lộ da thịt trắng trẻo, tươi mát. Hơn nữa hai tay cô ta còn đang vòng qua phía sau lưng chuẩn bị tháo bỏ nốt nội y còn lại trên người.

“Đáng chết, mau tắt ngay cái này đi cho tôi, các người cũng không được phép nhìn cô ấy!’’ Đường Hạo đột nhiên hô to một tiếng, trên thương trường, hắn không hề để lộ ra ngoài hỉ nộ, vào lúc này lại biểu lộ sự tức giận ra, thật sự giống như muốn giết người.

”Ah…” Lí Nghiếm cùng cấp dưới vẫn đang yên lặng, ngây ngô không hiểu hắn đang có ý gì.

“Tôi có thể nâng giá ban đầu lên gấp ba, đồng ý, tôi sẽ mang cô gái này đi ngay’’ Đường hạo bàn tay nắm chặt lại, trong mình đang bừng lên một khối khí. Rõ ràng bản thân không thể để cô gái kia xen lẫn vào công việc, vậy mà tại sao dưới tình huống như vậy lại có thể chấp thuận nhượng bộ bọn người này.

‘‘ Được, đồng ý, tôi đương nhiên là đồng ý!’’ Lí Nghiễm vài giây ngu ngơ sau lập tức ngẩng đầu mạnh mẽ. ‘‘Mau đem màn hình này đi! Đường lão đệ, tôi lập tức khiến cho cô bé này đi cùng cậu, ý cậu đã quyết, vậy thì kí hợp đồng, cho mọi chuyện qua thôi !’’

‘‘Anh sợ tôi quỵt nợ sao? Tôi nói tăng gấp ba là tăng gấp ba, hiện tại mau đưa tôi tìm cô ta, hiện tại cô ấy ở phòng nào?’’ Đường Hạo gầm nhẹ, loại khí thế bức người này, làm cho người ta không thể không khuất phục.

‘‘ Như vậy là một lời đã định! Chúng ta như vậy là đã giao kết xong!’’ Lí Nghiễm không che dấu nổi sự vui sướng, vôi vàng dẫn đường cho Đường Hạo.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiểu Ngưng cởi quần áo xuống, lại thấy bất an, không quá thoải mái cũng không dễ chịu. Lí trí yếu ớt kêu gọi cô, cầm lại quần áo trên sàn mặc lại một lần nữa.

Đang lúc ngón tay run rẩy cài lại từng nút áo thì đột nhiên cửa phòng u ám bị người ta đá văng ra.

Bang !

Cánh cửa đưa đi đưa lại trong không gian, cuối cùng cũng từ từ dừng lại.

Ý thức Tiểu Ngưng vẫn còn đang hỗn loạn, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có một hình bóng ai đó nhảy đến bên cạnh, lập tức toàn bộ thân thể bị người đó ôm chặt.

“Ừm…” một làn hương thơm dễ chịu tiến vào trong hơi thở của cô.

Tư thế rất quen thuộc, trước đây hắn cũng đã từng ôm cô như vậy, chỉ khác một điều lồng ngực hắn không rộng như bây giờ.

Gò má cô nóng hổi, khát vọng theo bản năng liếm lấy vải vóc trên ngực hắn, bàn tay vô thức di chuyển trên vùng bụng bằng phẳng của hắn.

“Á…” Đường Hạo khống chế không nổi hô lên một tiếng, chân bước mỗi lúc một nhanh hơn.

Tiểu Ngưng không biết là mình đã đem đến nỗi thống khổ cho người nào đó, bàn tay tham lam tiến sâu vào trong áo sơ mi trắng, ngón tay vuốt ve lên da thịt trơn bóng của hắn.

Đáng chết, hắn chỉ muốn ngay lập tức ấn cô vào trong góc, dựa vào vách tường mà ‘muốn’ cô.

Nhưng không được, hắn nhẫn nhịn không thể để bất kì ai thấy được nét đẹp của cô. Trong nháy mắt, hắn lại cho rằng cô chính là của hắn và chỉ thuộc về riêng hắn.

Đến khi môi cô đã dán một đường phía trên bụng hắn , Đường Hạo ruốt cuộc cũng đã đẩy cô vào trong xe, lập tức ngồi ở hàng ghế phía sau.

“Đi tới khách sạn!” Khách sạn Đường Hạo muốn đến là một trong những khách sạn lớn trong thành phố nằm dưới trướng của tập đoàn Đường Thị, tại đó hắn có phòng tổng thống chuyên dụng.

Lập tức chiếc xe sang trọng số lượng có hạn trên thị trường từ trong bãi đỗ xe lập tức hòa vào dòng xe cô náo nhiệt trên đường.

Trong phòng hai người đàn ông khẽ chạm ly rượu chúc mừng thắng lợi. Lí Nghiễm đắc ý cười lớn, không quên thói khoe khoang: ‘‘ Thế nào? tôi đã nói rồi mà, Đường Hạo bất quá cũng chỉ là một gã đnà ông bình thường thôi, chiêu này của chúng ta đã thành công mỹ mãn!”

“Dạ, ha ha, thật không ngờ không ngờ, thợ trang điểm thậm chí có sức quyến rũ như vậy nha! Ha ha xem ra loại thuốc này thật sự rất lợi hại nha, có thể làm cho một phụ nữ đứng đắn nhất cũng biến thành lay đông hút hồn người” Lúc trước, tổng tài sai hắn nghĩ biện pháp làm sao cho cô gái kia uống thuốc kích thích, hắn đã giao nhiệm vụ này cho mama Tăng kia.

\\\

## 96. Chương 96

Khí lạnh điều hòa trong xe khiến Tiểu Ngưng cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng an tĩnh hơn nhiều, như con chim nhỏ nép vào hắn, không nhúc nhích, hai mắt khẽ nhắm lại.

Đường Hạo trào phúng cười, lên xe của hắn rồi mà còn biểu lộ không muốn hắn sao ?

Vậy hắn sẽ không khách sáo với cô, tay hắn dọc theo phía eo mềm mại của cô khiêu khích, ngón tay chạm rãi di chuyển lướt trên người cô, đến mức có thể nghe được cả những tiếng va chạm.

“Ừm…” Vừa mới dịu đi được một lúc, lại bị hắn khơi mào dễ dàng đến vậy, dục vọng một lần nữa lại bùng lên.

Cánh tay tựa trên hắn bắt đầu lại không an phận, thanh âm hơi thở cũng bắt đầu dồn dập,run rẩy.

Cô thật quá nhạy cảm, phản ứng nhiệt liệt với sự kích thích của hắn, bàn tay to lớn lại ôm lấy cô.

Tay hắn đang cảm nhận một khoái cảm phong phú, đồng thời cũng khiến hắn nhịn được thêm một hồi lâu. Hắn như vừa mới nhặt được báu vật, cũng lại vừa giống như một cậu học trò phát hiện được một món đồ chơi mới, ngón tay vuốt ve qua lại trên ngực cô, đùa đùa nghịch nghịch.

“A…” Tiểu Ngưng dường như rất khổ sở, hét lớn lên như mong muốn thêm cảm giác khoái hoạt.

Đường Hạo ngay lập tức cúi xuống, chuẩn xác dừng lại trên môi cô, đem cô, người đang đỏ bừng mặt ngay nhịp tim đang đập thình thịch cũng nuốt hết vào.

Môi cô thật mềm, thật thơm, làm cho hắn không thể kiềm chế nổi mà tiếp tục hôn, tham lam đưa đầu lưỡi bá đạo tiến sâu vào bên trong.

Hắn như ban ân cho cô một loại hương vị ngọt ngào để nhấm nháp, đầu lưỡi linh hoạt ngạo mạn khiêu khích lùng sục từng ngõ ngách trong miệng cô.

Cô tựa dài trên ghế, ngẩng khuôn mặt khéo léo phối hợp với nụ hôn của hắn, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ hắn, muốn hắn càng nhiều hơn.

Cô thích hắn cướp đoạt, cũng đã quen thuộc với phương cách mà hắn thể hiện, Đường Hạo cũng vậy, cứ thế mà tiếp tục hôn cô. Càng hưởng thụ càng mang đến cho hắn một cảm giác tươi mát, giống như người đã đi lâu trên sa mạc lại nhìn thấy một nguồn nước, từng ngụm từng ngụm uống xong, tươi mắt ngọt ngào.

Cô cong người lên dính sát vào người hắn, dùng bầu ngực mềm mại của mình va chạm với hắn.

“A…” Tuy đã cực lực khắc chế, nhưng nước miếng trong miệng hắn vẫn tràn ra ngoài. Hắn thoáng rời khỏi môi cô, hôn những nụ hôn nho nhỏ lên gò má, trên cổ, cuối cùng không nhịn được thì thầm bên tai của cô : “Thật là một nữ yêu tinh, cô có muốn làm ngay tại đây luôn không ?”

“Không có, không phải!” Tiểu Ngưng bối rối lắc đầu, cô cũng không hiểu tai sao mình lại như vậy, thân thể rõ ràng như có gì đó không chế, không thể tự chủ muốn hắn, muốn thật nhiều.

Hắn không quan tâm đến lời nói của cô, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi phía trên, lộ ra một vùng phong doanh.

Núi đôi của cô được thượng đế ban cho một vẻ đẹp nghệ thuật tuyệt vời, áo lót rẻ tiền kia không thể che giấu được toàn bộ vẻ đẹp của nó.

Hai tuyết phong chính giữa, một đạo làm hắn mê muội đến mức muốn phá hủy, làm hắn khó mà khống chế nổi cúi xuống muốn đem khí tức của bản thân phun lên đó.

Ừ, nàng thật tinh tế.

“Đừng… như vậy!” Cô nói bằng những thanh âm đứt quãng, không rõ là cự tuyệt hay muốn được hắn tiếp tục.

Tinh Tinh…

Xe bỗng rú lên một hồi còi, lí trí yếu ớt của Tiểu Ngưng như được vực lại. Cúi xuống lại nhìn thấy một cái đầu tóc đen nhánh đang gậm nhấm nơi mềm mại đó của cô, hoảng sợ khóc thút thít.

“Không được…” Hai tay cô đẩy hắn ra, đem cái đầu đen nhánh của hắn đẩy sang một bên.

“Ha ha,cô lại bắt đầu chơi trò làm bộ làm tịch thục nữ cổ điển ư?”

Tay nắm cằm cô, buộc cô phải hướng khuôn mặt mình về phái hắn.

Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc áp sát vào khuôn mặt cô, khiến cô kinh ngạc mà kêu lên : ‘‘Đường Hạo’’

Suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ có quanh quẩn trên cơ thể của cô, đâu có để ý đến sự kinh ngạc trong lời nói của cô: ‘‘ Gọi tôi Đường tổng, không được phép gọi thẳng tên tôi như vậy!’’

Tên của hắn làm sao có thể để cho loại phụ nữ này gọi thẳng như vậy !

Không cho cô có thời gian phản kháng lại, tay thăm dò vào trong nơi sâu thẳm của cô, chạm đến nơi tận cùng có nụ hoa ôn nhu kia.

Khi tay hắn chạm nhẹ đến nụ hoa bí mật kia, trong nháy mắt hoa tâm dần dần bành trướng, biến hóa nhô lên.

“Đừng đụng vào tôi như vậy, xin anh!” Tiểu Ngưng cắn chặt môi dưới, kháng cự hắn đang khơi mào dục vọng trong cô.

“Đừng? Tôi đây là đang muốn cho cô nhận thấy rõ bản thân mình đó!”

Ngón tay tà ác như đang lục lọi, va chạm trêu đùa sâu bên trong cô.

Tiểu Ngưng khép chặt hai chân, khi hắn ngừng sự trêu đùa buông tay ra, trước đó còn kịp quét qua một đường rồi mời rút tay ra ngoài.

Quả nhiên…..

‘‘Cô sớm đã ẩm ướt lan tràn!’’ Đường Hạo tựa trên vành tai cô, mập mờ nói. Vừa nói vừa còn cô ý đặt ngón tay còn dính đầy chất lỏng đặt trên đùi cô.

Một cảm giác lạnh toát lướt qua cô, khiến cô thấy thật khó xử, che hai gò má lại khóc ồ lên.

Không, cô không phải như vậy, không phải là cô, thât sự không phải cô. Tại sao cô lại có khát vọng đến như vậy? Vì sao cô lại có khát vọng muốn hắn tà ác mà đụng chạm vào cô? Hơn nữa hắn càng đụng chạm vào cô như vậy, cô lại càng thấy hưng phấn thích thú?

Cô nhất định là bị ai đó phục thuốc rồi! Là ai ? Cố gắng suy nghĩ lại, phải rồi, lúc trước mama Tăng kia có đưa cho cô một lon nước ngọt, cô đã uống gần nửa mà không chút nghi kị gì!

Chẳng lẽ mama Tăng đó hạ thuốc cô, đúng, nhất định là vậy.

Thuốc này tựa hồ vừa lắng dịu trong cơ thể cô một lát lại bắt đầu rục rịch gào thét gây sóng gió trong cơ thể cô, hơn nữa còn hung hãn hơn, làm cho cô khó lòng mà chịu đựng nổi.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn, ngay lập tức nhân viên chạy ra nghênh đón, cánh cửa xe được mở ra.

Đường Hạo chậm rãi bước xuống xe, hai tay cài lại cúc áo trên cho cô, sau đó mới ôm cô ra xe.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hết thảy không biết do ai bắt đầu, tóm lại là đang có một sự tra tấn sâu hai người, không kịp nằm lên lớp chăn ga tinh khiết sang trọng mềm mại kia mà tựa ngay vào cánh cửa ôm hôn nhau cuồng nhiệt.

“Ừm…” Cô sớm đã sớm hóa thành vũng nước chỉ có thể thuận theo từng động tác của hắn. Cô không biết hắn là ai, nhưng nguyện cùng hắn dây dưa chung một chỗ.

Trực tiếp vung làn váy, nâng đôi chân cô lên, kéo tuột ra. Hắn nhanh tay kéo khóa quần âu đắt tiền, kéo xuống chiếc quần con, lộ ra phần thân nam tính đầy kiêu ngạo của mình, hướng tới vùng cấm địa đã hơn sáu năm chưa có người chạm qua của cô.

‘‘ Đường Hạo! Đường Hạo!’’ Thanh âm cô bây giờ nguyên bản khàn khàn, bởi vì tình cảm trong cô bây giờ mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào chỉ khàn khàn hô hoán gọi tên hắn. Sáu năm qua không ít đêm cô một mình thao thức gọi tên hắn, trong lòng luôn thầm tự nhắc không được quên tên hắn, và hiện tại trong lúc này đây cô đã có thể hét to gọi tên của hắn, cô đã được gặp hắn rồi đây.

“Nói cho cô biết, kêu tôi Đường tổng, đừng gọi tên tôi tùy tiện như vây!” Đường Hạo cảnh cáo cô, thoáng cái đã dính vào con đường u cốc âm ướt.

“Đau!” Sớm đã biết cô không còn là trinh nữ, lại còn là mẹ của một đứa trẻ sáu tuổi nữa, thế nhưng tại sao cô khiến hắn cảm giác cô đang cực kì đau đớn như hoàn toàn tê liệt. Trái tim hắn nhất thời nhói đau theo, vì sao lại không cho cô gọi tên của mình ?

Trời, Đường Hạo cũng không ngờ cô lại chặt như thế, mẫn cảm đến vậy bao vây lấy hắn làm cho hắn không sao di chuyển được.

Hắn cúi đầu xuống, hôn hít lấy nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô, nhẹ giọng bá đạo nói: ‘‘ Thả lỏng ra! Chớ căng thẳng !’’

Thân hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, làm cho cơ thể của cô dần dần tiếp nhận sự hiện hữu của hắn, đến khi cảm nhận được cô không còn căng thẳng nữa, hắn mới bắt đầu biến đổi động tác đẩy nhanh nhịp độ.

\*(mama là cách gọi những bà chủ quán bar)

\\\

## 97. Chương 97

Sự thống khổ trên mặt của hắn dần được thay thế bởi cảm giác khoái hoạt, cô trượt xuống vùi vào cổ hắn thì thầm: ‘‘ Đường Hạo, cho em!”

“Cái này cho cô!” Hắn vừa nói vừa gầm nhẹ, nắm chặt lấy cô, không ngừng đong đưa.

Thân thể mảnh khảnh được hắn thỏa mãn xuyên qua, gò má hướng lên, chỉ thấy cánh của đung đưa qua lại,không ngừng phát ra những tiếng vang mập mờ.

Dưới trời đêm, trong căn phong xa hoa, chính là đang trình diến những nhịp điệu nam nữ thiên cổ ân ái mãi mãi không thay đổi.

Thân thể của Tiểu Ngưng co quắp trượt dọc xuống dưới cánh cửa.

Đường Hạo nhấc khóe môi, lại ôm lấy cô hướng về nơi rộng rãi hơn đi tới.

Vừa rồi mọi thứ kích thích thật mạnh mẽ, nhiều năm như vậy ngoại trừ người con gái kia, thì có lẽ chỉ có cô mới khiến hắn điên cuồng, điên cuồng hoàn toàn phóng thích trong cơ thể của cô.

Cô nằm trên giường lớn, thân thể vừa mới dịu xuống thì xao động lại bắt đầu nổi lên. Hai tay di chuyển trên ngực, tựa hồ muốn xoa dịu chính mình: “Đừng đi! Xin đừng rời bỏ em!”

Đường Hạo đã tìm được cảm giác phóng thích chính lúc này đây mới thực sự quan sát cô một cách kĩ càng. Gò má cô đỏ ửng một mảnh dáng vẻ đói khát, ý thức mơ hồ, hô hấp dồn dập, những biểu hiện này rõ ràng cho thấy cô đang trúng thuốc kích tình.

“Đáng chết, cô sử dụng thuốc sao?” Hắn vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô, muốn làm cô thanh tỉnh một chút.

“Em bị người ta lừa uống!’’ Tiểu Ngưng lại nói, bàn tay lại bắt đầu di chuyển trên thân thể hắn, đôi môi đầy dụ hoặc nói: “Em nóng quá! Nóng quá!”

Cô bắt đầu xé rách quần áo cản trở trên người hắn, bàn tay run rẩy muốn mở cúc áo sơ mi của hắn, chính là như cả nửa ngày trôi qua mà không mở nổi lấy một cái. Cô bật khóc, dùng sức kéo mạnh nút thắt không gỡ ra được.

“Tôi tới đây!” Đường Hạo yếu ớt mỉm cười, sau đó rất nhanh cở bỏ chiếc áo mình xuống, lộ ra lồng ngực bóng loáng.

Tiểu Ngưng như con mèo con vớ được miếng cá, lập tức sáp lại, liếm láp hôn nhẹ trên lồng ngực của hắn.

Hắn thuận thế bị những đường cong của cô hấp dẫn, ngón tay linh hoạt cởi quần áo của cô ra.

Vừa rồi bọn họ đều vội vã lao vào nhau, gấp gáp đến độ không kịp cởi quần áo ra, trực tiếp bắt đầu thỏa mãn lẫn nhau.

Lúc này đây hắn mới thật sự nhấm nháp cô, hưởng thụ cô thật cẩn thận.

Bị thuốc khống chế, cô chủ động dụ dỗ hắn, kéo hắn xuống, muốn hắn nằm cùng cô trên giường lớn, ý bảo giữ lấy cô, thỏa mãn cô.

Hắn mê muội nhìn ngọn núi không hề che đậy của cô, tham lam cúi xuống hôn một ngụm lên điểm đỏ trên đó. Một cảm giác kích thích hắn, khiến hắn yêu thích không muốn buông tay.

Cô cùng hắn lại một lần nữa trầm luân trong vòng xoáy mãnh liệt của dòng chảy ái ân, vặn vẹo ôm chặt lấy đối phương, thở dốc hét lên.

Sau một lần cuối cùng lên đến liều mạng hết sức đạt đến đỉnh điểm, Đường Hạo tê liệt mệt mỏi nằm trên cô, thở hổn hển.

Tiểu Ngưng mệt mỏi cực kì lại ngủ cực kì an tĩnh, khóe miệng còn treo lên biểu lộ một nụ cười thỏa mãn.

Nghe được thanh âm người bên cạnh thở đều đều, Đường Hạo mới lật người nằm xuống một bên giường lớn nghỉ ngơi. Cô thật sự rất có ‘nghề’, hai lần làm hắn không thể khống chế được.

Cô thật sự có bao nhiêu mị hoặc, ánh mắt lười biếng lại nhìn xuống thân thể của cô, chuẩn bị nghiên cứu chầm chậm thêm một lần nữa.

Đột nhiên một khúc nhạc dạo theo đó chấn động vang lên.

Hắn nhảy xuống giường, theo tiếng chuông reo mà tìm chiếc điện thoại. “Uy” Gọi đến chính là trợ lí của hắn.

“Tổng tài, dự án đầu tư khách sạn của chúng ta tại Thái Lan có vấn đề rồi!” Người đầu dây bên kia nói nhanh chóng, tựa hồ rất khẩn trương.

Mà Đường Hạo lông mày căn bản càng lúc càng nhíu sâu. “ Được rồi! Tôi biết! Cậu cứ tới công ty trước, mười lăm phút nữa tôi sẽ đến!” Lập tức, hắn cúp điện thoại.

Nhặt lấy quần áo bị ném trên nền sàn nhà, rất nhanh mặc vào. Động tác không đến hai phút đã ăn mặc chỉnh tề.

Nhìn thoáng qua dung nhan đang ngủ say, hắn nở một nụ cười châm chọc, móc trong túi áo hơn mười ngàn tệ, thấy không nhiều cũng chẳng ít ném xuống.

Một tay lại lần nữa vỗ về nơi mền mại ngạo mạn của cô, hèn mọn nói: “Số tiền này hẳn là đủ trả để chơi cô một đêm! Đáng tiếc thật! Cô lại là loại gái kiếm tiền bằng nghề này, nều không thì tôi nhất định sẽ yêu thương cô cũng nên!”

Nói xong hắn lạnh lùng rời khỏi căn phòng xa hoa, sang trọng. Phảng phất tựa như người đàn ông cuồng dã đầy dục vọng lúc trước với hắn không phải là một.

Cảm nhận ‘hắn’ vừa đi ra khỏi phòng tổng thống này, Tiểu Ngưng đồng thời cũng xoay lại thân thể mình, lộ ra tấm lưng trần, sau chiếc cổ của cô là một chữ màu đỏ xăm lên.

Ngoài của sổ bình minh bắt đầu hé lộ, thuốc kích thích trong cô cũng dần dần biến mất, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường,

Trần nhà đẹp tuyệt, chùm đèn thủy tinh tinh xảo treo cao, làm cho Tiểu Ngưng phút chốc bừng tỉnh bật dậy, đây không phải nhà của mình?

“Á…” Vừa định di chuyển thân thể đã cảm nhận một hồi đau nhức kịch liệt, làm cho cô không thể giằng co, không dám nhúc nhích.

Lập tức cô phát hiện ra … giữa hai chân mình vẫn còn lưu lại chất lỏng sền sệt.

Hơn nữa cô đang ngồi dậy, nơi tư mật dường như có gì đó đang chầm chậm chảy ra.

Cho dù cô phản ứng có chậm hay ngu ngốc cũng có thể hiểu được đó là đại diện cho điều gì!

Căn phòng lạ lẫm xa hoa này rõ ràng là chứng cứ làm cho cô ý thức được mình trước đó đã xảy ra chuyện gì đó.

“Mình tại sao lại ở chỗ này? Tại sao có thể như vậy?” Tiểu Ngưng lại thống khổ, hoảng hốt, hối hận ôm đầu, dùng sức hồi tưởng chuyện tình lúc trước.

Lập tức những hỗn loạn trong đầu trở nên rõ ràng, những hình ảnh mờ ảo từng bước hiện lên trong mắt cô.

Hai thân hình dây dưa, chính mình lại khoái hoạt hưởng thụ sự sung sướng do ‘người nào đó’ mang đến cho cô.

Là hắn, Đường Hạo. Đích xác là hắn, cô còn có thể tự mình một lần nữa gọi được cái tên Đường Hạo của hắn ra.

Nhưng hắn lại không cho cô gọi hắn Đường Hạo, lại bắt phải gọi bằng ‘Đường tổng’ vì thế ấy lòng cô có lẽ là rất đau.

Biết được là hắn chứ không phải ai khác quấn quýt với cô. Cô kéo chiếc chăn đơn che kín thân thể mình lại, sau đó nhìn xung quanh.

Hắn ở đâu?

Nhịn đau nhức, di chuyển thân thể xuống giường, muốn đi tìm bóng dáng của hắn.

Căn phòng rộng lớn an tĩnh cũng chỉ có một mình cô, chỉ thấy quần áo tán loạn trên sàn, dù tìm thế nào cũng chỉ có mình khiến cô thất vọng phủ sụp xuống.

Hắn đã đi rồi!

Đột nhiên Tiểu Ngưng dường như nghĩ ra được điều gì đó, sờ lên cổ mình ,hai mắt mở thật to. Bọn họ đã lõa thể tương kiến, hắn có thấy được chữ đỏ sau cổ cô không ?

Đó là chữ do hắn ép cô xăm lên. Hắn hẳn phải nhận ra chứ ?

Trái tim, phác thông, phác thông…

Hắn có thể còn nhớ tên của cô không – Lục Giai Ngưng, có thể nghĩ rằng hắn chính là cha ruột của con trai cô – Dương Dương ? Qua nhiều năm như vậy có phải hắn đã quên mất một người là cô hay không ?

Sẽ không, Tiểu Ngưng lại dùng sức lắc lắc đầu, chối bỏ cái suy nghĩ đau lòng kia.

“Không, sẽ không , cho dù anh ấy không nhớ rõ tên của mình, anh chắc cũng có thể nhớ rõ đã từng có một cô gái cả ngày khiến anh tức giận, làm phiền anh, đưa anh đi ra ngoài phơi nắng! Hơn nữa, anh ấy cũng có thể nhớ rõ ~~ cổ mình đằng sau có chữ đỏ! Trên mặt xăm chữ, đều là chủ ý của anh!”

Cô vừa mới thì thào tự nói xong, con mắt đột nhiên không nhúc nhích nhìn chiếc giường lớn xa hoa trước mặt kia.

\\\

## 98. Chương 98

Toàn thân Tiểu Ngưng như đông cứng lại, quên cả hô hấp, bàn tay nhẹ cầm hơn mười ngàn tệ mới tinh kia lên.

Đôi môi đã bị hôn đến đỏ bừng run run rất nhanh, gương mặt không lộ vẻ gì lại có hai hàng nước mặt chậm rãi lăn xuống.

Nước mắt rất nhanh thấm dần trên da thịt của cô, tầm mắt mơ hồ. Tiền. Lần lượt từng tờ theo ngón tay cô trượt xuống bay trên sàn nhà.

Không biết phải qua mấy giây sau, thanh âm tiếng khóc nức nở nghẹ ngào mà bi thương của Tiểu Ngưng mới phát ra được, lập tức nước mắt như nước vỡ đê tràn ra khỏi đôi mắt cô.

Trái tim phảng phất như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, tất cả đau đớn tập trung lại cùng một chỗ, làm cho cô đau đến không thể nào thở được.

Cô nhíu chặt chiếc chăn đơn, đau đớn tê liệt ngã xuống giường, toàn thân co rúc vào một chỗ nức nở khóc.

Cô chưa bao giờ đau đớn đến vậy, chưa bao giờ trải qua một sự thất vọng tràn trề như thế !

Năm đó Đường lão gia ném cho cô một tấm chi phiếu bảo đuổi cô đi, cô đau khổ từ nay về sau không thể gặp được hắn, đau đớn không có cách nào có thể ở bên chăm sóc hắn.

Lúc sinh con cô đã khóc, khóc vì thấy có lỗi con mình, không thể cho con được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, đau đớn của mình mà bất lực.

Lúc gặp hoàn cảnh khó khăn trở ngại cô đã khóc, nhưng nước mắt chỉ rớt xuống, không đau lòng, cô lau nước mắt ngẩng đầu mỉm cười gượng gạo.

Chính là lúc này đây, cô thật sự đau quá, bị số tiền trước mắt đả kích đến không còn chút sức lực để đứng lên.

Cô ảo tưởng vô số lần sau đến chuyện hắn nhận ra cô, nghĩ đến hắn có thể nhìn cô cười cười, sau đó đem cô về lại bên hắn. Từng nghĩ đến hắn sẽ gật đầu với cô, sau đó lại gặp thoáng qua mình.

Lệ tràn đầy trên mặt, lộ ra nụ cười khổ sở. Ngàn nghĩ vạn nghĩ cô cũng không nghĩ đến, hắn lại có thể ném ra một tá tiền mặt này nhục mạ cô, thậm chí một chút nghi vấn hắn cũng không có.

Cô gái trẻ kia, cô gái bị hắn treo ngoài ban công trên sân thượng, cô gái hát hắn nghe, cô gái bị hắn la mắng, cùng hắn tản bộ bên ngoài, luôn dễ dàng khơi mào tức giận của hắn. Hắn một chút cũng ớ rằng cô chính là người đó sao ? Thật sự có thể quên một cách triệt để như thế sao ? Nhiều năm như vậy, gặp lại hắn không có lời nào để nói cùng cô sao?

Một người quên rất nhiều chuyện, nhưng có thể quên một cách triệt vô tình đến vậy sao?

Cứ coi như cô đúng là đã từng bán thân mà sống, vậy hắn đau lòng một chút vì cô cũng không có sao?

Cô vịn mép giường, thương tâm khóc như muốn chết, môi dưới bị cắn chặt nổi lên cả những sợi tơ máu đỏ.

Không biết sau bao lâu, nước mắt của cô không còn nữa cô mới đứng lên, đi vào trong phòng tắm, rất nhanh mặc quần áo rời đi.

Tiền, còn bay xuống trên sàn nhà, cô cũng chẳng liếc nhìn nhiều.

Liếc nhìn nhiều chỉ làm tăng thêm sự thương tâm trong cô.

Hắn đã dùng tiền để đuổi cô đi, như vậy nói lên hắn căn bản không muốn gặp lại cô nữa.

Vậy một đêm vừa rồi, quên đi.

Tựa như một giấc mộng, sau khi tỉnh lại sẽ tan thành mây khói.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Biết là do mama Tăng kia phục thuốc, cô tức giận đi tìm ả ta. Nhưng sau khi tiến vào Giải Trí Thành, lại nghe nói Giải Trí Thành đổi ông chủ mới, mà đám gái trẻ kiếm tiền tại đây mới cũ đều bị ông chủ đuổi đi, mama Tăng cũng tự nhiên biến mất không rõ tăm hơi.

“Mỹ Mỹ, mọi người không còn làm việc trong này nữa hay sao? Chúng ta cũng có thể bị đuổi việc phải không?” Nàng không có trình độ gì, chỉ dựa vào trang điểm cho những người trong này mà kiếm tiền sinh sống.

Hiện tại mỗi ngày cô đều phải trả một khoản tiền thuốc men kếch xù, thật sự không thể mất đi công việc này.

Đang muốn tìm mama Tăng để tranh cãi, Tiểu Ngưng cũng không thể mặc kệ nguy cơ mất việc trước mắt này. Lúc này, trong lòng khẩn trương lên. Không, cô tuyệt đối sẽ không thể bị thôi việc được, mọi chuyện khác trước hết nên bỏ qua.

“Chỉ nghe nói các tiểu thư hầu rượu người ta bị đuổi đi. Nhân viên pha chế, phục vụ, đoàn biểu diễn, còn có chúng ta đều không có nghe nói xa thải đâu!” Mỹ Mỹ, người bằng tuổi với Tiểu Ngưng nhún vai nói ra.

Mỹ Mỹ tính cách rất ngay thẳng, khá giống với Tiểu Ngưng, không có nghề nghiệp bằng cấp nào khác ngoài công việc tại nơi này. Nhưng tuyệt đối là cô gái đứng đắn, chỉ làm việc của mình, chỉ là lo kiếm tiền. Cho nên, bình thường quan hệ giữa hai người không tệ, rất tốt. Có chuyện gì cũng nói cho nhau biết.

“A, vậy là tốt rồi!” Tiểu Ngưng thở dài một hơi, sau đó nhìn quanh căn phòng quạnh quẽo .”Nơi này hình như sắp sửa lắp thiết bị gì thì phải ?”

“Đương nhiên, thay đổi chủ, nhất định sẽ sửa chữa! Vừa rồi tớ mới nhận được thông báo từ một người tự xưng là quản lí mới, chúng ta sẽ được nghỉ một tuần, tuần sau thứ tư đi làm,buổi trưa sẽ họp’’

“A, đúng rồi, Tiểu Ngưng này, cậu biết ông chủ mới là ai không?” Mỹ Mỹ tựa hồ rất hưng phấn, hai tay không yên vị, vẻ mặt sùng bái tỏ vẻ si mê.

“Không biết!” Đối với ai là mới ông chủ, cô thật sự một điểm hứng đều không có. Chỉ cần có thể cho cô làm việc, có thể cho cô tiền lương là tốt rồi!

Dù là đổi ông chủ mới thì cô trước hay sau vẫn chỉ có làm công việc này. Từ nay về sau chính mình muốn cẩn thận một chút rồi, hại người thì không thể có, muốn chỉ là đề phòng lòng dạ người khác thôi ! Hơn nữa tại cái nơi trăng gió mây mưa này, phải thật sự chú ý.

“Ông chủ mới của chúng ta trẻ tuổi cực kì, khí thế hơn người, bất quá đâu rồi, bây giờ chúng ta cũng không thể thấy được, dù sao trong lúc này mọi người ai cũng không làm phiền đến sự quản lí của ông chủ lớn này được!”

“Ừ.” Tiểu Ngưng có vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không để ý đến Mỹ Mỹ đang nói cái gì, cô ngáp một cái như thanh âm đáp lại. Cô hiện tại thật sự mệt mỏi quá, muốn quá tìm một chỗ ngủ một giấc.

“Làm sao vậy? Nhìn cậu hãm quá, đêm qua ngủ không được ngon giấc sao?” Mỹ Mỹ quan tâm hỏi, lập tức đã nhìn thấy trên cánh tay cô những dấu hôn hồng hồng .

Nhận thấy ánh mắt khoa trương, miệng cô lại càng mở to ra : “Khai ra mau, Tiểu Ngưng cậu lại kết giao với đàn ông à? Đúng không?”

“Không có!” Tiểu Ngưng lại lập tức lắc lắc đầu.

“Còn nói không có!” Mỹ Mỹ nắm lấy tay Tiểu Ngưng lôi kéo,vén ống tay áo lên. “Cái này rõ ràng chính là dấu hôn, ha ha ! Đừng có nói với tớ là do con của cậu hôn lên đấy nhé!”

Tiểu Ngưng lại rất nhanh kéo xoay tay áo lại, khuôn mặt hồng lên. “Tớ về nhà đây, hôm nay đã được nghỉ ngơi, muốn về nhà sớm với con!”

Biết rõ cô thẹn thùng, Mỹ Mỹ cũng không có tiếp tục trêu cô hỏi vấn đề cảm thấy khó xử .”Bye bye, tớ đây cũng muốn về nhà, thứ Tư tuần sau gặp”

Cuộc sống của Tiểu Ngưng lại khôi phục trạng thái như cũ, mỗi ngày làm việc, chăm sóc con, trong nom mẹ bệnh nằm viện, bận rộn khiến cô không có thời gian mà suy nghĩ đến việc tối hôm đó.

Chỉ là con trai cứ nhắc đến chú mãi không quên, thương xuyên nhắc đến Lạc Lạc với cô, sau cùng lại gọi hắn là ‘anh’ hơn nữa, khuôn mặt đều lộ vẻ sùng bái, ngưỡng mộ.

Mỗi khi đến lúc đó, Tiểu Ngưng trong lòng lại đau đớn không thôi. Có lúc cô lại muốn nói cho con biết người ‘anh’ mà nó muốn gọi kia là ba ruột của nó.

Cô không thể nói được, dù cho con biết hắn là cha ruột của nó thì sao chứ ? Cô không có cách nào cho con một người cha hoàn chỉnh được !

\\\

## 99. Chương 99

“Mẹ ơi, con ở trước cổng nhà trẻ đây nè! Mau tới đây đi !’’ Một cánh tay nhỏ vẫy vẫy người đang chạy phía xa đến.

Tiểu Ngưng chạy chậm lại, dừng lại bên người con nói: ‘‘Dương Dương hôm nay có bướng bỉnh không vậy?’’

“Không có ạ!” Dương Dương dùng sức lắc đầu, dường như nó sợ mẹ không tin, xoay người lại mỉm cười với cô giáo mới : ‘‘Cô ơi, có phải hôm nay con rất ngoan không ạ ?’’

“Đúng rồi,mà đâu chỉ có hôm nay, Dương Dương mỗi ngày đều là thật ngoan!” Cô giáo mới gật gật đầu làm chứng cho Dương Dương, không những thế còn khen ngợi thêm.

Khuôn mặt nhỏ bé của Dương Dương ngước cao lên nhìn mẹ nó, vẻ mặt còn lộ ra sự kiêu ngạo.Tiểu Ngưng kéo tay con đi, quay lại nói lời chào với cô giáo.

‘‘Dương Dương , tạm biệt!’’ Lạc Lạc chạy tới, thanh âm non nớt vang lên. Trong lớp cô bé thích chơi cùng Dương Dương nhất, bởi Dương Dương không giống những cô cậu bé học sinh hay khóc nhè khác. Tuy cô bé cũng dễ khóc nhè, nhưng cũng không giống những cô bé khác trong lớp cứ hễ động một chút là lại khóc mướt lên.

‘‘Lạc Lạc hôm nay ai tới đón cậu vậy ? Đã lâu rồi không thấy anh họ của cậu đến đây rồi!’’ Dương Dương dừng bước lại, nhìn Lạc Lạc còn đang ngóng chờ người nhà đến đón.

‘‘ Tớ cũng không biết nữa !’’ Lạc Lạc chu miệng ra nói, kì thật cô bé rất muốn được cha mẹ đến đón nhưng hiện tại họ vẫn chưa về nước.

‘‘Thế còn anh họ của cậu?’’Dương Dương lại hỏi thêm lần nữa, nó kì thật rất thích anh họ của cô bé, đã mấy ngày trôi qua rồi nó chưa được gặp lại người đó.

Chứng kiến khuôn mặt non nớt đầy vẻ khao khát của con trai, Tiểu Ngưng bất giác đau lòng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó.”Dương Dương, xe bus đến đây, chúng ta muộn rồi, phải lên xe rồi!”

Cô có nên đổi nhà trẻ khác cho Dương Dương không? Cô không muốn có lý do gì để có thể lại phải giáp mặt với hắn.

‘‘Vâng!’’ Dương Dương vâng lời đáp lại, vẫy tay chào tạm biệt với Lạc Lạc.

Đang lúc hai mẹ con chuẩn bị rời khỏi khu nhà trẻ thì một chiếc xe sang trọng vừa vặn dừng lại bên cạnh hai người.

Tiểu Ngưng kéo con vừa định lướt qua nhanh, đúng lúc đó cửa xe bật mở, một người trong bộ vest chỉnh tề bước ra.

Là hắn !

Trái tim Tiểu Ngưng lại nhất thời bị cắn rách đau đớn, mắt thoáng thấy ướt át. Sau khi tạm biệt rồi, không còn gì nữa, cũng không bao giờ muốn nhìn lại mặt hắn nữa.

“Chú !” Dương Dương hưng phấn kêu to, mắc kệ mọi người nghe thấy. Nhận ra người kia, nó buông tay mẹ ra, chạy đến bên cạnh người đàn ông đứng yên phía xa kia.

Đường Hạo xoay đầu nhìn thấy một thân hình bé nhỏ đang chạy tới phái hắn, một cậu bé trông rất quen, suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra cậu bé kia gọi là Dương Dương, mà mẹ của nó chính là người phụ nữ kia.

“Chú, chú còn nhớ cháu không?’’ Dương Dương nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên, nở một nụ cười cực rạng rỡ với người chú này, lộ ra hai hàm răng trẵng tinh nhỏ xíu.

“Dương Dương!” Hắn mỉm cười, nói ra chuẩn xác tên của cậu bé.

Nghe được rõ ràng chú mà mình yêu thích còn nhớ rõ như vậy, điều này làm cho cậu bé hưng phấn cực kì. “Đúng vậy, chú vẫn còn nhớ rõ cháu!”

“Đương nhiên!” Không nghĩ sẽ có liên hệ gì quá với cậu bé, Đường Hạo không biết nên nói gì, dù sao thì nó cũng là ‘con cái nhà người ta’.

Có thể nói hắn rất thích khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cậu bé này, trên đó luôn luôn có một nụ cười sáng lạn.

“Dương Dương, chúng ta cần phải đi, xe bus cũng sắp đến đây!” Cô cúi đầu xuống, chỉ nhìn con, bàn tay gắt gao kéo cánh tay nó đi, không muốn nhìn thấy người đang ông đang đứng đối diện trước mặt.

Ánh mắt Đường Hạo bất giác nhìn lên người cô, ham muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cô. Mấy ngày hôm nay, hắn bận rộn công việc bừa bộn, những kí ức về buổi tối kia cũng không còn lưu lại không quá nhiều trong hắn. Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy cô, hắn lại phát hiện ra mình muốn gặp lại cô, thậm chí nghĩ tới thời khắc kích động ngày đó của hai người.

Đúng vậy, cô là một phụ nữ mẫn cảm vô cùng.

“Mẹ, để cho con cùng chú nói vài chuyện, được không?” Dương Dương vẻ mặt chờ đợi nói. Kì thực nó chẳng có chuyện gì để nói cùng chú cả, nhưng nó lại vô cùng muốn được ở cùng một chỗ với người chú nó yêu mến .

“Mẹ không biết là con cũng có chuyện để nói với một người xa lạ cơ đấy? Dương Dương, mẹ đã nói với con như thế nào rồi hả, không được nói chuyện với những người xa lạ?” Tiểu Ngưng biểu lộ nghiêm túc dị thường, giọng nói mang theo sự giận dữ.

Dương Dương thật không ngờ mẹ lại đột nhiên gian nổi giận, vô tội nháy mắt, nhẹ giọng giải thích: “Mẹ, chú không phải người lạ mà, chú là anh họ của Lạc Lạc, chúng ta đã cùng với chú đi chơi rồi mà ! Mẹ quên rồi sao?’’

Dương Dương nói điều này không phải để giải thích chú không phải người xa lạ nào cả,mà là muốn nói với mẹ nó sao lại không hiểu mà tức giận như vậy !

Chính là nó không thể ngờ đến, suy nghĩ nho nhỏ đó của nó lại làm cho mẹ càng tức giận hơn.

Tiểu Ngưng đánh một cái vào lưng nó, mở to hai mắt trách cứ : ” Còn nhỏ như vậy mà đã biết cãi mẹ rồi phải không? Con bất quá chỉ gặp người này có một lần, đã nói hắn không phải là người xa lạ rồi! Vậy ngày đó, người giao sữa có phải cũng không phải là người lạ sao? Bà bán nước đá bào cũng không phải người xa lạ sao? Trên đường thấy họ có phải cũng đi theo họ luôn, được, đi đi, đứng có để ý đến người mẹ này!’’

Càng nói Tiểu Ngưng lại càng giận, bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không chịu thua kém bắt đầu rưng rưng rơi xuống.

“Mẹ, mẹ đừng khóc, con sai rồi, chúng ta về nhà!” Dương Dương không ngờ một lời nói như vậy của nó thôi lại khiến mẹ bộc phát tức giận đến như vậy.

Lúc trước là khuôn mặt hưng phấn tràn đầy, vậy mà chớp mắt khuôn mặt lại khổ sở khó coi vô cùng. Nó và mẹ đã khiến không ít những đứa trẻ trong trường chú ý đến, hơn nữa có rất nhiều đứa là bạn cùng lớp với nó.

Nghe được câu trả lời của con,Tiểu Ngưng mới cảm giác được mình thật thất thố. Tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, thấp giọng nói với con: “Đi!”

Cô coi thường hắn, làm cho con người cao cao tại thượng đứng bên chiếc xe sang trong kia không cao hứng. Đáng chết, người phụ nữ này lại giả bộ không biết hắn.

Nhưng lại bởi vì nó, đứa trẻ kia quả thật rất cá tính.

Như thế nào, hắn là người xấu sao? Là tên buôn lậu, buôn bán trẻ con sao? Cảm giác bị người khác chối bỏ vờ như không quen biết thật khó chịu.

Muốn đi? Cô làm cho tâm tình của hắn không tốt, hắn làm sao có thể cứ như vậy buông tha cô đi?

“Anh nghĩ mình đang làm gì? Buông tôi ra!” Đang muốn dẫn con trai đi càng nhanh càng tốt lại bị một cánh tay cứng nhắc giữ lại. Mà người đó không phải ai khác, chính là người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ.

“Tôi muốn tìm cô nói chuyện!” Hắn thản nhiên nói, hắn nói thật giống như đang muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với cô.

Tiểu Ngưng lại vung tay hắn đang lôi kéo lên, phòng bị ánh nhìn của hắn. “Thực xin lỗi, tôi không biết anh, càng không có chuyện gì để nói cùng anh cả !”

“Tôi nghĩ, chúng ta có rất nhiều lời đề có thể nói!” Trong ánh mắt của hắn lóe ra ám hiệu nào đó, hơn nữa còn là ám hiệu ‘rất không đứng đắn’.

Nhưng người ở ngoài nhìn vào lại thấy hắn biểu lộ vô cùng nhã nhặn lễ độ, tựa như phong thái của một vương tôn quý tộc.

“Tôi muốn về nhà” Cô bị ánh mắt tà ác của hắn nhìn mà trở nên bối rối, hiện tại chỉ thầm muốn trốn.

“Nếu như cô không muốn làm cho người khác ở đây tiếp tục nhìn chúng ta ‘lôi kéo’, vậy thì chúng ta đây ở chỗ này tiếp tục dây dưa vậy!” Hắn thấp giọng cảnh cáo nói.

Hai cô cậu học sinh đứng giữa nhìn hai người, ánh mắt lom khom ngẩng đầu lên.

“Anh họ, hai người đang nói cái gì”

“Mẹ, mẹ và chú đang nói cái gì?

Hai tiểu bảo bối rất ăn ý , trăm miệng một lời hỏi. Chỉ khác một người gọi là anh họ, một người gọi là mẹ.

\\\

## 100. Chương 100

Tiểu Ngưng bắt đầu khẩn trương, đưa mắt nhìn hắn và con trai, cuối cùng lại phải bất đắc dĩ để mặc cho hắn uy hiếp, nghe theo mệnh lệnh của hắn, lên xe.

Đối với Tiểu Ngưng thì đó là khí thế bức người, cướp đi sinh khí của cô, khiến cô rất căng thẳng, Dương Dương thì lại cao hứng cực kì. Không thể nào che lấp được niềm vui đang lan tỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, căn bản đã quên tất cả những lời tức giận của mẹ nó cùng sự việc ban nãy.

“Chú ơi! Tại sao gần đây chú không tới đón Lạc Lạc nữa vậy? Có phải do công việc quá bận nên không có thời gian không ạ?” Dương Dương đứng lên, vịn vào thành ghế trước hỏi.

Đường Hạo quay người, mỉm cười nói: “ Ừ! Lúc trước chú phải ra nước ngoài công tác!”

“Ra nước ngoài?” Dương Dương mở to hai mắt, bộ dạng ngạc nhiên hớn hở hỏi: “Xuất ngoại thế thì chắc chú rất bận nhỉ?! Là ở nước nào vậy ạ?”

“Thái Lan! Đương nhiên là bận lắm rồi! Nhưng rất nhanh!” Đường Hạo rất chân thành trả lời các câu hỏi của cậu bé, chính bản thân lại không thể hiểu được tại sao không thấy nhàm chán hay bất đắc dĩ.

“Thái Lan? Nơi đó không phải rất đẹp sao? Cháu thấy trên tivi rồi!! Ở đâu cũng đẹp ơi là đẹp!”

“Cũng không tệ lắm!” Kì thật hắn cũng chưa từng đi du lịch ở Thái Lan, mỗi lần đi đến đó chủ yếu là về công việc. Không phải bị nhốt trong các phòng họp thì cũng là làm việc trong phòng tại khách sạn và ngủ.

“A! Cháu và mẹ cũng tững muốn đi du lịch một nước nào đó!” Dương Dương không tự chủ, muốn kéo thêm mẹ vào chung trong chủ đề này.

“Ra nước ngoài đâu có tốt! Tớ vừa ra khỏi nước, là đã không gặp được bố mẹ nữa rồi đây nè!” Lạc Lạc một bên cong đôi môi đỏ mọng lên , đáng thương nói. Cô bé bây giờ không thích nhất chính là hai từ “xuất ngoại” này.

“ Ai nha, không phải xuất ngoại là không nhìn thấy ba mẹ nữa đâu!” Dương Dương đối lại Lạc Lạc một câu sau đó khuôn mặt nhỏ lại hướng về phía chú.

Ánh mắt Đường Hạo dừng lại trên người phụ nữ đang im lặng suốt từ nãy giờ kia. “Muốn đi nước nào?” Ừ? Thật kì quái, bình thường những người đàn bà bên cạnh hắn sẽ nhân cơ hội này mà tiến lại lấy lòng hắn, nhất định là sẽ không buông hắn ra.

Nhưng người phụ nữ trước mặt đây thì lại tránh hắn như tránh rắn rết vậy, như thế nào chứ? Chẳng lẽ cô ta muốn dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt sao?

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Hừ, người phụ nữ này cao thâm hơn hẳn những người khác. Nếu không thì tại sao một lần nữa lại dùng ánh mắt hấp dẫn hắn chứ?

Tiểu Ngưng cảm nhận được ánh mắt đang dò xét mình, bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn bị ảnh hưởng từ hắn.

Dương Dương đối với câu hỏi của Đường Hạo mà nói, giống như một thánh chỉ vậy, lập tức phân trần ngay: “Cháu với mẹ muốn được đi rất nhiều nơi! Muốn đi Nhật Bản xem hoa anh đào, đến Iceland trượt tuyết và xem ông già Noel!”

“Dương Dương, con nói nhiều quá rồi đấy!” Tiểu Ngưng không nhịn được quát lớn, không có quyền ngăn cản Dương Dương cùng cha ruột của nó nói chuyện phiếm, nhưng cô có quyền ngăn cản bọn họ nó về mình.

Bị mẹ quát như vậy, Dương Dương lập tức im bặt không nói tiếp nữa.

Đường Hạo nhíu mày, nói với Dương Dương: “Chú rất thích nghe, nói tiếp đi!”

“Không cho phép !”

Đường Hạo nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, khí thế làm cho người nghe không thể nào phải kháng được. “Cô không có quyền ngăn cản nó nói chuyện, dù là con của mình cũng thì cô cũng không có quyền hạn đó! Dương Dương nói chú nghe, còn muốn đi nơi nào nữa?” Ánh mắt đưa lên nhìn vào tiểu bảo bối, vẻ mặt ôn nhu.

Được chú cổ vũ cho, Dương Dương như mở cờ trong bụng, như con chim ríu tít liên tục nói: “Muốn đi thật nhiều nơi, thiệt nhiều, cháu muốn đi Disneyland, muốn đi đến Anh Quốc, mẹ thích nhất là được đến Anh quốc!”

Tiểu Ngưng bất đắc không mở mắt, không muốn nhìn con trai đang luyên thuyên ‘phản bội’ mình .

Chẳng lẽ cái này gọi là tình phụ tử sao? Cho nên Dương Dương mới đặc biệt yêu mến ‘người chú’ này, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sùng bái nịnh nọt đối với hắn,hoàn toàn không lừa nổi người.

Tiểu Ngưng không khỏi đau lòng, vì cái gì mà con do chính mình nuôi dưỡng lại có thể thích hắn đơn giản như vậy. Trong khi hắn chưa từng làm được gì cho nó, chưa từng yêu thương nó bằng tình cảm của một người cha, vậy mà lại lấy được lòng của con trai cô đơn giản như vậy.

“Muốn đi nhiều nơi như vậy cơ à?”

“Haha, vâng, mẹ với cháu mỗi lần xem chương trình giới thiệu du lịch các nước thì lại bắt đầu tưởng tượng xem đến đó như thú vị như thế nào! Nhà cháu bây giờ không có đủ năng lực đó, mẹ kiếm tiền rất vất vả, nên chỉ có thể ngẫm nghĩ thôi. Nhưng chờ cháu lớn lên sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó đưa mẹ đi thật nhiều quốc gia du lịch!” Nói đến đoạn này, Dương Dương lại đau lòng nhìn mẹ.

Tiểu Ngưng chỉ vì mấy từ đó của con, cảm động , trong cổ cảm nhận vị chua chát, nước mắt nóng bỏng lại bắt đầu rơi.

Cô sai rồi, Dương Dương không hề phản bội lại cô, nó đáng yêu nhất, một tiểu bảo bối hiểu chuyện.

Đường Hạo thì lại không bị lời nói của nó làm cho cảm động, đáng tiếc cho một đứa bé ngoan như vậy, thậm chí có mẹ bán đứng: “Vậy thì cháu phải cố gắng lên! Từ nay về sau cố gắng mà hoàn thành ước nguyện”

“Cháu sẽ như vậy!” Dương Dương cam đoan nói.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đây là lần thứ hai Tiểu Ngưng theo hắn đến khu biệt thự cao sang này, lần này cô đứng trước cửa, chậm chạp không muốn tiến vào.

Cứ như vậy, bọn họ người thì sau cửa, người thì ngoài cửa, dây dưa không vào.

“Đường tiên sinh, tôi không rõ anh có ý gì mà lúc này lại mang chúng tôi đến đây? Chúng ta vốn dĩ không có chuyện để nói!” Hắn quăng một tá tiền nhục mạ cô, thế là đủ rồi.

“Nếu như cô không muốn ở trong bàn chuyện tình buổi tối kia, vậy thì, chúng ta nói luôn ở đây vậy!”

Tiểu Ngưng hai gò má bỗng chốc lại hồng lên, gầm nhẹ nói: “Tôi hôm đó là bị người ta hạ thuốc, sau đó mọi chuyện xảy ra thế nào, tôi cũng không có nhớ rõ điều gì để nói!”

“Muốn nói thì có rất nhiều!” Hai tay hắn ôm lấy ngực đứng tựa ở cửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Da của cô được chăm sóc rất tốt, hơn nữa lại nhẵn nhụi. Trên người cô cam giác cũng không tồi, hắn vẫn còn nhớ rõ mùi vị từng xúc cảm trơn mượt trên người cô.

Dương Dương lớn lên không có giống cô, hẳn là giống cha của nó.

Nghĩ đến cha của Dương Dương, Đường Hạo tựa cảm giác sâu sắc tức giận- tức giận cảm giác ê ẩm hương vị.

Tiểu Ngưng lại bị hắn hôn, tức giận đến muốn cười. Ngày đó người bị hại chính là cô, mà sau đó người phải chịu sỉ nhục cũng là cô: “Đường tiên sinh, tôi thật sự không biết anh muốn nói điều gì?”

“Nói về con cô” Hắn gằn ra từng chữ một.

Ánh mắt của Tiểu Ngưng phút chốc bỗng đông lại, sắc mặt trắng bệch một mảnh, phải tựa như qua cả nửa ngày mới có thể nói được: “Nói về con tôi? Con tôi thì có chuyện gì để nói chứ?”

Chẳng nhẽ, hắn đã phát hiện ra Dương Dương là con của hắn? Hắn muốn cướp bảo bối đi sao?

Cô khẩn trương muốn nhìn từng biểu lộ của hắn, thở mạnh cũng không dám thở nhẹ cũng không xong.

“Cô đi vào đi! Tôi không có thói quen nói chuyện với người khác ngoài cửa như thế này. Yên tâm, tôi sẽ không đối với cô như vậy đâu!”

“Không, tôi nghĩ chúng ta vốn không có chuyện gì để nói, con là của tôi, càng không có gì để nói với anh!” Cô sợ hãi cực kì, hai hang nước mắt rơi xuống.

Đường Hạo giữ chặt tay cô, kéo mạnh cô vào trong phòng, muốn nói chuyện thật rõ ràng với cô.

“Đừng có kéo tôi! Buông tôi ra!”

Đường Hạo dùng sức, thân thể của Tiểu Ngưng ngã xuống ghế sofa.

\\\

## 101. Chương 101

“Nghe đây! Không cần kiếm tiền bằng cách đó nữa, còn nhiều việc khác có thể làm, có thể kiếm được tiền. Cô không cần phải tiếp tục làm cái công việc kia nữa! Bằng không đợi đến khi Dương Dương hiểu chuyện rồi thì nó sẽ không thể chấp nhận một người mẹ như cô đâu! Cô không lo cho con của cô sao? Cô đã có một đứa con rồi đó! Tôi nói có đúng không?” Hắn chằm chằm nhìn thẳng vào cô khuyên nhủ: “Có nhiều việc không cần phải vất vả nặng nhọc, đã có rất nhiều cô gái ở đó làm rồi!”

Hắn cho rằng Tiểu Ngưng là loại người ham ăn biếng làm, sợ khổ cực mà đi kiếm tiến bẳng da thịt mình.

Nghe lời của hắn ‘giảng dạy’ mình, Tiểu Ngưng tức đến điên lên: “Chuyện của tôi không cần phiến anh quan tâm!”

“Tôi cũng không muốn quản cô, mà là quan tâm nhắc nhở cô. Chẳng nhẽ cô muốn Dương Dương sau khi lớn lên biết được mẹ của nó là người mà ai cũng có thể làm chồng sao?”

Bốp!

Một bàn tay in hằn trên mặt hắn.

Đường Hạo phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, thật nhanh chuẩn xác bắt lấy cổ tay của cô: “Đáng chết, cô dám đánh tôi?” Trước cô gái kia cũng tát hắn một cái, bây giờ lại thêm người phụ nữ trước mặt này.

“Đánh anh! Đánh anh thì sao nào?” Tiểu Ngưng nuốt nước bọt lấy lại dũng khí hô lên: “Đường Hạo, nói cho anh biết, người không có tư cách giáo huấn tôi nhất chính là anh đấy!”

Trên mặt tê tê đau đớn, nhắc nhở hắn đã quản quá nhiều chuyện rồi. Hắn hôm nay tự dưng trúng gió hay sao mà lại quan tâm đến công việc của một người phụ nữ xa lạ cơ chứ? Hắn chính là không muốn cô làm các việc bán thân kiếm tiền này. Bởi vậy, sau khi tiếp nhận Giải Trí Thành, hắn đã cho phụ trách đuổi hết đám phụ nữ hầu rượu khách nhân kia đi.

Bởi vì vậy mà cô sẽ không còn ở đó mà kiếm tiền, trị ngọn mà không trị được gốc, đuổi đi bây giờ cô sẽ đến các câu lạc bộ, hộp đêm khác kiếm tiền.

Xem ra hắn ăn no rỗi việc quá rồi, nhiều việc không muốn giải thích. Trong tâm tư lại không tìm được một cái cớ nào hợp lí hơn, đành tự nhận mình ăn no không có việc gì làm: “ Tôi giới thiệu cô đến công ty làm việc!”

“Tôi không có ý định đổi công việc, đối với tôi công việc bây giờ rất chi là tốt!” Không phải trộm, cũng chẳng phải đoạt, cô đối với phương diện tạo hình trang điểm này lại rất có tâm hứng thú làm việc, một công việc đang tốt đẹp như vậy tai sao phải đổi chứ?

Tiểu Ngưng cúi đầu tạm biệt, muốn tìm con mình. Cô muốn dẫn con mình rời khỏi nơi này ngày lập tức, phải lập tức rời khỏi đây ngay. Nếu không cô sẽ không khống chế nổi mà hỏi hắn có nhớ người nào tên Lục Giai Ngưng?

“Cô thật sự thích cái nơi trăng gió hoa nguyệt đó sao? Thật đúng là trời sinh tính!” Hắn cười tức giận chế giễu.

“Tôi tự mình kiếm cơm để ăn, tôi không có gì hổ thẹn với chính bản thân mình!” Tiểu Ngưng đồng thời đáp lại, hai tay nắm lại đứng thẳng lên.

Nhìn cô không có chút xấu hổ nhục nhã, trái lại là một bộ đầy tự hào bản thân, Đường Hạo cười lạnh tiến lại gần cô.

Tiểu Ngưng tránh không kịp, lại lần nữa bị hắn đẩy mạnh lên ghế sô pha, hơn nữa hắn lại dùng tư thế tà ác bó chặt lấy cô.

“Anh muốn làm gì? Đừng quên chính anh đã nói không đối xử với tôi như thế rồi cơ mà!” Cô khẩn trương mở to hai mắt, hai tay dùng lực muốn đẩy hắn ra, lồng ngực phập phồng sôi sục.

Cô rốt cuộc cũng sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn cô như vậy, tâm tình Đường Hạo cũng tốt lên được một chút.

Hai tay cô phảng phất như mang theo dòng điện, một hồi tê dại từ lồng ngực của hắn đột nhiên truyền đi khắp ngõ nghách trên cơ thể.

Hắn thật sự thích nhìn cô như vậy, yêu mến bộ dạng cuống cuồng của cô nằm dưới thân hắn. Thực tế thì cô rất xinh đẹp, hai gò má hồng hồng như hai quả táo chín nhô lên khiến hắn thèm muốn cô.

Áp lực từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm cô hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, hoảng hốt muốn nhúc nhích thoát ra. Vì muốn phá vỡ tình huống xấu hổ khó xử này,Tiểu Ngưng lại đề phòng nhắc nhở hắn: “Anh vừa rồi không phải nói sẽ không đối xử với tôi như thế nào!”

Nhìn bộ dạng ngày càng sợ hãi của cô, hắn đột nhiên muốn trêu trọc bản tính của cô: “Lấy lòng đàn ông không phải là việc mà cô vẫn thường làm sao? Trong lúc này đáng ra cô phải cao hứng mới đúng, không phải sao?”

Tiểu Ngưng dùng sức theo dõi bộ mặt giận dữ của hắn, nén giận thương tâm nói: “Tôi cũng có quyền chọn khách nhân để phục vụ, anh, tôi không thích làm.”

“Vậy cô thích dạng gì? Hả?” Hắn nhịn xuống cảm giác muốn bóp chết cô, đè thấp gương mặt, ngửi ngửi hương vị trên cổ cô.

“Trừ anh ra, tất cả tôi đều yêu mền!” Luồng nhiệt từ cô truyền lên khiến cô theo bản năng đáp lại câu nói của hắn.

“Ha ha, không phải tất cả đều là xem tiền có bao nhiêu sao? Ha ha, nói, bao nhiêu tiền một lần vậy? Một ngàn hay hai ngàn vậy? Giá mà tôi cho cô liệu có phải là giá trên thị trường hiện nay của Đài Bắc không nhỉ?” Hắn từng câu từng chữ nhục mạ cô, giọng nói còn lộ rõ sự khinh bỉ đối với cô.

“Anh…” Nước mắt ủy khuất, tròng mắt vừa dịch chuyển đã tuôn rơi không ngừng. Hắn nói, không phải là câu, không phải là từ, không phải chữ mà là từng lưỡi dao găm trực tiếp đâm sâu vào tim cô. Trái tim cô đã bị hắn xé rách, bị hắn trăm dao ngàn kiếm đâm nát tan thương.

Cô rơi lệ, cũng không thể dập tắt được lửa giận trong lòng hắn, ngược lại càng cổ vũ thêm cho sự trào phúng nực cười của hắn bây giờ: “Tại sao lại khóc? À, nước mắt hẳn là giúp cô kiếm thêm được nhiều tiền hơn sao? Có phải cô từ trước đến nay khi tiếp khách đều sử dụng cái chiêu sướt mướt này?”

Từ trước đến giờ Tiểu Ngưng vẫn ôn hòa, nhưng lại bị khẩu khí của hắn làm cho đau lòng. Chỉ có thể khóc, chỉ có thể thổ lộ sự khổ sở của mình trong nước mắt thôi.

Hắn vẫn tiếp tục chủ đề nhục nhã này, hắn nắm chặt cằm cô, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô hỏi thăm: “ Ừ, nói cho tôi, một lần đáng giá bao nhiêu vậy? Tôi xem chừng chắc không phải một nghìn đâu nhỉ, nhiều hơn mới đúng?”

Tiểu Ngưng bị hắn làm cho tức giận đến mức toàn thân ủy khuất run rẩy đến từng tế bào trong cơ thể, tất cả những lời muốn nói ra đều nghẹn ngào chôn chặt lại trong cổ họng, không thốt lên được.

Hắn lấy từ trong chiếc ví da kia một tá tiền mặt, lắc qua lắc lại trước mặt cô: “Như thế này, cô nói đi, chắc quá đủ để mua cô mấy lần rồi đấy!”

“Tôi không phải!” Rốt cuộc, Tiểu Ngưng cũng phát ra được những thanh âm nghẹn ngào đứt quãng.

“Không phải cái gì?” Hắn đã tận mắt chứng kiến cô ở trong Giải Trí Thành làm việc ám muội, thấy rõ cô trong phòng, với một màn đầy khiêu khích thú tính con người. Cho dù sự thật cô bị người ta hạ thuốc, nhưng cũng không thể chối bỏ được cô là loại phụ nữ buôn sắc bán thân.

Nếu như cô không phải là người kiếm tiến tại nơi đó, thì sao lại bị người ta hạ thuốc?

“Tôi không phải!”

Tiểu Ngưng còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang : “Không cần phải nói những lời dối trá nữa! Được, cô không muốn đổi việc, muốn làm công việc đó đến thế! Vậy thì mua luôn cô cho tiện nhỉ? Người khác một lần cho cô một ngàn thì tôi sẽ cho hai ngàn, như thế nào?”

Vừa nói hắn vừa không để ý đến cô đang đá hắn, đánh hắn , giãy giụa không thôi, trực tiếp đem cô lao như bay, hướng đến căn phòng trên lầu kia.

Hắn căn bản chỉ muốn khuyên cô thay đổi việc làm đừng có làm công việc đó nữa. Hắn vốn cúng không có ý định đụng vào cô.

Dù sao, loại phụ nữ này cũng quá dơ bẩn, mà hắn thì lại thích người sạch sẽ.

Nhưng hết thảy mọi sự diễn ra hắn không khống chế nổi, hắn thật sự muốn một lần nữa nhìn cô, nhìn bộ dạng cô dưới thân hắn mà cầu xin tha thứ.

\\\

## 102. Chương 102

Hắn không cởi quần áo trên người của cô và hắn, chỉ ép chặt cô trên cánh cửa, muốn cô.

Hắn lựa chọn phương cách này tiến vào cô, không phải vì mục đích thích thú ham muốn cô đến không thể chờ đợi được như lần trước. Hắn thậm chí còn từ từ chậm rãi dùng ‘mũ’ (bao cao su), sau đó mới tiến vào trong cô. Hành động này đối với Tiểu Ngưng mà nói, đó là một loại vũ nhục khinh miệt cô, hắn muốn nhắc cô rằng cô chỉ là một con điếm đáng khinh.

Chỉ là khi lúc hắn mang ‘mũ’, ép chặt cô vào cánh cửa, làm cô không có cách nào thoát khỏi hắn được.

Thân thể đơn bạc gầy yếu của cô lúc đó không còn đủ khí lực để kháng cự lại hắn chứ đừng nói đến chuyện thoát khỏi hắn. Cô khóc cầu xin hắn tha thứ nhưng lúc này đây những thứ đó chỉ càng làm tăng thêm hưng phấn trong hắn.

“Cái này không phải là việc cô muốn làm nhất hay sao? Việc này không phải trong cuộc sống làm mãi thành quen rồi, không phải sao?” Hắn nói đem theo lửa giận, dồn toàn bộ sức lực lên một điểm, trong thân thể của cô mạnh mẽ xuyên qua đến tận cùng.

“Không phải! Tôi hận anh!” Cô khan khan nói.

Hắn sắc mặt đỏ lên, ngừng thở ,mỉa mai nói: “Không phải rồi! Cô phải hận tất cả đàn ông trên thế giới này mới đúng! Bởi lúc này đây,có quá nhiều đàn ông tiến vào cô đấy?”

“A…” Hắn đột nhiên dùng sức, làm cho cô đau đớn thiếu chút nữa thì ngất đi.

“Muốn ít hay nhiều? Một trăm hay một ngàn người?”

Tiểu Ngưng cắn chặt môi dưới, nhắm chặt mắt cự tuyệt sự nhục nhã hắn đang dành cho cô.

Hắn ngừng sự mỉa mai, cầm chặt hai tay của cô, nương theo tiếng la khan khan của cô, đem hai người vào tận thế giới ngập tràn màu sắc mĩ mộng.

Rung động ngắn ngủi qua đi ,hắn rút khỏi người cô, lập tức giật ‘mũ’ xuống.

Tiểu Ngưng dựa vào vách tường, hai chân bủn rủn phải cố gắng lắm mới không ngã xuống sàn nhà.

Cô dồn dập thở gấp, muốn vứt bỏ ngay lập tức từng xúc động trong cơ thể lúc này.

Phịch.

Một loạt những tờ tiền mệnh giá lớn lắc lư rơi xuống trước mặt Tiểu Ngưng, sau đó trong phòng vang lên thanh âm lạnh lung vô cảm: “Giá cho một lần, quá đủ cho cô đấy!”

Bị tiền quẳng vào mặt như vậy, Tiểu Ngưng mới thình lình khôi phục lại lí trí. Cô cũng chẳng để ý đến đống tiền mặt rải rác, ngay lập tức hất hàm lên khiêu khích. “Đường tổng, anh ra tay quả thật hơn keo kiệt đấy! Chỉ bằng mấy ngàn đồng tiền này là nghĩ có thể đụng được vào tôi đây sao?”

“Vậy cô muốn hơn ư?” Cô khiêu khích, hắn không thích chút nào, thật muốn xé nát cô ra, không đứng đắn mỉm cười: “Hoặc là nói rõ ra thì cô nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?”

Hắn muốn đùa cợt cô, cô cũng không ngờ mình lại nói chuyện tiền nong với hắn, bị hắn hỏi lại như vậy cô không biết phải trả lời như thế nào: “Anh đụng khiến tối không dậy nổi!”

“Ha ha” Hắn không che dấu chút nào châm chọc cười to. “ Còn không có chuyện tôi đụng vào phụ nữ mà không dậy nổi! Nghĩ xem cô đáng giá bao nhiêu? Chỉ cần cô nói được ra, tôi sẽ cho cô bằng chừng đó!”

“Hỗn đản , anh căn bẳn chính là đồ vô liêm sỉ !” Thật lâu sau Tiểu Ngưng mới thốt ra được mấy từ này.

Cánh tay dài của hắn duỗi ra bíu chặt lấy mái tóc dài của cô, dung sức kéo mạnh làm cho cô buộc phải hướng mặt lên trên,đôi gò má cao đối diện với mặt hắn. “Cô bất quá cũng chỉ là loại gái bán thân! Chết tiệt, không có tư cách nói tôi như vậy, cô phải rõ hơn ai hết!”

Da đầu như bị bóc ra đau đớn, làm cho long mày cô chau lại nổi lên. Nhưng loại đau đớn này so với nỗi đau trong lòng thì chẳng có nghĩa lí gì.

“Nói bao nhiêu tiền? Tôi không có thời gian dông dài với cô đâu!” Hắn khinh miệt ném ra lời nói.

“Nếu tôi nói ra một cái giá, có phải từ giờ anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi phải không!” Lại là nhục nhã? Câu nói kế tiếp cô để lại trong lòng.

“Hazza, tôi không muốn loại phụ nữ như cô thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, trừ phi là cô cố ý, muốn để cho tôi thấy cô, chú ý đến cô, nhớ kĩ cô!” Đáng chết, hắn cũng không dám chắc hay không lại một lần nữa đụng đến cô, hôm nay đã là ngoài dự liệu của hắn rồi.

“Một trăm ngàn”. Cô buột miệng nói ra một con số đã xuất hiện hàng ngàn lần trong ý niệm của cô, hắn không phải đang buộc cô nói ra một con số sao, cứ nói ra như thế vậy.

Chân mày của hắn vừa mới dãn ra lại lập tức chau lại, dắt khóe miệng nói: “Phương diện này mà cũng ra được giá, không ngờ cô lại mở miệng nói ra như vậy?”

“Sao? Anh không trả được phải không? Trước anh không phải nói rằng chỉ cần tôi mở miệng ra một cái ra là anh sẽ trả đủ đấy nhé!” Chê đắt rồi? Không còn gì tốt hơn, như vậy từ nay về sau hắn cũng sẽ không còn khi dễ cô được nữa.

Hắn buông tóc cô ra, nhún nhún vai nói: “Chỉ là một chút tiền nhỏ, chẳng đáng kể, nhưng thứ lỗi nếu ta nói thẳng cô chẳng đáng giá một trăm ngàn so với một con ngựa đâu!”

Đúng vậy, cô không đáng, tính mạng của cô còn chẳng đáng tiền chứ đừng nói đến thân thể của cô. Tiểu Ngưng trong lòng lại chua xót nghĩ tới.

Hắn xoay người, quay đầu đi về phía tủ đầu giường, móc ra một tập chi phiếu, viết con số lên rồi kí nhanh một chữ.

Sau khi giật chi phiếu xuống, đưa cho Tiểu Ngưng : “ Cầm đi! Tôi nghĩ bằng số tiền này cũng hơn số tiền lời mà cô kiếm được sau khi tiếp khách đấy!”

Tiểu Ngưng cầm chi phiếu, rất nhanh. Đây là lần thứ mấy trong cuộc đời cô lại nhìn thấy tấm chi phiếu mệnh giá lớn đến vậy, hai lần , ba lần hay là lần thứ tư rồi?

Nói đến thật sự quá châm chọc, cô rất nghèo,cũng có phải hay không ?

Chính là trong suốt mấy năm qua những tấm chi phiếu lớn như vậy đã xuất hiện trước mặt cô không biết đã qua mấy lần rồi.

Thu hồi sựu đau đớn trong tâm can, nháy mắt ươn ướt, cô cố gắng cố ý nở một nụ cười với hắn: “Đường tổng, đó là cái giá tôi hợp lí nhất tôi đưa ra rồi, còn nếu lần sau anh muốn lại đụng đến tôi một lần nữa thì xin mời, nhưng nhớ phải đưa trước một trăm ngàn!”

“Ha ha! Nếu tôi mà đụng vào cô thêm vài lần nữa, chắc cô sẽ trở thành một triệu phú rồi đấy!” Đường Hạo cố ý nói.

“Thế sao? Một ý không tồi ! Cứ cho là có thể trở thành triệu phú thì cũng là do tôi dùng sức mình đó chứ! Đâu có đáng gì! Hừ! Quả không tệ!” Cô cố gắng tự giễu bản thân, nén sự đau lòng vào tận sâu trong lòng.

“Biến! Cô thích kiếm tiền bằng việc này như thế thì cứ tận hưởng đi. Dương Dương sớm muộn gì cũng cảm thấy sỉ nhục khi có một người mẹ như cô, rồi nó cũng sẽ vứt bỏ cô mà đi thôi!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Đường tiên sinh, anh đã nói xong rồi phải không?” Lòng cô lại nổi lên một loại đau đớn, sáu năm trước hắn vũ nhục không phân biệt trắng đen mắng chửi coi cô không khác gì một con điếm, sáu năm sau vẫn như thế, không có gì thay đổi.

Cô rất sợ cái từ đó, nó tựa hồ như có bùa chú nhấn chìm cô, dù cô có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi . “ Nếu anh đã không còn gì để nói nữa vậy, xin phép tôi đưa con tôi về! Có thể chứ?”

Đường Hạo nhìn cô thật lâu, sau đó mới lạnh lùng nói: “Cút!”

“Cám ơn!” Cô lại mỉm cười nói lời cảm tạ, giống như kiếm được một trăm ngàn khiến cô cao hứng, mọi châm chọc sỉ nhục của hắn cô thu lại toàn bộ cũng chẳng sao.

“Mượn cái toilet!” Cô cúi đầu xuống, nhặt lên những thứ vơi vãi trên sàn nhà, không đợi hắn trả lời, trực tiếp đi vào toilet.

Cô nhất định phải sửa sang lại mình, không thể để Dương Dương nhìn thấy cô trong bộ dạng chật vật không ra gì này của cô, để nó nhìn được thì cô sẽ không bao giờ ngóc đầu lên đối diện được với con mình.

Nước, có thể xóa đi vệt nước mắt trên khóe mi cô, làm sao có thể tẩy nhòa được hai tròng mắt sưng đỏ kia được.

Vuốt lại nếp nhăn trên váy, nhưng lại không thể xoa dịu được những tổn thương đau xót trên thân thể cùng tâm hồn cô.

Tiểu Ngưng trắng bệch nghiêm mặt lại, bỏ qua sự coi thường của hắn, trực tiếp thẳng lưng, xoay người bước ra khỏi cái nơi cô phải chịu khuất nhục này.

\\\

## 103. Chương 103

Đi qua phòng khách, nghe được tiếng cười ngây thơ trong sáng của bọn trẻ, Tiểu Ngưng bước tới trước cửa phòng.

Cốc cốc cốc.

“Dương Dương, đi thôi, mẹ con mình phải về rồi!” Tiểu Ngưng nhẹ nhàng nói.

Cửa phòng mở ra, một bà hầu gái ước chừng khoảng năm mươi tuổi bước vào. “Muốn dẫn cậu bé về sao?” Bà nhìn Tiểu Ngưng một lượt từ trên xuống dưới, tỏ vẻ hiếu kì.

Tiểu Ngưng cố gắng duy trì vẻ lịch sự lễ phép, nhẹ nhàng vuốt cằm. “Vâng! Phải về rồi ạ! Tôi còn phải nấu cơm nữa!” Tầm mắt xuyên qua bà hầu gái, nhìn con trai lại gọi lên: “Dương Dương, nhanh lên, mẹ con ta cùng về nào!”

Cô không dám ngước nhìn bà hầu, người trưởng thành nhìn cô, chắc chắn sẽ đoán được sự tình xảy ra ban nãy. Cô không muốn người khác nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, nó khiến cô thấy sợ .

“Vâng ạ! Lạc Lạc ngày mai gặp lại! Tạm biệt ‘bà nội’!!”Dương Dương lễ phép nói lời tạm biệt, ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị theo mẹ rời khỏi căn nhà tuyệt đẹp này.

Lúc đi tới cửa, cậu bé đột nhiên quay đầu lại, ngó đông ngó tây như tìm kiếm ai đó rồi hỏi: “Chú đâu rồi ạ? Con vẫn chưa nói lời chào tạm biệt với chú!”

“Chú ấy đang bận việc, đừng làm phiền nhà người ta nữa, chúng ta về thôi, đi!” Tiểu Ngưng cố gắng nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất, khẩn trương lôi kéo con đi.

“Không nha, chắc là không phiền đâu mà mẹ! Để cho con nói lời chào chú ấy được không? Mẹ và cô giáo không phải luôn dạy con phải luôn biết lễ phép sao?” Dương Dương dùng ánh mắt hỏi mẹ, khó mà nói rằng nó nói không đúng.

Lòng cô run rẩy, đè thấp giọng ôn nhu nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc: “Mẹ đã bảo chú ấy đang bận! Lúc người ta bận mà mình quấy rầy có phải là rất không lễ phép, có đúng hay không?”

“Cái này..?” Dương Dương gãi đầu, nghĩ ngợi lời của mẹ nó nói.

“Ai nói tôi đang bận?” Đường Hạo không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hai mẹ con họ.

Vừa nghe thanh âm thâm trầm, hùng hổ như vậy, Dương Dương lập tức quay đầu lại: “Chú ơi cháu phải về rồi!”

“Không ngồi chơi thêm một lúc nữa được sao? Nếm thử cơm tối rồi hãy về!” Tuy là đang nói chuyện vời cậu bé nhưng ánh mắt cứ hướng về phía người phụ nữ đứng bên cạnh kia.

“Cháu đã làm phiền chú nhiều rồi ạ, nhưng sau này cháu có thể đến nhà này chơi thêm lần nữa được không ạ?” Trong đôi mắt to chứa đầy khát vọng, nhay nháy.

“Đương nhiên! Dương Dương láu lỉnh, chú rất thích cháu đấy!”

Cháu cũng rất quý chú đấy ạ!” Nghe được chú ấy nói quý mến mình, Dương Dương cực kì hưng phần, so với được cô giáo khen còn vui vẻ hơn.

“Dương Dương chúng ta cần phải về thôi con!” Tiểu Ngưng cầm bàn tay nhỏ xíu của con, thúc giục, mấy sợi tóc nghiêng nghiêng che khuất khuôn mặt trắng bệch của cô.

Dương Dương cười, hai gò má nhô cao lên, hướng về phía ‘chú’, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Lúc này Đường Hạo cùng Dương Dương hai khuôn mặt đối diện hướng vào nhau. Lúc này bà giúp việc đứng một bên ánh mắt tò mò đột nhiên mở thật to, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó.

\*\*\*\*\*

Khoảnh khắc sau khi rời khỏi nơi đó, Tiểu Ngưng đã quyết định dứt khoát phải đổi một nhà trẻ khác cho Dương Dương, dù vậy rời khỏi vườn trẻ đầy đủ phương diện như thế quả là một điều đáng tiếc.

Cô không muốn nghĩ cứ đến vườn trẻ đó là có thể gặp lại hắn, cho dù cô là một người mẹ ích kỉ, thì cô cũng không muốn bản thân mình bị oan ức chịu đựng nỗi khổ đau bị dày vò hạ nhục như vậy nữa. Cô khát cọng muốn được trở về cuộc sống trước kia cùng mẹ cô, con trai cô, ba người cùng chung sống vui vẻ.

Tiểu Ngưng tiến hành việc này một cách nhanh chóng, không có hỏi qua ý kiến của con, hoàn toàn do cô quyết định, ngay ngày hôm sau đã tìm được một nhà trẻ mới cho Dương Dương.

Thật không ngờ Dương Dương lại phản đối .

“Con không muốn đến nhà trẻ mới đâu! Con không cần!” Dương Dương hai mắt đỏ hoe, nó quyết không thỏa hiệp với mẹ nó.

“Nhà trẻ mới cực kì tốt, cô giáo cũng rất tốt nữa!” Tiểu Ngưng biết rằng điều này thật không công bằng cho con trai , đuối lí không lại được, đành ngồi trước mặt nó, nói giọng dịu lại.

Cô hoàn toàn quên rằng tiểu bảo bối của mình tuy rằng còn nhỏ nhưng lại rất có chủ kiến, so với những đứa trẻ cùng trang lứa hiện giờ thì nó hiều biết hơn nhiều. Loại xoa dịu này căn bản không có tác dụng với nó.

“Nhưng cô giáo nhà trẻ hiện nay cũng rất tốt mà, ở đó con còn có bạn nữa! Mẹ, con không muốn phải chuyền trường đâu mà!” Dương Dương miệng nói rõ ràng , lí do hợp lí, nó hi vọng có thể thay đổi quyết định của mẹ.

“Cô giáo ở kia đảm bảo cũng rất thích con, ở đó lại có rất nhiều bạn nữa, con sẽ kết bạn được với nhiều bạn học mới cho mà xem! Như vậy không phải rất tốt sao?”

“Không tốt! Tại sao sao phải đổi trường cho con? Mẹ , mẹ không hề nói qua với con, mẹ xem con chỉ là một đứa bé không biết một tí gì phải không ạ?” Giống như hai vời nước bị hỏng, nước mắt Dương Dương không ngừng trào ra, bộ dạng cực kì đáng thương.

Tiểu Ngưng bị con hỏi đến lí do tại sao phải chuyển trường, nhìn thấy con khóc nức nở như vậy, ruột gan cô càng lúc càng rối bời: “Dương Dương, con lại không nghe lời! Mẹ nuôi con dễ lắm sao? Tại sao không thông cảm cho mẹ chứ? Mẹ chính là mẹ của con, con phải nghe lời, mẹ bảo đổ , thì con phải đổi!”

“Không!” Dương Dương mở to mắt, hét lên phê phán mẹ không đúng : “Mẹ nói chuyện không có đạo lí!”

“Tôi là mẹ của cậu, lời tôi nói không cần có đạo lí!” Nhìn con trai giống như con ngựa non bất kham, không chịu nghe theo lời của mình, Tiểu Ngưng nổi giận cung tay lên.

Cánh tay giơ cao, không một chút suy nghĩ hướng đến con, đánh một cái.

Nơi bàn tay đập vào phát ra tiếng vang thật to, khiến đứa bé càng khóc to hơn : “Oa Oa! Mẹ vô lí! Con không thích mẹ!”

Một câu “ con không thích mẹ” của con, khiến Tiểu Ngưng càng thêm tức giận, bàn tay liên tiếp đánh tới tấp vào người thằng bé. “Được lắm! Không ngờ cũng dám hỗn với mẹ, đáng đánh thêm!”

“Hu hu! Mẹ vốn vô lí, con không muốn đổi vườn trẻ!”

“Mẹ nói đổi, thì phải đổi, tôi chính là không có đạo lí đó!”

“Con muốn có ba! Con muốn có ba!” Khó thở, Dương Dương thương tâm cực kì, đột nhiên hô to muốn có ba, trước đây nó chưa bao giờ nói đến điều này. “Con muốn có cha! Có ba nhất định ba sẽ không để mẹ đánh con như thế này! Mẹ sẽ không nói chuyện vô lí như vậy!”

Một tiếng “ muốn có ba” này làm Tiểu Ngưng bừng tỉnh dừng tay lại, ngồi bệt xuống sàn nhà khóc ồ lên, ủy khuất hỏi: “Mẹ không tốt sao? Sao con vẫn cần ba vậy?”

Đứa trẻ bị mẹ nó đánh thương tâm, bị tức giận mà gật đầu, lớn tiếng nói: “Mẹ không tốt! Con muốn có ba! Tại sao các bạn khác có ba, còn con thì không có?”

Dừng lại một hồi lâu, hôm nay nó đã hỏi ra miệng vấn đề này. Bởi vì mẹ chưa từng một lần nhắc tới cha trước mặt nó, mà người cha của nó cũng chưa bao giờ xuất hiện, cho nên nó cũng không dám hỏi qua.

Tiểu Ngưng một lần nữa lại bị con hỏi không thể phản bác lại, run rẩy che môi , bàn tay hướng lại gần phía con. “Thực xin lỗi, mẹ không thể cho con một người cha! Thật xin lỗi ,xin lỗi con của mẹ!”

\\\

## 104. Chương 104

“Mẹ, đừng đổi trường cho con có được không?” Dương Dương khóc hỏi, thấy mẹ khóc, nó càng khóc nhiều hơn.

“Nghe lời mẹ nói….. được không?” Cô kiên trì phải đổi vườn trẻ cho con, cô không thể để có một cơ hội nào lại gặp hắn nữa.

Ngày hôm qua là cô ngu xuẩn bị hắn coi thường, cô không nên dễ dàng bị hắn uy hiếp phải đến nhà hắn. Bị hắn khinh thị, bị hắn sỉ nhục, cô đã chịu đựng quá nhiều rồi.

Cho nên, loại sự tình như vậy, cô không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa.

“Không, con ghét mẹ!” Dương Dương hai tay nắm chặt sau đó khóc chạy ra khỏi phòng.

Rầm.

Tiếng cửa chính đập mạnh rất nhanh vang tới, Tiểu Ngưng ngồi trên mặt đất bất động hồi lâu mới ý thức được con cô đã chạy ra ngoài. Cô bối rối đứng dậy, hô lớn gọi con : “Không ! Dương Dương, quay lại….”

Dương Dương chạy rất nhanh không có ý quay đầu trở lại,chạy đến bồn hoa dưới lầu cách đó không xa mới ngừng lại lau nước mắt. Ngồi trên ghế đá, oa oa khóc.

Lần này nó căn bản không có sai, người sai là mẹ nó, thế nên nó càng khóc dữ hơn.

“Oa oa..Ba ! Giờ này ba ở đâu? Có phải tại Dương Dương không ngoan cho nên ba mới không cần Dương Dương? Con muốn có một người ba! Các bạn học cùng ai ai cũng có ba!” Nó vừa khóc , vừa lẩm bẩm cho nên nhìn vào lại càng thêm đáng thương hơn.

Cậu bé hiều rõ, bản thân nó mong muốn có một người ba như thế nào, vẫn luôn nghĩ gọi ba, muốn ba của nó, không chịu được nó thét lên gọi một tiếng ‘ba’.

Nhưng nó chỉ có thể gọi, có thể nghĩ về ba, chứ nó không thể nhìn, không thể chạm đến người ‘ba’ này được.

Nó rất khát vọng được nhìn thấy ba nó, hình ảnh bộ dạng của ba lần lượt hiện lên trong ảo tưởng của nó.

“Dương Dương , sao anh lại ngồi đây khóc vậy?” Một cô bé mặc áo váy cực cầu kì trông rất rối mắt, chải một kiểu tóc như công chúa đi tới trước mặt nó, hiếu kì nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngồi khóc trên ghế đá.

Dương Dương buông hai tay xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc lóc bẩn như mặt một con mèo con. “ Nhị Nhị, sao em lại ở đây?” Nó kinh ngạc hỏi.

“Hì hì. Em đi cùng với ba! Đến đón anh cùng dì đến nhà em, anh quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của hai chúng ta đấy!” Nhị Nhị lôi léo bàn tay nhỏ nhắn của Dương Dương, hưng phấn tuyên bố.

“Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật của chúng ta sao?” Dương Dương nghi vấn hỏi.

Nguyên nhân rất đơn giản, nó chỉ mới có năm tuổi, Dương Dương biết sinh nhật là ngày nó được ăn bánh ngọt, được mọi người tặng bao nhiêu là quà, nhưng bất quá sinh nhật chỉ có một ngày trong năm, nó căn bản không thể nhớ rõ ngày nào.

“ Đúng vậy, chính là hôm nay đó! Sáng sớm hôm nay, mẹ em đã dậy chuẩn bị làm bao nhiêu là đồ ăn ngon cho sinh nhật chúng ta rồi! Ba em còn đặt trước một chiếc bánh sinh nhật to ơi là to.Lát nữa chúng ta cùng đi lấy, sau đó về nhà em nhé!” Sợ Dương Dương không tin, Nhị Nhị khoa chân múa tay nói ra rất nhiều việc để chứng minh hôm nay chính là sinh nhật của bọn nó.

“ Nha” Biết được hôm nay là sinh nhật, nó vô cùng cao hứng, là hiện tại nó đang giận mẹ nó, nên chẳng còn mấy vui vẻ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự phẫn nộ cùng buồn bực.

Nhị Nhị khẽ lay bàn tay nhỏ của Dương Dương, lôi kéo cậu bé. “ Dương Dương, nhanh lên!”

“Làm gì hả?” Cậu bé chu miệng nhỏ lên, rầu rĩ hỏi.

Nhìn bộ dạng buồn bã của cậu bé, Nhị Nhị tức giận hô lớn lên: “ Làm gì hả? Tất nhiên là lên lầu rửa mặt , thay quần áo, sau đó đến nhà em, chúng ta cùng ăn sinh nhật!”

Dương Dương đứng chôn chân một chỗ, suy tư vài giây đồng hồ, sau đó gỡ bàn tay nhỏ bé của Nhị Nhị ra. “ Nhị Nhị, cám ơn em, anh thật sự rất vui khi em với anh cùng ăn mừng sinh nhật, nhưng mà anh nghĩ không muốn đi, cứ để nó qua đi!” Nó hiện tại đâu muốn về nhà, không muốn thấy mẹ nó.

“Tại sao chứ? Không được, em muốn cùng anh ăn sinh nhật cùng một chỗ cơ!” Nhị Nhị phách lối nói, ngữ khí hoàn toàn như đang ra lệnh cho người khác.

“Nhanh lên về nhà thay quần áo mau mau, sau đó đi tìm di di!”

“Không!” Dương Dương rống lên, không để cho Nhị Nhị lôi kéo.

“Uh, sao vậy? Một đứa bé bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện Dương Dương, hôm nay bị sao vậy?” Một thanh âm thuần hậu ôn nhu vang lên bên tai Dương Dương. Tiếp đến, một bàn tay to lớn ấm áp, xoa xoa xuống đầu cậu bé.

Cậu bé từ dưới bàn tay to lớn đó, ngẩng đầu lên, lễ phép ân cần chào hỏi: “ Bác Lương, cháu chào bác!”

“Đã xảy ra chuyện gì mà khiến Dương Dương của chúng ta khóc như con mèo thế này?” Lương Bân vừa mới đỗ xe xong , đi tới đùa hỏi.

“Bác Lương, không có chuyện gì đâu ạ!” Có một số chuyện không thể nói với người ngoài, đây là chuyện giữa nó và mẹ.

“Tiểu quỷ” . Lương Bân vỗ nhẹ vào lưng cậu bé,thúc giục nói: “ Nhanh lên còn phải về nhà, gọi mẹ cháu, chúng ta đi lấy bánh ngọt!”

“Không!” Dương Dương cự tuyệt nói, sau đó lại ngồi xuống ghế đá.

Nhị Nhị mất hứng, hai con mắt cứ nháy nháy, hai hàng lông mi hồng đậm nhíu lại như hai cánh quạt nhỏ. Cong lên phiến môi đỏ bừng, hướng cha giải thích: “ Cha, Dương Dương không đi, anh ấy vốn không nghĩ hôm nay là sinh nhật của mình cho nên anh ấy không muốn đi!”

“ Sinh nhật của cháu không phải cháu nói không qua thì nó sẽ không trôi qua đâu! Cháu cho rằng sinh nhật chỉ có mỗi mình cháu là tạo nên sinh nhật sao? Sinh nhật của con cái chính là ngày mà người mẹ cực khổ nhất trong cuộc đời. Cho nên sinh nhật của cháu cũng chính là ngày nhắc nhở cháu,muốn cháu ghi nhớ mẹ đã vất vả sinh cháu ra , đưa cháu đến với thế gian này, có biết điều đó không?” Lương Bân chậm rãi giảng giải đạo lí.

“Mẹ sinh cháu cực khổ lắm sao?”

“Mẹ sinh con cực khổ lắm sao?”

Hai đứa trẻ nghe xong một phen, trăm miệng một lời hỏi.

“Đương nhiên!” Lương Bân gật đầu, tiếp tục nói: “ Đứa con là do người mẹ liều mạng đưa đến với thế giới này, dùng cả tính mạng của mình để đưa được các con đến đây, đã chịu rất nhiều đau đớn, khổ sở,phải đắc tội nhiều,cho nên hai bảo bối này nhớ kĩ, phải hiếu thuận với mẹ, đứng có làm gì khiến mẹ phải nối giận nghe chưa!”

“A! Con nhớ rõ mà! Cho tới bây giờ con vẫn chưa bao giờ làm mẹ phải giận !” Nhị Nhị lo lắng mười phần, sau đó bắt đầu tranh công nói trước: “Ba, con có phải đứa bé ngoan không?”

“Ừ!”

“ Cháu…!” Dương Dương khốn quẫn, cúi đầu tự trách. Nó không phải một đứa bé ngoan, hôm nay nó đã làm cho mẹ khóc. Hơn nữa, nó còn hô to vơi mẹ là nó ghét mẹ. Nó là một đứa bé hư.

Dương Dương!” Lúc này, dưới lầu qua sân lớn, Tiểu Ngưng tìm kiếm một vòng lớn, rốt cuộc ở bồn hoa này tìm được đứa con bảo bối của mình.

Không kịp thở, cô ôm chặt lấy con, nức nở nói: “Sao con có thể chạy loạn đi như vậy? Con có biết con đã dọa mẹ hoảng hốt như thế nào hay không? Nếu con mà xảy ra chuyện gì, mẹ làm sao sống nổi!”

“Mẹ , mẹ đừng khóc, con sai rồi mà!” Dương Dương vươn bàn tay nhỏ bé ra, khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ. Bàn tay vô cùng bẩn giờ lại dính thêm nước mắt, trên mặt Tiểu Ngưng xuất hiện những vệt đen.

Lập tức Tiểu Ngưng cũng giống như con mình, trên mặt giống hệt như một con mèo chưa rửa mặt.

“Hì Hì! Di di thật đáng yêu!” Nhị Nhị đứng một bên, cười nở rộ hàm răng trắng tinh như hạt ngô non.

Thanh âm thánh thót như chuông bạc kêu khiến Tiểu Ngưng ngẩng đầu, lúc này mới chú ý ở xa xa có một người đàn ông cùng một cô bé. “Anh Lương, Nhị Nhị, sao hai người lại ở đây?” Tiểu Ngưng có chút kinh ngạc hỏi.

Quả nhiên là hai mẹ con, trước hay sau đều lộ bộ dạng ngạc nhiên như thế.

“Tiểu Ngưng à! Cô quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của Dương Dương cùng Nhị Nhị mà!” Lương Bân nắm bàn tay nhỏ bé của con gái,khóe miệng mỉm cười.

Đau lòng, cô thật không xứng đáng làm mẹ, lại quên hôm nay là sinh nhật của con mình, không những thế còn làm cho nó khóc đến mức bỏ đi.

\\\

## 105. Chương 105

“Di di! Nhìn cháu mặc bộ váy này có đẹp không ạ? Mẹ cố ý để di di mua váy cho cháu để cháu qua sinh nhật sáu tuổi mà!” Chiếc váy xinh xắn, dáng người nho nhỏ xoay tròn tạo thành một vòng , làn váy xòe ra như bông hoa nở. “ Di di! Cháu có xinh không ạ?”

“Xinh! Nhị Nhị là tiểu công chúa xinh đẹp nhất!” Tiểu Ngưng gật gật đầu, ngồi khuỵu xuống, ôm lấy thân thể mềm mại đầy mùi sữa thoang thoảng, cúi xuống khéo léo in xuống trán cô bé một nụ hôn: “Sinh nhật vui vẻ! Tiểu công chúa của di di!”

“Cám ơn di di!” Nhị Nhị hôn trả Tiểu Ngưng lên môi, sau đó vẻ mặt đầy khát vọng nhìn dì, mong đợi món quà sinh nhật mà dì sẽ tặng cô bé.

Tiểu Ngưng lại véo cái mũi nhỏ của Nhị Nhị, sau đó lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, đặt trên bàn tay của cô bé. “ Đây là quà sinh nhật di di tặng cho cháu, cháu nhất định phải gìn giữ nó thật tốt đấy nhé! Đừng bao giờ ném nó đi!”

“Sẽ không bao giờ! Những thứ mà di di tặng cháu đều bảo quản trong một cái hộp!” Nhị Nhị nói rất chân thành. Tuy đã biết rõ món quà mà di di tặng mình là gì, cô bé vẫn mở to mắt ngạc nhiên nhìn mở chiếc hộp ra.

Một khỏa bạch sắc, đó là một hạt ngọt trai màu đỏ hình như một giọt nước mắt, nhấp nhô trong chiếc hộp.

Nhị Nhị cầm lấy viên ngọc trai kia, cẩn thận đặt vào trong chiếc hộp của cô bé, nhẹ nhàng như sợ chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ làm cho nó rơi xuống đất, chớp mắt không thấy đâu nữa.

Đậy nắp lại, Nhị Nhị mới nói ra điều mà nó phát hiện ra: “Di di! Viên ngọc trai năm nay có vẻ rất lớn!”

“Ha ha! Lớn một chút sẽ tốt! Mỗi một viên ngọc trai đều lớn như vậy thì rất nhanh thôi Nhị Nhị có thể xâu thành chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp để đeo lên cổ rồi!”

“A-. Vì sao mà mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật nhỉ? Nếu mỗi tháng đều có một ngày sinh nhật như thế này, di di đều tặng cháu một viên ngọc trai như vậy thì sẽ rất nhanh có một xâu chuỗi đẹp để đeo lên rồi!” Cô bé chờ đợi, rất mong đợi đến ngày có chuỗi ngọc trai xinh đẹp kia hoàn thành.

Từ khi cô bé còn rất nhỏ, di di đã bắt đầu tặng cô bé những viên ngọc trai màu đỏ đẹp tuyệt như vậy, mỗi năm một viên. Trước đây, đều là do mẹ bảo quản giữ chúng hộ cô bé, từ năm trước mẹ bắt đầu đưa hộp chứa năm viên ngọc trai này cho cô bé để cô tự mình gìn giữ. Sau đó mẹ nói cho cô bé biết, mỗi năm sinh nhật di di sẽ đều tặng cô bé một viên ngọc trai đỏ như thế, cho đến tận khi xâu được thành một chuỗi vòng cổ, đeo chuỗi vòng xinh đẹp đó lên người, lúc đó cũng là lúc nhận được món quà lớn nhất của di di dành cho.

Cho nên mỗi viên ngọc cô bé đều nâng niu, trân trọng, chờ cho chúng ngày một nhiều lên,mau chóng thành một xâu chuỗi. Đeo xâu chuỗi ngọc trai đó hẳn là rất xinh đẹp.

Cô bé càng lúc càng xinh xắn như một công chúa nhỏ, nói như vậy phải có một cậu bé như hoàng tử nhỏ đứng bên cạnh làm bạn.Hì hì, kì thật thì anh Dương Dương đã giữ vị trí đó rồi, cô bé hiện tại đã ngầm đem vị trí đó cho cậu bé kia, trở thành bạn trai thân thiết của cô. Bất quá, đó là một bí mật nhỏ nhỏ, cô bé cũng không nói cho mẹ mình nghe, càng không chia sẻ cùng ba.

“Nếu thời gian mà trôi nhanh như thế thì cháu muốn di di trở thành bà lão sao?” Tiểu Ngưng thì thầm nói nhỏ, hai hàng lông mày cau lại, vẻ sầu bi.

Nhị Nhị vòng tay ôm lấy cổ Tiểu Ngưng, làm nũng nói: “Không có đâu! Di di xinh đẹp nhất rồi mà! Xinh đẹp hệt giống như mẹ cháu vậy?”

“ Ê, con nhỏ léo mép này, đêm qua còn nói mẹ là người xinh đẹp nhất trên thế gian này, đâu rồi hả? Mới chớp mắt thôi mà đã nói di di xinh đẹp giống như mẹ rối? Mẹ chẳng nhẽ chỉ xinh đẹp trong nhất thời thôi ư?” Không biết từ khi nào Chung Diệp tiến vào trong căn phòng tức giận nói, chu miêng lên cao chất vấn con gái.

Một tầng háo trang mỏng, trong chị có vẻ tinh thần tốt lên được một chút, trên đầu cột một chiếc khăn, che lấp mấy sợi tóc còn sót lại.

“Mẹ, hôm nay trông mẹ thật hấp dẫn!” Miệng Nhị Nhị như chiền chiền líu lo, trước hết nói một câu khen tặng mẹ, sau đó thì xòe bàn tay ra,chu miệng lên , ý bảo muốn được hôn mẹ.

Chung Diệp ngồi xổm trước mặt con, nhắm mắt chờ đợi con gái hôn lên môi mình.

Nhị Nhị giống như bình thường, hôn lên tất cả trên khuôn mặt của mẹ, mỗi nơi đều đặt một nụ hôn.

Nhìn một cảnh mẹ con thân mật như vậy khiến cho Tiểu Ngưng bất giác nhớ tới mẹ mình. Chiều hôm nay, cô đã ghé qua bệnh viện, tình trạng của mẹ có vẻ không có gì gọi là khởi sắc, bác sĩ thông báo cho cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần, lo hậu sự trước.

Một người sống trên thế giớ này có một giới hạn đã được định sẵn, thời gian của mẹ cô có lẽ cũng đã đến giới hạn đó rồi, cô còn chưa kịp làm gì cho mẹ được sống những ngày thanh thản thì mẹ lại vội vã muốn rời khỏi thế gian này.

“Tốt lắm, ba người ai cũng xinh đẹp cả, công chúa không cần tránh trong căn phòng bí mật của riêng mình. Anh cùng Dương Dương đã bố trí tốt bên ngoài rồi, chỉ còn đợi ba vị mỹ nhân ra thôi, party sinh nhật sẽ chính thức bắt đầu!” Lương Bân mở cửa, mỉm cười ôn hòa hướng tới ba người.

“ Aaaa….. tiệc sinh nhật bắt đầu rồi!” Nhị Nhị trước tiên đem bảo vật cất kĩ, sau đó sôi nổi chạy ra khỏi phòng.

Đứng trước bánh sinh nhật là Dương Dương cùng Nhị Nhị, căn bản không khác gì hoàng tử và công chúa, khí chất xinh đẹp làm cho ba người lớn ngồi đây không nỡ dời đi ánh mắt. Thân hình nhỏ bé cúi xuống ước nguyện xong, hai đứa trẻ cùng nhau thổi tắt nến.

Bữa tiệc bắt đầu, người lớn tận lực tiếp gắp đồ cho nhau, nhìn hài tử ăn ngon, ba mẹ cao hứng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của các con sáng lạn , cha mẹ ngồi bên cũng thấy phấn khởi theo.

Chỉ là ở đây, ba con người trưởng thành mặc dù cao hừng nhưng trong lòng lại ẩn chứa tâm tư khác nhau.

Hai đứa trẻ ăn cùng nhau không sai biệt là mấy, chạy đến một bên chơi, Chung Diệp kéo Tiểu Ngưng vào trong phòng, có một số chuyện trong tâm can muốn nói cùng cô.

“Tiểu Ngưng lại đây..” Chung Diệp vẫn không có nói gì, biểu lộ trước sau vẫn là vr mặt thản nhiên mỉm cười.

“Chị Chung, chị cứ nói đi ạ!” Tiểu Ngưng ngồi yên một bên nhẹ giọng đáp.Qua nhiều năm như vậy, vợ chồng nhà họ Lương này vẫn cật lựu giúp đỡ cô, cô khắc ghi và cảm tạ họ vô cùng. Chỉ là sức lực cô có hạn, đói với ân tình của nhà họ vẫn chưa thể báo đáp hết.

Chung Diệp kéo lấy tay Tiểu Ngưng lại, sau vài giây mới bắt đầu nói: “Tiểu Ngưng, em cảm thấy anh Lương là người như thế nào?”

“Rất tốt, anh Lương là một người rất tốt!” Tiểu Ngưng không chút do dự gật đầu. Anh Lương là một người thành thực ổn trọng, đối với người ngoài rất ôn hòa, quan trọng nhất anh ấy là một người có tâm địa thiện lương.

“Đúng vậy, trên thế giới này chị chưa thấy có người nào tốt hơn chồng mình cả!” Lúc nói đến lão công nhà mình,trên khuôn mặt Chung Diệp lộ ra sựu ngượng ngùng như một cô thiếu nữ. “Tiểu Ngưng này, em biết không? Khi còn ở Na Hội ,có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh Lương đấy, nếu không phải do chị kiên trì bám trụ lấy anh ấy, thì bây giờ làm sao có thể trở thành mẹ của Nhị Nhị được cơ chứ!”

“Làm sao có thể? Chị Chung là người rất xinh đẹp cơ mà. Anh Lương nhất định đã sớm mê muội chị rồi. Bằng không thì dù theo đuổi thế nào, như chị nói thì cũng không thể dễ dàng như vậy được?” Ít nhất về điểm này cô nhận thức khá rõ ràng. Nội tâm Tiểu Ngưng lại dấy lên một nỗi niềm chua xót, cô đơn giản đã bị hắn quên mất, ngay cả dấu ấn hắn để lại trên cô, hắn cũng không còn nhận ra nổi.

\\\

## 106. Chương 106

“Tiểu Ngưng, anh Lương em thật sự là một người đàn ông tốt khó tìm, chị cảm thấy thật may mắn khi theo được một người như thế trong cuộc đời mình” Chị giống như bà Vương bán dưa ngoài chợ, không ngừng khen ngợi chồng mình, nói không quá khoa trương nhưng người nghe cảm thấy người nói thật may mắn khi có một anh chồng như vậy. Đột nhiên Chung Diệp đè giọng xuống, mang theo vài phần ấp úng, ngượng ngùng không dám nói ra : “Tiểu Ngưng, chắc em không thể tưởng tượng được đâu ? Bọn chị một năm nay rồi chưa từng có….!”

Tiểu Ngưng chỉ nhìn lại chị, xấu hổ không biết nên nói cái gì.

“Không phải là anh ấy ghét chị, không quan tâm đến chị, chị biết rất rõ anh ấy vẫn luôn cần chị! Vấn đề là nằm tại trên con người của chị, không có tâm tình, không có nghĩ đến chuyện đó!”

“Em hiểu, chị Chung, em hiểu rõ mà!”

Chung Diệp gật đầu, hai hốc mắt hồng hồng: “Em hiểu là được rồi! Cho nên mới nói anh Lương em là người đàn ông tốt khó gặp trên đời. Chị bệnh lâu như vậy, anh vẫn đối xử tốt với chị y như trước, cũng không có bất kì chuyện tình mập mờ với một người đàn bà nào khác,mỗi ngày làm việc ở công ty xong thì lại về nhà!”

Chung Diệp muốn nói lại thôi, đột nhiên nắm thật chặt bàn tay Tiểu Ngưng : “Tiểu Ngưng này! Chị có một việc muốn nhờ em có được hay không?”

“ Chị Chung” Tiểu Ngưng tựa hồ đã biết được chị muốn nói điều gì, trên khuôn mặt nổi lên sự khó xử.

Chị nắm thật chặt tay Tiểu Ngưng, run rẩy nói: “Tiểu Ngưng, chị thật sự rất lo lắng cho anh ấy cùng Nhị Nhị! Sau khi chị ra đi hãy thay chị chăm sóc cho hai cha con họ có được hay không? Anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với Dương Dương mà! Cũng sẽ đối với em thật tốt!”

“Cái này không thể được! Chị Chung, chị vẫn còn có thể hồi phục lại cơ mà! Không ai có thể thay thế cho chị được!” Tiểu Ngưng rụt tay lại, đặt hai tay ra sau lưng, đứng bật lên. “ Chị Chung, Dương Dương cần phải về đi ngủ rồi, em…”

“Không, đợi đã!” Chung Diệp nắm chặt lấy hai bả vai Tiểu Ngưng, nhìn Tiểu Ngưng bằng khuôn mặt khẩn cầu: “Em nghe chị nói xong đã! Xin em!” Chị nghẹn ngào nói.

Thanh âm cầu khẩn thương tâm khiến cho Lục Giai Ngưng không thể không ngừng bước chân của mình lại. “Chị Chung , chị sẽ khỏe lên thôi! Nhất định chị sẽ còn được nhìn thấy Nhị Nhị lớn lên, nhìn nó kết hôn lập gia đình!”

“Nếu chị không thể sống được, thì đó là điểu tốt nhất mà chị mong muốn! Còn nếu vẫn còn sống được thì chồng chị, con gái chị, nhất định chị sẽ không nhường cho bất kì ai! Tình cảm của chị thật sự rất ích kỉ!” Chị thì thào nói nhỏ, hai hàng lệ từ trong mắt của chị chảy ra. Trong những giọt nước mắt là sự đắng cay, bất đắc dĩ và tuyệt vọng.

“Chị Chung, chị đừng bi quan như vậy mà!”

Chung Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, cười yếu ớt nói: “Em không cần an ủi chị, chị biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Tiểu Ngưng xin em hãy lắng nghe chị nói thật kĩ nhé. Tiểu Ngưng, chị biết rõ trong mấy năm nay em một mình chèo chống nuôi con, không ý định tìm một người đàn ông nào để nương tựa. Nguyên nhân đầu chắc là trong lòng em vẫn còn tình cảm với cha của đứa nhỏ, thứ hai, có phải tìm một người đàn ông kết hôn nhưng lại sợ người đó có đối xử tốt với Dương Dương hay không! Thế nào, có phải vậy không?”

Tiểu Ngưng trầm mặc không nói, buông hai hang mi xuống.

“Nói cho chị biết, có phải là do hai nguyên nhân này không?” Chung Diệp gắt gao hỏi Tiểu Ngưng, chờ đợi câu trả lời của cô.

Chung Diệp bắt đầu nói xuống: “Tuy em cái gì cũng một mực không chịu nói ra, mặc cho ai có nói thế nào thì em một mình nuôi Dương Dương cũng thật sự gian nan. Vừa mới sinh con được một tháng đã ra ngoài bươn trải kiếm tiền rồi, một ngày làm việc trên mười tiếng đồng hồ, tiền kiếm được mỗi tháng thì dùng toàn bộ mua sữa cho con và tiền sinh hoạt thường ngày! Không lâu đây, mẹ em sinh bệnh, lịa là một khoản chi đáng kể!”

“Cảm ơn chị cùng anh Lương đã giúp đỡ gia đình em trong suốt mấy năm qua, những lúc khó khăn nhất anh chị luôn giang rộng cánh tay giúp đỡ!” Lời nói khách sáo đó dù cô đã nói cả ngàn lần rồi cũng vẫn không đủ để đền đáp ân nghĩa của họ.

“Có thể gặp được nhau trong bệnh viện khi đó đối với chúng ta mà nói âu cũng là duyên phận. Hiện tại, Dương Dương càng ngày càng lớn rồi, nó cần một người cha, mà em cũng cần một người đàn ông để mà gánh vác cuộc sống của mình. Còn nữa, Nhị Nhị cũng rất thích em, nó nhất định sẽ bằng lòng với người mẹ mới như em. Tiểu Ngưng, xét từ phương diện lo lắng của chị thì em là người thích hợp nhất với Lương Bân!”

Lới nói từ miệng Chung Diệp phát ra nặng như tảng đá ,đụng chạm đến đáy lòng cô. Làm cho cô một phen không nói được gì, không biết nghe theo ai.

“Tiểu Ngưng!” Chung Diệp kéo Tiểu Ngưng lại, một lần nữa khuyên nhủ cô.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Mẹ!” Nhìn thấy mẹ tắm xong đi vào trong phòng, Dương Dương chịu ra khỏi chăn, xòe bàn tay nhỏ của nó ra làm nũng với mẹ.

Tiểu Ngưng đi đến ngồi phía bên giường, giang tay ôm đứa con bảo bối của mình vào lòng. “ Sao vẫn còn không đi ngủ? Ngủ muộn thì mai lại nướng đến khét, không chịu dậy đấy!”

“Mẹ ! Con sai rồi! Con không nên làm mẹ tức giận!” Dương Dương đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vùi vào ngực mẹ, đỏ mặt xin lỗi sau đó khổ sở bổ sung : “Mẹ muốn Dương Dương đổi nhà trẻ, ngày mai Dương Dương sẽ đến trường mới học!”

Thấy con như vậy, Tiểu Ngưng có cảm giác cô là một bà mẹ độc ác. “Nếu Dương Dương không muốn đổi, thì không cần phải đổi nữa!”

“Không! Mẹ có lí do nào đó, hiện tại có lẽ con không thể hiểu rõ. Mẹ, ngày mai con sẽ đến trường mới mà,cô giáo ở đó chắc cũng sẽ yêu thích Dương Dương thôi, hơn nữa không phải có rất nhiều các bạn mới ở đó sao? Không tệ quá mà!”

Con đang nói, nụ cười trên khuôn mặt kia giống hệt Đường Hạo. Nó đã đồng ý với cô sẽ chuyến trường rồi, trái tim Tiểu Ngưng trong khoảnh khắc trùng sâu xuống. Tuy cô biết rằng mình thật ích kỉ nhưng cũng không còn biện pháp nào khác.

“Mẹ!” Dương Dương lại gọi to lên.

“Ừ?” Tiểu Ngưng dùng ánh mắt thăm dò muốn xem con trai muốn nói điều gì.

Dương Dương nghĩ nghĩ, nhịn không được lại hỏi mẹ : “Mẹ con hỏi mẹ một việc nhé! Nhưng mẹ đừng tức giận!”

“Việc gì đây?”

“Mẹ nhận lời đi đã. Mẹ hứa sẽ không tức giận con mới hỏi!”

“Được! Mẹ hứa sẽ không giận! con hỏi đi!”

“Mẹ ! Con có ba không ạ?” Dương Dương hỏi bằng một giọng thì thầm nho nhỏ, nó rất sợ sẽ làm cho mẹ giận hay đau lòng.

Tiểu Ngưng cười trừ , xoa xoa đầu con trai hỏi: “ Đương nhiên là có rồi! Mỗi người sinh ra đều có cha có mẹ!”

“A! Tốt quá rồi!” Dương Dương khẽ vuốt mặt nó, giống như vừa trút được gánh nặng trong lòng. “ Mẹ! Con chỉ sợ như người ta nói con nứt từ hòn đá mà ra, nói như vậy thì con chắng khác gì tiểu hầu tử của Tôn Ngộ Không rồi!”

“Đó chỉ là thần thoại, truyền thuyết. Làm gì có một cậu bé dễ thương thế này nứt ra từ hòn đá nào đó mà ra chứ!”

Bị mẹ mình chọc cười, nó mới hỏi đến câu kế tiếp, đó cũng là điều mà nó muốn biết nhất. “Mẹ, thế ba con ở đâu ạ? Sao ba không ở đây cùng với chúng ta? Con cũng chưa bao giờ nhìn thấy ba! Có phải tại Dương Dương không ngoan, ba không cần Dương phải không ạ?”

Nhìn con hiểu chuyện hơn người, Tiểu Ngưng đã luôn dự cảm rằng một lúc nào đó nó sẽ hỏi cô vấn đề này. Tiểu Ngưng cũng không có nói dối, bằng ngôn từ của con, cô nói với nó : “Ba của con cũng không biết đến sự hiện hữu của con, nên không phải là không cần Dương Dương. Bởi vì mẹ cùng ba không thể ở chung một chỗ cho nên Dương Dương và ba cũng không thể sống ở cùng một chỗ!”

“Có phải con vĩnh viễn cùng không bao giờ được gặp ba phải không ạ!” Dương Dương giọng mũi trở nên nặng nề, hai mắt hồng hồng,lại kiên cường không để cho bản thân khóc ra. Kì thật có thể biết được nó có ba, ba của nó không chết rơi, nó kì thật đã vui lắm rồi.

Ít nhất là nó có ba, ba nó tồn tại, thì nhất định có ngày nó gặp được.

Con đã nhìn thấy ba con rồi đó, Tiểu Ngưng thầm đáp lại con. “Dương Dương, có phải con rất muốn có một người ba!?” Tiểu Ngưng run rẩy hỏi, lời nói của Chung Diệp cứ vang lên trong đầu cô: ‘ Dương Dương trưởng thành, nó cần có một người cha giúp nó phát triển! Mà việc này, người làm mẹ như em không thể làm nổi!’

Dương Dương không có giấu diếm, thành thực trả lời:

“Dương Dương muốn có ba!”

Một người cha có thể mắng nó, cũng có thể bảo ban, an ủi nó, và hơn nữa cũng sẽ là người ở bên che chở cho mẹ.

\\\

## 107. Chương 107

Người đang xem xét các bản báo cáo, đột nhiên ném thẳng cây bút máy trên tay đi, chiếc bút đáng thương xoay một vòng bảy trăm hai mươi độ rơi xuống, đón chờ nó chính là nền nhà lát đá hoa cương sáng loáng kia.

Tốt thật đấy! Chiếc bút chịu sự chà đạp không thương tiếc nặng nề như vậy, thế mà vẫn hoàn hảo không hề có chút xây xát.

Cô thư kí đứng một bên thu hồi lại ánh mắt “hâm mộ”, chờ đợi lo lắng đưa vật trong tay cho cấp trên. “Tổng tài! Đây là tài liệu cần có chữ kí của ngài?” Nhân tiện đem chiếc bút vừa rời trên sàn nhà đưa lên cho sếp.

Mấy ngày vừa qua, toàn bộ tòa nhà này như có một đợt khí áp thấp bao phủ, mà phòng thư kí của tổng tài chính là ‘đặc khu’ gánh chịu hậu quả của nó. Từng ngày, từng giờ, từng thư kí hoặc từng trợ lí đều chờ đợi trong lo lắng, chỉ sợ mình trở thành cái sọt cho tổng tài trút giận.

Cô là người nha! Liệu có được giống như cây bút kia, chịu cực hình dữ dội như vậy xong xuôi vẫn có thể hoàn hảo không tì vết?

Đường Hạo tiếp nhận tập tài liệu cô thư kí đưa, nhanh tay đọc rồi kí xuống phần tên của mình, khuôn mặt lạnh lùng suốt mấy giờ như băng đá tảng ngàn năm, đem tài liệu đưa lại trả cho cô thư kí.

Cô thư kí rùng mình một cái, nhận tài liệu, chỉ muốn chạy ngay ra khỏi cái nơi lạnh buốt chẳng khác gì Nam Cực này.

“Thế nào? Cô có vẻ sợ tôi?” Đôi mắt Đường Hạo thật quá lợi hại, lóe ra sự nghi ngờ.

Cô thư kí vừa muốn kéo cửa, vừa lo sợ nơm nớp, hít một hơi sâu, sau đó quay người trở lại,sau đó nở một nụ cười trừ ra vẻ ‘không có đâu ạ!’. “Tổng tài, tôi làm sao mà phải sợ ngài cơ chứ?”

“Không có sao?!” Đường Hạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta, muốn tìm ra nguyên nhân. Hắn hiện tai không bị mù, hơn nữa hai mắt lại cực kì tốt, hắn rõ ràng nhận ra cô thư kí này đang chột dạ.

“Đương nhiên là không có! Tôi vừa rồi đâu có làm sai chuyện gì!” Nói xong cô cảm giác mình thật có bệnh, bản thân mình đau có làm sai chuyện gì đâu, tại sao lại phải sợ hãi vị tổng tài trẻ tuổi này chứ?

Nhưng mà cái kia thế nào mà lại lạnh như băng, bộ mặt nghiêm nghị, bộ dạng nghiêm túc thế kia, thật sự không dọa người mới là lạ.

“Tôi bây giờ mới hoài nghi,có phải cô đã làm sai chuyện gì ?!” Sắc mặt Đường Hạo trầm thêm vài phần, lông mày chau lại.

“Tổng tài, tôi có thể thể bằng cả tiền đồ sự nghiệp của chồng tôi, tôi không có làm chuyện gì có lỗi với công ty!” Cô thư kí dáng người đang có vẻ mập ra này, giơ bàn tay lên thề .

Đường Hạo lại một lần nữa nhìn trân trân vào cô, sau đó mới ban ân nói: “Tốt lắm! Hiện tại không còn việc gì nữa rồi! Cô có thể ra ngoài!”

“ Vâng!” Cô thư kí vội vàng chạy ngay ra ngoài.

Đường Hạo ưu nhã bưng tách cà phê lên, đem toàn bộ sức nặng của mình thả xuống ghế ngồi. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, ngay cả nữ thư kí ngày thường trông có vẻ thiện lương, thật thà , phúc hậu kia trong giây phút khó khăn cũng dám đem cả chồng mình ra để thề độc.

‘Đường Hạo, em sẽ một mực yêu anh, sẽ không bao giờ phản bội lại anh, hãy tin tưởng em!’ Một giọng nói cự kì thanh tịnh, đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

Môi dính một chút cà phê, khóe miệng nhếch lên châm biếm, ánh mắt thâm thúy hiện lên rõ rang hận ý cùng thất vọng.

Đàn bà đúng là loại động cật không đáng tin, cô gái kia cũng vậy, rõ rang mới nói sẽ không bao giờ rời bỏ hắn đi, muốn ở bên cạnh hắn, kết quả không bao lâu sau thì lại cầm chi phiếu rời khỏi hắn.

Năm đó mới chỉ là một cô bé mười bảy tuổi vậy mà đã không giấu nổi sự tham lam và dối trá.

Đường Hạo chuyển qua ghế da, nhìn quang cảnh rộng mênh mang giữa trời đất sau ngoài kia, chậm rãi đứng lên, hai tay khoanh trước ngực đứng bên khung cửa sổ: “Lục Giai Ngưng, không biết cô đã đi đến chốn nào rồi! Xem ra số tiền trên chi phiếu không phải là ít,cô hẳn là đang sống rất sung sướng!”

Sự trào phúng càng lúc càng sâu , biểu lộ trên khuôn mặt mỗi lúc một âm lãnh hơn : “Cô dối trá đã quá đủ rồi, tham lam cũng quá nhiều rồi, nhưng hơn cả là sự ngu xuẩn hơn bát cứ ai! Cô ở bên tôi, trở thành người phụ nữ của tôi, ha ha, tiền mà cô được hưởng từ tôi không phải còn hơn cả chục tấm chi phiếu ngày đó hay sao?”

Hắn tại sao lại nhớ đến cô vậy? Loại con gái như vậy căn bản không xứng để hắn nhớ tới. Hắn rủa lên một tiếng trong tâm, tức giận lại ngồi vào ghế.

Nhất định là do người phụ nữ kia, người phụ nữ lấy đi một trăm ngàn. Phụ nữ kia nhìn có vẻ thanh thuần, vô tội, một cô gái kì thực rất lay động. Cô khiến hắn nhớ đến ‘cô’, bởi vì hai người bọn họ có quá nhiều điểm giống nhau.

Thân hình hai người rất giống, đều rất là đầy đặn. Tuy hắn chưa từng có nhìn thấy Lục Giai Ngưng nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cô, ‘cô’ và cô ta có khuôn ngực cực kì giống nhau.

Mượt mà như tuyết phong, khi đem mặt vùi vào có cảm giác rất giống nhau.

Nếu không phải do tiếng nói của hai người khác nhau thì có lẽ hắn đã nghĩ rằng cô ta chính là cô.

Càng nghĩ đến chuyện này, bụng dưới của hắn không khống chế nối căng cứng lại nổi lên, tâm tình nào đó của hắn đang chạy toán loạn khắp thân thể.

Đáng chết, hắn lại khát vọng người phụ nữ kia. Đúng vậy, thứ mà hắn khao khát cũng chính là thân thể của cô.

“Tit! Tít!Tít!” Chuông điện thoại trên bàn làm việc reo lên.

Đương Hạo duỗi tay ra với lấy điện thoại, áp xuống tai nghe.

“Tổng tài, Chu quản lí-phụ trách mới của Giải Trí Thành gọi điện thoại đến có chuyện muốn hỏi ý kiến của ngài! Đối với việc lắp đặt thiết bị quản lí bên trong Giải Trí Thành ngài còn chỉ thị gì nữa không ạ? Hôm nay, Chu quản lí muốn tổ chức buổi họp với nhân viên bên đó!”

Bởi vì, lúc trước Đường Hạo đặc biệt giao việc yêu cầu giải tán, sa thải toàn bộ những cô gái tiếp rượu hầu khách ở đó đi, cho nên phụ trách muốn hỏi lại một lần nữa xem tổng tài có còn yêu cầu nào nữa hay không? Bình thường mà nói, những chuyện như thế này căn bản không cần làm phiền đến tổng tài.

“Không có! Nhắc nhở anh ta trong mọi thời điểm phải giải quyết mọi việc ổn thỏa, đừng để xảy ra chuyện gì phiền nhiễu!”

“Vâng! Tôi sẽ gọi điện nhắn lại ý của ngài!”

Để điện thoại xuống, hắn như kẻ gặp ma, bỏ lại bàn làm việc còn bao giấy tờ chưa phê duyệt kia, bước thẳng ra ngoài văn phòng.

“Tổng tài, ngài định đi ra ngoài sao?” Cô thư kí đứng lên hỏi.

“Ừ! Hôm nay tôi sẽ không trở lại công ty nữa!” Hắn vừa đi vừa dặn dò lại, sau khi nói xong thì đi vào trong thang máy chuyên dụng.

Cửa thang máy vừa khép lại, cô thư kí vui đến mức suýt nữa quên đây là nơi làm việc mà nhảy lên khiêu vũ chúc mừng.

Nhìn cổng trường mầm non chẳng có mấy người qua lại, ngối trong xe, hắn đối với chính mình mà cười nhạt. Hắn bỏ qua cả đống công việc chỉ để đến đây, ôm cây đợi thỏ.

\\\

## 108. Chương 108

Đúng vậy, hắn đến đây không phải là muốn đón Lạc Lạc về, mà chỉ muốn chờ, để gặp người phụ nữ kia. Hắn gần đây không thể nhẫn nại được mình, đã vậy, dù mất mấy ngàn vạn, hắn cũng chẳng có quan tâm.

Tuy nhiên cô căn bản không đáng với cái giá này, nhưng ai bảo hắn ưa thích thân thể cô.

Vườn trẻ dần dần co một ít phụ huynh , nhưng thân ảnh mà hắn đang chờ vẫn chưa có xuất hiện.

Đôi lông mày của hắn dãn ra, vì cô bé vừa mới bước ra khỏi cửa lớp kia, Lạc Lạc từ trong nhà trẻ đi ra, Đường Hạo rốt cuộc cũng bước xuống xe.

“Anh họ!” Tiếng nói của Lạc Lạc hôm nay có vẻ không cao hứng, miệng không có vểnh cao lên.

Đường Hạo bất giác nhìn trong đám trẻ ở đây, tìm kiếm một thân ảnh nhỏ bé khác.

“Anh họ ơi! Dương Dương không còn ở nhà trẻ này nữa ! Dương Dương đã chuyển qua trường khác rồi!” Lạc Lạc mím miệng, nước mắt chảy ra.

Lông mày Đường Hạo đông kết lại vì lời nói vừa rồi của Lạc Lạc : “ Dương Dương không còn ở đây?” Lời này hắn hướng đến cô giáo ở bên hỏi.

“Đúng vậy! mẹ Dương Dương sáng nay đến nói sẽ đổi vườn trẻ cho Dương Dương! Không biết bởi vì sao, nhưng giáo viên ở đây ai cũng cảm thấy tiếc nuối, Dương Dương là đứa bé ngoan, cũng không thể nghĩ nổi ra lí do gì khiến mẹ của cậu bé muốn đổi nhà trẻ cho nó nữa!”

“Cô có biết Dương Dương chuyển đến vườn trẻ nào không? Lạc Lạc là bạn thân của Dương Dương mà!” Đường Hạo ảo não rất nhanh nghĩ ngay ra, viện cớ em gái của hắn để hỏi.

“Thật xin lỗi, chuyện này chúng tôi không hề biết!”

“Mẹ của Dương Dương tên là gì cô có biết không?” Lúc này hắn mới phát hiện ra hắn hoàn toàn mù mịt về người phụ nữ kia, ngay cả tên cũng không biết.

Mẹ Dương Dương cũng không có nói danh tính của mình cho hiệu trưởng biết, nhưng cô giáo có nói cho hắn biết, mẹ Dương Dương họ Lục.

Ngồi trong xe Đường Hạo đến tận bây giờ tinh thần vẫn còn kinh hoàng, khi nghe nói mẹ Dương Dương mang họ Lục.

Họ Lục! Sao lại có chuyện trùng hợp như thế này! Cô ta sẽ không thể nào là Lục Giai Ngưng được? Có thể hay không? Nghi vấn đó ngày càng trở nên mãnh liệt, chậm rãi lan khắp bên trong tâm trí hắn, đồng thời cũng khơi gợi nên hận ý đối với cô.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ba giờ chiều.

Tiểu Ngưng lại cưỡi con xe nhỏ của cô, đúng giờ đi tới Giải Trí Thành.

Chỉ thấy bên trong có rất nhiều công nhân còn đang thi công, trên mặt đất còn vứt đấy vỏ giấy của những hộp trang thiết bị, hộp giấy vô cùng bẩn. Phía trên còn có công nhân đang hàn, tia lửa điện còn bắn xuống tận đây.

“Bây giờ còn chưa có lắp đặt xong thiết bị, xem ra chúng ta còn được nghỉ dài dài thêm nữa!” Mỹ Mỹ theo ngay phía sau , nhích nhích cái mũ xuống như thể sợ vật gì đó sắp rơi.

“Đúng nhỉ! Hôm nay không biết họp gì nhỉ, tớ còn tưởng hôm nay có thể bắt đầu làm việc được rồi cơ!” Tiểu Ngưng nhảy qua một đống giấy, đi vào một căn phòng, đây chính là nơi tổ chức cuộc họp hôm nay.

Lúc này trong phòng đã có hai mươi mấy người, không thấy một ai ngồi, tất cả đều đang đứng.

Không lâu sau, một người đàn ông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi đi đến. Rất cao , rất khôi ngô, hơn nữa biểu lộ lại cực kì nghiêm túc. Mà ngay cả Tiểu Ngưng cũng có thể nhận ra, người này có thể từng là dân xã hội đen.

Hắn giới thiệu mình họ Chu, là quản lí tạm thời trong lúc này,mong được mọi người giúp đỡ , sau khi nói chuyện mới hỏi thăm mọi người có nguyện ý hay không ở lại dọn dẹp từng phòng ở đây, tất nhiên là sẽ có tiền công trả cho mọi người.

Tiểu Ngưng dạo này không có làm việc, có được việc như thế này cảm thấy thật sự rất tốt, tất nhiên là đồng ý ở lại nơi này làm thêm kiếm tiền rồi.

Rất nhanh, mọi người phụ trách quét dọn từng phòng một, Tiểu Ngưng vui vẻ bắt đầu khí thế ngất trời đi quét dọn.

Mỹ Mỹ một bên kéo những đám báo dán trên vách tường, đứng bên cạnh chăm chăm quan sát, nghiên cứu Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng có chút sợ hãi, cô cao thấp kiểm tra chính mình, cũng đâu có phát hiện ra điều gì lạ thường. “ Mỹ Mỹ, cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Mỹ Mỹ cưới mập mờ, bả vai huých huých đụng vào cô : “ Tiểu Ngưng, gần đây có phải rất hay cùng anh chàng nào qua lại cùng một chỗ phải không?”

“Nào có, tớ làm gì có anh chàng nào!” Tiểu Ngưng bị bạn đồng nghiệp hỏi không thể nào giải thích được.

“Còn nói là không? Nhìn da cậu kìa so với trước mượt mà hơn bao nhiêu, má cũng phớt hồng, khuôn mặt trông thon hơn nhiều, đây phải là do âm dương điều hòa mới có được hiệu quả như vậy!”

Gò má Tiểu Ngưng hồng hồng dần lên một mảnh, chột dạ cúi đầu xuống: “Tớ không hiểu được cậu nói gì, nhanh tay lên được không?”

Tránh né vấn đề này, Tiểu Ngưng chạy đến chỗ xa hươn Mỹ Mỹ tiếp tục quét dọn.

“Không hiểu? Con của cậu sáu tuổi rồi đấy! Loại chuyện này mà cậu lại không hiểu được ư? Tớ đây cũng đã trải qua rồi, cậu nghĩ có thể qua nổi mắt của tớ sao? Tớ cùng lão công mà không “ này này í í ô o” một hai ngày thôi, là làn da trở nên khô ráp, không sáng một chút nào!” Tiếng nói còn đang ríu rít của Mỹ Mỹ bị ngưng lại, một đám khói đen đang sộc vào căn phòng bọn họ.

“ Tiểu Ngưng! Tiểu Ngưng! Nhanh ! Nhanh…” Bởi vì hoảng sợ mà cô không thể nói hết được câu, khoác khoác tay hướng về phía Tiểu Ngưng.

“ Làm sao vậy?” Tiểu Ngưng nghi hoặc quay đầu,không rõ việc gì làm cho thanh âm Mỹ Mỹ hoảng sợ như vậy.

Cô vừa mới xoay người, đã thấy một luồng khói đen đang tràn vào, Tiểu Ngưng nghẹn họng đứng trân trân nhìn về phía cửa, kinh hãi hô lên: “Trời ơi! Cháy rồi!”

Thanh âm của Tiểu Ngưng vang lên, lẩn trong cả tiếng chuông báo cháy ở Giải Trí Thành này.

“Tiểu Ngưng, chúng ta làm gì bây giờ? Khụ khụ, Liệu có thoát khỏi đây được không?” Mỹ Mỹ sợ tới mức toàn thân run lấy bẩy, cứ đi qua đi lại rồi dậm chân tại chỗ, nước mắt chảy ròng.

“Không! Chúng ta sẽ không có chuyện gì cả!” Tiểu Ngưng lại trấn định nói, nheo mắt lại sau đó tìm lấy hai chiếc khăn lau sạch sẽ nhất, đem chúng thấm ướt.

Đưa một chiếc cho Mỹ Mỹ, lo lắng nói: “Nhanh lên! Che kín mũi miệng lại!”

Mỹ mỹ cầm khăn lau, lắc đầu: “Đây là khăn lau mà, bẩn!”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, trừ khi cậu không muốn sống tiếp!” Tiểu Ngưng rầu rĩ nói tiếp, nhìn khói đen tràn lan khắp cả căn phòng, không thể chờ cứu hộ đến được, chỉ có thể tự chạy thoát ra ngoài.

Tiểu Ngưng dung khăn lau bịt miệng và mũi lại cùng Mỹ Mỹ cúi thấp người xuống, ra sức đẩy cửa.

Một ngọn lửa lớn bay phóng thẳng đến chỗ hai người các cô.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Sau khi đưa Lạc Lạc về nhà, Đường Hạo lấy điện thoại gọi cho cấp dưới của mình điểu tra về Lục Giai Ngưng.

“Ring!” Bất chợt điện thoại lại rung lên trước một bước. “Alo?”

“Tổng tài, Giải Trí Thành bên kia bị cháy! Có rất nhiều nhân viên bị thương, hiện tai đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhân Ái!” Giọng nói của giám đốc đầy vẻ khẩn trương từ trong điện thoại truyền ra ngoài.

“Giải Trí Thành xảy ra hỏa hoạn sao? Đã cho người khống chế chưa? Có người bị thương sao?”

Trước mắt thì không có ai bị thiệt mạng, tình hình đã được khống chế ổn định lại rồi, tôi bây giờ đang đến Giải Trí Thành. Tổng tài, sợ rằng việc này ảnh hưởng xấu đến cổ phiếu sắp bán trên thị trường của chúng ta, tôi nghĩ trước mắt ngài nên đến bệnh viện thăm hỏi những nhân viên bị thương trong trận hỏa hoạn này!” Giám đốc nhắc nhở .

“Được, tôi lập tức qua đó ngay!”

Chuyện này xảy ra khiến Đường Hạo không thể không ngừng lại yêu câu điều tra về Lục Giai Ngưng, lúc hắn đi ra ngoài cửa thì trợ lí, vài nhân viên cấp dưới còn có một người tài xế đã ở ngoài đợi hắn.

Trước khi đến, Đường Hạo đã biết hỏa hoạn là do những tia lửa điện trong quá trình hàn văng ra, gây ra một dòng nhiệt điện dẫn đến cháy. Cũng may, trong lúc đó ở Giải Trí Thành không có quá nhiều công nhân, nếu như mà có nhiều người thì hậu quả thật khó mà chịu nổi.

Trong sáu người bị thương có năm người thương tích đã được xử lí ổn thỏa, giờ chỉ còn phải ở trong viện quan sát thêm vài ngày.

Chỉ có một người nhất quyết không chịu để cho bác sĩ xử lí vết thương cho mình, mọi người chính là không có biện pháp nào để khiến người bị thương kia hợp tác điều trị.

Đường Hạo cùng một số cấp dưới vừa bước vào trong bệnh viện đã thấy một đám phóng viên kéo tới, ánh đèn flash nháy liên tục : “Đường tiên sinh,đối với hỏa hoạn lần này ngài có suy nghĩ gì không? Vụ việc này có ảnh hưởng đến lượng cổ phiếu mới của Đường thị sắp tung ra trên thị trường không?”

“Đường tiên sinh, Giải Trí Thành còn chưa khai trương mà đã phát sinh ra vụ cháy này, xin hỏi anh có ý kiến gì không?”

Đường Hạo nhếch môi mỏng lên cười, dưới sự bảo vệ của cấp dưới đi thẳng hường đến phòng cấp cứu.

Chỉ nghe thấy tiếng kháng cự của một cô gái : “Bác sĩ, tôi không có chuyện gì cả, không cần phải kiểm tra!”

“Tiểu thư, vai cô bị thương chảy máu khá nhiều, cô mau cởi áo ra, để cho chúng tôi xử lí vết thương!” Bác sĩ nhẫn nại nói.

“Không cần! Tôi thật sự không cần!”

\\\

## 109. Chương 109

“Tiểu thư , số điện thoại nhà cô là bao nhiêu? Chúng tôi giúp cô liên lạc với người nhà!!” Nhân viên phụ trách một bên lo lắng hỏi.

“Đừng….. cho người nhà tôi biết! Tôi thật sự ….không có ….sao cả!” Cô gái dứt lời, lời nói đứt quãng , mặc cho ai nghe cũng đoán chắc rằng cô không thể không có sao.

Đường Hạo lạnh lùng đang chú ý lắng nghe tiếng từ bên trong, đột nhiên ngừng lại. Cái giọng nói khàn khan rất quen thuộc kia, rất giống giọng mẹ của Dương Dương. Một nữ y tá từ bên trong vừa bước ra đi tới, vẻ mặt trông cực kì bất đắc dĩ.

“Tình hình người bên trong kia thế nào? Vết thương rất nghiêm trọng sao?” Không chờ Đường Hạo hỏi, trợ lí bên canh hắn đã tiến lên một bước hỏi cô y tá trước.

“A, bệnh nhân trong kia bị thương nhưng nhất quyết không chịu hợp tác cùng chúng tôi. Bờ vai cô ấy bị vật nặng đập vào, chấn thương khá nghiêm trọng, nhưng cô ta không chịu cới áo ra để cho chúng tôi xử lí vết thương. Bất luận chúng tôi nói thế nào, khuyên bảo bao nhiêu thì cô ta vẫn cứ không chịu!” Y tá tháo khẩu trang xuống, giải thích rõ tình huống. Nếu như người bị thương thật sự có vấn đề thì chuyện đó cũng sẽ không phải là do bệnh viện tắc trách.

“Bệnh viện sao không tìm ra biện pháp khác? Có phải bởi vì bác sĩ là nam giới nên cô ấy mới như vậy?” Trợ lí tìm được lí do thích hợp, tỏ vẻ không hài lòng.

“Lúc trước, xác thực là bác sĩ nam, sau khi thấy cô gái kia cự tuyệt như vậy, chúng tôi đã cho một bác sĩ nữ thay, nhưng cô ta vẫn không chịu!”

Viên trợ lí thấy như là đang ngủ mơ, thấp giọng lầm bầm: “Chẳng lẽ thế kỉ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn có những cô gái cổ hủ như vậy sao?”

“Không rõ lắm! Tóm lại, các anh nên liên lạc với người trong nhà cô ấy, bảo họ mau mau đến khuyên, nều không thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa!” Sau khi nói xong, y tá tiếp tục đẩy xe mang dụng cụ y tế đi.

“Tổng tài, tôi sẽ vào khuyên can người bị thương, sau đó sẽ lien lạc với gia đình của cô ta!” Trở lí mở miệng muốn xin chỉ thị từ hắn.

Đang lúc Đường Hạo gật đầu thì một cô gái toàn thân vô cùng bẩn , quần áo bị cháy lỗ chỗ khắp nơi, vết thương trên vai trái vẫn đang chảy máu. Mái tóc của cô rối bời, những sợi tóc rũ xuống trước mặt. Một bàn tay nhỏ đang che khuôn mặt đen đầy khói bụi, chỉ riêng đôi mắt là vẫn trong veo, sáng ngời.

Cô một tay vịn tường, một tay giữ chặt lấy chiếc áo bị cháy lỗ chỗ trên người, muốn đi ra ngoài cửa.

“Cám ơn cô, bác sĩ, nhưng tôi thật sự không có việc gì! Miệng vết thương , về nhà tôi có thể tự mình xử lí được, cô cứ yên tâm, không sao cả!” Tiểu Ngưng cố nở một nụ cười, để khiến cho bác sí tin tưởng.

Nữ bác sĩ khuyên bảo cô suốt từ nãy tới giờ cũng đành bất lực, buông hai tay để vào trong túi áo blue trắng.

Cô gái bị thương, hai chân đã run rẩy không còn chịu nổi, vậy mà vẫn kiên trì không chịu chuẩn trị, muốn rời khỏi bệnh viện.

“Cô có bí mật gì không thể cho người khác biết phải không? Tại sao lại không dám cho bác sĩ chữa trị?” Đường Hạo đi trước, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống kia, châm chọc nói.

Cô gái bị thương kia giương to hai mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt này. Sợ hãi hồi lâu bị đè nén trong ánh mắt phút chốc bị phá bỏ hoàn toàn, cô không kìm nổi lại càng sợ hơn, nước mắt lại chảy ra như suối. Bờ môi bị phủ bở lớp than bụi màu đen run lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. “Ô… Đường Hạo.!”

Cô thật đáng thương, nhìn thấy hắn, trong lúc này theo bản năng mà gọi tên hắn.

Ánh mắt của Đường Hạo không có bỏ qua cô, không hề rời khỏi, nhưng vết thương trên vai cô đang chảy máu bê bết kia đập vào mắt hắn, làm cho hắn lo lắng không hế lãng phí thêm chút thời gian nào, trực tiếp đi đến bên cô.

Hắn ôm lấy cô, trực tiếp ra lệnh cho bác sĩ cạnh đó: “Nhanh! Mau xử lí vết thương cho cô ấy!”

Hành động của hắn làm cho các nhân viên cấp dưới khác kinh ngạc, tổng tài hôm nay đến đây là để thăm hỏi người bị thương cớ sao lại có hành động này? Ông chủ lại vội vàng can thiệp chuyện của cô gái kia, những sự việc như thế này chỉ cần phân phó cho cấp dưới bọn họ là được rồi, hoàn toàn không cần phải đích thân ra mặt.

“Không cần! Tôi không cần xư lí vết thương đâu! Tôi tự mình làm là được rồi!” Tiểu Ngưng, sức lực đã suy yếu quá rồi, bây giờ lại giống như bị tiêm thuốc kích thích khôi phục lại được. Dùng hết sức giãy dụa, ngăn cản việc phải vào phòng cấp cứu kia một lần nữa.

“Không phải do cô quyết định!” Đường Hạo ôm chặt lấy cô, tranh thủ nói với bác sĩ, đem cô bỏ vào trong phòng.

Tiểu Ngưng được cứu từ trong đám cháy ra, giờ cứ giữ chặt quần áo, hoảng loạn như người tâm thần : “Các người đừng có đụng vào tôi! Tôi không cần ai xử lí vết thương cả, tôi muốn về! Có nghe không ? Tôi có quyền này đấy!”

“Tiểu thư, cô đem quần áo cởi ra đâu có khó gì? Đừng ngại chúng ta ở đây đều là phụ nữ cả, sao cô cứ để ý mãi như vậy? Miệng vết thương của cô ra quá nhiều máu rồi, quần áo lại bẩn như thế kia nữa, không bỏ ra sẽ rất dễ nhiễm trùng, cực nguy hiểm !” Nữ bác sĩ lại nói đạo lí một lần nữa, hi vong người bị thương có thể hiểu được.

Tiểu Ngưng hoảng hốt nhìn khắp bác sĩ lẫn y tá trong phòng, cô nhìn họ như thể chỉ cần cởi quần áo đang mặc này ra là sẽ bị sỉ nhục vô cùng lớn.

“Để tôi!” Đường Hạo một bên đẩy bác sĩ ra, bàn tay to trực tiếp nắm lấy cổ áo Tiểu Ngưng.

“Không! Anh không được làm như vậy!”

Hắn một tay dung sức đẩy cánh ta cô ra, một bên thì đầy tức giận nói: “Tôi bây giờ hoài nghi xem liệu cô có phải cố tình định làm cho vết thương nặng thêm, sau đó là để mình lấy được thêm nhiều tiền thuốc men bồi thường!”

“Tôi không có, tôi dù có chết cũng không liên quan đến các người!”

Sức của một người đàn bà đâu có địch lại nổi sức mạnh của một người đàn ông, hơn nữa lại còn là một người đàn ông mạnh mẽ đến vậy, tiếng nói của cô dần dần trở nên vô lực.

Cổ áo của cô nhanh chóng bị giật mạnh ra, lộ ra một mảnh áo con trắng tinh sạch sẽ, không có chút tì vết nào.

Khi cô ý thức được cổ áo của mình đã bị giật ra, thân thể lại bị hắn dùng lực cuốn lấy.

“Không! Đừng như vậy!” Tiểu Ngưng kịch liệt giãy dụa. “Không, các người không được cởi áo của tôi! Xin các người, van cầu các người để lại cho tôi một chút tôn nghiêm!”

Giọng nói của cô vốn đã bị hỏng, nay lại đang cầu xin thương tâm như vậy thật khiến mọi người trong phòng bệnh lúc bấy giờ không khỏi ngơ ngẩn.

Bác sĩ , hai bộ mặt nhìn nhau.

“Ô…Ô.. Đường Hạo, xin anh đừng có cởi áo của tôi, đừng để mọi người xem thường tôi!” Tiểu Ngưng lại nói bằng giọng điệu như sáu năm trước , khóc cầu xin hắn,

Một chút âm thanh nhưng lại như một nhát dao, hung hăng đâm thẳng vào lồng ngực của hắn.

Hắn nheo hai con ngươi lại, bỏ đi tất cả biểu lộ, hai tay trực tiếp cởi bỏ vải áo trên vai cô. “Để cho tôi xem!”

Thanh âm khô khốc của hắn có chút run rẩy, đáng tiếc không phải là thương xót mà là chứng thực.

“Không được!” Toàn bộ khí lực của cô trong thời điểm hắn xốc áo cô lên hoàn toàn không còn nữa.

Bỏ qua lớp áo lót, một dấu hiệu màu đỏ lập tức hiện lên đánh vào mắt hắn.

Giật mình, căm hận và vô cùng kích động, hắn kinh hoàng, ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng vào cô. Hắn thật ra không có biểu lộ gì, chỉ hơi rùng mình, môi mỏng căng thẳng. Lạnh lùng nói ra ba chữ : “Lục Giai Ngưng!”

Mà lúc này, Tiểu Ngưng do vừa rồi mất quá nhiều sức lực, lại còn kêu khóc thảm thiết, không thể chấp nhận nổi việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh thường, ngay lập tức rơi vào hôn mê!

\\\

## 110. Chương 110

Mùi gì thật khó ngửi, khó chịu quá!

Người nằm trên giường bệnh, hai hàng lông mi dài đen đậm, nhẹ nhàng cựa quậy vài lần, rồi lập tức mở mắt ra.

Trần nhà màu trắng xóa, vách tường hồng nhạt.

Đây không phải nhà của cô, đây là nơi nào?

Cô nhíu chặt lông mày, bám chặt vào thành giường, muốn đứng dậy.

“A!” Từ bờ vai truyền đến một cảm giác đau đớn, làm cho Tiểu Ngưng hứng trọn một luồng khí lạnh khiến cô co lại, càng tỉnh táo hơn.

Một cảnh tượng trước khi hôn mê hiện lên trong đầu cô, đây chính là bệnh viện.

“Tiểu thư!Cô đã tỉnh rồi sao?” Một người phụ nữ trung tuần đẩy cửa bước vào, trong tay còn cầm theo một giỏ hoa quả.

“Xin chào, bác là…” Người này cô hình như không biết, nhưng lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó.

Vú Từ hiền lành nở một nụ cười nói: “Tiểu thư không biết tôi sao? Chúng ta đã từng gặp qua nhau rồi mà! Tôi là người làm tại nhà họ Đường!”

Đúng vậy, cô đã nghĩ tới, hai lần cô qua đó đều có gặp mặt bà, khó trách vừa gặp mặt đã thấy quen như vậy: “Bác vẫn khỏe chứ? Sao bác lại vào trong bệnh viện này vậy?”

Cô nhìn khắp gian phòng, dò hỏi.

Lúc này cô mới để ý, căn phòng bệnh này rất xa hoa, có TV, một phòng nghỉ, cả buồng vệ sinh, tất cả đều đầy đủ.

“Là thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cho tiểu thư, do không liên lạc được với người nhà của cô! Cô bây giờ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có tôi gọi y tá tới ngay!” Vú Từ quan tâm hỏi.

Cô gái trước mắt quả nhiên có quan hệ với thiếu gia, bà cũng để ý thấy rõ một điều , con trai của vị tiểu thư này có nhiều điểm rất giống với thiếu gia.

“Không ạ! Cháu rất khỏe!” Tiểu Ngưng lắc đầu nói, trong lòng có chút khẩn trương cùng bất an, lại có phần khao khát: “Thế Đường Hạo, anh ấy đâu?”

Không thể phủ nhận, lúc này cô khao khát muốn được gặp hắn.

“Thiếu gia có việc, đã đi trước rồi!”

“A!”

Cô buông bờ mi xuống, che dấu nỗi phiền muộn trong ánh mắt, một vài giọt lệ đã rơi.

Cửa phòng bệnh ở phía sau bị người đẩy vào.

“Thiếu gia!”

\\\

## 111. Chương 111

Nghe tiếng, Tiểu Ngưng quay phắt đầu hướng tới phía cửa, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đôi mắt thoáng buồn vừa rồi lập tức sáng lên đầy kích động.

Tuy nhiên sự kích động này qua rất nhanh, tuy nhiên cũng không thể giấu nổi nó. “Đường Hạo!” Cô một lần nữa lại cảm giác khát vọng quen thuộc, cô khẽ gọi tên hắn lên.

Người đang đi tới nghe cô gọi thẳng tên mình như thế, khuôn mặt lập tức lạnh thêm vài phần, quay đầu nói với vú Từ. “Vú Từ, bác về trước đi!”

“Vâng!” Vú Từ đáp lại, lập tức rời khỏi phòng.

Lúc này, không gian chỉ còn lại cô và hắn.

Ánh mắt Tiểu Ngưng lại dừng trên người hắn, đôi mắt thanh tịnh lại ươn ướt. Một hương vị chua xót không ngừng dâng lên trong cổ họng cô, làm cho chop mũi cô đỏ hồng.

Hắn nhận ra cô, cô đã nghe hắn gọi ra được tên cô trước lúc ngất đi. Hắn không phải thật sự quên cô, cô đã hiểu lầm hắn.

Hắn nhớ rõ cô, hắn không có quên cô, điều đó làm cho cô cao hứng, thật sự rất vui mừng kích động.

Đáng tiếc, Tiểu Ngưng đang trong tâm trạng vui mừng mà không nhận ra Đường Hạo cực kì lạnh nhạt.

Đường Hạo ngồi xuống ghế sôpha, giữ im lặng châm một điếu thuốc để hút. Nặng nề hút lấy vài hơi, hắn nhả toàn bộ khói thuốc dày đặc từ mũi, miệng ra bên ngoài.

“Khụ khụ..!” Tiểu Ngưng bị khói làm cho ho sặc vài tiếng, nhưng cô không có trách hắn, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lồng ngực.

Khói nhả vào mặt cô khiến mắt cô cay cay chảy nước, hắn không có dập đi điếu thuốc trong tay, không kiêng nể gì vẫn cứ hút lấy điếu thuốc là rồi phả khói khắp phòng. Rất nhanh, trong phòng bệnh đã xuất hiện những đám khói thuốc đen lượn lờ trong không gian.

Phòng bệnh yên tĩnh như thế làm cho Tiểu Ngưng thấy bất an, một lần nữa lại gọi tên của hắn: “Đường Hạo!”

“Câm miệng! Không được gọi thẳng tên tôi như vậy! Kêu tôi Đường tổng!” Hắn ngồi, hai chân vắt chéo lên, sẵng giọng cải chính.

“Vì sao?” Còn đang đắm chìm trong sự vui mừng, Tiểu Ngưng khó hiểu nhìn hắn.

Hắn hừ một tiếng, nhếch mép cười, khinh thường nhìn vào cô: “Cô có biết tại sao cô không thể gọi tên tôi không!?”

Cô ngoan ngoãn lắc đầu.

Hắn đứng lên, từng bước chầm chậm đi đến bên giường cô, ngồi xuống cạnh cô, nhìn chắm chằm vào cô.

Khuôn mặt như tượng khắc anh tuấn, bức người của hắn cúi xuống, áp sát đến khuôn mặt của cô.

Từ từ gần cô, từng chút, từng chút một.

Đôi mắt thanh tĩnh bởi vì hắn áp tới gần mà trở nên dao động, ngượng ngùng, gò má cũng bắt đầu trở nên đỏ như hai đóa hồng .

Cô chuẩn bị sắn sàng, chờ đợi đôi môi của hắn áp xuống.

Môi mỏng của hắn đột nhiên dùng sức thổi, đem toàn bộ khói thuốc vừa hút trong miệng phả hết vào mặt cô.

“Khụ…Khụ …Khụ..!” Không hề đề phòng cô nuốt trọn đống khói đó, ho sặc sụa, kịch liệt vài lần.“Khụ …Khụ…Khụ…” Cô ho khan thành tiếng, không chịu được muốn nôn ra.

“Ha ha, xem ra hít phải hai lần khói rất dễ bị sặc?” Đường Hạo rút ra một điếu thuốc nữa đưa cho Tiểu Ngưng.

Cô không hiểu nhưng vẫn tiếp nhận, sau đó hỏi: “ Cho em cái này làm gì!”

Đường Hạo lông mày nâng cao lên, nhún nhún vai nói. “Cô không phải cũng biết hút thuốc sao?! Đương nhiên cho cô để hút rồi!”

Cô lập tức đem điếu thuốc trả lại trong lòng bàn tay hắn, lắc lắc đầu giải thích : “ Em không hút thuốc, sẽ không hút!”

Hắn phảng phất giống như nghe được một chuyện nực cười nhất, cười rộ lên: “Như thế nào, muốn hoàn lương rồi sao? ”

Hắn nói như vậy, Tiểu Ngưng mới nhớ tới hắn coi cô là loại phụ nữ kia. “Đường Hạo , hãy nghe em nói, em thật sựu không phải là hạng phụ nữ kia! Em chỉ là….”

“Không phải? Vậy cô là cái gì?” Hắn thoáng cái lại nghiêm túc lên, hai tròng mắt phóng ra những ánh nhìn như dao sắc nhọn hướng vào cô.

“Em không phải, ngày đó là do anh hiểu lầm em, là anh ép buộc em, chẳng lẽ anh quên rồi sao?” Cô gấp gáp giải thích, muốn hắn tin tưởng cô.

Hắn một bộ dạng không giải thích nổi mỉm cười lắc đầu,sau đó nháy mắt : “Cô nói tôi ép buộc cô? Ha ha ha ha, mỗi lần chơi cô, tôi không phải là có ăn có trả đấy sao?”

Tiểu Ngưng vội nắm chặt lấy vạt áo hắn, tủi khổ rơi nước mắt xuống: “Đường Hạo! Anh ngẫm lại mà xem, là anh, sự tình qua rồi anh mới cho em tiền!”

“Ha ha, thì đó không phải là thù lao sao?” Hắn rõ ràng nhận thức cô chính xác là một gái bao, cho nên căn bản không muốn nghe cô giải thích.

“Em không phải một con điếm, rõ ràng chính anh bắt buộc em!” Tiểu Ngưng thân thủ nhanh chóng ngăn hắn, không muốn miệng hắn nói ra những lời cay nghiệt, tức giận, nước mắt chảy ròng, lên án hắn. “Ngày đó rõ ràng là anh đưa em đi khách sạn, sau đó không nói lời nào, tự anh muốn….”

Nói đến đây, cô ngại ngùng không muốn nói tiếp: “Tóm lại, em không phải , em không có kiếm tiềm bằng thân thể mình, từ trước tới giờ em vẫn một mực kiếm sống bằng chính sức lực của em!”

Cô khẩn thiết thẳng thắn nhìn hắn, ánh mắt kiên định dừng lại ở trước mắt hắn . “Đường Hạo, anh hãy tin em!”

Hắn bị sự chân thành trong mắt cô mê hoặc, sự mỉa mai châm chọc trong mắt hắn cũng bớt đi nhiều.

\\\

## 112. Chương 112

Cô nói như vậy, hắn thật sự tin tưởng cô, tin tưởng cô không bán đi thân xác của mình. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, rất nhanh, hắn loại bỏ ngay suy nghĩ đó.

Hắn lạnh lùng đẩy tay cô ra, mỉa mai tiếp tục nói: “Vậy cô nói cho tôi biết một trăm ngàn kia thì thế nào hả?” Cô mở miệng đòi một trăm ngàn, vậy mà bây giờ còn dám nói mình là phụ nữ đứng đắn.

“Em không nghĩ mình muốn nhận một trăm ngàn đó, lúc đó là anh bắt em đưa ra một cái giá! Em sợ nếu như em không lấy tiến thì anh lại một lần nữa ép buộc em!”

“Cô đúng là thích kiếm cớ cho bản thân, thông minh, xem ra kinh nghiệm làm cái nghề này của cô khá là phong phú!”

“Không đúng! Không đúng!”

“Sự thật bày ra trước mắt mà cô còn không thừa nhận mình là loại phụ nữ hư hỏng thì thật là đáng kinh! Nếu cô không phải là một gái bao thì ngày đó, tại khu giải trí khi tôi ám chỉ, cô không có nói ra lại còn theo tôi về nhà nữa? Nếu cô không phải là một con điếm thì tại sao lại xuất hiện ở Giải Trí Thành? Nếu cô không phải là đang làm việc tại Giải Trí Thành thì hôm nay, tại sao lại gặp hỏa hoạn, bị thương nằm đây?” Hắn lãnh khốc nói ra một đống chuyện có thực, cuối cùng thì kết luận một cách vô cùng khinh miệt: “Bởi vì cô là một loại gái gọi, hàng thật giá thật!”

Tiểu Ngưng như bị giáng đòn thất bại nặng nề, bàn tay ôm lấy trán, lảo đảo, cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng.

Hắn không tin cô, bất luận cô giải thích thế nào thì hắn cũng tìm ra đủ lí do để không tin cô. Thật sự, trong lòng của hắn Tiểu Ngưng cô không là gì, không thể nào làm hắn tin cô, không thể nào mà lay động nổi hắn.

Tại sao lại gặp lại? Tại sao lại khiến hắn nhận ra cô? Ông trời muốn cướp đoạt của cô mọi thứ hay sao? Ngay cả một cơ hội ảo tưởng cũng nhẫn tâm cướp đoạt.

Cô giống như con vật nhỏ bị bỏ rơi, dựa sát vào thành giường, cuộn mình cúi đầu lặng lẽ rơi lệ, mặc cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Ngoại trừ hắn, hắn không hiểu. Không biết.

“Làm sao vậy ?Không còn gì để nói nữa hay sao? Đã là một dâm phụ, cũng đừng trong cửa chùa mà dối Phật!” Hắn nói chậm rãi nhỏ nhẹ, nhưng lại là những lời đả thương người nặng nề.

Tiểu Ngưng bỗng dựng thẳng thân lên, vô cùng tức giận dõi theo hắn, nhìn biểu lộ hắn nói chuyện, cô câu dẫn khóe môi tự châm biếm bản thân: “Đúng vậy! Tôi là gái, vâng, là dâm phụ, bởi vì hết thảy đều là do anh ban tặng, anh đã sớm khắc lên người tôi cái dấu ấn đó. Chính anh cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì! Mặc quần áo lên thì cao quý thanh tao, cởi ra thì cũng chỉ là một con người đáng ghét không hơn, so với trước kia càng thêm thập phần đáng ghét! Anh còn dối trá, đáng ghê tởm hơn so với tất cả bọn họ, bọn họ ít ra còn biết tự thừa nhận dục vọng bản thân, còn anh, rõ ràng là tham luyến cơ thể tôi, thú tính bộc phát tiết ra, xong xuôi rồi thì chẳng coi tôi ra gì, bây giờ còn ở đây mà làm bộ mặt cao ngạo đó,chế giễu tôi được sao?”

“Câm miệng! Cô câm miệng lại ngay! ” Đường Hạo bị ngôn từ sắc sảo của cô đả kích tới đỏ mặt ù tai. Hắn không thích nghe cô nói xấu về mình, hắn không muốn.

“Ha ha” Tròng mắt của cô rưng rưng nước mắt, cô khóc còn khổ hơn cả hắn nghe, không muốn nhìn khuôn mặt khó coi, nực cười của hắn. “Sao nào? Tôi nói đúng chỗ đau của anh rồi, đúng hay không? Đường Hạo, đừng tưởng tổng tài như anh cứ có tiền là tự cho mình giỏi. Nói toạc ra, bất quá anh cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác! À không! Anh so với bọn họ mà nói thì có tốt hơn một chút! Một trăm ngàn cho lần đầu, anh cũng nguyện chơi, nhưng tôi nói cho anh biết có những khách nhân họ không cần phải tốn một xu nào tôi cũng nguyện làm họ hài lòng, mà anh, còn ưa thích thân thể tôi như vậy, hòa phóng cho tôi tận một trăm ngàn!”

Đường Hạo bị cô nói cho như vậy, tức giận giơ cao tay lên, bàn tay vung lên cao mạnh mẽ muốn cho cô một cái tát, cắt đứt những lời hồ ngôn loạn ngữ của cô.

“Anh đánh, anh nên đánh chết tôi đi mới phải!” Tiểu Ngưng ngẩng cao đầu, gò má cao lên, đem theo con mắt đầy lệ không chút sợ hãi nhìn hắn.

Bàn tay giơ cao muốn đánh cô đột nhiên thu hồi nắm chặt lại: “ Đánh cô, sợ làm ô uế tay của tôi!”

Nói xong, hắn không có nhìn lại cô, trực tiếp bước ra khỏi phòng bệnh.

Rầm…

Tiếng cánh cửa bị đóng mạnh vang lên, Tiểu Ngưng mới hoàn toàn gỡ bỏ vẻ giả tạo của mình, hai tay che mặt khóc lớn.

Cô khóc đến tâm thần, khóc đến thương tâm, nội tâm đau đớn tột cùng.

Hắn làm sao có thể, lúc cô cần hắn nhất, khát vọng được hắn ôm vào lòng, thì hắn lại lạnh lùng đẩy cô ra xa như thế này !

Cô chẳng lẽ lại không biết mình có bao nhiêu khát vọng muốn nhìn thấy hắn sao ?

Trước đó cô không phải nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể gặp hắn được nữa hay sao ? Nhưng hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến cô không ngăn nổi cẩm xúc mà kích động.

Hắn là người duy nhất cô có thể dựa vào, lúc này cô mới tinh tường nhớ vào thời khác cô gọi tên hắn, có hưng phấn, có kích động, với hắn cô càng khát vọng nhiều hơn.

Lúc tứ cố vô thân này, cô mới khắc sâu, ý thức được, bên cạnh cô chỉ có đứa con trai mới sáu tuổi, người mẹ già đang nằm viện, sợ hãi vì không còn người thân nào khác nữa.

Cô thật sự sợ hãi, rất sợ !

Lúc cô bị nhốt trong biển lửa, khoảnh khắc cô bị cả một cột lửa rơi vào người, cô thật sự lo lắng cho con, cô mà chết thì con cô không ai chăm sóc sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi.

Một khắc đó, cô đã nghĩ đến hắn, hắn là cha của con cô, cô đã hối hận vì đã không nói cho con biết người chú nó yêu quý kia chính là ba của nó, nói như vậy, con cô sẽ có người để mà nương tựa vào.

Rất may, cô cũng có đủ may mắn rồi, đã tránh được hẳn một nạn. Nhưng bả vai cô đau đớn kịch liệt, lúc bác sĩ hỏi cô cách liên lạc với gia đình, cô không biết phải gọi ai hay có thể nhờ cậy đến ai.

Vì con mới có sáu tuổi, cô phải duy trì tính mạng này ?

Bệnh ở trên người cô, cô chỉ có thể tự mình chịu đựng sợ hãi thống khổ này, dù cho bọn họ có giúp thì cô cũng phải tự mình đứng lên mà tiếp tục bước đi. Cô nhẫn nhịn, chịu đựng thân thể mình thống khổ, chịu đựng tinh thần bị tra tấn giày vò, một giọt nước mắt thừa nhận cũng không hề rơi xuống.

Cô muốn khóc, muốn tìm một bờ vai ai đó dựa vào mà khóc, cô cũng muốn có người đến an ủi cô, tay người đó sẽ vỗ nhẹ lấy lưng cô mà nói ‘‘ Đừng có sợ !’’

Hắn xuất hiện, khi từng mảnh áo trên người cô bị lôi xuống, nghe được hắn gọi tên cô, cô thật sự rất cao hứng…

Tuy nhiên , bị người khác nhìn thấy bí mật dưới cổ, cô khó xử muốn chết đi được. Nhưng tất cả biến mất trong khoảnh khắc cô vui sướng khi hắn gọi tên của cô.

Sau khi tỉnh dậy lại được nhìn thấy hắn, hiện tại lúc đó không có khổ sở, Bởi vì được gặp hắn mà cô tung tăng vui vẻ như con chim sẻ.

Cô nóng vội muốn giải thích cho hắn biết, cô trước hắn không che dấu nổi nỗi lòng không muốn rời xa hắn, chính là đổi lấy là sự ác độc, lạnh lùng, mỉa mai của hắn.

Giải thích của cô hắn không có nghe, nước mắt của cô trở thành một trò biểu diễn dối trá trước mặt hắn.

Hắn giờ sẽ không cần đến cô nữa, vô tình ngày càng đẩy cô ra xa hơn.

Nhìn xem, căn phòng bệnh lạnh như băng, nghĩ linh tinh về chính mình, Tiểu Ngưng mới thấy mình thật sự quá đáng thương. Từ quỷ môn quan trở về, ngay cả một người yêu thương ở bên cũng không có, cô có phải quá đáng thương không ?

Không cần, không cần phải như vậy, cô thật sự không nghĩ chính mình lại thừa nhận hết mọi chuyện !

\\\

## 113. Chương 113

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đường Hạo tự nhốt mình trong phòng, dựa đầu vào tường, cầm một ly rượu vang đỏ dốc thẳng vào miệng. Phụ nữ chết tiệt cũng dám vũ nhục hắn, ai cho cô ta lá gan lớn vậy?

Nếu không phải hắn không có thói quen đánh phụ nữ thì hôm nay hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Chính cô ta không biết quý trọng chính bản thân mình, tôn trọng chính mình, hắn nói cô hoàn toàn không có sai.

“Cô bây giờ quá thê thảm rồi, bị lửa thiêu, bị vật nặng đè vào, tất cả do bản thân cô, tự làm tự chịu!” Nghĩ đến, vẻ mặt trắng bệch của cô, bộ dạng suy yếu vô lực, lòng Đường Hạo như bị co thắt lại. Lại bưng lên một ly rượu nữa, hắn một hơi uống sạch.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đương Hạo không buốn để ý, tiếp tục nâng ly rượu lên uống : ‘‘Vào đi !’’

Cửa bị đẩy ra, Vú Từ đứng bên cửa nhẹ giọng dò hỏi :“Thiếu gia, có cần phải đưa ít thức ăn đến cho Lục tiểu thư không? Cô ấy đến giờ vẫn chưa ăn gì cả !’’

“Tùy, chuyện này đừng có làm phiền đến tôi!’’ Đường Hạo bắt buộc mình phải lạnh lùng nói ra.

Đã qua tuổi năm mươi, làm việc tại nhà này đã qua nhiều nhiều người, bà đương nhiên là hiểu được ý của chủ : ‘‘Dạ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay !’’

“Ừ!” Hắn nhẹ ‘ ừ ’ một tiếng, tính làm trả lời.

Điện thoại đựt bên gối đột nhiên vang lên, hắn ấn ngay nút trò chuyện, áp điện thoại lên tai.

“Đường thiếu, dạo này anh bận việc gì mà không có để ý đến người ta vậy?” Còn chưa đợi Đường Hạo lên tiếng, điện thoại đầu kia đã truyền đến một giọng nói phàn nàn.

“Ha ha” hắn không có trả lời đối phương, chỉ là khẽ cười.

“Tối hôm nay có rảnh không ? Em đến nhà của anh nhé ?’’Nghe được tiếng cười của hắn, đối phương lập tức yếu cầu đề xuất thêm một bước.

“Có thể từ chối được không?” Đường Hạo không có đáp ứng ngay, mà hỏi lại cô gái.

“Đương nhiên không thể, anh không có cơ hội cự tuyệt đâu !” Nói xong cô gái liền cúp điện thoại.

Không lâu sau cô gái trong điện thoại đã xuất hiện trong phòng Đường Hạo.

Cô gái có gương mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, một thân bó sát người quần áo thắt lưng buộc quanh thân hình yêu mị.

“Đường thiếu gia!” Tay trước khoát lên trên vai của hắn, sau đó thân hình uốn éo chậm rãi ngồi bên cạnh hắn.

Đường Hạo không lên tiếng, dùng sức lôi kéo, làm cho cô ngã vào trong lòng mình.

Cô đã từng ở cùng hắn suốt một thời gian, hành động này của hắn cô biết nó biểu thị cho hắn muốn cô làm điều gì.

Cô lập tức đưa cặp môi mọng đỏ của mình, nhiệt tình hôn lên trán, lên mắt, trên mặt, đầu lưỡi cùng đôi môi nhẹ nhàng di chuyển linh hoạt xuống phía dưới, nhiệt tình liếm láp.

Nụ hôn của cô nóng bỏng, thiêu đốt, nhưng cô kìm nén tuyệt đối không di chuyển lên môi của hắn.

Không phải không muốn, mà là không thể, môi chính là điều cấm kị đối với Đường thiếu gia. Đường Hạo chưa bao giờ đi hôn một cô gái nào, và cũng không bao giờ để phụ nữ hôn mình.

Đường Hạo vẫn duy trì tư thế nửa nằm nửa không, tùy ý để cho cô gái trên mình bày đủ trò dụ dỗ, tiêu khiển.

Hoàng Kì Kì là ngôi sao mới trong làng điện ảnh và truyền hình, cũng là một người bạn ‘đồng giường cộng chẩm’ cố định của hắn, hắn đối với cô rất mực hài lòng. Bởi vì hành động vủa cô tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của hắn, xinh đẹp, điêu luyện, biết tính tình của hắn, cũng rất biết làm nũng. Cô ta biết trên người hắn cô ta sẽ nhận được những thứ gì, hắn cũng rất hào phóng mà vui vẻ.

Hai người thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên những tờ báo bát quái lá cải, nhưng cũng chẳng ai chủ động mà đi làm sáng mấy chuyện kiều nữ và đại gia này.

Hắn cho rằng tất yếu mình chẳng làm điều gì thừa cả, mà Hoàng Kì Kì, hắn có thể nhìn xuyên thấu mọi ý nghĩ của cô ta, cô ta đang muốn nâng cao danh tiếng của mình.

Hơn nữa chỉ cần dựa vào một ít quan hệ của hắn, cô ta đã có được vô số các cơ hội.

Bàn tay với những chiếc móng tô điểm nghệ thuật xinh đẹp bắt mắt của mình cô nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của hắn, dúng ngón tay thon dài mình từ trên ngực hắn chậm rãi lướt xuống dưới.

Hơi thở của cô trở nên càng ngày càng dồn dập, khuôn mặt tinh xảo cùng cổ trắng dài đều lộ ra màu đỏ.

Đối với việc hành động khơi mào dục dọng của cô, Đường Hạo không có hứng thú nhiều. Đừng nói là có phản ứng, ngay cả nhịp thở của hắn cũng chẳng khác lúc thường là mấy.

Kỳ Kỳ không cam lòng, đem toàn bộ nút áo sơ mi của hắn cởi hết ra, lôi kéo mở rộng vạt áo sang hai bên, bộ ngực của hắn toàn bộ lộ ra trước mắt.

Đầu lưỡi cô từ từ liếm lấy từng tấc da thịt của hắn, mở đôi môi ngậm lấy điểm đỏ trên ngực hắn khóa lại bên trong, không buông ra.

Cô ngửa mặt lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn không có chút biểu lộ nào, không cam tâm, giống như không thiêu đốt được hắn thì nhất định không tha.

Đường Hạo tức giận nhắm mắt, thật sự không có một điểm dục vọng nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh người phụ nữ kia.

Bất quá, hắn nhất định phải chứng minh, hắn có thể thay thế bất cứ người phụ nữ nào bên mình.

Lập tức hắn nhìn xuống phía dưới bụng, nhấn đầu một cái, ý bảo Kỳ Kỳ trực tiếp tiến vào trung tâm chính.

Kỳ Kỳ như con chó con mỉm cười hiểu ý, kéo khóa quần hắn, trực tiếp lấy ra ‘niềm kiêu hãnh’ của hắn, đem miệng ngậm vào.

Dù sao cũng là một cao thủ hoan ái, chỉ cần đối phương là đàn ông mạnh khỏe, cô nhất định sẽ khiến hắn hưng phấn lên.

Đang lúc này thì chuông điện thoại của Đường Hạo reo lên.

Đường Hạo nhăn chân mày lại, trực tiếp tiếp nhận cuộc gọi. ‘‘Vú Từ,có chuyện gì?”

Kỳ Kỳ không bị ảnh hưởng, vẫn cứ tiếp tục khuấy động hạ thân của hắn, làm cho hắn không thể không giữ chặt lấy cô.

Giọng nói của Vú Từ vô cùng lo lắng, truyền đến trong điện thoại : “Thiếu gia, Lục tiểu thư đã trốn khỏi bệnh viện ! Bác sĩ bây giờ đang sốt ruột đi tìm cô ấy ! Họ nói rằng vết thương trên vai của cô ấy rất sâu, cứ để như thế thì rất dễ bị nhiễm trùng!”

Đường Hạo tâm phiền loạn, bực bội đẩy cô gái kia ra, rất nhanh nhấn số điện thoại của trợ lí : “A lô, điều tra ngay cho tôi Lục Giai Ngưng hiện tại đang ở đâu! Đúng ! Chính là cô gái bị thương đó ! Mau chóng cho tôi biết !’’

Rất nhanh sau khi gọi điện xong, hắn tâm phiền ý loạn lại ngồi vào trên sô pha.

Kỳ Kỳ biểu lộ trở nên vài phần u ám, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lại ngoan ngoan, nhu thuận :

“Hạo. có muốn em cùng anh uống vài ly không?” Cô ầm lấy chai rượu trên đầu giường, rót lấy một ly đưa lên miệng hắn.

Đường Hạo đẩy ly rượu ra, sửa sang lại quần áo nói : “Cô về trước đi ! Hôm nào đó tôi sẽ tới tìm!’’

Trong hai mắt của Kỳ Kỳ hiện lên một tia lo lắng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. “Được rồi, vậy em chờ anh!”

Sau khi nói xong, cô ta sửa sang lại quần áo rồi rời khỏi.

Sau khi hút xong mấy điếu thuốc, hắn đứng ngồi không yên, bước chân đi ra khỏi phòng.

“Vú Từ, Vú Từ…” Hắn ở đại sảnh mà không ngừng gọi. Như thế nào mà vẫn còn chưa ra, miệng hắn khô khốc, tự mình đi vào phòng bếp lấy nước uống.

Vừa đi vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng hai phụ nữ giúp việc đang nói chuyện với nhau.

‘‘A, cô nói cô gái ở cùng thiếu gia năm đó chính là Lục Giai Ngưng, Lục tiểu thư kia sao?’’

‘‘Đúng vậy ! Không có sai đâu! Một cô bé mười bảy tuổi rất thiện lương! Lúc nghe thiếu gia hỏi cô ấy, tôi và Tào quản gia cũng rất kinh ngạc !’’ Tiếng một người làm khác, mà người này chính là bà bé o- người ở Đường Gia trong những năm đó.

‘‘ Này, vậy con của cô ta có khi nào chính là con của thiếu gia không?’’ Vú Từ kinh ngạc nói.

\\\

## 114. Chương 114

Đường Hạo dừng bước lại, vô cùng hoảng hốt, vội đứng nép ngoài cửa bếp. Dương Dương là con của hắn sao? Có thể sao? Đứa bé kia không phải là do sau khi bỏ đi, cô ta và một người đàn ông nào khác sinh ra sao?

“Cái gì? Con trai của Lục Giai Ngưng” Bà béo lớn giọng hỏi, có vẻ rất kinh ngạc.

“Đúng vậy ! Đúng vậy! Tôi có gặp qua cậu bé đó rồi. Cô nói xem có phải duyên phận quá hay không mà cậu bé lại ở cùng một vườn trẻ với Lạc Lạc, hai đứa chơi với nhau rất hợp,sau đó….” Vú Từ đem tình huống lúc gặp Dương Dương kể lại cho bà béo kia nghe, đại khái nói : “Thật sự đứa trẻ kia rất giống thiếu gia, cứ như là được đúc ra từ một khuôn vậy!”

“Đứa bé kia năm nay sáu tuổi! Bà đừng nói, thực sự có thể là con trai của thiếu gia nha!” Bà béo nhẩm tính một cái, sau đó thì đồng ý với lời nói của Vú Từ. “Này, thiếu gia có biết không?”

Những lời sau đó Đường Hạo không nghe tiếp nữa, đi ra khỏi phòng.

Ngồi trong xe, hắn nhắm mắt nghĩ lại hình dáng của Dương Dương. Trán thật rộng. đôi mắt tinh anh, cái mũi nhỏ mà thẳng, khóe miệng luôn tươi cười.

Tức giận chỉ muốn nổi lên, đầu lông mày nhăn đến cực điểm.

Đột nhiên hắn mở to con mắt, hai tay nặng nề giữ chặt lấy vô lăng. Dương Dương bất luận theo diện mạo hay tính cách đều giống hắn vô cùng, khó trách tại sao sau khi nhìn thấy Dương Dương , hắn lại có cảm giác yêu mến nó. Hắn từ trước đến nay đều không có quan tâm đến con cái nhà người khác, vậy mà khi nói chuyện với Dương Dương, dường như hắn không chán ngán một chút nào.

Thật sự, Dương Dương là con của hắn, là con trai của Đường Hạo hắn.

Lúc này, hắn không thể nói rõ ràng tâm tư mình rối loạn như thế nào, đối với món quà mà ông trời ban cho này khiến hắn khiếp sợ, lại thấy hận Lục Giai Ngưng vì dám giấu giếm hắn mọi chuyện, hắn là cha của đứa bé kia… Không có gì để nói, thật sự quá xúc động.

Hắn nhìn chính mình qua gương chiếu hậu, không ngừng nở ra nụ cười, hắn có con, một đứa con trai sáu tuổi.

Đường Hạo khởi động xe, hắn muốn tới ngay chỗ của Lục Giai Ngưng, hắn muốn đến tìm con của hắn.

Hắn đi trên đường tới lui không có mục đích, nắm chặt tay lái, lại hận Lục Giai Ngưng kia ngày càng thêm sâu sắc. Tất cả là do cô, làm sao cô có thể giấu biệt con hắn trong nhiều năm như vậy, không những thế cô còn là gái làng chơi.

Không thể được, hắn tuyệt đối sẽ đem con trở về bên mình, không thể để một người như cô trở thành mẹ của con trai hắn, nhất định không thể!

Điện thoại vang lên, là của trợ lí, hắn không lãng phí lấy một giây bấm ngay vào điện thoại: “A lô! Đã điều tra được Lục Giai Ngưng ở nơi nào rồi sao?”

“Dạ, tổng tài, tôi đã tra ra được, cô Lục Giai Ngưng hiện tại đang ở…” Trợ lí rất nhanh nói ra một chuỗi địa chỉ.

“Ừ, tôi biết rồi!” Cúp điện thoại, hắn nhấn ga tăng tốc, hướng thẳng đến chỗ Giai Ngưng đang ở mà phóng xe tới.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Thiêm thiếp được một giấc, Tiểu Ngưng mới mơ hồ gượng dậy nổi. Vì chưa ăn gì, nên giờ bụng cô đang luyên thuyên không ngừng. Mở tủ lạnh, chỉ thấy mấy khoanh thịt hộp không biết để từ bao giờ, chẳng có nổi lấy thứ gì.

Tối hôm nay, cô chỉ có thể ăn thịt hộp đông lạnh này cho đầy bụng thôi, ha ha, vai cô đang bị thương, ăn thịt hộp này cũng tốt.

Vừa ngồi xuống bàn định ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên: “Kính coong!”

Bởi vì đây là một khu chung cư cũ kĩ, dưới lầu không có quản lí,người ngoài đến nhà đều có thể trực tiếp đi vào hành lang được.

Tiểu Ngưng lại nhìn lên đống hồ trên vách tường, đã gần mười giờ tối rồi, ai mà lại đến vào giờ này nhỉ? Cô khẩn trương đứng trước cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Rầm, rầm, rầm,….

Người bên ngoài, gõ mạnh vào cánh cửa.

Cô còn đang chuẩn bị hỏi “ai thế?’ thì đã nghe thấy người hét rất to ở bên ngoài: “Lục Giai Ngưng, nhanh mở cửa, tôi biết rõ là cô ở bên trong mà!”

Giọng nói không hề được dự báo trước, trước đó không lâu là thanh âm hung hăng mỉa mai, hạ nhục cô, giờ lại xuất hiện ở ngay trước cửa nhà cô.

“Lục Giai Ngưng, mau mở cửa ra, bằng không tôi sẽ phá luôn cánh cửa này đấy!” Giọng nói của hắn tràn đầy tức giận, một lần nữa lại vang lên.

Hắn không phải là uy hiếp, mà thật sự, nếu cô không mở cửa ra thì hắn chuẩn bị mà đá văng luôn cái cửa này ngay .

Anh tới tìm tôi là định tiếp tục vũ nhục tôi nữa phải không? Nếu vậy thì xin lỗi, mời anh về cho, tôi muốn nghỉ ngơi, hôm nay đã chịu đủ khó chịu rồi, chịu không nổi sự châm chọc của anh nữa đâu!” Tiểu Ngưng bụng đã đói lắm rồi, vô lực nói trước cánh cửa.

“Cô mở cửa ra, tôi có chuyện muốn hỏi cô, không có thời gian mà đùa với cô đâu! Mở ra, nếu không tôi đạp cửa!”

“Đường tổng, chúng ta vốn khong có gì để nói cả! Tôi không có ý định xin tiền thuốc men điều trị đâu!”

“Binh! Bang..” Cửa bỗng vang lên những âm thanh lớn, khung cửa không ngừng run lên.

“ Binh! Bang…” Âm thanh nối tiếp nhau vang lên, bản lề khung cửa như có vẻ sắp bung ra đến nơi.

Mấy hộ trên lầu mở cửa chính ra, tức giận mà hô lớn: “Giờ là mấy giờ rồi hả? Có định để cho người khác ngủ không? Muốn nổi điên thì ra ngoài đường nhé!”

“Mau mở cửa ra! Để cho người khác được yên tĩnh đi!”

Không muốn cùng cô nói thêm gì nữa, Đường Hạo đạp mạnh cửa : “ Nhanh mở cửa ra cho tôi!”

“ Không được! Đường Hạo, nếu anh còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát.” Cô lần này sẽ không yếu thế, sẽ không để hắn ở thế thượng phong, luôn bị hắn dễ dàng uy hiếp, lần này thì không, dù bất cứ giá nào. Cô tình nguyện để cho hàng xóm la mắng chứ nhất quyết không để hắn khi dễ.

Không nghĩ là cô còn có thể uy hiếp nói ra lời, Đường Hạo nhếch mép, nở một nụ cười nham hiểm, lãnh khốc đáp lễ lại : “Lục Giai Ngưng, nếu cô mà không mở cửa thì cô cả đời cũng đừng mong gặp lại Dương Dương, cô có tin không?!”

“Không!”

“Không mở cửa cho tôi hôm nay, không tin cô cứ thử xem!” Hắn nói bằng giọng không cao cũng không thấp , nhưng sự uy hiếp thì không giảm bớt một phân nào.

Một khi liên quan đến bảo bối Dương Dương, dũng khí vừa mới xây nên nhanh như chớp đã sụp đổ trong mắt Tiểu Ngưng. Cô không thể không mở cửa, mím môi nhìn xem người đàn ông trước mặt.

Đường Hạo đẩy ngã cô sang một bên, nghênh ngang đi vào lãnh địa của cô.

“Anh tới nơi này để làm cái gì? Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Phiền anh nói nhanh nhanh một chút, tôi muốn đi nghỉ rồi!” Tiểu Ngưng vẫn đứng trước cửa, nhìn tấm lưng cao, rộng, thẳng tắp của hắn.

Đường Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn khắp căn phòng cũ kĩ này, bên trong mọi đồ đạc tiện nghi đều không chỉ cũ mà còn rất đơn sơ. Duy chỉ có một điểu khiến người ta ý thức được rõ ràng nhất, căn phòng này luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

“Cô để cho con tôi sống ở chỗ này sao? Hả?!” Đường Hạo đưa lưng về phía cô, trách cứ hỏi.

Lòng cô hoảng sợ, nghẹn lời nhìn trân trân vào hắn. Hắn….Hắn vừa mới nói cái gì? Tai cô có phải đã nghe lầm rồi không?

Chầm chậm, không nghe thấy câu trả lời của cô, Đường Hạo xoay thân lại, trực tiếp hỏi: “Con của tôi đâu? Nó ở phòng nào? Tôi muốn gặp nó ngay bây giờ!”

\\\

## 115. Chương 115

“Không!” Tiểu Ngưng lui về sau vài bước, lắc đầu ngay lập tức chối bỏ. “Dương Dương không phải là con anh! Nó không phải!”

Sắc mặt Đường Hạo thay đổi khiến người nhìn vào cảm thấy sợ hãi tột độ, hắn bước nhanh đến trước cô. Tiểu Ngưng lại bị ép lui, lui về phía sau thêm vài bước nữa, rất nhanh sống lưng cô đã chạm đến vách tường.

Hai tay vươn đặt lên tường, hắn vây cô lại bên mình cùng vách tường đó. “Không được phép nói dối! Nói! Dương Dương có phải là con của tôi không? Hả!?”

“Không phải!” Tiểu Ngưng run rẩy trả lời, tuy nhiên khí thế lạnh lùng toát ra từ người hắn khiến toàn thân cô run rẩy, đủ để người cô đóng băng.

“Cô đã không thừa nhận! Ngày mai tôi sẽ đem con cô đi xét nghiệm AND.” Kì thật hoàn toàn không cần làm giám định thì hắn cũng chắc chắn Dương Dương chính là con hắn. Nhưng hắn nhất định phải có chứng cớ xác thực, bởi vì…hắn muốn đoạt lại con.

“Không! Anh không có quyền làm như vậy! Nó là con của tôi, tôi sẽ không để anh đưa nó đi kiểm tra đâu!” Tiểu Ngưng nói lớn quyền người mẹ của cô, con là của một mình cô, hắn không có quyền làm bất cứ điều gì cả.

“Cô đừng có nói ‘ không có quyền’ với tôi!”

Cố lấy dũng khí đẩy hắn ra, mở to đôi mắt, cô như con hổ bị đả thương, cô tức giận, kích động nhìn hắn: “ Đường Hạo, Dương Dương là con của tôi với một người đàn ông khác! Con của người khác anh cũng muốn nhận sao? Có phải anh không thể có con nên nhìn con nhà người khác cũng muốn cướp về!”

Cô nói “ anh không thể có con” đã chọc giận Đường Hạo, hắn một phát đã bắt được cánh tay cô, đẩy cô trở lại vách tường. “Chết tiệt, cô có muốn thử hay không, xem tôi có thể có con được hay không? Hả!”

Vừa nói hắn vừa xé rách áo ngủ của cô, cô biết hắn muốn gì khi có hành động đó. Mới chạm vào vùng bụng bằng phẳng của cô, Đường Hạo toàn thân run lên, như có dòng điện xẹt qua.

Máu toàn thân như dồn hết xuống phía dưới, làm cho hắn quên hẳn mục đích đến đây, cực kì hưng phấn.

Mà hết thảy những cảm giác này Hoàng Kỳ Kỳ có dùng tất cả những gì cô ta có cũng không thể khiến hắn đạt tới.

“Đường Hạo rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Nói cho anh biết bây giờ tôi không bán thân, nếu anh cần thì hãy đi tìm những người phụ nữ khác đi!” Bởi vì một tay bị đau, cô chỉ có thể dùng cánh tay còn lại ra sức kéo lại áo quần của mình.

“Thật không? Cô nói tôi không thể có con, chẳng phải cũng là một thủ đoạn để tôi đụng vào cô hay sao?” Hắn hoàn toàn gán tội cho người khác, kiếm lấy một cái cớ để có thể đụng chạm với cô.

Đáng chết, thân thể của hắn vẫn luôn khắt vọng tìm kiếm thân thể của cô,vẫn luôn là muốn….

“Đường Hạo,anh không chê tôi sao? Không chê tôi là một con điếm sao? Thân thể của tôi đã có vô số người đàn ông đụng chạm vào, anh không sợ tôi quá dơ bẩn sao?” Biết sức lực mình không thể thắng nổi hắn, Tiểu Ngưng không giãy dụa nữa, tựa vào tường, mặc cho hắn tim tòi, khám phá cơ thể của cô.

“Nhưng tôi vẫn dùng, một trăm ngàn!” Đường Hạo lại nói ra đích giá, hắn hoàn toàn coi cô như một gái điếm thực sự.

“Được, vậy tôi sẽ…” Cô khẽ cười một tiếng, ngón tay xanh nhạt trượt dài trên ngực hắn, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như hắn, từ từ nhổ ra từng chữ một: “Bất quá, mấy ngày nay tâm tình của tôi rất tố!”

Đường Hạo thấy cô như vậy, đột ngột buông tay xuống .

“Sao? Đường tổng tài, ngài đây liệu có ngại trực tiếp…” Thấy trong mắt hắn hiện lên sự chán ghét, cô tiến thêm một bước, không đứng đắn hỏi.

Đường Hạo vỗ vỗ lên âu phục của mình, vẻ mặt khinh bỉ nói: “ Cô thật bẩn thỉu!” Sau đó xoay người, nhìn sang phía căn phòng còn lại “ Dương Dương đâu rồi? Tôi muốn gặp con của tôi!”

“Xin lỗi, nó là con của tôi!” Cô thở dài một hơi, tựa người vào vách tường.

Đường Hạo không để ý gì đến lời nói của cô, tự mình đi đến căn phòng. Phòng rất nhỏ, hắn đi một bước là tới trước cửa.

Không có người, đơn giản chỉ có một chiếc giường lớn.

“Anh muốn làm gì? Anh đừng có ở trong nhà tôi mà điên loạn!” Tiểu Ngưng chạy ngay phía sau hắn, lôi kéo quần áo sang trọng, đắt tiền của hắn: “Đường Hạo, anh đi ngay cho tôi, đi, đi cho tôi!”

Đường Hạo bỏ qua sự lôi kéo của cô, trực tiếp đẩy cửa vòa căn phòng khác. Cũng vậy, không có ai.

“Chết tiệt, con đâu ….?” Xoay người, hắn lạnh lùng như sương giá hỏi. Bộ dạng như thế giống như Tiểu Ngưng đã cướp đi báu vật của hắn vậy.

“Dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh biết? Anh là ai chứ?”

Đường Hạo nắm lấy cổ tay cô, dùng hết sức siết chặt. “ Tôi hỏi cô một lần nữa, con đâu?”

Trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, trước mắt cô hiện lên u ám. “ Buông ….ra!” Cô nói liên tục rời rạc, sức lực không còn để nói.

“Nói cho tôi biết, con tôi ở đâu? Cô không nói, có tin tôi bẻ gãy cổ tay cô!” Tối khuya như vậy rồi mà chỉ có một mình cô, cô để cho con hắn chạy đi đâu rồi, trong lòng Đường Hạo không kìm được lo lắng.

Cô đau đến rơi cả nước mắt, khó khăn trả lời: “Con ở nhà dì Vương!”

Đường Hạo lúc này mới buông lỏng tay cô ra, lông mày càng nhăn lại nói: “ Đó là ai vậy? Sao lại để con tôi ở chỗ đó?”

Cổ tay tìm lại được sự tự do, trong nháy mắt lại một hồi đau đớn kịch liệt nổi lên. Tiểu Ngưng cắn chặt môi, cho đến khi cảm giác đau nhức mệt mỏi biến mất cô mới nói cho hắn biết : “ Cô ấy ở ngay gần đây! Buổi tối Dương Dương sẽ ở nhà của cô ấy. Tôi muốn làm việc, không thể trông được Dương Dương!”

“Cô, đáng chết, cô lại cho con mình đợi ở nhà người ngoài sao?” Đương Hạo hét lớn, giống như muốn ăn thịt Tiểu Ngưng ngay lập tức. “Cô có thể vì thuận lợi cho việc mình làm, mà đi giao con cho người khác. Lục Giai Ngưng, cô càng lúc càng làm cho tôi thấy chấn kinh rồi đấy! Sao cô có thể trở thành như thế này được chứ?”

“ Đây chính là cách để tôi có thể sống được, nói cho cùng dì Vương cũng là người tốt thì tôi mới có thể an tâm giao con cho cô ấy. Mà đây là việc riêng của nhà tôi, không phiền anh quan tâm!” Cô nói một cách kiên cường, nhưng bờ môi run rẩy không đủ để che giấu sự lo lắng trong lòng.

Đúng vậy, cô cũng cho rằng làm như thế với con thực sự rất áy náy. Thực tế, mỗi lần cô đưa Dương Dương đến nhà dì Vương kia, Dương Dương cứ buốn buồn nhìn cô trước lúc chào tạm biệt mẹ, trong lòng cô những lúc đó có bao nhiêu là khó chịu, đau nhói lòng.

Nhưng mà, cô còn có thể tìm ai trông nom con cô được nữa. Trước kia còn có mẹ giúp cô, giờ mẹ nằm viện còn không có người chăm sóc, cô chỉ có thể giao con mình cho người khác trông giúp, tự mình đi ra ngoài kiếm tiền.

“Đi!” Hắn đột nhiên ném ra một chữ.

“Làm gì vậy?” Tiểu Ngưng đứng bất động, không hiểu nhìn hắn.

Hắn lại nắm lấy cổ tay cô một lần nữa, nhưng không giống như lần trước, không có giữ chặt đến mức muốn bẻ gãy, kéo cô đi ra ngoài : “Đi đem con tôi trở về ngay lập tức, không thể đẻ nó ở nhà người ta được!”

“Không được, lúc này Dương Dương đã ngủ rồi, khuya quá rồi, đừng có làm phiền nhà người ta!”

“Vẫn còn chưa khuya đâu!” Hắn không cho cô cơ hội cự tuyệt, chỉ cần lôi cô ra khỏi cửa là được

\\\

## 116. Chương 116

Cậu bé mơ mơ màng màng ngủ, sau đó lại cảm thấy mẹ, mỉm cười mở to hai mắt. Khi thấy người đàn ông đứng phía sau mẹ, hưng phấn không còn buồn ngủ được nữa.

Dương Dương duỗi ra hai tay, muốn ‘chú’ đến gần bên mình, tự nhiên như người nhà, nó hôn lên má hắn nói : “Cháu còn tưởng sau này không bao giờ có thể gặp lại chú nữa cơ?” Rời khỏi trường mẫu giáo kia, thứ nhất nó không cam lòng vì ở đấy có rất nhiều bạn bè của nó, thứ hai là nó khổ sở vì sẽ không còn có thể được gặp lại người chú nó yêu mến này.

“Làm sao có thể? Không phải bây giờ chú đang ở đây với cháu sao?” Đường Hạo dùng hết sức ôm lấy thân thể nhỏ bé, một cảm xúc khó tả ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong hắn.

Trời, đây là con trai của hắn, là đứa con chảy xuyên huyết mạch của hắn trong người, là người nối tiếp tính mạng của hắn mai sau.

Ánh mắt của hắn thoáng ẩm ướt, hoàn toàn quên giờ mình đang ở trong nhà người khác.

Nhìn hai cha con ôm nhau, hốc mắt của Tiểu Ngưng rất nhanh hồng lên, đồng thời cô cũng không kích động lên với Đường Hạo nữa.

Sau đó khi đi sửa sang lại cho Dương Dương, khóe lệ trên mắt cô cũng biến mất.

Sắp xếp mọi thứ của Dương Dương xong, bọn họ rời khỏi nhà dì Vương. Lúc rời đi, dì Vương còn nhiệt tình hỏi: “Người này chắc là ba của Dương Dương? Dương Dương lớn lên rất giống ba đó nha!”

Tiểu Ngưng muốn lắc đầu cũng không được, gật đầu cũng không xong, chỉ cười khổ với cô. Có một số việc bản thân mình có nói dối cũng không được, vì sự thật đã rõ rành rành.

Cho dù cô có nói dối tất cả mọi người rằng Dương Dương không phải con của Đường Hạo, thì có lẽ cũng chẳng có người nào tin.

“Chú tại sao lại đón cháu ạ?” Sau khi hưng phấn, cậu bé mới tò mò không hiểu tại sao chú ấy lại đến đây, hơn nữa còn đến muộn như thế này?

“Bởi vì, chú nhớ Dương Dương, lúc nào cũng nhớ!”

\\\

## 117. Chương 117

Hôm nay Dương Dương cực kì vui vẻ, phải nói là vui nhất từ trước đến giờ, nó được chơi rất nhiều thứ mà từ trước tới giờ chưa từng được chơi qua.

Bởi vì, có nhiều trò chơi mẹ rất sợ, một đứa trẻ thì không thể tự chơi một mình, cho nên nó luôn trơ mắt nhìn. Hôm nay rốt cuộc cũng có một ‘chú’ giống như cha của nó, mang nó đi chơi, cùng nó chơi rất nhiều trò.

“Mẹ, vừa rồi chơi cáp treo vô cùng kích thích nha, tốc độ thật là nhanh, nghe thấy được cả tiếng gió xẹt qua bên tai !” Sắc mặt Dương Dương đỏ bừng, kể lại cho mẹ nghe từng cảm xúc khi chơi.

“Chỉ cần Dương Dương vui vẻ là được rồi!” Tiểu Ngưng nhìn con, vẫn cố gắng giữ nụ cười, chỉ có cô mới hiểu bây giờ mình chỉ muốn khóc to lên thôi.

Hắn đã làm kiểm tra xét nghiệm, cũng đã chơi với con rồi, bước tiếp theo nhất định là muốn đem luôn Dương Dương của cô đi, cô sẽ mất con ngay lập tức.

Dương Dương hoàn toàn không hiểu gì, bảo bối không hề biết mẹ mình lúc này đang thống khổ thế nào, cứ như vậy mà nhào vào trong lòng ‘chú’, như chim sẻ, nói chuyện ríu rít không hết chủ đề.

Tiểu Ngưng cảm thấy mình bị vứt bỏ sang một bên, Dương Dương ngày càng yêu mến ba của nó.

Đường Hạo dành hết mọi tâm tình lên con trai, suốt từ lúc ra khỏi bệnh viện cho đến giờ, hắn không có nói với cô một lời nào. Ngay cả ánh mắt cũng không buồn nhìn đến cô.

Tiểu Ngưng nhìn bóng lưng của hắn. Hai mắt nhấp nhô không yên, ươn ướt đôi hàng mi. Tại sao hắn lại không thích cô? Vì sao ngay lần đầu gặp lại hắn đã mặc định cho rằng cô không phải là người phụ nữ tốt.

Vì sao hắn chỉ cần con? Còn đối với cô, một nụ cười, một ánh mắt cũng không buồn để ý tới?

Vì sao tất cả lại thành ra như thế này? Chảng lẽ là do những chuyện hiểu lầm nực cười trước kia sao?

“Mẹ, con khát , con muốn uống nước!” Dương Dương chạy tới nói với mẹ.

Tiểu Ngưng không biết ăn phải dấm chua của ai, không phải vui đùa, không phải đánh, cũng không thể dấu nổi cảm giác chua xót hỏi con: “Khát nước mới biết đến mẹ sao? Sao không nhờ đến …” Cô thiếu chút nữa thì nói ra chữ ‘ba’ này, kịp thời sửa lại ngay: “Sao không hỏi ‘chú’ ấy?”

Dương Dương nhíu mày không hiểu, động tác này cũng giống Đường Hạo đến một trăm phần trăm.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Dương Dương khát, chỉ muốn uống nước thôi mà! Chú đã xếp hàng mua vé rồi!” Mẹ sao lại nói bằng giọng như vậy? Thật sự nó không hiểu nổi.

Nhìn bộ dạng vô tội của con, Tiểu Ngưng mới thấy mình thật thất thố. “Dương Dương, con đến chỗ chú đi, đừng có đi lung tung! Mẹ đi mua nước cho con ngay đây!”

Tiểu Ngưng không dám nhìn đến ánh mắt đầy nghi ngờ của con, đi ra một bên như chạy trốn, tìm quán bán nước gần đây.

Hôm nay tuy không phải là ngày nghỉ, nhưng tiết trời đẹp, mọi người đến đây khá nhiều. Tiểu Ngưng xếp hàng một hồi lâu mới mua được vài chai nước khoáng.

Không biết có phải cố ý hay vô tình, cô còn đặc biệt nhớ người nào đó cũng có thể sẽ uống nước.

Cô cầm mấy chai nước khoáng chạy nhanh về, thì lúc đó Đường Hạo cũng đã mua được vé.

Dương Dương cầm lấy hai chai nước trong tay cô, vẻ mặt cực kì nịnh nọt đưa cho Đường Hạo : “Chú, cái này cho chú nè!”

“Cảm ơn, Dương Dương ngoan ghê!” Đường Hạo nhận chai nước, ánh mắt cũng không có liếc đến người nào đó.

“Hi hi, đều là mẹ dạy cháu, cho nên cháu mới ngoan như thế này đó!” Dương Dương hào phóng tiếp nhận lời khen của ‘chú’, nhưng cũng không quên khen ngợi mẹ mình thêm vào.

Nghe con trai nói như vậy, Đường Hạo mới chuyển ánh mắt lên người Tiểu Ngưng. Chỉ là không có chút ấm áp, có hay chỉ là sự khinh bỉ.

Tiểu Ngưng không chịu được, tất cả ủy khuất đều dâng lên. Hắn một chút cũng không tin cô là người tốt, ngay cả việc giáo dục con hắn cũng hoài nghi cô, hắn triệt để muốn chối bỏ hoàn toàn tư cách của cô. Cô không chịu được, thật sự chịu không được.

Cô bỏ chai nước đang cầm trên tay xuống chiếc ghế dài, cụp xuống đôi mắt chăt chứa đầy suy tư, để lại một câu: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát!”

Lúc xoay người, nước mắt tràn đầy ra ngoài mi, thấm ướt toàn bộ khuôn mặt cô. Cô một tay lau nước mắt, một bên tìm kiếm nơi nào không có người. Cô muốn tìm một nơi nào đó không có người để khóc, khóc thật to cho hết những oan ức chất chứa trong lòng cô.

Xuyên qua hang rào đầy đá, khuất sau bụi cây, cô ngồi trên ghế đá khóc. Càng lúc càng khóc to hơn.

Tuy rằng bị hắn làm tổn thương, nhưng mà cô vẫn khao khát rằng hắn có thể cho cô một chút ấm áp.

Cô không thích cảm giác bị hắn vứt bỏ, cô thật sự muốn chết đi, thậm chí còn nổi lên sự ghen tị với con mình.

Hai mắt cùng nhắm lại, hai hàng nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. “Đường Hạo, anh có biết, suốt sáu năm qua em chưa có khắc nào không nhớ tới anh không? Vì sao anh yêu thích đứa con em sinh ra ,còn đối với em thì chỉ có chán ghét?” Đắm chìm trong đau khổ, Tiểu Ngưng không để ý có một người đàn ông dáng vẻ khá ‘nho nhã’ đang đi tới, cũng không có chú ý hắn đã ngồi xuống bên cạnh mình.

Lúc nước mắt cô không còn nữa, thì mới nhận ra có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, ánh nhìn cực kì bỉ ổi, đê tiện.

Cô vội vàng đứng dậy ngày tức thì, người đàn ông kia đã giữ lấy cánh tay cô, ôm lại : “Tiểu thư, có phải thất tình không? Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy? Không cần phải đau lòng, để anh đây giải quyết giúp nỗi khổ đó cho nhé!”

“Anh buông tay tôi ra! Cái người này….” Tiểu Ngưng nắm chặt tay, nhằm thẳng mũi của hắn đấm tới, nhưng hắn lại nhanh chóng tóm được bàn tay cô.

Người đàn ông lạ dùng sức mân mê, vẻ mặt hưởng thụ nói: “Thật là mịn màng nha! Anh đây rất thích!”

“Lưu manh, buông tôi ra!” Tiểu Ngưng toàn thân run rẩy, cũng không quên đá hắn liên tiếp vào chân hắn, giằng co cùng đối phương.

“Ha ha, còn là một cây ớt con nữa chứ! Ha ha, càng có hương vị, anh đây càng thích!” Nhìn dáng người Tiểu Ngưng, nước miếng của hắn chảy ròng ròng.

Bị hắn gắt gao tóm chặt, Tiểu Ngưng không thoát ra nổi: “Hạ lưu,cứu tôi với!”

Đang lúc Tiểu Ngưng sợ hãi mặc trắng bệch, thì gã đàn ông đang lôi kéo cô bỗng dưng dừng lại, buông tay cô ra.

Tiểu Ngưng chỉ thấy trước mắt có một bóng đen xuất hiện, tiếp đó là tiếng kêu gào thảm thiết. “Sao lại tùy tiện đánh tôi hả?Tôi sẽ trả tiền mà!” Gã đàn ông nắm trên mặt đất, ác tâm nói dối.

“Anh nói bậy! Là anh sàm sỡ tôi!” Tiểu Ngưng khóc, lớn tiếng phản bác, chỉ muốn tiến lên đạp cho hắn vài cái, nhưng hai chân lại cứ nhũn ra chẳng có chút sức lực nào.

Đường Hạo kịp thời đuổi, cứu thoát cho Tiểu Ngưng, không quên hung hăng đạp mấy cước cho gã đàn ông đang nằm bẹp trên đất kia, mắng to hắn vài tiếng, nhếch môi mỏng dẫn Tiểu Ngưng rời đi: “Mẹ đừng khóc! Không có chuyện gì rồi! Đã có chú bảo vệ chúng ta!” Đi theo bên cạnh mẹ, Dương Dương nắm lấy bàn tay của mẹ nhẹ nhàng an ủi.

Tiểu Ngưng sợ làm con trai sợ, rất nhanh lau đi nước mắt không còn khóc nữa, toét môi cười với con: “ Không có việc gì đâu! Mẹ không sao rồi!”

Lúc này đã đi vào chỗ có nhiều người, Đường Hạo mới bỏ tay Tiểu Ngưng ra, ôm lấy con trai nói: “ Bây giờ đã tìm được mẹ rồi! Chúng ta đi chơi thuyền hải tặc thôi!”

“Nhưng mẹ lại sợ hãi nữa thì sao ạ?” Dương Dương dù sao vẫn là một đứa trẻ con, nó vừa muốn chơi, nhưng cũng vừa lo lắng cho mẹ.

“Chỉ cần mẹ không chạy lung tung, thì ở trong này chắc chắn không có chuyện gì đâu!” Những lời này là Đường Hạo nói với Tiểu Ngưng, còn bổ sung thêm một câu: “Cần khống chế một chút, đừng để phải đi ‘vệ sinh’ một lần nữa!”

\\\

## 118. Chương 118

Sau khi xảy ra sự việc sàm sỡ vừa rồi, Đường Hạo đối với Tiểu Ngưng lại càng thêm coi thường rõ ràng. Thậm chí lúc họ lên xe trở về, hắn không để cho cô lên xe mà định lái đi thẳng, nếu không phải Dương Dương lớn tiếng gọi hắn: “Chú ơi! Dừng xe, mẹ cháu còn chưa lên!” thì có lẽ Tiểu Ngưng đã bị hắn bỏ lại tại nơi đỗ xe, rồi tự ý đem Dương Dương đi mất.

Tiểu Ngưng chạy theo thật nhanh, đến mở cửa xe, ngồi đằng sau.

Khuôn mặt đỏ bừng do chạy nhanh của Tiểu Ngưng nhìn chằm chằm vào hắn, khổ sở đến cực điểm: “Đường Hạo, có phải anh muốn bỏ tôi lại ở nơi đó phải không?”

Đường Hạo giữ im lặng tiếp tục chạy xe, chiếc xe từ từ hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Trầm mặc, là hắn!

Ánh mắt của cô không chuyển động, vẫn dõi theo hắn, chờ hắn giải thích.

Trong xe, không khí trở nên căng thẳng, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở hổn hển, run rẩy của Tiểu Ngưng.

Nước mắt của cô dường như sắp tuôn rơi, nhưng cô dùng hết sức để nó không chảy xuống. “Đường Hạo, anh nói đi, anh rốt cuộc là có ý gì hả?” Hắn sao có thể cứ như thế lái xe đi, làm cho cô như con ngốc chạy thục mạng đuổi theo sau.

Hắn rõ ràng là cố ý làm như vậy, làm cho cô khó xử. Ở bãi đỗ xe, bọn họ đã tạo ra một cảnh khiến người khác phải để ý, thu hút ánh mắt của mọi người.

“Mẹ! Đừng khóc!” Dương Dương cũng cũng cảm thấy ‘chú’ có chút quá đáng, nâng bàn tay nhỏ lên lau nước mắt trên mặt mẹ.

Tiểu Ngưng bắt lấy tay của nó, ôm cả thân thể nó vào ngực mình, giống như sợ nó bị cướp đi mất. Nước mắt cô ủy khuất rơi lã chã, chẳng quan tâm đến hắn cười, không để bị hắn dọa: “Dương Dương, nói cho mẹ biết, con có yêu mẹ không? Con sẽ không cam lòng mà bỏ mẹ đi chứ?”

“Yêu, đương nhiên là yêu mẹ rồi, mẹ làm sao vậy?” Dương Dương giãy giụa ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ.

Đột nhiên Đường Hạo lên tiếng, ngữ khí mang theo sự vui vẻ: “Dương Dương không cần để ý đến lời của mẹ cháu đâu. Mẹ cháu ăn dấm chua rồi, vì chú mang cháu đi mất, mà bỏ lại mẹ cháu!”.

“Thật không?” Dương Dương có chút không tin.

“Đúng vậy! Chú tuyệt đối không lừa Dương Dương!” Hắn nói bằng giọng thoải mái, sau đó quay đầu mỉm cười với Tiểu Ngưng. “Ha ha, tôi bất quá chỉ muốn xem thể lực cô tốt như thế nào thôi mà, có thể chạy được bao xa. Cũng không tệ lắm, cô chạy rất tốt đấy! Dương Dương, một ngày nào đó chú cũng phải nhìn cháu chạy thử xem như thế nào đấy! Có thể chạy được hay không?”

Nếu Đường Hạo mà trở thành diễn viên, chắc chắn hắn sẽ là ông vua giải thưởng điện ảnh. Hắn biểu diễn như thật vậy, nói như chuyện đó thật sự đã xảy ra vậy.

Hắn đã rất thành công trong việc lừa gạt người xem duy nhất, Dương Dương.

“Hì hì, thì ra là như vậy!” Dương Dương nở nụ cười, quét đi tất cả sự nghi ngờ. “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, chú không có bỏ mặc mẹ lại! Hơn nữa, mẹ cũng không cần ghen đâu, ha ha, chú cũng sẽ đối xử tốt với mẹ mà!”

Dù còn nhỏ nhưng nó có thể hiểu được, ‘chú’ sở dĩ mang theo nó đi chơi cùng không phải là muốn theo đuổi mẹ của nó sao? Nó bất quá chỉ là đứa con của chồng trước thôi, ‘chú’ yêu ai yêu cả đường đi mà.

Tiểu Ngưng trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó ánh mắt dừng lại trên người con trai cô.

Hắn lừa nó, bất quá chỉ có cô biết, Tiểu Ngưng biết rõ hắn muốn đem cô bỏ lại, làm cho cô thật khó coi.

Dù cho Đường Hạo đối xử với Tiểu Ngưng ác liệt cực điểm, nhưng không thể phủ nhận hắn là một người cha cực tốt. Hắn đem Dương Dương đi đến tiệm quần áo trẻ con đắt tiền nổi tiếng nhất, chỉ cần là những đồ mà Dương Dương chạm tay qua, hắn liền cho Dương Dương đi thử đồ ngay lập tức.Chỉ cần bộ nào vừa thì hắn sẽ nói mua ngay với nhân viên bán hàng.

Trước kia mẹ dẫn nó đi mua quần áo đều chọn rất lâu, chọn được rồi còn phải xem xét giá tiền, mới có thể mua được. Cho nên, từ khi còn bé xíu nó cũng đã quen với cách thức đó. Cho nên vừa rồi cũng giống như vậy, như bình thường liếc nhìn quần áo, không ngờ rằng nó vừa nhìn đến bộ nào, ‘chú’ đã bảo đi thử luôn, nếu nó mặc vừa thì nói “Chọn cái này” với cô bán hàng.

Điều này làm cho nó thích ứng không nổi. Thấy hơi sợ!

Cách làm của Đường Hạo, Tiểu Ngưng đặc biệt không đồng ý. Đó không phải là dạy Dương Dương tiêu xài như thế nào. Cô đến bên sôpha ngồi xuống, nói với hắn: “Quần áo Dương Dương cũng có nhiều rồi, đã đủ để mặc rồi! Cám ơn ý tốt của anh, tấm lòng của anh chúng tôi nhận. Còn quần áo, chúng tôi không thể nhận, quá đắt!” Mỗi bộ ở đây đắt gấp hai, ba lần áo quần của người trưởng thành.

Dương Dương cũng cảm thấy rất bất an, lễ phép cảm ơn ‘chú’: “Cảm ơn chú, nhưng những quần áo này Dương Dương không thể nhận được ạ!”

“Chú tặng cho cháu, cháu phải nhận lấy!” Đường Hạo không hề đếm xỉa đến lời từ chối của bọn họ, trực tiếp đi thanh toán.

Tiểu Ngưng lôi kéo con đến trước nhân viên bán hàng, nói với con: “Dương Dương, những vật này không thể nhận được, biết không? Những bộ quần áo kia quá đắt, mẹ không muốn nợ người ta!”

“Mẹ, con hiểu, con hiểu được!” Tuy yêu mến ‘chú’ nhưng không nghĩ sẽ tiếp nhận những món quà xa xỉ như thế này.

Bước ra ngoài, Dương Dương nói: “Đi, chúng ta đi ăn đi!” Nó cũng không nói chuyện quần áo, trước mắt xảo diệu đổi chủ đề.

Dương Dương hơi thả lỏng tâm tình, nắm tay hai người đi vào trong nhà hàng. Đường Hạo nhìn thực đơn rồi gọi món, sau đó còn gọi thêm hai phần thịt bò.

Mặc quần áo bình thường, Tiểu Ngưng bất an nhìn khắp phía.

Nơi này hết thảy đều sang trọng, đắt tiền,thực khách đến đây cũng đều là người giàu có cao sang. Nam thì đi giày da bóng lộn, nữ thì lễ phục quý phái. Chỉ có cô và con cô là một thân quần áo giản dị thông thường, hơn nữa bây giờ còn là lúc nhà hàng nhiều khách đến nhất.

Nhưng con trai cô thì tốt hơn cô nhiều, một đứa trẻ xinh đẹp thì ăn mặc dù đồ giản dị nhất cũng vần đáng yêu, sẽ không làm cho người ta phải chê cười.

So với nhứng người ở đây, cô cảm giác như mình là là người không nên có mặt. Thậm chí cô còn thấy được mấy nữ khách kia nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường.

Như thế càng làm cô thêm không được tự nhiên, tâm tư vô cùng khủng hoảng.

Đôi mắt dịch chuyển, thấy được biểu lộ cười nhạo của hắn, trong nháy mắt, cô phát hiện ra có lẽ đây cũng là hắn cô ý, cố ý để cho cô nhận được ánh mắt coi thường từ người khác.

Từ lúc trên đường đi, nỗi ủy khuất trong cô cứ thế lại tăng thêm vài phần. Đầu cô chuyển hướng sang một bên, nhìn về một chỗ, nhìn gì cô cũng còn chẳng rõ. Cô chỉ là không muốn nhìn vẻ mặt trào phúng của hắn, cho rằng chỉ cần bịt chuông thì chuông sẽ không kêu, chỉ cần cô không nhìn hắn thì sẽ không phải chịu sự vũ nhục của hắn.

\\\

## 119. Chương 119

Dương Dương lần đầu tiên đến nhà hàng sang trọng này, thích ứng của nó khá là nhanh. Nó nhận thấy nơi này rất yên tĩnh nên căn bản cũng không có ríu rít trò chuyện như lúc nãy.

Nhìn mọi người thẳng lưng, nghiêm túc ngồi trên ghế, cho nên nó cũng học theo thẳng tắp người.

Nó rất thông minh, cẩn thận quan sát người khác làm thế nào sau đó nó mới bắt chước làm theo. Có lẽ nó bẩm sinh có tính hòa đồng cao trong người, nên người khác cũng không có dị nghị gì nhiều, nó rất nhanh đã trở thành một thành viên mới ở đây.

Đường Hạo vỗ nhẹ xuống bả vai của nó, mỉm cười khích lệ nói: “Dương Dương làm rất tốt, nhưng không cần câu nệ đâu, cứ thoải mái đi!”

“Có thể nói chuyện sao?” Dương Dương chỉ mấp máy môi, nói bằng giọng rất nhỏ.

“Đương nhiên là có thể, chỉ cần không nói quá to! Đừng giống như mẹ của cháu, hét to với chú như lúc nãy!” Đường Hạo cố ý đem Tiểu Ngưng cuốn vào cùng chủ đề, cái giọng điệu kia giống như đang nói Tiểu Ngưng không khác gì một người đàn bà chanh chua, đanh đá.

“Vâng!” Dương Dương còn nhỏ không hiểu được sự châm chọc trong câu nói của hắn. Nghĩ tới bộ dạng của mẹ lúc thét lên nói: “Cháu hiểu! Tức là phải đè thấp giọng xuống, dạ, chú!”

Tiểu Ngưng lại yếu môi, giả bộ không nghe được lời nói hắn nhục mạ mình, Tiểu Ngưng cúi xuống, nuốt tất cả uất hận, khổ sở vào trong bụng.

Bồi bàn đem thức ăn lên, nhìn lại một lần hỏi: “Tiên sinh, phu nhân, hai người còn cần gì nữa không ạ?”

“Tạm thời thì không!” Đường Hạo thấp giọng trả lời.

Ngồi bên kia, Tiểu Ngưng vì tiếng ‘phu nhân’ mà vẫn còn bàng hoàng, kinh ngạc.

Lập tức, bồi bàn lui sang một bên.

Đường Hạo cầm lấy khăn ăn, đem khăn đặt xuống dưới cổ. Dương Dương thấy ‘chú’ làm vậy cũng học theo, đem khăn ăn đặt cài dưới cổ áo.

Nhìn động tác của con trai, Đường Hạo nở một nụ cười. Sau đó cầm lấy dao dĩa, xắt miếng thịt bỏ làm mẫu cho Dương Dương.

Dương Dương nhìn mọi động tác, cắt từng miếng thịt bò xuống, xiên lên rồi bỏ vào miệng.

Cha con hai người nhìn nhau một cái, một cái, thật là vui vẻ.

Tiểu Ngưng không có tâm tình nào để ăn, ngồi một bên, thức ăn cũng không có động đến.

“Mẹ, sao mẹ không ăn vậy? Ăn rất ngon mà!” Dương Dương nhỏ giọng hỏi.

“Bởi vì mẹ không thông minh như Dương Dương, không thể sử dụng nổi dao dĩa như người khác!”

Đang cúi đầu suy nghĩ cự tuyệt sự trào phúng của hắn, một giọng nữ hòa nhã vang lên bên tai cô.

“Phải không đây? Đường tổng, không ngờ lại gặp được ngài ở đây, hôm nay ngài nghỉ làm sao?” Một phụ nữ mắc lễ phục màu sáng, lụa tơ tằm hảo hạng trễ sâu xuống ngực, khẽ cười ngồi xuống bên cạnh Đường Hạo.

Hắn chau mày, nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại: “Ừ, thật là không ngờ, cô cũng tới đây dùng cơm sao?”

Là Hoàng Kỳ Kỳ, rất nhanh đem Tiểu Ngưng ra đánh giá một phen, tròng mắt đắc ý, cao ngạo cười. Không ngờ lại có người phụ nữ như thế này, một thân trang phục thường ngày rẻ tiền đã nói lên thân phận của cô ta, bất quá cũng chắc chỉ là một cô hầu trong nhà Đường Hạo mà thôi.

Cô gái này đối với cô mà nói, ngay cả nửa điểm uy hiếp cũng chẳng có.

Cô ta đắc ý, hếch ngực, cố ý khoe chiếc vòng cổ kim cương đang đeo, biểu hiện ra cô tài trí hơn người.

Bất quá khi cô ta nhìn sang cậu bé bên cạnh, không khỏi giật mình,trời ạ, tựa như nhìn thất một Đường Hạo thu nhỏ.

Buông lỏng tinh thần trong nháy mắt, cô miễn cưỡng lộ ra nụ cười, lơ đãng hỏi: “ Đường tổng, vị tiểu thư đây cùng cậu bé đáng yêu kia là….. người thân của ngài sao?”

Câu hỏi của cô cũng khiến Tiểu Ngưng chú ý đến, cô muốn xem hắn, trước mặt người khác sẽ giới thiệu cô cùng con như thế nào!

Chờ đợi hai phút sau, Tiểu Ngưng lại thất vọng, Đường Hạo thật xảo quyệt, hắn đổi chủ đề rất nhanh. “Ha ha, thật ra, Kỳ Kỳ tiểu thư rất có hứng với việc nhà của Đường Hạo tôi đây. Chẳng lẽ cô không muôn làm điện ảnh nữa chuyển sang nghề thám tử thì thích hợp hơn phải không? Nếu như đây là nguyện vọng của Kỳ Kỳ tiểu thư, một cú điện thoại của tôi cũng đủ giúp cô toại nguyện rồi!”

Tuy rằng khẩu khí có vẻ hắn đang nói đùa nhưng Hoàng Kỳ Kỳ thì đương nhiên biết rõ hắn không có đùa. Phụ nữ thông minh thì phải biết khó mà lui, biết mình đang ở dưới nấc thang nào. Hoàng Kỳ Kỳ lộ ra vẻ mặt phong tình mê lạc, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt Đường Hạo. “ Đường tổng, bên kia còn có bạn bè đang chờ tôi, tôi đi trước. Ngài nhớ gọi điện cho tôi nhé, đùng có quên người ta!”

Cô ta nháy mắt, hướng tới cô gái đang ngồi đối diện mà ra hiệu ám chỉ quan hệ giữa cô ta và Đương Hạo ở trên mức xã giao bình thường.

Đường Hạo thoáng nhìn Tiểu Ngưng, sau đó hôn trả lại lên má của Kỳ Kỳ : “Được, chờ điện thoại của tôi!” Khi thấy phụ nữ đối diện sắc mặt đã trở nên trắng bệch, hắn phối hợp cùng Kỳ Kỳ biểu diễn.

Được Đường Hạo hôn một cái, Hoàng Kỳ Kỳ lại có dũng khí làm càn thêm. Đôi chân không muốn rời đi, chầm chậm nhìn cô giá một thân mộc mạc kia đầy khiêu khích. “Tiểu thư, bộ đồ trên người cô thật đặc biệt, tôi tin rằng ở đây có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy!”

Tiểu Ngưng bị cô ta nói, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Mà Đường Hạo thì một bộ không quan tâm đến, ngồi im lặng một bên.

“Good bye, bye!!!” Sau khi nói xong Kỳ Kỳ còn làm bộ thân thiện, vẫy tay chào Tiểu Ngưng cùng cậu bé đáng yêu kia, lắc lư thân mình rời khỏi.

Dương dương rất không thích cô vừa rôi, cô ta làm sao có thể hôn môi ‘chú’:“ Chú à, cô vừa rồi là bạn của chú sao?”

“Cô ấy làm sao có thể tùy tiện thân mật như vậy? Thật sự là rất kì quái nha!” Dương Dương chu miệng lên nói.

“Không kì quái gì hết! Đó chỉ là một trong những lễ nghi xã giao bình thường thôi! Như mẹ cháu vừa rồi không có để ý đến người ta thế mới là không có lịch sự! Biết không?”

Tiểu Ngưng giương mắt lên, tức giận nhìn hắn. Hắn làm sao mà có thể ở ngay trước mặt con mắng chửi người mẹ này? Hắn một mực cho là cô thấp hèn, cùng ở trong chỗ này là không hợp nhau, hơn nữa còn để cho người ta xem thường cô, chứng kiến cô lâm vào khó xử.

Tiểu Ngưng nhẹ nhàng nhắm lại mắt một lúc rồi mở ra, biểu lộ của cô trở nên dị thường, bình tĩnh cầm dao dĩa cắt một ít thịt bò trên khoanh xuống, sau đó bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp.

Chỉ là ngoài vị chua cùng cảm giác khổ sở, cô không cảm nhận được vị gì khác.

Động tác của cô đúng tiêu chuẩn, nếu cô cũng khoác lên mình một bộ lễ phục đẹp đẽ nào đó thì tuyệt đối không thua kém gì các vị tiểu thư khác trong nhà hàng. Sau khi nuốt xuống một ngụm, cô buông dao dĩa xuống.

Cô nắm quyền chứng minh thực tế rõ rệt, cô muốn cho hắn thấy cô không phải không biết sử dụng mấy đồ này.

Nghe thấy cô nói giọng không cao cũng không thấp cùng với con: “Mẹ không phải không biết đến lễ nghi ở những chốn như thế này, cũng không ngốc đến nỗi không sử dụng được dao dĩa. Chỉ là đối mặt với tên chỉ biết nhìn vào vỏ ngoài, cho nên mẹ không muốn ăn. Đối mặt với một cô gái không biết lễ phép mẹ cũng không cần phải hiểu biết đáp lại cô ta, con hiểu không?”

Dương Dương gật đầu: “Đúng vậy! Người phụ nữ vừa rồi con cũng không có thích, con cũng thấy mẹ không có sai!” Chỉ là, mẹ nói ‘chú’ là ‘ thứ mặt lạnh’, không biết ‘chú’ có tức giận hay không?

Tiểu Ngưng quay đầu biểu lộ thật bình tĩnh nói: “Anh đừng nghĩ rằng tôi chưa bao giờ đến những nơi xa hoa như thế này, lúc trước tôi cũng thường xuyên đến những nơi này…!” chỉ có điều cô không phải đến đây ăn cơm cùng khách mà là đến làm công kiếm tiền, những lời đó cô để lại trong bụng.

\\\

## 120. Chương 120

Sau khi nói xong, mắt cô ướt nhòe, cô nháy một cái rất nhanh, quay sang một bên.

Kỳ thật Dương Dương cũng đã được đến nơi này rồi, nhưng lúc đó nó còn nằm trong bụng cô. Vì để nuôi dưỡng được con, cô đã trải qua rất nhiều vất vả, trải qua rất nhiều đau khổ mà những cô gái khác không thể chấp nhận nổi. Vì sao hắn thậm chí nghĩ không đến, nhìn không thấy, chỉ biết một mực mà làm tổn thương cô? Nhìn cô đau khổ, hắn rất sung sướng, mở cờ trong bụng hay sao?

Bị cô mắng là “tên chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài” hắn tức giận, đang muốn nổi đóa lên với cô, lại nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô , nội tâm của hắn bỗng thấy đau đớn.

Đáng chết, hắn vì thấy cô bộ dạng cố nén nước mắt mà đau lòng, nhìn cô khổ sở mà tự trách bản thân.

Hai người lớn vì có tâm trạng mà trầm mặc, Tiểu Ngưng vẫn ngồi đó, Đường Hạo cũng vẫn ra vẻ bình thường, cắt lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng. Về phần hương vị đặc biệt hay gì đó, hắn cũng không cảm thấy được.

Dương Dương quan sát hai người lớn ngồi hai bên, nó biết mẹ trước kia có quen với ‘chú’, hơn nữa nó cũng xác định đến 90% ‘chú’ chính là ba của nó.

B

ằng không thì tại sao ‘chú’ lại đối xử đặc biệt như thế này với mình, thật nha, liệu có giống như phim truyền hình không? Ba mẹ yêu nhau, cãi nhau nhưng lại có một đứa con, sau bao nhiêu lâu thì lại một lần nữa tìm đến nhau, nhận ra nhau, rồi tiếp tục một cuộc sống gia đình hoàn chỉnh.

Ừ, nó đang đợi ai đó tự nói với nó, rằng ‘chú’ là ba nó.

Nhưng hình như mẹ và ba có chút vần đề, mẹ cùng ba thoáng nhìn rất lạ, không giống như chuyện trên TV, gặp nhau là ôm lấy nhau.

Ừ, hiện tại cũng có vẻ là như thế, nó tôn trọng quyết định của ba mẹ là được. Nếu như mẹ và ba ở cùng một nơi là tốt nhất, còn nếu không được thì nó cũng chấp nhận.

Nô đùa suốt cả một ngày, Dương Dương mệt mỏi cũng bắt đầu ngáp. Nhưng nó vẫn cứ quần lấy ‘chú’, muốn chú chơi game cùng nó: “Chú ơi , chơi với cháu nha! Trước kia cháu toàn đánh với máy chủ thôi! Đều không có ai cùng đánh yêu quái cả!”

Nhìn con, hai mắt đã nhíu lại với nhau Đường Hạo đau lòng nói: “Dương Dương hôm nay nên đi ngủ sớm một chút đi! Hôm nào chú cùng cháu chơi một trận ra trò! Ok”

“Vâng!” Nó có chút không bằng lòng nhưng ‘chú’ đã nói như thế rồi, ừ, ngực của ‘chú’ cứng hơn so với mẹ rất nhiều, nhưng thật rộng, nằm trong lòng chú thật thoải mái. “Oa….” Vừa cảm thấy thoải mái, cậu bé mở to miệng, ngáp dài một cái.

“Nhanh lên! Mau đi ngủ đi!” Đường Hạo đẩy thân thể bé nhỏ trước ngực ra, thúc giục nói.

Tiểu Ngưng tránh một bên, bước vào phòng để chuẩn bị đem con đi tắm rửa. Sau đó nói với người đàn ông đối diện đang ngồi trên ghế sô pha. “Dương Dương buồn ngủ rồi! Anh cũng bề bộn công việc mà phải không? Công việc của anh không phải lúc nào cũng rất bận hay sao?”

Hắn đến gặp con, cùng chơi với con, đã muốn con đi ngủ, thì bây giờ tất nhiên cũng không thể nên ở lại đây được.

Trong lòng bừa bộn suy nghĩ, cô được giải vây kéo con vào trong phòng tắm.

“Mẹ! Con không muốn tắm đâu!” Dương Dương chu miệng nói, giờ nó chỉ muốn được ngủ trong lòng ‘chú’ thôi.

“Người con bây giờ vô cùng bẩn, làm sao mà đi ngủ được! Láu lỉnh! Mau đi tắm thôi!”

“A ! Dạ, ! Phải nhanh lên! Nhanh lên mới được!”

Dương Dương đùa nghịch thật sự đã quá mệt rồi, sau khi được mẹ tắm xong, lại tựa vào người mẹ, ngủ thiếp đi.

Tiểu Ngưng dùng khăn bông cuốn lấy con, sau đó mới bước ra khỏi phòng tắm.

Khi cô bước ra, không may vẫn nhìn thấy hắn ở đó, liền nhíu mày lại. Rất nhanh đem con vào trong phòng, rồi ra tiễn khách: “ Xin lỗi hiện tại con cũng đã ngủ rồi, nếu anh muốn thì gặp nó thì xin mời đợi đến này mai!”

Người ngồi trên ghế sôpha dường như không để ý đến lời đuổi khách của chủ nhà, rút lấy một điếu thuốc, chuẩn bị hút.

“Thực xin lỗi, nếu anh muốn hút thuốc thì hãy đi ra ngoài, không thể hút thuốc trong nhà tôi được đâu!” Cô chán ghét mùi thuốc lá, mỗi ngày đều phải ngửi qua không biết bao nhiêu lần, thật vất vẻ lắm về nhà mới tìm được một chút không khí để thở, cô không muốn có người phá hủy bầu không khí trong sạch ở nhà cô.

Đường Hạo thì cho rằng hành động này của cô chỉ là làm bộ, vẫn nhen nhóm thuốc nhưng hút một cách gấp gáp sau đó thổi ra nhanh nói: “Tôi muốn nói với cô chuyện đứa con, cô hãy nhanh chóng nói cho con biết tôi là cha của nó!”

Vừa nhắc đến con, sắc mặt Tiểu Ngưng lại trắng bệch ra, khí thế cũng hạ thấp rất nhiều. Cô bất lực đứng ở trong phòng, hơi thở mỗi lúc một dồn dập.

Vừa mới tắm cho con xong, toàn thân cô vẫn còn ẩm ướt chưa có thay được quần áo dính chặt trên thân. Nhất là ẩm ướt toàn bộ vạt áo phia trước, đem nơi đẫy đà nhất của cô lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn rõ hoa tiết trên áo ngực của cô.

Cô run rẩy càng làm cho nơi đó thêm nhấp nhô từng đợt sóng, khiến cho người đàn ông ngồi trên ghế sô pha kia miên man bất ổn. Ánh mắt xông ra nhìn thẳng vào cô, chạm rãi từ trên xuống dưới.

Chỉ thấy bụng cô và cả một chút phái dưới là cả một vùng ẩm ướt. Ướt át trên vải áo càng trong suốt, làm cho hắn nhìn rõ hôm nay cô mặc đồ trong màu hồng nhạt. Hắn vốn là không muốn lưu tâm, nhưng lại rất tức giận.

Dưới bụng hắn lại nổi lên một hồi căng cứng, hắn cảm rõ mình đang khao khát điều gì.

Hắn dùng lực hít vài hơi thuốc lá, bực bội nới lỏng cà vạt. Cổ áo có chút mở rộng, lộ ra một vùng mạch tuyệt đẹp, chỉ vì quá nghiêm túc mà nổi lên một tia huyết sắc.

Đắm chìm trong thống khổ Tiểu Ngưng không phát hiện ra hắn đang khác thường, đi đến bên cạnh hắn, khẩn thiết cầu xin: “Đường Hạo nếu như không gặp, anh căn bản cũng không biết đến sự tồn tại của Dương Dương…..!”

“Chính là đã gặp, con của tôi, nhất định tôi sẽ đem về!” Đường Hạo lạnh lùng cắt đứt lời cô, lông mày nhướn cao.

“Nhưng nó cũng là con của tôi, là hết thảy mọi thứ của tôi!” Tiểu Ngưng khóc nhanh: “Tôi xin anh, xin đừng mang nó đi! Anh có thể đến gặp con theo định kỳ, như thế không tốt sao?”

Cô bởi vì suốt ruột khủng hoảng mà thân thể càng kịch liệt run lên. Đồng thời hai luồng phong nhuyễn kia càng rung động cao thấp theo.

Làm cho Đường Hạo thống khổ than nhẹ một tiếng. Hắn đem tàn thuốc ném xuống đất, dung đế giày chà sát.

“Cô cam lòng cầu xin tôi ư?Hả?!” Cặp mắt hiện lên một tai tà ác sắc nhọn đâm thẳng về phía cô, khóe miệng mỉm cười hỏi.

Tiểu Ngưng tuy bị ánh mắt của hắn làm cho không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu : “Đúng vậy! Tôi cầu xin anh! Xin anh đừng cướp con tôi đi!”

Hắn đột nhiên kéo cô vào ngực mình, từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to chuẩn xác đặt lên vùng ngực mềm mại của cô, nói: “Tốt lắm! Dùng thân thể cô giao dịch đi! Chỉ cần cô làm cho tôi thư thái, thì tôi nhất định sẽ suy nghĩ đến lời cầu xin của cô!”

\\\

## 121. Chương 121

“Đường Hạo, anh đừng có như vậy!” Tiểu Ngưng không ngờ hắn đột nhiên khinh bạc cô, toàn thân giãy dụa, cô đẩy bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình ra.

Đường Hạo mới tiếp xúc với thân thể mềm mại của cô, hắn đã không bỡ rời đi. Nhưng cô đã kháng cự, được, hắn cố gắng làm người một chính nhân quân tử vậy. Hắn buông cô ra, nhún nhún vai nói chẳng sao cả: “Tốt, đã như vậy rồi thì không có gì để nói. Đợi khi có báo cáo xét nghiệm xong, tôi nhất định sẽ mang Dương Dương đi!”

Nói xong, hắn lấy áo, muốn rời khỏi căn phòng này.

“Không cần!” Tiểu Ngưng lại thất kinh đuổi theo, nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, hoảng hốt nói: “Anh không cấn phải đi!”

Hắn đưa lưng về phía cô, môi đắc ý mỉm cười. Vẫn không quay lưng lại, tiếp tục hỏi cô: “Tôi nghĩ cô đã có quyết định rồi hả?!”

Tiểu Ngưng nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi dưới, trên mặt đầy nước mắt khuất nhục, từ phía sau ôm lấy hắn, dùng hành động để trực tiếp nói cho hắn biết đáp án.

Khi sống lưng hắn chạm đến da thịt mềm mại của cô, sự chịu đựng của hắn cũng đạt đến cực hạn. Xoay người lại, ôm lấy thân thể cô, định đi vào một gian phòng khác.

Tiểu Ngưng nhìn ra ý đồ của hắn, loạng choạng lắc đầu: “Không được! Không thể vào căn phòng đó!”

“Vì sao? Chúng ta bây giờ cần một cái giường lớn!” Lúc này, hắn không muốn nghe thông báo ‘vì không có địa điểm tổ chức mà sự kiện bị hoãn lại.

“Đó là phòng của mẹ tôi! Chúng ta không thể!” Tiểu Ngưng kiên trì nói.

“Đáng chết, cô sẽ không để cho tôi tại ngay ghế sô pha mà muốn cô chứ?!” Bởi vì dục hỏa thiêu đốt mà khuôn mặt của hắn đỏ hồng lên, trên trán hiện rõ một tầng mồi hôi mỏng.

“Không, Dương Dương có thể đi ra bất cứ lúc nào!” Tiểu Ngưng nghẹn lời, ánh mắt chuyển về phía phòng tắm.

Đường Hạo không nghĩ gì nhiều, ôm cô thẳng vào trong phòng tắm.

Đường Hạo không mang theo chút tình cảm nào, cùng không để ý đến không gian. Hắn không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, đặt ngay cô xuống, sau đó kéo khóa quần, lộ ra niềm kiêu ngạo của hắn.

Mặt không biến sắc, Tiểu Ngưng dựa vào vách tường, chờ đợi cực hình đến. Cô cho rằng hắn giờ muốn tiến vào cô ngay.

Hắn từ trong túi quần móc ra một vật bọc giấy thiếc bạc.

Cái này………….. Tiểu Ngưng kinh ngạc nhìn hắn.

Đường Hạo rất nhanh mở ra: “Thế nào? Đừng có nói với tôi, cô không biết đây là cái gì, tôi sẽ không tin đâu!”

Tiểu Ngưng lại nhẹ nhàng nháy mắt ươn ướt lại, bình tĩnh nói: “Tôi biết, chỉ không biết là anh mua khi nào? Anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Dương Dương sao?” Cô không tin là hắn có thể dẫn theo con mà đi mua thứ này.

“Tôi có trong xe!” Hắn trả lời câu hỏi của cô, giương mắt lên nói: “Cô tự cởi áo mình ra đi, tôi mệt mỏi rồi!”

Tiểu Ngưng trong nội tâm lại mỏi nhừ, đau đớn. Hắn có sẵn trong xe, khi nào cần thì sử dụng, như vậy có nghĩa là lúc nào cũng có phụ nữ đến giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lí sao?

Ha ha, hắn đã từng nói cô là điếm, đàn ông như thế nào cũng là trở thành đàn ông của cô được!

Tuy cô không có tư cách gì, hắn nói cô cái gì cũng không phải, nhưng cô lại giận hắn, hắn sao có thể giống như loại trai bao kia, không kể thời điểm, không kể đối tượng.

“Nhanh lên! Đem quần áo cởi ra!” Thấy cô một mực không động đậy, Đường Hạo nhíu mày thúc giục.

Tiểu Ngưng không còn khóc nữa, có lẽ khóc cũng quá đủ rồi. Giao dịch này cùng hắn, cô cam tâm tình nguyện, có lẽ cũng bởi một phần còn yêu hắn.

Chậm rãi cởi toàn bộ quần áo xuống, thân thể cô hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn.

Nhìn xem, thân thể cô thật hoàn mỹ, Đường Hạo trong nháy mắt quên cả hô hấp.

Tuy bọn họ đã có con, cũng hoan ái cùng nhau vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn được cô hoàn toàn, nhìn cô không che đậy gì trước mặt hắn.

Cô đẹp hơn cả những gì hắn đã tưởng tượng. Vùng ngực cao cao nhô lên, càng tô điểm thêm một vùng bằng phẳng. Chỉ là dưới bụng cô có một vết sẹo dài, làm mất đi một phần eo hoàn mỹ.

Tay hắn rất tự nhiên vỗ vỗ, mâm mê lên miệng vết sẹo kia, thấp giọng hỏi: “Dương Dương là sinh mổ sao?”

“Đúng vậy! Sinh mổ!” Cô đáp lại.

“Cô đúng là một người mẹ ích kỉ, tại sao không thuận sản, như vậy mới là tốt nhất cho con!” . Hắn tuyệt đối muốn gây khó dễ cho cô, kiếm cớ mắng cô.

“Tôi không thể sinh nó một cách tự nhiên được. Nếu không mổ thì cả tôi lẫn con đều sẽ gặp nguy hiểm!” Nhớ lại cảnh tượng lúc sinh con, Tiểu Ngưng cho tới giờ vẫn còn thấy nỗi sợ hãi lúc đó, nói: “Tôi không ích kỉ, anh căn bản không biết sinh con vất vả như thế nào, một người mẹ tuyệt đối sẽ không vì bản thân, mà ích kỉ không để ý đến con mình!”

Cô nhìn thẳng hai măt hắn, kiên định nói rõ cô yêu thương con biết nhường nào.

Đường Hạo tránh né ánh mắt đầy sự yêu thương của người mẹ. Hắn nắm cằm cô, làm cho cô ngửa mặt lên đón nhận bước cướp đoạt tiếp theo của hắn. “Ha ha, tôi bây giờ không muốn nghĩ cô sinh con như thế nào! Tôi chỉ nghĩ……không biết nên từ phía trước hay đi phía sau mà muốn cô!” Đường Hạo chống đỡ bên tai cô, tà ác lẩm bẩm.

“Xin mời cứ tự nhiên!” Cô thản nhiên nói, cố gắng ra vẻ không quan tâm.

“Vậy tất cả đều sẽ tới một lần!” Hắn mỉm cười nói, đem sống lưng Tiểu Ngưng nâng cao dán chặt lên vách tường gạch men sứ, mở hai chân cô ra, nhanh chóng tiến vào.

“Ừ!” Bởi vì hắn dùng sức thái quá, khiến Tiểu Ngưng không thể không bấu chặt lấy áo hắn, nhắm mắt chịu đựng tất cả khuất nhục.

Khi hắn gào rú một tiếng như loài giã thú, thân thể hắn không ngừng run lên, rút ra từ trong người cô.

Đòn lấy thân thể suy yếu của cô, đè thấp lưng cô xuống, làm cho hai tay cô vịn vào bồn rửa tay.

Một khuôn mặt từ đỏ chuyển sang hồng, cô giãy dụa đứng thẳng người : “Anh không phải chỉ nói cần một lần thôi sao?”

Quần áo còn mặc trên người, áo sơ mi trằng không có lấy một vết nhăn, trên quần hắn cũng không có lưu một chút dấu vết. Hắn cười hừ một tiếng nói: “ Tôi cũng đâu có nói chỉ cần có một lần. Tôi nói chỉ cần cô thỏa mãn tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề của cô!” Hắn hảo tâm nói giúp cô nhớ đúng lại những gì hắn và cô nói lúc nãy.

“Vậy, anh muốn mấy lần, mấy lần thì anh mới thỏa mãn?” Tiểu Ngưng có cảm giác mình đã sai lầm một điều gì đó. Nhưng trong lòng thì muốn giữ lại con của cô, không có cơ hội, cũng không có thời gian lo lắng những bất an này.

“Loại chuyện này tôi cũng không có dám chắc, bất quá chỉ cần cô phối hợp tốt theo là được!” Hắn cuồng vọng cười, đem cô lại nâng lên, trực tiếp tiến thẳng vào.

Tiếng của hắn quá lớn, Tiểu Ngưng sợ hãi quay đầu nói hắn: “Xin anh, đừng có tiếng như vậy! Con có thể nghe thấy!”

Lúc này, người đàn ông phách đạo kia cuối cùng cũng nghe lời cô một lần.

\\\

## 122. Chương 122

Lại một lần run rẩy nữa qua đi, hắn từ trong thân thể cô đi ra. Thở hồng hộc, toàn thân mặt mũi cô đỏ bừng, hai chân cô bủn rủn không đứng vững.

Đường Hạo vừa mới buông cô ra, thân thể Tiểu Ngưng giống như vừa bị giã thú giày vò rớt xuống. Khi cô gần muốn ngã xuống thì một tay hắn ôm lấy cô.

“Cảm ơn!” Cô không biết phải đối mặt như thế nào với sự tàn nhẫn của hắn, còn có thể nói gì hơn. Thật sự chuyện giữa hai người là đẹp nhất, vậy mà hắn lại làm cho cô không ra gì, biến chuyện này trở nên cực kì khó coi.

“Cảm ơn tôi cái gì, cảm ơn tôi thỏa mãn cô sao?” Hắn một tay cởi bỏ ‘áo mưa’… ném bỏ vào trong thùng rác bên cạnh.

“Anh biết tôi không phải có ý đó!” Cô bất lực nói.

Hắn để cô cô tựa trước vào lồng ngực của mình, hất mái tóc dài rơi lả tả xuống, trên gương hiện ra tấm lưng đơn bạc trắn tuyết của cô,trên vai trái còn dán băng gạc.

Trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lùng thay thế.

Đau lòng gì chứ, nếu không phải cô ta ở đó kiểm tiền, thì bây giờ đâu có ra bộ dạng thê thảm như thế này!

Ngón tay hắn chậm rãi vuốt nhẹ lên hàng chữ đỏ dưới cổ cô, giống như là một nhãn hiệu. Phía trên là một chữ mẫu, phía dưới là một loạt các con số dấu hiệu,hắn nhếch môi, châm chọc cười.

Nhìn những chữ cái trong gương, Đường Hạo bên tai cô đọc nhớ kĩ từng số: “ HT 1314, cả đời, xem ra lúc ấy tôi ban cho cô dòng chữ này quả nhiên không sai, sự thật bây giờ đã chứng minh rồi!”

Tiểu Ngưng mới hưởng thụ được một chút cảm giác tựa trên vai hắn, thế mà hắn lại đem hi vọng của cô một lần nữa đánh tan tành. “Không phải!”

Tiểu Ngưng giãy dụa thoát khỏi hắn, không dựa dẫm vào hắn. Cô chống lưng dậy, tự nhặt quần áo đã bị vứt qua một bên.

“Vừa mới cùng tôi làm xong giao dịch, cô còn nói là không phải sao?” Hắn mỉm cười chất vấn.

“Anh biết rõ bởi vì sao!” Hai tay mặc lại quần áo, bị hắn làm cho tức giận đến phát run.

“Mặc kệ là vì sao, cô có thể cùng ‘giao dịch’ với tôi, thì cũng có thể vì tiền mà có thể làm với người đàn ông khác!” Đường Hạo lần này nói rất lạnh nhạt, hai tròng mắt hờn giận đang thiêu đốt.

Hắn rút lấy một đoạn giấy vệ sinh, lau sạch sẽ, rồi kéo quần lên.

“Tôi không có cùng người khác, chưa bao giờ! Chỉ có anh là bức tôi, chỉ có anh là làm cho tôi….….”

Đường Hạo hừ nhẹ một tiếng, hai tay đút trong túi quần, nói: “ Cô nói rốt cuộc câu nào là thật , câu nào là giả? Đừng quên trước kia chính cô đã tự thừa nhận mình rồi!”

“Đó là tôi nói dối, thật sự lúc đó tôi đã nói dối! Tôi một mực từ trước đều chỉ có anh là người đàn ông duy nhất thôi, duy nhất chỉ có một mình anh!” Tiểu Ngưng giương mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

Ánh mắt của cô thanh tịnh như vậy, không chút dao động, trong như thu thủy. Trái tim Đường Hạo run lên, kích động vì cô thừa nhận hắn là người đàn ông duy nhất của mình.

Chính là….

“Tôi không muốn nghe cô nói dối thêm nữa, độ trung thực của cô không cao!” Năm đó mỗi ngày cô đều như vậy, nhưng thế thì sao nào, không phải đều là giả dối sao? Hắn bị lừa lần thứ nhất, sẽ không bị lừa thêm bất cứ lần nào nữa.

Hắn mở cửa phòng tắm, nắm tay cửa, chuẩn bị rời khỏi. “ Con tôi tôi sẽ dẫn đi, cô nhanh chóng tìm cơ hội giải thích với nó, vì sao từ nay về sau sẽ cùng ở một chỗ với cha. Lí do là gì thì tự cô nghĩ ra, chỉ cần làm sao cho con không thương tâm quá là được!”

Nói xong hắn muốn đi ra.

“Không được! Anh không được đi!” Tiểu Ngưng đã mặc quần áo tử tế, chạy theo lôi kéo hắn.

“Không đi? Cô muốn giữ tôi lại làm gì? Muốn làm thêm một lần nữa sao?” Ánh mắt của hắn giống như hai khối băng lạnh lẽo đè lên người Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng bi thương, nước mắt lại lưng tròng. “Đường Hạo, anh đã nói, chỉ cần tôi thỏa mãn anh, thì anh sẽ cho không mang con tôi đi cơ mà?”

Đường Hạo chau lông mày, sau đó mở trừng hai mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Tôi nói khi nào? Sao tôi lại không biết nhỉ?”

“Anh nói, anh đã nói !” Sợ sẽ đánh thức con, Tiểu Ngưng kích động nhưng vẫn đè thấp giọng xuống : “Vừa rồi anh từ phía sau ôm lấy tôi , nói chỉ cần, thì sẽ không cướp con của tôi đi, nều không như vậy thì tôi cũng sẽ không cùng anh ở trong phòng tắm ….” Chút từ ngữ mẫn cảm, cô không nên nói thì hơn.

Bộ dạng hắn như bừng tỉnh nói: “Thì ra là vậy, tôi nói, chỉ cần cô thỏa mãn tôi, tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề của cô!”

Tiểu Ngưng lại nghĩ nghĩ, hắn đã nói như vậy. Sắc mặt kích động, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Rốt cuộc cô cũng đã rõ, cô chỉ là cái chăn cho hắn đùa bỡn: “ Anh lừa tôi, anh…anh..chỉ muốn đùa bỡn tôi thôi!” Cô không tin trợn to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Đường Hạo lộ ra vẻ mặt lãnh khốc mà hắn thường dùng khi đàm phán trên thương trường, nhếch đôi môi mỏng mà nói ra: “Xin cô chú ý dùng từ, tôi không có lừa cô. Tôi nói là suy nghĩ. Một người phụ nữ bán đứng thân thể đơn giản như vậy sao có đủ tư cách là mẹ của con tôi được!”

Hắn nói một lí do rất đàng hoàng, nhấc chân muốn dời khỏi.

Lúc này, cửa phòng bên bật ra, Dương Dương mặc bộ đồ ngủ, từ bên trong đi ra, dụi dụi mắt nói mơ: “ Mẹ, con muốn đi tiểu!”

Đang mông lung dụi mắt lại nhìn thấy ‘chú’, khuôn mặt nhỏ nhỏ lại mỉm cười: “ Hì hì, chú, chú vẫn chưa về ạ?”

“Ừ! Chú và mẹ có chuyện muốn nói! Bây giờ mới muốn về!” Hắn xoa xoa đầu cậu bé, ôn nhu nói.

Tiểu Ngưng rất nhanh thu hồi lại biểu lộ trên khuôn mặt, cúi đầu nói: “Dương Dương, nhanh đi, rồi đi ngủ!”

Dương Dương ngaon ngoãn, sau đó di chuyển chỉ mấy bước ngắn ngủi là đến phòng tắm.

Cô tiến lên níu lấy vạt áo của hắn, một lần nữa cầu xin, một lần nữa lại cầu xin: “Tôi van anh, cầu xin anh!”

“Không có gì để cầu xin cả, không có Dương Dương cô có thể kết hôn, sớm muộn gì cũng sẽ có một đứa con mới thôi!” Hắn có lòng tốt đưa ra một chủ ý với cô, nói ra cái chủ ý chết tiệt này nội tâm hắn rất khó chịu.

“Không!”

Đúng lúc này, Dương Dương từ trong nhà tắm đi ra, dường như nó phát hiện ra điều gì bí mật: “Mẹ ơi, con thấy trong thùng rác có thứ gì rất kì quái!” Cái thứ này nó chưa gặp qua bao giờ.

Tiểu Ngưng cùng Đường Hạo hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có hút xấu hổ, tựa hồ đã biết Dương Dương nhìn thấy thứ gì.

Đó là cái gì gì đó, không giống giấy vệ sinh, như thế này này…!” Dương Dương chu đôi môi đỏ lên, nghĩ nghĩ xem đó là thứ gì: “Mẹ, đó là thứ gì vậy ạ?”

Bị hỏi đến, Tiểu Ngưng ong ong đầu cúi xuống, choáng váng không biết trả lời như thế nào.

Nhìn mẹ đỏ bừng cả mặt, bộ dáng không biết như thế nào, cậu bé càng thấy hiếu kì hỏi: “Chú ơi, vật đó rốt cuộc là để làm gì vậy ạ?”

Đường Hạo từ trước đến giờ luôn trấn định, không biểu lộ nhiều, lúc này sắc mặt cũng trở nên hồng hồng, thấy rất xấu hổ.

“Chú…”

Nghe con cứ tiếp tục hỏi, Đường Hạo rốt cuộc cũng thẹn vì mình đã làm một việc hậu họa vô cùng nói: “À, đó là bóng bay!”

\\\

## 123. Chương 123

“Bóng bay? Bóng bay gì mà kì lạ, cháu chưa có thấy bao giờ!” Dương Dương bán tin bán nghi nói, vẻ mặt vẫn khó hiểu hỏi: “Thế vừa rồi là chú chơi bóng bay hay là mẹ vậy ạ?”

Lúc này hai người lớn đều không còn quan tâm đến vấn đề lúc trước đó, thấy Dương Dương hiếu kì như vậy, mồ hôi chảy đầy mặt, không thể đỡ nổi.

Đường Hạo rũ rũ tóc ngắn xuống, che dấu bối rối của mình: “Ừ, là chú chơi!”

“Ha ha. Chú à , chú lớn như vậy rồi mà vẫn còn chơi thổi bóng bay sao? Vậy chú còn không ạ? Cho cháu một cái để chơi đi!” Bóng bay đó thật kì quái, chỉ thấy màu hơi mờ mờ.

Người ở một bên run sợ hồi lâu rốt cuộc cũng có phản ứng: “Dương Dương đừng có làm phiền chú nữa, mau về ngủ đi!”

“Không nha! Bây giờ mới có tám giờ mà! Con không có đói bụng! Muốn chơi cùng chú nữa cơ!” Con trai tỉnh ngủ rồi, lại có tinh thần tốt, thật khó đối phó.

Dương Dương cứ quần quít lấy ‘chú’, Đường Hạo căn bản không thể nào đi được.

“Chú, cháu muốn chơi bóng bay!”

“Chú không còn nữa rồi! Để hôm nào rồi chú mua cả một đống rồi cùng Dương Dương chơi nhé!” Lúc này Đường Hạo chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay, vừa rồi nói cái gì mà bóng bay chứ!

“A, tốt quá, chú nhớ mua cho cháu cái loại kì quái đó nhé!”

“Ừ!” Đường Hạo tùy tiện ứng một câu. “Dương Dương, chú bây giờ phải về nhà rồi! Mẹ cũng một ngày mệt mỏi, cũng nên đi nghỉ sớm, có phải không?”

Biết là hắn đang lừa gạt con, nhưng nghe được hắn đối với mình, trong lời nói có chút quan tâm, trong lòng Tiểu Ngưng không ngừng nổi lên một chút ngọt ngào.

“Rinh! Ring ! Ring!” Chuông điện thoại đặt trên bàn trà bỗng vang lên.

Không biết vì sao mà Tiểu Ngưng đột nhiên cảm thấy kinh sợ, dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Cô cầm điện thoại, ngập ngừng nói: “A lô, xin chào!”

Xin chào, xin lỗi có phải Lục Giai Ngưng tiểu thư đấy không ạ?” Đối phương lễ phép hỏi.

“Dạ!”

“Chúng tôi gọi từ bệnh viện XX, mời cô đến bệnh viện ngay, mẹ của cô đang trong tình trạng nguy kịch!”

Điện thoại trong tay rơi xuống, Tiểu Ngưng bật khóc, thất thần than khóc: “Mẹ!”

“Làm sao vậy?” Đường Hạo tiến lên, ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của cô, không giấu nổi quan tâm hỏi.

“Mẹ của tôi, mẹ của tôi trong bệnh viện….Nhanh không còn kịp!” Tiểu Ngưng căng thẳng túm lấy tay áo của hắn, bối rối nói: “Đường Hạo, anh trông Dương Dương hộ tôi, tôi phải đến bệnh viện!”

Nói xong, cô cầm theo túi xách, vội vàng muốn ra ngoài.

“Tôi đi cùng cô!” Lúc này, Đường Hạo đã buông hoàn toàn vẻ mặt lạnh lùng xuống, chỉ còn có sự lo lắng và đau lòng.

Thật sự là, lúc này Tiểu Ngưng rất cần có người giúp đỡ, cũng không cự tuyệt lại hắn: “Nhưng còn Dương Dương, nó thì sao?”

“Dương Dương cháu nhanh mặc quần áo! Đi gặp bà ngoại, có thể là lần cuối đó….!”Đường Hạo tỉnh táo nói, sáu tuổi cũng khá lớn rồi, cũng đã có thể chịu đựng sinh li từ biệt.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bọn họ ba người chụm lại bên giường bệnh, một người đàn bà lớn tuổi mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt ươn ướt.

Bà run rẩy giương bàn tay lên, hơi thở mong manh nói: “Tiểu Ngưng!”

“Mẹ!” Tiểu Ngưng nắm chặt bàn tay mẹ, ngồi bên giường bệnh: “Mẹ , thực xin lỗi mẹ, là con không chăm sóc mẹ tốt!”

Nước mắt hối hận của Tiểu Ngưng lăn dài trên gương mặt của cô. Cô hai ngày nay không ở bên chăm sóc mẹ cho tốt, là cô không biết quý trọng những giây phút cuối cùng của mẹ.

Cô đáng ra phải luôn ở bên cạnh mẹ trong mấy ngày này!

Ngưng, con thật có hiếu! Mẹ có một đứa con gái như con trong cuộc đời này là may mắn lớn nhất của mẹ rồi!” Bà Lục yếu ớt nói, không để con gái tự trách mình.

“Mẹ!” Lúc này Tiểu Ngưng gọi từng tiếng, cả trong suy nghĩ của mình, bởi từ nay về sau cô không còn cơ hội để có thể gọi mẹ được nữa. “Mẹ!”

“Ngưng, mẹ chỉ lo cho cuộc sống của con sau này! Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chỉ là mong con có một gia đình hạnh phúc, cho Dương Dương một người cha….!” Bà nhìn về phía ngườu đàn ông hiên ngang, khí thế đứng cạnh bên mỉm cười nhìn hắn: “Cậu sẽ đối xử tốt với con gái tôi phải không? Nó mệnh khổ nhưng một mực rất hiểu chuyện, một mực rất kiên cường, hi vọng cậu có thể trông nom nó! Làm cho nó từ nay về sau sẽ hạnh phúc suốt đời!”

Đường Hạo gật gật đầu với bà, nhẹ nhàng nói: “Dì, dì hãy an tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy!” Vừa nói vừa ôm lấy Tiểu Ngưng.

“Tốt! Thế thì tôi yên tâm rồi!” Nụ cười nở trên khuôn mặt của bà, hai mắt đau thương vẫn không ngừng rơi lệ, giống như còn chưa hết quyến luyến cho con trẻ ở lại.

“Bà ngoại! Bà ngoại!” Dương Dương từ bên ngoài nhào vào người bà, ra sức ôm lấy bà: “Bà ngoại, bà phải sống, phải sống nhìn Dương Dươnglớn lên. Dương Dương lớn lên rồi sẽ kiếm tiền nuôi bà!”

“Thật là đứa cháu ngoan của bà! Dương Dương từ nay về sau phải nghe lời cha và mẹ, nghe không!” Kì thực bà cũng đã nhìn ra, người đàn ông này chính là cha ruột của Dương Dương, bà thấy vui thay cho con gái, tin tưởng từ nay về sau người này cũng sẽ đối xử thật tốt với nó.

Vận mệnh của con gái, nhất định sẽ tốt hơn vận mệnh của bà, sẽ không bạc mệnh mà phải gặp một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa.

Bà Lục nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng rời khỏi thế gian này.

Tiểu Ngưng khóc, ngã vào trong ngực Đường Hạo. Mà Đường Hạo cũng dịu dàng ôm lấy cô, tự nhiên như vốn đã vậy.

Đường Hạo nhìn vào người phụ nữ đang khóc trong lòng mình, hắn không có cách nào đẩy cô ra, lúc này hắn thầm nghĩ ôm chặt cô, để cô dựa vào mình.

Thương tâm quá độ khiến Tiểu Ngưng không biết phải làm hậu sự cho mẹ như thế nào, hết thảy đều do Đường Hạo xử lí. Mà hắn cũng không làm mất thể diện nhân gia.

Điều này làm cho Tiểu Ngưng cảm động không nói lên lời, đồng thời cảm nhận được hắn là người cô có thể dựa vào, thật sự rất hạnh phúc.

Thật sự, cô biết hết thảy mọi việc này đều qua rất nhanh. Hắn chỉ vì nể mặt con mà giúp cô làm những công việc này.

Ngày thứ ba sau khi tang sự xong xuôi, Tiểu Ngưng sửa lại phòng của mẹ trước kia.

“Mẹ ơi! Sao hôm nay không thấy chú đến?” Dương Dương đi xung quanh, cứ nhìn đến cửa chính.

“Dương Dương!” Tiểu Ngưng hít một hơi, gọi con lại, ngồi trên ghế sô pha. Nên nói hay không? … Cô thật sự cũng muốn nói cho con biết rõ chuyện của cha nó.

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ, nháy con mắt to tròn hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”

Nói cho con nghe chuyện của cha nó, kì thực cô cũng đã suy nghĩ cả đêm hôm qua, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trong sáng, ngây thơ của con, cô lại căng thẳng không rõ có nên nói hay là không.

“Mẹ ! Mẹ muốn nói gì với con sao?”

“Ừ! Dương Dương có nghĩ là con có ba không?” Cô nói một lời dạo đầu.

“Dĩ nhiên là muốn, muốn. Mẹ ! Mẹ sẽ cho con một người ba sao?” Dương Dương mỉm cười lên. Trời ạ! Mẹ cuối cùng cũng nói chuyện về ba với nó rồi. Nó đã đợi suốt nhiều ngày nay!

“Nếu như chú chính là ba của Dương Dương, Dương Dương có vui không?” Tiểu Ngưng khẩn trương hỏi.

Trong mắt hiện lên ý giảo hoạt, nó rất nhanh chăm chú hỏi mẹ : “Mẹ, chú có đúng là ba của con hay không?” Ha ha, hết thảy đúng như cậu bé đã đoán, tuyệt quá tuyệt quá!

\\\

## 124. Chương 124

Tiểu Ngưng nhìn thấy con mong ngóng, gật gật đầu: “Chú chính là ba ruột của Dương Dương! Dương Dương có trách mẹ không khi đã không nói cho con biết sớm!”

Dương Dương vui vẻ ôm lấy mẹ, cười hì hì nói: “Mẹ đừng suy nghĩ, con đã sớm biết chú chính là ba rồi. Nếu không tại sao chú lại xuất hiện trong nhà chúng ta, đối xử thân thiết với con, vừa qua mẹ còn không có đuổi chú ấy đi, như thế không phải là rất kì quái sao?”

Tiểu Ngưng lắp bắp sợ hãi, mở to hai mắt có chút tức giận nói: “ Vậy tại sao con không có hỏi mẹ? Có biết mẹ đã vắt óc suy nghĩ xem nên nói với con như thế nào hay không?” Vì chuyện này mà cả đêm qua cô không ngủ được.

Dương Dương không cười nữa, rất chân thành nói: “Con không muốn làm cho mẹ khó xử. Nếu mẹ muốn nói cho con biết thì chắc chắn sẽ có lúc mẹ nói với con!” Quan trọng là, nó đã biết chính xác ba của nó. Nó cũng không có gì phải gấp gáp cả.

Con trai hiểu chuyện khiến cho Tiểu Ngưng cảm thấy cảm động, đưa tay ôm lấy con vào trong lòng, ánh mắt lại nhìn đi phương xa, nghĩ đến điều gì đó, nghĩ đến ai đó!

Mẹ, mẹ và ba sẽ cùng ở một nơi phải không?” Đây là vấn đề nó quan tâm, còn quan tâm hơn cả việc xác nhận ba của mình.

Tiểu Ngưng không trốn tránh vấn đề đáp lại: “Dương Dương, ba và mẹ không thể ở cùng một chỗ. Con cũng biết là ba và mẹ mỗi người đều có một cuộc sống riêng!”

“Thật sự, con thấy ba rất quan tâm đến mẹ mà!” Bà ngoại qua đời, mọi chuyện cần thiết đều do ba chủ trì. Nhưng bây giờ ngay cả mọt cuộc điện thoại cũng không có gọi đến, ba không ở cùng với mẹ, mẹ nhất định sẽ rất thương tâm!

Tiểu Ngưng cười khổ, con trai làm sao có thể hiểu được. Ba đối xử tốt với mẹ, đều chỉ là tốt với con: “Nhưng ba con đã có vị hôn thê rồi. Gần giống như là muốn kết hôn. Hơn nữa mẹ cũng không thích ba con!” Cô cố ý nói trái lương tâm mình.

Dương Dương nhìn mẹ hồi lâu, nó cũng nhận ra mẹ đang nói dối, nhưng nó không vạch trần sự nói dối đó ra: “Mẹ ! Bất luận mẹ quyết định như thế nào thì con cũng sẽ ủng hộ mẹ!”

“Ừ! Cám ơn Dương Dương! Dương Dương nếu ba con muốn dẫn con đi sống sống cùng ba, con có đồng ý đi cùng không?” Tiểu Ngưng lại khẩn trương, cô sợ con trai sẽ chọn Đường Hạo mà không chọn cô.

Dương Dương nghĩ cũng không có nghĩ, đáp luôn: “Không muốn! Con muốn ở cùng với mẹ. Có ba đương nhiên là rất vui, con cũng muốn được ở cùng ba. Nhưng nếu phải trả giá bằng việc rời xa mẹ thì con tình nguyện không có ba!”

Nghe xong lời của con, Tiểu Ngưng vui mừng khôn xiết: “Dương Dương, bảo bối của mẹ!”

Dương Dương rất nhanh lau những giọt nước mắt, nửa phàn nàn nói: “Mẹ! Con chọn mà là bình thường mà, sao mẹ lại khóc thành ra như vậy chứ?”

“Mẹ đã rất sợ, con có ba mà quên mất còn có mẹ!” Tiểu Ngưng bây giờ giống như một cô bé, còn con trai cô suy nghĩ thật giống như một người lớn.

“Không phải! Con không bao giờ nghĩ như vậy cả!” Dương Dương tức giận quát to một tiếng, hai cánh mũi của nó phập phồng đỏ lên.

“ Ha ha, con chọn mẹ là tốt nhất rồi!” Tiểu Ngưng lại nở nụ cười, nhưng vẫn không quên nói với con: “Dương Dương, ba con có rất nhiều tiến. Ba có thể cho con một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không thiếu thốn gì. Mẹ không muốn nói dối con đâu!”

“Cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng đâu có thiếu thốn gì, không phải rất tốt sao, con cũng không có thấy khổ. Mẹ hãy tin con, sau này con sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn cả ba!” Dương Dương dõng dạc nói, hoàn toàn không quan tâm đến tiền tài của ba nó.

Nghe lời của con, Tiểu Ngưng càng lúc càng thêm vui mừng.

Aizaa

, Dương Dương thở dài trong lòng, giờ nó đã xác định rõ vấn đề xuất phát từ ba của nó, bởi vì mẹ nhất định rất yêu ba nha!

\*\*\*\*

Từ lúc lo liệu xong hậu sự của bà Lục, Đường Hạo vẫn chưa đi gặp Lục Giai Ngưng, cũng không gặp được Dương Dương.

Hắn phát hiện ra mình vẫn còn nhớ đến sự đau lòng của cô, nhìn cô khóc trong lòng hắn, trong lòng hắn cũng thấy đau.

Đáng chết, hắn không nên có thứ tình cảm này đối với cô mới đúng. Hắn phải hận cô, hắn đối với cô không nên có bất kì cảm xúc nào mới phải!

Một phụ nữ đã phản bội hắn, cô dựa vào cái gì mà tác động đến hắn, cô căn bản không xứng.

Chính là, hắn tại sao phải giúp cô lo liệu hết thảy hậu sự cho mẹ của cô? Hắn tự hỏi mình.

Con~, đúng ,hắn làm hết thảy là vì đứa con. Hắn cùng Lục Giai Ngưng chẳng có quan hệ gì!

Reng reng reng!…

Chuông điện thoại nội tuyến vang lên, Đường Hạo dùng ngón tay ấn xuống.

“Tổng tài, chủ tịch và phu nhân đã đến rồi ạ!”

Cha mẹ hắn tại sao lại tới đây? Đường Hạo chau lông mày xuống. “Tốt, mời họ vào phòng cho tôi, hãy pha một ly cà phê cùng một ly nước chanh!”

“Vâng!”

Cửa văn phòng cung kính được mở ra. Một đôi vợ chồng trung niên bước vào, người đàn ông khí chất anh tuấn, người phụ nữ ôn nhu động lòng người. Nếu không phải sự thật vốn là như vậy, không ai có thể tưởng tượng được họ là cha mẹ của một thanh niên ba mươi tuổi, nếu nói là anh hay chị của hắn có lẽ cũng không nhiều tuổi hơn là mấy.

“Cha mẹ sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ của con vậy?” Đường Hạo từ bàn làm việc đi đến một bên sô pha ngồi xuống. Từ lúc hắn tiếp quản tập đoàn đến đây, cha của hắn đã lui về sau nghỉ ngơi, mấy tháng cũng không tới công ty thêm lần nào.

“Còn dám nói! Con không có về nhà thăm chúng ta. Con có biết mẹ nhớ con lắm không?” Hàn Tú phàn nàn nói, con mắt một khắc cũng không rời con trai, đủ thấy bà nhớ Đường Hạo như thế nào!

“Chuyện công ty bận như vậy , cũng không thể trách con được!” Đường Hạo đỏ hết tại công việc bận rộn, hắn vô tội.

“Đúng vậy! Cậu bận!” Mặt Hàn Tú trắng không chút máu liếc nhìn con trai trách móc.

Đường Lập Huân không mở miệng nói lời nào, hếch chân vắt chéo, bưng tách cà phê cô thư kí vừa đem vào, uống một ngụm: “Đúng rồi! Thu mua Minh Nhật đã tiêu tốn không ít vốn của công ty chúng ta. Hiện nay, nghe nói nguồn vốn của công ty có chút khó khăn phải không? Con định xử lí như thế nào?”

Đường Hạo hơn nhăn mày lại, nhún nhún vai nói rất tự tin: “ Con không cảm thấy có nhiểu vấn đề ở đây! Nguốn vốn vay từ ngân hàng cũng vừa mới được chuyển tới. Ba! Ba yên tâm, chuyện gì không chắc chắn con nhất định không làm, con đã lãng phí nhiều năm như vậy, con sẽ không cho phép có thất bại xảy ra!”

“ Mọi việc vẫn nên chú ý thì tốt!” Đường Lập Huân nhận thấy tín hiệu từ vợ, hỏi sang chuyện khác: “ Đường Hạo, con cũng đã trưởng thành rồi, Lỵ Nhi cũng vậy. Ba với mẹ con cũng muốn ôm cháu nội, chơi đùa với nó rồi, cho nên chúng ta muốn nhắc con mong chóng tìm ngày mà kết hôn cùng Lỵ Nhi!”

“ Ba, con chưa có nghĩ đến vấn đề này!” Đường Hạo nhen nhóm một điếu thuốc, hắn đối với vấn đề này mà nói một điểm hứng thú cũng không có.

“ Thật là, con cũng phải nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, sau đó là khuếch trương sự nghiệp. Mà Lỵ Nhi trên thương trường có thể giúp con. Con đừng có quên tiền vốn con vay là từ ngân hàng nào. Đối với chuyện bên ngoài của con, Lỵ Nhi đếu mắt nhắm mắt mở, lấy một người như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Con bé hoàn toàn hợp với con trên mọi phương diện, con hãy mau đón nó vào cửa nhà họ Đường đi!”

Lời mà cha nói…. Đường Hạo cũng suy nghĩ một hồi sau đó phả một hơi thuốc ra nói: “ Được rồi, mọi chuyện cứ như cha mẹ nói vậy. Hai người mau tìm thời gian thích hợp để con kết hôn là được. Bất quá không cần phải quá sớm, dạo gần đây công ty phát sinh nhiều chuyện, con rất bận,chờ thêm vài tháng nữa đi!”

\\\

## 125. Chương 125

Mấy ngày nay hắn không xuất hiện, điều này khiến cho Tiểu Ngưng không mấy vui vẻ. Ngược lại còn có chút nhớ nhung hắn.

Yêu một người chính là như vậy, dù cho người đó có tổn thương bạn sâu sắc đến thế nào, chỉ cần thoáng đối với mình tốt một chút, bạn cũng sẽ như một khối băng được đem ra sưởi nắng, tan chảy thành nước.

Tiểu Ngưng nhìn điện thoại trong tay, rất muốn gọi điện, hỏi hắn bây giờ thế nào. Nhưng cứ mỗi lần cầm điện thoại lên lại chần chừ không có dũng khí để bấm gọi.

Hắn có cười nhạo cô không, có thể hắn chưa nghe cô nói đến một câu đã ngắt ngay điện thoại.

“Mẹ! Có phải mẹ muốn gọi điện cho ba không?” Dương Dương băn khoăn hỏi.

“A…! Không đâu!” Tiểu Ngưng lập tức buông điện thoại, thề thốt phủ nhận.

“A! Không có thì thôi! Tại sao mẹ lại khẩn trương như vậy? Mẹ làm rơi quả táo rồi!” Dương Dương nhún nhún vai, nhìn quả táo đang lăn ra cửa.

“Xin lỗi! Mẹ không cẩn thận!” Tiểu Ngưng chạy nhanh ra phía cửa, nhặt quả táo lên.

Dương Dương sao lại có thể không nhìn ra mẹ đang nghĩ đến ba. Chỉ là không tìm được cớ để gọi điện thôi. “Mẹ! Mẹ muốn gọi điện cho ba phải không? Nói cảm ơn ba đi!”

“Ừ!” Tiểu Ngưng nghi vấn hỏi.

“Ba giúp chúng ta nhiều việc như vậy. Gọi điện cảm ơn ba cũng là việc nên làm mà!” Dương Dương tiến thêm một bước nói ra.

Tiểu Ngưng lúc này mới nhận ra, cô chưa nói một tiếng ‘cám ơn’ với hắn: “ Mẹ nên gọi sao?” Cô không xác định hỏi con.

“Đương nhiên là phải gọi rồi!” Dương Dương gật đầu thật mạnh, sau đó nhấn số điện thoại của ba, nhét điện thoại lại trên tay mẹ. Mấy ngày qua nó cũng đã từng nói chuyện điện thoại với ba, nhưng nó vẫn chưa gọi ba một tiếng ‘ba’, nó muốn gặp ba sau đó mới xác thực.

Lòng cô thật sự bị kích thích, cắn chặt môi dưới, vô thức áp điện thoại vào tai.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Cha hắn nói không có sai, hắn không có lí do gì để không kết hôn. Hắn không có yêu phụ nữ nào, đương nhiên lấy ai cũng có thể được. Hơn nữa hắn và Lỵ Nhi là hôn thê của hắn, tin tưởng sau này cô ấy cũng đối xử tốt với Dương Dương.

Hắn sẽ không cần cô ta phải chăm sóc Dương Dương, chỉ cần không khi dễ con của hắn là được rồi.

Dương Dương trưởng thành chỉ cần có cha là được rồi, còn về phần mẹ , nó chắc cũng không còn nghĩ đến.

Về mọi phương diện, hắn đều hài lòng với con, chỉ riêng đối với loại người mẹ kia….Ỷ lại, làm cho hắn nhíu mày. Đã sáu tuổi rồi nhưng vẫn còn lơ đãng, có thể gục vào ngực mẹ như thế kia, cái này~ căn bản căn bản không phải hành vi của một cậu con trai.

Hắn nhất định phải đoạt lại con, phải tự mình giáo dục con trở thành một người đàn ông chân chính.

Về phần người phụ nữ kia, hắn cũng sẽ không đến tìm nữa. Hắn không tin mình lại chỉ thích thân thể đó, phụ nữ cởi hết không phỉa đều giống nhau sao?

Hắn tự thề với chính mình, sẽ không còn nhu tình gì với cô, cũng sẽ không giúp đỡ cô gì nữa. Từ nay về sau, hắn là hắn, cô là cô.

Từ trong nội tâm hắn đã quyết định, cầm điện thoại, nhấn một dãy số.

Đang lúc hắn định nhấn vào ‘mở khóa’ thì điện thoại lại vang lên trước. Là điện thoại của cô, Đường Hạo trong nháy mắt đông cứng lại.

“A lô!” Ngữ khí so với bình thường còn lạnh lùng hơn.

Vốn đã khẩn trương, nay nghe ngữ khí như vậy Tiểu Ngưng càng khẩn trương thêm: “Tôi…Anh …. đã ăn chưa?” Đã định mở miệng hỏi mấy ngày nay anh có ổn không, thì lại nói một câu quá ngu xuẩn. Ba giờ chiều, lại hỏi người ta đã ăn chưa.

“Có chuyện gì không?” Ngữ khí của hắn vẫn như thế.

“Cám ơn anh đã giúp tôi trong việc lo hậu sự cho mẹ!” Tiếng của cô run rẩy, có thể nghe ra giống như cô đang khóc !

Nhưng hắn bỏ qua việc này, lạnh nhạt nói: “Không cần cám ơn! Cứ xem như là tôi cảm tạ cô đã nuôi nấng Dương Dương!”

“Anh…Anh vẫn muốn đưa Dương Dương đi sao?” Giọng nói cô run rẩy, giống như không tin vào những gì mình nghe.

Mắt hắn không nháy đến một cái nói: “ Ngày mai chúng ta gặp nhau tai nhà hàng XX , tôi và cô sẽ cùng nói chuyện về đứa con! ”Sau khi nói xong hắn cúp ngay điện thoại.

Tiểu Ngưng nhìn điện thoại bị cắt ngang trong tay, nước mắt chảy ròng. Mấy ngày hôm trước, cô còn tin hắn còn quan tâm đến cô, ôm chặt lấy cô, để cô vùi vào lòng hắn mà khóc. Như thế nào? Bất quá mới chỉ có vài ngày trôi qua,hắn đã thay đổi, coi như bọn họ vốn là người không quen biết.

“Mẹ ơi! Ba nói gì đó? Mẹ đừng khóc nữa!” Dương Dương sáu tuổi, tự trách nhìn mẹ: “Con không nghĩ bảo mẹ gọi điện cho ba là lại buồn, mẹ đừng khóc! Mẹ khóc, con cũng muốn khóc theo mẹ huhu….” Nói rồi, đôi mắt to của nó cũng tuôn chảy nước mắt, cái mũi cũng đỏ lên.

Tiếng khóc của con gọi lại lí trí trong Tiểu Ngưng, cô lau nhanh nước mắt, vỗ nhẹ lên gò má của con: “Mẹ không khóc nữa! Con cũng đừng khóc nữa!”

“ Mẹ từ nay về sau đừng gọi điện cho ba nữa! Chúng ta không cần ba nữa!” Dương Dương nhịn đau nói, nó không muốn thấy mẹ nó đau khổ.

“Yên tâm Dương Dương, mẹ sẽ ở bên bảo vệ cho con. Nhất định không để ai cướp con của mẹ đi!” Hai mắt đãm lệ, lộ ra sự kiên định. Cô nhất định phải nói chuyện với hắn thật rõ ràng, giữ lại con mình.

Mặc một bộ lễ phục màu trắng sáng, nhìn mình một lần nữa trong gương, cô tự kiểm tra lại trang phục của mình. Cổ áo hình tròn đoan trang không mất đi vẻ đáng yêu, vừa vặn để lộ cổ, cũng hoàn toàn che lấp những chữ cái sau gáy cô. Điều này làm cho cô thấy tự tin hơn rất nhiều, ít nhất cũng không khiến cho người ta cảm giác cô không đứng đắn.

Váy công chúa, ống tay áo xẻ dọc khéo léo gài lại trên vai, chân váy dài đến đầu gối, hoàn toàn tôn thêm vẻ đẹp của cô.

Cô không giống như trước kia, cột tóc sau gáy, cũng không có xõa tóc giống như kiểu đang thịnh hành, buộc đuôi ngựa sau đó quấn lên thoăn thắt, cài trâm xuyên qua rồi đặt phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhạt, sẽ khiến cho người ta không có cảm giác không hiểu lễ nghĩa.

Cô chú trọng vẻ bề ngoài của mình không phải để thể hiện mình có đẹp hay không, mà để cho người ta nhìn vào sẽ không có cảm giác cô không đứng đắn.

Cô không muốn hắn coi cô như một người phụ nữ không đứng đắn. Cô muốn thay đổi hình ảnh của mình ở trong hắn.

Lục Giai Ngưng hoàn toàn không biết, cô làm cho người ta có cảm giác mình giống như một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, lo lắng của cô hoàn toàn là thừa.

Tin rằng những người đi qua nhìn cô, không ai có thể tưởng tượng được cô đã hai mươi ba tuổi và đã có một đứa con sáu tuổi.

Cô một lần nữa nhìn trang phục của mình ròi thở dài, nắm chặt túi sách, mang theo tâm trạng không cách nào bình tĩnh được, đi vòa nhà hàng đã hẹn trước.

\\\

## 126. Chương 126

Nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới trước mặt hắn, bên cạnh hắn lúc đó còn có một người phụ nữ trẻ, thoạt nhìn là có thể nhận ra đó là một người giỏi giang, thành đạt và vô cùng mạnh mẽ.

Cô chưa hề muốn nhìn xem người đàn đàn bà kia trông như thế nào, ánh mắt chỉ tập trung hướng về phía người đàn ông mặc âu phục màu xanh đậm rất sang trọng đang lạnh lùng ngồi thờ ơ, tay bưng tách trà lãnh đạm, mỗi động tác của hắn đều toát ra một vẻ ung dung, ngạo mạn.

Tuy hắn đang ngồi đó, không lộ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng lại khiến người khác phải ngừng thở khi nhìn vào, bị thu hút bởi khí chất vương giả, cao ngạo bẩm sinh vốn có của hắn.

Nước da ngăm ngăm phối hợp cùng bộ âu phục càng nhấn mạnh thêm hắn là con người cực kì giàu có, môi mỏng dưới sống mũi thẳng lơ đãng như thách thức người đối diện.

Hai tròng mắt thâm thúy lúc này lại không một gợn sóng, phẳng lặng điềm tĩnh.

Hắn giả vờ như không có quen biết cô, mà cô, là người mấy hôm trước thôi còn cùng hắn ân ái, mấy hôm trước đó còn được hắn dịu dàng an ủi trong nỗi đau mất đi mẹ mình.

Trước sự lạnh lùng của hắn, trái tim của Lục Giai Ngưng như bị lưỡi dao cứa vào, bàn tay theo thói quen siết chặt lại, một tầng mồ hôi lạnh toát ra trên người cô.

“Xin chào, Lục tiểu thư!” Vị luật sư trẻ trông vô cùng thành đạt kia lễ phép đưa tay chào cô: “Lục tiểu thư, tôi là luật sư đại diện của Đường tiên sinh, tôi họ Lý”

Lục Gia Ngưng đi nhanh qua đưa tay đáp lễ với hắn: “Xin chào Lý luật sư!”

Lúc buông tay ra, Lục Giai Ngưng thấy đối phương có ý bảo cô ngồi xuống đối diện cùng bọn họ, cô làm theo, ánh mắt vẫn dừng lại trên người đàn ông ngồi đối diện kia, nhưng hắn có vẻ chẳng có chút để ý, dường như chỉ chăm chăm muốn nghiên cứu tách trà, hoàn toàn xem cô như không tồn tại.

“Lục tiểu thư, tôi là đại diện của Đường tiên sinh về việc nhận lại quyền nuôi dưỡng đối với con trai của ngài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thương thảo về việc này!” Lý luật sư, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cùng động tác thể hiện rõ sự hiểu biết của mình trong vấn đề này.

Lục Giai Ngưng nghe thấy thế, khóe mắt lập tức đỏ hồng, nước mắt nóng bỏng lại chực chờ rơi xuống, nhìn thẳng vào con người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lìm trong tư thế tao nhã kia nói: “Không! Không có gì để thảo luận cả. Đúa bé là con của tôi! Anh không có quyền gì với nó cả!”

Lý luật sư lấy ra một túi tài liệu màu vàng, trong đó lộ ra một tờ giấy trắng, đặt trước mặt Lục Giai Ngưng: “Đây là kết quả giám định ADN. Trong này, đã khẳng định rất rõ Lục Hạo Dương là con trai của Đường tiên sinh. Như vậy có nghĩa là ngài ấy có quyền được nuôi dưỡng con của mình!”

Đường Hạo lúc này lấy từ trong túi áo bao thuốc, rút lấy một điếu rồi châm lên hút, động tác cực kì ngạo mạn.

Làn khói rong không khí xông thẳng vào trong hơi thở của Lục Giai Ngưng, có lẽ mùi khói thuốc này đã quá quen thuộc, hương vị gợi lên khiến cho Lục Giai Ngưng hiểu ra người kia đã từng suy nghĩ về cô như thế nào, hắn coi cô là gì, điều đó khiến cho nước mắt không kìm được mà rơi xuống gò mà trắng nõn.

Cô cúi đầu xuống, dùng khăn lau khô nước mắt đang lăn dài, đè lên sống mũi thẳng.

Ngẩng mặt lên, dùng tóc cố gắng che đi cặp mắt đang sưng đỏ, nghẹn ngào nói: “Nhiều năm nay, tôi và con trai đã nương tựa vào nhau mà sống, nói bỏ là bỏ được hay sao? Tôi không thể đem nó giao cho anh! Tôi không thể làm như vậy được!”

Cô nói như thể là đang nói với luật sư nhưng cũng chính là nói với người đàn ông đang ngồi im lặng phía đối diện kia.

“Lục tiểu thư, cô cũng nên suy nghĩ lại. Con trai cô nếu sống cùng Đường tiên sinh sẽ được hưởng một cuộc sống đầy đủ, lớn lên trong môi trường tốt nhất. Đường tiên sinh là muốn giải quyết chuyện này trong âm thầm. Quyền nuôi dường con cái là quyền cơ bản của cha mẹ, chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc, chỉ cần cô đồng ý giao lại quyền nuôi dưỡng đứa trẻ lại cho Đường tiên sinh. Một trăm ngàn coi như là bồi thường, Đường tiên sinh mong cô nhận, và hợp tác cùng!” Lý luật sư nhìn liếc qua Đường Hạo, tự đưa ra điều kiện.

“Không ! Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con của tôi thôi. Dù các người có đưa ra điều kiện gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu!” Cô cũng không muốn nói nhiều, bao nhiêu tiền thì cũng sẽ không đủ sánh với tình cảm cô dành cho con mình.

“Lục tiểu thư,sao cô không nghĩ thoáng ra một chút! Nếu Đường tiên sinh nuôi dưỡng đứa bé không phải nó sẽ được sống trong một môi trường tốt sao? Nó sẽ được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ một nền giáo dục tốt nhất. Nếu nó vẫn tiếp tục sống với cô không phải là sẽ chẳng có tương lai sao?” Lý luật sư tiến thêm một bước nhanh chóng khuyên giải.

“Tôi cũng có thể cho con tôi được hưởng mộ cuộc sống tốt, được hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Tôi có thể làm được điều đó!” Lục Giai Ngưng giương mắt lên, bác bỏ lời luật sư vừa nói.

Người đàn ông duy nhất ngồi trong phòng lúc đó phủi bụi đám khói thuốc trên người, điểu chỉnh lại tư thế của mình, hành động tự nhiên nhắc nhở Lý luật sư rằng thời gian đàm phán đã quá lâu, hắn bắt đầu cảm tháy khó chịu.

Lý luật sư thoáng nhìn qua hắn, sau đó vẻ mặt tăng thêm phần nghiêm túc hướng về phía Lục Giai Ngưng: “Lục tiểu thư, tôi tin tưởng cô phải hiểu và muốn cô biết một điều: Nếu thông qua pháp luật Đài Loan thì chắc chắn, đứa trẻ sẽ được phán quyết về với Đường tiên sinh, đến lúc đó không những cô mất đi con trai mình, không nhận được một đồng tiền bồi thường nào không những thế có khi sẽ phải chịu thêm phí tổn cho kiện tụng. ..”

“Anh muốn kiện tôi ra tòa?” Lục Giai Ngưng nghi ngờ hướng về phía hắn.

Đường Hạo hít điều thuốc, làm ngơ trước câu hỏi của cô, như thế chuyện này vốn chẳng can dự đến hắn.

Bàn tay đặt dưới bàn của Tiểu Ngưng gắt gao siết chặt lấy túi xách, không ngừng suy nghĩ: Hắn muốn kiện cô ra tòa? Một người có địa vị như hắn, nếu chuyện này khởi kiện sẽ thu hút cánh truyền thông, báo chí đến bới móc săm soi con trai cô. Như vậy không phải lúc đó toàn bộ Đài Loan này sẽ biết Dương Dương là con riêng của Đường Hạo sao? Không, không, cô không thể để cho nó phải chịu tổn thương lớn đến như vậy.

“Không cần phải ra tòa! Được rồi! Tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Hãy để cho tôi chăm sóc nó nếu nó đồng ý đến sống với cha ruột thì tôi sẵn sàng đem nó về bên anh!” Hai tay Tiểu Ngưng đặt lên trên bàn, cầu xin.

Thấy hắn không có lấy nửa điểm phản ứng lại, Tiểu Ngưng đứng thẳng dậy, túm chặt lấy ống tay áo hắn: “Đường Hạo! Con là của tôi! Tôi đảm bảo sẽ cho nó một cuộc sống tốt nhất, nó sẽ được lớn lên trong một điều kiện tốt. Nếu anh đưa nó đi, anh có thể đảm bảo rằng vợ anh sẽ đối xử tốt với nó được hay sao?”

Cô thật sự hiểu được rằng, nếu chuyện này bị đưa ra toàn, cô chắc chắn sẽ mất đi con trai của mình. Về quyền nuôi dưỡng, pháp luật Đài Loan luôn đứng về phía người cha.

Đường Hạo không gỡ cánh tay của cô ra, cũng không có trả lời câu hỏi của cô, cô nói gì hắn cũng trầm mặc, sự lạnh lùng như một ngữ điệu trào phúng,thật mỉa mai, cô ngay cả quyền được nói chuyện cùng hắn cũng không có.

“Lục tiểu thư, Đường tiên sinh cũng đã nói rõ chuyện này từ trước rồi. Ngài ấy cũng thật sự cũng đã nể mặt cô, nều không hôm nay đơn giản chỉ có tôi và cô cùng đàm phán. Cô nên suy nghĩ kĩ, đứa trẻ đi theo Đường tiên sinh là một việc vô cùng tốt cho cả cô lẫn nó!”

Lục Giai Ngưng ai oán nhìn chằm chằm vào Lý luật sư, cố nén sự tức giận xuống: “Lý luật sự, cô đã có con chưa? Chưa có con thì làm sao hiểu được đứa con có ý nghĩa như thế nào đối với người mẹ!”

Lý luật sư ngậm chặt miệng lại, hít một hơi nói: “ Vậy thì, Lục tiểu thư, cô chờ giấy triệu tập từ tòa án! Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tòa.”

Lúc này, Đường Hạo cũng giật tay áo ra khỏi bàn tay nhỏ bé kia, không có nói gì cũng không buồn liếc Tiểu Ngưng, đứng lên bước ra khỏi phòng.

Lý luật sư cũng bước theo sau.

Đứng ngây ngốc một mình trong phòng, mấy giây sau Tiểu Ngưng mời khóc và đuổi theo.

Không được! Cô phải cầu xin hắn! Cô không thể để mất Dương Dương được.

Cô không chú ý đến hình tượng, chạy theo hắn đuổi kịp với bóng lưng thẳng đứng kia hô lớn: “Đường Hạo ! Anh chờ chút! Tôi có chuyện muốn nói với anh. Không phải chỉ mới nói một câu mà đã đem được con tôi đi được đâu!”

Đường Hạo không hề dừng cước bộ lại, vẫn cứ đi về phía trước hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Ngay lúc hắn muốn mở cửa xe thì Tiểu Ngưng đã chạy ngay đến, túm chặt lấy vạt áo của hắn mà thở hổn hển: “Đường Hạo ! Anh không thể tàn nhẫn với tôi như thế được! Anh không được cướp con tôi đi ….”

Lý luật sư đi bên cạnh Đường Hạo, tiến đến bắt lấy cánh tay Tiểu Ngưng, thẳng thắn nói: “ Lục tiểu thư, tôi là luật sư đai diện của Đường tiên sinh, có gì thì mời cô nói cùng với tôi!”

Lục Giai Ngưng tức giận đến cùng cực, không suy nghĩ nhiều chỉ hô: “Cô câm miệng lại! Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, cô đừng có nói xen vào!”

Lý luật sư tức giận trừng mắt nhìn cô, song tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng.

Kẻ giàu có luôn kiệm lời như vàng cuối cũng cũng keo kiệt buông ra được một câu: “Luật sư Lý, cô ra xe trước đợi tôi!”

Lý luật sư khinh miệt nhìn Tiểu Ngưng, liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó mới mở cửa sau của xe, ngồi im chờ.

“Tôi thật sự không thể không có nó, và nó cũng cần có người mẹ là tôi đây. Đường Hạo, tuy rằng thân phận của tôi thấp kém, nhưng xin anh cũng đừng cướp đi quyền làm mẹ của tôi!” Lục Giai Ngưng nhịn xuống những giọt nước mắt đang muốn trào ra, nói một cách rõ ràng nhất. Cơ hội nói chuyện cùng với hắn không có nhiều, cô phải nắm thật chắc cơ hội này cho nên nhất định không được khóc.

Đường Hạo cuối cùng cũng nhìn xuống cô bất quá lúc này trên gương mặt chỉ đầy sự miệt thị, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Lục Giai Ngưng, cô hẳn phải rõ nhất cô là loại người gì, hơn nữa lại còn là một phụ nữ hành cái nghề đáng khinh bỉ đó, cô như vậy mà cũng có thể nuôi dưỡng con tôi tốt được sao?”

“ Nó rất tốt, nó cũng rất thông minh. Anh cũng nhìn thấy nó rồi đấy thôi! Chẳng nhẽ anh thấy nó không tốt sao?” Nhắc đến con trai, trên khuôn mặt Lục Giai Ngưng không che giấu nổi sự kiêu ngạo.

“Này! Bất quá chỉ là nó được nuôi dưỡng tốt một chút, chứ không thể nói nó được giáo dục một cách tốt nhất được. Hơn nữa nó thông minh như vậy vốn cũng là điều hiển nhiên do gen di truyền từ cha nó là tôi đây!” Đường Hạo nói chậm rãi không có la to, trên khuôn mặt cũng không có biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Lục Giai Ngưng há miệng, hắn nói cũng không phải không đúng, con trai thông minh đáng yêu một phần cũng là do hắn di truyền.

Nhưng cô cũng không thể đem con mình cho hắn được, tiến thêm một bước cam đoan với hắn: “Xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ nuôi dưỡng và giáo dục nó một cách đàng hoàng! ”

Đường Hạo nhìn mặt đường phía sau, sau đó cau mày nhìn cô: “Chẳng lẽ tôi phải nhắc đi nhắc lại cho cô tự nhờ hiện giờ cô đang làm cái nghề gì sao? Lục tiểu thư, sao tôi có thể giao con tôi cho một người phụ nữ buôn phấn bán son như cô được cơ chứ?”

Lục Giai Ngưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cứng ngắc lui về phía sau, cả khuôn mặt đỏ bừng hô lơn: “ Tôi là phụ nữ như thế nào? Tôi không phải là dạng phụ nữ đó, anh hiểu lầm rồi, tôi xuất hiện ở Giải Trí Thành là vì tôi là nhân viên hóa trang ở đó, chỉ có vậy thôi. Anh hãy tin tôi!” Cô vội vàng giải thích.

“Tôi cũng đã lĩnh giáo qua không ít những lời dối trá của cô.” Đường Hạo dè bỉu, cũng không thừa: “Tôi cũng không muốn nhiều lời, về chuyện Dương Dương, nếu cô đồng ý giải quyết trong âm thầm thì ta sẽ cho cô một trăm ngàn, còn không thì hãy chờ gặp nhau tại tòa án!”

Hắn cũng biết cô ở Giải Trí Thành là một nhân viên hóa trang, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh cô còn có kiêm thêm một nghề khác.

Vì sao hắn lại đối với cô tàn nhẫn như vậy? Tại sao ngay cả một chút tốt đẹp về cô hắn cũng không muốn lưu lại trong lòng?

Đường Hạo đẩy mạnh cánh tay Tiểu Ngưng ra.

Hắn dùng sức vung mạnh tay, khiến Tiểu Ngưng loạng choạng té ngã ngay xuống trên mặt đất.

Hơn nữa không thiên vị, cô ngã vừa vặn vào một vũng nước bẩn trên đường. Bộ váy mà sáng cùng khuôn mặt cô trong cùng một lúc bị bùn bẩn làm cho lem nhuốc đến thảm hại.

\\\

## 127. Chương 127

Trên khuôn mặt điển trai của Đường Hạo không hiện lên dù chỉ là một chút thương hại, hắn lạnh lùng mở cửa xe, định rời khỏi.

Tiểu Ngưng thấy thế, bất chấp đau đớn trên người, chật vật đứng lên từ đống bùn nước, toàn thân phủ một tầng nước đen ngòm, bàn tay đầy bùn bẩn kia lập tức ngăn chặn ở trước cửa xe, cô không thể để hắn đi dễ dàng như vậy.

Cô từ từ ngồi xổm xuống trước thân hình cao lớn của hắn, còn hắn, nhìn vô hồn vào khuôn mặt đầy bùn bẩn của cô, tự cô cũng biết bây giờ mình thê thảm như thế nào, chỉ có cô mới hiểu bản thân mình bất đắc dĩ dù có phải quỳ gối trước mặt hắn, cô cũng cam lòng. Cô chỉ cần không mất đi đứa con của mình là được.Cô phải van xin hắn: “Đường Hạo, tôi xin anh , xin anh đừng cướp con tôi đi có được không?”

Vì con, cô có thể làm bất cứ chuyện gì, cuộc đời của cô bây giờ là vì con mà sống.

Thân thể hắn không di chuyển, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, buông ra ba chữ: “Cô không xứng!”

“Vì sao nói tôi không xứng? Tôi đã một mình nuôi nó suốt sáu năm nay, cho nó một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nó được lớn lên một cách tốt nhất! Anh nhìn nó mà không nhận ra điều đó hay sao?” Hắn có thể vũ nhục cô, hành hạ thân xác của cô, nhưng hắn tuyệt đối không được phép nghi ngờ tình cảm của cô dành cho con trai mình.

“Con trai tôi không phải là con chuột bạch thí nghiệm, sáu năm là quá đủ rồi, không thể mất thêm năm năm hay mười năm tương lai cho cô thí nghiệm nữa!”Đường Hạo nhíu mày nói, hất bàn tay Tiểu Ngưng ra: “Đừng làm bẩn xe tôi, cô tốt nhất hãy tự mình đứng lên đi!”

Hắn lại một lần nữa dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, như thể cô so với thùng rác còn bẩn thỉu hơn: “ Hi vọng cô mau chóng quyết định bởi vì tôi không muốn có thêm bất cứ một liên quan nào với một phụ nữ hành cái nghề đó! Vẫn là câu nói đó: Một là nhận một trăm ngàn,hai là….. không có gì!”

Ánh mắt trống rỗng, ẩm ướt. Khát vọng cuối cùng trong mắt cô đã bị lời nói lạnh như băng của hắn dập tắt hoàn toàn, trên mặt cuối cùng lại nở một nụ cười đầy khiêu khích nhìn hắn nói: “ Nếu bây giờ trong bụng tôi lại có một đứa con khác nữa của anh thì thế nào nhỉ?”

Lời nói vừa thốt ra, chân mày Đường Hạo giật mạnh lên một cái, lửa giận bùng cháy hiện lên trong tròng mắt hắn: “ Phụ nữ hành nghề như cô chẳng phải luôn có biện pháp phòng ngừa rất hữu hiệu hay sao?”

Đáng chết cô ta không phải lại mang thai con của mình nữa đấy chứ? Đường Hạo không khỏi khẩn trương.

Buổi tối hôm đó, quả thật hắn không có sử dụng biện pháp phòng tránh.

“ Tôi không có suy nghĩ nhiều đến như vậy đâu! Ha Ha! Nhưng nhờ thế mà chúng ta sẽ còn phải dây dưa với nhau dài dài, có đúng thế không? Thật xin lỗi nha quý ngài! ” Cô nhìn hắn cười, nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn mà cảm thấy thật thoải mái, như vậy là hòa nhau rồi.

Đường Hạo nắm chặt hai tay, hai mắt hắn cũng nhắm lại, một lúc sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh mở miệng nói : “ Một tháng sau tôi sẽ dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra. Nếu đúng là như vậy thì tôi nhất định sẽ cho cô một bồi thường xứng đáng. Nhưng vấn đề cô nên quan tâm hiện nay chính là quyền nuôi dưỡng Dương Dương . Cho cô hai ngày để suy nghĩ. Suy nghĩ kĩ càng rồi trả lời cho luật sư của tôi!” Đường Hạo lấy một tầm danh thiếp ra rồi vứt cho cô.

Tiểu Ngưng ngồi bệt xuống ngã tư đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những viên gạch lát đường, không ngừng suy nghĩ, không ngừng rơi lệ.

Trong không khí xẹt qua một luồng nhiệt, thổi khô những lọn tóc ướt của cô, làm vơi đi hàng lệ dài trên má nhưng lại không thể thổi bay được nỗi đau đang gào thét trong tâm can cô.

Vì bảo vệ cho con trai, vì không muốn con còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu sự khinh miệt của xã hội, cô chỉ có cách duy nhất là khuyên nhủ nó về sống với ba ruột của nó.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Dương Dương nhìn nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt của mẹ nó, khuôn mặt nhỏ bé của nó lại càng thêm đau buồn: “ Mẹ, con hiểu ý mẹ. Nếu con không về với ba , có phải ba sẽ tố cáo mẹ ra tòa phải không?”

“ Ừhm…” Cô gật gật đầu: “ Nếu ra bị kiện ra tòa, nhất định tòa án sẽ phán quyết con ở với ba. Đến lúc đó thì dù con không muốn vẫn sẽ bị ép trở về bên ba con thôi!”

“ Con hiểu mà! Con chỉ giận chính bản thân mình bây giờ không có một chút quyền tự chủ nào!” Dương Dương nhíu mày, nó hiểu chuyện, nó cũng tự trách bản thân, nếu không ba sẽ không tuyệt tình quyết định như vậy.

Thật không hiểu nổi tại sao ba lại tuyệt tình muốn chia rẽ mẹ con bọn họ?

“ Không lâu nữa ba của con sẽ đưa con đi! Dương Dương con phải ngoan và sống thật tốt đó, nghe không?” Tiểu Ngưng không quên nhắc nhở .

“Mẹ yên tâm! Con nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan. Dương Dương tuyệt đối sẽ không làm mẹ phải xấu hổ!” Dương Dương cam đoan, nó tuyết đối sẽ không làm gì để mẹ nó phải chịu tiếng xấu.

Reng, Reng….

Một hồi chuông dài vang lên, Tiểu Ngưng nhanh chóng lau khô nước mắt,buồn bã đứng dậy ra mở cửa.

Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, âu phục chỉnh tề, đứng trước cửa nói: “ Xin chào, tôi là trợ lí của Đương tổng, đến đón Dương Dương!”

“ Anh ta đâu?” Tiểu Ngưng giương đôi mắt sưng đỏ lên nhìn, bị Đường Hạo tổn thương nhiều lần như vậy cô cũng đã có vẻ bình tĩnh hơn.

“ Ngài ấy ở trong xe chờ!”Trợ lí khó khắn nói nhưng cũng bổ sung thêm: “ Tổng tài định lên nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại quan trong nên không thể….”

“ Được rồi, không có vấn đề gì…” Tiểu Ngưng hiểu, trợ lí không muốn cô bị tổn thương nên mới nói như vậy: “ Dương Dương chuẩn bị đi con. Mẹ đưa con xuống lầu! Sau này con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa”

Đôi mắt to tròn của đứa con ngước nhìn cô, đôi mắt rung rưng hồng lên: “ Mẹ! Sau này con có thể trở về với mẹ được không?”

“ Hai tuần là có thể gặp! Hai tuần chúng ta sẽ được gặp nhau một lần…. hai tuần thôi…. Sẽ qua rất nhanh…” Tự nói không được khóc nhưng không thể kiềm chế nối bản thân, nước mắt lại tuôn rơi.

Đau dài không bằng đau ngắn, Tiểu Ngưng rất nhanh bước chân chạy về phía phòng cầm lấy một chiếc túi du lịch.

Nhìn thấy tình cảnh mẫu tử li biệt kia, ánh mắt của anh trợ lí đứng một bên không khỏi đỏ đỏ lên, thấy người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt đó xách chiếc túi đi, tiến lên hỏi: “ Có phải là đồ dùng của Dương Dương không ạ? Để tôi cầm giúp!”

“ Vâng, chỉ là một số quần áo và đồ chơi yêu thích của thằng bé thôi! Cảm ơn anh!” Bàn tay trông không, Tiểu Ngưng dùng bàn tay đó nắm chặt lấy tay con, dắt xuống lầu.

“ Không cần cám ơn đâu ạ!” Trợ lí nói xong cũng bước xuống lầu trước.

Tiểu Ngưng nắm chặt lấy tay con, yên lặng đi phía sau.

Người đàn ông tựa trên thân xe hơi sang trọng đang hút thuốc, thấy người đi ra từ cửa chung cư, vứt mẩu thuốc xuống chân nghiền nát, đi tới phía con trai mình.

Dương Dương bất giác tay siết chặt tay mẹ nó. Nó giương mắt nhìn ba, giữ nguyên sự im lặng.

“ Dương Dương , sao con không gọi ba đi!” Đường Hạo thấy Tiểu Ngưng đi ra, dùng lực kéo mạnh con trai lại phía mình.

Tiểu Ngưng vì hành động của hắn mà lảo đảo lui về phía sau.

Dương Dương nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ : “ Ba!” Nó không sợ ba, nó chỉ sợ mẹ nó bị người khác nghĩ là không biết cách dậy con, nếu không tiếng “ ba” này nó cũng lười không muốn gọi.

Tại sao lúc trước mình lại có thể sùng bái, yêu mến người này được chứ? Đúng là đồ ngốc, đồ đần , hỗn đản! Mà thôi có khi lại tốt, mẹ tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được một chú nào đó tốt hơn “ ba” gấp ngàn lần.

Nó tin tưởng cha nó nhất định se phải hối hận , đến lúc đó nó cũng chăng còn là một đứa trẻ nữa. Mẹ hạnh phúc là được rồi.

Con trai gọi mình một tiếng “ ba” nghe thật châm chọc thẳng tắp đâm thẳng vào tim của hắn, khẩu khí khiến hắn kích động mà run lên: “ Ừ! Nói lời chào tạm biệt với mẹ con đi!” Hắn chỉ nhìn vào con trai mình, ngay cả liếc qua cũng không có hướng đến cô.

Tiểu Ngưng im lặng, hứng chịu toàn bộ sự lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng khoát tay với con: “ Nếu nhớ mẹ thì con hãy gọi điện về nhé!… Bất cứ lúc nào”

“ Mẹ, tối nay trước khi đi ngủ mẹ nhớ khóa trái cửa lại nhé! Phải đem điện thoại đặt ở ngay đầu giường, nếu có kẻ xấu đột nhập vào nhà, mẹ hãy nhớ gọi điện ngay cho Dương Dương , mẹ nhé?” Dương Dương lau nước mắt, nghen ngào nói.

“ Ừ ! Mẹ biết!” Tiểu Ngưng liên tiếp gật đầu, cứng nhắc lật đật lên xuống trong không trung.

“ Mẹ, mẹ nhất định không được ăn đồ hộp, không được ăn cơm nguội! Mẹ phải chăm sóc cho thân thể mình nhé! Mẹ….”

“ Ừ ! Mẹ biết!”

Trợ lí đứng một bên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, phải quay sang một bên mà lâu đi.

Đường Hạo lạnh lùng đeo kính râm lên, bế thốc con vào trong xe, nói: “ Được rồi, mẹ con tự biết chăm sóc bản thân! Chúng ta phải đi nhanh nhanh thôi! Lát nữa ba còn có một hội nghị quan trọng!”

“Mẹ! Mẹ hãy mau tìm bạn trai đi! Có như vậy mới có người chăm sóc mẹ! Con đã không còn ở bên mẹ nữa, sẽ có rất nhiều chú theo đuổi mẹ!” Dương Dương lướn tiếng gào lên.

Đứng phía sau xe, Tiểu Ngưng căn bản không thể nói gì, chỉ có thể vừa khóc, vừa gật đầu.

Đường Hạo không biết có phải vì quá vội hay là vì lời nói mau tìm bạn trai của Dương Dương khiến hắn trở nên dị thường ra lệnh khởi động xe ngay lập tức.

Chiếc xe Limosine chạy nhanh ra khỏi khu chung cư cũ kĩ bỏ lại Tiểu Ngưng đứng cô đơn nơi đó mang theo nước mắt mà nhìn chiếc xe rời đi.

Một người, một cuộc sống, Tiểu Ngưng là người thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh nhưng đó chỉ là lúc cô có mẹ cùng đứa con trai thông minh bé bỏng ở bên. Hiện tại thì sao, mỗi khi trở về căn phòng trồng trơn này, cô chỉ cảm thấy trống rỗng, người mẹ yêu thương cô nay đã rời xa nhân thế, đứa con trai duy nhất cũng bị buộc phải tách ra khỏi cô.

Cô không biết ăn cơm một mình là như thế nào.

Cô không biết một người có thể làm gì khi ghỉ có một mình, chỉ biết ngồi lạc hồn mất phách ở đằng kia.

Ngồi một mình trên ghế sôpha, không bật điện, ánh trắng chiếu rọi lên thân hình của cô, lóe sáng lên một lưỡi dao gọt trái cây. Cô sống trên đời này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, con dù không có cô thì cũng sẽ vẫn sống tốt mà trưởng thành thôi.

Người cô yêu, nhưng người đó lại coi cô như một thứ đồ bỏ đi, khinh miệt, sỉ nhục cô không biết đã bao nhiêu lần. Cô chịu cũng đủ rồi. Hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cười với cô nữa.

Nhắm mắt lại, đem lưỡi dao kia đặt xuống cổ tay, dù có đau đơn hay không, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi. Mọi chuyện hãy kết thúc đi thôi.

“ Ring Ring Ring!” Tiếng chuông điện thoại cũ rích bỗng dưng vang lên.

Tiểu Ngưng mở to đôi mắt, cầm lấy điên thoại: “ A lô…”

“ Tiểu Ngưng phải không ? Anh là Lương Bân!” Thanh âm truyên từ đầu kia nghe có vẻ rất lo lắng.

“ Anh Lương!” Cô ngồi ngăn ngắn lại: “ Có chuyện gì sao?”

“ Tiểu Ngưng… Chung Diệp … cô ấy đột nhiên phát bệnh….bây giờ đang phải cấp cứu!..”

“ Hả..? Giờ em qua đó ngay!”

“ Không , không cần! Hiện tại cha mẹ anh cùng cha mẹ cô ấy đều ở đây cả, đã có quá nhiều người rồi. Anh gọi điện cho em là muốn nhờ em sang xem Nhị Nhị, ngày mai đưa nó đến vườn trẻ!”

“ Vâng! Em hiểu rồi! Em sẽ đón nó qua chỗ em ngay!”

“ Anh đã nhờ đồng nghiệp đưa nó đến nhà em, chỉ lát nữa thôi là đến đấy!”

“ Vâng!” Hỏi han qua tình hình hiện tại của Chung Diệp, chỉ một lát sau đồng nghiệp của Lương Bân đã đưa Nhị Nhị đến chỗ cô. Nhị Nhị đến, cô không thể nào mà tự sát được!

\\\

## 128. Chương 128

Cuộc sống bỗng dưng thay đổi khiến Dương Dương chưa thể thích ứng, ngồi trong căn phòng rộng lớn xa hoa, nó thở dài một tiếng.

“Dương Dương sao lại ủ rũ như vậy?” Vừa chạy từ trong phòng ra, Lạc Lạc dừng lại hỏi.

Dương Dương đưa mắt nhìn Lạc Lạc, cố nhìn lấy một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi, không buồn nói một tiếng nào.

Lạc Lạc thấy bị tổn thương, tay ôm con búp bê cong môi đứng trước mặt Dương Dương: “Dương Dương, tớ không có đánh cậu, không có dành đồ chơi với cậu, sao cậu lại không muốn nhìn tớ?”

Từ lúc thấy cậu bé tới đây ở cùng mình, cũng biết Dương Dương là con của anh họ, nghĩ rằng sẽ có người chơi cùng, thế nhưng cho tới giờ cậu bé cũng chẳng buồn nói chuyện với cô bé nữa.

“Tôi không muốn nói chuyện là không muốn nói!” Dương Dương nói bằng giọng có vẻ như muốn cãi lộn, ở cùng một nhà với người cha hỗn đản kia đã vô cùng khó chịu rồi giờ nó lại còn phải gọi Lạc Lạc, cô bé bằng tuổi mình là cô mới khổ .

Bây giờ nó chỉ muốn cô bé biến đi ngay lập tức, kêu cô bé bằng cô nó thật sự không làm đươc, vậy mà cô bé vẫn cứ nhơn nhơn đứng ra vẻ trước mặt nó.

Lạc Lạc không hiểu, cô bé cố ý kéo Dương Dương đến làm bộ giảng đạo lí: “ Cậu không thể không để ý đến tớ được ! Chúng ta là người một nhà đó! Tớ là cô trẻ của cậu!”

“Cái gì mà cô trẻ chứ? Tôi không thừa nhận đâu! Tôi không biết!” Dương Dương lập tức bịt chặt hai tai lại. Nó không muốn nghe chút nào. Nếu không phải vì muốn đợi người cha hỗn đản kia về thì nó cũng chẳng buồn nhấc chân ra cái phòng khách này đâu!

“Sự thật là như vậy đấy!” Lạc Lạc nghĩ Dương Dương không biết thật, cô bé chạy đến bên cậu, kéo bàn tay ra, thì thầm vào bên tai: “Ba của cậu là anh họ tôi nên cậu phải gọi tôi bằng cô trẻ! Hiểu chưa?”

Dương Dương bị Lạc Lạc tra tấn đến muốn chết, chỉ có thể vùng vẫy ra khỏi tay cô bé nói lạc đi: “Không đi ngủ, ra đây làm gì?”

“Uhm! Tớ đang đợi ba mẹ điện thoại đến! Không biết bận gì không mà giờ vẫn chưa gọi điện cho mình!” Lạc Lạc nhăn sống mũi khó chịu, khuôn mặt cô bé giống như bị mất đi thứ gì đó.

“Cậu thì có gì mà khó chịu chứ? Ít nhất thì ba mẹ cậu vẫn còn sống chung hạnh phúc, họ chỉ đơn giản đem cậu ném tới Đài Loan này thôi! Còn cha và mẹ của tôi thì không thể nào ở cùng một chỗ được, có mẹ sẽ không có cha, có cha sẽ không có mẹ, chỉ được chọn một!” Dương Dương cúi thấp đầu xuống, trong giọng nói ẩn chứa sự ghen tị của nó với Lạc Lạc.

“Dương Dương, cậu đừng tức giận! Đó là chuyện của người lớn mà! Tớ tin sau này nhất định anh họ và mẹ của cậu sẽ được sống bên nhau!”

“Bây giờ, tớ rất thất vọng về ba. Vốn là muốn đợi ba về để gọi điện thoại cho mẹ…. Nhưng đã hơn mười giờ rồi… Ba vẫn chưa về. Lúc trước ba vẫn cùng tớ nói chuyện điện thoại với mẹ…! Cậu chờ điện thoại của cậu đi…” Dương Dương đột nhiên hét lên rồi lao như bay về phòng.

Mấy hôm trước, tên của nó đã được đổi thành Đường Ngạo Dương. Nó không thích cái tên này nhưng nó phải nhận.

Trở về phòng, nó lấy điện thoại nhanh chóng bấm số gọi mẹ: “A lô! Mẹ à….”

“Dương Dương! Em là Nhị Nhị! Không phải mẹ anh!” Một giọng nữ non nớt vang lên bên phía đầu dây bên kia.

Dương Dương cong môi tức giận, nó bá đạo chất vấn: “Nhị Nhị! Sao lại là em? Tại sao tối thế này còn ở nhà anh? Sao không về nhà? ”

“Hu hu hu….” Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm nức nở đầy bi thương : “Dương Dương, mẹ …mẹ em… qua đời rồi….huhuhu….huhuhu…..” Tiếng khóc của cô bé như điên như dại truyền qua điện thoại.

“A…. Bác gái mất rồi sao? Sao có thể…” Dương Dương cũng không kìm được mà khóc lên. Bác gái nhà họ Lương kia đã từng đối xử rất tốt với nó: “Nhị Nhị ! Em đừng khóc nữa! Bác gái sẽ không an lòng nếu thấy em như thế… ”

“ Uhm…mẹ em cũng nói em không được khóc. Mẹ nói mẹ trên cao kia sẽ phù hộ cho em đến khi em lớn. Mẹ còn nói…. Sau khi mẹ đi , dì sẽ trở thành mẹ em…. Dì sẽ đối xử với em rất tốt nữa!…”

Dương Dương im lặng nhưng khóe môi nó thì cong lên rất cao. Nhìn trông cực kì khó coi.

“Dương Dương! Anh có thể chia một nửa mẹ anh cho em có được không? Xin anh mà….” Nhị Nhị nói rất nhanh, cô bé sợ Dương Dương không đồng ý.

“ Em … có phải buổi tối ngủ cùng với mẹ của anh ?” Ngủ vào chỗ vốn là của nó, Dương Dương không trả lời Nhị Nhị mà nó hỏi lại cô bé.

“Mẹ anh có tắm cho em không?”

“Có!”

“Vậy em có sờ nơi mềm mềm\* đó của mẹ anh không?” Dương Dương hỏi, nó thật sự muốn khóc thét lên, nước mắt đã ứa đầy. ( \* = vòng 1! Đừng nghĩ lung tung nhé )

“Uhm…Có!….” Chưa bao giờ nói dối, cô bé thừ nhận toàn bộ.

“Oa..Oa..”Dương Dương khóc rống lên, nó quên nó là một nam tử, thân hình nó không ngừng lắc qua lắc lại, hét vào điện thoại: “Đó là mẹ của anh!”

Mẹ của nó bị người ta cướp đi rồi, nó sẽ phải ở lại trong… căn phòng này mãi sao?

“Dương Dương, anh đừng khóc nữa mà…. Em sẽ không sờ dì nữa… không để cho dì tắm cho nữa. Mấy ngày nữa là ba sẽ đón em về nhà, trả dì lại cho anh. Trong lòng dì cũng chỉ có một mình anh là con thôi, nếu không lúc ngủ sẽ không ôm chặt em rồi khóc gọi tên anh!..”

“ Uhm..” Dương Dương ngừng khóc: “ Vậy em ở bên mẹ anh có được không? Nếu không mẹ anh sẽ thật sự rất cô đơn…Giúp anh có được không?” Nó không thể ích kỉ như vậy, nó không ở bên mẹ được, vậy hãy để cho người khác ở bên mẹ giúp nó chăm sóc mẹ. Đó là một việc tốt.

Hơn nữa, nghe Nhị Nhị nói thế, nó nghĩ bác gái muốn tác thành cho mẹ và bác trai. Bác Lương là người rất tốt, mẹ nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Dương Dương giống như người sắp đi làm đại sự, nén tất cả nỗi đau, sở thích lại riêng của nó lại. Nó nói với Nhị Nhị bằng giọng quyết tâm: “ Nhị Nhị! Anh giao lại mẹ anh cho em để mẹ anh trở thành mẹ mới của em đấy! ”

“ Vâng..!”

Đúng lúc này, Tiểu Ngưng giành lấy điện thoại từ tay Nhị Nhị nói: “Muộn thế này sao con vẫn còn chưa đi ngủ?”

“Vâng! Con đợi ba về tắm rửa cho con!” Dương Dương thành thật trả lời. “ Con muốn ba tắm cho con giống như mẹ chứ không phải giao con cho bà Từ kia!”

“Nhưng giờ đã quá muộn rồi!”

“ Mẹ yên tâm! Con sẽ không để cho mẹ phải lo lắng đâu ạ…” Dương Dương bộ dạng muốn nói lại thôi.

“ Mẹ… Ba có rất nhiều bạn gái. Mỗi ngày có hẹn rất nhiều…”

“ Uhm…” Tim Tiểu Ngưng nhói đau, cô vẫn còn yêu hắn.

“Vâng!Mẹ…!Mẹ cũng mau mau tìm bạn trai đi!” Bộ dạng nó gấp gáp. Nó đang cổ vũ cho mẹ nó đi tìm bạn trai chỉ tiếc một nỗi nó không thể giới thiệu bạn trai ngay cho mẹ chọn lựa.

“ Mẹ biết ! Mẹ sẽ đi tìm bạn trai! Con đừng lo lắng!”

Két…Cạch.. Tiếng mở cửa vang lên.

Dương Dương nhìn người đối diện đang đi đến , nó nói nhanh vào điện thoại: “Mẹ, ba về rồi! Con cúp máy nha! Mẹ nhớ lúc đi hẹn hò thì phải mặc bộ váy trắng như lần trước nhé!”

Cúp điện thoại nhanh, Dương Dương nhảy xuống giường, nói: “Ba đã về rồi!”

Lông mày Đường Hạo nhíu lại, thấp giọng dò hỏi: “ Mẹ con có bạn trai sao?”

“Đúng ạ!” Cậu bé nhún nhún bả vai không để ý nói.

“Hừ…”Chân mày Đường Hạo càng nhăn hơn, sắc mặt tựa hồ lạnh đi vài phần. Hắn đang nghĩ đến điều gì đó.

Dương Dương nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Đường Hạo, nó giả bộ lơ đãng nói: “Vợ của bác Lương vừa qua đời. Giờ mẹ đang chăm sóc con gái bác ấy!”

Đường Hạo run rẩy, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Đáng chết, con trai mới vừa mới rời khỏi không lâu, nhanh như vậy đã muốn làm mẹ của đúa bé khác hay sao?

“Ba! Sao ba lại tức giận như vậy?” Dương Dương tròn xoe mắt, tỏ vẻ không hiểu hỏi.

Đường Hạo nở ra một nụ cười keo kiệt, nhíu mày nói: “ Không giận sao được hả? Còn chưa tắm rửa rồi đi ngủ sao?”

“Chờ ba về tắm cho con đấy” Dương Dương nhe răng cười: “ Ba mau mở nước ấm đi! Con muốn đi ngủ lắm rồi!”

Đường Hạo đột nhiên cảm thấy đứa con này thật không giống hắn, hắn chỉ có thể nói: “Được!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Thời gian trôi qua thật nhanh, Chung Diệp ra đi đã được hai tháng , đối với Tiểu Ngưng cũng là một thay đổi lớn.

Hai tháng qua quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên sâu sắc. Lương Bân mỗi khi tan sở đều đến nhà cô, có khi ở lại cũng nấu ăn bữa tối. Lúc đầu cô còn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng vì có Nhị Nhị ở giữa nên sự xấu hổ cũng nhanh chóng đi qua.

Nhưng bọn họ vẫn còn bị vây hãm trong quan hệ bạn bè bình thường.

Bất quá, trong buổi nói chuyện hôm qua, Lương Bân đã nói muốn cô làm bạn gái của anh. Khiến cô trở tay không kịp, không biết phải ứng phó thế nào.

Lương Bân ôn hòa cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ngưng, bao bọc nó trong bàn tay to lớn của mình, nói: “Tiểu Ngưng! Anh biết thế này thì thật quá là đường đột nhưng đối với anh thì không. Từ khi Chung Diệp bị bệnh, anh và cô ấy luôn chỉ coi nhau như người thân, sống với nhau cũng là vì trách nhiêm. Còn đối với em, anh thật sự càng ngày càng yêu thích em hơn!”

Tiểu Ngưng lắp bắp không biết phải nói gì.

“ Không cần phải ngạc nhiên như vậy! Chung Diệp biết, hơn nữa cô ấy còn cổ vũ anh theo đuổi em nữa cơ! Chúng ta sau này sẽ là người một nhà có được không?” Lương Bân có phần bất đắc dĩ nói: “ Nhưng em đừng hiểu lầm rằng vì cô ấy mà anh mới thích em. Trên thực tế, em là cô gái được rất nhiều đàn ông muốn yêu mến!”

“Em không phải là một cô gái! Em đã là mẹ của một đứa bé sáu tuổi rồi”

“ Haha…Như vậy thì em nguyện ý làm bạn gái của anh sao? Vậy chúng ta hãy cùng xây dựng gia đình với Nhị Nhị nhé!” Lương Bân chân thành nói, ánh mắt tha thiết nhìn vào Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng chậm rãi gật gật đầu, Lương Bân kì thật là người tốt. Mà cô cùng với anh ấy có chung một lí do.

\\\

## 129. Chương 129

Dương Dương nở một nụ cười thật rạng ngời, trong miệng nó còn đang lẩm nhẩm ca từ, đủ thấy nó rất vui.

Đường Hạo ngồi trên ghế salon, mỉm cười nhìn con trai, với tay lấy cốc nước uống: “Mỗi lần từ nơi đó trở về là vui đến vậy sao? Vào cửa mà không biết chào ai, mới qua hai ngày mà đạo đức đã kém thế thì sau này ba sẽ không cho con đi như vậy nữa , đỡ phí hàng trăm ngàn hàng tháng mời thầy cô đến dạy lễ giáo!”

Đường Ngạo Dương cũng không phải vì thế mà mất vui, nó thách thức nhìn lại cha nó: “Không vấn đề gì! Dù sao ba có mẹ kế mới thì cũng chẳng có thời gian bên cạnh con nữa!”

“Có ý gì hả?” Đường Hạo hỏi một cách rất tự nhiên, phản ứng cũng rất nhanh.

“Không có ý gì cả! Ba! Con muốn đi tắm! Ba tắm cho con đi!” Dương Dương giống như đại lão gia ra lệnh, nhưng động tác của nó thật đáng yêu, hai tay đã vươn ra phía trước.

Đường Hạo chưa từng hầu hạ cho ai, nhìn con trai mình trước mặt hắn tự nhiên thấy thằng bé như già dặn thêm vài phần.

“Lúc trước. con ở với mẹ, con chỉ là một đứa trẻ nhưng chỉ sau hai tháng đã lớn hơn nhiều!” Nó vô tội nhìn ba nó, giương đôi mắt đáng thương lên hỏi : “Không phải những đứa trẻ không có mẹ đều phải tự mình sống độc lập hơn trước sao?”

“Con…” Đường Hạo bỗng nảy sinh cảm giác ác cảm.

“Con còn hơn nhiều đứa trẻ bất hạnh khác. Ít ra con còn có một người mẹ nhưng mẹ lại không được phép ở cùng con, phải đi làm mẹ đứa bé khác!”

Thấy con mình than thở như thế, Đường Hạo không khỏi run lên, không tin hỏi: “Con nói mẹ của con thật sự sẽ làm mẹ của đứa bé khác hay sao?”

Dương Dương lập tức giương lên khuôn mặt muốn khóc đầy ai oán nói: “Vâng! Mẹ muốn có bạn trai! Con cũng từng nói với ba đó là bác Lương Bân. Mẹ muốn làm mẹ mới của con gái bác ý!”

Nghe thấy thế, lồng ngực Đường Hạo như muốn nổ tung ra, toàn bộ khí tức muốn phát tiết ra ngoài, tứ chi hắn không ngừng run lên, nhìn chằm chặp vào con trai hỏi: “Sao con không ngăn mẹ con lại? Con muốn mẹ con đi làm mẹ của đứa trẻ khác sao?”

“Con suốt ngày ở đây thì làm gì được ạ!” Dương Dương hỏi ngược lại.

Đường Hạo á khẩu không trả lời được.

“Hơn nữa, con cũng hi vọng mẹ tìm được người hợp với mình. Bác Lương rất tốt, nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ! ”

Lý luận của con trai khiến lửa giận trong Đường Hạo càng nổi lên, trừng mắt nhìn con: “Một đứa bé thì biết gì về hạnh phúc chứ hả? Một tháng hai lần gặp con không phải là hạnh phúc rồi sao?”

“Ba mỗi ngày không phải cũng có một người bên cạnh sao? Hẹn hò đến tận khuya cơ mà!”

“Đó là ba đi làm việc!” Sắc mặt hắn ửng đỏ đôi chút.

“Nhưng mỗi lần ba về thì người đều sực nức mùi nước hoa, hơn nữa con cũng để ý thấy trên cổ ba có mấy vết son môi. Công việc của ba kì quái thật đấy”

Bị chính con trai mình chất vấn, Đường Hạo thẹn quá hóa giận : “Chuyện của ba không cần con quan tâm. Trẻ con thì biết gì, nhiệm vụ quan trong nhất chính là học tập!”

Đáng chết, hắn vì muốn để cho con ngủ sớm, mà dạo này luôn về trước mười giờ. Như thế còn không tốt sao? Vậy mà bây giờ con trai còn đang chất vấn hắn.

“Con có để ý gì đâu! Con chỉ muốn nói rằng mẹ cũng là người và mẹ cần có bạn. Chỉ vậy thôi!” Nó nói xong rồi thì chạy biến lên lầu.

Đường Hạo từ trước đến nay đều ít biểu lộ cảm xúc, giờ lại thấy sự sợ hãi trên gương mặt hắn.

Cô thật sự đã tìm được bạn trai ? Muốn làm mẹ của một đứa bé khác ư?

Đáng chết, cô nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Chỉ cần hắn không cho thì cô đừng mong có được hạnh phúc.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Thông qua một chút ít học vấn, lại được Lương Bân tiến cử, Tiểu Ngưng đã được nhận vào một công ty nhỏ. Tuy nhiên công việc của cô cũng chỉ là đánh một số tài liệu, sắp xếp văn bản, bưng trà rót nước.

Tuy công tác có đơn giản, không thể thăng tiến, nhưng Tiểu Ngưng lại cực kì vui vẻ bởi vào được một công ty như thế này là điều mà cô mong mỏi từ lâu.

“Công việc thế nào?….Có chỗ nào khó khăn không?” Lương Bân – nguyên là Tổng Giám Đốc công ty này hỏi thăm Tiểu Ngưng mới vào công ty được ba ngày.

“Dạ, mọi việc đều tốt đẹp!” Tiểu Ngưng xoay người mỉm cười với Lương Bân.

“Nếu có gì không hiểu cứ đến hỏi anh! À đúng rồi! Mấy ngày nữa là phải điều chỉnh lại công việc. Anh sẽ dẫn em đến trụ sở mới của công ty sau khi sát nhập!” Hắn nguyên là tổng giám đốc tập đoàn Minh Nhật, sau khi Minh Nhật được Đường Thị thu mua, trụ sở hoạt động chính đương nhiên sẽ phải chuyển về phía cao ốc của Đường Thị.

“Em có thể đi cùng sao? Tổng công ty hẳn là rất lớn…”

“Không vấn đề gì! Rất dễ an bài cho một trợ lí tiểu muội mà!”

“Thật tốt quá!” Tiểu Ngưng đem tách cà phê vừa pha xong tới cho Lương Bân, nghe nói sắp chuyển trụ sở và điều chỉnh lại công tác mà không khỏi lo lắng. Kì thật đối với việc trụ sở chính to đẹp ra sao cô không quan tâm, chỉ lo đến công việc của mình. Lương Bân chỉ nhấp qua một ngum rồi ngẩng lên nói với cô: “Thật không ngờ, cà phê Tiểu Ngưng pha càng lúc càng thơm!”

Tiểu Ngưng lắc đầu không dám kể công, chỉ nói là do cà phê công ty vốn đã ngon.

“Nhưng nều là người khác thì không thể pha ra hương vị này!”

“Ha ha…” Tiểu Ngưng ngượng ngùng nở một nụ cười đẹp như hoa, trên má không khỏi ửng hồng như táo chín.

Lương Bân nhìn cô mà ngây ngốc.

Tiểu Ngưng xoay người giả vờ như có việc phải làm.

“A! Đúng rồi! Ngày kia công ty có dạ hội, em đi cùng anh có được không”

“Dạ hội…” Giọng nói Tiểu Ngưng sờ sợ nói: “ Không được! Em không thích hợp…Không tiện để tham gia….”

“Ha ha.. Không cần phải sợ! Buổi tối anh đưa em đi chọn lễ phục!”

“Vâng… Được ạ!” Lương Bân mỉm cười nói như thế khiến Tiểu Ngưng không thể từ chối nổi, thật là một loại áp lực bá đạo.

Lương Bân quả là một người đàn ông tỉ mỉ biết cách chăm sóc phụ nữ, anh ta dẫn Tiểu Ngưng đi khắp các cửa tiệm để lựa chọn trang phục phù hợp nhất với cô. Cuối cùng Tiểu Ngưng lại lựa chọn một bộ lễ phục tuy cổ điển nhưng vẫn khá đẹp.

Bất quá, không phải vì Tiểu Ngưng không muốn diện đẹp, để lộ những đường cong cơ thể mà điểu đặc biệt ở bộ lễ phục này là nó có một chiêc khăc lụa quấn quanh cổ, vừa vặn giúp cô che vết xăm kia đi.

“Anh Lương, cám ơn anh! Mấy ngày nữa em sẽ gửi anh tiền lễ phục này!”

\\\

## 130. Chương 130

Trước khi lên lầu Lương Bân nói với Tiểu Ngưng.

“Tiểu Ngưng ! Em có cần phải khách sáo với anh như thế không? Bây giờ chúng ta không phải là bạn trai , bạn gái của nhau sao?..” Lương Bân giữ lấy cánh tay cô, di chuyển đến gần miệng, như sắp hôn môi cô.

“Không!” Tiểu Ngưng rụt tay lại, thân thể như đang phòng bị.

Lương Bân vì hành động của Tiểu Ngưng mà không khỏi kinh ngạc cùng xấu hổ. Nhưng màn đêm đen kịt kia đã che giấu đi toàn bộ: “Đó là anh tặng em! Lên lầu đi!”

“Không cần! Em có thể lên một mình được! ”Thấy trong giọng của mình có vài phần đề phòng, cô vội vã nói ngay: “Anh lái xe cẩn thận! Mau về sớm nghỉ ngơi!”

Lương Bân gật đầu: “Em đi lên trước đi! Thấy em vào nhà rồi anh sẽ về ngay!”

Vào nhà, vừa thay được quần áo xong, lại có tiếng chuông cửa vang lên.

“Anh Lương, sao lại lên đây…?” Tiểu Ngưng không hoài nghi mở cửa, nhìn thấy người thì trái tim như bị kéo rụng xuống, hoảng hốt nói: “Sao lại là anh?”

Đường Hạo đứng ngoài cửa, dùng sức mở rộng cánh cửa để bước vào trong sau đó hắn như chủ nhà từ từ đóng cánh cửa lại, nói : “Sao? Trễ thế này cô còn chờ đợi người nào nữa ư?”

Hắn tiến vào nhà một cách hiên ngang, làm Tiểu Ngưng không có cách nào khác phải thối lui lại về phía sau: “Muộn như vậy, anh đến tìm tôi là có chuyện gì sao?”

“Cô cũng biết bây giờ là muộn rồi sao? Tôi còn tưởng cô đi khuya không biết đường về nhà cơ đấy! Rốt cuộc cô đi đâu mà bây giờ mới về?” Ngữ khí của Đường Hạo không khác gì anh chồng nổi cơn ghen khi thấy vợ mình về trễ. Không khí thoang thoảng có mùi dấm chua.

“Làm sao anh biết?” Tiểu Ngưng nghi ngờ hỏi.

Hắn không nói.S ự thật thì hắn đã tới đây từ bảy giờ tối, gõ cửa mà không có tiếng trả lời, hắn mới lái xe đi lòng vòng quanh khu phố, đến tận bây giờ nhìn thấy ánh đèn thì mới lên.

Tiểu Ngưng hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng bình thản: “Tôi có hẹn với bạn trai, giờ mới về! Anh tới phải chăng là có chuyện? Hay là Dương Dương gặp chuyện gì sao?”

“Bạn trai? Nhanh như vậy cô đã tìm ngay được một tên đàn ông nào rồi sao?” Hắn thật sự chỉ muốn túm chặt lất tay cô, chặt đứt ngữ khí bình thản đáng ghét kia. Cô thật to gan, dám trước mặt hắn thừa nhận mình đã có bạn trai.

“Uhm…” Tiểu Ngưng nhìn bộ dạng tức giận của hắn, trong lòng không khỏi nổi lên một trận xao động. Hắn có phải là đã để ý đến cô rồi không? Nhưng cô vẫn cố đè nén cảm xúc xuống, thản nhiên hỏi hắn: “Dương Dương ở chỗ anh có ngoan hay không? Nếu nó làm phiền đến anh thì tôi thành thật xin lỗi, lần sau khi gặp, tôi sẽ khuyên bảo nó!”

Tiểu Ngưng lo lắng, nếu cha con họ bất hòa thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của Dương Dương.

Nhìn biểu tình bình tĩnh, ngữ khí rõ ràng của cô lại càng tăng thêm sự giận dữ trong lòng Đường Hạo.

Đáng chết, hắn tình nguyện để cho cô đuổi mình ra khỏi cửa, có như vậy hắn mới có thể công khai mà phát tiết nỗi bực tức trong lòng, nhưng cô biểu lộ bình thản thế kia khiến cho hắn phải kiếm chế cảm xúc của mình lại.

“Dương Dương rất hiểu chuyện! Về điểm này cô an tâm, tôi cũng là cha của nó mà!” Hắn vắt chân ngồi hiên ngang trên ghế sô pha, rõ ràng chưa có ý muốn rời đi.

Tiểu Ngưng đứng cạnh cửa, nắm chặt hai tay, hai mi mắt cũng hạ xuống, giữ im lặng. Cô không đuổi hắn, cũng không biết phải làm gì.

Đường Hạo châm một điếu thuốc lên hút, làn khói mỏng bay lượn trong không khí, xuyên qua quần áo ngủ in hoạt họa của cô.

Tóc cô được buộc lên một cách tùy ý, vài sợi tóc khéo léo rủ xuống trước mặt.

Áo ngủ khá kín đáo nhưng lại như ánh đèn thu hút ánh mắt thiêu thân của hắn.

Đáng chết, hai tháng qua hắn chưa lúc nào thấy thật hứng phấn, vậy mà bây giờ lại cảm thấy một luồng khô nóng đang lưu chảy trong thân thể.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt trên người mình của hắn, cô bất an dao động.

Sắc mặt bỗng hồng hồng lên đôi chút, nhưng cô tự nói với mình không được nhẹ dạ như vậy. Trong mắt của Đường Hạo, hắn coi cô đáng ghét còn hơn cản rác rưởi, nhơ bẩn còn hơn cả lũ vi trùng, ngày đó khi cô bám lấy âu phục của hắn, cầu xin hắn khẩn thiết như vậy mà chỉ nhận được một cái nhìn lạnh lùng, thù ghét do hắn ban tặng.

Cô cúng biết rất rõ, bên cạnh hắn có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp giỏi giang. Mà cô thì mãi mãi cũng không sánh bằng họ.

“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”Trầm ngầm một hổi lâu, cuối cùng Tiểu Ngưng lấy hết dúng khí mở miệng lên tiếng trước.

“Không được kết giao với ai!” Người đàn ông ngòi trên ghế sô pha thấp giọng ra lệnh.

Cô tựa hồ như không nghe rõ lời hắn nói, nghi ngờ nhìn lại hắn.

“Tôi nói cô không đươc phép kết giao với bất cứ tên đàn ông nào!” Lần này, Đường Hạo nói to hơn, mấy sợi tóc trên trán hắn cũng run run theo.

Tiểu Ngưng quay đầu lại, chớp chớp mắt, không nói gì.

“Lời tôi nói cô có nghe không hả?” Hắn tự coi đây giống như công ty của hắn, hắn là tống tài , còn Tiểu Ngưng là cấp dưới phải nghe lệnh hắn.

“Đã nghe rồi!”Tiểu Ngưng gật gật đầu, sau đó cố hết sức nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi, anh không phải là nên về đi sao?”

Thấy bộ dạng ngoan ngoan như con cừu non của cô, tâm tình Đường Hạo tốt lên hẳn.

Đem điếu thuốc dập tắt, hắn từ từ bước về phía nàng.

Tiểu Ngưng thấy hắn tiến về phía mình, khí thế như áp bức theo từng bước chân của hắn, cô cảm thấy ngột ngạt mà lui dần về phía sau đến khi chạm vào vách tường, không còn chỗ nào để lui nữa.

Thân thể của Tiểu Ngưng ngoảnh mặt đi, không để luồng nhiệt khí của hắn thổi qua trên khuôn mặt cô, cố cứng rắn nói chuyện với hắn: “Nếu không có chuyện gì, xin anh về đi có được không?”

Đối diện với hắn, cô không bao giờ có thể ở thế thượng phong.

Hắn giữ chặt hai tay cô bên sát mép tường, ép sát má xuống nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như nước hồ thu của cô khiến người ta phải mê mẩn.

Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, Đường Hạo không thể cao hứng nổi: “Cô rất sợ tôi đúng không?”

Tiểu Ngưng không nói gì, chỉ cúi đầu thấp xuống hơn nữa, lưng dán chặt vào bức tường. Hành động của cô cũng đủ cho hắn đáp án.

“Ha ha, hắn có giống như tôi, cũng nói chuyện với cô như thế này….” Cặp môi mỏng của hắn ghé sát bên tai cô, hỏi nhẹ nhàng nhưng không khác gì bức cung.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vậy hắn có giống như tôi, cũng động chạm cô như thế này không?” Hắn vừa nói, tay lại vừa đặt lên nơi kiều độn của cô mà xoa nắn.

Lúc này, thân thể Tiểu Ngưng hốt hoảng mà không ngừng vặn vẹo, tránh né bàn tay của hắn: “Anh đừng có như vậy! Không thể được….”

Đường Hạo nhìn bàn tay bị cô đẩy ra, tức giận quát: “Thế nào hả? Cô thật sự đã cho hắn chạm qua!”

“Không có! Anh ấy không giống như anh. Lúc nào anh ấy cũng tôn trọng tôi!” Cô bước nhanh về phía cánh cửa, quay mặt nói với hắn : “Đến lúc anh nên đi rối đấy!”

“Hắn thật sự chưa có chạm qua cô?” Hắn không tin, có người đàn ông nào kháng cự được cô.

“Không có!” Cô lớn tiếng đáp trả hắn : “Muộn lắm rồi đấy! Anh còn phải tắm cho Dương Dương thì nó mới đi ngủ, có phải không?”

Đường Hạo lúc này mới để ý đến thời gian, hơn mười giờ đêm, nếu hắn về quá muộn thì tên tiểu tử kia sẽ không chịu tắm rửa mà đi ngủ, đành thấp giọng nói: “Cô mau đi tìm một công việc đi! Nếu rảnh quá không có việc gì để làm thì hãy đi học lại! Còn nữa, không được kết giao bạn trai!”

Sau khi nói xong, hắn rời đi với tư thế cuồng vọng!

\\\

## 131. Chương 131

Lại đây! Hát cho tôi nghe” Người con trai đeo kính râm, đang ngồi cạnh bể bơi ngước nhìn lên phía mặt trời thấp giọng ra lệnh.

Nắng sớm rực rỡ vàng tươi chiếu rọi lên thân hình người đàn ông trẻ. Màu da của hắn sáng lên trong ánh ban mai khiến cô gái nhỏ ngồi cạnh nhìn mà không che dấu nổi sự si mê.

Phải nói là vô cùng si mê, si mê đến ngẩn ra. Cô muốn tiến sát lại bên anh, cô biết anh không thể nhìn thấy nên có thể mặc sức mà “làm càn”.

Ngồi trên ghế tựa cả như cả nửa ngày mà không nghe thấy một tiếng hát nào của cô ngân lên, Đường Hạo giận dữ quát: “Chết tiệt, cô đang làm cái gì vậy hả?”

“A! Thiếu gia! Thế nào….?”Cô gái nhỏ xấu hổ thu miệng đang chảy nước của mình lại hỏi .

“Cô ? Cô chậm cả nửa ngày rồi đây! Đồ ngốc, có nghe tôi nói hay không vậy hả?”

Đương nhiên là cô có nghe hắn nói. Những từ ngữ cộc cằn khó nghe nhất của hắn luôn luôn là mệnh lệnh. Sau khi cô được dọn sang bên canh phòng hắn, hai người trừ lúc hắn đến bệnh viện hoặc làm mát xa trị liệu, thời gian còn lại thì bên nhau như hình với bóng.

“Tôi bảo cô hát! Sao cô không có phản ứng gì vậy” Hàng sáng, sau khi thức dậy, hắn dốc sức bơi lội sau đó ngồi nghe tiếng hát của cô gái nhỏ kia là một cách hưởng thụ của hắn.

“Khụ! Khụ..”Cô gái hắng giọng, bắt đầu ngâm nga tiếng hát du dương, vẻ mặt cũng hòa chung trong bài hát.

Hắn nằm trên ghế, thích thú lắng nghe, vẫy vẫy tay bảo cô đến bên hắn.

Cô gái nhỏ cũng chậm rãi dựa vào hắn, tự nhiên cũng có chút lém lỉnh, muốn được hắn yêu thích nhiều hơn, mỉm cười ngân nga thêm câu hát.

Đột nhiên, bàn tay của anh ta không chút khách sáo, phóng thẳng tới ngực cô.

Cô gái ngừng tiếng hát, miệng chuyển dần sang những tiếng rên nhẹ,…

Người đàn ông trẻ tuổi đó ôm lấy cô. Xoay người, hắn đặt cô dưới thân mình. Anh ta bắt đầu hôn lấy hôn để từ mi mắt, sống mũi thẳng rồi xuống đến bờ môi mọng đỏ đang run rẩy của cô gái.

Sau đó, hắn như không có được sự thỏa mãn, tiếp tục hôn lên thân thể cô.

“Đừng mà! Nhột quá…” Cô gái nhỏ cố gắng tránh khuôn mặt hắn, ra sức lắc đầu.

“Ha ha… Nhưng mà tất cả chúng đều thật đáng yêu! Tôi thực thích hôn ..” Hơi thở nóng bỏng của anh ta qua làn môi mỏng phả xuống ánh mắt cô.

Bởi một câu khen ngợi nho nhỏ đó của hắn, cô gái ngừng ngay kháng cự, ngơ ngác hỏi hắn: “Anh không phải đã nói em rất khó coi sao? Tại sao bây giờ lại đáng yêu chứ?”

Hắn chẳng quan tâm tới điều cô hỏi, chỉ càng kịch liệt gợi lên sự nồng nhiệt tuổi trẻ trên thân thể của cô.

“Đừng …. Đừng mà … Ở đây sẽ có người nhìn thấy”

“Sẽ không có ai nhìn thấy đâu ! Tôi đã kêu Lục Phong đuổi hết bọn họ, cấm không cho lại gần bể bơi!” Đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên, mỉm cười.

“Anh… sao lại làm như vậy? Bon họ.. bọn họ…. nhất định sẽ nghĩ….chúng ta… đang làm cái gì đó!” Cô gái nhỏ vừa đỏ mặt, vừa tức giận.

“Ai dám cười chúng ta nào? Tuổi trẻ là để có những giây phút tự do cuồng nhiệt này mà!” Hắn giáo huấn cô, ở tuổi này có thể “Làm xằng làm bậy được rồi”

Cô gái không tin lời hắn, nhưng cũng không có phản kháng, ở dưới thân thể bá đạo của hắn mà bắt đầu nghênh hợp, dây dưa.

Váy ngắn bị lật đến tận thắt lưng, hai chân bị tách ra đặt lên thân hắn.

Mặt trời không biết đã lên cao từ lúc nào, ánh nắng càng lúc càng nóng bỏng, bên bể bơi có một đôi nam nữ đang dây dưa cùng nhau.

Bụng dưới khô nóng dịch chuyển, thân thể không ngừng vặn vẹo theo tiết tấu luật động của người đàn ông kia.

Khó sống. Cô thật sự rất khổ sở!

“A!” Người đang ngủ trong bóng tối đột nhiên hét to rồi bừng tỉnh, bước xuống bật đèn phía đầu giường, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển.

Trời ạ! Bọn họ đã làm cái gì? Tại sao lại mơ đến những hình ảnh trước đây dây dưa cùng hắn? Tiểu Ngưng vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nhưng sự trống rỗng phía bụng dưới cô không cách nào vùi lấp đi được.

Cô khẩn trương đi rót một cốc nước đầy, rồi uống cạn, vẫn không thể nào giảm bớt được sự khô nóng ngạt thở đang lưu chuyển trong chính bản thân mình.

Cô thất bại, ngồi phịch xuống giường, thì thảo nói nhỏ: Đều là tại anh! Nếu anh không yêu tôi tại sao lại còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi! Xin anh, xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!!

Đều là do lúc tối gặp hắn, cô không nghĩ sẽ lại xảy ra chuyện thế này…

Biệt thự Đường gia.

Nằm trên giường lớn, Đường Hạo cố gắng đến n+1 lần xóa bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu, nhưng càng muốn xóa thì lại càng hiện lên rõ ràng.

Cả buổi tối, trong đầu hắn lại hiện lên một đoạn kí ức của sáu năm trước. Hắn như thế nào mà lại trêu trọc cô để rồi cô vừa khóc vừa đuổi theo hắn.

Ngồi dậy, hắn lại suy tư châm một điếu thuốc lên hút.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Một thân lễ phục màu trắng bó sát quanh người, dáng người Tiểu Ngưng yểu điệu, mái tóc dài xõa xuống, uốn thành từng lọn nhỏ, thoạt nhìn trông cô thập phần đoan trang và dễ thương.

Khuôn mặt được trang điểm một lớp nhẹ, khiến cô càng thêm xinh đẹp.

Cô bất an, sờ lên sợi dây chuyền kim cương trên cổ mới có thể thở ra.

Lương Bân đi bên cạnh Tiểu Ngưng, thấy hành động nhỏ vừa rồi của cô, nắm chặt tay cô mới yên lòng nói: “Không cần lo lắng! Không rơi được đâu!”

“Ha ha.. Em sợ sẽ đánh mất. Nó đắt như vậy..” Sợi dây chuyền đó là của Chung Diệp, tối qua Lương Bân đã đưa nó cho cô vì biết cô không có sợi dây trang sức nào cả.

Bởi vì là dạ tiệc chúc mừng công ty mới được thành lập,cho nên những người có mặt ở đây trừ bỏ người trong công ty còn có các nhân vật tiếng tăm trong giới tài chính, bất động sản, giải trí,….

Nhìn chung quanh, mọi người ở đây ai cũng ăn mặc sang trọng, nam thìlet âu phục chỉnh tể, nữ thì lễ phục lộng lẫy kiều diễm, Tiểu Ngưng thấy hơi sợ, nép sát vào bên cạnh người duy nhất mà cô biết ở đây, run rẩy nói: “Em thật sự không quen những nơi như thế này! Như thế này ….thật là cứ như dọa người…”

Cô cảm thấy mình như lỡ bước chân vòa một thế giới hoàn toàn xa lạ, bất giác sợ hãi lan tràn trong cơ thể.

Lương Bân khẽ cười nhìn cô, rõ ràng cô gái xinh đẹp đi bên anh tối nay vẫn chưa nhận ra cô đang được mọi người chú ý, hơn nữa lúc này đây ánh mắt của nhiều người đàn ông xung quanh cũng bị cuốn hút bởi cô.

“Tin anh đi! Em đang làm rất tốt!”

“Uhm..” Cô nhìn xung quanh, thấy rất nhiều quý cô cũng đã cầm một ly rượu trên tay để thưởng thức, cô cũng khẩn trương cầm lấy một ly trên khay của người phục vụ.

Lương Bân nhìn động tác khả ái của cô gái nhỏ xinh đẹp, không thể không nở một nụ cười.

Tiểu Ngưng trộm thè lưỡi cười với anh, thấp giọng hỏi: “Em có thể như vậy chứ?”

“Đương nhiên! Em hoàn toàn có thể thưởng thức nó!”

“Tuyệt…” Rượu cũng không phải là thứ xa lạ gì đối với cô, Tiểu Ngưng nhấp môi một chút: “Chà… Cũng không tệ…. thật nhiều hương vị..”

“Rượu trong những bữa tiệc như thế này đương nhiên không thể tệ được. Chất lượng là thượng hạng mà.! Nhưng phải cẩn thận một chút! Em đừng uống quá nhiều!”

“Sẽ không đâu! Tửu lượng của em cũng chỉ có một chút thôi!” Tiểu Ngưng không phải là thích uống rượu, mà là đứng ở nơi nàybây giờ cô thật sự không biết phải làm gì.

Chung quanh chợt ồn ào lên.

Lúc này, có hai người mới xuất hiện trong buổi tiệc, mọi người đều cúi chào đáp lễ thật lịch sự với họ. Tiểu Ngưng nhìn qua sau đám người, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô, khiến tim cô ngừng đập trong giây lát, bất động mà tự hỏi tại sao hắn lại ở đây?

Bộ lễ phục màu đen sang trọng, một thân áo măng cao quý càng làm tôn thêm khí chất vương giả vốn có trong hắn, bên cạnh hắn là một cô gái dung mạo bất phàm, vô cũng xinh đẹp. Hai người sánh bước bên nhau trông hệt như một cặp tiên đồng ngọc nữ.

Bọn họ đứng bên nhau, vô cùng xứng đôi.

Ánh mắt Tiểu Ngưng đầy sự hâm mộ, nhưng trong ngực cô lại dâng trào cảm giác chua xót.

Đường Hạo – thân là đương nhiệm tổng tài của tập đoàn Đường Thị, cùng vị hôn thê xinh đẹp môn đăng hậu đối sánh bước đi ra trên khán đài hội trường, ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Phóng viên đua nhau chụp ảnh, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục vào đôi nam nữ tuyệt mĩ đó.

“Hoan nghênh các vị đến dạ tiệc mừng cho việc thành lập công ty con của Đường Thị!” Hắn cởi mở, trịnh trọng nói khiến hội trường đang ồn ào bỗng yên lặng.

Tiểu Ngưng chưa bao giờ thấy qua biểu hiện này của hắn, trong từng hình ảnh qua tiếp xúc với hắn, cô kinh ngạc phát hiện ra, nguyên lai trong đám đông hắn lại là người có khí chất lãnh đạo hiên ngang thu hút mọi người đến vậy, thật không thể nghi ngờ.

Những lời lưu loát vừa nói xong, cả hội trường đồng loạt vỗ tay, Lương Bân một bên cũng khinh hỉ mà vỗ tay theo, ghé vào tai Tiểu Ngưng nói nhỏ: “Vị kia chính là tổng tài mới của công ty chúng ta, Đường Hạo!”

“Uh.” Tiểu Ngưng nghe, gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều.

“Thật là tuổi trẻ tài cao!” Lương Bân nói thêm, cũng không khỏi hâm mộ hắn, “Tuy là có gia tộc phù trợ nhưng rất có khí chất và năng lực lãnh đạo!.”

“Uhm..” Nghe thấy Lương Bân nói như vây, cô cũng không biết phải đáp lại ra sao.

Lương Bân đột nhiên thấp giọng, cười nói với Tiểu Ngưng: “Anh ta đang đi đến đây! Đừng quá căng thẳng nha!”

Lương Bân vừa mới nói xong, sắc mặt Tiểu Ngưng chuyển ngay sang trắng bệch, ngẩng phắt đầu lên chỉ thấy Đường Hạo đang cầm tay vị hôn thê của hắn đang đi đến chỗ bọn họ.

Đường Hạo đưa tay ra trước: “Hân hạnh, giám đốc Lương, nhờ có năng lực quản lí của anh mà trong thời gian ngắn mới lập được công ty này!”

“Cũng là nhờ vào sự chỉ huy của Tổng tài!”Lương Bân khách sáo nói, chủ động chào hỏi Tiền Lỵ Nhi: “Tiền tiểu thư, hôm nay rất xinh đẹp!”

“Cám ơn!”Tiền Lỵ Nhi cũng lễ phép đáp lại, bất quá thật sau trong ánh mắt lại có sự đề phòng.

Đường Hạo lơ đãng liếc nhìn qua người phụ nữ sắc mặt trắng bệch bên cạnh Lương Bân, khẽ nhếch môi mỏng hỏi: “Vị này phải chăng chính là Lương phu nhân!”

“Không, là bạn gái của tôi! Cô ấy họ Lục!”Lương Bân giới thiệu đơn giản, cũng không nói tên thật.

“Xin chào Lục tiểu thư!” Đường Hạo tươi cười, đưa tay về phía Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng chỉ có thể vươn tay, căng thẳng sợ hãi , khóe môi khẽ động : “Chào ngài! Đường tổng!”

Đường Hạo dùng sức siết bàn tay cô, lúc này Tiểu Ngưng mới sững sở, hắn đang muốn cảnh cáo cô: “Lục tiểu thư thật xinh đẹp. Tôi cũng có một người bạn tâm giao cũng mang họ Lục, dáng người cũng đẹp y như Lục tiểu thư đây vậy!”Hắn đột nhiên hạ giọng trêu ghẹo.

Tiểu Ngưng bởi vì lời nói không đứng đắn của hắn, mà trên mặt không còn chút huyết sắc nào.

\\\

## 132. Chương 132

“Vậy sao? Hóa ra trên đời này lại có người giống nhau như thế!” Lương Bân mỉm cười nói, bàn tay khẩn trương nắm lấy tay Tiểu Ngưng.

Đường Hạo nhếch cao mày kiếm, nói: “Tôi cũng cảm thấy có chút kì quái!”. Nói rồi, kéo tay Tiền Lỵ Nhi đi.

Căng thẳng cao độ đã qua, hiện tại Tiểu Ngưng mới thả lỏng được một hơi.

“Sắc mặt em trông tệ quá! Có phải có chỗ nào không được thoải mái sao?” Lương Bân lo lắng hỏi.

“Ở đây nhiều người quá! Em thấy thật khó thở nổi!” Tiểu Ngưng nói đại một lý do.

“Vậy chúng ta về trước vậy! Em chịu khó một chút nhé!” Lương Bân tỏ vẻ quan tâm.

“Về sớm sao? Anh không sợ thất lễ với người trong công ty ư?”

“Không có vấn đề gì cả! Sức khỏe của em mới là quan trọng!”

“Vâng!” Tiểu Ngưng cảm động cười.

Sau một lúc, Tiền Lỵ Nhi mới cẩn thận quan sát Đường Hạo, hờn dỗi mà trách móc: “Thật là!… Có một mĩ nhân là vị hôn thê như em ở bên rồi mà vẫn còn nghĩ đến cô gái khác nữa sao?”

“Anh nói nghĩ đến cô gái khác khi nào?” Đường Hạo lơ đãng nói.

“Anh Hạo, em đã chấp nhận Dương Dương rồi , và sau này em cũng sẽ yêu thương nó. Nhưng mà… anh nhất định chỉ được yêu thương một mình em thôi!” Câu cuối mang đầy ngữ khí bá đạo, che dấu đi sự chán ghét trong lòng của cô ta.

“Ừ! Em yên tâm! Anh nhất định sẽ không để ý đến bất cứ cô gái nào khác!” Đường Hạo thản nhiên nói, sau đó giơ đồng hồ trên tay lên xem: “Anh còn một vài hội thảo quan trọng nên phải về tổng công ty bây giờ. Anh sẽ cho người lái xe đưa em về!”

“Anh Hạo…”

Đường Hạo chẳng thèm để ý đến cô ta, vẫy tay gọi trợ lí rồi rời đi.

Đang ở trong lúc tiệc tùng cao cấp thế này, Tiền Lỵ Nhi thật sự không muốn hắn rời đi, bỏ lại cô một mình như thế.

Nhìn đôi nam nữ cách đó không xa, Đường Hạo cười cợt: “Ha ha, tối hôm nay cô diễn thật sự tốt!….”

Vừa mới ra ngoài đại sảnh, điện thoại của Lương Bân đột nhiên đổ chuông. Là thư kí của anh.

“Tổng giám đốc Lương, tổng tài muốn ngài đến công ty ngay lập tức, chủ trì một cuộc họp với bên thông tấn!”

“Cái gì?” Lương Bân lên giọng hỏi lại.

“Vâng! Đường tổng tài mới gặp được năm người bạn cũ của ông ấy, nên không thể đến! Muốn ngài qua đó để chủ trì thay! Tài liệu cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi!”

“Vậy sao? Được rồi!” Lương Bân tắt điện thoại, cúi xuống khó xử nhìn Tiểu Ngưng.

“Anh có công chuyện bận rộn thì cứ đi đi! Em một mình bắt xe trở về cũng được mà!” Tiểu Ngưng tâm tư cũng còn đang rối bời, lúc này cô cũng muốn được yên tĩnh một mình.

“Nhưng em về một mình anh không an toàn!” Lương Bân lo lắng: “Vậy anh sẽ nhờ nhân viên gọi xe giúp em!”

“Cũng được!”

Lương Bân gọi cho nhân viên, phân phó một hồi rồi lái xe rời đi.

Một mình đứng trong gió đêm, Tiểu Ngưng đang lặng lẽ đợi xe đến đón thì bất ngờ lúc này có một chiếc thể thao màu bạc phanh “Kittt” một cái, dừng lại bên cạnh cô.

Tiểu Ngưng kinh hãi một phen, lui về phía sau vài bước, những lọn tóc nhấp nhô như sóng cuộn.

Đường Hạo đẩy cửa xe bước xuống, lạnh như băng nhìn cô.

Tiểu Ngưng lo lắng nhìn bốn phía chung quanh, vừa rồi còn có mấy người nữa thế mà trong chốc lát lại chẳng có ai. Cô hoảng sợ, muốn vòng qua hắn ra về.

“Cô nói xem, cô có đi được hay không?” Hắn nói không nhanh không chậm, chộp lấy cánh tay Tiểu Ngưng.

“Anh có chuyện gì không? Nếu có thì để ngày mai nói! Bây giờ đã là đêm…” Cô phập phồng sợ hãi, muốn nhanh chóng đi khỏi đây.

“Có một số việc nói vào ban đêm mới là thú vị nhất…!” Hắn vừa nói, bàn tay vừa từ phái sau ôm lấy người cô. Khi dáng hai người dính sát vào nhau, thân thể của hắn nổi lên hứng thú lạ kì.

Tiểu Ngưng giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn: “Anh không thể đối xử với tôi như thế này được!”

“Người có thể là Lương Bân sao? Hừ, tại sao hắn lại để cô lại một mình trong đêm hôm lạnh lẽo thế này nhỉ?” Đường Hạo không nói thêm gì nhiều, trực tiếp kéo co vào trong chiếc xe.

Chiếc xe nghênh ngang phóng đi.

Khách sạn cao cấp Đường Thị, trong phòng tổng thống.

Nhìn sàn nhà lát đá hoa cương cao cấp bóng loáng, mắt Tiểu Ngưng đột nhiên mở ra, bình tĩnh hỏi : “Đường Hạo, anh không phải rất chán ghét tôi sao? Anh chẳng phải luôn khinh thường tôi sao? Tại sao lại dẫn tôi đến chỗ này?”

Không trả lời câu hỏi của cô, cặp mắt sắc lạnh của Đường Hạo chăm chú nhìn cô hỏi: “Tôi hỏi cô ngày đó cô đã đồng ý với tôi như thế nào?”

“Đồng ý? Đồng ý với anh cái gì?” Cô khó hiểu.

“Tôi đã nói rằng cô không được kết giao bạn trai. Hiện tại cô với Lương Bân là quan hệ gì hả?” Hắn dùng sức bóp chặt cằm của cô, toàn thân tản ra một luồng khí lạnh lùng đến đáng sợ.

“Tôi không có nói là đồng ý. Tôi chỉ nói là tôi đã nghe thôi!” Cô nói rõ từng chữ một trả lời lại hắn.

“Đáng chết! Cô dám đùa bỡn tôi?”

“Tôi không có! Đường Hạo, tôi có quyền tự do kết bạn!” Tiểu Ngưng nhỏ giọng nói, nước mắt bắt đầu lăn xuống.

“Đừng có nói quyền đó trước mặt tôi! Tôi nói cô không được kết bạn là không được kết!” Hắn bá đạo nói, không có chút đạo lí nào cả.

“Vì sao? Anh dựa vào cái gì mà cấm đoán tôi?” Tiểu Ngưng nước mắt mông lung nhìn hắn. Có phải hắn đang ghen không? Bởi vì hắn thích mình?

Đường Hạo bị cô hỏi lại như vậy, á khẩu không trả lời được. Phải mất một vài giây sau, hắn mới lấy lại được sự trầm tĩnh thường ngày. Hắn hỏi: “Có muốn được sống cùng Dương Dương hay không?”

“Anh đồng ý để cho Dương Dương về với tôi sao?” Cô mở to hai mắt, nét mặt biểu lộ ý cười.

“Đừng có vui mừng quá sớm! Chúng ta làm một giao dịch. Cô rời khỏi người đàn ông kia thì có thể được sống cùng với Dương Dương!” Hắn tin, cô sẽ nhận lời với yêu cầu này.

“Sống cùng nhau? Anh muốn để Dương Dương về sống cùng với tôi sao?”

“Không phải! Là cô đến chỗ tôi, ở cạnh mà chăm sóc Dương Dương” Chỉ khi nào cô ở bên cạnh hắn, thì hắn mới nắm được cô trong lòng bàn tay.

“Vậy đến khi anh kết hôn thì sẽ như thế nào? Vợ của anh, tôi và Dương Dương sẽ ở cùng một chỗ sao?” Lúc ở bữa tiệc, cô cũng nghe qua hắn nói sẽ kết hôn trong thời gian tới, nếu như là vậy không phải cô và Dương Dương sẽ cực kì khó xử sao?

“Không! Sau khi tôi kết hôn chỉ có cô và Dương Dương ở đó! Đương nhiên không phải..” Hắn ngừng lại: “Bắt cô lấy thân phận người giúp việc mà ở cùng đâu!”

“Hả?” Kích động trong lòng tan nhanh như bọt xà phòng, “Cho tôi suy nghĩ một chút!”

Hiện tại cô cần phải cẩn thận suy xét.

Nhìn ra sự “lo lắng “của cô, Đường Hạo căm tức nói: “Lúc trước còn nói là sẽ không bao giờ rời xa con mình, vậy mà sau một thời gian ngắn có thể vì một người đàn ông mà bỏ qua cơ hội được ở bên con!”

Đáng chết, một người đàn ông góa vợ kèm theo một đứa con gái nhỏ, so với đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại còn quan trọng hơn sao?

“Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?”

“Cô có phải là không có đàn ông thì không sống nổi hay không ? Hả” Giọng nói hắc tuyến, hắn ôm lấy cô tiến đến giường lớn.

Làn váy nhấc lên, lộ ra đôi chân trắng muốt như ngọc, đôi giày cao gót lại càng làm tăng thêm vẻ thanh tú mê hoặc người.

Tầm mắt hắn chuyển dời từ hai chân cô lên lên một thứ lộ ra từ cổ của cô.

Sợi dây chuyền kim cương làm cho mắt Đường Hạo lại càng thêm đen đặc lại. Hắn quỳ một chân xuống, giật ngay cái vật chướng mắt kia.

“Không được! Đây là dây chuyền của chị Chung Diệp. Nó không phải của tôi! Xin anh, ngàn vạn lần đừng làm hư nó…” Hắn giật như thế, cô đương nhiên hiểu mục đích của hắn. Vội vàng vòng tay ra sau cổ tháo sợi dây xuống, cẩn thận đặt nó vào trong chiếc ví của mình.

“Cô như vậy là muồn thế chỗ một người đã chết sao? Lục Giai Ngưng, cô thích loại kim cương nào tôi sẽ mua ngay nó cho cô. Cô thích đến mức phải đi mượn đồ của người đã chết sao? Có ý gì hả?!” Hắn đột nhiên thật sự tức giận. Vì cái gì mà lúc trước lại không mua tặng cô một món đồ hay trang sức gì đó? Hắn không muốn trên thân thể của người phụ nữ trước mặt này có thứ gì của người khác. Một chút cũng không được.

“Tôi không có thích. Lúc tôi mặc lễ phục không có đồ trang sức cho nên…” Ngữ khí của hắn như vậy là sao chứ? Nói cô như phụ nữ hám giàu không biết cả liêm sỉ, thật quá oan uổng.

“Cái gì? Lễ phục?” Bộ váy trên người cô bây giờ cũng không phải hắn mua. Hắn túm lấy cổ áo cô, kéo mạnh.

Liên tiếp là những âm thanh ‘ xẹt, xẹt’ vang lên, bộ lễ phục đẹp đẽ kia bị xé rách, để lộ đôi vai trần của cô.

“Đường Hạo! Anh cao quý, còn tôi là loại phụ nữ thấp kém, anh luôn khinh thường cơ mà!…” Bị hắn dẫn đến đây, cô cũng đã nghĩ đến sự việc có thể phát triển đến mức này.

Bởi vì, hắn khi dễ cô, vũ nhục cô sớm đã trở thành thói quen.

Cho nên cô không có kêu là, không có giãy dụa. Cô dùng sự bình tĩnh để chọc giận hắn, cô nghĩ như vậy hắn nhất định sẽ buông tha cô.

“Không sao cả! Ha ha, bởi vì bao cao su có thể giải quyết tất cả!” Hắn bây giờ cần cho cô nghe một cái cớ thuyết phục : “Sao ? Đây là vấn đề cô lo lắng ư? Nếu cô ngại thì tôi sẽ rút lại yêu cầu ban nãy vậy!”

Nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu cũng chính là người đàn ông trong tưởng niệm hàng đêm, cô chỉ có thể cười khổ.

Bộ lễ phục bị hắn phá bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại đồ lót. Cô để mặc hắn, muốn làm gì cô thì làm.

Cô nhắm chặt hai mắt, cự tuyệt nghe âm thanh vũ nhục của hắn. Cô thừa nhận đây là người đàn ông cô yêu. Chỉ cần hắn ra tay, chỉ cần hắn muốn thì cho dù cô kiên trì đến mấy thì cũng sẽ tan biến trong nháy mắt.

Đáng buồn nhất đây chính là chứng cứ cho sự giễu cợt và khinh bỉ của hắn.

Đường Hạo cũng không như lời hắn nói, hắn không có dùng mà chỉ đơn giản là trực tiếp tiến vào trong cơ thể của cô. Hắn muốn cơ thể của người phụ nữ này cả trong lẫn ngoài đều là dư vị của hắn.

Mà bây giờ đêm mới bắt đầu, hắn bắt đầu hôn môi, hắn muốn trên bụng này, chân dài này, phía sau tấm lưng trắng ngà này đều lưu lại dấu vết của hắn.

Khi hắn đem thân thể của cô đổi vị trí với hắn, nhìn lên tấm gương nói qua tấm lưng trần của cô với giọng lãnh huyết : “Nhìn đi, cô không nhớ những chữ cái này sao? Cô không thấy xấu hổ nếu trước mặt người đàn ông kia cởi sạch cô ra, không ngại hắn đoán được những ý nghĩa trong những kí hiệu này sao?”

Không! Tiểu Ngưng nhắm mắt lại, nước mặt lại chảy xuống không dám nhìn vào những chữ cái sỉ nhục này.

\\\

## 133. Chương 133

Một hồi chuông điện thoại bá đạo vang lên, cắt đứt ai đó đang xông pha chiến đấu.

Trong lúc này, ai không biết tốt xấu mà gọi điện đến vậy? Thật muốn chết đây mà!

Hắn chỉ có thể cắn răng đình chỉ luật động, nhưng vẫn ở trong cơ thể của cô mà tiếp điện thoại.

“Ba , sao ba vẫn chưa về? Con vẫn đang chờ ba về tắm cho con!” Nhiệm vụ chính của Dương Dương hiện nay chính là giám sát ba nó, sau 10h tối mà ba nó chưa trở về nó sẽ gọi điện thoại.

Tiểu Ngưng quay đầu cảm thấy thật khó thở, không muốn cho đối phương nghe được tiếng thở hổn hển. Là ai gọi điện thoại cho hắn? Vị hôn thê của hắn sao?

“Hôm nay, ba sẽ không về nhà!”

Vừa nghe được là do con trai của cô gọi đến, một hồi khó chịu trong lòng bỗng dưng biến mất.

“Không về nhà? Sao ba lại không về nhà? Ba không về nhà con sẽ không đi ngủ được!”

“Nghe lời!..” Trong lòng hắn bây giờ rất xúc động ít nhiều cũng muốn đánh người nhưng hắn nén lại cảm xúc tức giận đó.

“Không biết đâu! Có phải bây giờ ba đang ở chỗ dì nào đó phải không? Ba vì dì đó mà không quan tâm đến con nữa phải không?” Vừa nói, Dương Dương vừa khóc lớn lên, khóc đến thương tâm qua điện thoại.

“Không có! Ba không có ở cùng dì nào cả. Hiện tại ba đang làm việc!” Đường Hạo bị đứa con bức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, một đứa bé sáu tuổi sao có thể hiểu rõ mọi chuyện như thế?

“Gạt người! Muộn như thế ai còn làm việc nữa! Ba mau về nhà đi!”

“Anh mau về đi! Đừng để cho Dương Dương khóc như vậy!” Tiểu Ngưng ở một bên nói, Dương Dương khóc to như thế cô cơ hồ cũng đã nghe thấy.

Đường Hạo lườm cô, ở trong thân thể của cô mà liên tiếp cảnh cáo cô mau ngậm miệng lại.

Hắn dùng ánh mắt để nói cho cô biết đêm hôm nay hắn nhất định sẽ không bỏ qua cô.

“Được rồi! Ba đúng là không phải có công chuyện nhưng là…..”

“Con không muốn nghe gì nữa! Con muốn ba về nhà! Ba không về con sẽ rời khỏi nhà này ngay lập tức!” Dương Dương uy hiếp, khẩu khí lớn vô cùng.

“Nghe ba nói, hiện tại ba đang ở cùng mẹ của con! Có chuyện gì ….” Cuối cùng Đường Hạo cũng không thể không nói ra tình hình hiện tại bây giờ bằng không thì thể nào hắn cũng bị tiểu tử kia giằng co điện thoại đến mai mất.

“A…” Dương Dương nhất thời phản ứng không kịp : “Ba lại gạt con! Sao ba có thể ở cùng một chỗ với mẹ chứ?!” Dương Dương lập tức ngừng tiếng khóc

“Không có!”

“Vậy ba để con nói chuyện với mẹ! Nếu mẹ thật sự ở cùng một chỗ với ba thì con sẽ về phòng ngủ!” Nó thông minh đưa ra yêu cầu.

Đường Hạo đem điện thoại cho người, xấu hổ mà vùi mình , sẵng giọng nói : “Nhanh nghe điện thoại!”

Tiểu Ngưng bịt chặt microfone lại, nhỏ giọng nói: “Dừng lại ở đây đi! Anh nên về đi có được không?!”

Cuồng vọng của nam nhân không để ý đến lí do thoái thác của cô.

Hắn là cô ý để cô không thể chịu nổi.

Vì đề phòng không muốn con trẻ nghe được những âm thanh bất nhã, Tiểu Ngưng đành phải nói nhanh qua điện thoại, giải thích ở cùng ba của nó là vì có chuyện cần giải quyết, khuyên nó hãy về phòng ngủ đi.

Dương Dương ngoan ngoãn nhanh chóng nghe lời, vội vàng cắt điện thoại.

Mà lúc này, hắn đã khôi phục lại trạng thái cao nhất.

Hắn hoàn toàn khống chế được cảm xúc của Tiểu Ngưng, đem cô nhập sâu vào trận hoan ái, sâu đến tận cùng.

Thâu đêm, thân thể hắn cùng cô dây dưa một chỗ cho đến khi có ánh sáng bình mình, hắn mới thỏa mãn buông cô ra. Hai người ngủ thật say.

Âm thanh quần áo sột soạt khiến người thân thể mỏi nhừ, khóe mắt nặng trĩu mới mở ra được.

Nắng sáng rực rỡ chiếu thẳng xuống căn phòng xa hoa , Đường Hạo một thân âu phục chỉnh tề ngồi bên giường. “Tỉnh dậy đi!”

“Ơ…” Tiểu Ngưng xoa xoa đầu, không có nhìn hắn.

“Ở trong này ngủ thêm một lúc nữa! Tôi sẽ bảo người mang bữa sáng đến cho cô! Buổi chiểu, tôi sẽ trở lại đón cô!” Hôm nay hắn muốn dẫn cô đi dạo phố mua sắm. Hắn muốn cô từ trong ra ngoài mỗi một kiện đồ đều phải do hắn mua.

Tiểu Ngưng không trả lời hắn, hai mắt khép lại.

Hắn cúi thấp xuống, in sâu trên môi hồng của cô một nụ hôn. Sau đó, Đường Hạo mới bước ra khỏi phòng tổng thống.

Đường Hạo vừa mới cất bước đi ra khỏi thang máy, quản lí khách sạn đã kịp đến giữ chân: “Đường tổng, tôi là quản lí khách sạn.!”

“Ừ?” Đường Hạo giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đang chuyển động : “Có chuyên gì?” Hành động này biểu thị cho việc hắn không có nhiều thời gian, hiện tại đang bộn bề công việc.

“Đường tổng. lần trước dọn dẹp trong phòng của ngài có thấy một số tiền mặt rơi trên mặt đất!”

“Tiền mặt?”

“Tổng tài, chính là lần trước ngài tới đây nghỉ ngơi. Số tiền đó đây ạ!” Quản lí đem vật trong tay giao cho hắn.

Đường Hạo nhìn số tiền trong tay. Không sai, đây chính là số tiền mà lần trước hắn cho cô. Bây giờ, hắn bỗng tỉnh ngộ. Thì ra cô không hề lấy số tiền này.

Ngồi vào ghế làm việc, tâm tình của Đường Hạo thật sự rất tốt. Cô không có cầm số tiền này, điều đó nói lên cô không phải hạng phụ nữ dựa vào cái nghề kia mà kiếm tiền. Hắn cũng cho thư kí đi điều tra, một trăm ngàn kia cô cũng không có động đến.

Nếu cô là loại người vì tiền mà làm tất cả thì sẽ không có lí do gì mà không cầm số tiền này.

Xem ra những điều tra trước kia về cô là hoàn toàn chính xác, cô chỉ là một nhân viên trang điểm nhỏ ở đó mà thôi.

Không sai, một người mẹ dễ dãi đâu có thể dạy được một đứa con ngoan đến vậy!

Vẻ mặt của hắn càng thêm kích động, môi mỏng nhếch lên cười.

Hắn tin tưởng cô nhất định sẽ lựa chọn con, lựa chọn hắn.

Buổi chiểu, trước lúc nghỉ, hắn vùi đầu vào trong công việc.

Buổi chiều, hai giờ sau đó, hắn tay xách một túi trang phục đến phòng tổng thống của khách sạn.Vì quần áo của cô đã sớm bị hắn xé nát, nên hắn phải nhờ thư kí đi mua hộ một bộ trang phục nữ.

Nhìn quanh một hồi không thấy có bóng người, mắt hắn chậm rãi sắc lại. Đáng chết, ngay cả quần áo cũng không có, người phụ nữ kia rời khỏi đây bằng cách nào?

“A! Vị tiểu thư trong phòng này nói là mượn một bộ trang phục của chúng tôi sau đó thì rời đi!” Cô nhân viên phục vụ phòng thành thật trả lời.

Đường Hạo thật sự muốn hét to, ai cho các cô cho cô ấy mượn quần áo. Nhưng cuối cùng lí trí của hắn vẫn chiến thắng phẫn nộ.

Ra mở xe, Đường Hạo bấm số điện thoại của cô.

“A lô! Hiện tại cô đang ở đâu hả?”

“Đang làm việc! Hiện tại tôi có rất nhiều việc phải làm! Không có thời gian nghe điện thoại” Cô bình tĩnh trả lời lại giống như bọn họ chỉ là hai người xa lạ, không có con, không có một đêm tình mãnh liệt triền miên vừa mới hôm qua.

Cô so với hắn càng thêm lạnh lùng.

“Cô đang làm việc tại nơi nào?” Đường Hạo nhịn xuống, hô to. Cái giọng bình tĩnh vừa rồi là cái gì chứ!

“Tít..Tít..” Cô không trả lời, trực tiếp ngắt điện thoại.

Đường Hạo thật không thể tin, phụ nữ kia dám treo điện thoại của hắn.

Hắn dùng lực nhấn ga thật mạnh, hung ác nham hiểm, nghiêm mặt lại nói: “Lục Giai Ngưng, cô tưởng không nói thì tôi không biết cô ở nơi nào sao?”

\\\

## 134. Chương 134

Đương nhiệm tổng tài tập đoàn Đường Hạo bỗng nhiên đại giá quang lâm đến một công ty con trực thuộc tập đoàn khiến toàn bộ nhân viên đang làm việc trở tay không kịp.

Do tổng giám đốc tạm thời đi vắng, phó tổng cùng các trợ lí mau chóng chạy ra nghênh đón: “Tổng tài, ngài đến để thị sát sao? Vậy ngài muốn đến bộ phận nào trước? Mọi người….”

“Đừng khẩn trương! Tôi không phải đến để thị sát công việc. Hôm nay tôi đến là để tìm một người!” Ha ha, hóa ra cô đang làm việc trong một công ty của hắn, vậy là sẽ càng dễ bắt được cô hơn không phải sao?

“Là tổng giám đốc ạ? Nhưng hiện tại tổng giám đốc không có ở công ty!” Phó tổng lập tức nói.

“Không! Tôi tới tìm một người … bạn ”Hắn đặc biệt nhấn mạnh tiếng “bạn” này. : “Lục Giai Ngưng là nhân viên công tác thuộc bộ phận nào?”

“Dạ… Dạ… Tôi lập tức đi điều tra ngay! Tổng tài, xin ngài chờ trong ít phút!”

Tin tức đương nhiệm tổng tài đại giá quang lâm đến công ty lan truyền nhanh chóng, khiến các nhân viên nữ không khỏi bàn tán xôn xao.

“Oa…. Thật sự muốn nhìn tổng tài của chúng ta quá! Nghe nói anh ấy ở ngoài đời còn phong độ hơn cả trong ảnh trên tạp chí…” Một nữ nhân viên trẻ tầm hai mươi, hai mốt tuổi vẻ mặt say mê nói.

“Đương nhiên, năm nay anh ấy được bình chọn là người có sức hấp dẫn nhất trong tất cả những doanh nhân trẻ triển vọng trong nước. Ôi… Phải nhìn được anh ấy mới được, chưa biết chừng lại có cơ may được tổng tài để mắt đến!” Một nhân viên nữ khác nói.

Đem đống văn kiện xếp lại thành chồng, ngón tay Tiểu Ngưng không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng chậm rãi trở nên trắng bệch, hơn nữa cô còn có thể nghe được nhịp tim của chính mình đang đập liên hồi, rất nhanh.

Hắn ta như thế nào mà đến nơi này? Đi thị sát công ty sao?

Hay là… đến để tìm cô ?

Tiểu Ngưng lắc lắc đầu, không có khả năng. Hắn không thể biết cô làm việc tại nơi này, hơn nữa hôm qua không phải cô cũng đã cho hắn thỏa mãn rồi, hiện tại cô cũng không muốn để tâm đến việc này.

Sự việc hôm qua… Tiểu Ngưng bất giác cười khổ, bất quá cứ coi như là bị quấy rối thôi, ít nhất mấy ngày tới có lẽ hắn sẽ không tìm cô, nhưng tại sao lại đến nơi này?

“Tiểu Ngưng! Chị nói xem , em mặc bộ quần áo này có đẹp không? Tiểu Phân nói em không có đẹp…” Một cô nhân viên đang sửa sang lại bộ quần áo trên người, chạy đến hỏi Tiểu Ngưng.

“À…. Đẹp lắm!” Tiểu Ngưng lập tức gật đầu.

“Ha ha, tốt quá! Em đi nộp văn kiện, chưa biết chừng sẽ được nhìn thấy tổng tài đẹp trai kia!”

“Vậy à? Chúc cô may mắn!” Tiểu Ngưng cố nặn ra nụ cười, trên khuôn mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh.

“Tiểu Ngưng! Sao chị chẳng có chút kích động gì vậy? Chẳng lẽ chị chưa bao giờ nhìn thấy tổng tài của chúng ta mấy năm nay đều được chụp hình ảnh bìa những tập chí kinh tế và tài chính sao?”Cô gái cầm lấy tay Tiểu Ngưng, xúc động nói.

“Ừ … Tôi có biết!” Tiểu Ngưng thản nhiên nói đáp lại.

“Cô xem xem! Tiểu Ngưng cùng với tôi, xét về diện mạo thì kể tám lạng người nửa cân. Những cô gái như chúng ta cũng chỉ nên coi tổng tài như một người bình thường thôi, cho dù có thích thì cũng phải giữ yên ở trong lòng! Làm sao mà giống như cô, cố gắng để cho tổng tài bắt gặp mình…” Cô gái tên Tiểu Phan cười nhạo nói.

Cô gái bị cô nói tức giận trừng trừng mắt nhìn lại: “Cô nói cô chỉ là người nhan sắc tầm thường thì được nhưng đừng có lôi tôi vào! Không chừng tôi nghĩ cô lại tự cho mình là đại mỹ nhân…”

“Buồn nôn! Thật đáng ghê tởm! Cô nhìn Tiểu Ngưng mà xem đi. Người ta từ nãy giờ bình tĩnh không giống như cô, một bộ dạng mê trai! Thấy ghét…” Tiểu Phân là một câu.

Tiểu Ngưng trốn sang một bên tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật khó sống, ai cũng nhìn ra giữa cô và Đường Hạo kia là căn bản không thuộc cùn một thế giới, hắn làm sao mà có thể thích cô.

“Xin hỏi vị nào là Lục Giai Ngưng tiểu thư?” Giám đốc bộ phận nhân sự vô cùng lễ phép khách khí hỏi. Trời ạ, hắn như thế nào mà không biết nơi này có một bằng hữu của tổng tài vậy?

“Xin chào! Tôi là Lục Giai Ngưng!” Tạm ngưng lại công việc đang dang dở, Tiểu Ngưng lễ phép chào giám đốc nhân sự.

Trong phòng, tiếng hai cô gái đang cãi nhau bỗng nhiên dừng lại.

“Xin chào! Lục tiểu thư!” Giám đốc từ trước đến giờ luôn là kẻ ăn trên ngồi trước, dùng lỗ mũi để nhìn sự việc lại nhiệt tình đi về phía trước bắt lấy tay Tiểu Ngưng, vẻ mặt cực kì nịnh bợ.

Không chỉ có Tiểu Ngưng ngạc nhiên mà ngay cả hai cô gái còn lại cũng đang trân trân nghẹn giọng nhìn vào người kia. Đây là giám đốc nhân sự thường ngày đó sao?

“Lục Giai Ngưng tiểu thư! Mời cô vào tổng văn phòng, tổng tài muốn nói chuyện với cô một chút! Ngài ấy đang chờ!”

Mặc dù đã đoán được hắn đến đây là để tìm cô, nhưng khi nghe giám đốc nói như thế, thì Tiểu Ngưng vẫn thật sự cảm thất tiếc nuối nói: “Thật xin lỗi nhưng giám đốc có thể chuyển lời dùm tôi hiện tại đang làm việc, không có thời gian để gặp tổng tài!”

“Không sao! Công việc của cô sẽ có người khác làm dùm! Lục tiểu thư, mời cô đi nhanh sang văn phòng phó tổng có được không? Để tổng tài chờ lâu không tốt lắm!” Giọng điệu luôn khách khí, nói là “mời” nhưng tên giám đốc này lại nhanh tay tóm lấy tay Tiểu Ngưng kéo ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi bọn họ rời khỏi, hai nhân viên nữ khác khẩu kia không hẹn mà gặp, quay đâu nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: “Tiểu Ngưng?”

Tiểu Ngưng bị đẩy vào một văn phòng , giám đốc nhân sự kia nhìn vị khách quý đang ngồi trên ghế so pha mà cúi đầu chào hỏi: “Xin chào tổng tài. Chào phó tổng!”

“Nguyên lai, Lục tiểu thư đây lại là người quen cũ của tổng tài! Sao không nói sớm cho chúng tôi…. ”Phó tổng ngồi một bên làm bộ thoái thác trách nhiệm.

“Không! Chúng tôi không hề quen biết!”

“Phó tổng, hiện tại tôi có chuyện muốn nói cùng Lục tiểu thư, vậy cô ấy có thể tan sở sớm được chứ?” Đường Hạo chẳng quan tâm đến lời nói của Tiểu Ngưng, cũng chẳng để ý đến hỉnh ảnh một người đã có hôn thê trực tiếp kéo cô ôm lấy vào lòng. Loại cử chỉ này người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ không tin hai người chỉ là quan hệ bạn bè.

Tiểu Ngưng dùng toàn bộ sức lực để kháng cự lại: “Không thể như thế được!” Nhưng lời nói của cô có chiếm vị trí quá bé trong hoàn cảnh này.

Đường Hạo gật gật đầu với phó tổng, ôm Tiểu Ngưng đi vào thang máy.

Đi qua các nhân viên, họ chỉ biết nghẹn giọng mà trân trối.

Khoảnh khắc bước vào xe, nụ cười trên khuôn mặt Đường Hạo biến mất thay vào đó là một tia âm độc khiến cho Tiểu Ngưng lạnh cả sống lưng: “Anh tới tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tôi có nói cho phép em rời khỏi khách sạn sao? Tôi nói chiều nay sẽ đến đón em!” Hắn đang cố gắng khống chế chính bản thân mình không bóp nát cổ tay cô ra, vì sao hết lần này đến lần khác lừa dối hắn?

“Nhưng, tôi còn phải đi làm! Đây không phải là quán bar!” Cố gắng giãy dụa khỏi bàn tay cứng như thép của hắn, cô chậm rãi nói.

“Vậy sao em lại ngắt điện thoại của tôi?” Dù là đi không chào tạm biệt thì cũng không đến mức phải ngắt điện thoại với hắn.

“Tôi nghĩ không cần phải cho anh biết nơi tôi đang làm việc. Đó là cuộc sóng riêng của tôi!”

“Cuộc sống riêng của em? Em nói cho tôi em muốn sống dạng cuộc sống nào?” Đường Hạo tức giận nói, nhấn ga lái xe nhanh hòa vào dòng xe cô tấp nập trong thành phố.

Tiểu Ngưng nhìn Đường Hạo, sau một lúc mới mở miệng chậm rãi nói: “Đường Hạo, anh có cuộc sống của anh. Trong cuộc sống của anh, anh sẽ cưới một người vợ hiền thục, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Để Dương Dương trở về bên cạnh anh tôi rất an tâm, bởi tôi biết anh là một người cha tốt!”

Thanh âm của cô không lớn nhưng lại chậm rãi đánh sâu vào trong tim Đường Hạo. Cô nghĩ đến hắn sẽ cùng Tiền Lỵ Nhị lập gia đình, sau đó lại có con cùng sống hạnh phúc với con của bọn họ. Hắn thật sự còn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

“Anh có biết trên đời này tôi không còn người thân nào nữa hay không? Tôi rất sợ cô đơn. Buổi tối một mình tôi nằm trong phòng mọt mình, tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng một cuộc sống hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không thuộc về tôi. Thật sự là rất đau khổ…..!” Nói đến đoạn này, nước mắt cô không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.

\\\

## 135. Chương 135

Đường Hạo vẫn trầm mặc lái xe. Chiếc xe chạy vào khu mua sắm thời trang hạng nhất của thành phố. Đây là khu mua sắm nổi tiếng với những cửa hàng thời trang thiết kế sang trọng mà chỉ có những kẻ trong giới thượng lưu mới bước vào được. Sau khi đỗ xe, Đường Hạo bước xuống vòng qua trước mui xe, mở cửa xe cho Tiểu Ngưng. Động tác bá đạo nhưng có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

Xuống xe, Tiểu Ngưng nhìn bốn phía nghi ngờ hỏi hắn: “Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”

“Mua quần áo!” Hắn bá đạo, thơ ơ nói như thể đang nói chuyện gió mưa thời tiết bình thường, tuyệt đối không cho cô có cơ hội kháng cự.

“Tôi có đủ quần áo rồi! Không cần mua!” Tiểu Ngưng lắc lắc đầu. Cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn tiết kiệm, quần áo đủ mặc là được rồi.

“Này! Không phải tôi mua cho em! Mà là muốn em từ bây giờ phải luôn luôn mặc quần áo do tôi mua cho!” Đường Hạo nói xong, mới giật mình phát hiện tại sao giọng hắn lúc này lại dịu dàng, bức thiết như vậy.

Trong nháy mắt Tiểu Ngưng như bị mê hoặc. Cô sực nhớ đến nhiều năm trước hắn đối với cô luôn bá đạo và cuồng vọng, nhưng sâu sắc bên trong thì lại cực kì yêu thương sủng ái cô.

Xúc động, cô nhanh chóng đuổi kịp bước chân của hắn. Hai người bước vào một cửa hàng thời trang vô cùng sang trọng mà chỉ có thẻ vàng của hội viên VIP thì mới có thể bước vào được. Cửa hàng thời trang như thế này luôn thu hút sự quan tâm của các tiểu thư, phu nhân nhà quyền quý, mỗi người bước vào rồi bước ra, từng bộ trang phục đều thể hiện đẳng cấp của họ.

Đường Hạo vừa xuất hiện, chủ cửa hàng ngay lập tức ra chào đón đủ biết hắn là khách quen ở đây.

Nghĩ đến điểm này, Tiểu Ngưng tự nhiên thấy không thoải mái, hương vị chua xót lan tràn trong lồng ngực của cô.

Chủ tiệm này trước kia vốn là người mẫu nổi tiếng, tuy rằng hiện tại đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn vẫn rất tươi trẻ, dáng người cũng vô cùng đẹp.

“Đường tổng,hôm nay là tận thế hay sao mà lại có nhã hứng tự mình cùng bạn gái đi mua đồ thế này? Ha ha, vị tiểu thư xinh đẹp này hẳn là rất quan trong đối với ngài nha!”Ánh mắt chủ tiệm nhìn Tiểu Ngưng đầy sự hâm mộ.

Tiểu Ngưng chỉ biết cười trừ. Cô là người quan trọng với hắn sao? Nếu là người quan trọng thật đối với hắn thì chắc chắc hắn sẽ không làm cô phải rơi nhiều nước mắt đến vậy. Nều quan trọng, hắn sẽ không lạnh lùng lãm bạc lái xe đi khi cô phải quỳ xuống cầu xin hắn!

Nhiểu nhất hắn đối với cô cũng chỉ là sự bá đạo. Tự tôn đàn ông đang tác quái trong lòng hắn khi thấy cô mặc quần áo do người đàn ông khác mua cho.

Đường Hạo không có phủ định lời nói của chủ tiệm, đúng , cô gái kia khiến hắn thật sự có cảm giác lạ không giải thích được… “Thải Thước! Chị giúp bạn gái tôi chọn một vài bộ trang phục! Tôi tin vào con mắt thẩm mĩ của chị!”

“Ha ha … Đâu có!”

Tiểu Ngưng theo sau, bất động hệt như con búp bê bị bắt mặc thử không biết bao nhiêu là bộ trang phục với đủ loại kích thước. Dáng người Tiểu Ngưng khá cân đối cho nên mặc bộ nào cũng thích hợp vô cùng. Nhưng người đi cùng cô lại là khách quý đặc biệt cho nên nhân viên phải cẩn thận dè chừng.

Cuối cùng sau khi thay một bộ trang phục phương Tây màu sáng bằng tơ lụa khá trang nhã, Tiểu Ngưng mới bước ra. Đường Hạo từ ghế sa lon đứng dậy mỉm cười nói: “Bỏ nhãn mác! Mặc luôn đi!”

Cô gái phục vụ phía sau cầm kéo nhỏ chuẩn bị cắt nhãn trên trang phục.

Tiểu Ngưng cả kinh, vội vàng lùi về đằng sau xua tay nói: “Không được… Không được! Bộ quần áo này quá đắt….” Vừa rồi cô để ý nhìn giá trên mác của bộ quần áo này. Nó trị giá bằng lương cả năm làm việc của cô.

“Nghe lời đi! Chỉ cần mặc đẹp là được rồi” Đường Hạo thản nhiên nói, sau đó trực tiếp cầm chiếc kéo trên tay cô nhân viên kia, tự mình cắt nhãn xuống.

Tiểu Ngưng hoàn toàn kinh hoảng, khuôn mặt biến sắc đên không còn chút máu.

Mà sau đó, Đường Hạo lại hạ thêm một câu khiến Tiểu Ngưng đang bất an thiếu chút nữa là nổi điên: “Ha ha, chỗ quần áo còn lại phiền chị đưa đến địa chỉ này!”

“Dạ được! Ha ha… Đường tổng phải thường ghé thăm tiệm của chúng tôi nha!” Chủ tiệm như mở cờ trong bụng, hôm nay thu lợi thật không ít, đủ để trong nửa tháng cũng chẳng cần phải mở cửa hàng.

“Ha ha… Yên tâm đi!” Đường Hạo nói xong kéo người còn đang dại đi chưa tỉnh, đi ra khỏi cửa tiệm thời trang xa hoa đó.

Đi ra khỏi cửa tiệm, cô mới tỉnh lại, cầm lấy cánh tay hắn nói: “Tại sao phải mua nhiều quần áo cho tôi như vậy? Chỗ đó ước chừng cũng phải hai mươi bộ, mà mỗi bộ thì giá vô cùng đắt…”

“Bởi vì em mặc chúng vào, tôi rất thích!” Đường Hạo thản nhiên nói, giống như đang nói chuyện thời tiết với cô .

“Nhưng những bộ quần áo đó vô cùng đắt. Tôi không thể nào mua chúng được…” Cả đống quần áo như vậy, cho dù cô có làm việc cả đời chắc cũng không thể trả nổi.

“Tôi có để em trả tiền đâu! Những thứ đó là tôi mua cho em. Được rồi! Chúng ta còn nhiều chuyện cần làm nữa, vậy nên đừng mất thời gian ở nơi này nữa!” Hắn cũng không phải ngày nào cũng rảnh rỗi như thế này, cho nên hôm nay mọi chuyện cần phải xử lí cho tốt.

“Tôi không cần những quần áo đó! Bộ trên người này tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả lại anh!” Tiểu Ngưng mặt lạnh, sau đó xoay người bước đi.

“Em còn điều gì không hài lòng?” Đường Hạo từ phía sau dùng một tay ôm cô vào ngực. Cô gái nhỏ kì quái này, hôm nay nếu như là cô gái khác đi dạo phố mua nhiều đồ như thế này, chắc chắn cô ta sẽ nhảy ngay vào lòng hắn mà cảm ơn rối rít.

Chết tiệt, hắn thật sự đối với cô rất nhân nhượng. Chỉ cần cô nói không thích, hắn sẽ đưa cô đến nơi khác cho đến khi cô thích mới thôi.

Tiểu Ngưng đẩy cánh tay hắn ra, thân hình như rắn giãy dụa muốn rời khỏi lồng ngực của hắn: “Tôi không nhớ là nói muốn anh mua đồ cho tôi! Không cần….”

“Tôi mua quần áo cho em là sai sao?” Hắn không hiểu hỏi cô.

Tiểu Ngưng nhắm chặt mắt lại, sau đó mở to mắt ra, ngẩng cao đầu nhìn hắn nói: “Những thứ này đối với tôi mà nói giống như anh chỉ là bồi thường cho đêm hôm qua! Là tiền thù lao anh trả tôi! Đường Hạo,van xin anh đừng có dùng tiền mà trêu đùa tôi! Van xin anh đừng, xin anh đừng có dùng vật chất để hạ nhục tôi! Đời này tôi mười bảy tuổi một lần bị bán là quá nhục nhã rồi!”

Đường Hạo không ngờ cô lại lí giải hành động của hắn như vậy, thân thể cô không ngừng run rẩy lạnh lẽo, hắn khẩn trương giải thích nói: “Tiểu Ngưng, em đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý đó…!”

Hắn gọi cô một tiếng “Tiểu Ngưng”, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại hắn gọi tên cô thân mật như vậy.

Cô ngừng lại, không giãy dụa nữa, khuôn mặt ngẩng cao nhìn hắn như tìm tòi thứ gì đó. Môi mọng đỏ mấp máy như bị ủy khuất.

“Tôi biết em không có làm cái nghề đó!” Hắn vỗ nhẹ đầu cô, muốn cô quên đi nỗi thống khổ.

Cánh môi Tiểu Ngưng giật giật, cô rốt cuộc cũng chịu không nổi. Những uất ức tủi nhục suốt ba tháng qua cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Nước mắt ủy khuất không ngừng tuôn chảy, thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn: “Anh rốt cuộc cũng tin rồi sao? Anh rốt cuộc cũng tin tôi rồi sao…?”

“Được rồi! Đừng khóc!” Hắn không quá ôn nhu lau nước mắt cho cô, lại nhìn xung quanh. Cô gái đáng chết, họ đứng giữa đường thu hút ánh mắt của vô số người đi lại ngó nhìn.

Quá vui sướng, Tiểu Ngưng giống như bị mất linh hồn tùy ý bước theo hắn.

Hắn tin tưởng cô, điều này mới thật sự làm cho cô thật sự vui sướng, thật sự vui vẻ… Dù sao thì hắn cũng là cha của con trai cô, là người mà cô yêu sâu đậm.

\\\

## 136. Chương 136

Thất thần đi loạn theo hắn, kết quả bị hắn dẫn đến một cửa hàng kinh doanh toàn quần áo lót của phụ nữ.

Nhìn một lượt các loại đồ, có đủ mọi kiểu dáng, sắc mặt Tiểu Ngưng đỏ hồng lên nhanh chóng, tùy tiện cầm hai kiện đồ. Cô thật sự chỉ muốn chạy nhanh đi ngay lập tức.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, Đường Hạo thấy buồn cười dụ hỏi: “Em không nhìn số đo sao? Tôi thấy nếu em mặc size B thì sẽ rất nhanh chóng không thở nổi đó!”

“A…” Cô cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là số đo nhỏ nhất, ngượng ngùng nói: “Anh biết sao? Chẳng lẽ chỉ nhìn mặt nhãn thôi mà biết có vừa hay không thôi sao?”

Đường Hạo nhíu mày không nói gì.

Tiểu Ngưng đi theo sau hắn, nghĩ đến hắn nhất định rất hiểu về phụ nữ, bởi vì hắn cũng từng có không biết bao nhiêu là đàn bà ở bên cạnh. Nghĩ đến đây đầu óc cô thất sự lại thấy không thoải mái.

Bởi vì hiện tại trong cửa hàng cũng không có quá nhiều người cho nên Đường Hạo chỉ đứng ở một chỗ nhìn, ánh mắt xấu hổ quét nhanh qua mọi người. Chỉ một vài món, nói ra số đo sau đó nhường cô bán hàng bọc gói lại.

Hắn nói nhanh ra số đo cả ba vòng của Tiểu Ngưng, chuẩn không cần chỉnh, khiến Tiểu Ngưng đỏ mặt tía tai, lôi kéo hắn đi nhanh ra quầy thu ngân tính tiền.

“Vội vã như vậy làm cái gì? Tôi còn nhìn thấy có rất nhiều đồ hợp với em!” Đường Hạo cố nhịn để không cười lớn, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười nhỏ. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến Tiểu Ngưng thấy ấm áp.

“Tôi không cần những đồ thái quá như thế! Tôi không hợp với chúng!” Nói dễ nghe hơn, đó chính là mấy loại đồ trong suốt, mặc vào cũng như là không mặc gì. Cô không bao giờ dám mặc loại đó.

Bọn họ cùng đi dạo phố, hơn nữa lại còn đi vào cái nơi bán đồ mẫn cảm khiến Tiểu Ngưng thật sự không được tự nhiên: “Từ trong ra ngoài đều đã mua rồi, vậy cho tôi về nhà được chưa?”

“Em có chuyện gì vội sao? Nếu không thì cùng đi mua một vài bộ đồ cho Dương Dương. Thằng bé lớn nhanh qua, chẳng mấy mà lại thấy quần áo nó ngắn rồi!” Đường Hạo nói ra một lí do đàng hoàng cũng là lí do Tiểu Ngưng không thể cự tuyệt.

Tiểu Ngưng suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu: “Được!”

Cứ như vậy hai người cùng sánh bước đi vào cửa hàng quần áo trẻ em. Nhưng lúc mua quần áo, hai người lại xảy ra vần đề tranh cãi.

“Tôi mua quần áo cho con trai mình, có cái gì là không đúng? Tại sao em lại cứ thích tranh với tôi vậy hả?”

“Anh tại sao phải mua cho nó những quần áo đắt tiền cao cấp như thế này? Nó mới chỉ là một đứa trẻ, anh làm như thế sẽ dạy hư nó, một bộ quần áo trẻ con mà lên đến mấy vạn đồng…”

“Tôi lại thấy cách giáo dục của tôi chẳng có gì là không tốt cả! Tôi muốn con mình phải hiểu rõ ngay từ nhỏ cần thì phải kiếm tiền, tiền kiếm được chính là để tiêu!” Hắn thấy lời của hắn hợp tình hợp lí cho nên bỏ qua Tiểu Ngưng trực tiếp cầm chỗ quần áo đã chọn đi đến thu ngân.

Không cãi lại được với hắn, Tiểu Ngưng lơ đãng nhìn xung quanh thì thấy một bộ váy của bé gái rất xinh. Ánh mắt không rời khỏi bộ váy đó, lại nghĩ đến Nhị Nhị. Mấy ngày nữa, Nhị Nhị sẽ tham gia một cuộc thi piano dành cho trẻ em, nếu cô bé mặc chiếc váy này hẳn sẽ rất xinh đẹp.

Hỏi giá chiếc váy, Tiểu Ngưng lộ vẻ khó xử trên khuôn mặt. Tiền cô có trên người bây giờ chỉ đủ để mua nửa chiếc váy này.

Nhìn ra vẻ do dự của khách hàng, cô nhân viên bán hàng nhanh nhảu nói: “Tiểu thư cô biết không bộ váy đó rất đẹp nhưng số lượng lại có hạn. Nếu không mua bây giờ thì sau này chắc sẽ phải hối tiếc lắm! Nghe nói sắp tới sẽ có một cuộc thi Piano dành cho các bé gái, có nhiều bà mẹ đã đến chỗ chúng tôi mua đồ!”

Cô bán hàng nói như vậy khiến Tiểu Ngưng càng khẩn trương hơn. Vốn định để đến ngày mai quay lại mau nhưng là…..

“Cô xem như thế này có được hay không. Tôi đặt cọc một nửa tiền trước, các cô giữ lại chiếc váy, ngày mai nhất định tôi sẽ đem nửa còn lại đến để mua bộ váy này có được không?”Nói xong Tiểu Ngưng chuẩn bị lấy tiền từ trong túi xách ra.

“Vậy cũng được!”

Sau khi thanh toán xong, Đương Hạo lại chứng kiến một màn như vây, biểu tình đang vui vẻ ngay lập tức trở nên âm lạnh khó hiểu. Hắn tiến lại gần Tiểu Ngưng, giữ chặt lấy bàn tay đang rút tiền từ trong túi ra của cô, lạnh lùng hỏi: “Nếu tôi nhớ không lầm con của chúng ta là con trai, và Dương Dương cũng không sở thích mặc váy!”

Đáng chết! Chiếc váy này nhất định cô mua cho con gái của người đàn ông góa vợ kia. Hừ! Mua quần áo cho con mình thì chê đắt rẻ, mua cho con người khác thì lại sốt sắng thế kia cơ đấy!

“Tôi…tôi không cần tiền của anh!” Tiểu Ngưng đem chỗ tiền cô lấy ra đặt trước mặt nhân viên bán hàng, bỏ qua bộ mặt đang lạnh như băng của hắn: “Cô nhân viên! Đây là tiền đặt cọc!”

“Em nói cho tôi biết bộ váy này mua cho ai?” Hắn cầm lấy bả vai của cô, vì quá tức giận mà siết chặt nhấc bổng thân thể cô lên: “Nói ! Cho ai?”

Bị ép hỏi, một lần nữa Tiểu Ngưng lại đành phải khai thật với hắn: “Lương Tư Nhụy, con gái của anh Lương Bân!”

“Lục Giai Ngưng! Cô thật là… Cô đang muốn trở thành mẹ kế của con nhà người ta phải không?” Hắn nói thấp giọng, thì thầm từng chữ bên tai cô. Nếu nơi này không phải là nơi công cộng thì không biết hắn sẽ làm điều gì để trừng phạt cô.

“Tôi chỉ muốn mua cho đứa trẻ đó một bộ quần áo! Đường Hạo, đây là tự do cá nhân của tôi!” Cô nói đúng chừng mực, ánh mắt kiên định nói cho Đường Hạo biết cô nhất định phải mua bộ váy này.

Lúc cô chuẩn bị giao tiền đặt cọc thì Đường Hạo đột nhiên lấy thẻ vàng ra nói với cô nhân viên: “Này cô, tôi có thể mua bộ váy này có được hay không? ”

Cô nhân viên nhìn Tiểu Ngưng rồi gật gật đầu nói: “Vâng! Tất nhiên! Tiền đặt cọc chưa giao thì bộ quần áo này vẫn chưa bán đâu ạ!”

“Kiểu dáng này cùng toàn bộ size khác cùng kiểu đều gói lại hết cho tôi!” Đường Hạo ngữ khí rất lịch sự mỉm cười nói với cô nhân viên.

“Cái váy này còn lại có bốn size nữa!” Có thể bán được nhều như thế, hơn nữa đối phương lại là một người đàn ông anh tuấn thế này, có ai lại không làm theo.

Nhìn thấy cô bán hàng rất nhanh đem túi đồ giao cho Đường Hạo. Còn Tiểu Ngưng chỉ đứng một bên, sốt ruột hai tay nắm lại mà run run.

Đường Hạo cầm bộ váy, sau đó nói với Tiểu Ngưng : “Tôi không cho em mua thì nhất định sẽ không cho em mua! Không cho phép em mua đồ cho đứa bé kia. Em phải nhớ cho kĩ em là mẹ của con ai!”

Tiểu Ngưng mang theo tức giận nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh mua bộ váy đó cho ai mặc?”

“Lạc Lạc nhất định có thể mặc được! Ha ha, nếu không thì …bất quá đem cho mấy đứa bé trong cô nhi viện vậy..” Hắn đắc ý cười, muốn nói có đồ ắt có người dùng.

Tiểu Ngưng ngước mắt nhìn hắn, rất nhanh bàn tay nhỏ bé giơ lên hung hăng cho hắn một cái tát: “Anh…Đồ hỗn đản…”

Trên khuôn mặt Đường Hạo, má hồng hồng nguyên hình năm ngón tay in lên, hắn bất động rồi nhìn bốn phía xung quanh sau đó gắt gao tóm lấy bàn tay vừa tát lên mặt hắn của cô, trong mắt lọ ra sự lạnh giá: “Lục Giai Ngưng! Cô dám tát tôi? Cô nhất định phải trá một cái giá thật đắt cho cái tát này!”

Bị hắn chọc đến phát tức, Lục Giai Ngưng giống như con mèo hoang tức giận mà điên cuồng giơ nanh vuốt, căn bản không có sợ hắn tóm lấy một tay, tay còn lại lập tức giơ lên giáng tiếp cho hắn thêm một cái tát thâm thúy khác. Chân cũng hung hăng đá hắn vài cước: “Đường Hạo, tôi đánh anh đó! Anh là một tên hỗn đản!”

Liên tục bị cô đánh vào người, Đường Hạo giật mình buông cô ra.

Mà Tiểu Ngưng cũng tranh thủ lúc này mà chạy một mạch thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Không biết là hoảng sợ sau khi đánh hắn hay đánh hắn làm cô bị thương mà nước mắt Tiểu Ngưng không ngừng tuôn trào ra ngoài: “Đường Hạo anh vĩnh viễn cũng không biết tôn trọng tôi! Anh căn bản không xứng đáng để tôi yêu!”

\\\

## 137. Chương 137

Người ngồi trên ghế sô pha kia hai mắt nheo lại nhưng không che dấu được hận ý trong đó. Mẩu thuốc lá trong tay di thật mạnh trong cái gạt tàn thuốc, môi mỏng tà ác của hắn khẽ nhếch lên : “Lục Giai Ngưng, sỉ nhục ngày hôm nay tôi nhất định sẽ bắt em phải trả giá gấp bội. Muốn sống hạnh phúc sao? Ha ha, cả đời này em đừng có mơ đến hạnh phúc, em sẽ chỉ có cô đơn mà sống, nhưng cũng đừng mong mà thoát khỏi tay tôi…! ”

Cốc ..cốc ..cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt những suy nghĩ âm độc trong đầu hắn.

“Ba , con có thể vào được không ạ?” Thanh âm của Dương Dương nghe cực kì lễ phép.

“Vào đi!” Đường Hạo lập tức thay đổi biểu tình trên khuôn mặt, bây giờ so với lúc trước cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Dương Dương mặc quần áo mới đi vào, nó đứng trước mặt cha nó hỏi: “Ba thấy con mặc như thế nào?” Nó thuận tiện làm thêm vài động tác tô điểm thêm cho bộ quần áo trên người, trông không khác gì một người mẫu trẻ em.

“Rất đẹp!” Đường Hạo nhíu mày nói, vẫn chưa thể tĩnh tâm lại được liền bổ sung thêm một câu: “Vẫn là mẹ con tinh mắt! Nhìn là biết bộ nào hợp với con. Con mặc bộ này trông rất đẹp!”

Ánh mắt Dương Dương vụt sáng lên : “Mẹ mua cho con sao? Mẹ đã tới chỗ ba ạ?”

“Mẹ con không có tới! Là ba cùngmẹ con đi dạo phố thôi, tiện thể mua luôn thôi! ”Đường Hạo cười nói sau đó chờ xem biểu tình trên sắc mặt của con trai.

“Ba mẹ sao đi dạo phố cùng nhau? Làm sao mà ba và mẹ lại có thể đi dạo phố cùng nhau được ạ?” Cậu bé kích động lớn tiếng hỏi lại, trong giọng nói thập phần vui vẻ.

“Sao? Có gì mà lạ hả? Ba cùng mẹ đi dạo mua đồ cho con không phải là điều rất bình thương hay sao?” Đường Hạo nhún nhún vai hỏi lại con.

Dương Dương nhìn ba nó, thay đổi vị trí đang ngồi, nó tiến lại gần bên cạnh ba mình hơn hỏi: “Ba! Có phải ba và mẹ hiện tại đang rất tốt hay không?”

“Tốt lắm! Có ý gì?”

“Chính là ba và mẹ hiện tại đang chơi với nhau rất thân! Tựa như bạn trai bạn gái í!” Dương Dương mong ba và mẹ nó có thể như thế. Nó biết mẹ rất yêu ba, chỉ cần ba nguyện ý yêu mẹ mọi chuyện là tốt đẹp nhất, nó tin mẹ nó nhất định sẽ hạnh phúc đến khóc òa.

“Mẹ con là một người phụ nữ tốt! Hơn nữa ba nhận ra con tốt hơn là vẫn nên có mẹ ở bên chăm sóc!” Đường Hạo khơi mào, bàn tay khẽ vuốt mái tóc cậu bé.

“Ba vừa nói gì? Con có thể về sống cùng mẹ được hay sao?”

“Không phải! Không bao giờ có chuyện này!”

Nhìn thấy sự thất vọng của Dương Dương, bàn tay Đường Hạo di chuyển xuống đôi vai cậu bé, ôm chặt nó vào trong lòng nói nhỏ: “Con là con trai của ba! Là người thừa kế Đường Thị trong tương lai, sao ba có thể để con rời khỏi ba được?”

“Không phải ba nói là để mẹ đến chăm sóc cho con sao? Một nhà ba người chúng ta sẽ cùng chung sống dưới ngôi nhà này, như vậy là có ý gì?” Dương Dương tuôn ra một loạt vấn đề, khuôn mặt nhỏ của nó lại vẫn lộ vẻ hưng phấn.

“Không sai! Nhưng có thể mẹ của con không muốn . Ba cần một chút thời gian để khuyên mẹ của con!”

Nó thật sự không muốn giúp ba nó. Lúc trước ba nó ép nó đi, không hề để ý đến suy nghĩ của mẹ nó. Nó nhìn mẹ đau khổ, nó cũng đau lòng và tức giận ba nó vô cùng. Nhưng một thời gian ngắn nhanh như vậy mà ba nó đã thay đổi suy nghĩ, muốn mẹ cùng về chung sống với nó và ba. Dương Dương cũng mong muốn được sống trong cảnh sum họp, đầm ấm gia đình, nó nói: “Năn nỉ mẹ đi ba!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Một mình một người ngồi ở trong phòng Tiểu Ngưng thất hồn lạc phách trên ghế sô pha.

Vì cái gì mà một người mình đã quyết định chán ghét, một người rõ ràng quyết định phải quên đi lại trong một khắc đồng hồ không ngừng nhớ nhung hắn.

Nhìn thời gian chậm chạp trôi qua, chiếc đồng hồ nặng nề kêu tích tắc, Tiểu Ngưng cũng càng trở nên uể oải.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh trước kia, hắn tức giận với cô nhưng lại ôn nhu lau nước mắt cho cô khi cô khóc nức nở. Sau đó lại đe dọa, nếu cô còn khóc sẽ đem cô dán lên cửa sổ.

Cô biết hắn sẽ không làm như vậy, và cô cũng rõ hắn cũng không muốn nổi giận la mắng cô.

Tiếng đồng hồ báo hiệu bỗng vang lên cắt định hình ảnh hắn đang cười tà ý trong đầu cô.

Mấy ngày hôm nay hắn không có đến tìm cô. Cô cho rằng với hành động to gan hôm đó của cô, hắn sẽ tức giận sau đó sẽ từ từ mà tra tấn cô một phen cho hả cơn tức giận của hắn.

Kì thật, lúc đánh hắn xong cô cũng cảm thấy hối hận. Hắn dù sao cũng là một doanh nhân có tiếng tăm, cô làm như vậy thật sự là đã khiến hắn rất mất mặt.

Nhưng, cô cũng sẽ không đi xin lỗi hắn. Loại người dùng tiền chà đạp lên tự tôn người khác như hắn đáng bị như vậy. Cô vốn dĩ cũng đã đau lòng lắm rồi.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên thanh thúy, cô giật nảy mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Nhìn số điện thoại đang hiện lên trên màn hình điện thoại, trái tim Tiểu Ngưng co thắt lại, một cảm giác thập phần sợ hãi đang dâng lên, nhưng ở đâu đó lại ngập trần một niềm vui vẻ.

Cố gắng làm cho bản thân mình mạnh mẽ, sau đó mới nghe điện thoại : “A lô!” Giọng của cô bình tĩnh, cô đang chờ tiếng quát tháo cáu giận của đối phương bên đầu dây bên kia.

Bất quá đối phương lại khiến Tiểu Ngưng phải thất vọng : “Đã ngủ chưa?” Giọng nói của đối phương cực kì thấp, nghe rất dịu dàng như đang quan tâm đến cô.

Lòng cô vì lời nói này của hắn mà nhảy lên không theo một tiết tấu.

“Đã trễ thế này còn làm gì mà chưa đi ngủ?”

“Đói… đói bụng thôi! Muốn làm cái gì để ăn!” Cô tùy ý nói, mỗi lần đối phương nói ôn nhu làm cô không khỏi rối loạn.

“Tôi cũng vừa kết thúc mội buổi xã giao, hiện tại bụng cũng đang kêu ục ục đây!”

“Vậy anh nên về nhà nhanh đi! Nhờ vú Từ nấu vài món cho, nếu không ăn thì dạ dày sẽ đau…” Hắn đối với việc ăn uống không có một quy luật gì cả, lại còn hay uống rượu cho nên dạ dày không được tốt.

“Nhưng chính là hiện tại tôi đang ở dưới lầu chỗ em ở!” Hắn nói không quá lớn.

“A…” Tiểu Ngưng lắp bắp kinh hãi kêu lên, nhanh chóng chạy ra ngay cửa sổ nhìn, quả nhiên là xe của hắn đang đỗ ở dưới.

“Hắn có ở đây không?” Đường Hạo tận tâm hỏi, như sợ quấy rầy cô. Mà trên thực tế biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này vô cùng nguy hiểm, chỉ muốn ngay lập tức bỏ ai đó vào bụng mới khiến hắn hả dạ.

Không đợi Tiểu Ngưng trả lời, Đường Hạo đã đáp lại bằng một biểu cảm cô cùng nhớ nhung, yêu thương trìu mến : “Tiểu Ngưng, tôi đói bụng lắm! Em có thể nấu cho tôi ăn được không? Tôi rất nhớ hương vị món ăn mà em làm…”

Bị lời nói ôn nhu của hắn mê hoặc, Tiểu Ngưng giống như người bị thôi miên nói : “Vậy thì mời anh nhanh lên nhà! Tôi chuẩn bị trước một chút… ”

“Được hay không? Tôi sợ sẽ làm phiền đến bạn trai em! Không lên thì hay hơn…” Hắn ôn nhu phun ra những lời này.

“Anh ấy không có ở đây!”

“Ah.. Thật tốt” Hắn tất nhiên biết rõ người đàn ông kia không có ở đây. Suốt mấy hôm nay hắn giao cho anh ta không ít công việc, chỉ sợ chẳng có nổi lấy một lỗ hỏng thời gian mà để nghỉ ngơi.

Cô mãi mãi chỉ có thể là người phụ nữ của hắn, cho dù hắn không có ở bên cô hàng ngày thì cũng không cho phép ai được ở bên cô.

Đường Hạo từ trong xe bước ra, tao nhã chỉnh sang lại quần áo rồi bước lên lầu.

\\\

## 138. Chương 138

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Ngưng đứng ở cửa từ lúc nãy vội vàng mở cửa.

Hình bóng mấy ngày nay luôn nhớ đến bỗng dưng xuất hiện ngay trước tầm mắt của cô. Tiểu Ngưng cảm thấy từng tế bào trong cơ thể cô đang run lên, thậm chí tay chân cũng long ngóng không nghe theo sự điều khiển của cô.

“Anh… tôi đang nấu…” Cô nói đại một câu, không dám liếc nhìn hắn lấy một cái, chạy nhanh vào phòng bếp, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.

Trời ạ! Cô bây giờ mới hồi phục lại tinh thần. Cô thế nào mà lại cứ để cho hắn tiến vào nhà mình, hơn nữa lại còn là đêm hôm khuya khoắt.

Tiểu Ngưng hối hận, rất muốn đánh mình vài cái, ở trong lòng cũng không ngừng tự mắng bản thân.

Cô kích động, lại tới bên tủ lạnh lấy một khối thịt đông nấu cùng mấy gói mì ăn liền. Cầm dao, xắt chúng thành từng lát nhỏ.

Hắn là động vật ăn thịt, chắc chắn sẽ không ăn rau.

“Này ! Em đang làm gì vậy? Cẩn thận kẻo dao cắt vào tay đấy!” Một thanh âm quan tâm bất chợt vang lên trong không gian yên tĩnh.

“A….” Tiểu Ngưng giật mình cả kinh, không ngờ lại cắt phải tay mình thật, máu từ ngón tay cô đang dần trào ra ngoài.

Ngay khi máu kết thành từng giọt nhỏ xuống, một bàn tay khác nhanh chóng chụp lấy tay cô, người đó đưa ngón tay đang rỉ máu lên miệng mình.

Tiểu Ngưng trợn mắt, há hốc miệng nhìn động tác của hắn. Ngón tay của cô đang ở trong miệng hắn.

Đường Hạo cũng không có nhổ đống máu trong miệng ra mà trực tiếp nuốt luôn lấy chúng. Hắn tinh tế cắn ngón tay cô, đầu lưỡi mải miết như đang vẽ lại vân tay.

Cảm giác tê dại đầu ngón tay lan truyền khắp toàn thân Tiểu Ngưng, cô có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đang đông kết lại.

“Tôi không sao… Không có chuyện gì …” Cô xấu hổ mà kích động nhanh chóng rút ngay ngón tay ra khỏi miệng hắn, nhìn chằm chằm vào cái nồi trước mặt nói : “Anh có thể ra ngoài xem TV được không? Ở trong bếp rất chật, không tiện để cho tôi nấu ăn…”

Hắn đứng trong này khiến cô mụ mị, một cảm giác bị lấn áp, bị hắn thu hút trong không gian khiến cô ngạt thở, không làm được việc gì.

“Tôi sẽ đứng ở cửa nhìn em vậy! Yên tâm , tôi sẽ không làm phiền đâu!” Hắn nhún nhún vai nói, không có ý định rời khỏi chỗ này. Hắn thích nhìn bộ dạng cô bị hắn ảnh hưởng, thích nhìn biểu tình luống cuống hoảng loạn vì hắn của cô.

Chiếc nồi trên bếp sôi sùng sục, hơi nước thoát ra ngoài, thấm một tầng lên trán của cô. Một nồi mì nấu suông thôi cũng làm khó cô. Nhìn cô như vậy, hắn cảm thấy cô nhỏ đi vài tuổi.

Nếu không phải vì có Dương Dương, nhìn cô bây giờ thì không ai có thể nghĩ cô đã từng sinh một đứa con.

“Anh ở lại đây cũng đâu có giúp được gì!” Cô nhìn hắn đứng cửa, chỉ mong hắn có thể đứng cách xa nhà bếp ra một chút. Đừng có nhìn cô chằm chằm như vậy!

Đường Hạo không có dịch chuyển đi một cm nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô nói : “Trước kia khi em nấu cho tôi ăn, tôi đứng bên ngửi mùi đã thầm tưởng tượng bộ dạng đang bận rộn của em cũng như thế này! Quả nhiên không có sai là bao!”

Lời của hắn nói khiến cô nghĩ đến khoảng thời gian nhiều năm trước. Thường xuyên vào nửa đêm, sau khi hai người hoan ái, hắn la hét kêu đói bụng, lại còn không biết xấu hổ muốn kêu bà Béo nấu đồ ăn cho. Cô ngượng ngùng khó xử, không muốn đánh thức bà Béo đành cố gắng lê lết thân thể mệt mỏi đi lấy cái này cái nọ, nấu lên lấp đầy dạ dày của hắn.

“Ai …nha… anh đừng có làm như vậy! Anh mà làm như thế tôi không thể nấu được gì cho anh ăn đâu!” Đang quay cuống trong dòng hồi tưởng, lại thấy hơi nước bốc lên, khói nước làm mờ mờ mắt cô, bàn tay hắn lại nhanh chóng chế ngự lấy thắt lưng cô.

“Ha ha, tôi ôm là ôm thắt lưng em cơ mà, đâu có ôm tay em! Sao em lại không thể nấu ăn được chứ ?” Hắn thản nhiên nói.

“Chính là anh làm vậy khiến tôi lại thấy nhột!” Tiểu Ngưng buồn bực nói, sau đó đẩy cánh tay của hắn ra khỏi thắt lưng mình.

Thấy cô có điểm tức giận, hắn ngừng động tác, không quấy rối thân thể cô nữa. Hắn lại sờ soạng đến chỗ rau quả trong bồn rửa, lại nhìn vào nồi đang bốc khói kia thì hắn thật sự không biết chỗ rau quả này để làm gì.

“Ai … nha… anh đừng có quấy rối được không? Đưa hộ tôi chỗ hành tây!” Cô nói mà thực sự đang tức giận đến mức dậm chận xuống sàn nhà, bàn tay xua xua đi hơi nước trước mặt.

“Ha ha ha…. Làm gì có thứ đó ở đây! Em không nhìn thấy gì hay sao? Đồ ngốc ha ha ha… Đồ ngốc! Sao không biết tránh khói nước ra chứ, hả…?” Hắn nói không có chút áy này, ngược lại trong lời lại có kèm cả những tiếng cười giòn tan.

Cô nửa ngày cũng không có đáp lại lời hắn. Đôi mắt của cô đang “mông lung ngập nước” nhìn lên khuôn mặt đang tươi cười của hắn. Hắn có thể lấy chính cô ra làm niềm vui, hắn cười như mặt trời tỏa nằng vậy! Thật tốt.

“Này! Sao không có phản ứng gì vậy? Giận thật đấy sao?” Hắn vờ như không thấy gì, hai tay hua hua về phía trước giả bộ tìm kiếm thân hình cô.

“A…” Hắn kêu lên một tiếng, vội vàng thổi thổi ngón tay mình.

Tiểu Ngưng bừng tỉnh, vội vàng kéo tay người đang bị bỏng sưng đỏ kia lại bên vòi nước. Nước lạnh xả lên ngón tay hắn, cô nhăn mày nói: “Ai bao anh thích dọa người, tôi đã nói là anh ra ngoài đi rồi mà!”

“Tôi chỉ lo em ở trong bếp một mình lại thấy sợ hãi thôi mà!” Hắn có chút ủy khuất nói, ánh mắt vô tội nhìn không thấu hắn đang suy tính gì.

Cô cảm động nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt khẽ tuôn rơi. Đúng vậy, không sai chút nào, cô rất sợ ở một mình vào ban đêm.

“Nước trào ra kìa!” Đường Hạo đột nhiên hô lớn.

“A….”

Đẩy Tiểu Ngưng đang còn bối rối sang một bên, Đường Hạo nhanh tay tắt bếp ga, có chút tức giận nói: “Em có thể chuyên tâm một chút được hay không? Như vừa rồi rất nguy hiểm!”

Tiểu Ngưng cúi đầu, đẩy hắn ra, nhẹ giọng nói : “Tôi biết! Anh không cần phải nhắc!” Nếu không phải hắn đứng nơi này làm cô thất thần nghĩ đến chuyện trước kia thì mới xảy ra chuyện.

Cô cố gắng tự làm cho mình bĩnh tĩnh, đem nồi mì đã nấu xong múc ra bát đặt trước mặt: “Xong rồi! Có thể ăn được rồi!”

Đường Hạo chủ động bưng bát lên, phóng ngay đến bàn.

Bởi vì phòng bếp rất nhỏ cho nên chỉ có thể mang ra phòng khách bên ngoài ngồi thì mời đủ chỗ và có bàn cho hai người ăn : “Mau lại đây ăn đi!”

“Được!” Cầm đũa cùng với một cái đĩa ăn, cô nhẹ nhàng gật đầu bước tới.

Đường Hạo không có chút khách sáo nào, đũa trong tay khua khua những sợi mì trong bát, nói cà lăm: “Thơm quá! Mùi vị thật giống trước đây!”

Hắn nhắc đến trước đây, một mùi vị chua xót nổi lên trong miệng cô. Cô trầm mặc không nói gì, chỉ đem từng sợi mì bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nuốt.

Hắn tựa hồ rất đói bụng, ăn ngon lành, chẳng mấy chốc mà đã hết cả bát, chìa bát ra nói với cô: “Tôi còn muốn ăn nữa!”

“Tôi đi lấy cho anh! Chờ chút…” Tiểu Ngưng đặt đũa xuống, nhận lấy cái bát từ tay hắn rồi đi nhanh vào bếp.

Sau khi quay trở lại thì lại thấy hắn đang ăn mì trong bát của cô : “Anh không thể đợi một lúc hay sao?”

“Không chờ được! Mì em nấu ăn quá ngon, tôi căn bản không thể đợi em được! Thôi, em cứ ăn mì trong bát tôi đi vậy nha! Ăn không hết thì để tôi ăn cho vậy!” Hắn chẳng kiêng kị gì, phút chốc nọi chuyện cứ như hai người rất thân thiết.

Tiểu Ngưng đem bát đặt xuống, ngồi một bên xem TV.

Hắn cũng đặt đũa xuống, có chút không vui hỏi : “Có phải em chê tôi bẩn nên kiêng …”

Ánh mắt Tiểu Ngưng chỉ nhìn vào màn hình TV trước mặt, thấp giọng trả lời : “Không có!”

“Không có? Vậy vì sao không ăn mà lại ngồi xem TV?” Hắn gặn hỏi.

“Bởi vì như vậy quá mức thân thiết!”Tiểu Ngưng thở dài, chớp mắt nói : “Anh là khách đến chơi, tôi không thể nào không tiếp đón!”

\\\

## 139. Chương 139

“Thân mật?” Đường Hạo ở trong lòng tự nhiên lại xuất hiện một tia cười lạnh. So với trong quá khứ thì ngay cả lúc ăn sáng cũng không xa cách như thế này.

“Ừ… Vậy tôi đây ăn hết vậy!” Rất nhanh, hắn đem hai bát hợp lại làm một, ăn xong sau đó đứng lên.

“Ăn nhiều quá!! Bụng thật khó chịu! Ai dazz… phải đi hoạt động một chút cho thông thoáng mới được!”

Tiểu Ngưng cũng đứng lên, cho là hắn chuẩn bị ra về nên tiễn khách : “Đi đường lái xe cẩn thận một chút!”

“Ơ… tôi còn chưa muốn về!” Đường Hạo giang rộng đôi tay, cười khẽ nói : “Xem ra em chỉ mong tôi mau sớm ra khỏi đây thôi!”

“Anh không phải là đã ăn xong rồi sao? Cũng đã đến lúc phải về rồi!” Cô chỉ chỉ lên đồng hồ treo tường ý bảo hiện tại cũng đã khuya rồi.

Đường Hạo đem hai tay khoác lên vai cô, nói : “Tiểu Ngưng, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em bây giờ, có thể chứ?”

Tiểu Ngưng đề phòng hắn, bàn tay nhấc tay hắn ra, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, bình tĩnh nói : “Có chuyện gì thì để nói vào ban ngày! Giờ tôi có chút mệt mỏi!” Không chỉ vậy mà còn rất đói nữa, cái này cái nọ đều bị hắn ăn hết rồi. Cô căn bản vẫn chưa bỏ được cái gì vào bụng.

“Ban ngày? Ban ngày không phải là em còn phải làm việc sao?”

“Sau khi tan ca thì có thể, không thể nói chuyện vào đêm hôm khuya khoắt như thế này. Cô nam quả nữ sẽ dễ bị người ta dèm pha!”

“Sau khi tan ca không phải em còn cùng người đàn ông kia nói chuyện sao? Không phải là bạn trai em sao?” Đường Hạo nói câu này xong, trong mắt hiện lên một tia mất mát.

Hắn giống như đang khó sống, chân mày nhíu lại khó chịu giận hờn, tình cảm chân thành giống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nhưng lại bất lực đứng im không thể giành về.

Thanh âm ôn tồn vang lên trong đêm khuya, giống như có lực hút tất cả mọi thứ chung quanh, tầm mắt của Tiểu Ngưng cũng bĩnh lặng nhìn vào mắt hắn.

Đương Hạo không biết bộ dạng hắn lúc này khiến người khác thật sự rất thương tâm, hắn như thế làm cho trái tim Tiểu Ngưng như muốn vỡ tan ra.

“Ha ha ha… qua khứ chỉ là quá khứ. Trước kia em là cô gái của tôi, nhưng bây giờ bên cạnh em đã có một người đàn ông khác. Tôi phải chấp nhận thôi, đúng không?” Hắn cười, thật yếu ớt, vươn tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt cô.

Cô ngu ngơ nhìn hắn. Ngón tay hắn đang vân vê trên lông mi của cô, khẽ vuốt xuống đôi mắt, rồi nhanh chóng xẹt qua sống mũi, lướt trên hơi thở mèn mại của cô. Cuối cùng, ngón tay hắn dừng lại trên cánh môi đỏ thắm.

Hắn bất chợt nhưng nặng nề áp môi lên cánh môi của cô, say đắm như đang trong mộng, ngọt ngào không có ý buông.

Tiểu Ngưng bị hắn hôn, cảm xúc không thể khống chế nổi, không thể nói lên câu cự tuyệt.

Hắn không có giống trước kia. Không bá đạo, không hôn cô cuồng nhiệt. Hắn chỉ ôm chặt cô trong vòng tay cùng với ánh nhìn đầy nóng bỏng.

Hai người cùng yên lặng một hồi, Đường Hạo mới nhẹ giọng nói : “Trước kia những điều này là do anh tự ý…?”

Rõ ràng một câu nói đơn giản nhưng lại trong hoàn cảnh như vậy được hắn thiết tha nói ra, Đường Hạo nhận thấy trong mắt của cô đang dần hiện lên những tia vui mừng.

Tiểu Ngưng cứ ngỡ rằng nước mắt chảy khô rồi thì sẽ không bao giờ chảy tiếp nữa, nhưng hiện tại nước mắt cô lại đang tuôn rơi, cô nghẹn ngào mà kêu lên : “Đường Hạo!”

“Trước kia em không có gọi tôi như vậy phải không? Tiểu Ngưng, em đã quên là phải gọi tôi như thế nào rồi ư?” Hắn lắc lắc đầu, ngón tay lại chậm rãi đưa lên lau khô những giọt nước mắt của cô.

“Hạo!” Cô nức nở kêu lên một chứ, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Hắn còn nhớ rõ tên của cô, nhớ rõ hành động của cô, nhớ rõ cô nấu món gì cho hắn. Còn cô luôn luôn nhớ hắn, nhớ món hắn thích cô nấu, sao cô có thể quên cách gọi tên hắn được.

“Ha Ha Ha…” Hắn cười một cái, còn cuốn hút hơn cả thứ rượu nồng không uống đã say lòng người, : “Em có biết không?Mỗi lần sau khi nghe em gọi tên tôi, tôi đều tưởng tượng vẻ mặt của em. Tôi đều tưởng tượng thấy cánh môi em rung lên đến mê người. Tiểu Ngưng à, nhưng tôi lại chưa một lần được nhìn thấy em thật sự. Em có thể gọi tên tôi thêm vài lần nữa có được hay không? Tôi muốn nhìn em thật kĩ…”

Hắn thỉnh cầu như vậy, làm sao Tiểu Ngưng có thể nói tiếng “Không”. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó goi hắn từng tiếng, từng tiếng một : “Hạo…Hạo! Hạo…”

Hắn giữ lấy một tay cô, ôm cô vào lòng, sau đó áp đôi môi mỏng của mình xuống cánh môi đang rung động kia. Nụ hôn của hắn ôn nhu nhưng không kém phần mạnh mẽ nam tính, đôi môi cô run rẩy dưới làn môi hắn, để mặc hắn cướp đi hơi thở của mình. Hắn đã nắm bắt được trái tim cô.

Khi đầu lưỡi của hắn trọc phá khẽ tách hai hàm răng của cô, trêu đùa liếm nhẹ đầu lưỡi đang run rẩy, sau đó mới chậm rãi tiến sâu vào. Nụ hôn sâu, dài đằng đẳng như mấy thế kỉ.

Ngón tay Tiểu Ngưng cũng áp lên hai má hắn, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào hắn đang dành cho cô. Trước kia, hắn chưa bao giờ hôn cô ôn nhu đến vậy, tâm hồn cô lâng lâng, cảm giác mình như đang du mộng trên chốn thần tiên.

Bọn họ không có một trở ngại nào. Không ai uy hiếp ai, không ai chịu ủy khuất, hôn nhau cứ nhẹ nhàng như vậy cho đến khi cảm thấy ngạt thở mới chậm rãi buông nhau ra.

Tiểu Ngưng xấu hổ đỏ mặt, phát hiện hai tay mình không biết từ lúc nào mà vòng qua cổ hắn, hơn nữa còn gắt gao ôm chặt, chế trụ không rời.

Trong lúc Tiểu Ngưng chuẩn bị thu tay về, Đường Hạo lại ôm sát cô vào lòng khiến hai cánh tay của cô chỉ có thể đặt trên người hắn. “Tiểu Ngưng để tôi ôm em một lúc! Chỉ một chút thôi là tốt rồi!”

“Hạo!” Lúc này suy nghĩ của cô loạn cực kí, mông lung trong đầu chỉ có một mình hắn, ngoài ra thì không để ý đến những điều khác.

“Vì sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy? Lúc chúng ta bên nhau tôi không thấy được em, lúc tôi nhìn được thì em lại đã là bạn gái của một người đàn ông khác!” Thanh âm của Đường Hạo bởi vì kích động mà run rẩy.

“Hạo…” Thanh âm của Tiểu Ngưng đầy sự áy này, giống như có bao nhiêu điều thực sự xin lỗi hắn.

“Không phải sao? Lúc em trở thành bạn gái của kể khác tôi mới nhìn rõ được em. Nhưng em là mẹ của con trai tôi, dù thế nào thì….” Hắn đẩy cô ra, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Không biết hắn vô ý hay cố ý mà nửa câu nói sau lại ngừng lại, không muốn nói ra cho cô nghe.

Tiểu Ngưng cũng bởi vì câu nói đang dang dở đó mà cảm động đến bật khóc.

“Nhớ rồi sao? Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn mong được nhìn thấy em, bây giờ thì đã thỏa lòng…” Hắn dùng đôi môi mỏng thay thế ngón tay, giống như lúc trước hôn lên khuôn mặt thanh tú của cô.

Tiểu Ngưng không có tránh, để mặc hắn hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt mình: “Ơ! Anh nói em rất khó coi!”

“Kì thật, sau đó tôi mới biết em rất xinh. Xúc giác của tôi rất nhạy nên tôi biết em có một đôi mắt rất to…” Môi mỏng của hắn rơi trên ánh mắt của cô.

“Cũng biết em có một chiếc mũi nhỏ, rất thẳng..” Từ mắt, hắn hôn dọc xuống chiếc mũi nhỏ.

“Còn nữa, tôi thích nhất là cánh môi của em, không quá mãnh liệt nhưng lại là…” Hắn dừng lại trên cánh môi của nàng, sau đó hôn thật sâu, thật sâu.

Sau khi hắn hôn môi xong, Tiểu Ngưng liếm láp trên cánh môi của cô, cô mới cảm nhận được hương vị hắn còn lưu lại trên đó.

“Khi lần đầu tiên tôi nhận ra em, tôi đã nghĩ em và em trong suy nghĩ của tôi giống nhau như đúc vậy!” Đường Hạo lộ ra một nụ cười đầy mị lực. Bộ dạng của hắn lúc này đủ để khiến toàn bộ phụ nữ chết vì vẻ đẹp của hắn.

Có thể có được một ánh mắt thâm tình như thế kia là đủ hạnh phúc một đời.

Tiểu Ngưng một lần nữa lại thất thần lạc vào trong mê cung mị lực cuồng luyến của hắn, hắn chân thành lại thâm tình, hơn nữa lại đơn thuần hiểu rõ tình thực bên trong bản thân của cả hai người.

Thật tình chỉ cần hắn cho cô một nụ cười ngọt ngào, một lời nói ấm lòng, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cô hạnh phúc suốt đời mà quên đi những tổng thương hắn đã gây ra.

\\\

## 140. Chương 140

Đường Hạo chậm rãi buông cô ra, mắt nhắm lại một cái lộ vẻ không muốn: “Bất đắc dĩ không biết làm thế nào! Tuy rằng tôi có thể nhìn rõ được em, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối. Tôi muốn được khắc ghi một hình ảnh thật đẹp về em trong đầu! Tiểu Ngưng, nếu em thật lòng thích Lương Bân, vậy hãy đến bên anh ta đi!”

Nói xong, hắn lại ôm cô thật chặt rồi buông ra thật nhanh, xoay người muốn rời khỏi.

“Không!” Tiểu Ngưng ngay lập tức choàng tay ôm lấy lưng hắn, áp đôi má mềm mại lên sống lưng kia, hít lấy mùi hương chỉ có riêng ở hắn.

Nước mắt rơi lã chã, như những hạt chân châu rơi trên người cô: “Đường Hạo, em…”

“Thật xin lỗi! Tôi lại làm em rơi nước mắt rồi. Lần này đến đây tôi không nghĩ sẽ khiến em rơi nước mắt!” Đường Hạo dừng bước, xoay người vỗ nhẹ lên khuôn mặt của cô, gạt gạt những giọt nước đang tuôn rơi kia.

“Ngày đó khiến em tức giận, tôi thật sự xin lỗi! Nhưng tôi cũng chỉ muốn mang đem đi dạo phố lấy lòng em, khiến em vui vẻ. Tôi thừa nhận mình ghen ghét. Sợ là….” Hắn bối rối, không tiếp lời, thành thật mà nói không biết đây có thật là do kĩ xảo diễn xuất của hắn qua cao, hay hắn thật sự cảm thấy như thế.

“Sợ?” Cô nháy mắt, nước mắt lại rơi xuống.

Hắn nắm lấy tay cô, đưa ngón tay đó lên miệng hắn, liếm láp : “Đúng vậy! Tôi rất sợ! Sợ em sẽ trở thành người phụ nữ của người đàn ông kia. Em sẽ yêu thương bọn họ mà bỏ mặc tôi cùng với Dương Dương. Em có biết không? Tôi không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu em làm vợ người ta, làm mẹ của một đứa trẻ khác!”

Đường Hạo nói xong một hơi, hai tròng mắt dừng trên khuôn mặt của cô, hắn đang chờ phản ứng từ cô.

Tiểu Ngưng thấy mình thật có lỗi, ủy khuất nhanh chóng biến mất : “Em chỉ muốn mua cho Nhị Nhị một bộ váy thôi. Anh không biết cô bé đó đáng thương như thế nào đâu! Nó vừa mất mẹ…”

“Ừ! Thật xin lỗi! Do tôi ghen tị !”T rong đầu Đường Hạo thì lại nghĩ, nó không có mẹ thì có liên quan gì đến cô, tại sao phải chiếu cố nó như thế, nói đến con cái nhà người khác mà lại khẩn trương sao? Đương Hạo nén lại sự tức giận : “Lúc đó anh thật sự rất tức giận. Bộ váy đó tôi đã đem cho Lạc Lạc rồi, nhưng vẫn còn những ba bộ nữa, em cứ lấy cho đứa bé kia xem thử đi?”

“Vâng..” Tiểu Ngưng lập tức gật đầu: “Lạc Lạc và Nhị Nhị dáng người không khác nhau là mấy, ngoài bộ đó ra những bộ còn lại có lẽ số đo cũng không thể vừa với cô bé!”

“Thật xin lỗi! Bằng không tôi sẽ kêu cửa hàng đó nhập thêm mẫu đó về…” Hắn tìm biện pháp giải quyết.

“Không cần đâu! Cuộc thi piano kia sắp tổ chức rồi! Không kịp nữa!” Tiểu Ngưng lắc lắc đầu. Hôm qua cô đã chuẩn bị một bộ váy khác để Nhị Nhị đi thi, mặc dù nó không được đẹp như bộ váy kia.

Hắn đem hai tay, ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô từ phía sau: “Không giận anh chứ?”( Từ bây giờ sẽ thay đổi cách xưng hô giữa hai người! )

Tiểu Ngưng lắc đầu. Yêu một người là yêu tất cả, dung nhẫn tất cả những gì thuộc về người đó.

“Cám ơn em!”Hắn ôm lấy thân thể của cô, nhẹ nhàng bế ngang người tiến vào căn phòng gần đó.

Hai người đã trải qua vô số lần hoan ái. Tiểu Ngưng há lại không hiểu ánh mắt hắn chuyển sang màu đen kịt như thế kia đại diện cho điều gì.

Cô để yên cho hắn bế vào trong căn phòng ngủ, một bước đem cô đặt lên giường.

Hiện tại Tiểu Ngưng đã quên hết thảy mọi việc, quên việc hiện tại cô là bạn gái của Lương Bân. Trong giây phút này đây, cô chỉ thầm nghĩ duy nhất một điều cô là người phụ nữ của Đường Hạo, được hắn dịu dàng yêu thương.

Hắn không có vội vã cần cô ngay lập tức, mà ôn nhu, thì thầm bên tai cô: “Có thể chứ Tiểu Ngưng? Anh hiện tại nghĩ mình rất muốn em, có được hay không?”

Tiểu Ngưng không nói gì, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.

“Ha ha … Ngưng ngoan của anh!” Lập tức hắn thoát đi quần áo của cả hai, ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ nóng bỏng trong thân thể cuối cùng cũng được phóng thích ra ngoài.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Tiểu Ngưng thấy được toàn bộ thân thể hắn, ma mị, dụ hoặc.

Cô ngượng ngũng không dám nhìn vào, ánh mắt không dao động phó mặc hết thảy cho hắn.

Ngón tay linh hoạt cởi bộ bộ quần áo ngủ trên người cô, áo lót trắng bông không che dấu nổi mị lực nữ tính. Hắn đem tất cả cởi ra, phô bày dưới ánh trăng cặp gò bồng mềm mại của cô.

Hắn như một đứa trẻ vui vẻ khi tìm thấy được viên kẹo ngọt, cánh môi chậm rãi mở ra, mót nhẹ lên nụ hoa đỏ hồng một cách đầy hưng phấn.

“Thoải mái không? Được anh hút lấy có thoải mái không?” Hắn mơ hồ như không rõ hỏi cô, hai bàn tay cũng không yên phận chuyển dịch lên vùng tuyết phong mềm mại.

Thân thể cô run lên, không chịu đựng nổi mà phát ra âm thanh rên rỉ.

Một loại cảm giác tê dại, ngưa ngứa nơi vùng ngực, cùng khát vọng muốn được nhiều hơn, Tiểu Ngưng mông lung gật đầu.

“Ha ha…” Hắn cười đắc ý, nâng thân thể của cô lên, cởi bỏ tất cả những gì còn lại trên thân thể của cả hai.

Tiếp theo, hắn duỗi thẳng thân thể về phía trước như đang tìm kiếm thứ gì: “A…đây rồi!”

“Để làm gì vậy?” Cô không rõ hành động của hắn.

“Anh muốn nhìn thấy rõ em hơn, muốn nhìn rõ bộ dạng ý loan tình mê của em!” Đèn ngủ bật sáng đầu giường, ánh đèn mờ nhạt càng làm cho trong phòng thêm phần kiều diễm.

Tiểu Ngưng ngượng ngùng, khẩn trương. Từ khi hai người gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên hắn muốn cô chậm rãi nhẹ nhàng đến như vậy, những lần trước hắn đều là hắn lạnh lùng chiếm đoạt, không bao giờ để ý đến cảm thụ của cô.

Hắn chuyển về cạnh cô, hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, trượt dần qua xương quai xanh, cắn cắn một hồi lâu rồi mới chậm rãi đi xuống dưới.

Chầm chậm hạ xuống cùng một lúc hắn để lại trên cơ thể của cô bao nhiêu dấu hôn trùng trùng điệp điệp.

“Ân… Nhẹ một chút… đau!” Hắn luôn dùng sức mà hôn lên da thịt của cô khiến cô đau nhói mà bật lên thành tiếng.

“Ha ha ha… kiên nhẫn một chút…Anh rất thích ở trên người em làm những loại ô mai này!” Tiếng nói phát ra từ miệng có thêm phần bá đạo.

Tiểu Ngưng khóe miệng mang theo tia mỉm cười nhìn hắn, cô biết hắn luôn như thế, muốn làm gì thì nhất định phải làm bằng được.

Môi mỏng của hắn bắt đầu không kiêng kị dì đi xuống phần dưới. Đầu lưỡi đỏ hồng chậm rãi dò xét nơi tư mật của nàng.

Cảm giác cô đã hoàn toàn thuần phục dưới thân, Đường Hạo dừng động tác lại, ngón tay nâng cằm cô lên hỏi : “Em có thể để cho người khác cũng chạm vào mình như thế sao?”

“Không thể! ”Cô chỉ là của hắn, trừ hắn ra đến tận bây giờ cô còn chưa cho phép ai hôn mình.

“Hứa với anh đi! Chỉ làm của riêng anh thôi, có được không?” Hắn nhẹ nhàng đụng chạm vào cô, khêu gọi lên từng đợt sóng tình run rẩy trên thân thể cô.

“Vâng… Em chỉ là của riêng anh thôi!” Cô theo bản nằng, đáp lại y như lời hắn nói.

“Được rồi!” Hắn có được đáp án hắn muốn, sau đó dùng tư thế cuồng dã mà tiếng sâu vào trong cơ thể của cô.

\\\

## 141. Chương 141

Từ đêm hôm đó, quan hệ giữa hai người đã có sự thay đổi lớn. Hắn gặp cô, không châm chọc khinh khỉnh như lúc trước. Còn cô, gặp hắn cũng không còn sợ hãi, căng thẳng, hay cố tỏ ra bình tĩnh.

Mà hắn trước đó cũng nói chuyện với con trai, để tránh lúc quan trọng thằng nhóc lại gọi điện đến làm phiền.

Dương Dương làm bộ nhưng nó hiểu và cũng không muốn quấy rối cha mẹ, trong lòng nó cũng mong mẹ được vui.

Bởi vì Lương Bận bận ra nước ngoài công tác cho nên Tiểu Ngưng mới đỡ được một phần áp lực. Hiện tại cô rất hoang mang, không biết phải làm như thế nào, bất luận cô chọn bên nào thì trong lòng cô cũng có cảm giác tội lỗi, thống khổ.

Đường Hạo dù sao thì cũng là người mà cô thích trong suốt những năm qua, hắn đối xử tốt với cô khiến cô lưu luyến không muốn rời bỏ hắn.

Mà Lương Bân….

Tiểu Ngưng than nhẹ một tiếng, thở dài, đẩy chậu nước giặt sang một bên, bê chậu quần áo đã giặt xong chuẩn bị lên sân thượng phơi.

Vừa mới định bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, Tiểu Ngưng nhịn không được cười một tiếng : “A lô!”

“Ngưng, đang làm gì vậy?” Một giọng nói trầm ấm theo điện thoại truyền đến bên tai cô.

“Vừa mới đem quần áo giặt xong! Anh thế nào…?” Cô hỏi nhỏ, nghe giống như muốn hỏi mà không biết hỏi như thế nào.

“Ha ha! Anh cũng vừa mới họp xong! Vừa vặn thật! Hôm nay là thứ bảy, chúng ta cùng nhau dẫn Dương Dương đi chơi nhé! Đã lâu rồi cả ba chúng ta chưa ra ngoài chơi cùng nhau!!” Một cái cớ thật hoàn hảo, hắn phải tận dụng mọi cơ hội có như vậy thì hắn mới dễ làm cho cô mềm lòng, trở về bên cạnh hắn.

“Thật xin lỗi, chiều nay em có việc rồi!” Tiểu Ngưng nói xong lại thầm than trong lòng. Cô cự tuyệt thể nào hắn cũng nhếch môi mỏng lên mà tức giận, hắn luôn không cho phép cô cự tuyệt hắn.

“Hôm nay không phải em được nghỉ sao?” Ngữ khí của hắn vẫn đơn giản nhưng không kém đi sự uy nghiêm.

“Buổi chiều hôm nay Nhị Nhị phải đi tham dự cuộc thi Piano, em đã hứa đưa cô bé đi rồi!” Không muốn lừa dối hắn, cũng không muốn khiến hắn tức giận nên thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ.

“Không được đi! Lát nữa anh dẫn Dương Dương cùng đến đón em. Chúng ta đi công viên chơi trò chơi!” Hắn bá đạo ra lệnh. Ngữ khí mệnh lệnh như thể không để cho Tiểu Ngưng nói câu “Không!” với hắn.

“Thật xin lỗi nhưng em đã hứa với Nhị Nhị rồi!” Dù rất sợ hắn sẽ tức giận song cô vẫn kiên trì giải thích.

“Nhưng đã mầy ngày rồi em không đến gặp Dương Dương! Chẳng nhẽ em không muốn gặp con hay sao?” Hắn đè thếp giọng xuống. Trong giọng nói cũng nghe ra hắn đang đè nén lửa giận trong lòng.

“Ngày mai chúng ta có thể dẫn Dương Dương đi chơi cũng được mà! A..Anh đừng tức giận được không! Hôm nay em đã nhận lời với Nhị Nhị!”

“Anh không có giận! ”Hắn dừng vài giây cho bớt tức rồi thỏa hiệp nói với cô: “Mấy giờ em đi đón cô bé kia?”

“À… Một lát nữa sẽ đi, cuối tuần sợ đường đông!”

“Anh sẽ đến đón hai người!” Nói xong không đợi Tiểu Ngưng trả lời, hắn cúp điện thoại.

Tiểu Ngưng nhìn vào điện thoại mà ngẩn người. Hắn muốn đến đón cô cùng với Nhị Nhị đi sao?

Đường Hạo là người có hiệu suất làm việc vô cùng cao. Cho nên chỉ một lúc sau khi buông điện thoại xuống đã mang theo con đến trước cửa nhà Tiểu Ngưng.

“Mẹ!” Vừa vào cửa, Dương Dương hưng phấn nhào vào lòng cô.

Tiểu Ngưng ôm lấy con, hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ bé, nói : “Bảo bối của mẹ! Mẹ rất nhớ con!”

Dương Dương cũng hôn lại mẹ nó, thân thể nó bám chặt lấy mẹ: “Con cũng rất nhớ mẹ!”

Đường Hạo lạnh lùng nhìn đảo Tiểu Ngưng, trên khuôn mặt lộ vẻ khinh thường. Hừ, phụ nữ này thật là càng ngày càng biết diễn kịch. Nếu nhớ con thì tại sao không mang nó đi chơi mà lại tình nguyện chăm lo đưa đón con nhà người khác đi tham dự cuộc thi Piano gì gì đó?

“Nếu quả thật mong con như vậy thì nên cố gắng chiếu cố đến nó có phải tốt hơn không?” Ôm lấy con đang còn dính sát bên người mẹ nó, hắn nói từ từ.

Tiểu Ngưng vân sát sao ôm lấy con trai, không có trả lời hắn.

Dương Dương cũng đẩy mẹ nó ra, nó muốn nhắc mẹ.

Tiểu Ngưng thấy trong mắt con trai đầy khát vọng, nên phá vớ không gian nói: “Hai người chờ một chút! Mẹ thay quần áo rồi sẽ ra ngay!”

Cô né tránh ánh mắt của cha con hai người, trốn vào trong phòng.

“Ba à! Xem ra ba còn phải cố gắng nhiều hơn nữa!” Dương Dương nhắc nhở cha nó, hơn nữa trong ánh mắt của nó cũng tràn đầy sự thất vọng đối với cha.

Sắc mặt Đường Hạo càng trở nên khó coi. Ngay cả Dương Dương cũng chống lại hắn. Hắn mỗi ngày đều ở bên cô, vậy mà trong lòng cô vẫn có người đàn ông khác.

Một cỗ lửa giận chậm rãi hình thành trong hắn, hơn nữa càng ngày lúc lại càng thiêu đốt tâm can hắn, chết tiệt, hắn nhất định sẽ phải làm cho tâm tư này của cô chết thì thôi!

Một lúc sau Tiểu Ngưng bước ra, trên người cô mặc toàn đồ lần trước Đường Hạo mua cho khi đi dạo phố, đủ thấy cô rất coi trọng chuyến đi hôm nay.

Đường Hạo tiến lên, đón lấy vỗ về cánh tay của cô. Ánh mắt nghiên cứu, nhìn chăm chăm vào Tiểu Ngưng.

“Đừng như vậy!” Tiểu Ngưng né tránh ánh mắt không được tự nhiên của hắn, nhìn vào con trai, có ý nhắc nhở hắn nơi này còn có con trai của hai người.

Đường Hạo không để ý đến nhắc nhở của cô, ngón tay cuồng vọng dịch chuyển tiếp sát đến cổ cô, cuối cùng dừng lại ở phần được thiết kế khéo léo tinh tế trên áo của cô mà xoa nắn: “Quần áo anh mua cho em, đây là lần đầu tiên em mặc!”

Tiểu Ngưng khó hiểu nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không thích cô mặc đồ này: “Nếu anh không thích thì em sẽ thay bộ khác vậy?”

“Không phải không thích. Mặc đẹp lắm!” Tuy là một câu khen ngợi nhưng người nghe lại cảm thấy dựng hết tóc gáy.

“Cảm ơn!” Tiểu Ngưng lạnh cả người nói.

“Em rất yêu quý cô bé kia thì phải? Ngay cả quần áo mặc để đưa nó đi thi cũng giống như là….” Tựa như là mẹ kế của nó vậy! Câu này hắn không nói ra được.

Ánh mắt sắc bén của hắn khiến Tiểu Ngưng run rẩy, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch: “Đường Hạo. Nhị Nhị thật sự là một cô bé rất đáng yêu. Nếu anh gặp nó chắc chắn anh cũng sẽ quý nói thôi! Không tin thì anh cứ hỏi Dương Dương xem!”

Ánh mắt Tiểu Ngưng quay sang nhìn vào con trai, cô thật sự không thể nhìn vào hắn.

Mẹ đối với Nhị Nhị rất quan tâm, đôi khi nó cũng thấy rất ghen tỵ. Nhưng nó không thể phủ nhận một điểu Nhị Nhị là một cô bé ngoan ngoãn dễ thương: “Đúng vậy ba à! Nhị Nhị thật sự rất đáng yêu! Hơn nữa Nhị Nhị lại cùng sinh một ngày với con. Hằng năm bọn con đều cùng nhau ăn mừng sinh nhật!”’’

Tiểu Ngưng nao nao, giải thích với Đường Hạo: “Đường Hạo! Nhà anh Lương Bân có ơn rất lớn đối với em. Nếu không có gia đình bọn họ thì em và Dương Dương cũng không thể sống đến ngày hôm nay!” Trong giọng nói của Tiểu Ngưng đầy sự cảm kích.

“Vậy, vì sao em không mang theo con đến trực tiếp tìm anh!?” Đường Hạo hỏi thẳng, hai mắt nhìn thẳng vào cô, có phải hay không vì cầm tiền đi rồi nên không còn mặt mũi đến tìm hắn?

Tiểu Ngưng chớp mắt, quay về nhìn hắn, không trả lời.

Mà hắn cũng không muốn nghe cô nói tiếp, chột dạ mới nhắc: “Quên đi, bây giờ đi đón cô bé kia! Anh cũng rất muốn xem cô bé đáng yêu cỡ nào!”

\\\

## 142. Chương 142

Một thân quần áo màu đen tuyền được điểm xuyết bằng những sợi ren màu bạc, Nhị Nhị dù không có nhạc cụ kèm theo bên mình cũng khiến người khác nhìn vào có cảm giác cô bé được sinh ra để trở thành nghệ sĩ.

Điểu này khiến Đường Hạo dù đang ngồi trong xe vẫn nhìn chằm chằm đánh giá cô bé một hồi lâu. Cô bé này tương lai chắc chắn sẽ là một đại mĩ nhân, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, trên cánh môi được tô son đỏ thắm có một chút chườm ra ngoài.

Cô bé dường như nhận nhận ra có ánh mắt ai đó đang săm soi vào mình, đưa tay lau nhanh vệt soi đỏ, động tác trông cực kì đáng yêu. Đường Hạo trông thấy thế bất giác nhếch môi cười.

Tiểu Ngưng thấy thế cũng bật cười, nhanh tay kéo Nhị Nhị lại phía mình, sợ cô bé lau hết son trên môi nói: “Nhị Nhị đừng vội, không phải dì đã bảo con chờ dì đến rồi trang điểm sao?”

“Sáng này dì không tới, qua trưa cũng không có tới, con sợ dì không tới cho lên liến lấy phấn….” Nhị Nhị cong môi lên đỏ lên nói, sau đó rồi ôm chặt lấy Tiểu Ngưng giống như sợ cô bay đi mất: “Dì mấy ngày rồi không tới thăm con!”

“Ừ, mấy hôm nay dì bận nhiều việc quá. thế nên hôm nay dì mới tới được, lát nữa chúng ta cùng đi chơi được không?” Tiểu Ngưng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé dịu dàng nói.

“Hay quá! Hoan hô…” Tiếng hoan hô non nớt của đứa bé đang vang lên thì đột nhiên dừng lại, lúc này Nhị Nhị mới nhận ra còn có người trong xe. Cô bé nép lại gần phía Tiểu Ngưng hơn, bộ dạng như đang lo sợ dò hỏi: “Dì à! Chú này là ai vậy?”

Lúc này, Dương Dương đang ngồi ở ghế trước mới đắc ý, nó quay đầu lại giới thiệu với cô bé: “Đây là ba của anh! Nhị Nhị không nhớ sao trước kia anh đã từng nói với em là anh có ba rồi mà!”

Điệu bộ của nó trông thập phần hưng phấn, nó đang tự hào giới thiệu ba nó với bạn bè.

“Vâng!” Nhị Nhị ngồi thẳng người lên, khom người nó chào Đường Hạo cực kì lễ phép: “Chào chú! Con tên Lương Tư Nhị! Mọi người hay gọi con là Nhị Nhị! ”

Rất ngoan, rất lễ phép. Tuy còn nhỏ nhưng điệu bộ và cử chỉ đều vô cùng có khí chất cùng sự tao nhã. Đương Hạo cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng không biểu lộ ra ngoài.

“Ừ!” Hắn đáp lại, rất lạnh lùng không có chút cảm xúc nào.

Chưa từng gặp qua người nào nghiêm túc lại lạnh lùng như vậy, Nhị Nhị thu hồi ngay dáng vẻ tươi cười, cô bé im lặng chỉ biết ngồi sát bên cạnh dì.

Cảm thấy sự sợ hãi của Nhị Nhị, Tiểu Ngưng nhanh chóng chuyển sự chú ý lên người cô bé, cười cười để cô bé an tâm lại: “Nhị Nhị, bây giờ dì sẽ trang điểm cho con nha! Để Nhị Nhị trở thành nàng công chúa nhỏ xinh đẹp!”

Vừa nghe thấy “xinh đẹp”, mắt cô bé sáng lên, mở to đôi mắt tròn nhìn Tiểu Ngưng: “Woa…. Dì muốn làm cho con xinh đẹp. Con muốn thế này…. Mắt con phải như thế này cơ…” Cô bé chỉ chỉ tay, ý nó muốn được trang điểm nhanh chóng, đôi mắt đen sáng lung linh đầy vẻ háo hức.

Cứ thế, hai mĩ nhân ngồi ghế sau cứ bận rộn liên tục, mùi phấn trang điểm bao trùm lên toàn bộ không gian trong xe.

Một màn như vậy khiến sắc mặt hai người ngồi đằng trước xe trông rất khó coi. Dương Dương cong môi níu lấy mép áo. Nó có cảm giác mẹ bị người khác cướp đi thật rồi. Sắc mặt Đường Hạo thì đã đen thành một mảnh, không những thế gân xanh còn nổi hết cả lên. Đáng chết, hắn có thể đánh một người lớn cho bớt giận nhưng lại không thể phát cáu với một đứa trẻ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Nhị Nhị vừa bước lên sân khấu, dáng đi nhẹ nhàng thành thục và tràn đầy tự tin khiến không ít khán giả, phụ huynh dưới khán đài đang xôn xao bỗng yên tĩnh lạ thường, ánh mắt ngước lên nhìn cô bé trên sân khấu. Cô bé cúi chào ban giám khảo, rồi đi đến chiếc đàn Piano đặt sẵn trên sân khấu. Phần diễn tấu của cô bé chậm rãi bắt đầu.

Chỉ thấy chiếc đầu nhỏ của cô bé đung đưa theo nhịp điệu, ngón tay linh hoạt lướt trên những phám đàn đen trắng.Từng phím gõ xuống nhẹ nhàng, tạo nên những âm thanh du dương mê hoặc lòng người.

Từ nhỏ, chưa từng học qua piano nhưng Tiểu Ngưng cũng biết Nhị Nhị đang đàn rất hay, từng giai điệu như đang hòa vào trong suy nghĩ mọi người.

Một hồi thanh thoát âm thanh dạt dào vang lên, đây là cao trào kết thúc bản nhạc cô bé đang chơi. Tiếng đàn chậm rãi dừng lại, Nhị Nhị duyên dáng đứng lên cúi đầu chào thính giả.

“Xin cảm ơn!” Sau đó là một tràng vỗ tay giòn tan dành cho cô bé tài hoa.

Nhị Nhị không những chiếm được hầu hết cảm tình của các bậc phụ huynh trong khán thính phòng, hơn nữa còn được ban giám khảo đánh giá rất cao, nhất là trong khúc nhạc cuối cùng. Vậy nên, số điểm của cô bé là cao nhất. Giải thưởng cuộc thi Piano lần này đã là của Nhị Nhị.

Cầm cúp, Nhị Nhị hưng phấn, cười sáng lạn như hoa, miệng vẫn còn ngâm nga theo tác phẩm âm nhạc.

“Có gì mà cao hứng chứ? Cuộc thi piano lần này bất quá là anh không tham gia đấy thôi! Nếu mà có anh thì giải thưởng cũng chẳng đến lượt em ….” Dương Dương mất hứng, chua chát nói.

“Ha ha! Dương Dương lần sau mà anh tham gia thì có thể giàng hạng nhất mà cũng có thể là…..” Nhị Nhị châm chọc. Cô bé hùa theo lới nói của cậu bé, biết cậu bé đang tức giận vậy nên cô bé mới bá đạo nói thêm vào.

“Hừ!” Dương Dương quay đầu đi, không nhìn Nhị Nhị nữa: “Mẹ bị em đoạt đi rồi ! Anh không thích em!” Tiếng của nó rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cho người bên cạnh nghe được.

Nhìn bộ dạng thương tâm của con trai mình, sự bất mãn trong lòng của Đường Hạo đối với Tiểu Ngưng lại càng tăng thêm.

Mà Tiểu Ngưng lại luôn bị Nhị Nhị quấn quít từ nãy đến giờ nên không phát giác được sự ghen tị của con trai cùng sự tức giận của người đàn ông trưởng thành trong xe. Ngón tay cô linh hoạt xuyên qua mái tóc đen của Nhị Nhị, khéo léo giúp cô bé có một kiểu tóc trông đáng yêu hơn.

Cuối cùng buộc những lọn tóc dài của cô bé lại, uốn thành một búi tóc buộc lên cao, Tiểu Ngưng mới dừng động tác lại: “Nhị Nhị, thật xinh! ”

“Dì…! Con thật sự hi vọng mỗi buổi sáng thức giận đều được dì chải đầu cho! Nhị Nhị thích được dì chài đầu cho nhất!” Nhị Nhị mở to hai mắt, trong ánh mắt ngập tràn khát vọng, cũng rưng rưng nước mắt.

Tiểu Ngưng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, khóe miệng mỉm cười: “Ha ha! Dì có rảnh thì sẽ chải đầu cho con. Được rồi, sau này dì cũng sẽ dạy con, để con có thể tự mình làm được! ”

“Không cần! Nhị Nhị muốn người làm mẹ của con ! Muốn dì làm mẹ con cơ!” Trong tiếng nói có cả tiếng khóc.

“Không được! Đó là mẹ anh! Không thể làm mẹ em được!” Dương Dương lập tức xoay đầu lại, ánh mắt nó sáng quắc lên.

Nhị Nhị thấy Dương Dương hung dữ như vậy thì lập tức giống như con mèo bị người ta bỏ rói, ủy khuất rơi nước mắt, cô bé cũng rời khỏi Tiểu Ngưng, rúc đầu sang một bên khóc oa oa : “Nhị Nhị không có mẹ! Nhị Nhị là đứa bé không có mẹ !hu hu….”

“Chính là mẹ anh trở thành mẹ em, vậy Dương Dương sẽ là đứa bé không có mẹ hay sao?” Nhìn Nhị Nhị khóc nức nở, ngữ khí của Dương Dương cũng bớt cường ngạnh đi.

“Hu Hu…Nhung em thực sự thích dì mà! Chẳng lẽ anh không thể đem dì chia cho em một nửa được hay sao?” Nhị Nhị khẩn cầu hỏi, ánh mắt này khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

“Nhưng mẹ của anh chỉ có một, làm sao có thể phân một nửa ra cho em được!” Dương Dương khó khăn nói. Sự thật thì Nhị Nhị là bạn tốt của nó, và nó cũng mong cô bé được vui vẻ.

Nhìn hai đứa trẻ khóc rống lên, Tiểu Ngưng cũng như lây nhiễm,khóe mắt đỏ bừng, cúi mặt lấy tay che đi nước mắt đang rơi.

Trong xe có bốn người, ba người khóc, một người còn lại chính là người đàn ông từ trước đến nay luôn luôn lạnh lùng bá đạo sẽ như thế nào?

\\\

## 143. Chương 143

Đường Hạo muốn trực tiếp nói với cô nhóc đang khóc ầm ĩ kia: nếu muốn có mẹ thì chú sẽ giúp ba của cháu tìm một “mẹ “cho cháu, nhưng tuyệt đối không phải là mẹ của Dương Dương được.

Nhưng hắn là người lớn, sao có thể nói như vậy với một đứa trẻ. Cho nên trước mắt chỉ có thể chịu đựng mà cô gắng dỗ dành hai đứa trẻ nín khóc.

“Dương Dương không thể để cô bé khóc. Con có nhiệm vụ là dỗ cho cô bé nín đi!” Đường Hạo truyền đạt ý nghĩ một cách bá đạo, đồng thời cũng lái xe đến một cửa hàng Humbuger, coi mọi chuyện như không.

Dương Dương cố nén giận nhìn ba của nó. Cô bé kia muốn cướp mẹ nó đi, ba nó còn khuyên nó đi dỗ dành, vậy nó phải nói gì đây? Chẳng nhẽ lại nói rẳng : “Nhị Nhị đừng khóc! Anh đem mẹ nhường cho em có chịu không” sao?

Không được! Nó nói không nên lời, tuyệt đối nó không chia sẻ mẹ với ai.

Dương Dương lặng lẽ không lên tiếng nhìn mẹ, rồi lại nhìn Nhị Nhị đang thui thủi trong một góc kia. Hốc mắt cô bé đỏ bừng, thầm quầng lại hệt như con gấu trúc bé nhỏ. Nhưng, người nhìn vào không hề cảm thấy đáng yêu mà ngược lại, trong lòng dấy lên một cảm giác thật chua xót.

Bất quá, dù chỉ lướt nhìn qua cô bé như vậy cũng, Đường Hạo cũng bớt đi vài phần phiền chán, thêm vài phần thương tiếc đối với cô bé.

Đúng là một đứa bé vừa mới mất đi mẹ khiến người ta có phần đồng cảm.

Cho nên hắn không có dùng bộ mặt nghiêm túc lạnh băng đối với cô bé nữa mà thay vào đó là một biểu hiện ấm áp để dễ dàng thân cận.

Xe rất nhanh đi đến cửa hàng Humbugr, hắn nắm tay con đi vào trong. Hành động này khiến Tiểu Ngưng mơ hồ có chút kích động.

Bàn tay đang nắm tay con bất giác run lên.

“Dẫn bọn trẻ đi tìm chỗ ngồi. Anh đi gọi đồ ăn!” Hắn chỉ huy, sau đó lại nghĩ ra điều gì đó, cúi thấp đầu xuống dịu dàng nói: “Cô bé muốn ăn gì nào? Nói chú nghe”

Tuy hắn đã bỏ tư thế bá đạo xuống nhưng bẩm sinh vẫn có ngạo khí khiến kẻ khác phải sợ. Cô bé kia cũng không phải ngoại lệ, càng lúc càng lui về phía sau, bám chặt lấy Tiểu Ngưng, rụt dè gọi khẽ: “Dì!”

Tiểu Ngưng sờ sờ vào đầu cô bé, giọng nói vẫn ôn nhu như thường ngày: “Nhị Nhị muốn ăn cái gì cứ nói cho chú này nghe! Không phải sợ!”

Nhị Nhị nhìn người chú nghiêm túc trước mặt vẫn lắc đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ tự tin như ở trên sân khấu.

Tiểu Ngưng vỗ vỗ sống lưng cô bé: “Thật xin lỗi!” Nhìn lên Đường Hạo, cô biết hắn là một người cao cao tai thượng, ít khi nói được lời ôn nhu với ai, vậy mà cô bé trước mặt vẫn cứ sợ hắn: “Cô bé nhát gan, anh bỏ qua cho, nhé!”

Đường Hạo nheo mắt lại nhìn Tiểu Ngưng, sau vài giây mới nói: “Sao em phải thay đứa bé này giải thích?”

“Em…” Nhìn ánh mắt nghiêm khắc dị thường của hắn, cô khẩn trương nuốt nuốt nước bọt trong họng, lắp bắp không nói lên lời.

“Làm chuyện thừa!” Đường Hạo liếc nhanh cô một cái, rồi nhìn Dương Dương: “Dương Dương cùng ba đi chọn đồ ăn nhé!”

“Dạ!” Dương Dương có chút giận mẹ, liếc nhìn mẹ một cái rồi nhanh chóng đi theo ba.

Nhìn bộ dạng hai cha con không hài lòng với cô, ánh mắt Tiểu Ngưng lộ ra vẻ vô cùng thương cảm.

Nhìn vẻ mặt bị tỏn thương của con trai mình, Tiểu Ngưng cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhưng cô không có làm sai chuyện gì, sự thật thì Nhị Nhị vô cùng đáng thương.

Cô thật sự không thể vô cảm với một đứa bé vừa bị mất đi mẹ, không thể làm ngơ trước ánh mắt mong mỏi yêu thương của cô bé, càng không thể lạnh lùng đẩy một đứa trẻ đáng yêu đến thế ra khỏi lòng mình. Cô không làm được những việc đó.

Cô bất quá chỉ là muốn cho cô bé đáng thương kia một chút ấm áp. Như vậy là sai sao?

Đắm chìm trong buồn rầu cùng cảm xúc đau lòng nên cô không biết hắn và con bưng đồ ăn tới lúc nào, cho đến khi một miếng khoai tây chiên đặt trước miệng thì cô mới hồi phục lại tinh thần: “Ơ….”

“Em thất thần lâu quá! Anh thực sự không thích!” Đường Hạo lạnh mặt nói.

“Vâng…”Tiểu Ngưng trát trát nhãn tình, nhìn sang hai đứa trẻ.

Nhị Nhị đã không dám thân cận với cô nữa, cô bé chỉ im lặng ăn Humburger, thần sắc e ngại liếc nhìn trộm Dương Dương cùng người chú xa lạ kia.

Bỗng nhiên, Tiểu Ngưng thấy thật sự rất áy náy, cô vốn là muốn mang đến vui vẻ cho cô bé chứ không phải khó sống như thế này.

Tiểu Ngưng đang định cầm một miếng gà rán cho cô bé, thì ngay lập tức một miếng gà rán thơm phức đã đặt trước miệng Nhị Nhị. Đường Hạo ngồi bên Dương Dương nói: “Đây, cháu thích ăn gà rán nhất đúng không?”

Nhị Nhị nhìn miếng gà rán, lễ phép nhận lấy: “Cảm ơn chú ạ!”

“Ừ! Nhanh ăn đi bằng không sẽ nhường Dương Dương ăn hết đó!” Nhìn một cô bé con trông khổ sở hắn thấy trong lòng thật khó chịu. Hơn nữa cô bé này luôn dùng ánh mắt e ngại nhìn mình để cho hắn thấy đã gây tội không bằng.

Đường Hạo tự điều chỉnh hành động của chính mình, hắn không muốn trong mắt đứa bé kia hắn là người đáng sợ.

Dương Dương cũng dần dần nói chuyện cùng Nhị Nhị, dù sao thì hai đứa vốn là hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân.

Mà Nhị Nhị cũng cảm thấy mình không còn bị người khác ghét bỏ nữa, cho nên cũng dần dần nở nụ cười nhiều hơn, cơ thể cũng dần thả lỏng.

Nhìn hai đứa bé lại cười đùa, chạy vào khu vui chơi giải trí cùng nhau, Tiểu Ngưng rốt cuộc cũng tươi cười trở lại, nhịn không được quay sang nói với hắn: “Cảm ơn anh!”

“Vì sao lại nói cảm ơn anh?” Ngữ khí so với lúc trước không khác nhau là mấy, hắn nheo mắt lại nhìn cô.

Sau đó, cô mới biết mình lại khiến hắn mất hứng, hai tay dưới mặt bàn gắt gao siết lại, lắp bắp giải thích: “Cô bé là do em dẫn đi. Anh khiến nó thấy vui vẻ nên em rất cảm ơn anh!”

“Ha ha ha… Lý do thật hoang đường. Lục Giai Ngưng, xem ra tôi vẫn chưa hiểu rõ em!” Hắn không nóng không lạnh nói ra lời châm chọc.

“Anh vì sao lại nói như vậy?” Lời của hắn nằm ngoài suy nghĩ của cô.

“Vì sao ư? Em sở dĩ thay mặt cô bé đó nói với anh những lời khách sáo bởi vì đó là con gái của Lương Bân, mà em hiện tại đang là bạn gái của Lương Bân, đúng không?” Hắn dùng một thanh âm cực trầm thấp đủ cho hai người nghe thấy, đôi mắt đen cứ sắt sao nhìn lên trên khuôn mặt của cô.

“Em không có ! Đường Hạo, anh đừng hiểu lầm!” Tiểu Ngưng khẩn trương nắm lấy cổ tay hắn, cúi đầu nét mặt buồn rầu. Thật xin lỗi Lương Bân. Chính là không có cách nào khác, cô thật sự rất yêu người đàn ông trước mặt.

Đường Hạo nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt cô nhẹ nhàng lau đi, hỏi: “Vậy em nói cho anh biết! Em có coi Lương Bân là bạn trai của mình hay không?”

Môi mọng đỏ nhẹ nhàng run rẩy, lát sau mới thở ra hai chữ: “Không có!”

“Vậy em hãy rời khỏi hắn đi. Chuyển đến chỗ của tôi! Trở thành người phụ nữ của tôi!” Đường Hạo cuồng nịnh nói, trong giọng nói không có ý thương lượng.

Tiểu Ngưng khó xử nhìn hắn, buông cánh môi đang cắn ra nói: “Đường Hạo xin anh! Hãy tin tưởng em! Em thật sự rất yêu anh nhưng em không thể sống ở chỗ của anh được!”

“Vì sao? Nói yêu tôi mà lại cự tuyệt tôi? Từ chối cuộc sống cùng tôi và con trai của chúng ta sao?” Hắn chất vấn cô.

Tiểu Ngưng nhìn lại hắn. Cô không cho hắn biết cô thực sự không thích lời nói kia của hắn, không thích việc trở thành “người phụ nữ”của hắn, càng không muốn sống bám víu tại chỗ của hắn. Như vậy chẳng khác nào là tình nhân sao?

Tiểu Ngưng trầm mặc khiến lửa giận trong lòng Đường Hạo ngày càng lan rộng ra, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.

\\\

## 144. Chương 144

Tiểu Ngưng né tránh ánh mắt như muốn xé nát cô ra ngay lập tức, cô cúi thấp đầu xuống nhìn vào khuỷu tay mình. Hắn nói không sai, cô thật sự rất rung động khi hắn nói muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn, muốn cùng cô sống bên con trai, và cả nhà ba người họ được đoàn tụ. Đó vốn là ước mơ của cô. Nhưng hắn rốt cuộc muốn cho cô thân phận gì bên hắn?

Nếu hắn yêu cô, cho cô một thân phận danh chính ngôn thuận ở bên hắn, như vậy mọi chuyện không phải được giải quyết dễ dàng rồi sao? Cô cũng sẽ không một chút lo lắng gục đầu ngay vào lồng ngực của hắn mà xúc động không thôi.

Có thể là như thế, nhưng hắn không hề nói đến tiếng yêu đối với cô, không hề nói đến một chữ sẽ cưới cô….

“Một chân muốn đạp hai thuyền?” Ngữ khí của hắn mang theo chút ngả ngớn hỏi, ánh mắt sắc bén dừng lại trên đỉnh đầu của cô.

“Không! Em không có!” Tiểu Ngưng vội vàng ngẩng đầu, đầu loạng choạng, khẩn trương nói.

“Vậy mỗi ngày, em ban đêm thì ở dưới thân tôi, ban ngày thì lại đi chăm sóc cho con người khác. Ha ha ha, vậy thì là cái gì, hả?” Hắn dùng thanh âm mà chỉ có hai người mới nghe được, mỉa mai nói.

Cô bị nói đến nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Tuy hắn nói rất khó nghe nhưng là sự thật, một sự thật cô không thể phản bác được.

“Nếu em còn muốn cùng tôi và con ở cùng một nhà thì mau chóng cắt đứt mọi quan hệ với Lương Bân. Còn nếu không… Thật xin lỗi, tôi đối với người phụ nữ của kẻ khác không có hứng thú. Cho em một ngày để suy nghĩ cho thật kĩ rồi gọi điện thoại cho tôi!” Nói xong Đường Hạo lau miệng, đứng lên đi ra phía bọn trẻ, ý muốn gọi con trai trở về.

“Dương Dương, chúng ta phải đi rồi!” Đường Hạo phất phát cánh tay nhìn con trai, ý bảo nó nhanh đi ra.

Dương Dương cùng Nhị Nhị cùng nhau đi ra, bất quá Nhị Nhị bước chậm lại bởi lẽ người phía trước không phải người cô bé mong đợi.

“Ba, chúng ta phải về rồi sao?” Nhìn khuôn mặt khó coi của ba nó, Dương Dương cũng ảm đạm, mắt nhìn xuống dưới.

Trẻ con như nó cũng nhìn ra ba và mẹ nói chuyện không có được tốt.

Nhị Nhị mới vừa đứng vững được chân, nhưng vẫn lễ phép chào: “Chú ạ!”

Đường Hạo lạnh lùng nhìn quét nhanh cô bé một cái nói nhanh với Dương Dương: “Nhanh lên! Chúng ta phải về bây giờ!”

Nhị Nhị mở to mắt nhìn chú, cô bé nhanh lui về sau hai bước rồi dường như muốn trốn, chạy nhanh đến bên dì.

Tuy rằng trong lòng nổi lên một cỗ khí tức giận, nhưng hắn vẫn chờ mong Tiểu Ngưng sẽ đem cô bé đuổi khỏi chỗ mình. Trong xe, không khí có phần khác lạ không được tự nhiên. Mỗi người có một tâm trạng khác nhau, người này trộm nhìn người kia.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước khu chung cư đã xây dựng khá lâu, Đường Hạo lạnh lùng nói: “Dương Dương, mau nói tạm biệt với mẹ đi!”

“Mẹ, con và ba phải về rồi!” Cảm thấy bầu không khí có phần lạ, Dương Dương cảm thấy nuối tiếc, nói lời chia tay cùng mẹ nhưng ánh mắt nó có vẻ không hiều, đang cố nén giận.

“Dương Dương hứa với mẹ là phải luôn ngoan đấy biết không?”Tiểu Ngưng giang cánh tay, ánh mắt đầy khát cọng nhìn con.

Ánh mắt của người mẹ luôn ấm áp và tràn đầy yêu thương dành cho đứa con luôn khiến nó không nén nổi cảm xúc trong lòng. Dương Dương cũng vậy, những cảm giác ấm ức, ghen tị suốt dọc đường đi giờ mới có chỗ để giãi bày. Nó ngya lập tức nhào vào lòng mẹ mà thổn thức: “Mẹ đừng bỏ Dương Dương được không? Mẹ có biết không? Con luôn hi vọng sẽ được ở cùng một chỗ với mẹ. Buổi tối mẹ ngủ cùng con, kể chuyện cổ tích cho con nghe rồi ôm vào lòng ngủ. Con cũng mong được ăn những đồ mẹ nấu, thích ở nhà ngóng mẹ đi làm về. Như nhũng ngày trước kai ý….” Dương Dương vùi mặt vào ngực mẹ mà khác nức nở, nước mắt như mưa, đến nỗi ướt cả một mảng áo của Tiểu Ngưng.

Trong lòng cô đã sớm nhói đau. Dương Dương sao có thể nói mẹ bỏ rơi nó? Vì có Dương Dương mà cô mới sống được đến bây giờ. Ngày con bị cướp đi, cô đau khổ muốn tìm đến cái chết. Cô không muốn sống một mình cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo kia. Cô cũng mong được ở một chỗ với con, mỗi tối được ôm con vào lòng mình, được nhìn nó ngày ngày ăn những món ăn cô nấu, chạy tíu tít bên cạnh cô. Cô đã bao lần nằm mơ gọi tên con trong nước mắt, nhưng khi mở mắt ra chỉ thấy Nhị Nhị ở bên cạnh mình.

“Mẹ không…. ”

“Mẹ bỏ con rồi phải không? Vì sao lại không đến sống cùng với con? Vì sao không……?”

Tiểu Ngưng khóe mắt đẫm lệ, chỉ có thể vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của đứa con mình đang ôm trong lòng. Cô bất đắc dĩ cười khổ, một đứa con còn nhỏ thì sao có thể hiểu được suy nghĩ của cha nó?

“Dương Dương tin mẹ đi con! Lúc rảnh mẹ sẽ đến gặp con. Mẹ của con không phải là loại người dễ dàng bỏ rơi con mình cho người khác, tin mẹ được không?”

“Nói như vậy có nghĩa là mẹ không muốn ở cùng một chỗ với Dương Dương?” Dương Dương như là nhận ra một đả kích lớn, thân thể nhỏ bé của nó run lên.

“Không phải! Mẹ không nói như thế….”

Nước mắt Dương Dương chảy càng nhiều hơn, nhưng nó nhanh tay cố gắng gạt đi nói: “Mẹ! Con nói rồi! Con tôn trọng sự lựa chọn của mẹ. Chỉ cần mẹ cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi!” Dương Dương ngẩng mặt lên nhìn mẹ.

Lúc này, Đường Hạo đã nổi cả gân xanh trên mặt, ánh mắt nhìn Tiểu Ngưng giống như kẻ xa lạ, không hề quen biết. Ý chí sắt đá thật! Con đã nói thương tâm đến như thế mà không thể níu kéo lại trái tim cô ta!

Đáng chết! Người phụ nữ như vậy không xứng để hắn dùng tâm để đối đãi: “Quên đi! Tôi cho em một ngày để suy nghĩ. Ngày mai vào lúc này, tôi muốn nghe câu trả lời thuyết phục của em, nếu không Dương Dương sẽ ra nước ngoài du học ngay lập tức!”

Tiểu Ngưng kinh hoàng, ngẩng phắt đầu, nghẹn ngào nói: “Không được! Anh không thể….” Nếu nói như vậy, thì chẳng phải cô và con phải rất, rất lâu mới có thể gặp được nhau sao.

“Em xuống xe đi! Lát nữa tôi còn có một cuộc họp quan trọng!” Hắn lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, dường như không muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều gì.

Tiểu Ngưng chỉ có thể kéo tay Nhị Nhị dắt cô bé xuống xe, nói: “Đường Hạo anh không thể làm như thế! Anh không muốn để em gặp Dương Dương nữa hay sao?”

“Nếu em thật sự muốn gặp Dương Dương thì mỗi ngày đều có thể gặp!”

“Phanh” một tiếng, hắn xoay người, duỗi thẳng cánh tay đem cửa xe đóng sập lại, nghênh ngang quay đầu xe phóng đi.

Nhìn bọn họ dời đi, trái tim Tiểu Ngưng lại giống như bị dao cắt ra làm trăm mảnh. Đau đớn, vỗ nhẹ ngực mình, Tiểu Ngưng khóc oa lên. Vì sao hạnh phúc hắn đém đến cho cô lại luôn ngắn ngủi đến vậy? Cô còn chưa kịp cảm nhận tất cả sự vui vẻ trong hạnh phúc ngắn ngủi đó là thật hay giả thì nó đã biến mất y như trong giấc mộng: “Đường Hạo! Anh vì cái gì mà phải đối xử với em như thế? Tại sao không thể kiên nhẫn hơn? Tại sao lại tuyệt tình với em?”

Thân thể mảnh dẻ ngồi sụp xuống, bưng mặt khóc: “Dương Dương !Mẹ thật sự không muốn! Con ngàn vạn lần đừng có thương tâm!”

Nhị Nhị ở một bên thấy Tiểu Ngưng khóc như không muốn sống, cô bé cố nở nụ cười nơi khóe miệng, nói: “Dì đừng khóc mà! Nhị Nhị nhất định sẽ ngoan! Sẽ ngoan ngoãn vâng lời dì mà! Nhị Nhị sẽ là con của dì có được không?”

Tiểu Ngưng nhìn Nhị Nhị, nhẹ nhàng kéo cô bé vào trong lòng mình.

Nhị Nhị cũng ôm chặt lấy Tiểu Ngưng, nói một lần nữa: “Con thật sự rất thích dì! Rất thích dì mà. Dì trở thành mẹ của con có được không? Ba con nhất định cũng rất thích dì. Con hứa sẽ ngoan ngoãn như Dương Dương! Sẽ như Dương Dương…. ”

Đứa trẻ đơn thuần suy nghĩ thật đơn giản. Cô bé nghĩ chỉ cần cô bé ngoan, giống như Dương Dương, chỉ cần cô bé yêu quý dì, ba đối xử tốt với dì, thì dì nhất định sẽ trở thành mẹ của cô bé, cho nên cô bé mới hứa như vậy.

\\\

## 145. Chương 145

Tổng tài kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đường Thị cùng một cô gái xuất hiện trong bãi đậu xe, quầy ăn trong một cửa hàng Humbuger đã bị chụp lại. Hơn nữa trong tấm ảnh còn được chụp rất rõ ràng cảnh hai người cùng nắm tay một đứa bé đi vào cửa hàng. Tin tức này vừa được đăng tải đã trở thành một quả bom trấn động giới truyền thông.

Trong suốt mấy giờ tin tức này đã được giới truyền thông chú ý, tỉ lệ người quan tâm còn vượt qua các các bộ phim truyền hình hay các vấn đề xã hội đang hot hiện nay.

Cũng trong mấy giờ đó hàng loạt các trang báo điện tử cũng điều tra làm rõ nội tình sự việc. Cô gái tên Lục Giai Ngưng ngay lập tức trở thành người được báo chí đưa tin nhiều nhất.

Mười bảy tuổi bị bán đến hộp đêm sau đó được chủ tịch Đường Hạo mua, Lục Giai Ngưng trở thành người “Chăm sóc đặc biệt”, hai người có một đứa con trai – Đường Ngạo Dương, năm nay sáu tuổi.

Báo chí, tạp chí và cả internet đều không ngừng đăng tải bài báo này, với những giật tít cực lớn, trong đó từ “Đặc biệt chăm sóc” này được nhấn mạnh để phông chữ to đùng, mọi người nhìn vào chữ “Đặc biệt chăm sóc” này cảm thấy ý nghĩa mơ hồ mà tò mò muốn biết rõ.

Dậu đổ bìm leo, các kí giả lại không ngừng tung lên những tin tức xung quanh thân thế của Lục Giai Ngưng, từ quá trình sinh sống, đến mọi việc làm của cô. Cũng theo đó, công ty xí nghiệp cùng gia thế của Tiền Lỵ Nhị và ngôi sao điện ảnh đang lên Kì Kì cũng được đăng tải. Kí giả không ngừng viết những bài so sánh ba cô gái. Từ xuất thân, gia thê, công việc, các mối quan hệ bên ngoài đều bị lôi hết ra, thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng bị đem ra so sánh với nhau.

Cuối cùng, vấn đề được hầu hết các báo quan tâm là: Người đàn ông hoàng kim Đường Hạo rốt cuộc sẽ lấy ai làm vợ? Vị trí phu nhân tương lai tập đoàn Đường Thị của tiểu thư Tiền Lỵ Nhi có giữ được không? Lục Giai Ngưng liệu có thể trở thành cô bé lọ lem đáng hâm mộ của thế kỉ này không? Hay tất cả đều sẽ chịu thua ngôi sao điện ảnh đang được kì vọng nhiều nhất Kì Kì?

“A…” Tiền Lỵ Nhi đem toàn bộ đống tạp chí hất tung xuống sàn nhà, tức giận dùng chân đạp liên tục lên tấm hình Lục Giai Ngưng cùng Lục Ngạo Dương, cho đến khi nó rách nát không nhìn ra hình gì mới dừng lại.

“Hừ! Đường Hạo này thật sự không để Tiền gia trong mắt! Nghĩ chúng ta là loại người dễ bị khi dễ đến thế sao?” Mẹ của Tiền Lỵ Nhi, Tiền Bảo Châu đập mạnh lên bàn.

“Mẹ! Con phải đi hỏi Đường Hạo cho ra nhẽ! Con không chịu nổi nữa rồi! ”Nói xong cầm ngay túi xách bằng da cao cấp định ra khỏi cửa.

“Lỵ Nhi, quay lại. Không được xúc động!” Tiền Bảo Châu không chỉ gọi, mà còn đứng lên khỏi bàn làm việc kéo con gái lại.

“Mẹ! Hắn mang đứa dã chủng kia về, mẹ bảo con phải nhịn, con đã nhịn hắn nếu không thì sớm đã cho thằng bé kia biến mất rồi. Nhưng rồi sao, hắn vẫn không để con vào trong mắt, con không thể chịu nổi nữa. Hắn ngang nhiên đi chơi với người đàn bà kia, mua sắm quần áo cho cô ta, lại có cả con của bọn họ đi cùng nữa chứ! Hắn rốt cuộc coi vị hôn thê này là gì trong lòng hắn? Chết tiệt, bọn kí giả lại còn đem con đặt ngang với hai người đàn bà đê tiện đó. Mẹ! Thật sự con chỉ muốn quảng bọn chúng ra ngoài biển cho cá ăn, để cá mập xé nát khuôn mặt bọn hồ ly tinh không biết xấu hổ kia đi!”

Đường đường là một thiên kim đại tiểu thư lại bị đem ra so sánh cùng hai người phụ nữ thấp hèn này khiến Tiền Lỵ Nhi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Một diễn viên ngôi sao điện ảnh như Kì Kì cô còn có có thể chịu đựng được vì cô biết Đường Hạo với ả ta mà nói không hề có chút động tâm, bất quá chỉ là chơi đùa.

Nhưng người phụ nữ tên Lục Giai Ngưng này thì khác. Đường Hạo những năm gần đây luôn hận người phụ nữ này, nhưng từ hận chuyển sang yêu thì biết đâu lại có, bởi vì giữa bọn họ còn có một đứa con. Lục Giai Ngưng thực sự là mối uy hiếp lớn nhất của cô.

Tiền Bảo Châu kéo con gái mình lại, ngồi xuống ghế, bản thân bà cũng ngồi xuống sau, ánh mắt sắc, xảo quyệt nhẹ giọng khuyên: “Con đi chất vấn nó! Con phải nghĩ nó sẽ cho con cái gì? Lời xin lỗi cho sự lừa gạt sao? ”

“Con… Con không cần biết! Con giận này con nuốt không được!” Tiền Lỵ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, hai chân thì dậm liên tiếp xuống nền nhà.

“Hồ đồ!” Tiền Bảo Châu quát lớn “Không có lợi là điều chúng ta coi thường. Đạt được lợi ích cao nhất luôn luôn là tác phong của chúng ta!”

“Mẹ nói vậy là có ý gì?”Tiền Lỵ Nhi lâu ngay nước mắt nhìn mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện quan trọng của cô đều do mẹ làm chủ, do mẹ quyết định.

“Lỵ Nhi! Mục đích chính của con lúc này là phải gả cho chủ tịch tập đoàn Đường Thị Đường Hạo. Ngoài việc đó ra những việc khác cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua!”

“Mẹ! Nói như mẹ thì chẳng phải bảo con bỏ qua cho hai ả đàn bà kia sao! Không! Không thể được!”

“Mẹ đâu có bảo con nhân nhượng bọn chúng. Nhưng trước mắt phải biết lựa tình thế, giữ gìn hình ảnh của mình, con không thể trở mặt với Đường Hạo. Việc quan trọng nhất của con lúc này chính là phải gả được cho Đường Hạo, trở thành thiếu phu nhân của Đường gia. Từ giờ dù con có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì cũng phải luôn nghĩ mục đích cuối cùng chính là cử hành được hôn lễ một cách thuận lợi. ”

Tiền Lỵ Nhi tỉ mỉ phân tích lời của mẹ mình nói, nheo mắt lại gật gật đầu nói: “Mẹ nói rất đúng! Con bây giờ không thể trở mặt với Đường Hạo. Con không thể làm mất hình tượng thục nữ ngoan hiền trong mắt hắn. Nhưng sau lưng thì….”

“Phải! Con hiểu được vấn đề thì tốt. Có chuyện gì bực tức thì chỉ phát bực với mẹ đây này. Ngàn vạn lần phải nhớ con là tiểu thư cao quý, không phải là loại con gái đầu đường xó chợ vô giáo dục!” Tiền Bảo Châu nhắc nhở.

“Dạ! Con biết mà mẹ!” Sắc mặt Tiền Lỵ Nhi trở nên âm hiểm, bỗng nở nụ cười giảo hoạt.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Từ trước đến nay không quan tâm đến mấy tin tức lá cải trên báo, nhưng bây giờ Đường Hạo lại khẩn trương gọi điện cho trợ lí ra lệnh: “Lập tức phong tỏa những tin tức trên các phương tiện truyền thông đồng thời điều tra xem ai là kẻ tung những tin này ra cho tôi!” Nhìn lại những tin tức trên mấy tờ báo, hắn lạnh lùng gằn từng chữ, nói xong tức giận ngay lập tức, đập mạnh xuống bàn.

Đáng chết, hắn như thế nào mà lại quên lũ chó săn ở khắp mọi nơi. Hắn không nên đem bọn họ ngang nhiên đi ra giữa thanh thiên bạch nhật mà lại không đề phòng lũ săn tin. Những tin tức này được đăng tải sẽ khiến cho con trai hắn bị tổn thương, nó nhất định sẽ gặp nhiều phiền toái hơn sau này.

“Ba!” Dương Dương mặc đồ ngủ chui vào trong phòng. Trẻ con không chú ý đến những tin tức bát quái kiểu đó nên nó cũng không biết hiện tại nó cũng khá nổi tiếng.

“Ừ?” Đường Hạo nhíu mày hỏi con: “Có chuyện gì sao?”

“Ba thật sự muốn đem con ra nước ngoài để học sao” Lúc nghe những lời này của cha nó, nó bắt đầu thấy lo lắng và buồn chán.

Đường Hạo sờ sờ đầu con, đã bế bổng nó lên người: “Thế nào? Dương Dương muốn ra nước ngoài học không?”

“Không thích! Nếu thế thì con sẽ không được nhìn thấy ba, không được nhìn thấy mẹ!”

“Chính là con cũng đâu thể ở mãi bên ba được phải không? Ah.. Ra nước ngoài du học chắc chắn con rất nhanh sẽ tự lập, hơn nữa nền giáo dục ở đó rất tốt!” Kì thật hắn làm sao mà muốn xa con trai mình sớm. Nhưng nếu Lục Giai Ngưng không muốn đến chăm sóc con thì hắn cũng không đảm bào được liệu Tiền Lỵ Nhi có đối xử được tốt với thằng bé hay không?

Hắn không muốn Dương Dương đi theo mình mà phải chịu ủy khuất. Đưa ra nước ngoài cũng không phải là một ý kiến tồi, ít nhất cha mẹ của hắn ở bên đó sẽ chăm sóc cho con của hắn một cách tốt nhất.

“Ba, con đến nói với mẹ nha! Xin mẹ đến đây chăm sóc cho con! Con thực sự không muốn rời xa ba mẹ đâu!” Dương Dương lắc lắc bả vai Đường Hạo, khó lòng mới nói ra được.

\\\

## 146. Chương 146

Tiểu Ngưng mắt đẫm lệ, đặt điện thoại xuống. Một khắc khi hắn cùng con rời đi, cô thật sự đã rất nhớ cha con họ.

Đồng ý hay không đồng ý với yêu cầu của hắn cứ hiện lên không ngừng trong đầu cô.

Cô thật sự không thể tượng tượng nếu sau này không được nhìn thấy Dương Dương cô sẽ như thế nào. Cô biết hắn nói là làm. Nếu cô không đáp ứng yêu cầu của hắn thì nhất định hắn sẽ đem Dương Dương ra nước ngoài ngay.

Dương Dương mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi đã bị tách khỏi ba mẹ ra nước ngoài du học. Đất nước xa xôi, đất khách quê người, to to nhỏ nhỏ, nó nhất định sẽ không thể nào mà sống nổi, rồi sẽ hận người mẹ như cô.

Để con một mình một người đối mặt so với bị một nhát dao xuyên tim thì cô còn thấy đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Cô nên đáp ứng yêu cầu của hắn. Số phận của cô có lẽ đã được định sẵn, cô biết. Cô chỉ có thể ở bên hắn.

Hắn chưa bao từng hứa hẹn một lời ngọt ngào với cô. Hắn đã có một Tiền Lỵ Nhi xuất thân danh giá bên mình. Bất cứ người đàn ông nào như hắn cũng sẽ chọn người như cô ta chứ không phải cô.

Cô khẽ động hàng mi, một hàng nước mắt như những hạt ngọc trai lăn xuống đôi gò má trắng bệch.

Ngồi trong phòng tắm, Tiểu Ngưng ôm chặt lấy chính mình. Cô sợ nhất đúng là bị người khác hiểu lầm rằng cô là loại phụ nữ bán thân kiến tiền. Sự thật bị bán năm mười bảy tuổi kia là một cái bóng đè đối với cô.

Qua nhiều năm như vậy, cô đã gánh chịu thân phận bị mọi người khinh bỉ, ruồng bỏ, bị không ít hàng xóm xung quanh chỉ trích coi như một cô gái hư hỏng. Tất cả chuyện này cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô thật sự không bao giờ muốn chịu đựng thêm chỉ trích từ bất cứ ai nữa.

Chẳng lẽ ông trời vẫn còn muốn hành hạ cô nữa hay sao?

Trong phòng tắm chật hẹp, cô cố gắng đè tiếng khóc nức nở xuống. Một lúc sau, lau khô nước mắt, đưa ra một quyết định.

Ngoài cửa, Nhị Nhị lo lắng khi nhìn thấy hai con mắt sưng đỏ của Tiểu Ngưng: “Dì khóc phải không ạ? Nếu dì thật sự nhớ Dương Dương thì chúng ta đi đến chỗ Dương Dương, dì là mẹ của anh ý mà!”

Tiểu Ngưng vỗ vỗ hai má của Nhị Nhị, ánh mắt phức tạp, không nói lên lời: “Nhị Nhị ngoan ,mau vào phòng ngủ đi. Dì sẽ gọi điện cho ba của con bây giờ!”

“Vâng! Chúc dì ngủ ngon!” Nói xong, Nhị Nhị đi vào phỏng ngủ.

Tiểu Ngưng hít sâu một hơn, cầm lấy điện thoại.

Reng, Reng….

Đang lúc Tiểu Ngưng bấm số trên điện thoại thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Tiểu Ngưng đi ra phía cửa, dè dặt hỏi: “Xin hỏi ai đấy ạ?”

“Xin chào Lục tiểu thư, tôi là Tiền Lỵ Nhi!” Ngoài cửa vang lên một tiếng nói ôn hòa của một cô gái mà suốt đời Tiểu Ngưng cũng không bao giờ quên.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tự hỏi suốt cả một buổi tối, Lục Giai Ngưng ngẩng đầu nhìn lên mấy chữ màu vàng chói lọi trên cao kia. Động tác này của cô kéo theo cổ họng bị đau, thật sự đã hít phải mấy hơi sương lành lạnh.

Ở ngoài đại sảnh do dự cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng khi chỉ kém giờ hẹn mười phút, cô mới lấy hết dũng khí bước lên bậc cầu thang.

Đi vào chỗ thang máy dành riêng cho tổng tài đã thấy có người trợ lí đứng sẵn ở đó đợi: “Lục tiểu thư, cô đã tới!”

Khóe miệng còn mang theo một dấu màu xanh tím, cô gật đầu: “Chào anh! Anh ta có ở trong không?” Người này cô đã gặp qua một lần, chính là người đến đón Dương Dương.

“Đang chờ Lục tiểu thư ở trong!” Trong mắt anh ta hiện lên một tia thương tiếc nhìn Tiểu Ngưng, nhẹ giọng nói: “Tổng tài bây giờ tâm tình không tốt, cô nên cẩn thận!”

Cô gật nhẹ đầu, tròng mắt bỗng dao động. Từ ánh mắt của cô có thể nhận ra cô đang đầu tranh tư tưởng để có được sự dũng cảm để mà bước vào bên trong: “Cảm ơn anh!”

Tâm tình hắn không tốt cô cũng đã đoán được phần nào. Hắn có thể sẽ châm chọc mỉa mai cô, đánh cô một trận. Những chuyện này cô đều đã nghĩ đến.

Tiểu Ngưng kéo cao cổ áo, che đi vết thương trên cổ của cô. Vết sưng đỏ trên cánh tay có thể che được nhưng vết bầm tím ngay trên khóe miệng kia căn bản không thể nào che dấu.

Theo sự dẫn dắt của người trợ lí, Tiểu Ngưng bước vào căn phòng làm việc rất lớn.

“Đi ra ngoài!” Còn chưa đợi trợ lí mở miệng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế làm việc lạnh lùng ra lệnh.

Trợ lí nhìn Tiểu Ngưng một cái, rồi xoay người bước ra ngoài, thuận tiện khép cửa lại.

Tiểu Ngưng nhìn theo hướng giọng nói truyền đến, một người đàn ông tuấn mĩ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đang nhìn cô. Ánh mắt hắn ta nhìn cô chằm chằm, bờ môi lạnh lùng như phủ lớp băng mỏng hơi nhếch lên. Bất quá, người ta nhìn vào không có cảm giác như hắn đang tươi cười mà là đang tra tấn, châm chọc vào sâu trong tâm hồn người đối diện.

Hắn chậm rãi đứng lên, rời khỏi khu bàn làm việc, đi đến trước mặt cô.

Khóe miệng cô bị thương, vết xanh tím thu hút tấm mắt của hắn. Ngón tay hắn nâng cằm cô lên cao, khiến cô có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn: “Khuôn mặt xinh đẹp này cớ sao lại bị thương? Như thế nào lại để bị thương?”

Tiểu Ngưng cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì! Chỉ bị ngã thôi!”

Đường Hạo nheo mắt lại tở vẻ nghi nghờ: “Ha ha, thật không ngờ! Cô còn tự biến mình thành như thế này! Thật lợi hại!”

“Tắm xong, sàn nhà trơn nên không cẩn thận bị ngã!” Một lời sợ hắn không tin, cô vội vàng giải thích ngay. Vết bầm tím lớn như vậy, không thể chỉ do một cú ngã mà tạo thành.

Ngón tay hắn di chuyển xuống cổ của cô, linh hoạt vạch cổ áo ra. Một vết thương vẫn còn vương những sợi tơ máu, rõ ràng là phải do người khác gây ra cho cô: “Vết thương này do đâu?”

Tiểu Ngưng giữ chặt quần áo, từng bước lui về phía sau: “Đây là chuyện của tôi! Hiện tại đã đỡ hơn rồi, cũng không còn đau nữa…..!”

“Có phải Lương Bân đánh cô hay không? Đúng vậy không?” Đương Hạo nhăn hai lông mày, tức giận hỏi.

“Không! Không liên quan gì đến anh ấy!” Tiểu Ngưng dùng sức lắc đầu, sau đó mới bình tĩnh nhìn hắn.

“Ha ha, có phải là hắn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi? Dù sao người bị đau đâu có phải là tôi?” Tức giận suốt hai ngày qua bị nén lại trong lòng, Đường Hạo hắn dễ gì bỏ qua cho cô: “Ha ha..Thế nào? Lương Bân không có tiền, không cho cô cái gì nữa sao nên hiện tại cô quay lại tìm tôi, phải không?”

Tiểu Ngưng giữ im lặng, nhận ra sự giễu cợt trong lời hắn nói.

“Nói đi! Có phải do hắn hay không? Nếu không có chuyện phát sinh tại sao chỉ trong một đêm cô lại thay đổi ý kiến đến đây tìm tôi? Hay cô là một người đàn bà lẳng lơ, thích tiền tài và đia vị hả?” Đường Hạo giữ chặt lấy cổ tay cô, gầm lên.

“Không phải anh đã biết rõ sự tình là chuyện gì rồi sao? Tại sao còn phải bức tôi?” Tiểu Ngưng mở to hai mắt nhìn hắn, cô không muốn thừa nhận tội danh hắn đặt lên người cô.

Do cô cự tuyệt yêu cầu của hắn. Ngay hôm sau, Lương Bân đã bị sa thải hơn thế nữa lại có không ít tin đồn được tung ra. Công ty nào tiếp nhận Lương Bân có nghĩa là đối địch với tập đoàn Đường thị, là kẻ địch của Đường Hạo.

Không muốn liên lụy đến Lương Bân, cô chỉ có thể quay đầu tìm đến hắn, van xin hắn cho Lương Bân một con đường sống. Mà điều kiện là phải đáp ứng yêu cầu của hắn.

\\\

## 147. Chương 147

“Ha ha…” Hắn lạnh như băng, nụ cười hiện trên khuôn mặt tuần mĩ có nét đau thương nhưng biến mất rất nhanh không thể bắt kịp: “Xem ra thật tội nghiệp cho cô? Bắt cô phải ở cùng một chỗ với người cô không thích là tôi đây thì thật quá thiệt thòi đúng không? Là tôi bắt cô phải chia tay với Lương Bân, không cho phép cô cùng hắn song túc song phi ở cùng một chỗ, cô cảm thất tôi thật đê tiện đúng không?”

Tiểu Ngưng không có trả lời, cũng không biết phải đáp trả lại lời nói của hắn. Hắn đúng thật sự là rất đê tiện, sao hắn có thể độc ác đi hủy hoại tiền đồ của một người đàn ông tốt như Lương Bân.

Nhìn cô cam chịu, trái tim Đường Hạo giống như đang bị dao găm vào đến tận chuôi, lại bị dội thêm sương muối.

Cô đang muốn nói cho hắn biết là cô thích Lương Bân sao?

Tốt, rất tốt. Cô thích thì cứ thích đi. Cô yêu người đàn ông kia đến thế nào thì thân thể cô vẫn phải hầu hạ dười thân hắn, hắn không giành được lòng cô thì hắn cũng giành được thân thể của cô.

Hắn buông cổ tay cô ra, đi đến bàn làm việc. Cầm một văn kiện ném thẳng vào mặt cô: “Xem đi! Đây là hợp đồng dành cho cô, nếu không có vần đề gì thì hãy kí tên vào!”

Tiểu Ngưng không rảnh để xoa dịu đau đớn trên khuôn mặt, cô nắm lấy tờ giấy văn kiện kia, nhìn thẳng vào những dòng chữ màu đen trên đó.

Chỉ thấy rõ trên tờ giấy trắng tinh có đề chữ “Hợp đồng” nổi bật, dưới nó là một loạt các điều khoản.

Mặt trên viết rõ, ngoại trừ đáp ứng yêu cầu sinh lý của bên A, thì bên B là cô phải phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày của hắn, phải dọn dẹp nhà cho hắn. Hơn nữa cần phải luôn luôn đáp ứng các yêu cầu của hắn đưa ra.

“Xem kĩ các yêu cầu ở mặt trên sao?” Đường Hạo đút tay trong túi quần, nhíu mày hỏi.

Tiểu Ngưng gật gật đầu. Nếu được quyền chọn lựa, cô nguyện cùng con của mình sống cùng nhau dù cho cuộc sống có khó khăn thiếu thốn, cũng không có sao.

“Ngày chấm dứt là mười năm sau.Trong trường hợp, cô không còn sức hấp dẫn với tôi nữa thì hợp đồng này sẽ bị hủy bỏ và tôi sẽ bổi thường cho cô một khoản tiền không nhỏ! Từ trước đến giờ đối với phụ nữ tôi luôn hào phóng!” Hắn giả vờ vô tình nói, trong thâm tâm thì lại nhói đau.

Cô đã một lần rời bỏ hắn. Ha ha, sáu năm trước đã một lần, hắn thật không rút ra thêm được bài học cho mình. Hắn đã bị lừa, bị đau lòng một lần.

Nhưng lần này thì khác, hắn tuyệt đối sẽ giữ cô ở bên cạnh, từ từ đùa giỡn, từ từ tra tấn cô, trả thù cô.

“Tiền tôi không cần!” Tiểu Ngưng lắc lắc đầu.

“Đừng tự làm ra vẻ thanh cao! Nhìn vào chỉ khiến người ta thấy chán ghét!” Nhìn cô không khóc không cười, Đường Hạo cảm thấy buồn chán muốn nói để khơi cơn giận trong cô.

“Cho tôi mượn cái bút để kí tên!”

Đường Hạo tùy tiện vớ lấy một cái bút trên bàn, quăng một phát bay xẹt qua mắt cô. Tiểu Ngưng nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng chỗ bị bút xẹt qua vẫn thấy đau nhức.

Đường Hạo khẩn trương nhìn cô, thấy cô không có bất cứ phản ứng nào, nắm tay của hắn mới từ từ buông ra.

Tiểu Ngưng nắm chặt lấy bản hợp đồng, gần đặt bút kí thì động tác ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Những yêu cầu trong đây tôi không có ý kiến gì nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi nhất định phải đem theo Nhị Nhị đến chỗ đó.”

“Sao? Cô vẫn mong trở thành mẹ kế của nó hay sao? Lục Giai Ngưng, cô rốt cuộc là nghĩ gì hả?” Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Ngưng.

“Anh có biết hiện tại Lương Bân đang rất khó sống tại Đài Loan, nên trước khi ra nước ngoài đã nhờ tôi chăm sóc Nhị Nhị!” Tiểu Ngưng giải thích đơn giản, sau đó lập tức nói: “Anh yên tâm, mọi chi phí của Nhị Nhị tôi sẽ trả hết! Anh chỉ cần cho cô bé một phòng để ở là được rồi!”

“Ha ha… Cô đúng là luôn tâm niệm một người!”

“Tôi chỉ có một yêu cầu đó, mong anh đáp ứng!” Sợ hắn từ chối, cô vội càng nói thêm vào.

“Được! Cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé! Ha ha…Coi như tôi đem bạn cùng chơi cho con mình vậy! Tốt thôi” Hắn nhún nhún vai nói, tỏ vẻ lạnh lùng.

Tiểu Ngưng không nói hai lời, kí xuống hợp đồng.

Đường Hạo kí vào bản hợp đồng, sau đó quẳng ra sau.

Nháy mắt cô bị hắn ném xuống ghế sô pha, thân thể mảnh khảnh bật dây, vẫn còn run run: “Anh không phải là muốn ở trong này…..?” Cô đỏ mặt hồng tai nhìn hắn.

“Có cái gì mà không được? Gọi thì phải đến, tùy lúc tùy nơi phải luôn biết hầu hạ kim chủ. Giờ tôi muốn hưởng thụ thân thể của cô!” Vừa nói, môi mỏng của hắn tinh tế hôn lên vành tai của cô.

“Để tôi khóa cửa phòng lại đã!” Cô giãy dụa muốn đầy hắn ra, như vậy cô mới có cảm giác an toàn.

Hắn nâng tấm thân của cô lên, cởi bỏ bộ quần áo gò bó trên thân thể cô, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô cười nói: “Sẽ không có ai nhìn vào đâu! Ha ha.ha…Mà nói thế hóa ra cô rất sợ người ta nhìn vào!”

“Anh cố ý muốn nhục mạ tôi phải không? Đường Hạo anh không thể đối xử với tôi như vậy!” Cánh tay Tiểu Ngưng đập vào lồng ngực của hắn, muốn nói đạo lý với hắn.

“Nhục nhã? Đúng là tôi muốn nhục nhã cô đấy thì sao? Cô không phải muốn làm vợ người khác lắm sao! Tôi chính là muốn cho tất cả mọi người biết cô là người phụ nữ của ai, và cô cũng nên nhìn cho rõ xem người đang chiếm hữu cô là ai!”

Nói xong Đường Hạo cởi bỏ lớp áo ngoài của cô, lộ ra đồ lót trắng tuyết.

Ánh mắt của hắn bây giờ tràn ngập lửa giận, Tiểu Ngưng ôm đôi bả vai đang run rẩy của mình thét lên: “Đường Hạo, giờ anh không thể đụng vào tôi! Anh đang tức giận… Anh không thể….”

Cô cất bước muốn chạy, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng chân vừa chạm xuống mặt đất thì ngay lập tức đã bị Đường Hạo tóm lại.

Hắn liên tục nhấn mạnh người cô xuống, cô ngã bịch xuống nền nhà.

“Cô không có quyền ra lệnh cho tôi! Tôi nói muốn là muốn…”

Cuồng vọng tuyên bố, hắn kéo ruột quần của cô, hai tay nâng eo của cô lên, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của cô.

“A…” Tiểu Ngưng đau đớn thét lên, nhắm chặt mắt lại.

“Đau không? Ha ha ha… Đây là điều mà cô đáng phải nhận!”

Tiểu Ngưng đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng thân thể bị hắn gắt gao khống chế cho nên cô chỉ có thể im lặng mà thừa nhận chuyện đang diện ra.

Bàn tay to lớn của hắn rốt cuộc cũng đã rời khỏi hông của cô, chậm rãi cầm lấy khăn giấy lau sạch chính mình rồi kéo khóa lại.

Tiểu Ngưng bất động, thân thể vẫn đang quỳ hai gồi trên nền nhà lạnh băng.

Đường Hạo nhìn người phụ nữ đang bất động trước mặt, trong lòng không có cảm giác đau xót chút nào, mà ngược lại hắn cảm thấy vô cùng thống khoái giống như trả thù được kẻ mình hận nhất: “Cô nên nhớ kĩ. Nếu cô dám phản bội lại tôi một lần nữa thì tôi nhất định khiến cô không được là người!”

Nói xong, hắn vỗ vỗ lên người cô.

Đúng lúc này, cửa phóng đột nhiên bị mở ra: “Tổng tài, ngài đây là… Thật xin lỗi!”

Cô thư kí kia hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy như vậy, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, tổng tài!” Nói xong quay người ra ngoài khép cửa lại, trước đó không quên nhìn người phụ nữ đang bất động trên mặt đất.

“Anh cố ý để cho cô ta nhìn thấy đúng không?” Cô tức giận thét lên, mọi đau khổ tích tụ bỗng nổi lên mạnh mẽ trong cô.

\\\

## 148. Chương 148

Cô lớn tiếng trừng mắt, nhưng đổi lại chỉ nhận được động tác nhún nhún vai thừa nhận của hắn: “Đúng là tôi cố tình. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết cô là dạng phụ nữ gì, để xem sau này còn người nào muốn cô nữa không!”

Tiểu Ngưng nhìn vào khuôn mặt không lộ bất cứ cảm xúc nào của hắn mà không thể chịu nổi: “Tàn nhẫn như vậy anh mới thấy vui sao? Tôi trở nên bẩn thỉu thì anh mới thỏa mãn trong lòng sao?” Thì ra chính hắn đã tung tin tức lên báo chí, chỉ vì muốn vui vẻ trong lòng mà hắn không tiếc lật lại quá khứ muốn quên đi của cô, không tiếc làm tổn thương đến con đẻ của mình.

“Đúng! Như vậy mới khiến tôi vui vẻ được!” Đường Hạo nói, cô nói rất đúng, đúng so với tình hình đang xảy ra.

“Anh đối xử với tôi quá tàn nhẫn rồi!” Vừa nói vừa nghĩ đến những nỗi đau dày đặc thương tổn tâm hồn cô, trái tim cô như muốn vỡ ngay ra.

Ngay trong hôm cùng hắn kí hợp đồng, Tiểu Ngưng mang theo Nhị Nhị đến biệt thự của Đường Hạo. Con đường từ nhà cô đến khu biệt thự cao cấp này đã quá quen thuộc.

Cô ở lại nơi này. Buổi tối thật vui vẻ, Dương Dương chỉ đơn thuần nghĩ ba người họ sẽ được sống cùng nhau như người một nhà, mặc dù có thêm Nhị Nhị nó thấy rất kì quái, nhưng mẹ vẫn là mẹ của nó. Nó yên tâm hơn.

Dương Dương, Lạc Lạc, cùng Nhị Nhị, ba đứa trẻ cùng bằng tuổi nhau đã rất nhanh trở thành những người bạn tốt cùng nhau chơi đùa.

Từ trong phòng truyền ra thanh âm nô đùa đáng yêu của bọn trẻ, chỉ thấy trên mặt đất có nhiều thứ bừa bãi nào là giày dép, tất trẻ con, đồ chơi, búp bê còn có cả những túi đồ ăn vặt nữa.

Tiểu Ngưng vừa mới quét dọn xong xuôi đại sảnh, tựa đầu vào lan can cầu thang, nghỉ ngơi một chút.

Cô đến đây đã được ba tuần. Một căn nhà rộng chỉ có cô và ba đứa trẻ, người hầu đã bị đuổi đi hết. Hắn nói nơi đây cần cô là đủ rồi.

Hắn không ở nơi này nhưng mỗi buổi sớm vẫn đến đón bọn trẻ đi học như ngày thường, sau đó chỉ nói với cô phải đem cơm trưa đến công ty cho hắn.

Cứ như vậy, mỗi sáng cô thức dậy chuẩn bị đổ ăn cho bọn trẻ và quét dọn căn nhà, mười giờ thì hai tay bắt đầu nấu cơm trưa. Sau đó, cô ngồi trên xe buýt mang cơm đến công ty hắn đang làm việc.

“Thấy chưa? Chính là cô gái đó!”

“Thoạt nhìn trông thật trẻ nha. Nhưng không ngờ sớm như vậy mà đã…. Con gái nhà người ta mười bảy tuổi vẫn còn chưa biết cái gì với cái gì!”

“Chúng ta đều là người đã có con gái cả, phải hiểu làm gì có cha mẹ nào nhẫn tâm đem con mình bán đi đâu…”

“Này! Nhìn đi! Thân hình của cô ta cũng khá đấy. Bất quá nhìn thấy thật thô bỉ, Tiền Lỵ Nhi kia vẫn là số một!”

“Ôi dào! Cô ta chỉ là một đứa con gái bán thân, còn Tiền Lỵ Nhi là đại tiểu thư con nhà giàu có. Nếu bị đem so sánh với cô ta thì thật quá thiệt thòi…”

“Ừ! Tôi nghi cô ta chỉ dựa vào thân thể mới khiến cho tổng tài của chúng ta mê muôi!”

Cô tự cười khổ trong lòng. Những lời còn khó nghe hơn lúc trước cô cũng đã từng nghe qua, nghe đi nghe lại, tổn thương mà không cho phép nước mắt rơi xuống. Cô tự nói với bản thân, bọn họ chỉ là nhũng kẻ mỏ nhọn, không dám đứng trước mặt kẻ khác mà nói, chỉ biết nói xấu sau lưng, căn bản chính là một lũ đáng khinh, nghĩ vậy đi, tốt lắm.

Lúc cô tiến vào văn phòng của tổng tài, hắn đang nghe điện thoại, ngón tay gõ xuống mặt bàn, ý bảo cô để hộp cơm xuống đó.

Cô dựa theo chỉ thị của hắn, đem hộp cơm đặt xuống rồi xoay người bước đi.

Tay cô vừa chạm đến núm vặn ở cửa, thì một giọng nói mang theo lửa giận vang lên sau lưng: “Tôi có nói là cô đi ra không, hả?”

Tiểu Ngưng dừng bước, xoay người hỏi hắn: “Có chuyện gì ? Có muốn tôi pha cà phê cho anh không?” Hắn bây giờ có một thói quen không tốt, hễ ăn cơm xong là muốn uống cà phê.

“Cà phê? Không cần, ở đây có rồi!” Hắn bưng tách cà phê lên, thong thả nhấp một ngụm.

“Vậy còn chuyện gì cần tôi làm sao? Hiện tại trong nhà có rất nhiều việc tôi phải làm! Quần áo ba đứa trẻ kia thay ra ngày hôm qua vẫn chưa giặt. Có gì để sau hãy nói!” Sau đó cô ngáp một cái, tỏ vẻ mệt mỏi.

Đường Hạo nhìn cô, ánh mắt như cú vọ, hất cằm nói chuyện, ý bảo cô lại gần: “Không cần đứng xa như vậy. Nói chuyện thấy mệt!”

Tiểu Ngưng thở dài một hơn nhìn hắn: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Cô thầm nghĩ mong ước được về nhà ngủ ngay một giấc.

“Lại đây! Xúc cơm cho tôi ăn!” Hắn cậy mình là ông chủ, đưa ra yêu cầu quái gở.

Tiểu Ngưng nghe yêu cầu của hắn mà thấy dở khóc dở cười, người lớn như vậy mà muốn cô bón cơn cho ăn như trẻ con hay sao? Bọn trẻ ở nhà cũng tự mình dùng thía ăn được rồi.

“Tôi muốn cô xúc cho tôi ăn! Đây là bổn phận của cô!” Đầu lông mày trên trán hắn nhăn lại, ra lệnh tự nhiên như đang nói chuyện không thể hợp lí hơn.

Tiểu Ngưng nhìn hắn, hắn đưa ra yêu cầu khiến cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt của hắn. Nếu khuôn mặt của hắn nhỏ lại một chút, bờ môi mỏng kia cũng bớt đi sự lạnh lùng ngạo mạn thì thật giống như Dương Dương. Cha con thật giống nhau, trước kia Dương Dương cũng làm nũng với cô, đòi cô bón cơm cho nó.

Nhưng hiện tại thì không, cô không cảm thấy đáng yêu mà chỉ có đáng giận. Cô cố ý đi trở lại, mạnh mẽ mở hộp cơm. Dùng thìa xúc cơm và cải thìa, đưa đến trước mặt hắn: “Đây! Mời anh!”

“Tôi không thích ăn cải thìa! Cô thật nhiều chuyện, tại sao lại làm nhiều cải thìa cho tôi ăn như vậy?” Đường Hạo tức giận, đem toàn bộ cải thìa vứt ra ngoài, lấy ít thịt rồi bỏ vào miệng.

Đem cải thìa bỏ ra một góc, cô đặc biệt xúc thịt và cơm cho hắn.

Hắn im lặng ăn, nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn cô.

Tiểu Ngưng bị hắn nhìn, cảm thấy thật không thoải mái, nghi ngờ hỏi: “Tôi đã làm sai chuyện gì sao?”

Hắn vẫn trầm mặc không nói nhưng lại nhìn vào mắt cô bằng ánh mắt sắc bén.

Tiểu Ngưng thuận lợi xúc cho hắn ăn toàn bộ chỗ cơm trong hộp, chỉ chừa lại chỗ cải thìa chất thành đống nhỏ ở bên trong.

Cô đen chiếc hộp đựng cơm cất cần thận rồi bình tĩnh hỏi hắn: “Tôi bây giờ đi được chưa?”

“Vì sao lại không cho tôi ăn cải thìa?” Hắn đáp lại bằng một câu hỏi không ăn khớp.

“Cái gì?” Tiểu Ngưng khó hiểu nhìn hắn: “Anh không phải nói không thích hay sao?”

Hắn lấy khăn tay lau miệng, nhưng mắt vẫn nhìn vào cô: “Tôi nói không thích ăn cô liền không cho tôi ăn sao?”

“Vậy anh rốt cuộc là muốn ăn hay không muốn ăn?” Tiểu Ngưng lại đem chiếc hộp kia đặt lại trên mặt bàn, đầu lông mày cô nhăn lại, trong mắt xuất hiện ngọn lửa, có thể thấy cô bị chọc đến tức giận lên rồi.

“Vấn đề ở đây không phải là muốn ăn hay không muốn ăn mà là cô có quan tâm đến tôi hay không! Ai cũng biết thân thể của tôi bị dị ứng với cải thìa. Cô muốn lượng cholesterol trong máu của tôi tăng lên khiến cho huyết áp tăng, muốn tôi chết sớm đi đúng không?” Đường Hạo lên án nói, trong lời nói như là khẳng điịnh Tiểu Ngưng có tâm địa độc ác, muốn làm đao phủ hại người.

“Đường Hạo anh không cần phải giảng đạo lí với tôi. Tôi không biết rõ là anh dị ứng với cải thìa!” Hắn rõ ràng đang muốn gây sự với cô.

“Vậy cô sẽ không cho tôi ăn sao? Nếu cô thật sự quan tâm đến tôi thì sẽ khuyên tôi không nên ăn dù chỉ là một chút!” Trong lòng Đường Hạo điện cuồng gào thét: “Thôi, quên đi! Dù sao tôi cũng đã sớm nhìn rõ tâm địa độc ác của cô rồi, không có chút hy vọng tốt đẹp nào!”

Tiểu Ngưng chẳng thèm quan tâm đến những lời nói tùy tiện không đâu của hắn.

Hắn đứng lên, từ từ tiến đến bên cô, nâng chiếc cằm thon lên cao nhưng cũng điên cuồng nói: “Nửa giờ nữa tôi sẽ có một cuộc họp. Ha ha, nửa giờ vừa vặn chơi cô một lần!”

\\\

## 149. Chương 149

Nhìn cô vẫn lạnh lùng, không xao động, sắc mặt Đường Hạo thâm trầm thêm vài phần: “Không vui ư? Đây chẳng phải là việc cô thích làm nhất hay sao?”

“Đúng! Tôi thích. Sai lầm đây là ông trời giáo huấn tôi!” Nếu không phải vì hắn, cô cũng không bị Tiền Lỵ Nhi đánh.

“Tôi nhất định sẽ không để Lương Bân được sống dễ chịu! Hắn nghĩ ra nước ngoài thì mọi việc đều thuận lợi sao?” Hắn thấy sống lưng cô cứng đờ, ánh mắt của hắn lại càng trầm. Đối với Tiểu Ngưng thì đau lòng, đối với Lương Bân thì tràn đầy hận ý.

Nhưng có lẽ đau lòng với Tiểu Ngưng lúc này chính hắn cũng không biết là tại sao.

“Không! Anh không được đối phó với anh ấy. Anh ấy đã bị anh hại đến thê thảm lắm rồi!” Tiểu Ngưng xoay người, giữ lấy cánh tay hắn: “Đường Hạo, xin anh, ngàn vạn lần đừng làm ra thêm chuyện gì đê tiện nữa!”

Cô không muốn hắn dùng thế lực của mình đi làm tổn hại đến người khác. Hắn không đáng phải làm những chuyện đó.

Hai tròng mắt thâm thúy bỗng lập tức hiện lên vẻ chán ghét, tức giận với cô: “Đê tiện? Cô dám mắng tôi đê tiện ư? Còn hắn thì đối xử với cô như thế nào? Không đê tiện hay sao? Bỏ cô, bỏ con lại rồi mà đi mất! Ha ha ha, Lục Giai Ngưng! Cô thật đáng thương hại!”

Dù cô có khiêu khích hắn đến thế nào, cho dù cô đã thẳng tay cho hắn hai cái tát ra sao, hắn vẫn không có động một ngón tay mà đánh cô. Vậy mà kết quả cô lại thích người đánh mình chứ không chịu thích hắn đây, vì lý do gì?

Một câu hắn vừa nói ra khiến Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch, phút chốc lại trở nên trầm mặc.

“Nói đi! Dũng khí của cô đâu? Không phải lúc nào cũng muốn khiêu chiến với tôi hay sao?” Đương Hạo nắm chặt bả vai cô, lắc mạnh khiến những mái tóc của cô bị rồi loạn.

Tiểu Ngưng không đáp lại, cô căn bản cũng chẳng buồn nhìn hắn.

Đường Hạo một chút cũng không thích, trầm mặc chính là chống đối lại hắn. Cảm giác hoàn toàn giống mọi lần, hắn khi dễ cô, cô không lên tiếng, kể cả bị mọi người xung quanh chỉ trỏ nói xấu cô cũng yên lặng mà chịu đựng khiến Đường Hạo búng lên lửa giận: “Có phải hay không? Không nói tức là cô thừa nhận?”

“…” Giống như gai độc đâm vào trái tim cô, vừa làm cô đau đớn, vừa ăn mòn các tế bào trong cơ thể của cô. Cố gắng giữ bình tĩnh nơi cô bị phá bỏ hoàn toàn. Cô bật dậy, nước mắt tuôn rơi như nước đổ về, mạnh mẽ nhìn hắn, bất mãn cảnh cáo.

Ánh mắt như vậy không hiểu sao lại khiến Đường Hạo cảm thấy sợ hãi nhưng cũng muốn chọc tức cô: “Sao? Tôi nói có gì sai sao? Tôi cho cô cơ hội lựa chọn, nếu cô chọn Lương Bân thì bây giờ cô không có ở đây! Không đúng hay sao?”

“Đường Hạo, anh không cần dùng những từ này để nhục mạ tôi!” Tiểu Ngưng thét lớn, lao vào đánh hắn.

“Đáng chết!” Sau đó chỉ thấy Đường Hạo sắc mặt đau đớn, đôi mắt nheo lại, nhìn bàn tay đang đánh tới tấp vào mình: “Đáng chết, kẻ điên này! Cô buông ra!”

Tiểu Ngưng nắm chặt lấy cổ hắn, hung hăng cắn mạnh lên vai hắn, dùng một lực mạnh như đang nói câu trả lời.

Đường Hạo giữ lấy vai mình, sau đó dũng ngữ khí ra lệnh: “Buông ra! Kẻ điên này! Nếu cô còn không buông thì tôi sẽ ném cô ngay xuống lầu!”

Bị dọa nhưng Tiểu Ngưng căn bản không sợ. Cho đến khi cắn hắn đến mệt mỏi mới mới buông hắn ra, chậm rãi ngầng đầu lên nhìn.

Quay đầu nhìn bả vai phải của mình có một vết răng hình tròn trên đó còn vương nước bọt cũng máu tươi, sắc mặt hắn bây giờ thật khiến người ta sợ hãi, tay vẫn giữ chặt lấy đầu của cô khi cô hung hắn cắn vào hắn.

Tiểu Ngưng vẫn thất thần, nước mắt đầy trên khuôn mặt. Nhìn cô giống như cô vừa mới chịu ủy khuất đến đáng thương giống như người bị cắn không phải là hắn mà chính là cô.

“Cô khóc như vậy là muốn tỏ vẻ gì, hả?” Ngữ khí của Đường Hạo tuy rằng vẫn trần thấp nhưng không còn lạnh như băng, lộ một chút quan tâm.

“Tôi chán ghét chúng…..” Giống như nói chuyện với đầu gối, cô chán ghét khi phải nhớ lại. Nhưng cô vĩnh viễn cũng không thể quên được những ngày tháng đó, hắn luôn nói cô là một món hàng, bị hắn treo ở trên lầu cao. Đáng sợ còn hơn cả ác mộng.

Đường Hạo không chịu nổi ánh mắt trách móc kia của cô, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Nếu sợ tôi nói thì sau này hãy biết tự trọng, đừng có đi lại nhiều với những tên đàn ông khác!”

Nói xong hắn mặc kệ cô đang khóc…

Cô ngừng khóc, vặn vẹo thân thể: “Tôi không muốn! Giờ tôi chán ghét anh lắm!”

“Chán ghét tôi? Tốt lắm! Cô tốt nhất là nên chán ghét tôi. Cô càng chán ghét tôi, tôi sẽ càng chạm vào cô!”

Tiểu Ngưng đẩy lồng ngực của hắn ra, nhịn xuống xúc động nói: “Anh không phải nói còn phải họp hay sao?”

“Ha ha… Để cho bọn họ chờ, càng chờ lâu họ càng cao hứng!” Đường Hạo gợi môi mỏng khẽ nói, tiếp theo lại hết sức muốn cô.

Mặt trời đứng bóng, trong phòng nghỉ vang lên những âm thanh thiêu đốt vạn vật.

Sau một hồi say sưa hoan ái, Đường Hạo mặc lại quần áo nghiêm chỉnh.

Nhìn thoáng qua người đang ngủ say sưa, trên mặt hắn lộ ra sự lo lắng, vỗ nhẹ lên khuôn mặt của cô, bạc môi khẽ nhếch: “Xem ra đã làm cho cô mệt muốn chết rồi! Cô nên nhớ rõ điều này: đừng hòng phản bội lại tôi. Ngủ đi, không thì về nhà lại không thể ngủ nổi.”

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô, khẽ cất bước rời đi, đóng cửa cũng nhẹ nhàng như thể sợ người đang ngủ say kia sẽ giật mình mà tỉnh giấc.

Khi hắn đã đi ra ngoài được một lúc, người nằm ngủ say kia mới từ từ mở đôi mắt, biểu cảm tràn đầy cảm động: “Đường Hạo, đâu mới là con người thật của anh?”

Vì sao mỗi lần đều như vậy, khi cô sắp hận hắn thì hắn lại dịu dàng với cô. Ngón tay xanh xao nhẹ nhàng đặt lên bờ môi nơi nụ hôn của hắn vừa đặt xuống. Cảm giác của cô không có sai, hắn vừa rồi hôn cô thật dịu dàng.

Tiểu Ngưng thật sự rất mệt mỏi. Cho nên vừa mới mở mặt ra không lâu lại nhắm lại rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Từ ngày đó, qua giữa trưa, Đường Hạo mỗi tối đều về nhà.

Nhưng mỗi ngày hắn đều về nhà cũng không phải là chuyện tốt đối với Tiểu Ngưng, ngược lại càng tăng thêm gánh nặng cho cô. Tựa hồ như hắn cố ý đêm căn phòng cô đã quét dọn sạch sẽ lại một lần nữa bày bừa ra.

Chẳng hạn khi cô vừa mới đem sách báo tạp chí xếp lại gọn gang hắn lại lập tức cầm lấy xem. Trong lúc cô đi tắm thì hắn đem đông quần áo gấp gọn trong tủ vứt tung ra ngoài.

Một người lớn là hắn cộng thêm ba đứa trẻ con đùa nghịch suốt ngày khiến đồ phải dọn càng lúc càng nhiều. Mỗi ngày Tiểu Ngưng lại giống như người máy, làm việc không biết nghỉ ngơi.

Khi hắn hút thuốc lá, tàn thuốc vương vãi trên khắp sàn nhà. Tiểu Ngưng rốt cuộc không chịu nổi nữa, đem chổi trong tay ném đến chỗ hắn, đứng yên nhìn hắn quay lại nhìn mình.

Đường Hạo nhìn một thứ mới mới xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn vào cô: “Cô có ý gì?”

“Chổi đó! Anh quét sạch sàn nhà chỗ anh đi!”

\\\

## 150. Chương 150

“Tôi không bao giờ làm thứ việc này!” Nói xong đem chổi đẩy xuống sàn nhà, tiếp tục xem kênh tài chính và kinh tế.

Tiểu Ngưng cầm cây chổi lên, giao lại cho hắn: “Anh nhất định phải quét sạch! Tôi vừa mới quét sàn sạch sẽ xong lại bị anh làm bẩn ra. Anh có hiểu phải biết quý trọng thành quả lao động của người khác hay không? ”

“Tôi không quét đấy! Làm sao hả?” Hắn vắt chân ngồi lên ghế, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc vẫn đang nhả khói.

Tiểu Ngưng nhìn bộ dạng nhàn hạ của hắn mà tức giận, hơi thở trở nên dồn dập, lát sau thì đỏ bừng cả khuôn mặt: “Nếu anh không thể quét thì đừng có làm bẩn nhà. Còn nếu có bản lĩnh làm bẩn thì phải có nghĩa vụ quét dọn!”

Nhìn bộ dạng tức giận của cô, tâm tình hắn trở nên tốt hơn, môi lộ ra ý cười: “Ý cô là muốn tôi làm việc giúp cô một chút hay sao?”

“Đúng vậy!” Cô gật gật đầu, vẻ mặt hắn tốt như vậy có lẽ sẽ giúp cô dọn dẹp một chút.

Đường Hạo đột nhiên cười vài tiếng, lắc lắc đầu, sau đó từ từ đứng dậy đi đến bên người cô.

“Tôi có thể giúp cô hoàn thành công việc buổi tối!” Hắn nhíu mày, cố ý nói chuyện không đứng đắn. Không hiểu vì sao hắn thích nhìn bộ dạng lúc ẩn lúc hiện, vội vàng bận rộn của cô trước mặt hắn.

Tiểu Ngưng vì lời nói đen tối của hắn, mà hai má hồng lên như trái đào: “Anh không nên nói năng linh tinh!”

“Đã đỏ mặt rồi kìa! Nếu như mà tôi còn nói quá hơn thì chắc mặt cô còn nóng đủ để ốp-lết trứng đấy nhỉ?” Đường Hạo vẫn tiếp tục nói ra những lời dụ hoặc.

“Đường Hạo ! Anh không thể nói chuyện đứng đắn được một chút hay sao?” Tiểu Ngưng đẩy cánh tay hắn ra, tức giận nói.

“Ha ha ha… Khuya hôm nay tôi còn phải giúp cô làm việc, vậy cho nên cô mau mau làm việc đi còn sang việc khác!” Hắn tựa hồ như kẻ nghiện, một câu lại thêm một câu.

Tiểu Ngưng bực bội, cầm chổi đi quét sạch những đám khói bụi hắn làm ra, càm thấy nếu không phải cô tự tìm đến thì hắn sẽ không nói toạc ra đến thế.

Nhìn cô mặc tạp dề màu hồng không ngừng quét dọn nhà cửa, Đường Hạo bỗng thấy cảm giác như một gia đình. Có một người vợ luôn đảm đang việc nhà, một đàn con ríu rít.

Nếu năm đó cô không rời đi có lẽ bây giờ bọn họ đã có thêm những đứa con đáng yêu mà không chỉ có mỗi mình Dương Dương.

Trước đó mấy năm, cha mẹ cũng từng có ý muốn hắn kết hôn, nhưng bởi vì hắn bị mù, mắt hắn không biết liệu có thể nhìn được ánh sáng lần nữa hay không? Sau đó cha hắn hi vọng hắn sớm có người nối dõi như vậy cho dù hắn vĩnh viễn không nhìn được cũng có người thừa kế tập đoàn.

Do chính hắn lấy lí do qua loa tắc trách thoái thác cha mẹ, kéo dài chuyện hôn sự .

Nếu mà cô không bỏ đi, có lẽ hắn đã nguyện ý lấy cô làm vợ.

Nhưng có lẽ cũng chính là nhân quả báo ứng.

Nghĩ đến đây Đường Hạo cảm thấy khó chịu, cơ hội này chính cô đã bỏ qua một lần. Một lần buông tay nên hắn sẽ không cưới cô nữa, cho dù giữa hai người có một đứa con, hắn cũng sẽ không bao giờ chọn cô.

“Giờ trở vào phòng ngay! Tôi muốn cô!” Hắn ở phía sau ôm chặt lấy cô, hoàn toàn quên mất trong nhà còn có trẻ nhỏ.

“Đừng như vậy! Bọn trẻ…” Tiểu Ngưng giãy giụa thoát khỏi vòm ngực của hắn: “Anh buông tôi ra! Chờ tôi tắm rửa cho bọn trẻ xong có được không?”

“Không được! Vì cái gì mà lúc nào cũng đặt tôi ở sau? Vì sao không bao giờ coi trọng tôi trước tiên?” Đường Hạo ghé vào tai cô nỉ non, giọng nói có phần bá đạo nhưng lại khiến người nghe cảm thấy đau lòng.

Đôi môi mang theo cuồng vọng áp xuống đôi môi đỏ mọng của cô, đôi bàn tay bắt đầu xoa nắn lên cả vùng tuyết cảnh của cô qua lớp áo, hắn căn bản chỉ muốn ôm cô, ôm thật chặt trong ngực mình.

Nhưng khi thân thể hắn vừa mới tiếp xúc, hắn đã không thể khống chế nổi mình. Hắn quên người phụ nữ này đã kí bản hợp đồng bên hắn mười năm, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn được.

Quá mức kích động, quá mức điên cuồng lại thêm phần hưng phấn, hắn mặc kệ sự phản kháng của Tiểu Ngưng, cũng không nghe thấy những lời cự tuyệt dồn dập của cô: “Không được! Không được…. ở đây…còn có bọn trẻ…”

Hắn một tay giữ tay cô, một tay hung hăng nhanh chóng lôi kéo quần áo của cô. Tạp dề màu hồng nhanh chóng bị cởi bỏ, bàn tay hắn thuần thục luồn vào trong vạt áo của cô, xoa nắn vùng ngực căng tròn.

Ngay lập tức, hắn đẩy cô ngã xuống ghế sô pha như một con thú dữ.

Tiểu Ngưng giơ cánh tay lên, một cái tát giáng xuống mặt hắn.

“Bốp” một tiếng khiến đầu óc hắn thanh tỉnh trở lại, nhìn người phụ nữ tóc tai rối bù đứng bên: “Đáng chết! Cô lại dám tát tôi! Cô có biết thân phận mình không đấy, hả?”

Tiểu Ngưng cũng tức giận nhìn hắn, nói không lên lời. Hắn như thế nào mà ở ngay phóng khách nơi bọn trẻ lúc nào cũng có thể đột nhiên chạy ra, hắn không biết một màn này nếu bọn trẻ thấy được sẽ ảnh hưởng xấu đến chúng ra sao ư?

Đường Hạo bị cô tát thẹn quá hóa giận, cũng buồn bực với chính mình vừa rồi không khống chế được dụng vọng của bản thân, tóm lấy cánh tay cô nói: “Cô bất quá chỉ là người hầu hạ dưới thân của tôi, còn giả bộ thanh cao sao?”

“Đường Hạo, anh đừng không biết nói lí lẽ. Anh không biết nơi này là đâu sao?”

“Tôi mặc kệ! Làm sao? Tôi muốn cô,cô lại dám ra tay đánh tôi! Dù cô có không muốn bao nhiêu thì cũng không thay đổi được gì, có trách hãy trách người đàn ông vô dụng kia không bảo vệ nổi cô, phải dựa vào thân tôi mà lo cho cuộc sống…” Hắn ích kỉ, hoàn toàn quy kết cát tát của Tiểu Ngưng là do người cô thích, cô cự tuyệt cùng hắn giao hoan.

“Anh đừng có đổ lỗi cho người khác! Vì sao mỗi lần anh làm sai đều kiếm cớ thoái thác lỗi lầm, đổ thừa cho ai đó!” Tiểu Ngưng ngẩng cao đầu nhìn hắn, hi vọng hắn nhận ra sai lần của chính mình.

“Thế nào? Nhắc đến Lương Bân cô đau lòng phải không?” Hắn lạnh mặt hỏi, “Cho đến bây giờ, cô vẫn còn bảo vệ cho hắn ư? Hắn ta chỉ là một tên đàn ông nhu nhược vô tích sự!”

“Chú không được nói ba của cháu như vậy! Ba là người tốt nhất, giỏi nhất trên đời! Chú không được phép nói ba cháu như thế!” Vừa bước vào phòng khách thét lên với Đường Hạo, hơn thế nữa cô bé vung bàn tay bé xíu đánh vào người hắn, dám nói ba của cô bé không tốt, người xấu.

Đang phiền não lại nhìn thấy tiểu quỷ này, hơn nữa cô bé lại là con gái của gã đàn ông kia, hắn đang bực tức lại càng bực thêm. Chân dài đột nhiên đá văng đứa trẻ ra. Thân thể cô bé như sợi dây cung căng lên, bật mạnh lên.

Trong nháy mắt, Tiểu Ngưng mở to hai mắt, toan chạy lên ngăn cản nhưng không kịp nữa: “Anh không được…..”

Lời của cô còn chưa dứt, thân thể của cô bé đã rơi bịch xuống sàn nhà.

Chưa từng bị đối xử tệ như thế này bao giờ, cô bé giống như con búp bê bất động vài giây rồi khóc òa lên.

Tiểu Ngưng chạy nhanh lên, kiểm tra người cô bé. Thấy cô bé không có vết thương gì, mới dỗ dành: “Nhị Nhị, ngoan, đừng khóc, không sao, không có chuyện gì đâu!”

Đường Hạo choáng váng nhìn cô bé trên mặt đất, hắn không ngờ mình lại có thể duỗi chân đã bay một đứa trẻ con.

\\\

## 151. Chương 151

“Dì ! Dì… ! Đau …đau…” Nhị Nhị ôm lấy người Tiểu Ngưng, lớn tiếng khóc lóc, nước mắt tuôn dài như suối tràn ra ngoài.

Đường Hạo đứng bên, tuy biểu cảm không giống như lúc trước nhưng trong nội tâm lại cảm thấy áy náy. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ mình sẽ ra tay đánh một đứa bé con.

Đang lúc muốn nói lời xin lỗi thì Tiểu Ngưng lúc này đã buông Nhị Nhị ra, đứng trước mặt hắn tức giận nói đến: “Anh thật sự quá đáng! Vì sao lại đánh Nhị Nhị? Anh thật là đê tiện, lưu manh cũng không bằng!”

Cô đau lòng, khóc như mưa, nắm tay vung lên đập liên tục vào ngực hắn.

Hắn như thế nào mà lại ra ray đánh một đứa bé? Có thể nhẫn tâm dẫm đạp một đứa bé dưới chân mình.

Bị cô mắng không ra sao khiến cảm giác áy náy trong lòng hắn biến mất hoàn toàn, giữ lấy cánh tay đang hung hăng đập vào lồng ngực mình.

Sao cô lại mắng hắn đê tiện? Tại sao lại nghĩ hắn muốn đánh đứa bé kia? Cô chẳng lẽ không nhìn ra là hắn không cố ý hay sao? Hắn đâu ngờ thân thể trẻ con lại thế, mới đá nhẹ một cái mà đã ngã bay ra xa.

Bị cô nói oan, hắn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Đường Hạo đưa mắt nhìn đứa bé đang khóc inh ỏi nhưng vẫn nhìn hắn bằng cặp mắt thù hận, lại quay sang người phụ nữ kia đang cố gắng để dỗ dành cô bé.

Đột nhiên hắn cười ngượng vài tiếng: “Thật đúng là một mẹ kế mẫu mực! Mẹ con tình thâm!”

“Anh không được đánh trẻ con!” Tiểu Ngưng khí nộ, buồn bực, hi vọng hắn có thể hiểu được đạo lí này.

Hắn nhéo cổ tay của cô, giống như con báo bị thương: “Cô dám to tiếng với tôi chỉ vì tôi đánh con gái của Lương Bân ? ”

Ánh mắt của hắn cũng đánh vào trái tim Tiểu Ngưng, khiến cô đau đớn : “Chuyện này không liên quan gì tới Lương Bân!”

“Cô cho là tôi mù sao? Vậy nói đi! Không phải cô đang giữ con của hắn ở bên người hay sao? Không phải bởi vì hắn nên cô mới giữ con của hắn sao? Không phải cô muốn giữ con hắn để chờ hắn trở về hay sao? Cô cũng dám nổi điên với tôi chỉ vì con gái hắn, đúng hay không, hả?”

“Anh thật là ngang ngạnh. Đường Hạo, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!” Nói xong, dùng sức thoát khỏi cánh tay đang lôi kéo hắn, một bên ôm lấy Nhị Nhị dỗ dành nói: “Nhị Nhị ngoan, đừng khóc. Dì mang con đi tìm Lạc Lạc chơi có được không?”

Tiểu Ngưng một bên dỗ dành, một bên mang cô bé vào phòng ngủ.

Nhìn cô quan tâm đến đứa bé kia như con ruột của chính mình, bộ dạng này khiến cơn tức trong nội tâm Đường Hạo càng lúc càng lớn.

Dỗ ba đứa bé ngủ say, Tiểu Ngưng lê thân thể mệt mỏi tiến vào phòng ngủ.

“Hả!” Vừa mới bước vào phòng đã cảm thấy lành lạnh: “Làm sao anh vào được đây?”

Lúc này, Đường Hạo đang nằm trên giường của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Sao hả? Mới đó mà đã xem tôi như người lạ rồi sao? Ha ha ha. Tôi vào phòng này không phải là chuyện quá bình thường à?” Vừa nói hắn vừa đi đến bên cô, bàn tay to lớn không an phận xoa nắn vòng ngực của cô.

Tiểu Ngưng tránh đi bàn tay của hắn, muốn đi đến tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị tắm.

Đường Hạo vẫn một phen dính sắt người lên tấm lưng của cô: “Đừng đùa bỡn với tôi! Tôi muốn cô thì cô nhất định phải phục tùng!”

“Tôi không có tâm tình! Không muốn!” Tiểu Ngưng không có đẩy hắn ra, chỉ lạnh giọng nói.

“Cô không có quyền nói “không có tâm tình”hay “không muốn”! Không nên quên chính cô đã kí khế ước mười năm!” Hắn giận dỗi nói, sau đó đem cô đẩy xuống giường.

Hắn nói trắng ra khiến Tiểu Ngưng dấy lên cảm giác mãnh liệt khó tuân. Không cam tâm và sỉ nhục hắn đối với cô giống như một con dao dài cắm từ từ vào trái tim cô, khiến cho máu chảy đầm đìa.

“Cô nói cho tôi biết cô có quyền đánh tôi không?” Ngón ta hắn qua lại trên gương mặt cô, mắt cuồng nịnh giống như đang vuốt ve món đồ yêu thích của mình.

Cô cắn môi, không nói gì. Từ lúc kí vào bản hợp đồng kia, tự do của cô đã nằm trong tay của hắn, cái gì của cô cũng do hắn là chủ, cô đâu được phép có ý kiến gì.

“Trả lời câu hỏi của tôi!” Một tay vẫn di chuyển, tà khí bá đạo thổi bên tai cô.

Cô che vành tai đang đỏ ửng, cũng không quay đầu lại: “Không có gì để nói!”

Hắn xanh mặt: “Đến tận bây giờ mà vẫn không biết điều!” Lông mày nhăn lại, ánh mắt đằng đằng sát khí phóng ra.

Cô giật mình, thoáng mắt nhìn thấy sự chán ghét trong mắt hắn, muốn đào thoát nhưng hắn đã ngăn cản mọi hành động của cô. Tức giận nâng người cô lên, cướp lấy đôi môi non mềm.

Nụ hôn đến đột ngột mang theo sự trừng phạt. Hắn chà đạp đôi môi của cô, phong tỏa mọi sự kháng cự.

Hắn tàn phá đầu lưỡi trong miệng cô, bá đạo sục sạo khiến nước miếng chảy ra liên tục. Như kể khát nước, hắn nuốt hết vào miệng mình.

Nhìn ánh mắt khinh thường của cô, nụ hôn của hắn ngày càng mãnh liệt, bàn tay to vẫn di chuyển liên tục, châm lên ngọn lửa giữa hai thân thể.

Nụ hôn khiến cô kinh hãi, thừa nhận cảm giác trí mạng này.

“Không cần…” Cô thống khổ nhắm mắt lại, cơ thể lại đang như mọi lần phản bội suy nghĩ bản thân. Cả người cô giống như một ngọn núi lửa đang có dòng nham thạch nóng bỏng muốn phun trảo ra bên ngoài.

Vô luận hắn đối xử tàn nhẫn với cô như thể nào, thì hắn vẫn là người đàn ông cô yêu, thân thể cô không thể kháng cự lại hắn.

Hắn cười thần bí: “Cô trốn không thoát khỏi tay tôi đâu!” Hắn linh hoạt như dòng nước xiết chảy qua, cuốn lấy cả cả hai thân người.

Hắn cười ma mị, ánh mắt hút hồi, khóe miệng câu dẫn trào phúng, rất lay động.

Bất quá, cô càng lúc càng mẫn cảm khiến hắn cực vừa lòng.

“Không! Sao anh có thể nói trong lòng tôi có người khác mà không có anh?! Anh đúng là không hiểu cái gì!” Tiểu Ngưng dùng sức lắc đầu, không để cho hắn dễ dàng nắm bắt cảm xúc của mình.

Đường Hạo lộ ra nụ cười đắc ý, hắn chính là thích nhìn bộ dạng điên cuồng của cô.

Cao hứng hắn nắm chặt lấy eo đẹp của cô, mạnh mẽ tiến sâu vào.

Cảm giác bên trong có phần run rẩy, hắn như phát điên, lại hưởng thụ cảm giác ấm áp chặt chẽ sâu trong cơ thể của cô.

Ngọn núi cao nhất trong tất cả những ngọn núi cao, nơi nhìn thấy muôn sắc hào quang cùng bảy sắc cầu vồng.

Khi hắn không ngừng run lên, cô cảm nhận được chất lỏng nóng chiếu sâu vào trong cơ thể của cô, vĩnh viễn cũng không rửa sạch được dấu vết.

\\\

## 152. Chương 152

Tình cảm mãnh liệt qua đi, cô cuộn tròn thân mình chui vào trong chăn, lui về một góc giường.

Nhưng không cho cô được nghỉ ngơi một chút, hắn kéo tấm chăn, giờ vật che đậy thân thể cô đã bị hắn kéo mạnh ra.

Cô kĩnh hãi nhìn hắn, ánh mắt ngấn lệ.

Dục niệm trong hắn còn chưa hoàn toàn được thỏa mãn, ánh mắt thiêu đốt lên cuống nhiệt: “Tôi vẫn còn muốn!”

Tàn ngược trong hành động, mỉa mai trong lời nói, hắn chẳng đếm xỉa đến cảm nhận của cô, xem cô có chịu đựng được hay không, hắn vẫn cố tình lấn thân thể mình lên, hai đầu gối quỳ trên lớp chăn đệm, cuốn lấy thân thể của cô.

Cô kinh ngạc. Hắn thật kinh khủng, mới vừa rồi…. còn chưa tới mười phút.

Lửa nóng của hắn đặt trần trụi bên ngoài. Cô không tự chủ được, vừa thẹn vừa sợ. Mỗi tế bào thần kinh đều bị hắn khuấy động, căng thẳng đến cực hạn. Còn hắn, muốn cuồng loạn nhiều hơn, không có thứ gì ngăn cản.

Hắn sát nhập mình vào nơi mềm mại đang nhũn dần ra của cô, dục vọng lên đến đỉnh mà phát ra những tiếng thở gầm trầm đục.

Hai má của cô phiếm đỏ, toàn thân cũng phủ một tầng hồng. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa đến nơi hai người đang tiếp hợp, cô sợ hãi thu cánh tay lại, nhưng hắn không cho, hắn muốn được cô vuốt ve, muốn cô yêu thương sự dung hợp của bọn họ.

Cô còn chưa cảm nhận được thì hắn đã mãnh liệt cuồng vọng đong đưa bên trong thân thể cô. Toàn thân cô điên cuồng không thể khống chế mà hùa theo hắn. Sóng gió đưa hai người đến điểm cao nhất, trong phòng là một vùng không khí nóng bỏng, rực lửa của đam mê triền miên.

Thật xấu hổ, cô bị tình dục dẫn dắt, ngậm chặt lấy dương cương cứng rắn của hắn, vô ý thắt chặt thêm nhiệt tình, hưởng thụ một tiếng rên đấy thỏa mãn của hắn.

Nhìn dung nhan đang ngủ say trước đôi mắt đen của mình, Đường Hạo thấy cô đã bị mình làm cho mệt muốn chết rồi! Bất quá hắn không có chút đau lòng nào. Chỉ thấy thỏa mãn khi nhìn bộ dạng bị hắn làm mệt chết của cô.

Hắn bất giác đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đang say sưa ngủ của cô. Ngón ta di chuyến, đánh giá ngũ quan: mi mắt dài, nhỏ , sống mũi thẳng, gò má nhô cao hồng đỏ, vành tai trắng nõn… Con ngươi hắn vẫn quan sát từ từ, lạnh lùng có chút lưu luyến, càng lúc lại càng thêm nhu tình.

Hắn muốn không phải chỉ có thân thể của cô, mà còn cần cả lòng nàng. Hắn muốn tâm hồn của nàng trở nên xinh đẹp!

Đường Hạo ôn nhu phủ chăn lên trên người Tiểu Ngưng, vén những sợi tóc mai rối loạn của cô. Động tác chứa đựng sự quan tâm, không muốn đế người đẹp đang ngủ say giật mình thức tỉnh.

Đúng lúc hắn muốn nhắm mắt đi ngủ thì Tiểu Ngưng lại mở mắt ra.

“Sao lại tỉnh? Chẳng lẽ do vừa rồi tôi chưa làm em đủ mệt sao?” Hắn nói chuyện, nhưng sau đó lại có chút khó xử, giống như đứa trẻ bị người ta phát hiện ra lỗi của mình.

“Đừng làm Nhị Nhị bị thương tổn, có được không?” Cô bị hắn làm gì cũng không sao, nhưng vẫn phải nói chuyện này với hắn. Hi vọng hắn sẽ không gây ra hành vi bạo lực như hôm nay.

Đã chứng kiến cô vì con gái kẻ khác cầu xin mình, nhưng hắn cũng không ngờ cô lại dùng loại ngữ khí hạ thấp mình đến mức này, lại đúng lúc những tức giận trong hắn ổn định lại. Bây giờ lại vì những lời nói này của cô mà bắt đầu chạy toán loạn trong thân thể của hắn.

“Xin anh! Bất quá cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi không dám mong anh sẽ mỉm cười với cô bé, chỉ cần đừng hung dữ là tốt rồi!” Cô đáng thương nhìn hắn.

Vừa chạm phải ánh mắt này của cô, Đường Hạo quay phắt lưng về phía cô, lạnh lùng nói: “Biết rồi!”

Một câu trả lời không tình nguyện nhưng cũng khiến cô an tâm hơn, dần dần lại chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng sớm, Tiểu Ngưng thức dậy chuẩn bị bữa sáng.

Có lẽ Nhị Nhị đã biết mình đang là đứa bé đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác nên cũng tự động dậy sớm giúp dì chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.

Lúc Tiểu Ngưng bày bánh bao cũng sữa lên mặt bàn xong xuôi, mỉm cười nói với Nhị Nhị: “Được rồi! Có thể báo cho mọi người lại ăn điểm tâm được rồi đó!”

“Dạ! Con đi gọi họ!” Nhị Nhịsôi nổi chạy đi, lúc sắp đi ra khỏi nhà ăn thì khựng lại hỏi Tiểu Ngưng: “Dì à! Phải gọi cả chú nữa ạ?”

Tiểu Ngưng cổ vũ: “Đương nhiên rồi! Nhị Nhị ngoan ngoãn thế này, nhất định chú sẽ thích Nhị Nhị mà!”

Vừa rồi, sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện hắn đã trở về phòng mình, bởi vậy mà cũng không có gì phải xấu hổ.

Nhị Nhị có vẻ thật không muốn đi, nhưng lại không muốn làm trái ý của dì, đành miễn cường: “Vâng ạ!”

Cốc…Cốc…Cốc.

Tiếng gõ cửa khiến cho bàn tay đang thắt caravat của Đường Hạo ngưng lại. Tiếng gõ cửa rất nhỏ, nếu không cẩn thận nghe căn bản cho rẳng người kia tự ý bước vào.

Cửa phòng được mở ra một cách cẩn thận từ từ. Chưa nhìn được người, đầu lông mày của Đường Hạo nhăn lại. Là ai? Dương Dương hay Lạc Lạc?

Một khuôn mặt nhỏ bé nằm ngoài dự đoán của hắn lộ ra: “Mời chú xuống dùng bữa sáng ạ” Giọng nói của Nhị Nhị rất nhỏ và sợ hãi

Đường Hạo sửng sốt sau đó thì gật gật đầu: “Được rồi! Cháu xuống trước đi!”

“Dạ!” Nhị Nhịnhanh chóng đóng cửa lại, sau đó những bước chân vội vã của cô bé vang lên.

Cảm giác bị một cô bé con sợ hãi mình như vậy, Đường Hạo trong lòng có điểm thấy là lạ.

Bữa sáng được xem như khá là vui vẻ. Nguyên nhân đơn giản, chỉ cần người đàn ông chủ nhà kia vui thì mọi người trong ngôi nhà cũng đều vui.

Thấy hắn hôm nay không có để bụng chuyện gì, sau một hồi lo lắng suy nghĩ Tiểu Ngưng mới nhẹ giọng nói: “Nếu có thể, tôi muốn ra ngoài tìm việc, được không?”

“Không được!” Hắn còn chưa nghe cô trình bày đã ngay lập tức bác bỏ thỉnh cầu của cô.

“Tôi sẽ không để ảnh hưởng đến việc chăm sóc cho bọn trẻ!” Cô không muốn cả đời chỉ ở trong ngôi nhà này, không muốn làm con chim hoàng yên bị nhốt trong lồng.

Cô muốn đi ra ngoài kiếm tiền, không muốn dùng tiền hắn cấp cho cô.

Hắn không để ý đến cô, cầm tách cà phê bỏ đường lên uống hết.

Tiểu Ngưng ủ rũ trùng vai xuống, ăn không biết mùi vị. Cô đang thầm nghĩ hắn muốn đem cô giam ở đây mười năm hay sao?

Dương Dương lên tiếng: “Ba… ! Vì sao ba không muốn cho mẹ ra ngoài làm việc?” Dương Dương cảm thấy mối quan hệ giữa ba và mẹ hiện nay rất là lạ. Mẹ hầu như toàn nghe theo tất cả lời ba.

“Bởi vì ba đau lòng! Ba không nỡ để mẹ con phải đi ra ngoài làm lụng vất vả.Con thử nghĩ xem, một ngày mẹ con vừa làm việc nhà vừa chăm sóc mấy đứa đã không phải mệt đến không có lúc nghỉ rồi hay sao? ”Đường Hạo cẩn thận giải thích cho con trai, nghe giống như hắn rất quan tâm chăm sóc cho Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng trong lòng cười thầm, hắn đúng là có thể lừa được trẻ con.

“Chính là, nếu ba lo cho mẹ thì tại sao lại để bà Từ và những người khác đi khỏi nơi này! Họ có thể về đây làm mà, sao chỉ có một mình mẹ phải làm những công việc này? ”Dường Dương cũng không phải đứa trẻ dễ bị lừa.

“Đúng nha! Dương Dương nói rất đúng nha. Để bà Từ về chăm sóc chúng ta, còn chị dâu có thể đi ra ngoài làm công việc mình thích mà” Lạc Lạc vừa uống xong ly sữa cũng lên tiếng tán thành.

“Ba à! Ba xem con an bài như vậy có được hay không?”Dương Dương mở to mắt nhìn ba nói, như đang chờ khen ngợi.

“Đây là chuyện của người lớn! Con ngoan, đừng có nói leo vào!” Đường Hạo nghe con trai mình nói, hắn á khẩu không thể phản bác lại, đành tìm một lý do nói nhanh cho qua.

Tiểu Ngưng như có suy nghĩ, nhìn chăm chú vào Đường Hạo. Xem ra, lừa trẻ con cũng không dễ nha!

Đường Hạo tránh né ánh mắt của Tiểu Ngưng, uống sạch cà phê trong tách rồi nói với bọn trẻ: “Được rồi, tất cả nhanh lên còn phải đến trường!”

“Con ăn xong rồi!” Dương Dương rời khỏi ghế.

“Em cũng ăn xong rồi!” Lạc Lạc cũng đi theo ngay sau, trước đó còn tiện tay cầm theo một cái bánh bao nhỏ.

Chỉ còn một mình Nhị Nhị, đồ ăn không động đến, ngay cả sữa cũng không uống.

Tiểu Ngưng nhăn đầu lông mày lại, sờ trán cô bé, quan tâm hỏi : “Nhị Nhị, có phải con thấy trong người khó chịu không? Sao lại ăn ít vậy?”

Trên mặt Nhị Nhị có điểm kích động, nhanh chóng lắc đầu nói: “Không có! Con khỏe lăm ạ!” Nói rồi bưng sữa lên uống hết nhanh chóng.

“Tốt lắm! Ba à, ba chuẩn bị xong chưa ạ?!” Dương Dương đứng trước cửa, sắp xếp chuẩn bị xong xuôi gọi ba.

\\\

## 153. Chương 153

“Ba..! Ba làm sao vậy” Dương Dương tò mò nhìn sắc mặt của ba nó, hình như đang khó chịu.

Lạc Lạc đứng một bên nhìn anh họ đang bất động cũng co mũi lại: “Anh họ! Anh có định đưa bọn em đến trường hay không đấy!”

“Sao trên mặt chú có nhiều mồ hôi vậy ạ?” Nhị Nhị đang đứng trước cửa lớn cũng quan tâm hỏi.

Đường Hạo đem cặp văn kiện quăng ra một bên, cũng chẳng thèm trả lời bọn trẻ mà chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Lúc hắn từ trong phòng vệ sinh đi ra, khuôn mặt lại khôi phục vẻ sáng lạn như không có chuyện gì nói: “Được rồi! Chúng ta đi thôi!”

Ba đứa trẻ ngồi trên ghế sô pha bật dậy, chuẩn bị đi ra cửa.

Ngay lúc hắn bước được vài bước qua cánh cửa thì lại đột nhiên bưng chặt bụng: “Không được! Mấy đứa chờ một chút!” Nói xong lại chạy vào phòng vệ sinh.

Cứ như vậy, hắn cứ ra ra vào vào phòng vệ sinh. Đúng mười lần, hai chân không con chút sức lực nào, run lẩy bẩy thì mới ngồi bệt lại trên bồn cầu.

“Đường Hạo! Anh sao vậy? Có ổn không? Tôi đỡ anh ra ngoài?” Tiểu Ngưng đứng ngoài, gõ nhẹ lên cánh cửa, trên khuôn mặt đầy lo lắng.

“Không cần!” Thanh âm bên trong thật vô lực.

“Mẹ ơi! Ba sao vậy ạ? Có phải ăn phải thứ gì không sach sẽ đúng không ạ? ”Dương Dương nghi hoặc nói nhỏ. Không đúng, sáng nay mọi người ăn cùng với ba mà, vẫn khỏe mà.

Tiểu Ngưng cũng nghi ngờ, nhưng từ tối hôm qua đến sáng hôm nay hắn vẫn ổn. Chẳng lẽ do túng dục quá độ mà dẫn đến tiêu chảy sao?

Đúng lúc này, Đường Hạo mặt trắng bệch, phờ phạc bước ra từ nhà vệ sinh, chỉ thấy ánh mắt hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngưng, thấp giọng hỏi: “Có phải do cô bỏ thuốc không?”

“Cái gì?” Tiểu Ngưng nghi hoặc, khó hiểu nhìn hắn.

“Cô muốn trả thù tôi phải không? Cho nên mới bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi!” Hắn nhất định là bị người ta hạ thuốc xổ, điểm này hắn tin chắc. Cũng chính bởi vì trước kia hắn cũng hay dùng thuốc này đi trêu trọc người khác. Người uống thuốc này vào hậu quả vô cùng thảm. Hiện tại, hắn cũng giống như vậy.

Từ đêm qua đến bây giờ, đồ hắn ăn đều do cô làm, không phải cô bỏ thuốc thì còn ai vào đây.

“Anh đừng hồ đồ, oan uổng cho tôi! Tôi nghĩ là do đêm hôm qua anh yêu cầu vô độ nên mới bị tiêu chảy!” Thanh âm của cô thực nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe, nhưng cũng khiến mặt cô đỏ bừng.

“Đáng chết!” Đường Hạo dựa vào cánh cửa, mới có được chút khí lực: “Cô không thừa nhận bỏ thuốc, lại còn dám nói là do tôi….”

Tiểu Ngưng vội vàng che miệng hắn lại, không cho hắn nói hết câu. “Bọn trẻ còn ở phía sau!” Cô thì thầm vào tai hắn: “Tôi không có! Anh ngẫm lại xem xem mình trước đó có ăn thứ gì linh tinh không?”

“A…! Không được rồi!” Bụng lại bắt đầu sôi lên, con người không chút khí sắc kia không còn thời gian tranh luận vấn đề cùng cô, vội vội vàng vàng lao vào bên trong phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại: “Lục Giai Ngưng, cô tốt nhất nên thành thật khai báo, nếu không khi tôi mà ra khỏi chỗ này nhất định không tha cho cô!”

Hắn ngồi trên bồn cầu, tiếng nói vọng ra qua cánh cửa gỗ, tuy âm lượng không lớn nhưng người nghe đủ nhận ra hắn đang có bao nhiêu tức giận.

“Tôi không có! Anh không tin tôi!” Nếu có ý định bỏ thuốc hắn, cô sẽ chọn thạch tín, một lần cho dứt khoát luôn.

“Quả nhiên là độc ác! Cô chắc không phải chỉ cho có mỗi một viên?”D ựa theo kinh nghiệm của hắn thì có lẽ hắn đã ăn phải không ít thuốc xổ.

“Tôi không có! Nhất định là do anh ngày hôm qua không biết khống chế bản thân!” Tiểu Ngưng vẫn tin rằng là do hắn hôm qua không biết tiết chế dục vọng, tham lam quá độ dẫn đến tỳ hư, thận hư, đau dạ dày rồi mới khiến hiện giờ tiêu chảy cấp tính.

“Ngu ngốc! Không phải!” Người vô lực vẫn còn đang kịch liệt chiến đấu bên trong toilet, khó nhọc đáp.

“Có chịu được không? Để tôi gọi xe cấp cứu!” Tiểu Ngưng đứng ngoài cửa, không nhìn thấy được hắn, chỉ có thể hỏi xem tình hình như thế nào.

Rầm, rầm, rầm…. “Đường Hạo, anh sao rồi?”

Không nghe thấy tiếng hắn trả lời, Tiểu Ngưng không thể không mở cửa phòng vệ sinh ra.

Cửa mở, nháy mắt nhìn thấy một thân người to lớn đang nằm sấp trên nền gạc men trắng, không hề nhúc nhích.

“Anh họ ngất xỉu rồi!” Lạc Lạc sốt ruột nói, nước mắt lưng tròng.

“Ba không có cử động! Mẹ , chúng ta cần đưa ba đến bệnh viện!” Dường Dương cầm lấy tay mẹ, sốt ruột nói.

Nhị Nhị nhìn người không nhúc nhích trên nền nhà, khóc lớn: “Oa oa …. Chú chết rồi!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Sau khi bác sĩ kiểm tra đã đưa ra kết luận: Đường Hạo bị đi tả do dùng thuốc xổ quá liều.

Nghe bác sĩ nói như vậy, Tiểu Ngưng rốt cuộc cũng đã tin lời nói của Đường Hạo. Nhưng cô không có hạ thuốc hắn, và hắn cũng không ngu tự đi hạ thuốc tìm khổ rồi vu oan cho cô.

Đường Hạo từ từ tỉnh lại, hữu khí vô lực nhìn cô, môi mỏng của hắn không còn chút huyết sắc, đủ thấy hắn bị không nhẹ: “Còn không chịu thừa nhận ? Độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà! Cô rốt cuộc đã cho tôi ăn bao nhiêu thuốc!”

“Tôi không có!” Tiểu Ngưng lắc lắc đầu nói, tay cầm khăn lau mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán hắn.

Hắn thật muốn đẩy mạnh cô ra một bên, nhưng hai tay không còn chút sức lực, căn bản không thể cử động, lạnh nhạt nói: “Không cần cô giả bộ quan tâm! ”

Tiểu Ngưng không để ý đến những lời của hắn, tay vẫn cầm khăn lau lên bờ môi nứt nẻ của hắn. Hắn bị mất nước quá nhiều, nên bây giờ không thể uống nước. Bộ dạng thật đáng thương.

“Tôi ăn đồ cô nấu, không phải cô thì ai vào đây, hả? Tôi quá khinh thường cô, người phụ nữ độc ác này, nên mới không đề phòng. Tôi thấy thật may mắn vì chưa bị cô hạ độc chết! ”

Hắn lúc này chỉ có thể dùng ánh mắt mà đả thương cô, Tiểu Ngưng nghĩ nếu tay hắn mà có khí lực chắc chắn sẽ cắt cổ cô ngay.

Cô vừa nghĩ đến đây thì cửa phòng bệnh đột nhiên có tiếng, một dáng người nhỏ bé chậm rãi đẩy cửa bước vào, khuôn mặt xinh xắn, lại tràn đầy sợ hãi chậm rãi đi tới.

Trong phòng, cả hai người lớn cùng nhìn về Nhị Nhị, sau đó Tiểu Ngưng đã có thể đoán được ngay ra người bỏ thuốc là Nhị Nhị.

“Nhị Nhị!” Cô thu hồi vẻ dịu dàng thường ngày, hiện tại đang nghiêm khắn nhìn cô bé.

“Dì! Chú! Có chuyện gì sao ạ?” Nhị Nhị chỉ muốn cho người chú này một bài học nho nhỏ nhưng thật không ngờ lại dẫn đến ngất xỉu phải vào viện cấp cứu.

Tiểu Ngưng tiến lại gần, bắt lấy thân thể bé nhỏ của Nhị Nhị, sắc mặt cứng rắn, nghiêm nghị hỏi: “Nhị Nhị, con nói thật cho dì biết sáng sớm hôm nay con có bỏ thứ gì vào đồ ăn của chú ấy không?”

Chưa bao giờ thấy dì tức giận như thế này, Nhị Nhị bật khóc, vừa khóc vừa nói với vẻ tội nghiệp: “Con bỏ một ít thuốc xổ vào cà phê của chú! Con không muốn hại chết chú đâu ạ?”

\\\

## 154. Chương 154

“Quả nhiên đúng là con!” Tiểu Ngưng ngày thường vốn dĩ rất cưng chiều Nhị Nhị, nhưng bây giờ lại không chút nương tay, nhéo thật mạnh lên da thịt của cô bé: “Con hư thật! Học theo ai mà dám hạ thuốc hại người hả?”

Nhị Nhị lui về phía sau, thân thể nhỏ bị đau trên đùi mà khóc đến thê thảm, hai má nguyên bản đã đỏ bừng: “Oa oa,…Dì… Con chỉ muốn làm cho chú đau bụng thôi! Chú là người xấu như vậy mà…..!”

“Con còn không biết nhận lỗi của mình sao? Lại còn dám nói!” Tiểu Ngưng lại càng dùng sức nhéo đau thân thể cô bé. Thật đáng sợ, chỉ mới là một đứa trẻ sáu tuổi mà đã làm ra được hành động khiến người ta thấy sợ không tưởng được. Hành vi này nếu ngay bây giờ không khuyên bảo dạy dỗ hẳn hoi thi không biết tương lai, nói không chừng cô bé còn gây ra nhiều chuyện độc hơn, rồi lại bị người ta hại lại.

“A…!” Nhị Nhị càng đau hơn, kêu thảm thiết, thanh âm bén nhọn như muốn đâm thủng cả phòng bệnh, “Hu hu hu hu… Dì … Dì… Nhị Nhị không có sai! Là chú hư…. chú bắt nạt dì mà…. Ngày hôm qua còn đá Nhị Nhị một cái rất đau nữa…Thầy cô nói tất cả những người làm sai đều phải bị trừng phạt mà. Hu hu hu… tất cả mọi người… đều sợ chú ấy….. dì cũng sợ…, nên không có ai phạt chú ấy cả! Con nghĩ như vậy… như vậy… nên dùng cách đó phạt chú ấy!”

Miệng Nhị Nhị thật cứng, nói ra những lí do khiến cô bé hành động như vậy, tuy rời rạc, đứt quãng nhưng vẫn đủ khiến hai người lớn nghe hiểu.

Người bệnh nằm trên giường bị đứa trẻ hại nghe một hồi mà sắc mặt trở nên lúc trắng lúc hồng.

Hắn đúng là bị mất mặt, ăn ở kiểu gì mà lại khiến cho một đứa bé hận mình nghiến răng nghiến lợi.

Hắn làm thế hôm qua là do không cẩn thận mới đá cô bé văng ra ngoài, nhưng trước đó hắn đối xử với cô bé đâu có điểm nào không tốt: đi nhà trẻ thì đưa đi đón về, tiền tiêu vặt cũng cho đâu có kém so với Dương Dương và Lạc Lạc…

“Mặc kệ chú ấy đã làm sai chuyện gì thì con cũng không đến lượt con trừng phạt chú ấy!” Tiểu Ngưng tiếp tục uốn nắn tư tưởng sai lầm của cô bé. Sai lầm như thế này không thể để cô bé phạm phải đến lần thứ hai.

“Nhưng chú ấy luôn bắt nạt dì, dì lại không bắt nạt lại, như thế là không công bằng , một chút cũng không công bằng!” Nhị Nhị không phục. Quan điểm của cô bé trước giờ đều là, nếu có đứa bé nào đánh mình thì nhất định phải đánh lại. Một cái, hay hai cái cũng không sao, nhưng tuyệt đối không để cho người khác đánh nhiều hơn mình một cái nào. Nếu không thì sẽ bị bắt nạt mãi.

Chú đã đá cô bé một cái, ngã lăn xuống sàn nhà.

Chính là, cô bé lại không có khả năng đá lại, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này trả lại cho chú ấy một cước đó.

Nhìn thấy cô bé một mực không nghe lời khuyên bảo, Tiểu Ngưng tức giận, buồn bực hỏi: “Vậy nếu con chó cắn con, con cũng sẽ đi cắn lại con chó đó, có phải không?”

Đạo lý đơn giản như vậy mà Nhị Nhị lại chưa hiểu được.

Quả nhiên, Nhị Nhị lắc đầu: “Con không thể cắn chó được! Nó rất bẩn, hơn nữa lại nhiều lông!”

“Này…!Được rồi!” Đem đạo lý giảng giải rõ ràng, Tiểu Ngưng nhẹ nhõm, thở dài một hơi.

“Cắn chó? Chết tiệt!” Người vô lực suy yếu, không biết từ lúc nào đã cốc cho Tiểu Ngưng một cái rõ đau vào đầu, hắn dựng thẳng lưng, hầm hầm đỏ mặt nói với cô: “Lục Giai Ngưng, cô nói ai là chó! ”

Bị hắn cốc đầu, cô không hiểu là vì sao, lại vẫn ngơ ngác nhìn hắn, nói lí do chính đáng: “Làm gì vậy? Tôi đang giáo dục trẻ con, chẳng nhẽ sai sao?”

“Cô có ý gì hả?”Hắn tức giận hỏi cô.

“Tôi không biết!”

Tiểu Ngưng đang lúc chẳng hiểu ra sao, thì sau đó Nhị Nhị lại nói xen vào: “Con hiểu rồi! Con chó cắn con thì con không thể cắn lại chó, cũng như chú đá con thì con cũng không thể đá lại chú! Có đúng không ạ? Con không nên trả thù chú!” Suy nghĩ của đứa bé sáu tuổi quả nhiên rất đơn giản và trong sáng, giải thích mơ mơ màng màng theo câu nói của Tiểu Ngưng, lại còn đặc biệt hỏi lại: “Dì … Dì… ý của dì chẳng phải là muốn nói con là người, còn chú ấy là chó có đúng không ạ?”

Tiểu Ngưng nghe hết, bỗng nhiên thấy trên trán đổ đầy mô hôi lạnh, còn người kia thì mặt đầy hắc tuyến. Bây giờ thì cô lại không biết phải giải thích như thế nào, đành yên lặng.

“Lục Giai Ngưng! Cô quả là phụ nữ độc ác! Mắng chửi người không tiếc một giây nào!” Cô ta quả là có bản lĩnh.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đường Hạo dựa người vào thành giường, nhìn thìa cháo trên bàn tay đang đặt trước miệng mình: “Cháo cô nấu? Trong cháo này có bỏ thuốc không vậy?”

“Không có!”

“Tôi không tin. Trước hết, cô hãy ăn thử một thìa cho tôi xem!” Hắn đóng chặt miệng lại, cự tuyệt ăn.

Trông hắn giống kẻ như bị rắn cắn, cắn một lần sợ không dám nhìn đến lần hai. Tiểu Ngưng không nhìn được, bật cười. Đúng là, hắn cũng có lúc sợ hãi. Sau đó, cô nói: “Không tin? Vậy anh cũng đừng ăn!” Nói xong, đem bát cháo đặt xuống bàn. Cô đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

“Cô không dám ăn chứng tỏ trong đó có bỏ thuốc, đi ra ngoài mua cháo về đây cho tôi. Cô ăn một miếng, sau đó tôi ăn!” Hắn hất hàm sai khiến, tiếp tục nói.

“Tôi đã nấu cho anh thứ tốt nhất rối, nên sẽ không tiếp tục lại ra ngoài mua đâu!” Cô không nhịn được, mỉm cười nói. Cứ nghĩ đến bộ dạng hắn lúc này lại thấy buồn cười.

“Cô còn cười?” Hắn hổn hển hô lên. Nếu không phải bây giờ hắn mất hết sức lực thì đảm bảo sẽ đến bắt cô ngay lập tức.

“Tôi cười đấy! Không được sao?” Vì hắn mà rơi nước mắt quá nhiều lần rồi, một lần cười cho thật sảng khoái không lí gì lại không thể được. Cô chẳng lí do gì để bỏ qua cơ hội này.

Đang căm tức cô, ánh mắt tức giận của hắn bỗng trở nên ôn nhu.

Cô cười thật đẹp, nhẹ nhàng như gió xuân thổi, hai lúm đồng tiền lộ ra.

Cảm giác ấm áp thật thoải mái.

Nhận thấy ánh mắt của hắn, Tiểu Ngưng có chút lo lắng, dần dần thu lịa nụ cười. Cô có chút kích động, cúi đầu xuống.

Anh ta như thế nào lại dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình? Yêu thương? Cô nhìn lầm rồi sao?

Cô căng thẳng nhìn vào hai cánh tay mình, lung túng không dám cười nữa.

Ục, ục, ục…

Một âm thanh thật rõ truyền ra từ bụng hắn, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.

Tiểu Ngưng nhanh chóng ngẩng đầu, đi đến bên giường nói: “Anh đói bụng rồi, mau ăn đi!”

“Không ăn!” Hắn vẫn kiên trì nói, mặt quay sang một bên. Nếu lại bị bỏ thuốc một lần nữa thì cái mạng này của hắn chắc chẳng còn. Tiểu Ngưng quyết định không được nổi giận với hắn, múc lấy một thìa cháo: “Yên tâm đi! Tôi ăn thử!”

Thấy cô quả nhiên đem cháo nuốt xuống bụng, Đường Hạo lúc này mới há miệng ra, ý bảo cô bón cháo cho hắn.

“Tự anh ăn đi!” Cô đem bát cháo đặt trong bàn tay hắn, hắn hiện tại chỉ đang yếu sức, chứ không đến nỗi chân tay vô lực.

“Không! Tôi muốn em…!” Hắn bá đạo lắc đầu, có vài phần xấu xa, nhìn chằm chằm vào cô.

Người bệnh thì cần được chăm lo, Tiểu Ngưng lại một lần nữa cầm bát cháo bón cho hắn từng thìa một.

Một không gian thân mật, thật ấm áp.

Hai bàn tay rảnh rỗi của Đường Hạo không tự giác mà xông lên thẳng vùng ngực của Tiểu Ngưng, mạnh mẽ cảm thụ.

“A… Anh đừng có làm bậy…” Tiểu Ngưng tránh né ma trảo của hắn, vừa tức vừa giận: “Anh …A…ya… còn muốn ăn nữa không đây?”

Hắn chẳng để ý đến cự tuyệt của cô. Bàn tay to lớn vẫn tiếp tục quá phận, đi sâu thêm vào vạt áo của cô mà thăm dò.

\\\

## 155. Chương 155

Nụ hoa dưới lớp áo mỏng qua sự va chạm thuần thục của hắn mà trở nên mềm mại, đong đưa, nở rộ.

“Anh …. Không được…. bất nhã…” Tiểu Ngưng bị hắn không ngừng trêu chọc mà đỏ ửng cả khuôn mặt, cánh tay lộ ra cũng ửng hồng theo.

Rột cuộc cũng khiến hắn ăn hết bát cháo, Tiểu Ngưng nhanh chóng nhảy xuống giường nhưng Đường Hạo lại nhanh tay hơn một bước. Một tay ôm chặt lấy thân thể cô, tay còn lại tiện thể đem bát cháo đã hết rời khỏi bàn tay của cô: “Không được đi…!”

“Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi sớm đi! Tôi còn bận việc!” Tiểu Ngưng thực bối rối, bỗng cảm thấy có luồng nhiệt đang thiêu đốt cổ họng cô, cô muốn uống chút nước.

“Không được! Giờ em chỉ cần cho tôi….” Tay Đường Hạo mạnh mẽ như thiết liên, quấn quan thân thể của cô, không cho cô con đường trốn hắn.

Thân thể cao lớn gần sát, hơi thở phả bên tai, nóng bỏng, một đầu lưỡi mát lạnh đang mút lên tai cô.

Cô nghe được cả tiếng chiếc lưỡi kia đang liếm láp vành tai mình, giống như có mọt luồng điện chạy qua, thân thể cô giống như lá thu rụng, không ngừng run lên.

Cánh tay hắn thật mạnh mẽ, khiến cô không thể nào trốn thoát.

Lồng ngực của hắn thật rắn chắc, ép tới ngực cô, đau quá, thật khổ sở.

Môi hắn ôn nhu, lại giống như có ma lực, khiến mọi ý thức của cô trong phút chốc đầu tan biến, giơ tay đầu hàng địch.

Môi mỏng của Đường Hạo tiếp túc khuếch trương địa bàn, chuyển dần từ vành tai xuống đến cánh môi đỏ thắm của cô. Hắn từ từ, chậm rãi như cậu học trò lần nếm thử nụ hôn đầu đời nhưng chính là khi cánh môi áp xuống hắn lại không thể nào khống chế ham muốn bá đạo của mình.

Ham muốn bùng cháy, giống như dã lang bị đói lâu ngày, điên cuồng mút chặt lấy cánh môi anh đào của cô.

“Ơ! Hạo…”

“Ngại!”

Hai môi dính sát vào nhau, không chừa ra một khe để thở.

Hắn một lần nữa lại chế ngự đôi môi của cô. Cánh môi mềm như tơ lụa, đầu lưỡi của hắn không ngừng tiến quân thần tốc, chế ngự đôi môi của cô mà rong ruổi chơi đùa.

Hơi thở nam tính đầy dục vọng của hắn xông thẳng vào khoang mũi của cô khiến thần trí cô mơ màng, ánh mắt say đắm mê hồn.

Môi của hắn vẫn không ngừng di chuyển, hương vị ngọt ngào mềm mại trên cánh môi của cô khiến hắn không muốn buông ra.

Hắn liên tiếp hôn đôi môi của cô, chiếm luôn cả miệng, rồi hai đầu lưỡi bắt đầu cuốn lấy nhau.

Tiểu Ngưng hoàn toàn bị động, dưới sự mãnh liệt của hắn, toàn thân cô mễn nhũn vô lực.

Bàn tay to nhanh chóng gỡ khóa áo, kéo cao làn váy của cô.

Tiểu Ngưng ngượng ngùng lôi kéo lại quần áo của mình, hai mắt mở to đầy lo lắng nói: “Đừng!… Thân thể của anh bây giờ còn yếu…. Không được….”

Một câu ‘không được’ của cô chỉ khiến cho tính tự tôn của đàn ông trong người Đường Hạo bị khiêu khích. Hắn vừa không đứng đắn, vừa nghiêm nghị trịnh trọng nói: “Tôi càng muốn chứng minh cho em xem, xem tôi liệu đã “được chưa”!”

Nói xong, hắn đem toàn bộ quần áo trên người cô cởi bỏ hoàn toàn, dùng chính bản thân mình che đậy lên thân thể cô. Hai tay theo bản năng phóng tới vùng phong doanh xinh đẹp lộ ra không gì che đậy kia của cô.

Cô chỉ biết hắn ôm cô thật ấm áp, thật an toàn. Mọi suy nghĩ trong cô đều bị nhiệt năng của hắn thiêu đốt hoàn toàn, hai thân thể hòa vào nhau. Tất cả tình yêu cô dành cho hắn bỗng biến thành một vườn xuân tươi mát, chỉ cho một mình hắn điên cuồng tiến đến mà chiếm giữ.

Nhưng cô lại gắt gao ôm lấy ngực, không để cho hắn quá tùy tiện làm bậy.

“Không được che!” Hắn bá đạo, đem hai tay cô bỏ ra, khuôn ngực căng tròn lại hiện ra trước mắt hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khiến mắt hắn đen lại.

Bỗng dưng, hai trong mắt của hắn vì kích động mà trở nên thâm trầm hơn vài phần.

“Ngưng! Em thật đẹp….” Hắn nâng cô lên, thân thể trắng ngần như tuyết, hắn chậm rãi tiến đến gần, đem miệng mình hút lấy cây hồng đậu đỏ kia.

Hắn mở to miệng, không ngừng hút lấy, giống như một con thú lâu ngày bị bỏ đói, hiện tại mới có thức ăn, hắn đói khát muốn nuốt hết tất cả vào trong bụng mình.

“Hạo!” Cô ôm lấy lưng hắn, đầu óc mụ mị không suy nghĩ được gì, giờ phút này cô không muốn phản kháng hắn một chút nào cả.

Hắn vẫn tiếp tục, đem mặt vùi vào hai bắp đùi trắng như tuyết của cô. Khi dục vọng đạt đến đỉnh cao, hắn dùng sức siết chặt lên bắp đùi của cô, khiến cô thấy đau mà không ngừng hít thở. Cả người cô bị hắn giữ lấy, không chút sức lực.

Huyệt mạch dồn dập dịch chuyển, nhiệt tình khiến chất ỏng trong người cô tiết ra, ướt cả một mảng. Chất lỏng ẩm ướt của cô trên tay hắn, giống như một dòng nhiệt điện lan truyền xuyên qua người, hắn càng gia tăng lực trong động tác của mình. Cả người cô nóng ran run rẩy, hắn lui rởi khỏi thân thể cô. Bây giờ cả người cô không gì che lấp.

Hắn đem cô đặt lên trên giường, nâng cao hai chân của cô. Một chất lỏng không ngừng chảy ra, run rẩy liên tiếp từ cánh hoa lan truyền ra bên ngoài.

“Đừng nhìn…. Xấu lắm…” Cô co hai đầu gối lại, muốn che khuất bản thân, nhưng lại bị hắn ngăn cản.

“Không! Đẹp lắm!” Hắn khua môi, dùng sức hút lấy chất lỏng ngọt ngọt đó của cô.

“A…” Cô thở gấp, thật khó khăn, ôm chặt lấy hắn, trong cơ thể nảy sinh ham muốn được hắn yêu chiều hơn.

Hắn ngẩng đầu mình lên, hỏi: “Thích cảm giác này sao?”

“Hạo…Đừng giày vò em…!”

Dưới sự cầu xin của cô, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ trên người mình.

Hắn tách hai chân cô ra, đặt chính mình vào giữa, chen chúc trong cơ thể của cô. Hai chân cô cũng nhanh chóng mà ôm chặt lấy eo hắn như là rắn nước, không muốn hắn rời đi.

Hai người thô lỗ, dính chặt lấy nhau. Hắn theo mọi hành động của cô. Quả là trời sinh một đôi.

“Ah…!” Cô cắn chặt môi dưới, không muốn phát ra những tiếng rên rỉ đang muốn phát ra từ trong miệng.

“Ngưng! Đừng chịu đựng! Anh thích nghe em…” Hắn cúi đầu, hôn lên cánh môi của cô, để cho cô thả lỏng mình một chút.

Môi mỏng của hắn cừa mới rời khỏi, những thanh âm như những tiếng ngâm nga được được phả vào trong không gian : “Ah….Ơ…….”

Tiếng thở gấp của cô, tiếng rên khe khẽ của cô, qua tai hắn lại như những tiếng nhạc điệu trầm bổng đầy kích thích khiến hắn càng lúc càng dùng sức.

“A…” Cô thét to một tiếng, tất cả khát vọng trong nội tâm như muốn bung mở ra hoàn toàn. Toàn thân Lục Giai Ngưng, từ trên xuống dưới, khắp tất cả các tế bào, đều thoải mái, đều vui sướng, đều được thỏa mãn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Họ cùng nằm trên giường, thở hổn hển, bàn tay của hắn lại vẫn chu du trên thân thể của cô.

“Đừng…” Cô suy yếu, lộ ý cự tuyệt còn sót lại.

Nhìn thấy cô thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn, hắn lại càng hưng trí, đẩy mạnh luật động hơn, lại đem chân cô tách ra hoàn toàn, đem toàn bộ dục vọng của mình một lần nữa lại xông thẳng vào cô.

“Không được! ….Không muốn !…. Em mệt quá rồi…..! ”

“Vậy thì… Cả hai chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi nhé!” Hắn tà ác nói.

\\\

## 156. Chương 156

Ở nhà đợi bọn trẻ tan học trở về, Tiểu Ngưng mệt mỏi ngồi trên ghế dài. Mấy ngày gần đây, hắn ngày càng thay đổi, đòi hỏi cô không giới hạn gấp mấy lần trước kia, nhất là ban đêm, hầu như là thâu đêm không cho cô một phút được chợp mắt. Làm cho người ta tức giận vô cùng , đêm trước hắn tham lam túng dục quá độ nhưng ngay sáng hôm sau tinh thần vẫn sáng lạn, vui vẻ, căn bản khiến người ta không thể nghĩ hắn cả đêm không có ngủ.

Mà cô, thời gian ngủ thì đã ít, bây giờ lại còn hầu như không có, Chỉ có thể về nhà chợp mắt một chút trong lúc đợi bọn trẻ.

Ngồi trên ghế tự nhìn lại bản thân mình, từ cổ đi xuống dưới toàn là những dấu hôn, những vết hoan ái để lại, Tiểu Ngưng phải mặc chiêc áo sơ mi dài tay cao cổ để che đi chúng. Trời nóng như thế này mà phải mặc nhiều lớp áo “kín cổng cao tường” như thế này thật đúng là tra tấn người. Tất cả đều do người đàn ông kia đã hại cô.

Vừa oán hận lại vừa hạnh phúc mỉm cười nhìn chính bản thân mình trong gương, cô ngượng ngùng đỏ mặt, lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô giống như thiếu nữ đang vụng trộm yêu đương trong mối tình đầu.

Cả người vẫn còn mệt mỏi, Tiểu Ngưng vừa ngáp vừa đi vào phòng bếp. Cô rửa sạch đống hoa quả, cắt gọt chúng một cách ngay ngắn đặt lên đĩa, để trong phòng khách chờ bọn trẻ tan học về ăn.

Hết thảy mọi thứ vừa chuẩn bị xong thì cửa chính ngay lập tức được mở ra, mấy đứa trẻ nối đuôi nhau ùa vào trong nhà.

“Con đã về!!”

“Dì….!”

“Chào chị dâu”

Mỗi đứa một tiếng, cởi giày vứt loạn xạ, sau đó xỏ ngay dép đi trong nhà. Lũ trẻ nhanh chóng vứt bỏ ba lô cặp sách, ngồi trên ghế sa lon.

Nhìn bọn trẻ lười nhác ngồi trên ghế sa lon, Tiểu Ngưng bất giác lắc đầu nói: “Mấy đứa đem đồ về phòng cất rồi xuống đây chơi, như vậy mới ngoan phải không?”

“Meeeẹ! Con mệt quá!” Dương Dương giống như là mệt muốn chết, tuy nhiên nó vẫn còn tinh thần, bắt đầu cầm hoa quả lên ăn.

Nhìn Dương Dương ăn, hai tiểu mỹ nữ ở bên cạnh cũng bắt đầu hứng chí ăn theo.

Thu hồi ánh mắt nhìn đám tiểu ác ma, Tiểu Ngưng đưa tay một cách tự nhiên cầm lấy áo chiếc áo vest nam, chậm rãi nói: “Hôm nay, anh không phải về công ty làm việc hay sao?” Bình thường đều là tài xế đưa bọn trẻ trở về, còn hắn chỉ có trách nhiệm đưa bọn trẻ đến trường.

Hắn thuận thế ôm lấy cô, tuấn nhan hướng lên theo gương mặt xinh đẹp mà hắn muốn yêu thương thân mật.

Tiểu Ngưng né tránh hắn hôn lên môi mình: “Đừng có nhộn! Bọn trẻ vẫn còn ở trong phòng này!” Hắn muốn làm thế nào, cô đều có thể im lặng mà làm theo. Nhưng bọn trẻ vẫn còn tròng phòng thì kiên quyết không thể được.

“Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi mà! Bọn trẻ sẽ không để ý đâu! Có thấy thì chúng cũng sẽ chẳng nghĩ gì!” Đường Hạo ôm sát bờ eo của cô, hai má của cô ửng hồng trông thật đáng yêu. Ở công ty, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của cô nên mới gấp rút hoàn thành công việc để trở về nhà sớm. Vừa nhìn thấy cô, đương nhiên phải có thân mật nhỏ nhỏ như vậy.

“Không được!” Cô kiến quyết cự tuyệt, bàn tay ngăn chăn môi mỏng của hắn. Hắn không nên như vậy, hiện tại không giống như sáu năm trước,bây giờ bọn họ đã có một đứa trẻ. Thân mật cũng phải tùy từng nơi.

Hắn ra vẻ tức giận, thấp giọng hỏi có phần uy hiếp: “Em rốt cuộc có cho tôi hôn hay là không?”

“Không! Anh đừng có làm như vậy!” Tiểu Ngưng đỏ hồng cả khuôn mặt, có phần tức giận. Hai người cứ như vậy mà giằng co nhau ngay trước cửa bếp.

Hai người lớn đứng đùa vui vẻ mà không để ý có một cô bé con đang bước tới gần. Càng không thể nghĩ được, hai người chỉ giằng co nhau trong ánh mắt thì bọn trẻ cũng nghĩ đó là bắt nạt lẫn nhau: “A… Chú bắt nạt dì!”

“Dì! Con muốn uống nước!” Nhị Nhị đột nhiên lớn tiếng hô lên, sau đó bá đạo đẩy Đường Hạo sang một bên, còn bản thân mình thì ôm chặt lấy Tiểu Ngưng.

Đường Hạo bị đẩy sang một bên, nhăn lông mày lại. Thật mất hứng! Con bé này rõ ràng cố ý phá ngang chuyện tốt của hắn. Trẻ con thật là….

Nhị Nhị cũng không phải dễ bắt nạt, nhìn lại hắn bằng khuôn mặt cực khó coi. Đôi mắt to sáng quắc, sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. Còn Đường Hạo, hắn chẳng hiểu tại sao, ngước nhìn sang Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng chỉ đáp lễ bằng một ánh mắt: cho đáng đời anh.

Hừ! Ai bảo hắn ở trước mặt trẻ con làm xằng làm bậy.

Nhị Nhị không có đem chiếc cốc về phòng mà ngồi trực tiếp tại phòng bếp từ từ uống.

Có một “cái bóng đèn siêu cấp ”ở đây, Đường Hạo chỉ có thể hứng chí trở về thư phòng chăm chỉ giải quyết công việc của hắn. Quên đi! Hắn là người lớn. Người lướn không chấp trẻ con. Hắn còn cả buổi tối để tính toán hết thảy mọi việc cùng cô kia mà, chẳng có ai có thể quấy rầy được!

Nhìn thấy kẻ địch rời đi, ánh mắt Nhị Nhị cũng dần trầm tĩnh, trở nên cực kì ôn nhu, ngoan ngoan cứ quấn lấy Tiểu Ngưng, không ngừng hỏi. Tiểu Ngưng vừa làm bữa tối, vừa vui vẻ nói chuyện phiếm cùng cô bé.

“Dì! Dì… tại sao chỗ này của dì lại có màu xanh biếc vậy? Cả đây nữa, có màu đo đỏ nè..!” Nhị Nhị chỉ vào cánh tay của Tiểu Ngưng, vấn đề cô bé thắc mắc cũng ngay lập tưc thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ còn lại.

“Đúng nha mẹ, tại sao trên tay mẹ lại có nhiều vết giống như là bị thương vậy?” Dương Dương nhanh chóng so sánh ngay, nó kéo ống tay áo của mẹ nó lên, lộ ra rất nhiều những vết xanh tím biếc, cả những dấu đỏ.

Trong nháy mắt, hai má Tiểu Ngưng đỏ lên vì xấu hổ, không biết phải trả lời thế nào, đành ấp úng cho qua: “À.. không có gì… chỉ là… do mẹ không cẩn thận đấy thôi!”

Ba đứa tiểu quỷ đương nhiên không hề tin vào lí do “không cẩn thận” này, nhìn chằm chặp vào cô.

Không xong rồi! Chột dạ, Tiểu Ngưng bất an nhìn bọn trẻ, nói ngọt: “Các con mau ra ngoài chơi một lát đi! Lát nữa làm xong bữa tối thì chúng ta ăn ngay!”

“Mẹ, có phải mẹ gặp chuyện gì không? Đừng gạt con!” Dương Dương mở to mắt, nắm chặt lấy tay mẹ, trong ánh mắt nó hiện rõ lên vẻ đau lòng.

“Dương Dương! Mẹ không có gạt con mà!”

“Có….Nhất định là do chú bắt nạt dì, là chú đánh dì có đúng không ạ? Chú xấu lắm!!!” Nhị Nhị khẳng định hô lớn, trong ánh mắt lúc này tràn đầy hận ý với Đường Hạo.

Nhìn bọn trẻ quan tâm đên mình, Tiểu Ngưng không biết nên khóc hay nên cười: “Không có chuyện đó đâu! Chú ấy không hề bắt nạt dì mà! Không có thật đấy!”

Tiểu Ngưng một lần rồi lại một lần giải thích với bọn trẻ, nhưng hiệu quả xem ra là vô cùng nhỏ, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có. Bọn trẻ không chịu tin tưởng lời của cô.

Ba đứa chúng nó tự liên kết lại, quyết định từ bây giờ phải bảo vệ Tiểu Ngưng, không cho cô phải chịu tổn thương nào.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đã sớm tắm rửa xong xuôi từ lâu, Đường Hạo dựa người vào thành giường, nhìn những mẩu thuốc lá còn lại trong gạt tàn, rốt cuộc cũng không nhịn được, bước xuống giường.

Đi qua phòng con trai, thấy không có, hắn đi tiếp đến phòng của tiểu mĩ nhân còn lại. Vừa đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy ngay con bé đáng giận kia đang ôm chặt lấy người phụ nữ của hắn chìm vào giấc ngủ.

Đường Hạo tiến lại gần cô, dùng ánh mắt chất vấn: “Vì sao không sớm trở về phòng?”

“Từ từ! Cô bé đang ngủ!” Tiểu Ngưng nói nhỏ, chỉ sợ tiểu bảo bối lại giật mình mà tỉnh lại.

“Nó đang ngủ?” Đường Hạo lặp lại hỏi, chỉ chỉ vào cô bé đang nằm.

Tiểu Ngưng nhìn đôi mắt nhắm chặt trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé, xác đinh chắc chắn cô bé đã ngủ, mới trở mình.

Đúng lúc cô vừa mới xuống giường, chuẩn bị rời đi thì….

“Dì … Dì không được đi! Đêm nay dì nhất định phải ngủ cùng với Nhị Nhị!” Cô bé con mái tóc dài buông xõa, đứng lên cứ bá đạo ôm chặt lấy Tiểu Ngưng, còn ánh mắt lại khiêu khích nhìn sang người chú đứng bên.

Hai lần liên tiếp bị con bé này phá hư chuyện tốt của mình, Đường Hạo muốn tức điên lên. Hắn bây giờ mới thấy con bé này thật quá khó ưa, nhỏ như vậy đã biết dùng sự đáng yêu của mình để lấy lòng người khác, thật đáng giận mà. Không được, hắn nhất định phải tống nó đi.

Đang nghĩ đến đây, đột nhiên điện thoại đổ chuông, một tin tốt lành bay đến với hắn: Cha mẹ hắn từ nước ngoài đã trở về và muốn gặp mặt cháu đích tôn.

Sau khi thấy Dương Dương, mẹ Đường Hạo là Hàn Tú kích động ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của đứa cháu trai, hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Còn chồng bà đứng bên cạnh, dù chỉ đứng yên nhìn thằng bé nhưng ánh mắt thì lại ươn ướt.

Vốn dĩ hai người cũng chẳng muốn quan tâm đến đứa cháu ngoài giá thú được sinh ra bởi cô gái được mua từ hộp đêm về, họ cho rằng cô không thể nào nuôi dưỡng được một đứa trẻ ngoan. Cho nên khi Đường Hạo mang nhận lại đứa trẻ, họ cũng không muốn nhìn mặt thằng bé một chút nào.

Nhưng mấy hôm trước, tình cờ nhìn thấy đứa trẻ trên mặt báo, một cảm giác yêu thích tự nhiên muốn được gặp mặt, được ôm đứa cháu đó vào trong lòng xuất hiện, thôi thúc họ. Vì vậy, hai người lập tức đặt vé máy bay, quay trở về Đài Loan.

Dương Dương nhìn người phụ nữ kích động quá mức trước mặt, không biết phải làm sao nói: “Dì à! Dì đừng kích động như thế!”

“Không được gọi bà là dì! Bà là bà nội của cháu!” Hàn Tú lau nước mắt trên mặt, ngừng khóc, uốn nắn lại lời nói của cậu bé.

“Bà nội? Không phải đâu! Bà nội không phải là rất già hay sao? Nhưng nhìn người thì không giống một lão thái bà chút nào! Người và mẹ của con chắc chỉ hơn nhau mấy tuổi là cùng!” Dương Dương không tin nói.

Phụ nữ ai chẳng thích mình được khen ngợi, Hàn Tú cũng không phải ngoại lệ, miệng càng nở nụ cười lớn hơn: “Ha ha ha! Thằng bé này thật lanh lợi! Chưa gì đã biết nịnh bà rồi!”

Kì thật, Dương Dương nói cũng không quá lời. Hàn Tú khi sinh Đường Hạo mới chỉ có mười bảy tuổi, cho nên bây giờ cũng mới ngoài bốn mươi. Bình thường lại chăm sóc bản thân cực tốt cho nên hiện tại giống như một phụ nữ mới ba mươi tuổi.

Đường Hạo nhìn người đàn ông đứng bên cạnh bà nội, trông giống Đường Hạo, nó thông minh liền hô lên: “Ông nội!”

Đường Lập Huân gật gật đầu, từ trong ánh mắt thấy rõ ông cũng rất thích Dương Dương, cúi xuống sờ sờ lên cái miệng nhỏ của cậu bé, nói: “Nhớ kĩ nhé! Ngoan lắm! Ngoan lắm!”

Lần đầu tiên được nghe gọi một tiếng ông nội, ông có vẻ vẫn chưa thích ứng được ngay, cũng không biết phải đối xử với cháu trai mình như thế nào. Chỉ sau vài phút tiếp xúc cùng cháu mình, ông mới hiểu được mình cần phải đối đãi thật tốt với đứa trẻ này.

Cháu trai bảo bối bị chồng ôm đi, Hàn Tú tự nhiên đưa ánh mắt ra phía xa, dừng lại trên khuôn mặt cô bé xinh xắn đang đứng đó nói: “Hạo Hạo! Cô bé này là con cái nhà ai vậy?”

Cảm nhận được ánh mắt bà trẻ xinh đẹp kia đang nhìn mình, Nhị Nhị lễ phép tiến lên lịch sự chào hỏi: “Cháu chào bà! Cháu tên Lương Tư Nhị, năm nay sáu tuổi!”

“Ồ!” Hàn Tú vẫn chưa xác định được cô bé này đến từ nơi nào.

Đường Hạo nhún nhún vai, kéo mẹ mình sang một bên, giới thiệu về thân phận của Nhị Nhị.

“Này! Đây là chuyện gì vậy hả? Cô ta đã quyết định đi theo con mà vẫn còn dẫn theo con của người khác được hay sao?” Hàn Tú đối với mẹ của Dương Dương hiểu lầm lại tăng thêm một phần.

“Mẹ cảm thấu kì quái nhưng cha mẹ của Nhị Nhị lúc trước đã quan tâm chăm sóc đến Dương Dương” Đường Hạo bất giác nói tốt cho Tiểu Ngưng, trong lòng không muốn mẹ hắn có ấn tượng không tốt về cô.

“Thì sao? Cô ta dựa vào cái gì mà đem theo con người đàn ông khác đi theo con?” Trong lòng có người đàn ông khác mà vẫn còn quấn lấy con trai bảo bối của bà, cô ta muốn ở bên đứa con hay là còn ý đồ khác?. Không được! Bà không thể tiếp tục để đứa cháu trai sống cùng với người phụ nữ kia, nếu không thì một đúa bé ngoan như vậy có thể sẽ bị dạy hư, kể cả con trai bảo bối của bà cũng vậy. Vì thế, bà quyết định: “Dương Dương từ hôm nay trở đi sẽ ở cùng với mẹ! Mẹ sẽ giúp con chăm sóc cho nó!”

Hàn Tú còn muốn nói thêm: “Ha ha ! Rất nhiều năm trở lại đây, cha mẹ đã muốn có thêm nhiều đứa con, kì thật rất muốn sinh thêm thật nhiều trẻ con. Nhưng thân thể của mẹ rất yếu, nên ba con sau khi mẹ sinh con xong thì không muốn mẹ phải sinh tiếp đứa thứ hai!”

“Con sẽ để cả ba đứa ở chỗ của mẹ!” Đường Hạo như trút được gánh nặng, nói như vậy thì cô gái kia của hắn sẽ không còn mệt mỏi vì phải chăm sóc lũ trẻ, thời gian nghỉ ngơi sẽ nhiều hơn.

“Cái gì! Dương Dương và Lạc Lạc là mẹ nhất định sẽ đưa đi nhưng đứa trẻ không thân không thích kia thì tại sao mẹ phải dẫn theo cùng?” Hàn Tú nhíu mày, tỏ rõ ý không muốn đem Nhị Nhị theo.

“Mang theo thêm con của người ta chính là như vậy! Làm tốt thì không có gì để nói, ngược lại nếu xảy ra chuyện gì cũng không cần phải chịu trách nhiệm! một là mẹ đem theo cả cô bé, hai là cả ba đứa ở lại đây!” Đường Hạo xuất ra bản lĩnh đàm phán đối phó với mẹ mình, át chủ bài nằm trong tay hắn.

Quả nhiên…

“Được rồi! Mẹ dẫn đi hết!” Hàn Tú thỏa hiệp nói: “Nhưng mà, con à! Con muốn kết hôn cùng Tiền Lỵ Nhi thì ngàn vạn lần đừng làm việc gì quá phận, tổn thương đến một cô gái tốt. Con cùng với người đàn bà kia tốt nhất nên cắt đứt đi!”

“Con sẽ kết hôn cùng Lỵ Nhi!” Đường Hạo vỗ vai mẹ mình, cam đoan nói.

“Không phải riêng gì người đàn bà kia, mà con còn phải cắt đứt tất cả các mối quan hệ với những người phụ nữ khác nữa nếu con còn muốn kết hôn cùng Lỵ Nhi. Những chuyện trên tạp chí Bát Quái kia thật sự rất dọa người!”

“Vâng! Con biết rồi! ”Đường Hạo nói lại, sau đó lui về phía sau: “Mẹ à! Lát nữa con có có một cuộc họp quan trọng, bon trẻ giao hết cho mẹ nhé! Tạm biệt!”

Nhìn Đường Hạo nóng lòng muốn bỏ đi, Hàn Tú biết con trai bà hình như là thích mẹ của Dương Dương. Không được, không thể được, sao bà có thể để con trai mình thích một phụ nữ như vậy!

Cháu trai bà đã chấp nhận, nhưng mẹ của nó thì không thể chấp nhận.

Nhìn ra ngoài trời mưa phùn đang rơi, từng giọt nước chảy xuống giống như từng giọt nước mắt đàn lăn dài trên khuôn mặt ai đó, Tiểu Ngưng ngồi buồn, tâm trạng càng lúc càng trầm xuống.

Dương Dương đi gặp ông bà nội thế nào? Họ có thích Dương Dương không? Liệu Dương Dương sống cùng họ có ổn hay không?

Bọn họ sẽ không thích cô, sẽ không tiếp nhận mẹ của đứa bé. Ý nghĩ này vừa toát ra trong đầu, Tiểu Ngưng lập tức lắc lắc đầu ngay, tự cười mỉa mai chính mình. Bọn họ còn muốn gì ở cô?

Đối với bọn họ mà nói, cô ngoại trừ là mẹ của cháu nôi họ ra thì chẳng là gì cả.

Tuy Đường Hạo chưa từng nói chuyện sẽ kết hôn cùng Tiền Lỵ Nhi nhưng cô biết sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ kết hôn với cô ta thôi, tuần nào cũng có hẹn với cô ta ra ngoài, không phải hay sao?

Trái tim lại nổi lên mọt hồi đau đớn.

Cô luôn giả bộ như không biết gì, giả bộ ngu ngơ không đếm xỉa đến chuyện của hắn, nhưng lại không thể nào khống chế được bản thân thèm khát được sống ngọt ngào bên cạnh hắn.

Trời ạ, cô có thể trơ mắt nhìn hắn kết hôn cùng người phụ nữ khác sao? Chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ lấy người khác thôi, trái tim cô đã như vỡ ra làm trăm mảnh.

Cô không nên yêu hắn. Yêu hắn chỉ có thống khổ, còn hắn thì lại quá dễ dàng nắm được tình cảm của cô, mọi yêu, giận, buồn, vui của cô đều phụ thuộc vào hắn.

Reng…reng…reng.

Đang ưu sầu thì tiếng chuông cửa vang lên phía sau.

Cô lập tức chạy nhanh đến trước cửa, cầm tai nghe lên nói: “Xin chào! Ngài là….” Nhìn qua màn hình camera, Tiểu Ngưng nhận ra người phụ nữ đang đứng ngoài cửa kia.

Đó là mẹ của Đường Hạo, Đường phu nhân.

\\\

## 157. Chương 157

“Là bác ạ?…Xin chào! Đường phu nhân!” Tiểu Ngưng lễ phép nghênh đón Hàn Tú vào nhà. Vì trời đang mưa, cho nên bên trong hơi tối, Tiểu Ngưng phải bật điện phòng khách lên.

Đèn sáng, Tiểu Ngưng mới nhận thấy trên khuôn mặt của Đường phu nhân không có chút thiện cảm nào đối với cô, ngược lại vẻ mặt càng lúc lại càng trầm xuống.

Đúng như cô đã từng nghĩ, nếu cha mẹ của hắn không thích cô, thì cô cũng không bao giờ có thể mơ đến việc trở thành vợ hắn đường đường chính chính. Nhưng trong nội tâm của cô vẫn hy vọng được cha mẹ hắn chấp nhận. Suy nghĩ này rất mãnh liệt.

Càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, càng khao khát mãnh liệt thì lúc qua đi lại càng muốn níu kéo lại.

Tiểu Ngưng cố gắng duy trì nụ cười, bưng nước hoa quả đặt trên bàn: “Đường phu nhân, xin mời dùng!”

“Ừ!” Hàn Tú chỉ lãm đạm trả lời, sau đó dửng dưng ngồi trên ghế sô pha .

Tiểu Ngưng ngồi yên trên ghế sô pha, nhưng trong lòng thì lại bất an không yên. Vị phu nhân này so với mẹ của cô có lẽ chỉ hơn có hai tuổi, nhưng mẹ cô lại có phần già hơn rất nhiều. Người giàu và người nghèo thật sự quá khác nhau.

“Cô họ Lục?”

“Dạ! Đường phu nhân!”

“Lục tiểu thư, cám ơn cô đã sinh cho tôi một đứa cháu trai nối nghiệp!”

Lời này khiến Tiểu Ngưng không biết phải đáp lại như thế nào. Con là con của cô, không cần ai phải nói lời cảm tạ. Đường phu nhân nói như vậy chẳng khác nào nói cô là người ngoài, chỉ giống như người đẻ mướn, không có quan hệ gì đối với con trai mình. Cô cảm thấy thấy chua xót, tâm trạng nặng nề, ai oán.

Cô cố gắng nhịn xuống sự chua xót trong lòng, cố gắng tỏ ra tự nhiên nói: “Phu nhân đến là muốn tìm Đường Hạo phải không ạ? Cháu sẽ đi gọi điện báo cho anh ấy!”

Cô nóng lòng muốn tránh né ánh mắt gia trưởng trước mặt. Loại ánh mắt này cô thật sự khiến cô cảm thấy xấu hổ, vô cùng thống khổ.

“Không! Tôi tới là tìm cô! Không cần gọi điện báo cho nó biết!” Hàn Tú gọi cô quay trở lại, ngữ khí chậm rãi nói: “Cô ngồi xuống đi!”

Thân thể của Tiểu Ngưng cứng nhắc, máy móc ngồi xuống ghế sô pha, tay lại theo thói quen nắm lại, đặt trên đầu gối.

Rõ ràng hai tay lạnh ngắt như băng, vậy mà lòng bàn tay lại đang toát ra mồ hôi rất nhiều: “Phu nhân đến tìm cháu có chuyện gì ạ? Có phải do thằng bé không ngoan ngoãn?” Không cần hỏi, kì thực cô cũng biết Đường phu nhân đến tìm cô là vì chuyện gì.

“Không phải vì thằng bé! Trẻ con nào mà chẳng nghịch ngợm, có lúc không ngoan cũng là chuyện bình thường. Nhưng Dương Dương kì thật rất ngoan, chúng tôi đều thích nó!”

“Vâng!”

Loại cảm giác chờ đợi nghe mấu chốt vấn đề này thật đúng là giống như một kiểu tra tấn con người. Rất thống khổ, cô cảm thấy cô độc cùng sợ hãi.

Năm đó sau khi Đường tiên sinh đuổi cô đi, cô vẫn còn có mẹ cô để dựa vào mà khóc lóc nhưng bây giờ….

Đường phu nhân đến tìm cô, cô giống như một quân tốt trên bàn cờ, bị tứ phía coi thường, ghét bỏ. Cô không có chút sức lực nào để chống đỡ.

“Lục tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng đã biết Đường Hạo đã đính hôn, và chúng tôi đã sắp xếp một cuộc sống hôn nhân hoàn hảo cho nó!” Thanh âm của Hàn Tú cực kì ôn nhu giống hệt như tên của bà. Ôn nhu nhưng bên trong không kém phần cao ngạo, nghiêm túc rõ ràng, phân biệt rõ khoảng cách giứa bà và Tiểu Ngưng.

Bà cúi đầu, đánh giá cô gái đang ngồi kia. Cũng không tệ lắm, nhưng tục ngữ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Đạo lí lưu truyền ngàn năm qua tuyệt đối không thể sai.

Cô gái này trước kia do chồng bà đem từ hộp đêm về, sau đó lại tiếp tục vào một quán bar khác làm việc. Nói cô ta là người tốt thì liệu có ai tin nổi không?

Hai chữ‘ kết hôn’ giống như một tảng đá nặng đè lên lồng ngực khiến cô không thể thở nổi, nước mắt lại bắt đầu nổi lên.

“Cô có biết không?” Hàn Tú hỏi tựa hồ biết rõ cô sẽ trả lời là ‘có’.

“Biết ạ!” Nói xong một tiếng ‘ biết’, một giọi nước mắt rơi xuống từ trên khuôn mặt cô.

“Vậy vì sao cô vẫn còn ở cùng một chỗ với Đường Hạo?” Hàn Tú tiến lến một bước hỏi. Hôm nay, bà nên vạch trần bộ mặt giả hiệu của con bé này.

“Bởi vì… bời vì … Đứa trẻ…” Từ bỏ đứa con, Đường Hạo là người duy nhất trên thế giới này cô có thể dựa vào.

“Còn có hợp đồng khế ước nữa đúng không? Đường Hạo lấy tiền đồ bạn trai cô ra uy hiếp cô có đúng không?” Trước khi đến gặp Tiểu Ngưng, bà đã điều tra ra được một số việc. Thật không ngờ, vì con bé này mà con trai bà nghĩ hết mọi biện pháp.

“Đúng vậy!”

“Nói như vậy, cô ở bên Đường Hạo có một phần nguyên do rất lớn là để bảo vệ cho người mà cô yêu thương, đúng không?”

“Cháu muốn bảo vệ anh ấy nhưng thật ra thì…” Kì thật chuyện của Lương Bân đối với bản thân cô chỉ là một cái cớ. Một cái cớ để cô ở bên Đường Hạo.

“Tôi không muốn nghe, chỉ muốn biết có đúng thế không?” Hàn Tú giống như một luật sư đang công kích đưa ra câu hỏi cho bị cáo.

Tiểu Ngưng chỉ có thể gật đầu: “Đúng vậy!”

“Vậy thì có thể giải thích rằng cô vốn không có yêu Đường Hạo, đúng không? Cô không thấy mình rất quá phận hay sao? Đường Hạo sắp kết hôn rồi, cô không biết sự xuất hiện của cô khiến cô gái kia chịu bao nhiêu thương tổn sao?”

Nhắc tới điều này, Tiểu Ngưng lại tràn đầy cảm giác áy náy: “Thật xin lỗi ! Cháu thật sự xin lỗi…”

Hàn Tú nhìn Tiểu Ngưng, lại nói tiếp: “Làm người ít nhất phải biết rõ điều mình làm là đúng hay sai. Cô đã sinh cho Đường Hạo một đứa con, điều này không thể chối bỏ. Tôi nghĩ khi Đường Hạo đem đứa bé trở về, nhất định cũng sẽ không có bạc đãi cô. Gia đình chúng tôi cũng mong đưa đứa bé trở về sống trong Đường gia, nhưng đứa bé đó cũng là con của cô, Đường Hạo vẫn để nó mỗi tháng gặp cô hai lần. Cô đã nghĩ kết quả như vậy, sự trưởng thành của đứa trẻ cô không cần phải lo lắng, không phải nên cảm thấy vui hay sao?”

Hàn Tú đem toàn bộ những suy nghĩ lo lắng nói ra, phân tích cho Tiểu Ngưng thấy cái được, cái mất. Nhưng bà vốn là một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, lớn lên lại kết hôn cùng với người chồng yêu thương mình vô cùng nên không hiểu được một đạo lí. Suy nghĩ con người không phải ai cũng như ai, sống cùng với đồ vật này vật nọ còn có tình cảm huống chi là con người, máu mủ ruột thịt của mình.

Bà không bao giờ hiểu được cảm giác của một người mẹ bị buộc phải rởi bỏ con mình, mỗi ngày không được sống cùng con là một cảm giác thống khổ như thế nào. Đặc biệt là với một người mẹ chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì quan trọng hơn ngoài đứa con của mình.

Tiểu Ngưng nghe những lời nói của bà thì càng cúi đầu thấp, muốn phẩn bác nhưng những lời muốn nói ra thì lại nghẹn trong cổ họng , không thốt lên lời.

“Biết rõ Đường Hạo sẽ không cưới cô, lại vẫn còn bám theo nó. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được mục đích của cô! Là tiền, có đúng vậy không?”

“Không! Không” Tiểu Ngưng khàn khàn nói, “Cháu cũng có thể tự kiếm tiến. Bình thường cháu sống tiết kiệm, luôn đủ sống!”

“Vậy là do bạn trai cô? Người tên Lương Bân kia sao?”

“Không! Không….”

“Cô yên tâm, tôi lấy danh dự mình ra đảm bảo bạn trai cô sẽ không việc gì. Cô hãy rời khỏi Đường Hạo, sống một cuộc sống như trước đây! Hai tuần là lại gặp Dương Dương một lần…” Hàn Tú tự nói, kiên định với lòng phải độc ác một chút, Bà không thể trơ mắt nhìn con trai bà phạm sai lầm, cuộc sống lại có một cô vợ bé đi theo nhùng nhằng được.

Như vậy sau này không phải Đường gia sẽ bị rối loạn hay sao, kết quả này đối với ai cũng không tốt. Đường Hạo đã nói sẽ lấy Tiền Lỵ Nhi, trước nay nó vẫn luôn thích Lỵ Nhi. Như vậy, phải để cô gái này đi càng nhanh càng tốt.

Ít nhất sau khi rời bỏ Đường Hạo thì cô ta cũng có được một gia đình hoàn hảo.

“Im lặng có nghĩa là cô đồng ý rời khỏi Đưởng Hạo đúng không?” Bà sốt ruột hỏi: “Cô nên biết liêm sỉ một chút, nếu bây giờ cô không rời khỏi Đường Hạo, sau này khi Dương Dương trưởng thành liệu có thấy xấu hổ không khi biết mẹ nó không phải là vợ chính thức của ba nó hay sao?”

Nước mắt Tiểu Ngưng lại tiếp tục tuôn rơi: “Đúng vậy! Những lời Đường phu nhân nói đều không sai!”

\\\

## 158. Chương 158

“Nếu cô còn còn tự trọng thì đừng có làm kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác. Tốt nhất cô nên rời khỏi Đường Hạo, nếu không đợi một ngày nào đó nó chán cô rồi thì cái gì cô cũng không chiếm được. Lúc đó, Dương Dương nó cũng không muốn có một người mẹ giống như cô, nên cô không cần viện cớ này để lưu lại. Nếu cô đồng ý rời đi, tôi có thể bảo đảm sẽ khiến Đường Hạo không quấy rầy cô. Cô sẽ hoàn toàn tự do. Xin hãy rời khỏi con trai của tôi, có được không?” Những lời cuối cùng trước khi rời đi của Đường phu nhân cứ văng vẳng bên tai Tiểu Ngưng.

Những lời này như một xô nước lạnh dội lên người Tiểu Ngưng, khiến cô tỉnh lại.Cô không nên lún sâu vào hắn. Hắn rồi cũng sẽ cùng người phụ nữ khác kết hôn. Cô sao lại muốn mình trở thành người đàn bà đê tiện, không biết liêm sỉ đi phá hoại gia đình người khác bị người ta coi thường phỉ nhổ. Không, không bao giờ, cô không muốn bị người ta khinh ghét, rồi còn cả con cô nữa, nó cũng sẽ bị coi thường giống như cô.

Khó sống, thật sự rất khó chịu đến mức nước mắt tuôn ra. Cô bất lực co tròn mình lại trên ghế sô pha.

Đây là việc quá khó khăn, cô phải rời đi khỏi hắn, rời bỏ con của cô. Yêu hắn suốt sáu năm qua, mỗi ngày cô đều khao khát được nhìn thấy hắn, mỗi phút mỗi giây đều không quên được hắn.

Chẳng lẽ số phận của cô chỉ là được nép vào một góc khuất, trộm nhìn hắn, hay chỉ được chạm vào hắn trên những bức ảnh trong mỗi tờ tạp chí sao?

Cô nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cô rất thích mỗi ngày vừa mở mắt là được trông thấy hắn. Được nấu cơm cho hắn, nhìn hắn ăn đồ ăn cô nấu, giặt quần áo cho hắn, mỗi ngày có thể đấm bóp lưng cho hắn. Cô thích nụ hôn nồng nàn của hắn, thích nghe tiếng thở nóng bỏng và mãnh liệt của hắn, thích ngẫu nhiên giống như đứa trẻ cùng cô đùa giỡn.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt đầy nước mắt bỗng xuất hiện một tia hạnh phúc, rất nhanh, giống như phù dung dưới nước, sớm nở chóng tàn, như gió thoảng mây trôi mà biến mất.

Giờ đây, hắn đối xử với cô rất tốt, khiến cô cảm thấy quyến luyến không rời. Cô không muốn khoảng thời gian được sống với hắn như một gia đình này sẽ bị phá bỏ.

Vì sao cô không thể có được tình yêu? Chỉ vì thân phận cô thấp hèn thôi sao? Sáu năm trước cũng vậy mà sáu năm sau cũng vậy, đây rốt cuộc số mệnh hay nghiệp chướng của cô?

Nước mắt lại tràn ra càng nhiều, từ đôi mắt đã sưng đỏ của cô chảy xuống. Cảm thấy thật cô độc, bất hạnh, khoảnh khắc này cô chỉ muốn được nhào vào lòng hắn, muốn hắn ôm chặt lấy mình, được nghe một lời hứa từ miệng hắn.

Hứa hẹn. Đôi mắt ngập nước của cô bỗng lóe lên một tia hy vọng, mang theo dũng khí tự trấn an bản thân. Cô muốn hỏi hắn, hỏi hắn có phải đã yêu cô hay không, có thể vì cô mà từ bỏ cô gái kia.

Trái tim cô bỗng nhảy lên, trong phòng yên tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của nó. Thình thịch, Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Sau đó, một bước, một bước tiến đến gần chiếc điện thoại.

Cô nên tự mình chủ động một lần. Bởi vì cô muốn cho con mình một gia đình bình thường. Cũng là, tự cho bản thân mình một gia đình có hắn hoàn toàn thuộc về cô.

Cô hiện tại thật sự rất cần hắn. Cô không muốn một mình đương đầu với những chuyện khó khăn, đau xót. Cô muốn hắn xuất hiện trước mặt cô, ở bên, an ủi, cùng cô vượt qua những sóng gió này.

Tay run rẩy cầm điện thoại lên, cô lấy hết tất cả dũng khí của mình, hít sâu một hơi, nhấn xuống một dãy số quen thuộc.

Tiếng nhạc chờ điện thoại lúc này đây đúng là loại tra tấn, cô căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, lo lắng đến mức quên thở.

Ngay lúc cô cắn môi nín thở sắp không chịu nổi thì điện thoại rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh bắt máy của hắn.

“Alo? Có chuyện gì?” Từ điện thoại truyền đến một giọng nói của một người đàn ông cực kì có sức hút. Bất quá, ngữ điệu có phần lạnh nhạt, cơ hồ nghe ra cả sự phiền chán của đối phương.

Cả thân người đang khẩn trương bỗng nghe được giọng nói của hắn thì giống như bị kích thích bởi axit pantonetic\*. Căn bản không để ý đến giọng điệu của hắn, cô hỏi ngay: “Hạo! Anh bây giờ có thể về với em ngay được không?”

“Tôi hiện tại đang bận!” Lần này, giọng nói của hắn nghe còn phiền chán hơn nhiều: “Tôi không phải đã nói với cô, không được gọi điện cho tôi hay sao? Cô không nhớ à?”

Tiểu Ngưng đờ người, tay vẫn cầm điện thoại, trái tim giống như đang bị cắt ra làm mấy phần, nhưng ý thức vẫn còn, chậm rãi nói với hắn : “Hạo! Hiện tại em rất cần anh, anh về có được không?”

“Cô phiền thật!” Hắn lạnh lùng phun ra ba từ, sau đó nói luôn: “Không nói chuyện nữa!”

Qua điện thoại, cô nghe được tiếng nhạc cổ điển tao nhã, còn có ai đang nói với hắn ‘Em vào toilet một chút!’, Tiểu Ngưng thấp giọng hỏi: “Hạo! Anh đang ở đâu? Ở cùng với ai?” Khống chế không nổi mà hỏi dồn, cô quên cả khóc.

Hắn trầm mặc một giây, sau đó mở miệng hỏi: “Cô muốn hỏi cái gì?”

“Em muốn biết! Anh đang ở cùng với ai? Đang làm gì?” Cô thật sự rất muốn biết, hổn hển bật dậy.

“Tôi và Tiền Lỵ Nhi đang dùng cơm!” Hắn không có giấu diếm, thanh âm lộ rõ vẻ nghiêm túc: “Tôi cúp máy đây!”

“Em muốn anh trở về” Tiểu Ngưng khó lắm mới được một lần chủ động đáp lại cô lại chỉ là những âm thanh “tút tút” vang lên trong điện thoại.

Chiếc điện thoại từ tay cô chầm chầm rớt xuống nền nhà, Tiểu Ngưng run rẩy không ngừng: “Đường Hạo! Anh rốt cuộc giữ tôi bên cạnh để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn dục vọng của anh thôi sao?”

Hắn là thế, không chút giấu giếm tự mình nói với cô, hắn đang ở cùng người phụ nữ khác.

Ha ha…. Hắn căn bản không để ý đến cảm giác của cô, ngay cả một lời nói dối cũng không muốn nói với cô.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Hạo! Ai vừa gọi cho anh vậy?” Trở lại chỗ ngồi, Tiền Lỵ Nhi cầm dao nĩa, xắt đồ ăn trong đĩa, hai mắt nhìn biểu tình trên khuôn mặt hắn.

“Người thuê nhà!” Hắn tùy tiện đáp, cũng chẳng để ý.

“Vâng! Có việc sao? Nếu vội thì anh cứ đi!” Tiền Lỵ Nhi giả bộ rất hiểu chuyện, rộng lượng nói.

Đường Hạo liếc nhìn cô một cái, rồi nói nhanh: “Không có việc gì quan trong cả! Để mai!” Tất cả mọi phụ nữ đều thế hay sao? Được hắn cưng chiều sinh kiêu, dám bảo hắn trở về.

Hắn nhất định phải để cho cô ta hiểu thân phận của mình là gì. Cô không có quyền gì cả, trong hợp đồng cũng đã ghi rất rõ cô không có quyền quản lí xem hắn đi đâu hay ở cùng ai.

“Vâng! Tuyệt vời!” Tiền Lỵ Nhi mỉm cười vui vẻ, chớp mắt hỏi: “Vậy hôm nay đi chơi theo sự sắp xếp của em nhé!”

“Được!” Đường Hạo nhếch mày kiếm. Động tác đơn giản nhưng lại có mị lực vô cùng, đủ để hút hồn cô gái đối diện, thậm chí cả những cô gái xung quanh cũng thần hồn điên đảo vì hắn.

\\\

## 159. Chương 159

“Hi Hi… Em muốn hôm nay mình đi xem phim, có một bộ phim mới của Hollywood mới công chiếc, sau đó đi ngắm cảnh đêm, cùng ăn cua biển!”

“Được!” Đường Hạo căn bản không để ý xem cô ta nói gì, chỉ lặp lại duy nhất một từ.

Tốt, nếu cô không muốn xé bỏ vỏ bọc của mình, hắn cũng không ngại mà giúp cô xé toang ra.

Để xem, kết quả cuối cùng ai mới là người thương tâm khổ sở.

Tiền Lỵ Nhi hôm nay thật cao hứng, bởi vì mẹ chồng tương lai đã cam đoan với cô, Đường Hạo sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô. Cũng cam đoan, đứa trẻ kia sẽ do bọn họ chăm sóc, quyết không để phiền đến cô.

\*Axit Pantothenic :hay còn gọi là vitamin B5, được RJ Williams phát hiện vào năm 1933 và sau đó đã được tìm thấy ở dạng vitamin. Axit Pantothenic cần thiết cho sự hình thành coenzym-A và đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất và tổng hợp cacbohydrat, protein, và mỡ. Về mặt lâm sàng, pantothenic acid là cần thiết cho sự tổng hợp của các tế bào máu đỏ, sự trao đổi chất steroid, neuron hoạt động, và kích thích sản xuất kháng thể. Nguồn thường gặp của axit pantothenic là trong pho mát, ngô, trứng, gan, thịt, lạc, đậu Hà Lan, đậu nành, men bia rượu, và mầm lúa mì. Bởi vì sự xuất hiện rộng của nó việc thiếu pantothenic acid là rất hiếm, trừ khi thiết kế đặc biệt cho mục đích điều tra sinh hóa.

“Nếu cô còn còn tự trọng thì đừng có làm kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác. Tốt nhất cô nên rời khỏi Đường Hạo, nếu không đợi một ngày nào đó nó chán cô rồi thì cái gì cô cũng không chiếm được. Lúc đó, Dương Dương nó cũng không muốn có một người mẹ giống như cô, nên cô không cần viện cớ này để lưu lại. Nếu cô đồng ý rời đi, tôi có thể bảo đảm sẽ khiến Đường Hạo không quấy rầy cô. Cô sẽ hoàn toàn tự do. Xin hãy rời khỏi con trai của tôi, có được không?” Những lời cuối cùng trước khi rời đi của Đường phu nhân cứ văng vẳng bên tai Tiểu Ngưng.

Những lời này như một xô nước lạnh dội lên người Tiểu Ngưng, khiến cô tỉnh lại.Cô không nên lún sâu vào hắn. Hắn rồi cũng sẽ cùng người phụ nữ khác kết hôn. Cô sao lại muốn mình trở thành người đàn bà đê tiện, không biết liêm sỉ đi phá hoại gia đình người khác bị người ta coi thường phỉ nhổ. Không, không bao giờ, cô không muốn bị người ta khinh ghét, rồi còn cả con cô nữa, nó cũng sẽ bị coi thường giống như cô.

Khó sống, thật sự rất khó chịu đến mức nước mắt tuôn ra. Cô bất lực co tròn mình lại trên ghế sô pha.

Đây là việc quá khó khăn, cô phải rời đi khỏi hắn, rời bỏ con của cô. Yêu hắn suốt sáu năm qua, mỗi ngày cô đều khao khát được nhìn thấy hắn, mỗi phút mỗi giây đều không quên được hắn.

Chẳng lẽ số phận của cô chỉ là được nép vào một góc khuất, trộm nhìn hắn, hay chỉ được chạm vào hắn trên những bức ảnh trong mỗi tờ tạp chí sao?

Cô nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cô rất thích mỗi ngày vừa mở mắt là được trông thấy hắn. Được nấu cơm cho hắn, nhìn hắn ăn đồ ăn cô nấu, giặt quần áo cho hắn, mỗi ngày có thể đấm bóp lưng cho hắn. Cô thích nụ hôn nồng nàn của hắn, thích nghe tiếng thở nóng bỏng và mãnh liệt của hắn, thích ngẫu nhiên giống như đứa trẻ cùng cô đùa giỡn.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt đầy nước mắt bỗng xuất hiện một tia hạnh phúc, rất nhanh, giống như phù dung dưới nước, sớm nở chóng tàn, như gió thoảng mây trôi mà biến mất.

Giờ đây, hắn đối xử với cô rất tốt, khiến cô cảm thấy quyến luyến không rời. Cô không muốn khoảng thời gian được sống với hắn như một gia đình này sẽ bị phá bỏ.

Vì sao cô không thể có được tình yêu? Chỉ vì thân phận cô thấp hèn thôi sao? Sáu năm trước cũng vậy mà sáu năm sau cũng vậy, đây rốt cuộc số mệnh hay nghiệp chướng của cô?

Nước mắt lại tràn ra càng nhiều, từ đôi mắt đã sưng đỏ của cô chảy xuống. Cảm thấy thật cô độc, bất hạnh, khoảnh khắc này cô chỉ muốn được nhào vào lòng hắn, muốn hắn ôm chặt lấy mình, được nghe một lời hứa từ miệng hắn.

Hứa hẹn. Đôi mắt ngập nước của cô bỗng lóe lên một tia hy vọng, mang theo dũng khí tự trấn an bản thân. Cô muốn hỏi hắn, hỏi hắn có phải đã yêu cô hay không, có thể vì cô mà từ bỏ cô gái kia.

Trái tim cô bỗng nhảy lên, trong phòng yên tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của nó. Thình thịch, Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Sau đó, một bước, một bước tiến đến gần chiếc điện thoại.

Cô nên tự mình chủ động một lần. Bởi vì cô muốn cho con mình một gia đình bình thường. Cũng là, tự cho bản thân mình một gia đình có hắn hoàn toàn thuộc về cô.

Cô hiện tại thật sự rất cần hắn. Cô không muốn một mình đương đầu với những chuyện khó khăn, đau xót. Cô muốn hắn xuất hiện trước mặt cô, ở bên, an ủi, cùng cô vượt qua những sóng gió này.

Tay run rẩy cầm điện thoại lên, cô lấy hết tất cả dũng khí của mình, hít sâu một hơi, nhấn xuống một dãy số quen thuộc.

Tiếng nhạc chờ điện thoại lúc này đây đúng là loại tra tấn, cô căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, lo lắng đến mức quên thở.

Ngay lúc cô cắn môi nín thở sắp không chịu nổi thì điện thoại rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh bắt máy của hắn.

“Alo? Có chuyện gì?” Từ điện thoại truyền đến một giọng nói của một người đàn ông cực kì có sức hút. Bất quá, ngữ điệu có phần lạnh nhạt, cơ hồ nghe ra cả sự phiền chán của đối phương.

Cả thân người đang khẩn trương bỗng nghe được giọng nói của hắn thì giống như bị kích thích bởi axit pantonetic\*. Căn bản không để ý đến giọng điệu của hắn, cô hỏi ngay: “Hạo! Anh bây giờ có thể về với em ngay được không?”

“Tôi hiện tại đang bận!” Lần này, giọng nói của hắn nghe còn phiền chán hơn nhiều: “Tôi không phải đã nói với cô, không được gọi điện cho tôi hay sao? Cô không nhớ à?”

Tiểu Ngưng đờ người, tay vẫn cầm điện thoại, trái tim giống như đang bị cắt ra làm mấy phần, nhưng ý thức vẫn còn, chậm rãi nói với hắn : “Hạo! Hiện tại em rất cần anh, anh về có được không?”

“Cô phiền thật!” Hắn lạnh lùng phun ra ba từ, sau đó nói luôn: “Không nói chuyện nữa!”

Qua điện thoại, cô nghe được tiếng nhạc cổ điển tao nhã, còn có ai đang nói với hắn ‘Em vào toilet một chút!’, Tiểu Ngưng thấp giọng hỏi: “Hạo! Anh đang ở đâu? Ở cùng với ai?” Khống chế không nổi mà hỏi dồn, cô quên cả khóc.

Hắn trầm mặc một giây, sau đó mở miệng hỏi: “Cô muốn hỏi cái gì?”

“Em muốn biết! Anh đang ở cùng với ai? Đang làm gì?” Cô thật sự rất muốn biết, hổn hển bật dậy.

“Tôi và Tiền Lỵ Nhi đang dùng cơm!” Hắn không có giấu diếm, thanh âm lộ rõ vẻ nghiêm túc: “Tôi cúp máy đây!”

“Em muốn anh trở về” Tiểu Ngưng khó lắm mới được một lần chủ động đáp lại cô lại chỉ là những âm thanh “tút tút” vang lên trong điện thoại.

Chiếc điện thoại từ tay cô chầm chầm rớt xuống nền nhà, Tiểu Ngưng run rẩy không ngừng: “Đường Hạo! Anh rốt cuộc giữ tôi bên cạnh để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn dục vọng của anh thôi sao?”

Hắn là thế, không chút giấu giếm tự mình nói với cô, hắn đang ở cùng người phụ nữ khác.

Ha ha…. Hắn căn bản không để ý đến cảm giác của cô, ngay cả một lời nói dối cũng không muốn nói với cô.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Hạo! Ai vừa gọi cho anh vậy?” Trở lại chỗ ngồi, Tiền Lỵ Nhi cầm dao nĩa, xắt đồ ăn trong đĩa, hai mắt nhìn biểu tình trên khuôn mặt hắn.

“Người thuê nhà!” Hắn tùy tiện đáp, cũng chẳng để ý.

“Vâng! Có việc sao? Nếu vội thì anh cứ đi!” Tiền Lỵ Nhi giả bộ rất hiểu chuyện, rộng lượng nói.

Đường Hạo liếc nhìn cô một cái, rồi nói nhanh: “Không có việc gì quan trong cả! Để mai!” Tất cả mọi phụ nữ đều thế hay sao? Được hắn cưng chiều sinh kiêu, dám bảo hắn trở về.

Hắn nhất định phải để cho cô ta hiểu thân phận của mình là gì. Cô không có quyền gì cả, trong hợp đồng cũng đã ghi rất rõ cô không có quyền quản lí xem hắn đi đâu hay ở cùng ai.

“Vâng! Tuyệt vời!” Tiền Lỵ Nhi mỉm cười vui vẻ, chớp mắt hỏi: “Vậy hôm nay đi chơi theo sự sắp xếp của em nhé!”

“Được!” Đường Hạo nhếch mày kiếm. Động tác đơn giản nhưng lại có mị lực vô cùng, đủ để hút hồn cô gái đối diện, thậm chí cả những cô gái xung quanh cũng thần hồn điên đảo vì hắn.

“Hi Hi… Em muốn hôm nay mình đi xem phim, có một bộ phim mới của Hollywood mới công chiếc, sau đó đi ngắm cảnh đêm, cùng ăn cua biển!”

“Được!” Đường Hạo căn bản không để ý xem cô ta nói gì, chỉ lặp lại duy nhất một từ.

Tốt, nếu cô không muốn xé bỏ vỏ bọc của mình, hắn cũng không ngại mà giúp cô xé toang ra.

Để xem, kết quả cuối cùng ai mới là người thương tâm khổ sở.

Tiền Lỵ Nhi hôm nay thật cao hứng, bởi vì mẹ chồng tương lai đã cam đoan với cô, Đường Hạo sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô. Cũng cam đoan, đứa trẻ kia sẽ do bọn họ chăm sóc, quyết không để phiền đến cô.

\*Axit Pantothenic :hay còn gọi là vitamin B5, được RJ Williams phát hiện vào năm 1933 và sau đó đã được tìm thấy ở dạng vitamin. Axit Pantothenic cần thiết cho sự hình thành coenzym-A và đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất và tổng hợp cacbohydrat, protein, và mỡ. Về mặt lâm sàng, pantothenic acid là cần thiết cho sự tổng hợp của các tế bào máu đỏ, sự trao đổi chất steroid, neuron hoạt động, và kích thích sản xuất kháng thể. Nguồn thường gặp của axit pantothenic là trong pho mát, ngô, trứng, gan, thịt, lạc, đậu Hà Lan, đậu nành, men bia rượu, và mầm lúa mì. Bởi vì sự xuất hiện rộng của nó việc thiếu pantothenic acid là rất hiếm, trừ khi thiết kế đặc biệt cho mục đích điều tra sinh hóa.

\\\

## 160. Chương 160

Một mình ngồi trong căn phòng khách tối om, Tiểu Ngưng nhìn thẳng ra phía cửa chính. Cô không biết mình đã ngồi trên mặt đất bao lâu, chỉ biết từ lúc cúp điện thoại cô không hề dịch chuyển.Cô muốn chờ hắn, bây giờ điều mà cô chỉ có duy nhất một điều muốn biết ở hắn. Muốn hỏi, rốt cuộc cô là gì đối với hắn? Trong lòng hắn rốt có cô hay không?Cô không tin, khoảng thời gian hai người ngọt ngào chung sống vừa qua tất cả chỉ là giả dối. Tất cả chỉ là trò đùa của hắn.Ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng sột soạt đáp lại suy nghĩ của cô. Cánh cửa từ từ được mở ra, ánh đèn phía ngoài hắt vào trong, giống như những tia hi vọng nhỏ nhoi chiếu vào một tâm hồn vô vọng.Đường Hạo tiện tay bật đèn, cả căn phòng sáng trưng.Vừa tháo được đôi giày ra, ngước lên, đập ngay vào mắt hắn lại là một thân ảnh quen thuộc thất thần ngồi trên ghế sô pha. Tóc tai cô bù xù, khuôn mặt thì lại trắng bệch, trông chẳng khác nào nữ quỷ dọa người. Đường Hạo đang có phần tức giận, nhìn thấy cô như vậy tâm trạng lại càng phiền chán hơn.Cô ta đang muốn làm cái gì? Thu hút hắn sao?Hừ! Cô đã tính toán sai hay là quá tự đề cao bản thân mình, nhìn bộ dạng này của cô, hắn căn bản chẳng có chút hứng thú nào.Nhăn đầu lông mày lại, hắn không tỏ vẻ tức giận, nhấc chân bước thẳng lên lầu. Phụ nữ như vậy, hắn mặc kệ.Lúc này, người đang nhìn hắn, nước mắt tuôn trào không ngừng. Cô muốn chạy lên ôm lấy hắn, muốn vùi mặt vào lòng hắn. Nhưng hai chân cô cứ bất động, chết lặng, chua xót: “Đường Hạo, anh đừng đi!”Hắn nhắm mắt làm ngơ, ngay cả đầu cũng không quay lại, bước chân cũng không dừng, cứ thẳng tiến mà đi tiếp.“Đường Hạo, anh thật sự không để ý đến tôi sao?” Tiểu Ngưng nhìn tấm lưng của hắn mà hét lớn, mong hắn sẽ quay đầu lại nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt.Cuối cùng, cô vẫn thất vọng rồi! Đường Hạo chẳng hề có chút phản ứng nào, cứ như vậy mà rời khỏi tầm mắt cô.Một lúc sau, cô đứng dậy, dọn dẹp một số đồ trong căn phòng. Xong xuôi, vịn cầu thang mang theo nước mắt ủy khuất đi đến phòng của hắn.Toàn thân vẫn còn vương những giọt nước, Đường Hạo vừa tắm xong bước ra, nhìn người phụ nữ đang dựa mình ở cửa phòng nói: “Hôm nay tôi không có hứng thú với cô!”Trái tim Tiểu Ngưng bị lời nói này của hắn xé rách. Đau đớn, nhắm mắt lại, sau một hồi mới mở mắt ra, giọng nói khô khốc, nghẹn ngào: “Đường Hạo, anh có từng yêu thương tôi dù chỉ là một chút thôi hay không?”“Tôi hiện tại không muốn bàn vấn đề này! Cô mau trở về phòng mình tắm rửa rồi ngủ đi!” Hắn một tay dùng khăn mặt lau khô thân thể ẩm ướt, sau đó vứt cái khăn sang một bên, chui vào trong chăn lụa tơ tằm muốn đi ngủ.Động tác tao nhã nhưng cũng thật vô tình. Hắn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái liếc mắt nữa.Tiểu Ngưng nhanh chóng cắn chặt lấy cánh môi anh đào, tự nhắc mình có thêm dũng khí. Nhẹ nhàng ngồi bên giường hắn, nắm lấy cánh tay của hắn : “Đường Hạo, anh có thể ôm em được không?” Yêu câu này của cô bị lỡ mất một bước. Vốn dĩ cô muốn hỏi hắn có yêu hay không? Hay đã từng thích cô hay chưa? Nhưng lại không thốt lên lời, giây phút này đây, cô chỉ muốn được hắn yêu thương.Hành động hôm nay của cô khiến hắn vô cùng chán ghét. Đầu tiên là đột nhiên gọi điện thoại, sau đó lại giống như nữ quỷ ngồi trên sàn nhà, bây giờ lại bày ra cái bộ dạng nửa sống nửa chết này hỏi hắn đủ vấn đề. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Ngu ngốc, nhàm chán, muốn hắn áy náy hay sao?“Tôi nói rồi, giờ không có hứng thú với cô! Cô nhanh trở về phòng ngủ đi!” Hắn dựa mình vào thành giường, lạnh lùng chỉ ra cửa, ý bảo cô mau rời khỏi đây.Nước mắt Tiểu Ngưng rơi như mưa, loạng choạng lắc lắc đầu, rồi vùi đầu vào lồng ngực của hắn: “Anh đừng đuổi em đi được không? Đừng đuổi em!” Cha hắn đuổi cô, mẹ hắn cũng đuổi cô, cô không quan tâm. Hắn cũng không cần cô nữa sao? Tay cô cứ ôm chặt lấy hắn.“Trở về phòng cô đi! Nhìn cô như thế này thật đáng ghét!” Hắn tùy ý để cô ôm lấy, mặc kệ không có ý đáp lại.Hai má chôn trên bả vai của hắn, tuyệt vọng, hai mắt nhắm chặt lại. Nghẹn ngào hỏi lại, giống như đang hỏi chính bản thân mình: “Anh thích… chính là Tiền tiểu thư….Anh vẫn sẽ cùng cô ấy kết hôn… Em biết…..Em biết!”“Ttôi cũng chưa bao giờ giấu diếm cô! Đừng cố làm cho tôi có cảm giác áy náy!” Hắn đẩy cô ra, thản nhiên thừa nhận.Cánh môi của cô run rẩy, cả thân thể cũng run theo, nhanh chóng đứng dậy: “Anh nghỉ ngơi đi! Tôi đi!”Nói xong, cô nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi phòng hắn.Đã không còn cớ để ở lại, cũng không còn một lí do để cô lưu luyến.….Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngưng vẫn giống như mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng cẩn thận, không có gì lạ thường.Mặc quần áo chỉnh tề, Đường Hạo ngồi uống cà phê, nhìn thân hình đang bận rộn kia nhắc nhở: “Cô cuối cùng cũng hiểu rõ vị trí như thế nào là phù hợp với mình rồi!”“Tôi biết!” Tiểu Ngưng gật đầu nói.Hắn lạnh lùng thờ ơ liếc nhìn cô một cái, rất hài lòng với tình hình trước mặt. Không thể phá vỡ mọi thứ hiện nay chỉ vì một người đàn bà đã phản bội mình. Và, quan trọng là hắn sẽ không lấy cô làm vợ.“Sau này, tôi sẽ không hỏi linh tinh, cũng sẽ không gọi điện làm phiền đến anh!” Cô vẫn quay lưng về phía hắn, một ánh mắt cũng không liếc qua. Không phải cô oán hận hắn, cô sợ một khắc nếu cô quay lưng lại nhìn hắn, mọi dũng khí trong cô sẽ tan biến nhanh hơn cả bọt xà phòng.“Như vậy là tốt!” Hắn lau sạch môi mỏng, từ phía sau bước đến ôm lấy tấm lưng Tiểu Ngưng. Cánh môi áp xuống vành tai cô: “Nhớ rõ, mỗi giây mỗi phút đều phải chú ý giữ lấy hình ảnh đẹp đẽ của mình. Đứng có như tối hôm qua, giống ma giống quỷ khiến tôi thấy sợ. Làm tôi chán ghét chẳng có điều gì tốt đẹp đến với cô đâu!”Sự trầm mặc của cô, hắn coi đó là biểu hiện cô đang cam chịu.Miết lên cánh môi của cô, giọng khàn khàn ra lệnh : “Khuya hôm nay, tự mình ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tôi muốn cô phải nhớ rõ!”Tiểu Ngưng né tránh bàn tay hắn nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.“Nói đi, có nghe không?”“Nghe rồi.”Cô nhẹ nhàng đáp.“Ngoan!” Cuối cùng, vỗ nhẹ lên hai má phấn của cô, Đường Hạo mới cầm cặp tài liệu bước ra khỏi nhà.Tiểu Ngưng lại tiếp tục rơi nước mặt. Cuối cùng, dùng khăn tay lau khô khuôn mặt đẫm lệ, từ trong phòng đi ra, trên tay còn xách thêm một túi du lịch.Cô nhìn lại toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này một lần cuối. Nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa trên bàn. Cô không có mang theo gì nhiều, nhưng cũng không bỏ lại bất cứ vật nhỏ gì, chỉ yên lặng rời đi.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*“Dì … Đây là nơi nào vậy ạ? Vì sao chúng ta phải đến nơi này?” Nhị Nhị vểnh cặp môi đỏ lên hỏi, nhấc chân đã mấy cục sỏi đá trên đường. Hôm qua, đột nhiên dì đến vườn trẻ đón cô bé, rồi sau đó hai dì cháu cùng đi đến nơi có cái tên rất kì quái.Nơi này không có những nhà cao tầng, không có các cửa hàng buôn bán, không có những con đường cái rộng rãi. Thật kì quái..“Ừ…Nơi này không khí rất tốt, Chúng ta sẽ sống ở đây một thời gian ngắn… Vậy nha!” Tiểu Ngưng cố gắng mỉm cười, không muốn đứa trẻ phát hiện ra sự bất thường của mình.“Chúng ta không đưa Dương Dương theo ạ? Còn cả chú kia nữa?” Cô bé càng thêm tò mò hỏi.“Họ không theo chúng ta!” Khóe miệng Tiểu Ngưng kéo dài ra. Đường Hạo…hắn có lẽ sẽ không tìm cô, mà cho dù muốn tìm thì trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm đến vùng nông thôn hẻo lánh này được.Một câu nghe được sẽ không có ai theo, chỉ có mình và dì thôi, Nhị Nhị cao hứng vung tay lên. “Thật tốt quá dì là của con! Dì sẽ là của mình con thôi… Của riêng con…”“Kìa ! Nhị Nhị! Từ giờ phải nghe lời dì nhà! Đừng khiến dì tức giận nghe không?” Tiểu Ngưng rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào mở miệng nói ra một câu đùa vui.“Vâng! Con nhất định sẽ ngoan, sẽ nghe lời…. ha ha ..” Nhị Nhị hưng phấn hô lớn.

## 161. Chương 161

“Tìm được chưa? ”Đường Hạo gắt hỏi trợ lí, mái tóc của hắn của hắn rỗi bù, hiển nhiên là chưa chải chuốt qua. Bất quá cũng chỉ làm vẻ điển trai của hắn giảm đi một phần nhỏ sự quyến rũ.“Vẫn chưa có!” Trợ lí nhanh chóng trả lời, cảm giác thật kì quái, chỉ là một phụ nữ cùng một đứa trẻ con mà không điều tra được chút thông gì, “Vâng, đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm, sẽ có kết quả nhanh thôi ạ.”Đường Hạo tựa người vào ghế da, nhắm mắt lại cố nghĩ xem cô có thể đến nơi nào. Ở đây cô không còn người thân, cũng không có họ hàng hay bạn bè nào, “Chỗ Lương Bân kia đã điều tra chưa?”“Đã cho người theo dõi nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối”“Theo dõi các cuộc gọi của hắn. Hắn vẫn cần phải liên lạc với con. Ghi lại tất cả danh bạ những cuộc gọi đó! ”Đường Hạo bình tĩnh phân tích, hai mắt đen đặc đầy hận ý.“Dạ! Tôi sẽ cho theo dõi chi tiết.”Đường Hạo khoát tay, ý bảo trợ lí đi ra. Khoảnh khắc sau khi cửa đóng lại, hắn đem laptop đập ngay xuống nền nhà, rồi bao nhiêu đồ bị hắn ném tung tóe, những chiếc bút xoay tròn như những bánh xe lăn rời rạc.“Lục Giai Ngưng! Cô lại một lần nữa rời khỏi tôi, thật muốn khiêu khích sự nhẫn nại của tôi sao? Tốt nhất đừng để cho tôi tóm được cô, bằng không cái giá cô phải trả không rẻ chút nào…” Hắn lạnh lùng đến cực điểm, bàn tay siết chặt thành một nắm, đập thật mạnh xuống chiếc bàn làm việc.Nhị Nhị đã vào nhà trẻ của thôn, còn Tiểu Ngưng thì xin được một chân tạp vụ trong một khu nhà nghỉ cho khách thập phương. Tuy tiền công không cao, nhưng chi phí sinh hoạt ở đây cũng thấp cho nên vẫn duy trì được cuộc sống của cô cùng Nhị Nhị.Nơi này thực hẻo lánh, trước đây cô cũng chưa từng nghe qua có một nơi như thế này. Nhưng phong cảnh núi non nơi đây rất đẹp nên hai năm nay thu hút không ít các đoàn khách du lịch đến thăm quan.Cho nên nơi này có rất nhiều khu nhà nghỉ, cũng coi như là cô cũng Nhị Nhị luôn có nơi để tá túc tạp thời.Đang lúc cô chuẩn bị đem chậu ga trải giường đầy vừa mới giặt xong ra sân phơi thì nghe có tiếng xôn xao từ bên ngoài truyền đến.“Ôi! Lại có đoàn khách nào đến đây sao?”Chà. Cô hôm nay lại phải bận rộn rồi.Phía sau cửa chính của khu nhà nghỉ này có một quầy đăng kí và tiếp đãi khách du lịch, chính giữa là một khoảng sân lớn nơi mọi người tập trung, dừng chân sau những chuyến tham quan.Tiểu Ngưng đang phơi những tấm ga lên dây. Sức nặng của những tấm ga này khiến thân thể mảnh mai của cô phải gồng lên khó nhọc, áo bị nước thấm ướt. Thực sự việc này đã vượt quá sức của cô. Nhưng bất quá, cô vẫn cố sức, phải làm cho bằng được.Bà chủ ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang nhiệt tình giới thiệu khu nhà nghỉ với một vị khách: “Tiên sinh, ngài đừng nhìn chỗ này của chúng tôi nhỏ bé mà coi thường nhé. Phòng nào ở đây cũng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát.”Một người đàn ông mặc âu phục tinh tươm, lịch sự không giống khách du lịch. Hắn chẳng để ý đến lời giới thiệu của bà chủ, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng nơi như đang tìm kiếm gì đó.Căn cứ theo bản ghi chép các số điện thoại gọi đến của Lương Bân, suốt hai ngày nay chỉ có duy nhất một số rất lạ gọi từ một vùng của Đài Loan. Chính là số điện thoại của khu nhà nghỉ này.Qua điểu tra, hắn biết người phụ nữ tên Lục Giai Ngưng kia đang làm việc tại đây. Hắn cấp tốc chạy xe bất kể đường xá hay ngày đêm để tới đây. Quay qua hỏi : “Bà chủ! Lục Giai Ngưng đang ở chỗ nào?” Thanh âm như gió quét khiến người ở sau lớp chăn ga đang phơi tung bay phấp phới cũng giật mình vô thức mà ló mặt ra.Mà khi ánh mắt Lục Giai Ngưng mới vừa chạm đến người một thân tây phục kia, đã ngay lập tức quay đầu bỏ chạy như gặp phải ma.“Đứng lại! Lục Giai Ngưng! Cô đứng lại cho tôi!” Đương Hạo lạnh như băng hô lớn.Lục Giai Ngưng giả điếc làm ngơ, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Cô biết rõ nếu bị hắn bắt được, hắn sẽ hung hăng, tàn nhẫn mà trả thù cô ngay lập tức.Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, bất quá cô chỉ mới vừa về phòng, đã nghe thấy tiếng đập cửa dã man.Rầm… Rầm ….Rầm…“Lục Giai Ngưng! Mở cửa ra ngay! Nếu không đừng trách tôi vô tình!” Hắn nghiêm túc nói.“Đừng! Anh đi đi. Xin anh buông tha cho tôi! Để tôi có một cuộc sống bình lặng có được hay không?” Vì sao cô vừa mới thích ứng được với nơi này, muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, hắn lại giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt cô.“Bớt nói nhảm đi cho tôi! Cô mà không mở cửa ra ngay thì tôi phá cửa xông vào! Lúc đó đừng có trách!!”Bà chủ ở bên cạnh ngay lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa, khẩn trương nói: “Đừng, tiên sinh! Ngàn vạn lần đừng phá cửa của chỗ chúng tôi, tôi mở cửa cho ngài là được!”“Không!” Tiểu Ngưng bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch không còn chút máu, hô to. Sợ hãi, cô đem ghế xếp lung tung chặn trước cánh cửa, không muốn để cho người bên ngoài tiến vào.Chính là mấy thứ này đâu có thể ngăn cản được hắn. Cánh cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, hai chiếc ghế bị văng xa, thiếu chút nữa là đập cả lên người Tiểu Ngưng.Người vừa vào, hai mắt giống như chim ưng săn được mối, nhìn chằm chằm vào cô. Môi mỏng nhếch lên, có thể thấy hắn đang rất giận dữ, trên người hắn tỏa ra mùi khát máu, muốn giết người, khiến cho Tiểu Ngưng nhịn không được lùi lại phía sau vài bước, thân thể run lẩy bẩy, dán chặt vào vách tường.“Soạt” một tiếng, hắn đem bức tranh gia đình Nhị Nhị vẽ giật xuống từ trên tường. Bức tranh bị vò nhàu nát, không ra hình thù gì, bị dẫm đạp trên mặt sàn.Tiểu Ngưng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, căn bản không dám tránh né hắn.Căn phòng rất nhỏ, hắn đi ba bước là đến chỗ cô. Vươn tay, bàn tay lập tức siết đến cổ cô, chậm rãi nói: “Thật không may! Vẫn bị tôi tóm được!”Khuôn mặt Tiểu Ngưng đỏ bừng, hô hấp khó khắc, tay đập liên tiếp lên cánh tay của hắn: “Buông ra! Anh thả tôi ra!”Đường Hạo không buông. Tay hắn càng tăng thêm lực đạo, cơ hồ muốn bóp nát cải cổ của cô ra.Cô mấp máy môi, không thể nói nổi một tiếng. Sắc mặt tím ngắt, đầu lưỡi đỏ hồng giữa hai cánh môi, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi miệng.Ngay lúc cô sắp tắc thở đến nơi, Đường Hạo mới buông lỏng tay, thả cô ra, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Tiểu Ngưng suy yếu, bám lấy cánh tay của hắn chống đỡ thân thể nặng nề của mình, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, hô hấp vẫn chưa khai thông: “Khụ… Khụ …Khụ…”Hắn muốn giết mình. Không sai, hắn thiếu chút nữa là đã giết chết mình!.Bàn tay hắn lại chậm rãi xoa cổ cô, Tiểu Ngưng kinh hoảng, đầu loạng choạng, sợ hãi nói: “Van xin anh… đừng giết tôi… xin đừng giết tôi!” Cô bây giờ chưa muốn chết. Cô còn có bọn trẻ, còn muốn chăm sóc cho Nhị Nhị, hơn nữa cô còn phải nhìn Dương Dương – con cô trưởng thành.“Ha… Ha … Ha” Hắn đột nhiên cười một tiếng, nhưng tiếng cười này khiến ngườ nghe cảm thấy phiếm lạnh, “Yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Giết cô thì thật quá dễ dãi cho cô rồi. Tôi muôn cô sống đau khố hơn cả cái chết.”“Không!” Cô ôm chặt lấy thân mình, quỳ xuống ôm lấy chân hắn: “Đường Hạo, van xin anh. Coi như nể tình giữa chúng ta có Dương Dương, tha cho tôi! Để tôi đi, cho tôi sống thanh thản được không?”Hắn nhấc chân, đá mạnh vào đầu vai cô. Một cước, cô bị đã văng ra, đầu đập vào tường. “Bịch” một tiếng, cả thân thể cô đập mạnh vào tường, rồi trượt xuống sàn.Cô chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, sau đó cả đất trời quay cuồng.

## 162. Chương 162

Lúc cô vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, vừa tỉnh táo lại một chút thì liền bị ném thẳng lên giường. Đầu Tiểu Ngưng nặng trĩu muốn, quay nhìn người kia, nhưng vô lực, mắt hé mở một chút.Bàn tay to lớn di chuyển trên đôi chân cô, không chút khách sáo xông thẳng đến eo cô, những ngón tay đang lần mở hàng cúc áo cùng khóa quần của cô.“Đừng…” Tiểu Ngưng yều sức, cố ngẩng đầu, níu chặt lấy quần áo.Đường Hạo gạt phắt bàn tay cô ra, trực tiếp đem quần cô cởi hết ra, rồi cả quần nhỏ bên trong.Một khắc, cô hoàn toàn trần truồng trong không khí.Hắn đem quần của cô vứt sang một bên, tay bắt lấy hai chân của cô.Tiểu Ngưng dùng sức vặn vẹo thân thể, cầu xin hắn: “Van xin anh! Xin anh….” Tiểu Ngưng sợ đến mức nước mắt rơi ướt thành một mảnh. Mồ hôi ướt đẫm thân thể, những sợi tóc lõa xõa, bết lại trên khuôn mặt.Chỉ là hơi thở tà ác lạnh lùng trên người hắn kia khiến cô không khỏi rét run, không ngừng cầu xin hắn.Đường Hạo khẽ nhếch miệng, thấp giọng: “Xin tôi? Tốt thôi! Giờ tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô.”……“Lục Giai Ngưng! Nhớ cho rõ! Tôi đã từng nói với cô….”Hắn hơi dừng lại, dùng một thanh âm lạnh hơn cả băng, điệu bộ giống như ma quỷ từ địa ngục hiện lên đòi mạng, gằn từng chữ một vào mặt cô: “Tôi đã nói, nếu cô có gan một lần nữa phản bội lại tôi thì cô cũng đừng mong làm người!” Tiếng cười lạnh của hắn phá hủy như muốn hủy diệt toàn bộ những lời khẩn cầu của cô.“Aaaaa….” Tiểu Ngưng mở to hai mắt, thống khổ thét lớn. Tiếng kêu thét cô kéo dài liên hồi, miệng mở rộng hết cỡ, không có khép lại.Cảm giác này giống như đang bị lăng trì. Nỗi đau cướp đi hô hấp, khống chế toàn bộ các tế bào trong cơ thể của cô.“Đau…a… Đường Hạo…. Xin anh tha cho tôi!” Tiếng cầu khẩn của cô hòa trong những tiếng kêu đau rời rạc, nhưng vẫn nghe ra mà cảm nhận được sự đau đớn đến tận cùng mà cô đang chịu đựng.Nhìn cô thống cô, hắn có cảm giác thật lạ. Nhìn khuôn mặt đang điên cuồng van xin của cô, hắn một tia đau lòng cũng không có nhưng cũng chẳng có được khoái cảm của kẻ trả được thù.Tiếng kêu đau của cô dần dần biến mất. Bởi vì kịch tính mãnh liệt, một chút sức lực cũng không còn để mà kêu lên. Cô vô lực, nằm yên, hai mắt trống rống không chút xao động nhìn thẳng lên trần nhà.Liên tục hành hạ kích tình mãnh liệt khiến thần kinh cô tê dại. Không một chút ý thức, cô thừa nhận sự thống khổ trên người giống như một con búp bê vô tri vô giác, mặc kệ người ta chà đạp cũng không cảm thấy gì.Cho đến khi hắn thúc mạnh liên tiếp vào tận sâu trong cơ thể cô, thì mới bắt đầu dịu lại, nhìn cô lặng yên không nhúc nhích.Nhanh chóng, hắn chậm rãi đứng lên từ giữa hai chân cô, sau đó lại quỳ gối xuống bên cạnh, giữ chiếc cằm của cô, thì thào hỏi: “Đau không?”Tiểu Ngưng mặt trắng bệch, mắt vẫn nhắm, không có chút phản ứng.“Nói đi! Đừng có giả chết với tôi. Cho dù cô có chết thì tôi cũng không buông tha cho cô đâu!” Lực bàn tay lại càng siết chặt hơn, phảng phất muôn đem cằm cô bóp nát.Trán Tiểu Ngưng đổ mồ hôi lạnh, hắn vì lí gì mà đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Trên đau, dưới cũng đau, bên ngoài đau, trong tim còn đâu hơn ngàn lần, cô không nhịn được mà quát lên: “Đường Hạo nếu anh muốn giết tôi thì giết luôn đi!” Giờ cô cũng mong chết đi ngay lập tức, sống thế này còn khổ hơn cả chết.Sau đó chỉ còn là những tiếng thì thầm nhỏ nhỏ, cô cũng chẳng nhìn hắn, cả người không chút sức lực, coi hắn như không khí. Ánh mắt thờ ơ vô vọng của cô càng chọc tức hắn.“Ngưng! Tôi làm sao mà giết nỡ giết em!” Hắn nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng như nâng trân bảo. Nhưng bộ dạng của hắn bây giờ thì khủng bố hơn trước gấp mấy trăm lần.“Anh buông tôi ra! Cầu xin anh!” Cô kêu gào thảm thiết.“Tôi đối xử tốt với em như vậy, em lại bỏ tôi mà đi.” Hắn nói nghe có phần trách cứ, đáng thương, giống như hắn mới là kẻ đang bị đau. Nhưng chỉ sau một giây: “Vậy được, tôi nhất định phải giáo huấn cô, để xem sau này có ai dám muốn cô nữa hay không?” Hắn thẳng tay, hất cô xuống giường, bắt cô quỳ trên sàn nhà.Trán Tiểu Ngưng đầy mồ hôi, cô thừa nhận hắn hung ác, mỗi lần lại càng ác thêm, hắn sẽ hành hạ cô cho đến khi cô chết mới thôi sao?Hắn hung hăng không chút thương xót, trừng phạt chỉ là cái cớ. Muốn phá hủy cô hoàn toàn để cô vĩnh viễn cũng đừng mong có thể rời khỏi hắn.Mặc kệ cô có tiếp nhận hay không, hắn vẫn cứ giữ chặt lấy cô. Mặc kệ dù cô có ngất lịm bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn cũng không dừng lại, mặc kệ hết thảy mọi cảm xúc.Hắn đùa nghịch trên thân thể của cô, làm đủ ra các loại tư thế. Mỗi một lần cũng không chút dịu dàng, gần giống như giao phối.Cho đến hắn mệt mỏi, có vẻ đã kiệt sức, còn Tiểu Ngưng giống như hấp hối, cuối cũng hắn cũng buông cô ra.Nghỉ ngơi một lát, Đường Hạo khôi phục lại thể lực rất nhanh. Hắn nhìn một cảnh hoang tàn cùng vệt máu đỏ dài giữa hai chân cô rồi cười thỏa mãn.

## 163. Chương 163

Không biết đã ngủ bao lâu, phần dưới bụng thấy đau khiến Tiểu Ngưng mới từ từ tỉnh lại. Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn điện kia làm cô nhìn rõ một trần nhà cao, đẹp mắt, chắc chắn không phải trần của căn phòng đơn giản ở vùng thôn quê cô đang tá túc.Nắm trên giường cô hồi tưởng lại những gì xảy ra lúc trước, rồi lại nhìn căn phòng trông rất quen này, bỗng cảm thấy cả phía trước tối sầm lại.Cô đã quay trở lại nơi này.“Đường Hạo… Đường Hạo…” Thanh âm của cô khàn khàn, cố gắng hết sức chống tay xuống giường để đứng dậy. Nhưng vừa mới cửa động được một chút, những vết thương trên người lại rách ra, toàn thân co rút đau đớn.“A…”Ngay lúc thân thể đau đớn, cảm giác quay cuồng, cả thế giới như đảo lộn thì một người đàn ông bước ra từ phòng tắm đối diện. Hắn khoác chiếc khăn tắm khô trên người để lộ một vùng da màu đồng của mình, những sợi tóc ướt đang rối loạn rử xuống trước trán. Hắn nhìn cô, cánh tay to kéo cô nằm lại trên giường. Khuôn mặt không có chút thay đổi, ngồi xuống.Hành động của hắn đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác bá đạo, ức chế của bậc vương tôn: “Cô đã tỉnh rồi, xem ra hồi phục rất nhanh! Tốt lắm”Hắn giơ cánh tay lên, bàn tay duỗi ra muốn vuốt những sợi tóc dính sát trên mặt cô.Tiểu Ngưng đẩy cánh tay hắn, ánh mắt tràn đầy hận ý: “Anh muốn thế nào? Còn muốn khi dễ tôi như thế nào nữa?”Hắn không để ý đến sự cự tuyệt của cô, bàn tay to vẫn tiếp tục vuốt những sợi tóc rối loạn, sau đó cài phía sau vành tai cô.“Đường Hạo! Anh là một tên lưu manh, hỗn đản từ đầu đến chân, anh thế nào mà lại…..” Từ “ngược đãi” này thế nào mà cô lại không thể nói ra miệng được, rồi dùng chính ánh mắt của mình lên án hắn.“Nhớ lời cảnh cáo trước kia của tôi. Cô mà còn dám khiêu khích.” Đường Hạo không một chút áy này, chỉ là đối với cô có tiếc nuối.Đúng vậy! Thật đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp như thế này!“Anh cho rằng anh là ai! Tôi không có làm gì sai, không có vi phạm pháp luật. Anh không có quyền mà trừng tôi. Đường Hạo! Anh khiến tôi cũng không nhận ra anh lại đáng sợ như phạt vậy!” Tiểu Ngưng níu lấy chăn bông, khóc nức nở.Hành động lúc trước của hắn căn bản không giống người, mà giống như một con dã thú điên cuồng không kiểm soát, không có một chút yêu thương đối với cô. Điều này làm sao cô có thể chịu đựng nổi.Bàn tay to của hắn vỗ vỗ lên người cô: “Yên tâm, tôi cũng không muốn gặp cô!” Hắn nói như đang từ bi ân xá cho kẻ phạm tội, giọng nói tràn đầy ngạo mạn, không chút để ý.Tiểu Ngưng cúi đầu, không coi lời nói của hắn là thật. Cô bấy giờ sao còn có thể tin hắn được.“Ha ha ha… Biết tại sao không?” Hắn nâng cằm cô lên, mang theo sự mỉa mai, châm chọc mà nhìn cô.Tiểu Ngưng né tránh bàn tay của hắn, hắn nói cô hoàn toàn không hiểu.“Bởi vì…chỗ đó của cô hư rồi. Nhìn thôi cũng khiến tôi ghê tởm.”Tiểu Ngưng ngừng khóc, sắc mặt trắng bệch. Nhìn hắn, cô cũng không biết làm sao, chỉ thấy nơi đó rất đau, lại ngứa rát, ẩm ướt thấm thoát . Nhưng cô không thể nhìn được tình trạng hiện tại ra sao.Thật sự như lới hắn nói sao?“Thật sự, tôi còn chưa bao giờ nhì thấy một phụ nữ xấu như vậy! Rất xấu xí, nhìn một cái chỉ muốn nôn” Hắn mỉm cười nhục nhã cô, nếu không nghe hắn nói từng câu từng chữ thì lại nghĩ hắn đang bịa chuyện cho Tiểu Ngưng vui.Tiểu Ngưng đau khổ nhắm mắt lại, tự nói với chính bản thân mình không cần phải sợ, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không còn dây dưa cùng mình nữa!Chậm rãi, cô mở đôi mắt sưng đỏ ra, bình tĩnh hỏi hắn: “Nếu như tôi đã thành loại phụ nữ ghê tởm như vậy, anh có thể buông tha cho tôi hay không?” Tiểu Ngưng phải nắm chặt nắm tay mới nói ra được từ này.Hắn thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm trang nói: “Không! Tôi sẽ không thả cô đi! Cô ở bên cạnh tôi đừng hòng chạy được. Tôi muốn cô làm người giúp việc của tôi, dù sao những món ăn cô nấu ăn cũng được!”“Anh dựa vào cái gì mà cầm tù tôi? Tại sao tôi phải nấu cơm cho anh?” Lúc này cô chỉ mong có một con dao để đâm chính mình hoặc chọc thủng hai con ngươi mình ngay lập tức.Cô căn bản đã yêu người đàn ông này như thế nào? Sáu năm trước cô ngay thơ tin rằng hắn là người thiện lương, nhưng hắn ta một chút cũng không có.Cô quả là ngu ngốc! Thật quá ngốc!“Ha ha… Dương Dương!” Hắn nói ra tên của con.Tiểu Ngưng lắc đầu cười, đánh vỡ lợi thế hắn tự nhận: “Dương Dương cũng là con của anh. Tôi là mẹ nó bị anh hại còn không sống nổi, sẽ không bận tâm đến nó.”“Ha ha ha… Xem kìa…” Hắn móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, phóng đại những bức ảnh lên, Nhưng hìn ảnh kia hiện rõ mồn một.Hắn đem điện thoại giơ trước mặt cô, ghé sát vào để cả hai cũng chiêm ngưỡng: “Xem này, tôi chụp đẹp lắm phải không?”Từng bức hình trong đó là chụp…. toàn bộ nơi tư mật của cô.Cô đoạt lấy điện thoại, đem nó đập mạnh xuống sàn nhà: “Đường Hạo, sao anh có thể chụp những bức hình này?” Hắn chụp hình cô sau khi cô ngất đi hoàn toàn.Đáng sợ! Hết thảy đều thực đáng sợ!“Ha ha ha! Này, cô nghĩ đập vỡ điện thoại là những bức hình đó sẽ biến mất ư? Ha ha ha, tôi đã lưu lại hết rồi!” Hắn nhún vai, không biết đang nói thật hay giả.“Anh….” Tiểu Ngưng tức đến môi run bần bật, nhưng một lúc sau không hiểu tại sao lại cười rộ cả lên: “Ảnh chụp đó thì sao chứ? Đường Hạo, bây giờ mọi người đều biết tôi là mẹ của con riêng anh, đều bị họ coi như người phụ nữ xấu xa, đê tiện rồi. Anh muốn làm gì với mấy tấm ảnh đó thì làm, tôi chẳng quan tâm!”Lần này đổi lại là Đường Hạo tức giận. Hắn kéo giữ lấy cánh tay cô: “Cô không sợ tôi đem nhưng bức ảnh này cho mấy tòa soạn báo sao? Họ mà đăng tin thì sau này cô cũng đừng mong ngẩng đầu mà đi lại được!”“Tôi đã bị anh hại cho thê thảm đến vậy rồi, cái gì cũng chẳng sợ nữa. Đường Hạo, tôi nhất định phải rời khỏi anh!”“Nhị Nhị!” Đường Hạo thật sự không muốn hé ra con át chủ bài cuối cùng này, và hắn cũng không vừa ý nhất.Sau đó, Tiểu Ngưng sực nhớ đến cô bé: “Nhị Nhị đâu? Anh đem Nhị Nhị đi đâu rồi hả?”“Ha ha ha… Cuối cùng cũng tìm được thứ uy hiếp cô!” Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Dương không thể níu kéo cô, ảnh nude có bại lộ cũng không là gì với cô, vậy mà thứ uy hiếp cô cuối cùng lại là con gái của người đàn ông kia.“Anh nói cho tôi biết Nhị Nhị đang ở đâu? Có phải anh đã đem con bé về đây rồi hay không?” Tiểu Ngưng cố sức nắm lấy khăn tắm tinh xảo của hắn, gương mặt lộ ra rất lo lắng.Đường Hạo hất tay cô ra: “Nếu muốn Nhị Nhị ở nơi này thì an tâm làm người giúp việc cho tôi. Tôi bảo đảm cô ở đây một ngày con bé sẽ an toàn, ngược lại nếu dám bỏ trốn tôi sẽ cho người bán con bé ấy sang Trung Đông ngay lập tức!”“Anh không thể…..” Tiểu Ngưng cố gắng đứng dậy, bắt lấy hắn.“Không có gì là không thể với tôi, giống như cô,bị hủy hoại vậy…” Hắn lãnh khốc nói, bàn tay to men ám chỉ giữa hai chân cô.“Đừng động vào tôi!” Tiểu Ngưng tựa hồ thật sự đã bị hắn dọa. Hắn vừa mới chạm đến cô, cô đã giãy nảy lên đề phòng cảnh giác cao độ lan tỏa khắp bản thân. Một khắc này một sự nóng lòng muốn rời đi đột nhiên không khống chế nổi tạo thành một dòng nhiệt lưu chuyển chậm rãi chảy xuống. Nước mắt nóng bỏng của cô rơi trên bàn tay hắn.

## 164. Chương 164

Hắn hiểu được, nhất định do hôm nay hắn quá nhẫn tâm với cô.“Anh… ” Khuôn mặt lúc trước còn trắng bệch bỗng đỏ thành một mảng, cô cảm giác có ai đó vừa tát vào mặt mình, bỏng rát, nóng bỏng, muốn được chườm nước đá ngay lập tức: “A… đau quá … đau quá…!”Đâu đến mức cô chẳng còn bận tâm đến những lời châm chọc của hắn. Mặt đỏ như hòn than, nước mắt nòng hổi rơi xuống: “Tôi đau quá!”Cô cần phải tắm ngay lập tức, nếu muốn dễ chịu hơn thì phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ!Cô cố gắng chịu cảm giác đau đớn cực độ giữa hai chân, nhấc chân muốn bước đi. Nhưng đi chưa được nổi nửa bước, đôi chân mền nhũn căn bản không thể chịu được sức nặng của thân thể cả người ngã trên mặt sàn, phát ra những âm thanh trầm đục.Đường Hạo định thần nhìn con người đang nằm sấp khổ sở trên sàn nhà. Tại sao cô ta phải tỏ ra kiên cường đến vậy? Không thể nói một câu nhờ hắn đem cô đi tắm hay sao?Tốt! Nếu cô đã khí khái như vậy thì hắn sẽ cho cô toại nguyện!Đường Hạo lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà, dấy lên một chút đau lòng. Thế nhưng hắn vẫn nói một cách tàn nhẫn: “Bị đau như vậy rồi, mà cô còn không học được cách an phận hay sao? Còn muốn bỏ đi đến đâu, hả?”Vừa nói chuyện, thân thể của hắn cũng đè xuống không cho cô nhúc nhích.“Anh …buông tôi ra…. tôi muốn ….đi tắm!” Tiểu Ngưng đẩy hắn ra, thét lớn. Cảm giác đau đớn khiến cô gần như choáng vàng, hoa mắt ù tai, khổ sở vô cùng, từng lớp mồ hôi lạnh cứ toát ra trên trán, thân thể cô run rẩy kịch liệt. Cô không chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi!“Không được! Tôi chính là muốn cho cô biết cảm giác thống khổ là như thế nào!” Hắn vẫn cứ ôm lấy cô trong ngực, nhất quyết không chịu buông tha, khiến cô không thể động đậy.“Đường Hạo, anh là tên ác ma! Ma quỷ đáng sợ…” Tiểu Ngưng căm phẫn dùng đôi tay còn chút sức lực đánh liên tiếp lên người, trên cả mặt của hắn.Đường Hạo chỉ cần dùng một tay đã khống chế được hai bàn tay của cô, lạnh như băng nói: “Nhớ cho kĩ, bàn tay này cô đánh tôi, nhất định tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt! Nếu cô còn đủ thông minh, tốt nhất hãy ngoan ngoãn cho tôi!”Thân thể đau đớn, Tiểu Ngưng không còn cách nào khác là phải cầu xin hắn. Tiếng cầu xin rời rạc, nhỏ bé vang lên: “Cầu … cầu xin anh… để…cho …tôi … đi tắm rửa. Tôi… thật…sự.. rất đau!”Cô tận lực cầu xin hắn, nhưng vẫn cố nới rộng khoảng cách giữa hai người, lết chân không muốn hắn phải giúp mình.Chứng kiến bộ dạng đau đớn cùng tiếng kêu van xin khẩn thiết của cô, hắn rõ ràng trong lòng rất bấn loạn. Môi mỏng co rúm một cái, hắn dùng lực nhắm mắt mình lại, trong lòng tự nói với chính bản thân mình: tuyệt đối không được mềm lòng với cô, không thể đối xử tốt để rồi cô lại tiếp tục làm càn.Hắn nhất định phải để cho cô vĩnh viễn không quên được sự đau đớn này, cho đến tận khi chết phải ghi nhớ rõ duy nhất một người chính là hắn.Mở mắt ra một lần nữa, hắn không còn phân vân gì, vẻ mặt cực lì tàn khốc.“Đây là đau đớn cô phải gánh chịu! Cứ từ từ mà “hưởng thụ”! ”Nói xong, hắn ôm lấy cô, môi mỏng của hắn áp xuống đôi môi sưng đỏ của cô. Sau một lúc, hắn buông cô ra, xoay người rời khỏi phòng, không quên đóng chặt cửa lại. Hắn rất sợ, nếu còn lại lại sẽ không kiềm được lòng mà đem cô đi tắm rửa sạch sẽ.Nằm lại trên sàn nhà, Tiểu Ngưng vô vọng nhìn cửa phòng đóng lại. Không thể tin được, hắn cứ như vậy mà rời đi.Nghĩ đến bộ dạng đáng sợ vừa rồi của hắn, cô nhịn không được mà run rẩy. Vì cái gì mà hắn trở nên đáng sợ kinh khủng như vậy? Cho dù sáu năm trước cô cũng đã từng có lần bỏ hắn đi như thế này thật, nhưng hắn cũng đâu có đáng sợ như vậy. Hắn cũng không có giống trước kia, ngay cả khi cô tè dầm thì vẫn mỉm cười nói đó là chuyện bình thường thôi.Nhưng bây giờ hắn lại hung hăng tàn nhẫn đối xử với cô như thế này, ngay cả việc cô muốn được tắm rửa sạch sẽ thôi hắn cũng không cho. Đau khổ đến không muốn sống, nước mắt nóng bỏng cay xè hòa lẫn cũng những giọt mồ hôi dính chặt những sợi tóc rối loạn trên gương mặt cô: “Đường Hạo, tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhân đến thế này!”Từng cơn đau đớn ăn mòn cơ thể, cô lâm vào hôn mê.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*“Chết tiệt! Cô ấy sẽ không sao phải không?” Một người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng cất tiếng hỏi, lo lắng nhìn không chớp mắt lên người phụ nữ đang hôn mê trên giường bệnh.Tay hắn rúc trong túi quần, khuỷu tay gấp khúc, không biết đang tức giận với ai đó hay là với chính bản thân mình.“Hả?! Cậu gọi tôi đó hả?” Một cô gái mặc áo blouse trắng mở to hai mắt, nhìn trừng trừng vào hắn: “Nếu cậu còn gọi tôi như vậy thì tôi sẽ mặc kệ cô ta.”Người đàn ông không hề để ý đến ánh mắt bất mãn của cô ta, đợi một lúc lại tiếp tục hỏi: “Cô ấy có vấn đề gì không?”“Cậu nói thử xem! Nghiêm trọng đến mức để cho một trưởng khoa phụ sản như tôi phải ngồi đây để giải thích cho anh nghe cơ quan sinh dục của phụ nữ kết cấu như thế nào! Cậu nói thử xem liệu có thể không có vấn đề không, hả?” Cô gái tức giận đền mức chỉ muốn thay người đang hôn mê kia cho hắn vài cái bạt tai.“Nhìn mà biết được thì tôi đã không phải hỏi cô. Tôi chỉ muốn biết cô ấy liệu có tỉnh lại hay không? Có xuất hiện viêm nhiễm gì hay không thôi?” Hắn nhăn đầu lông mày lại, thẹn quá hóa giật nói.“Nếu không có bị viêm thì cô ấy sao lại hôn mê đến thế kia hả? Cậu cần phải biết rằng bộ phận sinh dục của phụ nữ rất dễ bị lây truyền, phát sinh nhiều vấn đề. Cần phải dùng thuốc để điều trị!”Nữ bác sĩ lau rửa sạch sẽ cho Tiểu Ngưng, không để ý xem người đàn ông đứng bên có thấy ngại hay không: “Đường Hạo! Cậu muốn biết hiện tại cô ấy trong người có bị viêm hay không đứng không?... Cậu xem đống bông gòn này đi. Nhìn chúng thôi cũng đủ biết cô ấy bị như thế nào rồi, đến bản thân tôi còn thấy lạnh cả người. Thật không ngờ cậu lại gây thương tích đau đớn thế này cho cô ây, lại còn bỏ mặc suốt một ngày một đêm mới đưa đến bác sĩ. Cậu thật đúng là ác tâm!”Hắn đứng yên, mặc cho nữ bác sĩ kia trách cứ, rồi lại nhìn cô ta không biết đã sử dụng đến bao nhiêu bông lẫn khăn ướt. Nhìn chúng đầy vết máu lại thêm vào một chất dịch màu vàng vàng, môi hắn nhếch lên, không biết đang châm chọc cho sự lãng phí mấy thứ này hay là đau lòng cho người phụ nữ đang nằm bệnh kia?Nữ bác sĩ bỗng ngẩng đầu lên, nhìn hắn thật lâu mới hỏi: “Cậu vì lí gì mà không đưa đến bác sĩ sớm? Có phải cậu cố ý muốn cô ấy sinh bệnh, đúng không?”“Tôi mời cô đến khám cho cô ta chứ không phải đến để phân tích suy nghĩ của tôi” Đáng chết! Nếu sớm biết trước thế này, hắn sẽ không bao giờ mời còn tiểu nha đầu lắm lời này đến khám.“À… xét theo vai vế, cậu còn phải gọi tôi bằng “cô” đấy nhé! Đừng có lên mặt với tôi!” Cô gái kia nhắc nhở hắn nói chuyện phải có trên có dưới. Đứng dậy, phân tích cho hắn hiểu: “Nhất định là do cậu cố ý đúng không? Mất bao nhiêu nội lực mới khiến cô ấy ra nông nỗi kia, nếu mà khỏe lại sớm thì mọi công sức đều đổ song đổ bể, đúng không nào?”Nữ bác sĩ lại bôi thuốc sát trùng cho Tiểu Ngưng, tức giận tiếp tục hỏi: “Tôi thật sự hoài nghi có đúng là cậu làm cô ấy bị thương đến mức này không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một trường hợp nặng thế này, cảm ơn cậu đã cho tôi được mở rộng tầm mắt!”

## 165. Chương 165

Cảm giác như có đợt bão tuyết lạnh buốt vừa càn quét một lượt qua thân thể mình, Tiểu Ngưng từ từ mở mắt ra, miệng khô khốc bật ra được một tiếng: “Nước…….”Lời vừa được thốt ra ngay lập tức một cốc nước được đặt lên miệng cô.Tiểu Ngưng như người đói khát, chẳng để ý đến người kia, đoạt lấy cốc nước, đem tất cả đổ vào miệng, uống ừng ực.Cho đến khi giọt nước cuối cùng cũng bị cô uống hết, thần chí mới có chút tỉnh táo. Nhìn lên người trước mắt, nhận ra hắn, trong lòng cô nổi lên một hồi co rút mãnh liệt đau đớn. Lạnh lùng lại nằm xuống không có một tiếng động.Đường Hạo lấy chiếc cốc trống trơn, cúi đầu lại nhìn cô hỏi thăm: “Cô có còn đau không?”Tiểu Ngưng im lặng, không có ý muốn trả lời câu hỏi của hắn.Đường Hạo cũng hiểu được sự lạnh lùng của cô, tiếp tục nói xuống: “Tôi đã sai vú Từ nấu cho cô ít cháo. Hiện tại cô cũng đói rồi phải không? Tôi sẽ bảo đem lên ngay!”Không ngờ tỉnh dậy lại được nghe hắn nói như vậy. Nghe tiếng hắn, rồi cả tiếng bước chân của hắn cho đến lúc cửa được đóng lại, đôi mắt to của Tiểu Ngưng lại bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt ấm áp, thấm đẫm khuôn mặt của cô.Toàn bộ khuất nhục, sợ hãi vẫn còn trong cô. Nhớ lại những hình ảnh kinh hồn lúc trước, cô nắm chặt bàn tay mình lại, đè những xao động trong lòng mình xuống. Cô nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn đã đối xử với cô như vậy, cô sẽ không ngây thơ mà tiếp tục dễ dàng tha thứ cho hắn.Két… Cạch…Cửa phòng một lần nữa lại được mở ra. Đường Hạo dẫn đầu bước vào, theo sau là bà vú Từ, bưng theo một khay thức ăn.“Đem đồ đặt ở chỗ này, sau đó vú đi ra được rồi!” Đường Hạo chỉ về phía chiếc tủ đầu giường, còn bản thân hắn thì ngồi xuống mép giường.Tiểu Ngưng nhìn thoáng qua, thấy hắn bưng bát sứ lên thì ngay lập tức vùi đầu vào trong chăn, giả vờ ngủ.Đường Hạo lay người tựa hồ như sắp chết trong chăn dậy: “Ăn chút gì đi!”Tiểu Ngưng không rên một tiếng, cũng không nhúc nhích, giả bộ như đã ngủ say.“Đừng đùa với tính mạng mình! Cô muốn chết vì đói sao?” Đường Hạo lay lay cô, thanh âm cực trầm thấp.Thấy Tiểu Ngưng không lên tiếng, hắn đặt bát cháo xuống bàn. Hai tay duỗi ra, xốc chăn lên, rồi đặt dưới nách của cô, trực tiếp bế cô lên,đặt cô dựa người vào thành giường.Cả người không có chút sức để đánh lại, Tiểu Ngưng nhắm mắt để mặc cho hắn làm gì thì làm.Lúc cô mở mắt ra, một tia vui vẻ cũng không có. Trên đời này có người cứ nhìn thẳng trước mặt nhưng lại không biết là mình đang nhìn gì.Ánh mắt như thế khiến Đường Hạo không nhịn được mà run lên, cô ấy tại sao lại biến thành như vậy? Trước kia cô sẽ khóc lóc hoặc la mắng hắn, ít ra như thế cũng thể hiện cô có để hắn trong lòng. Nhưng mà, hiện tại cô lại an tĩnh giống như một con búp bê vô tri vô giác.Không được! Hắn nhất định phải đem cô lúc trước trở về. Múc một thìa cháo, đưa đến trước miệng của cô, nhẹ giọng nói: “Há miệng ra! Nuốt xuống đi nào! ”Cánh môi của cô không có gắt gao mím chặt, nhưng cũng không có mở. Hắn không tài nào đem thức ăn đưa vào miệng cô được.Đường Hạo không có bỏ cuộc, vẫn đặt thìa cháo trước miệng cô, lần này đổi bằng giọng điệu như ra lệnh: “Ăn cháo đi!”Lúc này, Tiểu Ngưng phảng phất giống như tượng người bằng thạch cao cứng nhắc, vẫn không hề nhúc nhích.Chỉ thấy cháo yến mạch màu vàng chảy dọc xuống từ cánh môi của cô, xuống vạt áo, rồi đến chăn bông nhưng không có một giọt nào vào được trong miệng cô.“Cô có phải muốn chết đói không? Sau đó thì lại mọi đổ tội lỗi lên đầu tôi.” Trên mặt hắn gặp biến không tỏ ra sợ hãi bao giờ của hắn lại nổi lên một trận lo lắng: “Cho cô hay, tôi sẽ không để cô được như ý đâu!”Nói xong, hắn đem nuốt cả một ngụm cháo lớn vào miệng. Một tay nhanh chóng chế trụ thân thể của cô, tay còn lại giữ chặt lấy cằm, nâng hai má của cô lên.Tiếp theo, đôi môi chứa đầy cháo bên trong miệng dán vào cánh môi cô. Hắn dùng sức tách hai cánh môi của cô ra. Vì cơ thể còn yếu khiến cô buộc lòng phải mở miệng để hô hấp, hắn thuận thế đem toàn bộ cháo tặng hết vào miệng của cô.Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy một khối chất lỏng âm ấm tràn vào miệng mình, để thở được cô chỉ còn cách thỏa hiệp, nuốt trọn xuống bụng.Đường Hạo thỏa mãn ngẩng đầu lên , ngón tay lần theo từng đường nét trên khuôn mặt đã phiếm hồng của cô: “Như vậy sắc mặt mới đẹp lên được! Ha ha ha… Xem ra cô thích tôi dùng phương thức này để cho cô ăn!”Tiểu Ngưng dùng sức hất bàn tay hắn ra, nắm chặt lấy mền, dựa vào thành giường.Hắn tùy ý đùa giỡn, đem bát cháo đưa tới trước mặt cô, nói: “Cô muốn tôi tiếp tục đút cho cô ăn hay tự mình ăn?”Tiểu Ngưng trừng mắt nhìn hắn. Dùng toàn bộ dũng khí trong người đối chọi lại ánh mắt của hắn. Trong mắt cô chỉ có hận ý. Ba mươi giây sau, cô không tình nguyện cầm lấy bát cháo trong tay hắn.“Này! Được rồi! Làm gì mà phải dùng phương pháp này để thu hút tôi!” Đường Hạo trào phúng cười lên.Tiểu Ngưng máy móc đem từng thìa cháo tống hết vào miệng, nhưng cô không có nuốt xuống.Nhìn cô như vậy, hắn không hài lòng nói: “Cô ăn đi, đồ ngon vẫn còn nhiều đấy! Từ từ mà ăn, không cần phải giống như cái bang đầu đường…”Phốc…Một ngụm nhơn nhớt màu vàng từ miệng Tiểu Ngưng theo lời nói của hắn phun ra, trực tiếp dính trên tóc hắn. Nhầy nhụa trông thật kinh tởm.Vẻ mặt lẫn thân thể của hắn cứng lại. Nước cháo từ trên tóc hắn chậm rãi chảy xuống. Đây có lẽ là bộ dạng chật vật nhất của Đường Hạo kể từ khi lọt lòng mẹ đến nay.Hai mắt của hắn phát ra ngọn lửa, nếu lửa trong mắt có thể giết người thì Tiểu Ngưng có lẽ đã thành đống tro tàn.Bất quá, Tiểu Ngưng cũng không có sợ hắn. Không sợ hắn chút nào, chuyện kinh khủng nhất, cô cũng đã trải qua. Hiện tại cũng chẳng còn sợ gì nữa.Hai người cứ như vậy đối diện với nhau. Thật lâu sau, Đường Hạo mới hạ mắt xuống, lấy khăn giấy lau đi chỗ nước nhơ nhớp trên người : “Nói cho cô biết, đừng nghĩ rằng tôi sẽ dung túng mãi cho cô. Hiện tại, tôi muốn cô ăn hết chỗ cháo trong bát, nếu còn tiếp tục không nghe lời tôi sẽ sai người đem Nhị Nhị bán đi!”“Anh dám!” Tiểu Ngưng cuối cùng cũng bật ra được một lời, trừng mắt nhìn hắn.Đường Hạo xốc người Tiểu Ngưng lên, ngón tay miết trên khuôn mặt của cô: “Đừng khiêu khích tôi! Cô chịu không nổi đâu!”Dáng vẻ đang khí thế của Tiểu Ngưng ngay lập tức bị dìm xuống. Cầm thía, ăn hết cháo trong bát.Cuối cùng cũng thấy cô lại ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình Đường Hạo cũng được thả lỏng không ít.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Hắn muốn nắm trong tay không chỉ là dạ dày của cô, mà là hết thảy mọi chuyện của cô, từ vệ sinh đại tiện,tiểu tiện, tắm rửa, bôi thuốc, ăn uống… Mọi việc của cô phải do chính tay hắn làm, không để cho người khác được phép nhúng tay.Cô muốn cự tuyệt hắn, nhưng chỉ cần cô nhìn vào phòng tắm thì ngay lập tức hắn bế cô vào phòng vệ sinh.“Anh đi ra ngoài đi! Anh ở chỗ này thì tôi cái gì cũng không tiện!”Ngồi trên bồn cầu, cô nói với hắn.“Đây cũng không phải lần đầu tiên cô tiểu tiện trước mặt tôi! Tôi biết cô không có gì là không tiện!”Hắn tựa người vào cánh cửa, hài hước châm chọc nhìn cô.“Anh….”“Đừng có dài dòng! Trừ phi cô muốn tôi đứng mãi chỗ này!” Hắn cố ý nói oan cho cô.“Tôi sẽ không bao giờ nghĩ thế trong đầu! Đừng tự đề cao chính mình!” Cúi đầu nhìn sàn nhà, ngay cả liếc nhìn hắn cũng muốn lười.Dưới bụng phình lên khiến cô không thể nhịn được, chỉ có thể làm trò, đi tiểu ngay trước mặt hắn.

## 166. Chương 166

Sắc mặt Tiểu Ngưng xấu hổ, hồng lên. Cô đã cật lực giảm bớt âm thanh, nhưng mà nó lại cứ vang lên rõ mồn một.Người tựa bên cánh cửa kia kia khó khăn nhìn cô, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Cảm giác phía dưới bụng lại nóng lên, hắn trông rất khó chịu, đưa tay vò tóc.Đáng chết! Bất quá chỉ mới nghe âm thanh hư hư của cô mà hắn đã có phản ứng ngay!Âm thanh kia nhỏ dần rồi chậm rãi biến mắt, Tiểu Ngưng cắn chặt cánh môi dưới nhưng vẫn để lộ một tiếng : “A!”Thanh âm này với hắn mà nói như tiếng ca trong trẻo khiến hắn vui mừng muốn nhảy dựng lên.Hắn tỏ vẻ tự nhiên, khinh miệt kéo áo ngủ lên cho cô.“Muốn tôi? Ha ha… Cô nghĩ trong tình trạng này vẫn còn có thể chịu nổi hay sao?” Hắn lại một lần nữa đổ toàn bộ trách nhiệm lên người cô, mỉa mai tựa hồ nhìn cô khó sống hắn cảm thấy thật thú vị.“Tùy tiện! Sao anh có thể nói như vậy?” Tiểu Ngưng không muốn tranh cãi với hắn về vấn đề này. Loại chuyện này căn bản không cần thiết phải tranh luận cùng hắn.“Tôi đã nói rồi! Với cô bây giờ, chẳng có chút hứng thú nào. Cố tiết kiệm hơi sức đi, đừng có suy mưu tính kế mà dụ dỗ tôi, chỉ tốn công!” Hắn mạnh mẽ nhâc cô lên khỏi bồn cầu, như thể đang khuân vác một loại hàng hóa, đem cô đến dưới vòi hoa sen.Tiểu Ngưng đẩy hắn ra, hai mắt sáng rực đầy chán ghét, tức giận nói: “Cút ngay! Tôi tự làm được!”Một từ “cút ngay” này khiến Đường Hạo vô cùng bất mãn.Đôi mắt giống như chim ưng của hắn nhíu lại, đưa tay bóp cằm của cô thật chặt. Cả thân hình của hắn giống như bị đóng băng lại, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, khiến toàn bộ không khí xung quanh cũng đông kết lại.Tiểu Ngưng thấy lạnh cả sống lưng, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng trong ý thức lại không muốn sợ hắn nên vẫn dùng toàn bộ dũng khí nhìn trừng trừng lại hắn. Mắt không nháy dù chỉ là một chút.Hắn có quyền tức giận với cô, hung dữ với cô, thì cô cũng có quyền tương tự như vậy. Cô và hắn không có khác biệt, quyền cá nhân là như nhau, chẳng qua là hắn giàu hơn cô. Hắn đối xử với cô tựa hồ giống như ma quỷ. Nên vì vậy, phát cáu với hắn, cô cũng cảm thấy dư thừa.Đáng tiếc, đối thủ của cô là một tên đàn ông cuống ngạo. Từ trước đến giờ cô đề ngoan ngoãn phục tùng hắn, nên chỉ mới sau mấy giây đồng hồ cả người lại bắt đầu run lên vì sợ.Bây giờ, hắn tỏ vẻ không đứng đắn, ngón tay giơ lên, môi mỏng khẽ nhếch. Lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vì tức giận mà trông rất buồn cười. Ngón tay của hắn cẫn đặt trên mặt cô nói: “Đừng có tức giận bảo tôi cút đi! Chỉ vì tôi không có hứng thú khiến cô thẹn quá hóa giận sao? Cô có phải hay không muốn bị tôi chạm vào hả?”Tiểu Ngưng đẩy bàn tay hắn ra, hai chân cứng nhắc, đau đớn muốn đứng dậy. Cố gắng lui về phía sau từng bước, nói: “Đi! Tôi nói rồi. Tôi tự mình làm được tất cả. Không một người phụ nữ nào lại muốn đứng cạnh một súc sinh…”Hết cút đi rồi lại đến súc sinh, lửa giận trong hắn đang cháy ngùn ngụt. Càng lúc càng lớn, tiếng hít thở của hắn rõ ràng là đang muốn tìm đại ai đó để mà trút đi lửa giận trong lòng.Ngay lúc Tiểu Ngưng cảm thấy hắn sẽ nổi cáu với mình, thì hắn lại giữ lấy thân thể cô, mở vòi nước. Một dòng nước ấm áp tràn vào giữa hai chân cô.Tiểu Ngưng theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng bàn tay to lớn của hắn thì lại khóa trụ, giữ lấy chân cô, lạnh lùng nói: “Trừ khi cô muốn cho nó tiếp tục viêm nhiễm! ”“Tôi… có thể … Không cần anh!” Giọng của cô có chút run rẩy.Chuyện lần trước lại như một đoạn phim ngắn được tua lại trong đầu cô.Hắn đem cô đẩy ngã xuống mặt sàn, dùng sức mở rộng hai chân của cô, sau đó cứ thế mà hung hăng bổ nhào vào…Hắn nói muốn cho cô ngay cả người cũng không thể làm được, cả đời phải chịu thống khổ.Cho dù cô có gào thét như thế nào, thảm thương ra sao, hắn cũng không có dừng lại. Hắn cứ như vậy thô lỗ chạm vào cô.Cô đau quá, thật sự rất đau, đau đến mức tưởng chừng chỉ muốn chết đi ngay lập tức.Tiểu Ngưng mặt không có chút huyết sắc nào, cánh môi run rẩy. Ánh mắt đang tức giận chuyển dần sang hoảng loạn sợ hãi.Tiểu Ngưng quên cả thở, nước mắt như mưa chảy dọc theo gò má, thấm đẫm gương mặt cứng ngắc như thạch cao của cô, hãi, lẩm bẩm: “Không… anh đừng chạm vào tôi… Đừng động vào tôi!” Tiếng thì thào cực nhỏ, giống như tiếng thở phát ra từ cánh môi đỏ của cô.Người đàn ông này làm loạn đến mức, ngay trong phòng tắm ngang nhiên bất chấp kháng cự của cô mà đụng chạm. Trên miệng hắn vẫn còn nụ cười mỉa thay đổi theo tâm trạng của hắn.Hắn biết cô bản tính trời sinh luôn khẩu thị tâm phi. Hắn mới chỉ chạm tay đến thôi mà đã có phản ứng kịch liệt như vậy. Hai chân run rẩy không ngừng hệt như nhành liễu xuân trước gió.“Ha ha… Phản ứng kịch liệt như vậy không phải đang nói vẫn còn cảm giác với tôi sao? Thế nào? Khát vọng tôi phải không?”“Không! Đừng đụng vào tôi!” Trái tim đã rách nát, cánh tay thì không biết lấy sức ở đâu, mạnh mẽ đẩy hắn ra, khép chặt hai chân lại. Cũng bởi dùng quá nhiều sức khiến cô mất đà, chao đảo ngã ngửa về phía sau.Ngay lúc đầu của cô sắp đập vào tường, Đường Hạo đã nhanh tay ôm lấy cô. Hắn thuận tay ôm trọn thân thể của cô, tay cô lạnh như băng áp vào vùng ngực trần của hắn.Toàn thân của cô tại sao lại lạnh như băng thế này?Lúc này đây Đường Hạo mới nhận ra sự khác thường của cô. Hắn thoáng đẩy cô ra, phát hiện toàn thân cô không phải chỉ run rẩy mà chính xác đang không ngừng run rẩy. Hai mắt cô trống rỗng, còn cánh tay thì cứng nhắc, gập lại ôm lấy chính mình.Nhìn thần sắc kinh hoàng này của cô, hắn không biết phải làm gì? Không biết cô đang nghĩ gì?Cô như vậy khiến trái tim hắn nhói đau, thất kinh. Ôm lấy cô, bước nhanh ra ngoài phòng lớn.“Ngưng! Tỉnh lại!” Hắn lắc lắc thân thể cô, cố gắng khiến nó không còn cứng đơ nữa. Hắn muốn cô bình thường trở lại.“Không, …. Buông tôi ra…. Buông ra…Đừng động vào tôi…” Tiểu Ngưng đột nhiên khóc lớn, nước mắt như suối không ngừng trào ra. Cô giống như không nhìn thấy hắn, toàn thân run rẩy, tay vung loạn xạ, hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chi phối.Nhìn bộ dạng khóc trong sợ hãi tột cùng của cô, Đường Hạo không kìm được mà đau lòng. Hắn vỗ vỗ lên khuôn mặt cô, lau những giọt nước mắt vẫn đang rơi, dịu dàng nói: “Ngưng! Ổn rồi! Tất cả đã là quá khứ! Mọi chuyện qua rồi!” Vừa nói, hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, bàn tay hắn không ngừng xoa xoa lên thân thể cứng đờ của cô, dịu dàng vỗ về .Cảm giác không có bị tổn thương, tiếng khóc của Tiểu Ngưng cũng dẫn nhỏ đi, nước mắt cũng từ từ biến mất. Thân thể vặn vẹo cũng dần bình tĩnh lại.Khi tay hắn không ngừng xoa nắn trên thân thể của cô, toàn thân gắt gao run rẩy cứng nhắc chậm rãi giãn ra, mền nhũn ra.

## 167. Chương 167

Hắn luôn luôn là kẻ không bao giờ biết đến hối hận là gì. Nhưng giờ đây, hắn cảm nhận được cô đang đau khổ và khổ sợ hãi đến mức nào, cô kích động nhìn hắn. Tinh thần của hắn như bị vùi lấp hoàn toàn.Dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Giai Ngưng lại tự nhốt mình trong thế giới của cô. Nắm chặt lấy chăn, phủ kín lên người chỉ chừa có khuôn mặt, hai gò má của cô xám ngắt như tro.Yên tĩnh thật lâu, sau đó Đường Hạo đi đến trước tủ đầu giường, lấy lọ thuốc mỡ muốn bôi cho cô: “Bôi thuốc sẽ đau một chút! Cố gắng chịu đựng nhé!” Hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, không muốn cô sợ hãi.“Không cần… Tôi không cần..!” Cô kích động thét lên.“Đừng có làm nhộn! Nếu không làm sao mà bôi thuốc được…” Bàn tay to lớn xoa đôi chân của cô, không giống như mọi lần cường hãn mà tách chúng ra. Lần này, hắn cực kì dịu dàng, hơn nữa vẻ mặt lại nghiêm nghị, giống như đe dọa: “Không bôi thì cả đời này cô chỉ có thể nằm liệt giường ở đây thôi!”Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng tựa hồ giống như sáu năm về trước. Giọng nói của hắn như có ma lực khiến lòng cô mơ hồ, chao đảo, khơi dậy từng đợt sóng xúc động ẩn sâu trong tâm hồn. Thân thể lại bắt đầu run rẩy.Toàn bộ sợ hãi giống như nước tìm được cửa để thoát ra ngoài, tụ hội thành một màn nước dày đặc xông thẳng lên mắt của cô. Đôi mắt to mọng nước, rất nhanh cuốn ướt đôi hàng mi xinh đẹp.Hắn không dùng tay, mà dùng một thanh hợp kim nhỏ đầu cuộn bông mềm để lấy thuốc bôi lên vùng tư mật của cô.Vì sao?Vì lý do gì mà hắn liên tiếp tổn thương cô sau đó lại đối xử thật dịu dàng. Một tên ác ma lúc trước nhanh như cắt đã biến thành một hoàn tử quá đỗi nhu tình. Biểu hiện lúc này của hắn có lẽ chỉ là giả dối, đợi đến lúc sau lại hung hăng gây đau khổ cho cô. Hắn muốn lấy sống chết của cô ra làm trò tiêu khiểu biến thái của hắn. Lần sau có lẽ sẽ còn thảm hại hơn lần trước…Không! Cô không cần tốt … Không cần khỏe…Cô đột nhiên ý thức được điều gì đó. Bỗng dưng cô đứng bật lên, không quan tâm động tác bất thình lình này sẽ làm cô đau đớn hơn, “Tôi tự mình có thể bôi được… Không cần anh….”Cô đề phòng, nhìn hắn bằng vẻ mặt rất kiên trì.“Cô đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Đừng đùa giỡn với sự nhẫn nại của tôi!” Đường Hạo không quá ôn nhu nói, lại cũng không quá dịu dàng mà bắt cô nằm lại.“Không! Anh đừng có động vào tôi ! Tôi và anh cũng không phải người thân! Thà vĩnh viễn không khỏe cũng không muốn anh chạm vào người tôi đâu!” Cô điên thật rồi! Thét lên, đồng thời cũng cầm lấy chiếc bút bi đặt trên tủ phía đầu giường.Cô nhấc mền lên, nhằm ngay phía dưới bụng của mình…Đường Hạo kinh hồn, khiếp đảm nhìn lên bàn tay đang giơ cao của cô: “Ngưng! Ngoan nào… Đừng làm bậy….Đưa cây bút đó cho tôi !”“Không! Tôi không quen biết anh! Tôi không biết! Chưa từng gặp mặt! Anh đừng làm tổn thương tôi!!” Cô không phải đang uy hiếp hắn, mà chính là đang muốn tự hủy hoại bản thân mình.“Ngưng! Đừng làm chuyện điên rồ! Nơi đó của em không thể bị thương tổn thêm nữa!” Đường Hạo từng bước tới gần cô thêm một chút.“Không! Tôi thà tự phá hủy mình còn hơn!” Nước mắt đau khổ của cô rơi xuống. Cắn chặt cánh môi dưới, bàn tay nắm chiếc bút bi dùng hết sức lực đâm thẳng đến giữa hai chân mình.“Khooooooooông!” Ngay khoảnh khắc đầu bút bi chỉ còn cách miệng vết thương vài xen-ti-mét, Đường Hạo nhanh tay nhéo lấy cánh tay cô. Bàn tay hắn túm lấy thứ vũ khí trong tay kia của cô.Ngay sau đó, hắn đem cô áp chặt lên giường, lớn tiếng quát: “Sao có thể hả?”“A!” Tiểu Ngưng thét to một tiếng, vùi mặt vòa trong chăn, khóc lớn một hồi lâu. Cô hận chính bản thân mình, tại sao lại vô dụng đến mức ngay cả tự mình làm tổn thương mình cũng không làm được!Đường Hạo tức giận ném ngay chiếc bút bi xuống nền nhà, dùng sức loạng choạng kìm giữ thân thể cô, ép cô phải tỉnh lại: “Đáng chết! Phụ nữ chết tiệt này! Tôi nói cho cô biết, thân thể cô thuộc về tôi. Tôi muốn đối xử với cô như thế nào cô cũng không được phép lên tiếng, càng không được tự tổn thương chính mình!”“Không! Thân thể tôi là của tôi! Tôi muốn làm thế nào thì làm thế đó!” Cô kêu gào, phản bác.Sắc mặt của hắn trông vô cũng khó coi, lạnh lùng bất chấp nói: “Cô có thể thử xem! Nếu còn dám tiếp tục tự làm tổn thương chính mình, tôi sẽ cho người đem cô bé kia đi bán đến một nơi mà suốt đời này cô không thể tìm đến được!”“Đừng!”“Tôi nói được là làm được!” Hắn không để ý, sờ lên gò má đã khôi phục một ít thần sắc so với trước, tiếp tục nói: “Yên tâm, chờ cô khỏi hẳn, tôi nhất định sẽ không gặp lại cô. Không cần phải lo lắng xem tôi sẽ đối xử với cô như thế nào!”Sau khi nói xong, Đường Hạo cũng không quay đầu lại, cất bước rời khỏi căn phòng.Tiểu Ngưng chỉ có thể vô lực ngã xuống giường, hận chính bản thân mình vô dụng.….Đường Hạo im lặng đứng trên ban công hút thuốc lá, sau đó nhả ra từng đợt khói trắng mở ảo, từ từ phiêu tán trong không khí trong lành ban đêm.Chết tiệt! Cô gái này ngày hôm nay đã làm cho hắn thấy sợ hãi kinh hoàng. Cô tuyệt vọng thà tự hủy hoại bản thân mình còn hơn là nhờ đến hắn. Bộ dạng thấy sự khiến hắn tê liệt cả trái tim, trong lòng lạnh lẽo như băng.Hắn buồn rẩu nhắm mắt lại. Chẳng lẽ mình đã sai thật rồi sao?Không! Hắn không có sai. Tất cả mọi chuyện đề do cô ngu ngốc, không nghe lời của hắn. Mọi chuyện bây giờ đề là cô đáng phải nhận.Môt hồi chuông điện thoại reo lên, hắn mở mắt ra, dập tắt điều thuốc kẹp giữa hai ngón tay mảnh khảnh. Xoay người, tiến vào bên trong phòng ngủ, cầm lấy chiếc điện thoại đầu giường.“A lô! Có chuyện gì?” Chân mày Đường Hạo sốc lên, biểu cảm không kiên nhẫn. Người gọi điện thoại đến không phải là ai khác mà chính là Thượng Quan Lăng Kiệt. Tin chắc là Thượng Quan Nhĩ Đóa kia lại ác ngôn, lắm miệng nhiều lời trước mặt của tên này.“Gọi điện thoại đến hỏi thăm quan tâm đến cậu một chút! ”Trong điện thoại truyền đến một giọng nói có ý trêu đùa.“Nhàm chán!”“A… Xét theo góc độ của một bác sĩ, tôi tự thấy mình không nhàm chán! Thế nào? “Lão đệ”của cậu có khỏe không vậy? ”“Sao hả? Hôm nay lại rỗi hơi đi, không quản chuyện mình mà lại hỏi thăm “lão đệ”của tôi sao? Đề làm gì hả?”“Ha ha ha…! Là tôi nghe nói cậu ngược đãi một cô gái nhỏ đến mức thê thảm, nên gọi điện muốn thăm hỏi tình hình “lão đệ”của cậu. hành hạ người ta đến mức gần chết rồi mới chịu đưa đến bệnh viện, sao có thể không sao được? Hôm nào đến bệnh viện ta kiểm tra cho một ít, để sau này tránh mà bị mẫn cảm!” Cùng với kiến thức của hắn cộng thêm những hiểu biết về Đường Hạo, trời ạ! Đúng là họa từ miệng mà ra! Thế nào hắn cũng bị trả đũa! Đúng là điên thật mà…“Thượng Quan Lăng Kiệt! Cảm ơn anh đã bỏ bớt tâm tư vào tôi. Nhưng tôi không muốn anh quan tâm đâu!” Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại.Đôi phương giống như thăm dò ý đồ của hắn, tiếp tục dò hỏi: “A lô, đừng có cúp điện thoại. Tôi nói cho cậu biết, nếu không kiểm tra kĩ lưỡng coi chừng để lại biến chứng sau này!”Đường Hạo không có để ý đến, trực tiếp ngắt ngay điện thoại.Đáng chết, cho dù hắn có bị thương cũng không để bác sĩ nhìn….\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Vài ngày trước, Đường Hạo đã đem Tiểu Ngưng về lại biệt thự, cũng chính là nơi Tiểu Ngưng đã từng sống cùng hắn sáu năm về trước.Thân thể dần dần tốt lên, Tiểu Ngưng vẫn cự tuyệt Đường Hạo. Tự cô bôi thuốc lấy cho mình, hai chân cố gắng khép lại đề phòng nhìn thân hình hắn đang tiến đến gần: “Thân thể của tôi tốt lắm! Anh nói tôi khỏe lại sẽ không tiếp tục gặp tôi ….”Nhìn bộ dạng đề phòng của cô, tâm tình Đường Hạo thực sự không thoải mái. Vốn là muốn quan tâm cô một chút, ai dè nghe cô nói vậy lửa giận trong lòng lại nổi lên. Cố nén cỗ tức khí trong ngực, hắn nói: “Tôi tới cảnh cáo cho cô hay. Đừng có ý nghĩ không an phận trong đầu, muốn thoát khỏi chỗ này. Thân thể của cô đã khỏe lên rồi thì chỉ được phép hoạt động trong khu biệt thự này, có thể ra hoa viên phơi nắng hay làm gì tùy ý nhưng không được phép ròi khỏi cổng nửa bước. Tôi nói rồi, nếu cô dám to gan thì đau khổ cô phải chịu không chỉ có thế này thôi đâu!”

## 168. Chương 168

“Như vậy, nếu muốn tôi không rời đi khỏi nơi này, hãy đảm bảo cho tôi được nhìn thấy Nhị Nhị. Tôi phải chắc chắn cô bé an toàn!” Tiểu Ngưng thử cùng hắn đàm điều kiện.“Nó hiện tại tốt lắm! Tốt hơn cô nhiều. Cô tự lo cho mình thì hơn” Nói xong, hắn lấy từ trong túi áo ra một đống ảnh chụp, ném tới trước mặt cô.Tiểu Ngưng nhặt từng tấm ảnh lên, lật xem từng cái một. Trong những bức hình đó đều là Nhị Nhị. Có bức là cô bé đang xem TV, lúc thì ăn cái này cái nọ, còn có cả hình cô bé đang chơi đàn. Thoạt nhìn, cuộc sống của cô bé cũng không có tệ!Trái tim Tiểu Ngưng cuối cùng cũng được thả lỏng một ít, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Anh đem cô bé giấu chỗ nào?”Nhìn bộ dạng quan tâm đến Nhị Nhị của cô, Đường Hạo không nhịn được tức giận và châm chọc. Người phụ nữ này thật là… Một chút cũng không quan tâm hỏi han đến con mình một câu. Cô ta mở miệng hay im lặng đều là vì đưa trẻ Nhị Nhị, con gái của người đàn ông kia.“Cô tại sao không quan tâm đến Dương Dương? Một câu cũng không hỏi xem nó bây giờ thế nào ư?” Hắn một phen chụp lấy cánh tay còn đang cầm đống ảnh chụp của cô, mặt lộ vẻ tức giận hỏi.Tiểu Ngưng nhịn xuống đau lòng, nhưng hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào hắn: “Dương Dương đi theo bà nội nó sẽ được sống rất tốt! Tôi rất an tâm!”Cô sao lại không nhớ đến con, nhưng cô biết chắc chắn Dương Dương đang được sống rất tốt. Quan trọng nhất bây giờ là Nhị Nhị, không biết hắn đối xử với cô bé như thế nào rồi?“Lấy cớ đây mà! Bất quá chỉ là cái cớ của cô thể hiện rõ cô không hề quan tâm đến con của mình. Trong lòng cô chỉ có con gái của gã đàn ông kia – Nhị Nhị!” Đường Hạo không nhịn được, cảm thấy bất bình thay cho con trai của hắn, “Cô không biết Dương Dương ngày đêm đều nhớ đến cô sao? Không biết nó muốn gặp lại cô như thế nào à? Vậy mà từ đầu đến cuối không nhắc hỏi đến nó dù chỉ một lần!!”“Tôi…..” Tiểu Ngưng bị hắn nói, nhất thời á khẩu, không trả lời được. Cô sao lại không hy vọng muốn được nhìn thấy con được, chỉ là, liệu hắn có đem nó đến cho cô hay không?Đường Hạo quay đầu, không muốn nhìn thấy bộ dạng giả vờ đau khổ của cô. Trò này cô diễn trước mặt hắn quá nhiều rồi, thơ ơ nói: “Thôi đi! Xem như Dương Dương không có người mẹ này!”Tiểu Ngưng bị lời nói của hắn làm cho tức giận đến đỏ hoe mắt. Cái gì mà không quan tâm? Cái gì mà không có người mẹ này? Rõ ràng là cả nhà hắn, bọn họ một nhà đoạt con cô đi, khiến cô không được ở bên con, không thể chăm sóc được cho nó!Hắn bây giờ lại đi mắng lại cô, nói cô không đáng làm mẹ.Đau đớn, tê tâm liệt phế, Tiểu Ngưng nắm chặt bàn tay mình lại. Những chiếc móng đâm sâu vào lòng bàn tay cô. Đau, nhưng cô không có cảm giác. Nhìn bộ dạng lạnh lùng, không tin tưởng của hắn, Tiểu Ngưng cũng chẳng muốn giải thích thêm gì nữa.Đường Hạo cố gắng vuốt ngực, điều chỉnh cơn giận trong lòng. Nhìn ra cửa sổ, hắn nói: “Tôi chỉ có thể nói, cuộc sống hiện tại của nó rất tốt, rất biết nghe lời. Biểu hiện mỗi ngày cũng rất ngoan! ”“Anh đã làm gì? Từ trước đến giờ Nhị Nhị luôn là đứa trẻ có tự chủ rất cao! Con bé nhất định sẽ không ngoan ngoãn đến vậy!” Cô không tin lời hắn.“Ha ha ha! Tôi tự có cách!” Đường Hạo đắc ý cười. Kỳ thật, hắn nói với đứa con hoang kia, nếu biểu hiện ngoan ngoãn thì hắn sẽ đưa đi gặp người dì này. Nếu không, cả đời này vĩnh viễn cũng đừng mong được gặp lại nhau!Mà chiêu này hiệu quả vô cùng. Lúc trước con bé kia đối với hắn thật cứ như một con lừa ngu ngốc, cắn xé chọc giận tâm tình của hắn. Vậy mà sau đó thì lại ngoan ngoãn như một con cừu bông.Tiểu Ngưng biết về vấn đề này hắn sẽ không lừa dối cô: “Đường Hạo, hy vọng anh hãy đối xử tử tế với cô bé! Đừng để cho một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đa biết hận anh!”“Được….” Hắn cười lạnh một tiếng, chuyển tầm nhìn lén khuôn mặt thay đổi sắc thái của cô: “Tôi đối xử với nó thê nào hoàn toàn do biểu hiện của cô. Nếu cô ngoan ngoan, tôi sẽ đối tốt với nó không sót điểm nào!”“Anh yên tâm! Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh nhưng cũng mời anh, tuân thủ lời hứa trước kia của mình. Anh sẽ không đối với tôi…..” Co siết chặt lấy quần áo mình, nhắc nhỏ hắn.Cô lặp lại nhắc nhở khiến hắn cảm thấy muốn nổi điên lên. Cô không muốn cho hắn chạm vào, vậy cô muốn ai chạm vào cô dây? Hắn cố ý áp sát hai má lên vành tai cô. “Thì sao?”Sắc mặt Tiểu Ngưng trắng bệch, quay đầu đi, tay để trên ngực hắn noi: “Anh đã nói sẽ không chạm vào tôi, anh nói là……” Cô hoảng sợ vạn phần hô to lên.Thấy bộ dạng rin run của cô, Đương Hạo đươn giản cười lên một tiếng: “Cô không cần nhắc nhở tôi. Đừng tưởng trên đời này chỉ có một mình cô là phụ nữ. Người muốn làm ấm giường cho bổn thiếu gia đây còn nhiều lắm!”Sau khi nói xong, hắn nhấc má, rời khỏi cô, thuận tiện đem cô đẩy ngã sang một bên: “Tôi đi đây, tự mà chăm sóc tốt cho bản thân mình! Đợi tôi trở lại”Tiểu Ngưng nằm trên sàn nhà, nhìn hắn bước ra khỏi căn phòng, mới dần dần thả lỏng được.…..Bị giam trong biệt thự này cả ngày khiến Tiểu Ngưng nhàm chán đến mức muốn phát điên.Lúc trước, đối với hắn, cô còn là công cụ chăm sóc cho con. Những ngày sau đó thật bận rôn nhưng cũng thật vui sướng. Còn bây giờ, cô ngoài ăn rồi đi vệ sinh ra thì chẳng còn chuyện gì khác để làm.Đối với người có thói quen bận rộn làm việc thì đây chính là một loại tra tấn kinh khủng.Nơi này, người giúp việc đối với cô cực kì khách khí, gọi cô một tiếng “Lục tiểu thư”. Việc này quả thật cô không quen. Thứ nhất cô không phải là tiểu thư, thứ hai cô cũng không phải khách của hắn.Nhưng mọi người cũng không thể gọi cô là Tiểu Ngưng. Bởi vì, cô không phải người làm công ăn lương nơi này, một ngày ba bữa của cô đều lại còn là do bọn họ chuẩn bị.Loại tình huống này khiến Tiểu Ngưng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nên cũng ít đi ra đi lại.Mặt trởi dần ngả về hướng Tây, Tiểu Ngưng ngồi trong phòng không nhịn được muốn đi ra ngoài, phía bể bơi kia. Gần bể bơi có một bãi cỏ lớn, xanh mướt một màu. Cô nhớ cỏ trên bãi này chính là thứ cỏ xa xỉ được nhập khẩu từ Hà Lan về. Hàng ngày, những thợ làm vườn giỏi nhất đều được gọi đến để chăm sóc cho nó. Nơi đây không có một ngọn cỏ dại nào, hệt như sân bóng nhưng đồ hình thài lại thay đồi thường xuyên.Nhìn đám cỏ xanh biếc đáng yêu trước mặt, Tiểu Ngưng nhịn không được cởi giày, bước đi. Cảm giác ngưa ngứa, lạnh lẽo thấm qua chân khiến cô cảm thấy vui thú mà cười ha hả.Nhìn bốn phía đều vắng lặng, cô tựa như một đứa trẻ, mạnh mẽ làm càn. Một thân áo thun, quần cộc, trên thảm cỏ xanh biếc, giống như một tiểu tinh linh.Cô đã lâu không được thả lỏng như lúc này. Mỗi ngày đều phải lo sợ xem liệu hắn có đến đây không. Bất quá mấy ngày hôm nay cũng không thấy hắn trở lại. Hắn không xuất hiện, trong lòng cô lại này sinh cảm giác mong chờ. Cầu xin hắn đừng xuất hiện để cuộc sống của mình dễ chịu hơn một chút.Ngay lúc cô muốn ngả mình lên bãi cỏ, thì nghe thấy một giọng nam. Chính xác mà nói là giọng của một cậu thiếu niên: “Này! Cô là ai? Không được làm loạn trên bãi cỏ này?”Bởi vì chủ nhân căn biệt thự đã lâu không trở về, lại không hè nghe nói có khách quý đến thăm, cậu thiếu niên kia căn bản không hề hay biết người đang lăn lộn trên bãi cỏ kia chính là khách quý. Ngữ khí rất hung dữ.“Ừ! Vì sao lại không được nằm lên thế?”Tiểu Ngưng nghi hoặc ngồi dậy. Nơi này, trước kia cô cũng đã từng tới. Nhìn cô nhỏ xinh, nhưng khi đầu tóc bù xù rối loạn lại càng có vẻ đáng yêu của tuổi trẻ.Nhìn thấy như vậy, cậu bé thiếu niên hơi đỏ mặt lên: “Bởi vì, chủ nhân nơi này không thích có người đến gần bãi cỏ, lại càng không thích có ai tác loạn trên đó!”

## 169. Chương 169

“Nhưng bãi cỏ cũng đâu phải chỉ để xem không…Thoải mái mà….” Tiểu Ngưng vẫn ngồi đó, lưu luyến không muốn rời. Nói thật ra, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ, không muốn rời khỏi bãi cỏ này. Trước đây cũng đâu có như vậy.Cô rất thích cỏ xanh, thích vẻ tươi mát của nó. Cô cực kì thích thú khi được hít thở mũi hương cỏ xanh thoang thoảng trong không khí, làm người ta tràn đầy cảm giác vui sướng.“Thoải mái ? Cứ cho là thoải mái đi, nhưng không phải của mình thì đừng có tùy tiện ngồi!” Cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nới rộng bả vai. Càng nhìn Tiểu Ngưng cậu lại càng thấy ngượng, “Thôi, tuy rằng cô thực sự thích nơi này nhưng hãy nhanh chóng rời khỏi, bằng không chủ nhân của nó nhìn thấy nhất định sẽ mắng tôi!”“Tôi sẽ thật cẩn thận, không làm hỏng cỏ đâu. Mà hắn ta chắc chắn sẽ không trở về bây giờ!” Trước kia cô cũng từng ngồi trên thảm cỏ này, cũng có thấy hắn nói gì đâu…“Mỹ nữ à! Cô thật sự mong tôi bị mắng lắm sao? Thiếu gia mà tức giận sẽ thật sự đáng sợ!” Cậu thiếu niên nhìn rất lo lắng, ánh mắt cứ đảo liên tục nhìn bốn phía xung quanh.“Mỹ nữ?” Tiểu Ngưng tự chỉ chính mình, sau đó thì giễu cợt cười, “Tôi sao có thể là mỹ nữ được! Mỹ nữ thì phải xinh đẹp chứ, tôi sao dám ….”Cô tiếp tục cười. Con gái ai cũng muốn mình xinh đẹp, còn tại nơi này đã có người từng nói cô rất quái dị.Chẳng lẽ tức cảnh mà sinh tình, nhìn cảnh sắc trước mặt trong lòng cô lại nghĩ đến hắn ta.Đáng tiếc, sau sáu năm, cảnh sắc nơi đây vẫn đẹp như cũ, còn người kia thì hoàn toàn biến thành ma quỷ. Hiện tại, người mà cô luôn yêu sâu đậm trong trí nhớ cũng cũng không còn là hắn.Nghe thấy cô phủ định, cậu thiếu niên cũng lắc đầu: “Nếu so với những nữ sinh trong lớp chúng tôi thì đẹp hơn nhiều. Nhưng mà, cho dù là người đẹp đến đâu cũng không thể châm chước được, mỹ nữ à! Mời đứng lên cho!”Chứng kiến bộ dạng lo lắng của cậu thiếu niên, Tiểu Ngưng quyết định cũng không muốn làm người ta khó xử. Đứng lên, mang giày vào, rời khỏi bãi cỏ.“Cô là người làm mới tới sao?”Cậu ta tò mò hỏi: “Quả thật, tôi cũng không có nghe nói nơi này có thêm người hầu mới!”Tiểu Ngưng cười nhạt, không biết phải trả lời cậu ta như thế nào. Cuối cùng, cô gật gật đầu, thân phận của cô bây giờ cũng gần bằng với người hầu rồi.“Ha ha ! Vậy cô năm nay bao nhiêu tuổi? Phụ trách việc gì ở đây?” Giọng nói của cậu thiếu niên rất hưng phấn, đưa tay ra giới thiệu: “Tôi là Hải Uy, bây giờ là Đại Nhất Đệ Tử.”“Vậy cậu ở đây kiêm luôn chức này sao?” Cô còn tưởng cậu ta là người làm vườn ở đây.“Ha ha ha, chức vụ của tôi có chút đặc thù!” Sau khi nói xong, cậu ta mỉm cười: “Cô! Sao không nói đi? Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc gì ở đây vậy? Tên là gì?”“Tôi năm nay hai mươi bốn tuổi! Cậu có thể gọi tôi là chị Ngưng. Uhm… Tôi làm việc dọn dẹp lo lắng nửa ngày ở đây!” Cô bịa ra công việc này.“Hai mươi bốn tuổi? Không thể nào!” Hải Uy không tin, há hốc miệng, cẩn thận nhìn lại Tiểu Ngưng: “Cô không có gạt tôi chứ?”“Tôi không cần phải…. nói dối cậu!” Tiểu Ngưng học theo động tác của cậu ta, nhún nhún vai.Hải Uy lắc đầu, giật mình có chút tiếc nuối: “Chị thật là, một chút cũng không nhìn ra đã hai mươi bốn tuổi, giống như là so với tôi không sai biệt là mấy. Nếu không cách xa tuổi nhau thì nhất định tôi sẽ mời chị làm bạn gái của mỉnh. Bởi vì trong lớp, tôi rất kém quan hệ!” Cậu ta ngượng ngùng mở miệng nói đùa.“Ha ha! Vậy thì thật tiếc cho tôi quá!” Tiểu Ngưng cũng cười nhạt. Vấn đề này cô không muốn dây dưa nhiều, “Nếu không thể ngồi trên thảm cỏ, tôi xin phép đi trước!”“Chị Ngưng thích thiên nhiên sao?” Cậu thiếu niên chạy đến trước mặt Tiểu Ngưng, phối hợp với cước bộ của cô, vẫn tiếp tục vấn đề.“Thích! Không được sao? ”Cô luôn luôn trồng một ít cây cối, thích thú nhìn chúng dần dần lớn lên.“Vậy chị có muốn đi trồng hoa không? Có muốn chăm sóc mấy bồn cây trong vườn không?” Cậu ta đề nghị.Tiểu Ngưng dừng bước, trên gương mặt nổi lên một tia hưng phấn : “Tôi có thể sao?” Nếu như có một bồn hoa để cô tự mình chăm sóc, có lẽ cuộc sống của cô ở đây sẽ tốt lên. Bây giờ, cô khống tìm thấy một chút niềm vui trên đời.“Chỉ cần chị đồng ý là được! Chủ nhân nơi này cũng không để ý đến những người làm vườn! Chị thấy không? Mấy bồn hoa cỏ mọc đầy kia kìa!” Cậu ta biểu lộ vẻ khó khăn: “Bởi vì việc này cũng khá vật vả, bất quá nếu chị đồng ý thì chúng ta cùng nhau thu dọn đống cỏ dại đó….”“Tôi đồng ý mà! Dù cậu có không giúp tôi làm sạch cỏ, thì tôi cũng tự nguyện đi làm cái bồn kia!” Cô làm sao mà biết được trước khu nhà bên phía tay trái kia cũng có một bồn hoa.“Sáng mai, chúng ta bắt đầu nhé! Còn hiện tại, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Ngỗi trên bãi có kia buổi tối thể nào cũng có nhiều sâu bọ, rửa sạch, nếu không chúng sẽ hù chết chị đó!”Tiểu Ngưng thực sự muốn bắt đầu công việc. Nhưng nhìn trời, quả thật đã muộn, đèn điện bên con đường dài mênh mông cũng đã sáng lên.Hải Uy trẻ tuổi, dường như có bao nhiêu là chuyện. Cầm tay, mời Tiểu Ngưng đến bên ghế đá ngồi.Tiểu Ngưng nhìn hành động này mà trong lòng không khỏi xôn xao. Cô nhớ trước kia mình cũng giống như thế này, ngồi ở đây, đọc báo kể chuyện cho người nào đó nghe…Mà người kia…. Hắn lúc nào cũng châm chọc, chê cô đọc chậm, trình độ thấp kém, chỉ có mỗi thanh âm coi như là dễ nghe…“Chị Ngưng này! Chị có biết nhìn thấy chị ngồi trên bãi cỏ đó tôi đã khiến tôi sợ hãi không ?”“Thật sự đáng sợ sao?”Cô cho đến bây giờ cũng không có nhận ra, “Tôi có chỗ nào sai sao? Bất quá chỉ là….” Nhìn biểu tình của Hải Uy thì giống như cô đã làm sai một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.“Để tôi nói cho chị nghe một chuyện nhé! Có lần, vị hôn thê của cậu chủ đi trên bãi cỏ này, kết quả là bị cậu chủ phát hiện. Anh ta lôi cô gái ra khỏi đó ngay lập tức, còn to tiếng cùng vị hôn thê của mình nữa. Một hồi to tiếng, không để cho vị hôn thê kia một chút mặt mũi nào cả, còn tuyên bố ngoại trừ anh ta cùng người làm vườn ra thì bất cứ ai cũng không được phép chạm đến bãi cỏ. Thêm vào đó, lại còn cho người đổi hết chỗ cỏ nơi mà cô gái kia đã dẫm lên nữa…. ”“Người cậu chủ kia thật là bá đạo?” Tiểu Ngưng cũng đổi xưng hô, gọi Đường Hạo là cậu chủ.“Không thể nói như vậy! Cậu chủ thật sự rất tốt, đối đãi với bọn người hầu như chúng ta rất tốt! Tôi rất bội phục người đó! Mắt vừa mới hồi phục thị lực đã tiếp quản công ty của gia đình, hơn nữa còn làm cho nó phát triển hơn lúc trước!!”Liên quan đến hắn Tiểu Ngưng cũng chỉ gật đầu, cô không muốn nói về hắn. “Sắc trời đã muộn! Tôi phải trở về phòng”R ốt cuộc Tiểu Ngưng nhịn không được nói: “Sáng sớm ngày mai, tôi nhất định sẽ dậy thật sớm, đi chăm sóc mấy bồn hoa kia!”“Tốt quá! Tôi chờ chị. Chúc ngủ ngon!”Hải Uy nở nụ cười như một cậu bé, vẫy tay chào Tiểu Ngưng.“Chúc ngủ ngon!” Tiểu Ngưng cũng khoát tay áo, xoay người về phòng.Nói chuyện phiếm cùng cậu thiếu niên kia khiến tâm tình Tiểu Ngưng thật thoải mái. Cuối cùng cũng tìm được một người bạn để nói chuyện ở nơi này.

## 170. Chương 170

“Ơ…” Cô gái cảm thấy không khí trong phổi mình như nước bị tháo hết ra ngoài, lắc lắc đầu, tránh né nụ hôn của chàng trai.Chàng trai căn bản không để ý đến sự từ chối của cô gái, vẫn tiếp tục triền miên trên cánh môi của cô. Những âm thanh yêu kiều phát ra.Chàng trai tóm lấy cánh tay đang vung loạn xạ của cô gái. Nắm chặt, không cho cô lộn xộn.Cô dựa vào hắn thật sâu, không có lấy một khe hở. Cái lưỡi đinh hương bị hôn đến mức khiến toàn thân cô mệt mỏi.Chậm rãi, một cảm giác kì dị ở trên bụng, từ chính bàn tay hắn trượt xuống. Cô xấu hổ muốn xoay người, nhưng không cách nào lay động được hắn. Hắn chẳng có chút mảy may.Hắn càng hôn càng sâu, càng hôn càng lâu. Nụ hôn nóng bỏng đến độ có thể hòa tan cả thạch cao.Hồi lâu, hắn mới thoáng buông cô ra. Cô mở to đôi mắt mờ sương, xấu hổ nhìn hắn: “Không chịu nổi anh! Đáng ghét! Anh có biết không, đây là bên ngoài, sao anh lại có thể hôn em như vậy?” Cô gái nhảy ra khỏi lòng chàng trai, ngượng ngùng muốn chạy về phía trước.Bất quá, chân của cô không chạy đi được. Mới bước được vài bước, chàng trai phía sau đã bắt kịp, ôm chầm lấy cô vào lòng mình siết chặt: “Em dám nói chán ghét tôi hả?”Chàng trai tỏ vẻ tức giận, đôi mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào mặt cô gái, yên lặng, bất động. Bất quá, điểm này không hề làm giảm bớt vẻ anh tuấn vốn có của hắn, ánh mắt của hắn vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại thêm vài nét đáng yêu.Đối mặt với hắn như vậy, cô gái lại một lần nữa ý loạn tình mê. Đứng lên, sắc mặt khẽ biến thành một màu hồng, bộ dạng ngượng ngùng giống như hoa đợi sương trong đêm, khiến người ta lưu luyến không rời mắt.Bất quá, chàng trai lại không nhìn được cô gái đa mê đắm hắn như thế nào, không nhìn thấy được cô gái kia không che dấu chút tình yêu nào trước mặt hắn.Bàn tay to của hắn đi vào dưới nách của cô, bắt đầu di chuyển.“Ha ha…. Đừng mà…. Nhột quá…ha ha…!” Thân thể cô gái như rắn nước vặn vẹo: “Em không nói thế nữa! Không nói nữa!”Chàng trai dễ dàng đem cô nhấc tới, hai mắt mê man nhìn cô: “Vậy em mau hôn tôi đi! Hôn tôi ở đây!”Cô gái bất an nhìn bốn phía, thấy tất cả đều yên ắng mới kiễng đầu mũi chân lên, hôn lên môi mỏng của hắn, nhanh chóng như chuồn chuồn đậu nước.Đến cũng nhanh và đi cũng rất nhanh, chẳng có chút tư vị gì!Chàng trai không hài lòng, ôm lấy thân thể tươi trẻ mới lớn của cô dính sát vào lồng ngực mình: “Không được! Như vậy đâu có tính là hôn. Chất lượng quá kém, giống như bị muỗi hôn thì đúng hơn!”“Yêu cầu của anh thật cao! Ôi…”Chàng trai không muốn nghe cô dài dòng, lại chiếm lấy đôi môi mọng đỏ của cô, triền miên hôn lên đó.Lúc này hôn môi tựa như sóng gió kinh hoàng, mang theo hơi vị nam tính nồng đậm. Chàng trai chậm rãi đem cô nằm trên bãi cỏ, cả thân hình che phủ trên người của cô.Môi mỏng của hắn hôn khắp lên cổ cô, dần dần biểu lộ sự đói khát của mình: “Ngưng! Tôi muốn em mất thôi! Đêm qua em đi ngủ trước, chúng ta không có….”Cô gái bất an, thô lỗ giãy giụa, muốn từ thân thể hắn bật dậy đi ra: “Không được! Đây là bên ngoài, chúng ta đang ở trên bãi cỏ…”“Ừ! Địa điểm tốt bao nhiêu! Mặt trời hôm này có vẻ rất chói chang đúng không?” Hắn có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập phía sau lưng.“Không được! Anh luôn to gan như vậy, nhưng em thì rất sợ!”“Ha ha, em yên tâm, nơi này sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta. Lần trước bên cạnh bể bơi cũng thế đấy thôi!” Chàng trai yên lòng nói, bàn tay nắm lấy ngực của cô, giống như đang chơi trò chơi vậy.Chỉ là một hành động trêu chọc, nhưng hơi thở của cô gái đã bắt đầu run rẩy.Hai tay chống cự vô lực của cô dần dần buông lơi, để mặc cho bàn tay to của hắn tung hoành tác quái. Thân thể cô vặn vẹo giống như rắn nước, không thể chống cự trước sự kiên trì của hắn. Cô chỉ có thể để cho anh muốn làm gì thì làm.Hắn nhẹ nhàng cắn, cô cong người lên nghênh đón, cũng với những tiếng kêu tra tấn đến khó nhịn.Yêu kiều thở khé, toàn thân hơi bị buộc chặt.Hơi thở của hắn thiêu đốt cô, thân thể ửng hồng như đóa mâm côi. Bởi vì hắn mà đang kiều diễm nở rộ.Hắn hôn lên bầu ngực sữa của cô, để lại ấn kí của hắn. Những dấu hôn lớn nhỏ.Hắn như lửa, cuồn cuộn thiêu đốt cô, khiến cô cùng đường không kháng cự, cũng không còn chỗ trốn.“Yên tâm, nơi này chỉ có chúng ta. Tôi sẽ không cho hạ lệnh không ai được phép đến gần!” Mọi thứ của cô đều quá tốt đẹp, hắn sẽ không cho phép kả nào dù chỉ là vô tình nhìn qua chớp mắt cũng không được. Chỉ có thể là hắn!Trong lúc cô còn đang thẹn thùng, thấp thỏm lo âu, hắn đã kéo ngay quần cô xuống. Rất nhẹ nhàng và bá đạo tiến vào nơi sâu nhất của cô.Trong nháy mắt, hai người kích động mà kêu lên thành tiếng.Bọn họ nhiệt liệt nghênh hợp, dây dưa kích động, mây mưa vu sơn.Nước mắt Tiểu Ngưng chảy dài, bừng tỉnh. Bật người dậy, phía trước mặt cô chỉ toàn là hư ảo.Cô khẽ thở dài, vầng trán thản nhiên nổi lên ưu thương. Cùng nhau đã trở thành cảnh trong mơ. Trong lòng cô bây giờ, cũng chỉ có thể cùng hắn trở về nơi cũ chỉ là trong giấc mơ mà thôi!

## 171. Chương 171

Cả người mặc một bộ đồ thể thao, Tiểu Ngưng vừa bước chỗ bồn hoa đã thấy Hải Uy cầm dụng cụ đang nhổ sạch cỏ dại.Tiểu Ngưng khẽ đến gần, Hải Uy xoay người, mỉm cười: “Chào buổi sáng, chị Ngưng! Không ngờ chị lại đến sớm như vậy!”“Dậy sớm thì mới làm việc tốt chứ!” Cô nóng lòng muốn thử. Đã lâu không có làm việc, toàn thân bị buộc chặt cứng nhắc thật sự không có thoải mái.“À! Đúng rồi! Sau đó chị còn phải dọn dẹp phòng đúng không?” Hải Uy vỗ vỗ trán, ngộ ra.Tiểu Ngưng gật đầu, sau đó cầm lấy công cụ đi đến bồn hoa làm cỏ.“Cẩn thận ! Nơi này toàn là sâu sẽ dọa chị đó. !” Hải Uy săn sóc nói, ngăn cản không cho Tiểu Ngưng qua.“Không có vẫn đề gì! Tôi không có sợ sâu!” Tiểu Ngưng vẫn ung dung đi vào trong đám cỏ dại. Bước chân của cô nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức lũ sâu đang ngủ say. Chúng tỉnh giấc, lao ra khỏ ổ, bò lồm ngồm trên mặt đât, bám vào chân, ống quần của Tiểu Ngưng.Cô không có kinh hãi, chỉ rung ống quần, cho bọn chúng rơi hế xuống đất. Dùng đất đã vùi lấp tiêu diệt tận gốc bọn chúng, mà không cần phải đụng tay vào.Nhìn cô thành thạo công việc, bộ dạng không hề giả tạo, Hải Uy ngừng công việc trong tay, vẫn cầm dụng cụ, hỏi Tiểu Ngưng: “Chị đến từ vùng nông thôn à?”Trong thành phố, các cô gái hầu như không biết làm cỏ xới đất, không biết sử dụng các công cụ làm vườn thông thường. Mà cô thì ngược lại, không ngại bẩn, không sợ mệt lại còn làm việc rất thành thạo nữa.Tiểu Ngưng lắc đầu, đem cỏ đã nhổ ném qua một bên: “Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tôi đi làm cỏ xới đất. Trước kia nhìn trên TV, có thấy họ sử dụng qua những dụng cụ này như thế nào rồi!”Cô chỉ là một cô gái lao động thu nhập thấp trong xã hội này. Không đất, không nhà, từ nhỏ đến lớn sống trong một căn phòng cho thuê cũ kĩ. Cô mới chỉ đặt chân đến vùng nông thôn một lần trước đây. Đó là nơi sống rất thỏai mái, trong lành, đất đai mênh mông….Cô hiện tại cũng tốt rồi, làm việc không thấy mệt mỏi.“Ha ha ha! Chị đúng là một cô gái kì lạ!” Hải Uy cười cười.Sau đó lại tập trung vào làm việc. Hai người cùng nhau nói chuyện, một bên đàm, một bên tiếu, làm sạch đống cỏ mà không biết mặt trời đã lên cao.Bồn hoa lớn hơn mức bình thường. Cho dù bọn họ luôn luôn làm mà không nghỉ phút nào thì cũng chỉ được nửa bồn là cùng.Đội chiếc mũ gập từ giấy báo, mặt Tiểu Ngưng đỏ bừng, mồ hôi toát ra từng tầng. Hai bàn tay nguyên bản đã dính đầy bùn đất, miệng đắng lưới khô, căn bản đã thấm mệt. Cô dừng công việc lại, lấy mấy tờ báo quạt quạt cho mát, ống tay áo đồng thời cũng đưa lên lau mồ hôi trên mặt.“Chị Ngưng! Uống chút nước đi này! ”Hải Uy không biết từ đâu lấy ra hai chai nước khoáng, ném cho Tiểu Ngưng một chai.Tiểu Ngưng theo phản xạ tiếp nhận. Chỉ là, cô thấy khó khăn khi nhìn xuống bàn tay mình. Nếu cô mở nắp bằng bàn tay này thì thể nào đất bẩn cũng bám vào miệng chai. Thật là bẩn!Hải Uy hiểu được phiền nhiễu tròng lòng cô, đã nhanh tay hơn mở nắp: “Đây! Được chưa?”“Cám ơn!” Tiểu Ngưng mỉm cười nói. Sau đó ngửa cổ, uống nước giải khát. Bởi vì miệng quá khô cho nên cô uống rất mau. Dòng nước trong veo từ khóe miệng chảy xuống cổ, rồi theo những đường cong trên quần áo của cô.“A…” Cảm thấy trước ngực có chút mát lạnh, Tiểu Ngưng vội vàng buông chai nước ra, vuốt hai má. Trên khuôn mặt cô bống xuất hiện những vệt đất bẩn kéo dài.“Ha ha ha….” Tiểu Hải Uy sang sảng cười to: “Ngưng! Chị thật hậu đậu!”Ban đầu, Tiểu Ngưng còn không hiểu. Bất đắc dĩ sờ soạng lên mặt mới tỉnh ngộ. Nhất định trên mặt cô có bùn bẩn: “Ai nha…” Cô chật vật kêu lên một tiếng, sau đó theo bản năng đưa ống tay dính bùn lên lau.Nhưng, cô quên mất ống tay áo của mình cũng dính bùn rồi. Càng lau thì khuôn mặt càng đen, đến cuối cùng biến mình không khác gì tượng đất.Tiếng cười của Hải Uy cũng theo đó tăng lên, sắp đạt đến mức không chịu nổi.Nhìn thấy cậu ta đang cười mình, Tiểu Ngưng tức giận nhưng cũng không thể làm được được gì. Cô luôn hiểu phản ứng của con người là không thể ngăn cản.Hải Uy cầm qua một miếng khăn giấy, duỗi thẳng cánh tay muốn giúp cô lau má.Cậu vẫn còn muốn cười, thở hổn hển nói: “Chị Ngưng chớ có lộn xộn! Để tôi giúp chị!”Bởi vì trong mắt của Tiểu Ngưng, Hải Uy chỉ giống như một cậu bé. Cho nên cô cũng khó chịu, để mặc cậu ta lau má giúp mình.Mà động tác này của bọn họ trong mắt người khác lại trở nên vô cùng thân mật. Sắc mặt mắt cứng nhắc, bàn tay gắt gao nắm chặt lại.Hắn mím môi, đi đến bên cạnh bồn hoa, dùng một ngữ khí cực kì lạnh lùng nghiêm túc nói: “Hải Uy, nhiệm vụ hôm nay của cậu hoàn thành xong rồi sao? Hay là tôi bố trí công việc quá nặng cho cậu?”Tiếng nói giống như ác ma ngay lập tức khiến hai con người đang đứng bên bồn hoa đột nhiên tách khỏi nhau. Hai người cùng đưa mắt về hướng phát ra âm thanh.Tiểu Ngưng làm bộ chải lại tóc, tỏ vẻ không biết hắn. Tay lại cầm bay sắt, tiếp tục nhổ đống cỏ xanh nhạt kia.Đường Hạo liếc nhìn cô một cái, tiếp tục chờ Hải Uy. Chậm rãi đi về hướng bọn họ, cước bộ của hắn không giận mà uy nghiêm như một kẻ vương giả. Hải Uy chống đỡ không được. Thấy hắn, cậu tỏ vẻ khẩn trương: “Cậu chủ à! Nhiệm vụ anh giao em đã hoàn thành từ hôm qua! Hôm nay muốn thả lỏng một chút!”“Thả lỏng một chút? Cậu có phải muốn công ty mà ba mẹ cậu để lại bị đám lang sói ngoài kia xâu xé hay không?” Đôi mắt lợi hại của Đường Hạo nhìn thẳng vào mặt cậu ta, nghiêm khắc tựa như một người anh cả.Hải Uy nhún vai, sau đó nhận sai: “Được rồi! Em đây sẽ trở lại. Cậu chủ có nhiệm vụ gì muốn giao không ạ?”Cha của Hải Uy là ông chủ của một công ty may mặc tại Anh Quốc. Nhưng bốn năm trước, trong một lần đi du lịch cùng vợ đã không may gặp nạn qua đời. Hải Uy lúc đó mới mười bốn tuổi, căn bản không thể gánh vác nổi một công ty Đại Lương, nên luôn chịu sự khó dễ do đám người thân như lang như hổ kia.Đường Lập Huân đem con trai của bạn tốt về nuôi dưỡng, muốn tự mình dạy dỗ, để cậu ta nhanh chóng tiếp quản được công ty của ba mình. Nhưng ông còn bận tâm quá nhiều chuyện, không có thời gian quan tâm nhiều cho nên để Đường Hạo dạy dỗ thay.Mà Hải Uy bây giờ kiến thức đối với kinh doanh đã rất phong phú, quản lí xí nghiệp đã có chủ kiến riêng. Cậu ta hiện tại chính là đang chờ ngày trở về Anh Quốc, đối đầu với đám lang hùm kia.“Cậu trước tiên cứ đến công ty, trợ lí của tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cậu!” Đường Hạo vừa dứt lời, ánh mắt chuyển biến nhìn hắn, ý từ rất rõ ràng, mời cậu ta rời khỏi đây ngay.Hải Uy nhìn chằm chằm vào người đang cần mẫn làm việc kia, quan tâm nói: “Chị Ngưng! Nếu chị…! Những thứ này cứ để ở đây! Buổi tối trở về tôi sẽ làm nốt đống cỏ….”“Hải Uy, cậu không nghe rõ vừa rồi tôi nói gì sao?” Ngữ khí Đường Hạo toát ra vị chua loét, nhưng Hải Uy không để ý tới.“Cậu chủ! Tôi đi đến công ty ngay đây!” Hải Uy hướng Đường Hạo khoát tay rời đi.

## 172. Chương 172

Đường Hạo nhìn thẳng vào Tiểu Ngưng. Một lúc sau, thấy cô không nhìn hắn lấy một cái, cánh tay hắn duỗi ra, ôm lấy cô vào lòng mình.Cô ngã vào lồng ngực hắn, rất đau, nhưng không kêu lên thành tiếng, chỉ giãy dụa muốn né tránh hắn: “Anh sao vậy?”Chiếc mũ giấy vì động tác vừa rồi mà trượt xuống, để lộ không ít những vết bẩn nhỏ trên khuôn mặt của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm bùn đất.Nhìn cô như vậy, Đường Hạo không nhịn được cười. Nhưng nghĩ đến lúc trước Hải Uy cũng được nhìn thấy bộ dạng này của cô, hắn cảm thấy khó chịu, coi thường thái độ đó. Trong lòng không thoải mái, nhấn chìm hoàn toàn ý cười.“Chuyện gì? Cô không thấy tôi trở về hay sao?” Đường Hạo giật luôn chiếc mũ giấy xuống. Bộ dạng hiện tại của cô khiến hắn cảm thấy mất hứng.Tiểu Ngưng mạnh mẽ đẩy hai tay của hắn ra, cầm chiếc bay sắt, đi đến một bên. Thanh âm ôn hòa, không chút cảm xúc: “Mừng anh trở về!”“Nhìn tôi khác với hỏi thăm tôi! Cô nghĩ rằng, tôi và cô là không khí sao?” Đường Hạo giật lấy cái bay trong tay cô, ném qua một bên, đôi co.Nhìn bộ dạng bá đạo của hắn, Tiểu Ngưng quyết định rời đi. Bước ra khỏi bồn hoa, cô chuẩn bị đi về phòng. Hắn thích đứng nơi cỏ mọc tùm lum này thì cô tặng lại cho hắn vậy!Nhìn bộ dạng phong phanh của cô, Đường Hạo chỉ mất có ba bước là bắt kịp. Giữ chặt lấy bả vai rồi xoay người cô lại, ép cô phải nhìn hắn: “Bây giờ cô đang tỏ thái độ gì, hả?”Tiểu Ngưng nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời không chút thay đổi nói: “Tôi không biết! Thái độ của tôi làm sao không tốt? Tôi cảm thấy mình nên dùng thái độ này đối với anh!”Hắn tàn nhẫn đối với cô, xóa tan tất cả những lỳ vọng cô đặt vào hắn. Cô bây giờ chỉ coi hắn như một kẻ xa lạ, không yêu, không hận. Bởi vì, yêu và hận cùng một người hao tốn tâm tư cùng sức lực như nhau. Hắn căn bản không đáng cho cô để bụng.Cô tình nguyện coi hắn như một kẻ xa lạ, có như vậy trái tim sẽ không đau.Bộ dạng bình tĩnh này của cô luôn khiến hắn phát điên. Hắn cảm giác mình vẫn không thể chạm được đến lòng cô. Đột nhiên, hắn đem thân thể của hắn nhích lại gần cô. Thân thể hai người gắt gao ở chung một chỗ.Động tác này của hắn không thể không khiến Tiểu Ngưng ngước mắt lên nhìn. Hai tay cô bị hắn giữ chặt trong bàn tay to lớn của hắn: “Buông tôi ra! Quan hệ giữa chúng ta bây giờ không thể gần nhau như thế!”Đường Hạo không khống chế sự giãy dụa của cô. Lặng lẽ nhìn gương mặt tà ác của hắn hiện lên trong con ngươi của cô. Hắn muốn hút lấy toàn bộ lời nói vừa mới thốt ra của cô, rồi sau đó phả ra hơi thở nóng hổi của mình.Một không gian thân mật dễ dàng được tạo ra.Tiểu Ngưng vì muốn không muốn để hắn thực hiện nên ngừng thở một lúc lâu. Nửa phút sau, ngạt thở khiến cô không thể không thở mạnh ra, hổn hển phun ra khí tức nặng nề: “Khụ….Khụ….Khụ”Nhìn hai mà ửng đỏ, bộ dạng ho khan không dứt của cô, Đường Hạo lại một lần nữa đắc ý cười, khóe môi gợi lên. Hắn tiến thêm một bước nữa, áp đôi môi của mình lên má cô: “Cô nói bây giờ chúng ta là quan hệ như thế nào?”Tiểu Ngưng dùng bàn tay dính đầy bùn đất và mùi cỏ dại dán chặt lên miệng của hắn, khống chế không nổi nộ khí nói: “Chúng ta bây giờ chẳng có quan hệ gì. Tôi chỉ là bị bắt buộc phải ở đây. Đường Hạo! Xin anh đừng có như bây giờ, những hành động đó thật khiến tôi buồn nôn!”Đường Hạo tức giận, một tay giữ chặt lấy bàn tay bùn bẩn của cô, một tay khóa trụ miệng cô lại“Im ngay!” Tiểu Ngưng kinh hoàng, mở to hai mắt nhìn hắn. Thân thể giãy giụa như một con rắn nước, cả hai bàn tay bẩn kia dùng hết sức, hung hăng cào lên mặt hắn.Bỗng nhiên cả hai người đều nghe được một tiếng “Tê”.Tiểu Ngưng cảm thấy trên mười đầu móng tay có một chút ít da. Còn Đường Hạo, trên mặt xuất hiện những vết xướt đỏ đau đớn.Hắn đột nhiên buông cô ra, đẩy cô ngã sang một bên.Tiểu Ngưng nhìn bàn tay dính bùn của mình. Trên móng tay bây giờ có cả những sợi tơ máu. Cô lại nhìn lên mặt hắn. Ở đó, có mấy vết cào nông sâu, bắt đầu đỏ hồng, có cả máu. Có khoảng bốn đến năm vết cào, khuôn mặt của hắn trông đến thảm.Tay hắn đưa lên, chạm vào những vết cào đó, hắn nhìn vào đầu ngón tay của mình, lộ vẻ không dám tin.Tiểu Ngưng muốn lùi lại vài bước, nhưng sau đó nghĩ lại, xoay người muốn chạy ngay lập tức.“Chết tiệt! Cô dám đối với tôi như thế này!” Hắn tức giận, giật tóc cô, không cho cô có cơ hội trốn thoát.“Tôi vì sao không được đối xử với anh như vậy! Là do anh bất lịch sự với tôi trước! Đường Hạo, nói cho anh biết, anh không được phép chạm vào tôi! !!” Tiểu Ngưng sợ quá mà ngữ khí lại trở nên cường ngạnh, mạnh mẽ. Đôi mắt cô mở to, không hể chớp mắt nhìn thẳng vào hắn, còn áp đảo hơn cả khi hắn nghiêm khắc nhìn cô.Nhìn cô, toàn thân thẳng đứng, người bị cào cấu kia không những không giận mà còn phóng ra một chút nhu tình, Đường Hạo hỏi: “Không được chạm vào cô? Vì cái gì mà không được chạm vào cô, hả?”Tiểu Ngưng buồn bực hô lớn: “Đường Hạo, chính anh tự nói mà lại không nhớ được sao? Anh nói sẽ không gặp lại tôi, chẳng nhẽ bây giờ muốn nuốt lời!”Đường Hạo nhướn mi, vẻ mặt không hiểu nhìn lại cô. Sau đó, ngón tay tà ác của hắn không đứng đắn sờ soạng giữa hai chân cô.“Anh làm gì thế? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!”Một tay hắn ôm chặt lấy cô, tay kia thì ở giữa hai chân cô. Hắn cẩn thận nói : “Cô hiểu sai câu nói của tôi rồi! Tôi nói không cần thân thể của cô, không tiến vào thân thể của cô nữa! Nhưng không có nói tôi sẽ không hôn cô!”Nói xong bàn tay hắn lại chạm lên cánh môi của cô, xoa nắn qua lại, áp nghiền : “Ha ha ha…Phía dưới xấu rớt chẳng khiến cho tôi có chút hứng thú nào! Nhưng khuôn mặt và miệng của cô thì vẫn là….. Hiện tại cô không biết quý trọng sắc đẹp tài nguyên vốn có còn lại của mình sao? Tôi phải tận tâm mà hưởng thụ cho mỹ mãn chứ!“Anh là tên hỗn đản ! Bỏ ra! Ghê tởm!” Hai cánh tay của cô đều bị hắn bắt giữ để ở trong ngực, cô chỉ còn cách vừa kêu vừa thét lên.Bàn tay to của hắn di chuyển chà sát trên khuôn mặt phiếm đen vì cháy nắng mặt trời của cô, ra lệnh nói: “Nói cho cô biết!Cô hết thảy đều là của tôi! Tôi nghĩ chạm vào cô thì tôi sẽ chạm vào, còn nếu tôi không muốn chạm thì cho dù cô có nhiệt tình đến mấy thì cũng thế thôi!”“Anh đứng có nằm mơ! Tôi chán ghét anh! Ghê tởm anh!”Tiểu Ngưng vừa nói, vừa lộ ta khuôn mặt chán ghét cực độ hắn.Hắn tùy tiện tỏ vẻ không sao, bất quá chỉ thu hôi lại thái độ không đứng đắn, phơi bày một bộ dạng nghiêm chỉnh nói: “Tôi cho cô biết!Cô ngoan ngoãn ở trong này đừng có mà tơ tưởng trêu hoa ghẹo nguyệt!!!”“Tôi thích ai đó là tự do của tôi!” Tiểu Ngưng không hiểu lời hắn nói, cho là hắn lại đang ám chỉ đến Lương Bân.“Đáng chết! Cô đúng là chết cũng không chừa! Không có đàn ông là không sống được sao? Ngay cả một thằng bé cũng không tha hả?”Tiểu Ngưng giật mình nhất thời cũng không hiểu nổi hắn đang muốn nói gì.Chẳng lẽ là…

## 173. Chương 173

“Sau này không được đến đây! Không được ra bồn hoa này!” Hắn không thể tiếp tục để cho hai người bọn họ có cơ hội ở cùng một chỗ, Hải Uy kia có vẻ rất hoan hỉ, còn muốn làm cả một thảm thực vật.“Vì sao? Anh muốn tôi cả ngày chỉ được ngồi một chỗ ngây ngô như con ngốc sao? Cái gì cũng không được làm, không khác gì một con ngốc cả!” Mắt Tiểu Ngưng đỏ hoe, tức giận. Ở đây, cô sắp buồn đến muốn chết đi rồi, nếu tình hình này còn kéo dài nữa thì nhất định, nhất định sẽ…..“Chẳng lẽ tôi không để cho cô làm gì với cô lại không tốt hay sao?” Đầu của cô gái này đúng là có vẫn đề. Bao nhiêu cô gái mong muốn có được kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót, giang tay là có quần áo mặc vào người. Vậy mà, cô ta còn thấy không đủ, trả lại cho hắn lại là sắc mặt này đây!“Không tốt! Một chút cũng không tốt! Anh giam tôi nơi này thì có thể, nhưng chỉ cần đừng khống chế hành động của tôi thì còn được! Tôi bây giờ cứ như một kẻ đần độn. Tôi không thể chịu đựng nổi! Tôi không muốn ở đây, không muốn làm kẻ ngu ngốc, không muôn là một loại kí sinh trùng bám vào kẻ khác!”“Vậy cô muốn thế nào? Cô muốn làm gì?” Đường Hạo coi những lời vừa rồi của cô như là một loại biểu diễn: “Muốn là người giúp việc sao?” Hắn trào phúng hỏi.Tiểu Ngưng không suy nghĩ, chân thật mà đáp lại luôn: “Đúng vậy! Tôi muốn trở thành một người giúp việc!”“Tôi để cô sống ở đây, hưởng thụ như một vị chủ nhân. Cô lại không thích, khăng khăng muốn làm một kẻ giúp việc! Ha ha ha … Lục Giai Ngưng, cô không cần phải ….. trước mặt tôi giả vờ khí khái, tôi ghét nhất chính là những phụ nữ diễn trò!”“Thiếu gia! Xin cậu đừng làm tôi mắc cười! Tôi sao có thể là chủ nhân nơi này được! Tôi không phải…..” Tiểu Ngưng lắc đầu: “Chủ nhân nơi này là anh. Tôi không phải là khách, cũng không giống người giúp việc ở đây. Đường Hạo, anh để tôi trong này làm tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ. Đi ra ngoài cũng không dám, không biết những người ở đây nghĩ gì về tôi. Ngay cả ăn cơm cũng là một loại gánh nặng!”Nói xong, cô cúi đầu, tựa hồ giống như đang tự gậm nhấm nỗi thống khổ này trong lòng.Có lẽ gánh nặng tâm lý quá lớn làm cô không muốn bị người khác xem thường, Mỗi ngày để giảm bớt cơ hội gặp những người khác, cô chỉ dùng có một bữa cơm.Người giúp việc gọi cửa hoặc muốn đem đồ ăn vào phòng cho cô, đều bị cô mở cửa nói đùa vui vẻ: “Giờ tôi đang giảm béo nên không muốn ăn đâu!”Được vài ngày, những người giúp việc ở đây dần quen với quy luật của cô, chỉ nấu bữa trưa. Mà cô, chính lúc đó lại không có đói. Đợi đến lúc qua mười hai giờ trưa, mới lẻn vào phòng ăn tìm gì đó ăn tạm.Có trời mới biết, cô sợ nhất là đói bụng. Một bữa trưa của cô vốn rất nhiều nhưng vẫn khiến cô đói bụng.Mỗi khi đi tìm lấy đồ ăn, cô đều cố gắng ăn lấy ăn để, nhanh chóng giống như trộm. Chỉ sợ đám người hầu đang nghỉ trưa thấy được.Ăn no một chút, nhưng lại ăn quá nhanh khiến thức ăn không tiêu hóa được . Mấy ngày này, tràng vị của cô không được tốt, dạ dày cũng đau vài lần. Mỗi lần đau lại khiến cô đổ cả mồ hôi hột.Cô không muốn đói bụng. Cô chỉ muốn mỗi bữa được đường đường chính chính ăn một bát cơm thật to. Không muốn phải né tránh ánh mìn của ai đó khi ăn giống như con chuột chạy vội qua đường sợ xe cán chết. Cô cũng muốn được chào hỏi mọi người một cách thoải mái, không muốn mỗi ngày ngồi không có việc gì, thỉnh thoảng lại vội vàng đứng lên như một kẻ bỏ đi, vô tích sự.Cô đem lòng tốt của hắn biến thành lòng lang dạ sói. Tốt! Cô được lắm! Cô sẽ được toại nguyện!“Được! Bắt đầu từ ngày mai cô phụ trách lau dọn cả tòa nhà này. Tôi sẽ sai người phân rõ công việc cho cô! Hài lòng chưa?” Đường Hạo buông cô ra, khóe miệng nhếch lên hỏi.Tìm lại được tự do, Tiểu Ngưng lùi về sau vài bước, gật gật đầu. So với tình huống hiện tại thì như thế vẫn tốt hơn nhiều.“Vậy cô mau đi làm việc của mình đi! Cô gái nhỏ, nói cho cô biết nhé. Ngôi nhà này của tôi, mỗi phòng, mỗi ngày đều có người hầu quét dọn sạch sẽ. Ngoài ra còn có, hành lang, cầu thang, đại sảnh, tất cả mọi ngõ ngách đều phải sạch sẽ, không một chút bụi bẩn. Làm không xong thì đừng có mong đi ngủ!” Hắn cố ý đưa ra yêu cầu hà khắc với cô. Các phòng ở đây, đa số là không có người ở. Một tuần quét một lượt là được, căn bản không cần mỗi ngày phải lau dọn sạch.Hơn nữa, công việc ở đây không phải một ngày một người là có thể làm xong, trừ khi mỗi khắc mỗi giây đều không nghỉ ngơi, may ra còn làm xong kịp.“Được! Tôi đã rõ!”Nhìn bộ dạng cam tâm tình nguyện của cô, lửa giận trong lòng Đường Hạo một lần nữa lại bốc lên: “Tôi sẽ xem xem cô có đủ tư cách để trở thành người giúp việc ở đây hay không! Bây giờ thì mau đi quét dọn đi!”“Dạ!” Tiểu Ngưng nghe lệnh, xoay người rời đi, không có liếc nhìn hắn lấy một cái. Cô biết hắn đang muốn làm khó dễ cô, nhưng cô cảm thấy ít ra với thân phận là người giúp việc cô còn giữ được tôn nghiêm làm người.…………………Làm việc bên vườn hoa cả nửa ngày, Tiểu Ngưng mới quay lại phòng mình.Bất quá, cô không có nghỉ ngơi mà đi xuống tang trệt luôn, chuẩn bị quét dọn từng căn phòng ở đó.Bởi vì không có ai ở lại đây, cho nên việc quét dọn thật sự khá nhẹ nhàng. Cô đã từng làm nhiều việc, tất nhiên sẽ có bí quyết quét dọn sạch sẽ mau lẹ.Rất nhanh, cô ôm lấy cây lau, chuẩn bị lên lầu hai.“Lục tiểu thư! Sao cô lại làm việc này?” Giọng nói kinh ngạc của một phụ nữ giúp việc đã có tuổi vang lên, sau đó vọi vã nhanh tay bỏ cây chổi lau trong tay cô xuống, “Đây không phải việc của cô!”Lần này, Tiểu Ngưng ngẩng đầu, tươi cười nhìn thẳng vào người phụ nữ đó nói: “Vú Từ! Đừng gọi cháu là Lục tiểu thư! Cháu không phải là tiểu thư gì cả, bây giờ cháu là người làm ở nơi này!”

## 174. Chương 174

Rầm……Loạt soạt…..…Choang……Trong vòng vài giây mà có đến ba tiếng động nối tiếp nhau vang lên khiến cho Tiểu Ngưng đang lau nhà theo phản xạ mà quay đầu lại.Màu gạch men sáng trên sàn bị phủ bởi những mảnh thủy tinh lớn, nằm ngổn ngang bừa bãi, mà người đứng bên cạnh lại tỏ vẻ ngạo mạn nhìn cô.Nồng đượm, nhẹ nhàng, những tiếng động đầy khiêu khích vang lên như lời nhắn: “Đúng đấy! Là tôi đem nước đá tạt vào mặt cô đấy! Sao nào?”Tiểu Ngưng lặng lẽ, hít sâu một hơi, đem mười phần mặc niệm chất chứa trong lòng thả ra hết ngoài. Sau đó chẳng thèm liếc hắn, lẳng lặng đặt xô nước bên ngoài hành lang, mới đứng dậy.Cô dùng chổi lau nhà, quét hết đống thủy tinh, thu vào một chỗ.“Cô quả là biết thân biết phận, ha ha ha ! Bất luận chủ nhân có làm gì đi chăng nữa cũng im lặng, không có quyền tức giận!” Đường Hạo nhìn cô, thấp giọng nói.Tiểu Ngưng giả vờ không hiểu lời của hắn. một người giúp việc thì không có tư cách cùng chủ nói chuyện. Việc cô cần làm chính là yên lặng làm việc.Chính bộ dạng nhẫn nhục, chịu đựng của cô khiến hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Cô liên tiếp không chỉ một lần nói giữa bọn họ không hề có quan hệ gì. Cho dù có cũng chỉ là quan hệ chủ nhân và người làm.Hơn nữa, hắn giận, giận vì cô còn cào hắn bị thương chỉ bởi không muốn hắn thân thiết với cô.Nghĩ tới những điều này, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên, thiêu đốt hắn. Lúc cô cào hắn, hắn còn chưa nhận ra. Nhưng khi về phòng, nhìn gương mặt mình trong gương trông như mạng nhện khiến cơn giận của hắn lên đến cực điểm.Đáng chết! Cô dám cào rách mặt hắn!Đáng chết! Cô sao dám ngay trước mặt kẻ khác nói không có quan hệ gì với hắn!Tốt! Nếu cô muốn làm người hầu đến vậy, hắn sẽ cho cô toại nguyện, tặng cho cô không ít việc để làm, làm không có lúc nào ngừng.Nhìn đồng hồ, thấy thời gian bữa trưa đã đến, trên khuôn mặt hắn lộ ra một tia bỡn cợt: “Từ bây giờ, cô quét dọn sạch sẽ đống thủy tinh trong căn phòng này. Lát nữa sẽ có quản gia đến xem xét. Chừng nào quản gia nói nơi này sạch sẽ, cô mới được ăn cơm!”Giữa trưa mà vẫn chưa ăn gì, bụng Tiểu Ngưng đã kêu lên rột rột. Nghe yêu cầu của hắn, Tiểu Ngưng tức khí, trái tim run run. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nói: “Dạ!”“Cô có hiểu phép tắc không vậy? Lịch sự khi nói chuyện với người khác thì không được phép cúi đầu.” Đường Hạo ngạo mạn, lạnh lùng ra lệnh. Kỳ thật, đối với người khác hắn cũng không có yêu cầu nhiều, luôn luôn đối xử nhu hòa.Tiểu Ngưng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy những vết cào của hắn, cung kính trả lời: “Dạ! Tôi sẽ dựa theo ý thiếu gia mà làm!”Đường Hạo vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người rời đi nhanh chóng.Muốn lau sạch toàn bộ sàn nhà bị hắn làm nhơ thế này, thì đầu tiên cần phải thu dọng đống thủy tinh vỡ. Sau đó dùng cây lau nhà lau sạch toàn bộ, tránh người đi lại dẫm phải những mảnh vụn của thủy tinh.Không lâu sau, một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đi đến. Nhìn trái nhìn phải có chút béo nhưng bộ âu phục kiểu cổ vần đủ tinh thần lẫn uy ngiêm.Tiểu Ngưng chưa từng gặp qua người này. Những người làm của sáu năm trước đều đã nghỉ việc, ngoại trừ vú Từ, những người còn lại cô không nhận ra.“Tôi là quản gia nơi này! Thiếu gia sai tôi đến kiểm tra xem cô đã lau dọn xong chưa!” Ông ta tự giới thiệu thân phận của mình, sau đó đeo một đôi găng tay màu trắng vào.“Xin chào!” Tiểu Ngưng gật gật đầu. Sau đó chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm động tác của ông ta.Chỉ thấy bàn tay đeo găng tay trắng của ông ta chạm đến cửa sổ ban công, xẹt qua một đường. Sau đó, bàn tay hướng đến trước mặt Tiểu Ngưng, mời cô nhìn xem kết quả.Quả thật, trên chiếc găng trắng đó có một chút bụi bẩn. Nhưng vách tường cùng với cửa sổ ban công kia căn bản sẽ không bào giờ nhìn thấy được trên có có bụi hay không.“Cái này….” Tiểu Ngưng cùng đợi quản gia thẩm tra. Kỳ thật, những điều này là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Ai bảo cô không quét dọn thật sạch sẽ, kĩ lưỡng.“Cô cứ nói đi!” Đường nhiên, lau một lần thì không thể sạch sẽ hoàn toàn được. Nhưng tiêu chuẩn kiểm tra của quản gia là rất cao, tuyệt đối không phải là hư danh. Vì vậy, người trong Đường gia không muốn làm khó người làm, nên cũng chỉ cho quản gia kiểm tra một lần qua sạch sẽ là được.Mà Đường Hạo phái ông ta đến, Tiểu Ngưng hiểu rõ tình huống muốn làm khó dễ cho cô.“Quả thật là, trong lúc tôi lau nhà thì vẫn có một số bụi sẽ bám vào cửa!” Có một số việc chính cô không thể khống chế được.“Không cần phải giải thích! Tôi chỉ nhìn kết quả!” Quản gia tháo đôi găng tay dính bụi ra, vứt đi, sau đó lạnh lùng nói với Tiểu Ngưng: “Tiếp tục lau đi!”“Ông….” Tiểu Ngưng muốn nói lý, nhưng ông ta lại xoay người bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến lời của cô.Cô chỉ có thể uất ức nhìn ông quản gia kia bỏ đi. Sau đó một lúc thì chấp nhận số mệnh, tiếp tục cầm giẻ lau tiếp cánh cửa sổ.Tựa hồ giống như lời cô nói lúc trước. Vô luận cô lau thế nào thì vẫn có một lượng bụi mới rơi xuống, bám vào. Cô lau thế nào cũng không thể sạch nổi.Cứ như vậy, một lần lại thêm một lần. Hơn mười giờ tối, chỉ thấy thân thể mong manh của cô vẫn cặm cụi trên hành lang làm việc.Mệt lả, cô dựa thân mình vào vách tường. Ngáp dài, trong khóe mắt cũng chảy ra nước mắt mệt mỏi.Vừa mới xử lý xong công chuyện, Đường Hạo từ trong thư phòng đi ra đã thấy ngay một màn đó. Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, hắn không thể mỉm cười như mong muốn.Tiểu Ngưng nhìn thấy hắn, vội vàng che khuất miệng. Buông tay rồi lại tiếp tục làm việc.Hắn đưa tay bỏ vào túi áo ngủ, mày kiếm nồng đậm nhăn lại hỏi: “Thế nào? Người giúp việc, thoải mái không?”Chỉ cần cô nói mềm mỏng một câu, hắn liền đưa cô trở lại, ngồi trên vị trị nữ chủ nhân của nơi này.“Tốt lắm!” Cô dùng giẻ ra sức lau chùi sạch cánh cửa. Chỉ có như vậy nhưng cũng chẳng biết liệu có ngăn bụi lại bám vào hay không?.Gương mặt của hắn rõ ràng run rẩy hai giây, sau đó môi mỏng nhấc lên, gằn từng chữ: “Xem ra, cô làm việc thật sự rất vui vẻ! Ha ha … Tôi sẽ cho cô mỗi ngày được rất… rất là vui vẻ!”Nghe được lời nói cùng bộ dạng đắc ý của hắn, Tiểu Ngưng một bụng đầy ấm ức, nhịn không được thét lên: “Đường Hạo, anh không thể nhỏ nhen như vậy được! Anh rõ ràng là đang làm khó tôi!” Tay nắm chiếc giẻ lau của cô run lên.“Làm khó dễ?” Đường Hạo tỏ vẻ không hiểu ra sao, nhún vai. Một tay đưa đến trước mặt cô, vén những sợi tóc rối ra sau vành tai của cô, nói: “Ngưng! Là cô muốn làm người giúp việc mà! Người giúp việc cũng có tiêu chuẩn làm việc của người giúp việc như tôi nói đó, đâu có làm khó dễ cho cô!”Tiểu Ngưng hất bàn tay của hắn ra, mắt sáng rực như hai hòn lửa: “Tiêu chuẩn làm việc? Anh dám nói đây là tiêu chuẩn công việc sao? Rõ ràng là việc mà anh cố ý áp chế lên tôi!”“Không! Tôi không có nhàm chán đến vậy!” Đường Hạo lớn tiếng nói, sau đó lại tiếp tục vỗ vỗ gương mặt cô: “Ngưng! Đừng làm tôi buồn bực! Ngoan ngoãn trở lại làm Lục tiểu thư đi. Tôi cũng không muốn nhìn em mệt mỏi thế này!”Quên đi! Nếu cô không nói mềm mỏng với hắn được, vậy thì để hắn nói với cô.

## 175. Chương 175

“Không! Cho dù có mệt chết thì tôi cũng muốn làm một người giúp việc! Còn hơn là phải sống không có chút tôn nghiêm nào ở đây!”, Tiểu Ngưng thẳng lưng, kiên định nói.“Cô nói không có chút tôn nghiêm? Chẳng lẽ làm người đàn bà của tôi lại khiến cô không có chút tôn nghiêm sao?” Hắn lặp lại lời cô, mơ hồ không hiểu, tức giận, ra sức nắm lấy bả vai cô. “Nếu không có tôn nghiêm thì tại sao lại có biết bao nhiêu người đàn bà không biết liêm sỉ chạy đến muốn lên giường với tôi! Cô có biết không hả?”Đường Hạo cũng không nói dối. Có rất nhiều phụ nữ không biết liêm sỉ, trước mặt hắn cởi bỏ hết quần áo, trong công ty cũng lại có không ít những nhân viên nữ chỉ có chút tư sắc cũng ham muốn được hắn cho vào ở trong biệt viện hưởng thụ. Đám phụ nữ đó không tiếc thủ đoạn nào để quyến rũ hắn, xua như trừ tà. Biết rõ hắn đã có hôn thê, sẽ không bao giờ cưới bọn họ, vậy mà vẫn tình nguyện làm bạn giường với hắn.Chính là, hắn đối với đám phụ nữ đó không hề có chút hứng thú, dè bỉu đuổi bọn họ đi.Vì sao hắn chỉ thích có mỗi mình cô? Một lần cô đơn kia làm hắn tựa hồ sống không có nổi.Tiểu Ngưng nghe thấy những lời đắc ý kia của hắn thì châm chọc cười : “Những người đó thích anh không có nghĩa là tôi cũng thích anh. Bọn họ không cần tôn nghiêm nhưng tôi thì muốn.” Nói xong, hai tròng mắt của cô nhìn hắn, khẩn cầu: “Đường Hạo! Nếu có nhiều cô gái thích anh đến vây, xin anh hãy buông tha cho tôi có được không?”Đường Hạo cảm giác mình bị cô hung hăng tặng cho một cái tát, sau đó quẳng đi như rác rưởi. Tâm trạng của hắn cực kì không tốt: “Tôi chỉ cần cô ở lại bên tôi. Cho dù cô muốn làm người hầu cũng chẳng sao cả, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng buổi tối, tôi muốn cô thỏa mãn cùng tôi!”Nói xong, không để ý đến phản kháng của cô, hắn đã chặn ngang ôm lấy thân thể cô, hướng phòng ngủ của mình đi tới.“Anh buông tôi ra ! Đường Hạo! Anh quên những lời anh tự nói rồi sao? Anh nói không muốn đụng vào tôi, chiều này anh cũng đa nói rồi!” Tiểu Ngưng đánh lên bở vai hắn, hi vọng hắn có thể buông tha cho mình.Hắn ôm cô, một tay khóa chặt cửa phòng lại, sau đó ném cô lên chiếc giường lớn.Cô đề phòng nhìn hắn, sau đó nhảy ngay xuống giường. Nhưng không nhanh bằng hắn, hắn tóm cô trở lại, đem cô hoàn toàn đặt dưới thân mình.Bị hắn đặt dưới thân, Tiểu Ngưng hoảng sợ rơi nước mắt. Hai tay đánh toán loạn vào người hắn: “Anh …..đã nói sẽ không….. chạm vào tôi..hu hu? Anh đã nói….hu hu …”“Đừng có nhắc nhở tôi! Tôi đương nhiên không cần nhắc nhở. Tôi nói rồi, trừ phía dưới ra, tất cả ngoại ngoài tôi sẽ đều phải hưởng thụ!” Nói xong, hắn áp ngực mình lên vùng ngực mềm mại của cô. Hai tay cô bị hắn khống chế đặt trên đỉnh đầu.Lúc này, chóp mũi thẳng của hắn áp sát lên hai má xám ngắt của cô. Trong con ngươi đen của cô là bóng hình của hắn. Hắn rất thích được nhìn bóng mình hiện lên trong mắt của cô, thể hiện rất rõ cô đang nhìn hắn.Cảnh tượng kinh khủng lần trước lại xuất hiện trước mắt khiến toàn thân cô run rẩy. Nước mắt tràn ra, thấm ướt những sợi tóc mai rối loạn hai bên: “Đường Hạo! Buông tôi ra! Xin anh tha cho tôi! Không cần…..”Hai hàm răng run rẩy va vào nhau, cánh môi của cô cũng đang run run theo.Hắn nhận ra, cô đang quá sợ hãi. Là vì lần trước không tốt. Hắn hối hận lúc trước bản thân đã quá tàn nhẫn.Môi mỏng của hắn chạm lên cánh môi lạnh lẽo của cô. Nhẹ nhàng hôn lên, rồi thì thầm lời yêu thương, dụ hoặc: “Ngưng! Tôi sẽ không thô bạo như trước! Chỉ muốn hôn nhẹ em thôi! Thả lỏng! Tôi sẽ không làm em bị tổn thương nữa!”“Không cần!” Cô khủng hoảng, loạng choạng. Bản thân vẫn không thể chấp nhận hành vi thân mật của hắn.“Ngoan! Đừng có bướng bỉnh với tôi! Em cứ ngoan ngoãn yên lặng như trước kia! Chúng ta hãy giống như trước có được không?” Bọn họ đã từng có rất nhiều khoái hoạt cùng nhau, vì sao lại bị phá vỡ hết thảy mà biến thành như thế này?“Không! Tôi sẽ không yêu anh! Sẽ không bao giờ yêu anh nữa!” Cô giống như người bị rút toàn bộ linh hồn ra khỏi cơ thể. Hai mắt trống ỗng, không tiêu cự, run rẩy nhìn hắn, nói ra từng câu từng chữ.Lời hắn khiến cho Đường Hạo kịch liệt thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn hôn môi của cô: “Em quên giữa chúng ta còn có một đứa con hay sao? Hai chúng ta đã được định sẵn suốt đời này phải ở chung một chỗ! Ngoan ngoãn trở lại làm nữ chủ nhân của biệt thự này đi!”Tựa như hôn được người mình thích, hắn vội vàng nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Hắn sợ dọa đến cô.Đầu lưỡi của hắn thăm dò trong miệng của cô, nhẹ nhàng trêu đùa, chào hỏi bên trong.“A…” Đường Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó giãy dụa muốn ngẩng đầu lên.Lúc này, Tiểu Ngưng cũng đâu cho hắn có cơ hội rời đi. Cô cắn chặt lấy đầu lưỡi của hắn, hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy bả vai của hắn.Hai má Đường Hạo bởi vì đau đớn mà hồng đỏ lên, trán nổi lên một đợt mồ hôi hột: “Ai da….ư….”Tiểu Ngưng giống như phát điên, hung hăng cắn cắn. Đầu lưỡi của cô cảm nhận được vị tanh của máu đang tràn trong miệng. Lúc này, cô mới buông ra, thả lỏng cánh môi.Đường Hạo từ trên người cô trở mình, chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt nơi đầu lưỡi. Loại đâu đớn này so với đau trên thân thể còn hơn gấp mấy lần.Tiểu Ngưng nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Nhưng rất nhanh cô tự thuyết phục bản thân mình phải bình tĩnh.“Đường Hạo! Những điều này đều là do anh, ai bảo anh dám hôn tôi! Tôi không nhớ đã từng bị anh chạm qua trước kia như thế nào. Bát quá, hiện tại tôi là người giúp việc của anh. Điểm này xin anh hãy nhớ cho kĩ!”Cô đứng trên mặt đất, run rẩy nói thẳng với hắn, rồi sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng.Một vài phút sau, đau đớn giảm bớt, Đường Hạo mới lau khóe miệng. Chỉ thấy trên mu bàn tay hắn là một vệt máu đỏ tươi.Đường Hạo tức giận nhìn cánh cửa phòng đang mở rộng. Trong mắt hận ý đối với cô càng tăng.Hắn đối xử với cô dịu dàng, tốt vô cùng tốt. Thế nhưng, cô lại một lần nữa cự tuyệt thẳng thừng hắn.…….Trở về phòng, chuyện vừa xảy ra khiến Tiểu Ngưng vẫn không ngừng run rẩy.Thân thể chậm rãi trượt xuống dọc theo cánh cửa đã đóng chặt, hai che khuất mặt, khóc nức nở. Vì sao hắn cứ muốn quấy rối? Vì sao vẫn còn muốn khi dễ cô? Cô không cần hắn, không cần. Cô không muốn hắn đụng vào mình. Cảm giác đụng chạm với hắn sẽ chỉ khiến cô thêm ngàn lần sợ hãi.Hắn vì sao ngay cả việc cô muốn làm một người làm nhỏ bé thôi cũng phá rối không tha? Chẳng nhẽ hắn muốn cô vạn kiếp cũng không ngóc đầu lên nổi hay sao?Nước mắt như những hạt trân châu thi nhau rơi xuống. Đôi mắt ngập nước, trong đó chỉ nhìn thấy tuyệt vọng cùng một tương lai đầy khủng hoảng tinh thần.

## 176. Chương 176

Tiểu Ngưng vẻ mặt không phục nhìn sự tỉ mỉ, kĩ lưỡng nghiêm túc của quản gia. Ông ta bỏ chiếc găng trắng có dính một chút xíu bụi đen cực nhỏ xuống, gương mặt vẫn cứng nhắc nói: “Được rồi! Hôm nay tạm coi như cô hoàn thành công việc!”“Thật vậy chăng?” Từ năm giờ sáng sớm bắt đầu thức dậy, Tiểu Ngưng luôn luôn quét chùi lau dọn, không dám nghỉ dù chỉ là một khắc cho đến tận bây giờ đã là hai giờ chiều. Thử hỏi chính mình, liệu có phải cô đã mệt mỏi quá mà nghe nhầm hay không?“Đúng vậy! Cô có thể đi ăn cơm, nghỉ ngơi được rồi!” Kỳ thật, lão quản gia cũng biết tiêu chuẩn của mình là quá mức hà khắc. Nhưng nếu không như vậy, sao có thể quản lí nổi người khác, bắt họ phải phục tùng mình.Tểiu Ngưng mỉm cười đau khổ, cúi đầu rối rít cảm ơn: “Cảm ơn, Tạ quản gia! ”Nói xong, cô cầm lấy khăn lau nhanh chóng muốn chuồn nhanh khỏi đây, giống như sợ một khắc sau, ông quản gia lại đổi ý.Cuối cùng cũng được một lúc nhàn rỗi, tắm nước nóng xong xuôi một trận, Tiểu Ngưng hứng trí chạy đến bồn hoa hôm trước cô cùng Hải Uy thu dọn cỏ dại. Đến đó vẫn thấy cỏ chất đống ở đàng kia, đủ để nhận ra Đường Hạo giao cho Hải Uy không ít những công việc nặng nề, bằng không Hải Uy đã dọn đống cỏ kia đi rồi.Không nghĩ nhiều, Tiểu Ngưng cầm lấy chiêc bay sắt, lại tiếp tục nhổ cỏ xới đất.“Uhm…” Không biết ai đã giày xéo khiến những cây hoa mọc ở đây chẳng nhìn ra nổi hoa với lá.? Cô thật nghĩ không ra ai.Trải qua mấy giờ cố gắng, cuối cùng cô cũng đã dọn sạch đống cỏ dại. Bồn hoa bị kẻ nào phá cũng đã sạch đẹp, những cũng cần phải chờ Hải Uy giúp đỡ trồng lại một số cây.Ngồi trên chiếc ghế đá nghỉ ngơi, Tiểu Ngưng nghĩ Hải Uy có lẽ sẽ mua được một số giống hoa mới giúp mình.Kittttt… Chạng vạng, một âm thanh vang lên chấn động cả hoa viên yên tĩnh.Phanh! Phanh! Kế tiếp là tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ vang lên.Không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là hắn đã trở lại.Trái tim Tiểu Ngưng trầm xuống, nhớ đến tình cảnh lúc trước, cảm thấy sợ hãi. Hắn liệu có tiếp tục khi dễ cô hay không? Bàn tay vô thức túm chặt lấy áo.Đang lúc sắc mặt cô bắt đầu trở nên trắng bệch thì từ xa truyền đến tiếng của một phụ nữ nghe rất có duyên: “Đừng! Đừng như vậy! Lỡ có người nhìn thấy thì thật không hay!”Thanh âm mở ám kia trong tích tắc khiến Tiểu Ngưng quên thở, trái tim như bị buộc chặt.“Không thích được tôi chạm vào sao, hả? Ừm…” Thanh âm ngả ngớn truyền đến tai Tiểu Ngưng chính là giọng nói vô cùng quen thuộc với cô. Thanh âm ma mị suốt đời cũng không thể quên được nó là của ai.Cô căng thẳn, khẩn trương, trong lòng như có thứ gì vừa bị lật đổ, tựa hồ như nhát dao đâm vào tim phổi. Đau đớn khiến cô ngạt thở, khó chịu vô cùng.Thanh âm mờ ám kia ngày lúc càng rõ, cô thậm chí còn nghe được cả những tiếng ma sát, sột soạt….Bọn họ tựa hồ đang đến gần chỗ cô….. Ngay gần.Tiểu Ngưng đột nhiên ngẩng đầu lên. Quả nhiên là có một nam một nữ đang cách chỗ cô không xa. Hành động của họ khiến người nhìn cảm thấy thật quá thân thiết.Cô gái môi đỏ mọng dán chặt lên chiếc cổ của người đàn ông tà mị kia mà hôn hít.Mà người đàn ông trước mắt nhìn cô gái chủ động trong lòng mình thì môi mỏng nhếch lên, mỉm cười.Mà người đàn ông đó không phải ai khác chính là chủ nhân của biệt thự này – Đường Hạo. Còn cô gái trong lòng của hắn chính là nữ minh tinh điện ảnh và truyền hình, người đã từng có scandal tình ái với hắn – Kỳ Kỳ.Đang hưởng phụ mỹ nữ trong lòng, ánh mắt chợt dời đi, lại nhìn thấy được người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đá gần kề. Thấy cô biểu cảm cứng đờ người, nơi khóe miệng nở ra nụ cười châm chọc.Hắn cô ý dùng sức ra tăng những động tác thân tình. Bàn tay to lớn nổi lên trong chiếc váy ngắn của Kỳ Kỳ, để lộ cả chiếc quần nhỏ bên trong màu đồng. Hắn tiếp tục lộng hành trên vùng da thịt trần truồng của cô ta.“Hạo! Đừng! Ưmm …..” Miệng nói “Đừng” nhưng ánh mắt thì lại đong đưa, thắt lưng phối hợp cùng những động tác càn rỡ của hắn, thanh âm không ngừng yêu kiều.Tiểu Ngưng rốt cuộc chịu không nổi, đứng lên khỏi ghế, muốn rời khỏi chỗ này ngay.Cô vừa mới đi được vài bước vè phía trước, thì một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ sau lưng: “Thế nào? Gặp chủ của cô mà không chào một tiếng, đã muốn bỏ đi ngay, hả?”Tiểu Ngưng dừng bước, thân thể từ từ xoay lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Xin chào!” Sau đó, muốn đi ngay lập tức.“Cô không thấy bên cạnh tôi còn có một vị khách sao? Thật sự ngay cả một chút quy củ cũng không biết, sao có thể làm người hầu được!” Đường Hạo ôm sát lấy Kỳ Kỳ vào lòng, bàn tay to không ngừng tiến lên phía trên xoa nắn.“Uh…” Kỳ Kỳ giống như thân thể không có xương cốt, dán chặt lên người Đường Hạo.Được tổng tài của Đường thị quan tâm chiếu cố như thế, khát vọng của Kỳ Kỳ hoàn toàn bị phá bỏ, mất tự nhiên bị người ta đùa giỡn nhưng cũng vẫn kiêu ngạo. Cô ta hếch cằm kiêu ngạo cùng Đường Hạo chờ đợi Tiểu Ngưng cất tiếng chào.Trên gương mặt Tiểu Ngưng không để lộ ra bất kỳ xem thường nào nhưng ánh mắt thì lại tỏ vẻ chán ghét, giống như đang nhìn hai con chó động dục ngoài đường: “Xin chào, tiểu thư!” Đúng vậy, chỉ có chó mới ngang nhiên ở trước mặt người khác, không biết nhục nhã mà giao phối.Sau khi nói xong, cô đưa mắt nhìn Đường Hạo, cố ý bỏ qua những hành động ghê tởm của hắn, nói kính cẩn: “Thiếu gia! Bây giờ tôi có thể đi được chưa?”“Tùy tiện! Đúng rồi ! Tối hôm nay tôi muốn ăn món thịt bò bít tết do cô làm. Nhớ làm thành hai phần!” Hắn dừng lại, sau đó hôn lên chóp mũi của Kỳ Kỳ, “Ha ha, bảo bối của ta thích nhất ăn bít tết đúng không?”“Hạo! Anh thật tốt! Còn nhớ rõ em thích ăn cái gì?” Kỳ Kỳ cười mê hồn, ánh mắt khiêu khích nhìn người cô gái vô cùng bẩn thỉu kia.Lục Giai Ngưng! Cô làm sao không biết được cô gái này. Lúc trước giới truyền thông từng xôn xao so sánh cô với cô gái này. Hơn nữa, còn đem cả cô, Tiền Lỵ Nhi, và cô ta lên cũng một hàng để so sánh. Lục Giai Ngưng và Tiền Lỵ Nhị mới chính là những diễn viên chính, mọi người đề dự đoán một trong hai người này sẽ trở thành cô dâu của Đường Gia, nhưng tuyệt nhiên lại không có đưa cô vào.Đáng chết! Thứ cô muốn đâu phải chỉ có vậy! Một năm qua, cô luôn ở bên bồi Đường Hạo, hắn cũng rất thích thân thể của cô. Cô cũng không tìn dựa vào chính mình mà lại không thể trở thành vợ của hắn!Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Xin lỗi thiếu gia, tôi phụ trách lau dọn, chứ không phải việc nấu nướng ở đây!”Đường Hạo đột nhiên trở nên nghiêm túc, tập trung chú ý lên người cô, hỏi: “Sao? Thiếu gia tôi sai bảo mà cô dám không nghe theo, hả?”“Thế nhưng, tôi không có phụ trách việc này!” Hai nắm tay nắm chặt, cô giương mắt nhìn hắn.Đường Hạo nhướn mày rậm lên, mỉm cười nói: “Tôi sẽ phân phó lại công việc của cô. Ngoại trừ quét dọn, cô còn phải lo chuẩn bị bữa tối cho cả tôi nữa. Là chủ của cô, tôi có quyền này!”

## 177. Chương 177

Ngồi trước bàn ăn dài trải khăn lụa màu trắng là một đôi nam nữ tuấn mĩ. Nhưng bất quá, bọn họ cho người ta cảm giác không phải đẹp mắt mà là chói mắt.Vú Từ đã lớn tuổi, nụ cười vẫn như cũ, nhẹ nhàng nhanh chóng đặt đồ ăn trông cực kỳ thê thảm lên bàn, cũng không nhìn vị thiếu gia chủ đang ngổi ở đó lấy một cái.Nhìn chỗ đồ ăn đen sì đặt trên bàn, Kỳ Kỳ ra vẻ hoảng sợ cực độ thét lên với Đường Hạo: “Đây là cái gì? A.. đen như vậy sao mà ăn được!”Kỳ Kỳ dùng chiếc dĩa của mình , chọc đi chọc lại chỗ thịt đen đó, vẻ mặt chán ghét cực kỳ.Đường Hạo nhìn thịt bò trong đĩa của mình, mày kiếm hơi nhướn lên. Sau đó, rất tao nhã xắt lấy một miếng, bỏ vào miệng.Kỳ Kỳ nhìn Đường Hạo ăn thứ thịt đen xì gì đó, hai tay che miệng: “Hạo! Thứ này… sao có thể ăn được?”Dưới sự kinh ngạc há hốc miệng của cô ta, biểu tình của Đường Hạo cứng nhắc, không nói gì.Cho đến khi vị hạt tiêu, ớt cay xè xộc vào trong cổ họng hắn, thiếu chút nữa làm hắn nôn hết ra những thứ kinh khủng trong miệng.Sắc mặt Đường Hạo cực kỳ khó coi, nhưng cố nhẫn nại như muốn giữ lại thứ gì đó.Nuốt xong thứ này thứ nọ, hắn nhanh chóng cầm lấy ly nước to, uống liền một hơi.Đáng chết! Đầu lưỡi của hắn bị thương, thiếu chút nữa là muốn đứt làm đôi.Người phụ nữ này đúng là muốn hại hắn. Hắn thích vị hạt tiêu đen, nên khi nhìn thấy đồ ăn đen xì hắn cũng không có cảm thấy phản cảm. Ngược lại còn thấy vui vì nghĩ cô vẫn nhớ được khẩu vị của mình. Thật không ngờ! Trên phương diện này, cũng là có cạm bẫy.Người phụ nữ này đúng là càng lúc càng lớn mật, càng lúc càng không nghe lời.Kỳ Kỳ nhìn bộ dạng Đường Hạo cũng biết thứ kia không ăn được: “Hạo! Em nghĩ đây không phải thứ để cho người ăn! Chúng ta phải dạy dỗ người giúp việc kia một chút cho cô ta nhớ lấy!”Kỳ Kỳ cho là mình đã tìm được một cơ hội quá tốt để dạy dỗ cô gái lục Giai Ngưng kia. Một bên, cô ta khơi mào: “Em nghĩ cô đang có ý muốn hại chúng ta! Hạo! Phải kêu cô ta ra đây, chúng ta phải dạy cho cô ta một bài học!”Đường Hạo không nói gì, uống rượu vang đỏ lành lạnh. Hương vị rượu nho thượng hạng là đầu lưỡi bị thương của hắn rất thoải mái.Kỳ Kỳ thấy hắn không nói gì, cho là hắn ngầm đồng ý. Nhấc chân, xoay đế giày cao gót ba phân của mình đi thẳng đến phòng bếp.Đường Hạo nhấc ly rượu lên uống, sau đó nở một nụ cười bí hiểm.“Buông tay! Cô dựa vào cái gì mà lôi tôi đi?” Tiểu Ngưng tức khí, tiếng nói từ xa truyền lại.“Là thiếu gia của cô nhờ tôi đến phòng bếp lôi cô lên đây! Thế nào? Ngay cả lời nói của ông chủ mà cô cũng không nghe sao?” Kỳ Kỳ vênh váo đắc ý nói. Khí thế cô ta tựa như tự cho mình là nữ chủ nhân của ở đây.Cùng khó trách, mấy năm qua Đường Hạo không dẫn bất cứ cô gái nào về đây, ngay cả vị hôn thê của hắn cúng rất ít qua lại. Hôm nay, Đường Hạo lại đưa cô về, đủ làm cho Kỳ Kỳ cảm giác như đứng trên cả núi vàng núi bạc, hoan hỉ, kiêu ngạo không thôi.Tiểu Ngưng giãy dụa, muốn thoát khỏi cánh tay đang túm lấy mình của cô ta. Nhìn vào cô gái trẻ đẹp đó nói: “Thiếu gia có muốn gọi tôi cũng không phiền đến cô phải tự mình kéo lôi tôi đến đây! Bất quá, cô chỉ một vị khách của thiếu gia thôi, đừng có tự cho mình là nữ chủ nhân của nơi này mà lên mặt làm càn!”Lúc này, Tiểu Ngưng giống như con mím xù tát cả gai nhọn trên thân mình ra. Không chỉ là bảo vệ cho chính bản thân, còn có thể đâm ngược trở lại kẻ khác.Kỳ Kỳ bị lời của cô nói cho không có chỗ lui, sắc mặt lúc trắng lúc hồng: “Cô…! Một kẻ đi ở cũng dám hỗn láo với tôi như vậy! Xem tôi trừng phạt cô thế nào!”Nói xong, Kỳ Kỳ cao ngao lập tức giơ tay lên cao, muốn cho Tiểu Ngưng một cái bạt tai.Nhất thời phản ứng không kịp, Tiểu Ngưng ngây ngốc đứng đó, nhìn bàn tay đối phương, biết rõ cái gì sắp đến với mình.Cánh tay đang giơ cao của Kỳ Kỳ bỗng bị một bàn tay to lớn khác giữu chặt lại: “Trong nhà của tôi, người làm của tôi mà phải phiền đến cô dạy bảo sao?”“Hạo! Người ta….người ta chỉ muốn thay anh làm chút việc thôi mà!” Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Đường Hạo, Kỳ Kỳ lập tức làm nũng nói.Đường Hạo nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngưng, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, nghiền ngẫm nói: “Cô chưa từng nghe câu “đánh chó phải ngó mặt chủ “sao?”Tiểu Ngưng trong ánh lập tức xuất hiện hai ngọn lửa tức giận, sắc mặt trắng xám: “Đường Hạo! Bây giờ thì tôi hiểu tại sao từ miệng anh không bao giờ tuôn ra được ngà voi!”Đường Hạo không ngờ cô phản ứng nhanh đến vậy, không mỉm cười nhìn thẳng vào cô.“Hạo! anh xem cô ta….. ” Kỳ Kỳ muốn nói tiếp nhưng lại bị Đường Hạo chặn lại.“Được rồi! Em đã lôi được cô hầu gái của tôi lên đây, tốt lắm!” Đường Hạo hơi gợi khóe môi, ôn nhu kéo Kỳ Kỳ trở lại vị trí ngồi ban đầu.Tiểu Ngưng trong lòng tự mặc niệm mấy con số, lần thứ hai tự mình mở miệng: “Thiếu gia! Anh gọi tôi đến không biết có chuyện gì?”Cô biết rõ còn vờ hỏi hắn. Hắn là bởi vì chuyện món bít tết kia mới cho người gọi cô lên đây. Cô cố ý bỏ thứ này thứ nọ vào, làm trông kinh khủng nhất đưa lên cho hắn, xem hắn sẽ ăn nó như thế nào.Cô cũng chẳng sợ hắn phát cáu. Lúc ở trong bếp đã chuẩn bị sẵn để đối phó với cơn giận của hắn rồi.“Này! Còn hỏi sao? Cô làm gì thì tự cô rõ! Làm sao mà….”Lời Kỳ Kỳ chưa dứt đã bị Đường Hạo chặn lại: “Kỳ Kỳ, món này ăn thật ngon đúng không? Mùi vị thịt bò rất hợp khẩu vị của em đúng không?”“Cái gì? Hạo! Anh đang nói gì vậy?” Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lộ ra sự kinh ngạc.Đường Hạo vẫn mỉm cười ôn nhu, hai mắt chớp chớp dụ hoặc mê người, ra lệnh: “Kỳ Kỳ, ngoan, ăn hết chỗ thịt này đi!”Kỳ Kỳ không dám chống lại, cầm lấy dao dĩa. Cố gắng chịu đựng vị hạt tiêu và ớt cay xè trong họng, ăn rất nhanh chỗ thịt bò bít tết trong đĩa của mình.Tiểu Ngưng nghẹn họng, nhìn trân trối vào cô ta. Thứ kia rõ ràng ngay cả chó cũng không buồn ăn, tại sao cô ta lại cố gắng phải ăn ngon lành như thế cơ chứ?Tiểu Ngưng không dám tin nhìn Đường Hạo. Bộ dạng hắn ta lúc này nhàn nhã như không. Không hề tức giận dọa người, không hề tàn nhẫn ra tay phạt người khác. Cô gái kia không phải là nữ minh tinh, bạn gái của hắn hay sao? Tại sao phải cố ép cô ta ăn cái thứ đáng sợ kia vậy?Hắn là người nắm quyền, chẳng phải nếu muốn tát cô thì có thể ta tay ngay được sao?Thấy Kỳ Kỳ ăn hết chỗ thịt bò trong đĩa, Đường Hạo mỉm cười rút từ trong người một tá chi phiếu, viết nhanh lên đó mấy con số rồi, giật ra đưa cho cô ta.Trong lòng tức giận, nhưng nhì con số trên tờ chi phiếu Kỳ Kỳ mỉm cười ngay. Đứng lên rời khỏi ghế của mình, ngồi vào lòng người đàn ông ác độc khó đoán: “Hạo! Anh thật là tốt! ”Đường Hạo nhéo chóp mũi của cô ta: “Ha ha, em đủ đáng yêu! Đàn ông luôn thích chọc những cô gái đáng yêu mà!”Kỳ Kỳ hớn hở trong lòng hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.Đường Hạo để yên cho cô ta tùy ý hôn lên gương mặt của mình. Lục Giai Ngưng à! Cô muốn dùng thứ đồ khó ăn kia để hòng trả thù tôi ,tưởng sẽ có kết quả tốt sao? Hắn sẽ không để cô được như ý.

## 178. Chương 178

Lục Giai Ngưng, gương mặt trắng bệch vừa mới đi trở về phòng. Đường Hạo đi theo ngay sau cô, hai tay rúc trong túi quần, cười như không nhìn cô.“Còn có chuyện gì sao? Thiếu gia!” Cô thu hồi lại sự đau lòng cùng cảm xúc chua xót trong lồng ngực, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng đôi má nhợt nhạt, không huyết sắc lại bán rẻ cô trong lúc này.Đáng chết! Vì sao mình phải đau lòng, phải khó chịu? Tất cả những điều này đều là do mình có cảm xúc thật thái quá. Hiện tại mình cũng chỉ là một người làm ở đây thôi.Tiểu Ngưng trong lòng yên lặng, tự khiển trách bản thân mình.Đường Hạo thong thả bước đến gần cô, đẩy cô tiến sát đến vách tường. Đưa tay lên gương mặt của cô, hắn hỏi: “Sắc mặt em sao lại trắng như vậy? ”Hắn nghiềm ngẫm nhìn cô.Lục Giai Ngưng đẩy hai tay hắn sang một bên, nói: “Sắc mặt tôi thế nào cũng không cần anh phải quản!!”Đường Hạo từ phía sau ôm lấy cô. Hai tay giống như sắt thép, vây chặt cô trong lồng ngực của mình: “Ngưng! Nói cho tôi biết, em đang ghen phải không? Không thích tôi với cô ta ở cũng một chỗ đúng hay không?”Có trời mới biết hắn đưa Kỳ Kỳ về đây chỉ là muốn làm cho cô tức giận, khiến cô phải ghen lên. Hắn muốn chứng tỏ cô đối với hắn có cảm giác, chính là cô thích hắn.Tiểu Ngưng nhìn hắn, nhún nhũn vai nói: “Sao lại phải ghen? Anh là ông chủ của tôi, anh ở cùng ai ở chung một chỗ , tôi nào dám có ý kiến gì!”Cô nói tựa như gió thoảng mây trôi, không liên quan gì đến mình.Sự đắc ý trong mắt Đường Hạo biến mất nhanh như chớp: “Em thật sự một chút cảm giác cũng không có hay sao?”Nhìn sắc mặt trắng bệch lúc cô rời khỏi phòng ăn, hắn đã nghĩ cô nhất định rất đau lòng.Nhưng bây giờ, nhìn sắc mặt của cô tựa hồ như chẳng có chút cảm giác gì.Tiểu Ngưng cười nhạt, cười đến uyển chuyển như hoa thơm nở rộ giữa giáo xuân phơi phới, đẹp không sao tả xiết: “Anh muốn hỏi tôi có cảm giác gì phải không? Cảm giác của tôi chính là như trút bỏ được gánh nặng, sau này anh sẽ không làm phiền đến tôi nữa!”Nói đến đây, trái tim Tiểu Ngưng giống như có một con dao cực sắc đang cắt từ từ từng nhát một. Đau đớn, cơn đau lan truyền đến tận lục phủ ngũ tạng trong người cô. Nhưng rất nhanh trên khuôn mặt cô lại mỉm cười một cách sáng lạn, che dấu đi cảm giác đau đớn đó.Đường Hạo thu hồi toàn bộ cảm xúc của mình lại, trên khuôn mặt lại không biểu tình gì, tiến gần đến phía cô: “Em nghĩ rằng tôi có cô ta rồi thì sẽ bỏ qua cho em thì hơi bị lầm rồi đó!”Cảm giác toàn thân hắn như khối băng lạnh ngàn năm, phát ra những tai lạnh kinh người. Tiểu Ngưng nhịn không được mà toàn thân run rẩy, nói: “Thiếu gia! Tôi còn phải nghỉ ngơi! Mời anh ra khỏi phòng tôi ngay!”“Em không có quyền ra lệnh cho tôi! Là em, chính em phải phục tùng mệnh lệnh của tôi!” Nói xong, Đường Hạo ôm chầm lấy Tiểu Ngưng, cùng nhau hạ người xuống chiếc giường lớn.Cùng lúc đó, môi hắn hôn lên cánh môi của cô, thân thể hắn đè thấp lên cô.Từng bị cô cắn lưỡi, đương nhiên sẽ không cho cô có cơ hội thứ hai. Hai tay hắn gắt gao bắt giữ lấy tay của cô, dùng cà-vạt trói chặt lên phía đỉnh đầu.Không hề có khả năng chống cự, Tiểu Ngưng để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nước mắt bi thương từ nơi khóe mắt cô chảy ra.Khi môi mỏng của hắn rời khỏi cánh môi của cô thì bắt gặp ngay những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống, sắc mặt lại càng trở nên âm trầm đáng sợ : “Đừng có khóc! Càng khóc tôi lại càng muốn chạm vào em!”Hắn thô lỗ gạt đi nước mắt, hung hăng nắm lấy cằm của cô: “Em càng khóc thì tôi sẽ lại càng chạm vào em. Vậy, em có giỏi thì cứ khóc thật to lên xem nào!”“Không cần! Anh đã nói sẽ không chạm vào tôi rồi cơ mà!”Cảm giác ghê tởm khiến cô muốn nôn khan. Hắn dùng đôi môi vài tiếng trước còn hôn người phụ nữ khác để hôn cô, hơn nữa lại còn dùng bàn tay đã chạm qua thân thể của người phụ nữ khác để chạm lên thân thể của cô. Điều này thực làm cô cảm thấy quá ghê tởm.Nhìn bộ dạng khóc lóc của cô, thật sự hắn đã bị chọc đến mứcnổi trận lôi đình.Xẹt, xẹt… Những chiếc cúc trên áo sơ mi của cô bị giật ra thô lỗ, rơi vương vãi trên mặt đất.Tiểu Ngưng đau đớn muốn chống cự. Nhưng hai tay bị trói, chân bị hắn đè nặng lên, chỉ còn cách ngửa đầu chịu đựng nỗi đau bị hắn giày vò.“Đợi một lúc, em sẽ biết tôi không có nói dối mà!!” Hắn cười yếu ớt một cái.Tiểu Ngưng không ngừng khóc lóc giãy dụa, nhưng hành động của cô chỉ làm cho hắn càng cảm thấy khoát hoạt hơn. “Đường Hạo! Không phải anh có Kỳ Kỳ rồi sao? Nếu muốn thì hãy đi tìm cô ta, đừng có hạ nhục tôi!”“Câm miệng! Hiện tại tôi chỉ muốn ở trên thân thể của em…” hắn cuồng vọng. Ngón tay linh hoạt giật chiếc cúc trên quần của cô, nhanh chóng kéo xẹt khóa xuống.Cô gái đáng chết, còn muốn hắn đi tìm cô gái khác!“Không…..” Tiểu Ngưng dùng hết sực, đầu lắc qua lắc lại, loạng choạng thống khổ gào thét: “Anh đã nói sẽ không chạm vào tôi! Anh đã nói…..”Nháy mắt, cô hiểu rõ hắn có ý đồ gì. Hoảng sợ, ngượng ngùng, thân thể không ngừng vặn vẹo: “Đừng! Anh không thể !Cút đi! Buông tôi ra!”“….”“Không! Tên hỗn đản này, buông tôi ta… Tôi chán ghét anh….Ghét anh…” Cô quá thật to, nhưng thân thể run rẩy đến muốn chết kia lại hoàn toàn tương phải với lời nói của cô.“Phụ nữ dối trá! Thân thể em còn thành thật hơn em nhiều. Bất quá, mặc kệ em có muốn hay không, tôi nhất định cũng phải có được em!”

## 179. Chương 179

Cô xụi lơ trong lòng hắn, cơ thể phiếm hồng đầy những dấu vết hoan ái. Nhịn không được cô khóc thút thít, tức giận không phải vì đau đớn thể xác mà tức vì chính bản thân mình. Rõ ràng là chán ghét, thù hận hắn, nhưng khi được hắn ân ái tà ác thì thân thể lại có cảm giác như được thỏa mãn!Cô thật sự rất đau, thống hận chính bản thân mình, chỉ muốn chết ngay lập tức.Hơi thở dần ổn định lại, bàn tay to lớn của hắn lại bắt đầu di chuyển tấm lưng của cô.Ánh mắt tập trung vào một dòng màu đỏ phía dưới cổ của cô. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên từng chữ cái, từ đáy mắt lộ ra những tia cảm xúc phức tạp.Yêu chiều nhìn từ cánh tay đang bị trói chặt của cô, từng ngón tay chậm rãi chạm đến cũng phong doanh, hắn thì thào : “Ngưng! Có phải rất thoải mái đúng không? Thân thể em căn bản không có chán ghét tôi như vậy, đúng không?”“Không! Đường Hạo! Anh đừng có mơ tưởng, những hành vi bây giờ của anh thật đáng xấu hổ. Tất cả đều khiến tôi ghê tởm đến buồn nôn!” Cô cố gắng chống đỡ thân thể, ánh mắt tràn đầy hận ý mãnh liệt.Trên mặt vừa mới xuất hiện tia vui mừng lại bị cô hung hăng giánh cho một cái tát vô hình, hắn tức giận cuồng nộ nói: “Mặc kệ em có hận tôi như thế nào,thì thân thể của em thành thật tố cáo em rồi! Em thích được tôi chạm vào có đúng không?”Lời nói của hắn khiến cô vô lực phản bác lại cho dù là muốn chứng mình: “Cái đó thì có gì lạ! Chỉ là phản ứng kích tình nhục dục bình thường. Nếu là một người đàn ông khác thì cũng sẽ như vậy thôi! Tôi cũng sẽ thích, sẽ run rẩy!”Hắn lần lượt chứng minh lại bị cô lần lượt vô tình phản bác lại, trái tim càng lúc càng trầm xuống. Vì một câu “Người đàn ông khác thì cũng sẽ như vậy” của cô khiến hắn muốn điên lên.“Tốt! Nếu em đã tùy tiện đến vậy, tôi lại càng muốn em thêm một nữa, cũng như nhau cả mà!” Hắn mỉm cười tà ác, bạc môi gợi lên. Thân thể cuốn chặt lấy cô, ép cô phải đối diện với chính mình.Lúc này đây, hắn muốn phá vỡ hoàn toàn vẻ mặt bình tĩnh của cô.“Không được! Anh….” Cảm nhận hắn ở tận sâu trong cơ thể mình, cô đau đớn thét lên. Dục vọng của hắn quá lớn khiến cô không chịu nổi.Hắn không kiềm chế được, gầm lên một tiếng rồi ra khỏi cơ thể của cô. Nhìn người dưới thân mình, hắn biết hắn đã thành công trong việc chinh phục cơ thể của cô, thỏa mãn mà mỉm cười. Đứng dậy, hắn mặc lại quần áo, xoay tấm lưng trần của mình lại, hắn đưa tay cởi dây trói trên hai cánh tay của cô.“Ha ha, em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt! Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp!” Hắn tiếp tục ghé sát bên tai cô, nói những câu không đứng đắn.Hai cánh tay tìm lại được sự tự do nhưng không còn một chút sức lực nào cả, nếu không nhất định cô sẽ cho hắn một cái tát: “Đường Hạo! Anh… Vì sao?… Vì sao lại hành hạ tôi như thế này? Có rất nhiều cô gái tình nguyện để anh chạm vào cơ mà. Kỳ Kỳ chẳng phải rất được anh yêu thích hay sao? Cả Tiền Lỵ Nhi nữa, cô ta cũng sẽ tự nguyện dâng mình cho anh! Tại sao không đi tìm bọn họ?Đường Hạo! Xin anh đừng đến tìm tôi nữa có được không?”“Em thật sự muốn tôi đi tìm người phụ nữ khác hay sao?” Trầm lặng vài giây, hắn đột nhiên hỏi.Tiểu Ngưng không do dự gật đầu, lặp lại một lần nữa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng là tôi muốn vậy! Xin anh đừng trêu đùa tôi nữa, có được không?”“Được! Tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của em!” Nói xong, hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn thoáng qua, đi ra khỏi phòng Tiểu Ngưng.Nhìn cửa phòng lần thứ hai bị đóng sập lại, Tiểu Ngưng vội kéo lấy chăn, che khuất thân thể không một mảnh vải của mình lại.Mệt mỏi, cô chậm rãi nhắm mắt, lại buồn ngủ.Rầm…Một tiếng rầm chấn động vang lên, Tiểu Ngưng vừa mới đi vào được giấc ngủ lại giật mình, hai mắt mở to.“Hạo! Vì sao lại muốn đưa em đến căn phòng này vậy?” Toàn thân mặc đồ ngủ, Kỳ Kỳ giống như gấu koala, hai tay hai chân cuốn lấy thân thể của Đường Hạo.Ngẩng cao đầu, cô ta giống như đói khát hôn nồng nhiệt lên đôi môi của người đàn ông đang ở trên cơ thể mình. Người đàn ông phát ra từng tiếng gầm nhẹ, ngắt quãng đáp trả lại sự nhiệt tình của cô gái dưới thân nhưng ánh mắt lại hướng về phía người phụ nữ khác cũng đang ở trong căn phòng này.Kỳ Kỳ khiêu khích nhún nhún bả vai trần, bộ ngực phập phồng không ngừng cọ sát lên thân thể Đường Hạo.Tiểu Ngưng đờ người. Giờ phút này, toàn bộ máu trong cơ thể cô đều ngừng chảy, đóng băng lại.Đau lòng qua! Rất đau! Sự chua xót mãnh liệt lan tràn trong lòng của cô, tràn lên cả cổ họng, chỉ muốn phóng xuất ra ngoài. Mũi, mắt của cô đều hồng đỏ lên.Đường Hạo buông Kỳ Kỳ ra, đè thấp đầu của cô ta xuống phía dưới.Kỳ Kỳ đương nhiên hiểu hắn muốn gì. Cô ta quỳ thấp xuống, nhẹ nhàng thành thục kéo quần của hắn xuống, đem dục vọng mãnh liệt của hắn phòng thích ra ngoài.Tiểu Ngưng không chế không nổi, buồn nôn. “Ọe!” Một ngụm chất lỏng chua chua từ trong miệng cô phun trên sàn nhà.Thêm một lần nữa, cô nôn mửa như muốn nôn ra hết thảy ruột gan trong người. Cả thân người gập lại đau đớn, mở mắt lại nhìn thấy một màn hoan ái ghê tởm, cô lại nôn tiếp một lần nữa.Không rõ có phải thật sự cảm thấy ghê tởm hay là không chịu nổi khi chứng kiến hắn cùng một người phụ nữ khác làm tình ngay trước mặt mình, tóm lại Tiểu Ngưng từ trước đến nay vẫn khá cố chấp bảo thủ nên không thể chịu nổi một màn kích tình như vậy, vội vàng quấn lấy lấy chiếc chăn đơn màu trắng, chân trần chạy thẳng ra ngoài.Đêm nay, mưa lất phất bay. Những hạt mưa nhỏ lặng lẽ, tinh tế rơi xuống bả vai trần trắng ngần của Tiểu Ngưng. Hai tay cô bưng lấy mặt, mình, không có cách nào ngăn cản nước mắt rơi xuống và những tiếng nức nở thống khổ, nghẹn ngào muốn phát ra.Vì sao? Rõ ràng chính cô không cần hắn, cũng chính cô yêu cầu hắn đi tìm người phụ nữ khác mà thân mật. Nhưng đến khi tất cả hiện hữu ngay trước mắt, một cảnh tượng kia khiến cô thật sự rất khó chịu, trái tim như bị ai đó cắt ra thành từng lát mỏng.Không! Không! Cô không cần phải khó chịu!Tại sao lại phải khóc? Cô mỉm cười một cách khó coi. Hắn thích ai là việc của hắn, ở cùng với ai cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Cô cũng cầu mong hắn vui vẻ mà mau đi thích người khác, đừng để hắn tiếp tục đến làm phiền cô nữa!Nhưng nước mắt đau khổ vẫn tiếp tục chảy xuống, sự ghen tuông trong lòng thì vẫn đang bốc lên, không hề giảm bớt.

## 180. Chương 180

Toàn thân ướt đẫm, lạnh buốt khiến Tiểu Ngưng không ngừng run lên, thân thể từ từ xụi lơ, ngã xuống con đường trải đã cuội nhỏ trong vườn.Đang nghĩ ngợi trên đường đi tới phòng Đường Hạo xem thiếu gia có chuyện gì muốn thương lượng với mình, Hải Uy bỗng nhìn thấy một thân người màu trắng, đang nằm sấp trên đường, sợ tới mức há to miệng hét lên : “Ba mẹ ơi! Có quỷ!!!”Cậu sợ hãi đến mức nhảy dựng lên. “Không đúng! Nếu là quỷ thì phải bắt mình đi mới đúng, dù sao mình cũng là cậu bé ngây thơ đẹp trai, nhưng là….. tại sao không hề nhúc nhích vậy? Là ai?”Cậu chậm rãi tiến lại gần. Sau khi nhìn trái nhìn phải xác định chắc chắn không phải quỷ, cậu mới chậm rãi vén tóc dài phủ trên khuôn mặt người đó. Khi thấy hai gò má quen quen, Hải Uy mới vội vàng ôm lấy Lục Giai Ngưng: “Chị Ngưng! Chị….Tại sao chị lại ở chỗ này?”Hai mắt Tiểu Ngưng nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại.Hải Uy vội vàng ôm lấy thân thể Tiểu Ngưng, chạy vọt vào bên trong biệt thự.Vừa đi xuống lầu, Đường Hạo đã bắt gặp ngay Hải Uy đang ôm Tiểu Ngưng từ bên ngoài xông vào.“Thiếu gia! Chị Ngưng bị té xỉu ở bên ngoài! Phòng của chị ấy ở đâu vậy?” Hải Uy đứng trong đại sảnh nhìn Đường Hạo.Đường Hạo mặt lạnh bước đến trước, đưa tay ra, muốn tiếp nhận lấy người phụ nữ của mình.Hải Uy theo bản năng né tránh, lui sang một bên: “Không cần đâu! Tôi ôm chị ấy cũng được mà! Quần áo chị ấy ướt hết cả rồi, sợ làm bẩn người thiếu gia ! ”“Giao cô ấy cho tôi!” Biểu tình trên khuôn mặt Đường Hạo hiện giờ rất nghiêm nghị, giống như Hải Uy cướp mất món đồ quý giá trong tay hắn vậy.“Ơ…” Hải Uy nhìn biểu cảm không thể khống chế được của vị thiếu gia kia, lúc sau giống như tỉnh ngộ, há hốc miệng: “Thiếu gia! Chị Ngưng đây… là …của anh?!”“Cô ấy là mẹ của con tôi!” Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói không to không nhỏ, lạnh lùng cướp lấy người đang hôn mê trên tay Hải Uy.“Hả!?” Thì ra đây chính là nữ chính trong vụ ồn ào của thiếu gia Đường Hạo trước kia sao? Không sai! Tên của chị ấy là Ngưng. Mình thật sự quá ngốc, tại sao không sớm nhận ra ?Cũng không thể trách Hải Uy, cậu hằng ngày bận rộn chẳng có thời gian để ý đến những tin tức bát quái tùm lum, không giống như đám bạn thích ngồi tán gẫu bằng những chuyện ồn ào trên báo hay những scandal trên mạng.Đường Hạo không có nhìn Hải Uy, trực tiếp nhanh chóng ôm Tiểu Ngưng đi lên lầu.Cẩn thận tắm nước nóng cho cô, rồi dịu dàng đặt cô nằm yên trên chiếc giường lớn.Đầu óc hỗn loạn, Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy thân thể được tắm nước nóng xong cực kì dễ chịu. Nhưng nỗi đau trong lòng khiến nước mắt bi thương của cô vẫn không ngừng rơi ra ngoài, cánh môi phiếm hồng không ngừng mấp máy: “Vì sao cứ muốn hành hạ tôi? … Nhị Nhị… Dì muốn dẫn con đi mà… Nhị Nhị, con đang ở đâu?…. Hu hu.. Mẹ ơi…..! ”Đường Hạo siết chặt lấy người cô, không để ý hiện tại cô đang hôn mê, lạnh lùng thì thào: “Lục Giai Ngưng, nằm mơ cô cũng mong thoát khỏi tôi sao? Vậy cứ tiếp tục mà mơ đi!!”\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Hàn Tú nhìn đứa cháu trai chạy vào, dịu dàng vẫy tay gọi: “Dương Dương! Lại đây cho bà nội hôn cái nào!”Khoác cặp sách nhỏ trên vai, Dương Dương giống như không tình nguyện đi đến bên ghế sô pha : “Bà nội! Cháu giờ đã lớn rồi! Xin đừng lúc nào cũng hôn nhẹ cháu có được không ạ?!”“Lớn hay nhỏ gì chứ? Cháu là cháu yêu của bà mà!” Hàn Tú ôm lấy thân hình nhỏ bé đáng yêu vào lóng, sau đó trên gương mặt của cậu bé hôn xuống một cái.Dương Dương cảm thấy không thoải mái, giống như vừa có con gì cắn lên mặt của nó. Cậu bé rõ ràng không thích, nhưng lại không thể từ chối biều cảm yêu thương của bà nội dành cho mình. Mỗi ngày hôn đến ba lần như vậy, nó không biết còn kéo dài đến bao giờ?Ngàn vạn lần đừng có đến tận lúc nó lớn lên rồi mà bà nội vẫn còn làm vậy! Nếu như thế, nó biết để mặt mũi đi đâu!“Dương Dương tan học về rồi sao? Vừa hay dì xắt hoa quả cho con ăn rồi này! Lại đây, ăn thử xem, ngon lắm đó!” Tiền Lỵ Nhi bưng đĩa hoa quả đã cắt tỉa đẹp mắt vào trong đại sảnh, trên mặt cô ta là nụ cười như một người mẹ hiền. Nụ cười này… cô ta đã phải luyện đi luyện lại, không biết mất bao nhiêu lần trước gương.Đường Hạo nói sẽ kết hôn với cô, và muốn cô chăm sóc đứa con ngoài giá thú này của hắn. Cho nên, cô quyết định sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình đối đãi với đứa con hoang này, thể hiện hình ảnh một người vợ ngoan hiền trong con mắt những người trong Đường gia.Mà điểm này, cô đã diễn một cách quá xuất xắc! Hàn Tú và Đường Lập Huân đều rất thích cô.Dương Dương nhìn người phụ nữ ăn mặc hoa lệ trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hơi nhăn lại, căn bản không đáp lại lời cô ta. Người phụ nữ này khiến nó không thích. Cô ta giống như đang tự cho rằng mình là mẹ của nó vậy. Nó cũng có mẹ, không cẩn ở đây giả mù sa mưa, thật không thích chút nào!“Dương Dương! Đừng nên không lễ phép như thế! Còn không mau cám ơn dì đi !” Hàn Tú thúc giục.“Nhưng cháu không có nhờ di cắt hoa quả hộ đâu, tại sao phải cám ơn ạ?!”Dương Dương tỏ vẻ không hiểu, bộ dạng trong sáng thuần khiết, ngữ điệu rất trẻ con hỏi lại.Hàn Tú nhướn cao mi, giải thích cho cháu mình: “Dì làm cho cháu đồ ăn, cháu cám ơn dì, đó chính là lễ phép!”Dương Dương làm bộ còn không hiểu rõ hơn nói: “Nhưng cháu cũng không muốn ăn, đem thứ cháu không thích cho cháu rồi lại bảo cháu phải nói cám ơn sao? Bà nội, cháu thấy rất khó chịu mà!”Lời nói của Dương Dương khiến Hàn Tú á khẩu, không nói được gì.Sắc mặt Tiền Lỵ Nhi rất tệ, lúc trắng lúc đỏ. Cô đường đường là một tiểu thư danh giá đi chăm sóc một đứa con hoang cho chồng sắp cười đã là bao dung nhân nhượng cực độ rồi, thế mà, lại bị đứa con hoang này châm chọc lại mới tức.Dương Dương từ người bà nội nó nhảy xuống, đi đến trước mặt Tiền Lỵ Nhi, lại nói thêm: “Dì à! Hoa quả vốn dĩ chỉ cần rửa sạch rồi ăn là ngon nhất ! Hoa quả để nguyên như vậy mà bị cắt gọt ra sẽ bị mất đi hương vị ngon ngọt nguyên chất của nó! ”Dương Dương đang muốn nói cho dì ta biết: cháu có mẹ, dì làm những điều này chỉ là thừa thôi!Kỳ thật, cậu bé muốn nói thẳng ra, nhưng nó ngại. Trước mặt lại đang có bà nội và người khác nữa, nếu nó nói như vậy thì người khác sẽ nghĩ mẹ nó không biết dạy con. Vậy nên, nó chỉ nói ẩn đi, hy vọng người phụ nữ này hiểu được lời nó nói.Tiền Lỵ Nhi đột nhiên cảm thấy thằng bé trước mắt mình thật đáng sợ, thực sự khiến cô có vài phần sợ hãi. Một đứa bé mới có mấy tuổi tại sao lại có nhưng suy nghĩ sâu xa ẩn chứa như vậy?Hàn Tú nhìn dáng vẻ đáng yêu của cháu mình căn bản không có để ý đến ý nghĩa mấu chốt ẩn chứa bên trong. Bà không biết trong câu nói của đứa cháu trai mới có mấy tuổi của bà có ẩn nghĩa khác. Chỉ dịu dàng vui vẻ nói: “Nếu Dương Dương thích cắn cả quả, thì lần sau sẽ không cắt chúng ra nữa vậy!”Nghe được lời bà nội nói, Dương Dương thấy thật bất đắc dĩ nhưng vẫn làm ra vẻ ngây thơ tươi cười.Tiền Lỵ Nhi bị bà cháu nhà họ bỏ ngỏ sang một bên, tức muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười nói: “Bác gái! Cũng không còn sớm nữa, con phải về đây ạ!!”“Đừng! Đừng về! Hạo Hạo lát nữa sẽ về đây dùng cơm ! Hôm nay, bác đã đặc biệt gọi nó về đây!” Hàn Tú nhanh chóng giữ cô ta lại.Hạo Hạo!? Dương Dương cảm thấy thật ngượng thay cho cha nó, có một đứa con – Đường Ngạo Dương sáu tuổi lớn như vậy rồi mà bà nội vẫn còn gọi ba nó như thế.!Tiền Lỵ Nhi gật đầu, nở một nụ cười nhu thuận: “Nếu bác gái muốn cháu ở lại, thì cháu xin vâng lời!

## 181. Chương 181

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã vào đến đại sảnh vào nhà lớn của Đường Gia ngay lúc hai người phụ nữ vẫn còn đang nói chuyện.Dương Dương từ người bà nội nhảy xuống trước, nhào vào lòng của ba nó: “Ba! Ba! Mấy ngày rồi ba không có qua thăm con! Mẹ đâu ạ? Sao mẹ không đi cùng ba đến đây? Không phải ba nói sẽ để con và mẹ sớm gặp nhau hay sao?”Đường Hạo ôm lấy con trai mình, hôn xuống má nó: “Ba dạo này rất bận nên không có rảnh sang thăm con được! Tiểu quỷ!”“Ah! Vậy là tốt lắm rồi! Ba kiếm được nhiều tiền nuôi con và mẹ thì con mới tha thứ cho ba!” Một tiếng “mẹ” kia của Dương Dương đều truyền đến tai hai người phụ nữ đang ngồi trong phòng.Lời nói của đứa cháu làm Hàn Tú cảm thấy thật xấu hổ, hướng ánh mắt xin lỗi nhìn cô con dâu tương lai đang ngồi yên lặng trên ghế: “Lỵ Nhi! Lời nói của trẻ con, ngàn vạn lần con đừng để bụng nhé!”Tiền Lỵ Nhi dùng hết sức mới nặn ra được nụ cười thật dịu dàng, bao dung nói: “Vâng! Bác gái! Con hiểu mà! Bác yên tâm, con không sao!”“Vậy là tốt rồi!”Nhìn hai người phản ứng kịch liệt, Đường Hạo cũng không cho rằng lời nói của Dương Dương là không hay. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cậu con trai, hắn cố gắng tìm kiếm những đường nét thuộc về người phụ nữ kia.Nhìn đôi mắt của con, nhìn chiếc cằm của con … mọi thứ đều có đường nét của cô. Nhưng mà, không xong, những đường nét đó có sự pha trộn hài hòa với bản thân mình. Di truyền thật kỳ diệu. Đây là món quà thượng đế ban cho hắn và cô. Đứa con là sự kết hợp tuyệt diệu giữa hai người….Hắn nhịn không được, tiếp tục cảm thán.“Hạo Hạo! Lỵ Nhi đang ngồi rành rành ở đây mà sao con lại chẳng để ý gì đến nó vậy?” Hàn Tú ho nhẹ một tiếng: “Hạo Hạo! Lỵ Nhi muốn đi trung tâm thương mại mua một ít đồ. Mẹ tay chân già cả không đủ sức đi cùng nó được, dùng xong bữa cơm chiều con đưa nó đi nhé,”Tiền Lỵ Nhi đương nhiên hiểu được ý của mẹ chồng tương lai, liền nói theo: “Hi hi! Anh Hạo! Làm phiền anh rồi!”“Phiền cái gì chứ? Bằng không hai đứa các con mau chóng bàn bạc, việc kết hôn cũng đã xác định rồi, đi mua sắm nhân tiện chọn luôn những thứ cần dùng sau khi làm đám cưới đi!”Đối với lời nói của mẹ mình, Đường Hạo không có hưởng ứng, cũng không phản đối. Không ai biết trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.Dùng xong bữa cơm chiều, Dương Dương cố ý nói muốn ba ra ngoài vườn chơi với nó, bà nội nói không được nhưng không thể lay chuyển được sự bướng bỉnh, làm nũng của trẻ con. Cuối cùng bà cũng đành chiều theo đứa cháu, nhưng căn dặn chỉ được chơi nửa giờ là cùng.Dương Dương nhún vai. Kỳ thật, nó cũng chỉ muốn nói với ba nó vài câu mà thôi. Cậu bé nắm lấy tay Đường Hạo, kéo hắn đến một chỗ yên tĩnh.“Muốn nói gì? Nơi này không có người rồi!” Hắn cũng đã thấu hiểu được phần nào tính cách của đứa con trai mình. Chỉ cần vừa nói là muốn ra ngoài vườn chơi với ba, hắn đã hiểu ngay con trai có chuyện muốn nói với hắn.Mà hắn nhìn bộ dạng ngập ngừng ấp úng của nó là đủ hiểu, chắc chắn là chuyện hắn rất khó trả lời.Dương Dương nhíu mày nhìn ba nó.“Không nói sao? Không nói thì ba đi vào nhà đấy!” Hắn giả bộ cất bước xoay người tựa hồ phải đi .“Không ! Ba! Bọn họ….” Dương Dương giang cánh tay bé nhỏ của nó ra, chạy nhanh đến trước, ngăn cản Đường Hạo dời đi.Nói xong, nó ôm chặt lấy thân thể Đường Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp ngẩng lên: “Ba …Ba thật sự muốn cùng dì kia kết hôn sao?”“Đây là chuyện của người lớn! Dù sao… Dương Dương à, ba vẫn yêu con mà!” Lời nói của hắn không nặng không nhẹ, để cho Dương Dương biết chuyện này bây giờ cũng tránh được một số chuyện không hay sau này.“Còn mẹ?! Mẹ phải làm sao bây giờ? Ba sẽ không cưới mẹ ạ?” Dương Dương đẩy hắn ra, hổn la hổn hển thét lên. Bỏ qua mọi lễ phép thường ngày, nó giống như một hiệp sĩ nhỏ dũng cảm đứng lên bảo vệ cho người mẹ yêu thương của mình.“Mẹ con vẫn sẽ ở cạnh con! Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau!”“Cái gì mà hai chuyện khác nhau? Ba không muốn nói cho con biết đúng không? Ba muốn cho con một bà mẹ kế, con không cần, không cần….” Dương Dương la lớn, tức giận đến mức nước mắt lã chã chảy ra.“Là con trai thì đừng có khóc lóc như vậy! Khó coi chết đi được!” Bị con mình lên án, Đường Hạo cảm thấy hổ thẹn, thậm chí còn có cảm giác tội lỗi.“Con là một thằng nhóc! Nói chính xác ra chỉ là một đứa con nít!” Đàn ông con trai không dễ rơi nước mắt, những lời đó chỉ là lời của kẻ thích hành hạ người khác. Muốn khóc mà không được khóc còn cảm thấy khó chịu hơn: “Làm sao ba có thể bỏ rơi mẹ để đi lấy người khác? Mẹ sẽ rất đau lòng! Mẹ nhất định sẽ không để ý đến ba!”Đường Hạo lạnh nhạt, tự cười nhạo trong lòng. Cô ta sẽ đau lòng sao? Chẳng phải cô còn mong hắn đi cưới người khác hay sao?Cô thậm chí còn muốn hắn đi tìm người phụ nữ khác. Nếu cô thật sự thích thì hắn cũng chẳng cẩn phải đau lòng, thống khổ ở trước mặt cô. Hiện tại, hắn cũng chán là phải là một diễn viên lắm rồi.Dương Dương quệt nước mắt, nước mũi lên quần ba nó giống như trả được thù: “Ba! Nếu ba muốn kết hôn với người khác thì hãy trả con về bên mẹ, để con được ở cạnh mẹ có được không? Để cho mẹ và con cùng nhau bỏ đi thật xa… sẽ không bao giờ xem vào cuộc sống của mẹ và con nữa! Mẹ sẽ có bạn trai mới, và con tình nguyện để người khác làm cha mình chứ không để ai khác trở thành mẹ của con đâu!”Chân mày Đường Hạo nhăn chặt lại, tức giận tóm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Dương Dương: “Đáng chết! Con có giỏi thì nói lại một lần nữa xem!” Hai mắt Đường Hạo mở to hết cỡ, gằn giọng đe dọa nói.Dương Dương tuyệt nhiên không có sợ ba nó phát uy, so với lúc trước còn gân cổ hét lớn hơn: “Con nói, nếu ba muốn lấy người khác thì hãy đem con trả lại cho mẹ. Mẹ và con sẽ rời khỏi ba. Con cũng sẽ để mẹ kết hôn với một người đàn ông khác. Con tình nguyện để người khác làm cha mình chứ không để ai trở thành mẹ kế của con!”Đường Hạo đột nhiên giơ cao tay lên, chuẩn bị muốn giáng cho con một cái tát.Dương Dương ngẩng cao đầu. Cậu bé không có chút sợ hãi nhìn ba của mình, không chút sợ hãi chấp nhận cái tát sắp hạ xuống kia.Trong nháy mắt, nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi của con, Đường Hạo như nhìn thấy hình ảnh kiên cường không phục của Lục Giai Ngưng.Không như dự đoán, cái tát kia không rơi xuống. Đường Hạo tức giận hại tay xuống.Nhìn bàn tay nắm chặt hạ xuống của cha mình, Dương Dương bây giờ mới bật khóc thành tiếng. Đúng vậy, nó bị ba nó dọa cho sợ hết hồn, khóc như mưa, ôm chặt lấy ba nó: “Ba… Ba… Ba…. Con cũng không muốn có người khác làm ba của con cả! Con muốn cả nhà chúng ta được ở cùng một chỗ! Vì sao ba không lấy mẹ? Ba không thích mẹ hay sao?”Nghe tiếng khóc, tiếng khẩn cầu đầy xúc động của con trai mình, trong mắt Đường Hạo cũng lộ ra vẻ đau đớn. Hắn đau lòng, tự nói ra: “Chính là…. mẹ con không thích ba!”Lần đầu tiên, Đường Hạo tự nói ra những lời trong tâm can của hắn. Hắn thật mình thật vô dụng, tình cảnh bế tắc, không lối thoát.Dương Dương ngừng khóc, mở to hai mắt, ngạc nhiên: “Không thể nào! Mẹ chỉ thích ba thôi! Nếu không thích ba thì tại sao lại sinh ra con?”“Có lẽ mẹ con không đành lòng vứt bỏ con!” Hắn đau khổ nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Lúc trước hắn cũng tự hỏi qua câu này, nhưng hắn không dám hình dung đến đáp án.“Không phải! Lúc trước con nghe mẹ nói với bà ngoại, mẹ chỉ thích ba thôi!” Dương Dương lắc đầu kiên quyết phủ định: “Lúc trước con nghe bà ngoại nói, mẹ không đi tìm bạn trai vì mẹ chỉ thích ba của Dương Dương thôi!!”Lời nói này của con đã làm khuấy động lên trái tim đang trĩu nặng của Đường Hạo.

## 182. Chương 182

Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào con trai của mình, giọng nói có chút run rẩy: “Thật vậy sao?…. Mẹ con… đã nói ….như thế sao?. Đây là… con không có… lừa ba đúng không?”Dương Dương lau nước mắt trên mặt, trịnh trọng khẳng định lại: “Đương nhiên là thật! Mẹ đã nói rằng cả đời này mẹ sẽ không làm quen kết giao cùng ai, bởi vì mẹ thích ba, mẹ có Dương Dương là đủ rồi!”Lời nói của Dương Dương kiến Đường Hạo kích động, giọng nói vẫn còn run rẩy. Từng tế bào trong thân thể hắn bây giờ đang nhảy múa, từng luống khí hưng phấn cao độ không ngừng tràn lên đại não của hắn, sự thâm trầm trên khuôn mặt giảm bớt, khóe miệng giật giật như muốn cười mà chưa biết cười thế nào.Cô thích hắn!Cô ấy thật sự thích mình!Thật sự là, cô thích hắn, tại sao còn ba bốn lần rởi bỏ muốn thoát khỏi hắn? Tại sao không ở lại bên cạnh hắn, nói to rằng cô không yêu hắn?“Ba .. Ba có thể không kết hôn với dì kia không? Ba sẽ kết hôn với mẹ để một nhà ba người chúng ta đoàn viên!”Trong lòng Đường Hạo bây giờ rối loạn cực kì. Sau bao nhiêu chuyện tổn thương hắn đã gây ra cho cô, liệu rằng cô có còn thích hắn? Hắn đã nhìn thấy trong mắt cô có sự chán ghét, có thù hận….. Tất cả không có gạt người.Cô ấy còn thích mình không?Những vấn đề này cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn bấn loạn hít thở không thông. Hắn giơ tay vuốt vuốt ngực, để đợt sóng mênh mông trong lòng lắng dịu lại. Hắn muốn gặp cô ngay, muốn hỏi cô có còn yêu thích hắn không? Tại sao lại một lần nữa muốn rời bỏ hắn?“Dương Dương đừng làm phiền ba của cháu nữa, lại đây với ba nội đi nào!” Thấy cả con trai lẫn cháu trai đã quá nửa giờ mà không có trở lại, Hàn Tú sốt ruột bèn đi tìm cả hai.Dương Dương nhìn thấy bà nội rồi lại nhìn ba nó: “Ba! Ba ngàn vạn lần đừng để con thất vọng !” Nói nhỏ xong, Dương Dương chạy lại bên người bà nội.Hàn Tú đặt nhẹ tay lên tấm lưng nhỏ bé của đứa cháu nói nhỏ: “Dương Dương ngoan! Mau trở về phòng, bà nội có chuyện muốn nói với ba cháu!”“Vâng ạ!” Dương Dương nghe lời đi về phía trước. Không phải nó không hiếu kì với chuyện của bà nội muốn nói với ba nó, mà là nó đã đoán được bà nội sẽ nói gì. Đó chắc chắn là những lời nhằm chia rẽ gia đình mà nó muốn có.Hàn Tú đứng trước mặt Đường Hạo, thở dài một hơi. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc xoăn trên trán bà bay bay. Lúc này, trông bà rất trẻ chẳng khác nào cậu con trai đứng đối diện trước mặt. Nếu người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng bọn họ là chị em hay một đôi tình nhân đang đứng ngoài vườn tâm sự.“Con trai! Con đối xử với Lỵ Nhi tốt hơn một chút có được không?” Hàn Tú tận tình khuyên bảo, bà rất mong bọn trẻ có thể chung sống hạnh phúc sau này.“Con đối với cô ấy thế nào? Không tốt ư?” Từ trước đến nay, hắn luôn luôn đối xử rất khách khí với Tiền Lỵ Nhi, chưa bao giờ nói lớn tiếng, lúc nói chuyện luôn dùng những từ ngữ dịu dàng thân thiện nhất với cô ta. “Con đã đối xử không tốt ở chỗ nào?”“Không tốt ở chỗ nào ư? Thái độ của con với nó quá lạnh nhạt. Con nhớ kỹ con bé là vị hôn thê của con chứ không phải là khách đến chơi.!” Tuy nói đã trải qua yêu đương một lần nhưng thật ra bà cũng không biết bạn trai bạn gái ở chung một chỗ sẽ làm những chuyện gì. Khi còn trẻ, lúc bà và chồng yêu nhau, chồng bà rất nhiệt tình, luôn bá đạo hôn môi mà không buông tha …..Làm sao giống như con trai bây giờ, đối xử với vợ tương lai cứ lạnh đạm như vậy!“Mẹ! Con đối với cô ấy như thế nào trong lòng con biết rõ!” Đường Hạo có vài phần không kiên nhẫn. Hiện tại, hắn có chuyện cần quan tâm chứ không phải chuyện đối xử với Tiền Lỵ Nhi như thế nào.“Con biết rõ? Trong lòng con biết được cái gì, mẹ thấy con hoàn toàn hồ đồ rồi! Con căn bản chính là ….. trở thành một tên hỗn đản rồi!” Từ trước đến nay, bà luôn điềm đạm, nhã nhặn hôm nay rốt cuộc cũng khống chế không nổi, cơn tức trào ra: “Con bị ả đàn bà kia mê hoặc rồi đúng không? Con muốn Lỵ Nhị đau lòng rồi hủy bỏ hôn ước phải không?”Đường Hạo trầm mặc không nói. Đột nhiên trong lúc đó hắn chán ghét bản thân mình sắp kết hôn, hắn tràn ngập hối hận muốn thay đổi quyết định của mình.“Mẹ nói cho con biết! Dương Dương là do mẹ của Dương Dương tình nguyện để chúng ta đưa về nhà. Người đàn bà đó có thể là tình nhân của con nhưng vợ tương lai của con chỉ có thể là Tiền Lỵ Nhi! Con phải nhớ kĩ!”Bởi vì tư tưởng thâm căn cố đế muốn người vợ tương lai của Đường Hạo phải có xuất thân từ danh môn thế gia, tiểu thư con nhà gia giáo, bà không thể chấp nhận một đứa con dâu xuất thân từ trong quán rượu.“Mẹ! Con chợt nhớ ra còn có việc phải xử lý! Con về trước!” Sau khi nói, Đường Hạo cất bước đi ra xe.“Hạo ! Hạo! Con không đưa Lỵ Nhi đi trung tâm thương mại mua sắm sao?” Hàn Tú tức giận nói lớn.“Con phải đến công ty! Có chuyện gì mẹ giúp con giải thích là được! Sau đó nhờ lái xe đưa cô ấy về!” Nói xong, hắn không quay đầu lại, trục tiếp vào bước vào xe.Hiện tại chuyện gì cũng không thể làm phiền hắn được. Hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm ngay.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*“Chị chính là mẹ của Dương Dương! Tại sao lại nói dối tôi rằng chị là người giúp việc ở đây?” Hải Uy đi bên cạnh Tiểu Ngưng tò mò hỏi.Tiểu Ngưng ngẩng đầu, dừng động tác xới đất lại: “Tôi không có nói dối cậu! Tôi là người làm ở đây!”“Không! Chị là người yêu của thiếu gia!” Cậu ta uốn nắn. Nếu không lầm, đây chính là cô gái mà thiếu gia thích, đêm đó bộ dạng bá đạo của thiếu gia khi ôm lấy cô đủ làm cho cậu hiểu rõ tất cả.Thiếu gia vì cô ấy mà nổi điên, mất hết bình tĩnh.Đôi mi thanh tú của cô hơi rung lên, cô lạnh nhạt lắc đầu: “Phụ nữ xung quanh anh ta rất nhiều! Cùng lắm tôi cũng chỉ là một trong số đó!”Hải Uy nghi hoặc nhướn mày: “Phụ nữ của thiếu gia nhiều thế nào sao tôi lại không biết?”“Tiền Lỵ Nhi, còn có nữ minh tinh Kỳ Kỳ, không phải sao?” Cô chỉ biết được có tên của hai người đó, hắn còn có nhiều bạn tình bí mật khác.“Tiền Lỵ Nhi là hôn thê của thiếu gia đã sáu năm rồi, nhưng đến tận bây giờ thiếu gia cùng cô ta cũng chưa có tiến thêm một bước quan hệ nào cả!”Hải Uy đem hết những chuyện cậu biết kể hết cho Tiểu Ngưng nghe.“Uhm!?” Chuyện giữa hôn phu hôn thê nhà người nhà, một cậu thiếu niên như Hải Uy thì làm sao mà biết hết được. Tiểu Ngưng không có phản bác lời cậu ta, bởi vì cô đối với đề tài này không có hứng thú.“Kỳ thật! Qua nhiều năm như vậy nhưng phải đến một năm trước thiếu gia mới xảy ra vụ scandal tình ái với Kỳ Kỳ. Cả trước đó anh ấy cũng không đi lại thân mật với ai!”“Uhm!” Tiểu Ngưng vẫn chỉ nghe, cúi đầu, tiếp tục làm đất trên luống hoa.“Kỳ thật, thiếu gia không có đào hoa như người ngoài tưởng tượng. Có tiền lại đẹp trai, phụ nữ ai chẳng lại không muốn sà vào kiếm chút lợi lộc. Kỳ Kỳ cũng là một trong số đó. Tôi nghĩ thiếu gia chẳng qua chỉ là chơi đùa cho qua thôi!” Hải Uy đưa ánh mắt nhìn về phía bãi cỏ, “Có lẽ thiếu gia thích cô bé kia nên mới thích bãi cỏ đó!”Những vết thương trong lòng lại một lần nữa rỉ máu, lời nói của Hải Uy khiến trái tim Tiểu Ngưng run lên. Nhưng rất nhanh, cô vùi lấp sự run rẩy đó. Hắn không có yêu cô, nếu hắn yêu cô thì tại sao lại còn gây cho cô bao nhiêu là đau khổ?Hắn đối với cô chỉ có chiếm đoạt đáng sợ. Cùng với tình yêu vốn là hai việc không liên quan đến nhau.

## 183. Chương 183

Cô phải nhanh chóng đưa Nhị Nhị đến chỗ của Lương Bân. Chỉ cần đưa Nhị Nhị đến chỗ Lương Bân là cô sẽ không còn bị Đường Hạo uy hiếp nữa. Sáng sớm hôm nay, cô đã gọi điện cho Lương Bân, anh ấy nói sẽ nhanh chóng trở về đón Nhị Nhị đi.Tiểu Ngưng trong lòng cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Cô chẳng còn cách nào khác mới phải gọi điện cho Lương Bân.Chỉ cần Nhị Nhị an toàn đến chỗ Lương Bân thì cô sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Lần này rời đi, cô tuyệt đối không thể để cho Đường Hạo có cơ hội bắt được.“Này! Chị không nghe tôi nói sao?” Hải Uy ngừng nói, có chút mất hứng.Tiểu Ngưng vẫn nhàn nhạt không quan tâm nhưng lại có vẻ xấu hổ.“Xem ra, chị đối với chuyện của thiếu gia không quan tâm thì phải? Hai người không phải yêu nhau sao?” Cậu ta khó hiểu hỏi. Bọn họ chắc hẳn là người yêu của nhau, nhưng tại sao lại làm cho người ta thấy họ chẳng có vẻ gì là yêu thương nhau cả nhỉ? Thật kì quái.“Yêu? Không! Giữa hai người chúng tôi không có tình yêu.”Tình yêu phải được xây dựng dựa trên sự tôn trong lẫn nhau, nhưng đằng này hắn lại liên tiếp tổn thương cô. Cô không nhịn được nói: “Hắn không hề có chút tôn trong tôi, và tôi chẳng qua cũng là bị hắn cầm tù đáng thương tại nơi này!”Hải Uy nhìn thấy sự đau khổ trong đáy mắt của Tiểu Ngưng. Ánh mắt của cô bất lực phản kháng, u sầu. Hải Uy biết cô sống tại đây chắc không sung sướng gì, không khỏi đồng cảm, “Nếu chị có khó khăn gì, hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ chị!”“Cảm ơn cậu!”Tiếng bước chân trầm ổn từ xa đang tiến lại gần khiến Hải Uy quay đầu lại. Quả nhiên là thiếu gia, “Thiếu gia!”“Ừ!” Đường Hạo mím môi mỏng, hừ nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt tập trung lên người Tiểu Ngưng.Hải Uy tự động rời đi, nhường không gian lại cho hai người.Tiểu Ngưng xoay người, tiếp tục làm việc, đem số hoa Hải Uy đã mua về trồng tiếp, giống như chẳng có gì có thể quấy rầy đến công việc của cô.“Đây là hoa gì vậy?” Hắn đột nhiên đi đến bên người cô, mở miệng hỏi.Tiểu Ngưng ngẩn người, vừa nãy cô còn nghĩ rằng hắn đến đây chắc lại để châm chọc mình. Nhưng thật không ngờ, hắn lại hỏi cô một câu mà rõ ràng hắn đã biết câu trả lời. Bất quá, cô làm ngơ, chẳng muốn để ý đến hắn.“Ngưng! Em định không nói gì với tôi hay sao?” Đường Hạo đột nhiên hỏi một câu bằng giọng điệu thoải mái vô cùng, giống như từ trước đến giờ hai người vốn không có hiểu lầm hay xích mích. Hắn vươn tay, ôm lấy cô, để cô phải nhìn thằng vào mắt hắn.Ánh mắt Tiểu Ngưng rơi xuống người hắn. Cô thở dài: “Tôi trả lời anh hay không có quan trọng sao? Anh vẫn luôn muốn thế nào mà làm thế đó, không hề bận tậm đến cảm nhận của tôi, không phải hay sao?”“Muốn thế nào thì làm thế đó ư? Tôi….”“Thiếu gia, tôi còn nhiều việc phải làm nên không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với anh!” Nói xong, cô cầm mấy thứ dụng cụ làm vườn linh tinh lên, rời khỏi.Toàn bộ sự dịu dàng chỉ là khúc mở đầu cho việc tổn thương đêm khuya hắn định gây ra. Cô tự nhắc nhở, không để bản thân mình dao động.Nhìn bóng lưng dần xa của Tiểu Ngưng, Đường Hạo tức giận không biết phải làm như thế nào. Đáng chết, trừ việc làm tổn thương cô, hắn thực không biết làm như thế nào khi hai người ở cùng nhau.Hắn nhớ….Hắn muốn qua hỏi cô, cô có thích hắn hay không? Hắn thật muốn biết, muốn biết quá. Nếu cô thật sự thích hắn thì tại sao lại cứ muốn rời bỏ hắn mà đi?Hắn luôn luôn là người đàn ông ngang ngược, nhìn người phụ nữ bị chính bản thân mình làm tổn thương từ từ đi xa mà không có cách nào níu giữ lại.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Mấy ngày nay, trong đại sảnh của biệt thự không hề có hình ảnh thân mật nhưng Đường Hạo lại cứ ngồi trên ghế sô pha phòng khách. Không ai biết hắn đang nghĩ gì hoặc đang nhìn gì.Tiểu Ngưng cầm cây lau nhà lau đi lau lại trên sàn đại sảnh. Quản gia đã nói, mỗi ngày dù sớm hay muộn ít nhất cũng phải lau dọn một lần.Cô đẩy cây lau nhà di một đường tới tận chân hắn, hắn cũng rất biết điều nhấc chân lên, đợi đến khi xác định cô đã lau sạch sẽ xong mới hạ chân xuống. Tiểu Ngưng cũng không ngờ hắn lại ngoan ngoãn hợp tác như vậy, nhưng bất quá có lẽ cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.“Nền nhà lau xong rồi, tôi đưa em ra ngoài nhé, có được không?!” Cô bị hắn giữ ở đây cũng đã nhiếu ngày, không có đi ra ngoài. Phụ nữ mà! Không phải ai cũng thích ra ngoài đi dạo mua sắm hay sao?Tiểu Ngưng do dự một chút. Cô muốn đi ra ngoài, có nằm mơ cô cũng mong được đi ra khỏi chỗ này. Nhưng, đây là đi cùng với hắn.Đường Hạo từ ghế sô pha đứng dậy, kéo cánh tay của cô: “Nhanh! Lên lầu thay quần áo đi! Sau đó chúng ra đi ra ngoài!” Hắn nửa ra lệnh, nửa dỗ dành, lôi kéo cô đi lên cầu thang.Đối mặt với sự biến chuyển thái độ đột nhiên của hắn, cô như lạc vào sương mù, mơ hồ không rõ phương hướng.Trong tâm luôn khát vọng thoát khỏi nhà giam này, cô trả lời ậm ừ, bị hắn kéo vào phòng thay quần áo. Xong xuôi, hắn lại đẩy cô vào trong xe.“Muốn đi đâu nào?” Hắn hỏi người ngồi bên cạnh.Tinh thần cô hoàn toàn không tập trung, cô vô thức trả lời hắn: “Chợ đêm!” Cô muốn đi đến nơi đó. Ở nơi đó, mọi thứ rất nào nhiệt.Cô thích nơi có nhiều người, chỉ là…. cô sợ mình cô độc.“Được!” Đường Hạo chớp mắt một cái. Cô không để cho hắn đưa đến trung tâm thương mại, mà lại muốn đến chợ đêm. Nhưng không sao, chỉ cần cô thích là được.Khi hai người cùng sánh vai nhau đi trong khu chợ đêm, Tiểu Ngưng mới thật sự tin cô đã đi ra khỏi căn biệt thư kia.Mọi thứ ở đây thật nhiều! Hắn sinh ra và lớn lên ở thành phố này nhưng lại chưa bao giờ đi đến một chỗ nào như thế này. Hai bên là những dãy hàng bày đủ thứ đồ, người bán người mua đều rất nhiều. Mọi thứ đều mới mẻ với hắn.Một thân âu phục đi dạo trong chợ đêm rõ ràng là không phù hợp, nhiều người cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý.Nơi này có rất nhiều người. Đường Hạo bất giác nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng. Cô cảm thấy không thoải mái muốn rút tay ra thì lại bị hắn gắt gao giữ chặt hơn: “Thế nào? Em muốn nhân cơ hội này mà trốn khỏi tôi hay sao?” Hắn trêu ghẹo hỏi cô, tủm tỉm cười.Tiểu Ngưng cho rằng có lẽ mình bị hoa mắt, nháy mắt đi nháy mắt lại mấy lần vẫn nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt hắn thì cô mới xác định mắt mình không có vấn đề, “Tôi không có bỏ trốn! Trốn rồi cũng bị anh bắt lại!” Cô bình tĩnh, từ từ nói rõ sự thật phũ phàng.“Ha ha ha! Biết là tốt rồi! Lần này em thật thông minh đấy!” Hắn nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, tựa hồ giống như sáu năm trước. Sáu năm trước hắn bị mù nhưng vẫn có thể chuẩn xác mà nhéo đúng mũi cô.Tiểu Ngưng bị động tác này của hắn làm cho thất thần. Hắn, như thế này….nghĩa là sao?“Nè! Nơi này có gì ăn ngon không? Giới thiệu chút đi!” Bọn họ từ lúc nào đã đi tới trước một quán ăn bình dân. Trong không khí có mùi vị thức ăn thơm ngào ngạt kích thích sự thèm ăn của hắn.“Mùi này…..” Cô còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị hắn kéo đến trước một quán cá viên nhỏ. Đó cũng là quán bán cá viên mà trước đây cô thích ăn nhất.Lúc trước, cô cũng hay dẫn Dương Dương đến đây ăn cá viên.“Nhà này tựa hồ buôn bán vẫn tốt như trước!” Tiểu Ngưng nhìn về phía ông chủ hô, theo thói quen cũ hô: “Cho hai phần cá viên!”“Có ngay!” Ông chủ hơi hơi mập hô đáp lại.Nhưng khi Tiểu Ngưng sờ túi áo mình, mới xấu hổ đỏ mặt nói: “Thật xin lỗi, hủy cho tôi!”Lúc này cô mới phát hiện ra trong túi mình hoàn toàn không có lấy một đồng.

## 184. Chương 184

“Vì sao phải hủy?” Đường Hạo vừa nói vừa đem ví tiền đặt trước mặt Tiểu Ngưng, ý bảo cô cứ tùy tiện trả tiền.Nhìn chỗ chiếc ví chứa đầy chi phiếu cùng một đống tiền mặt mệnh giá lớn, Tiểu Ngưng càng thấy lo lắng hơn. Lắc đầu, cô nói: “Không! Tôi không ăn !”Hắn không có kiên nhẫn cùng cô tranh chấp, trực tiếp rút tiền lẻ đưa cho ông chủ.Ông chủ tính tiền đồ ăn cùng với tiền thừa trả lại cho Đường Hạo, thuận tiện trêu đùa: “Bạn gái của anh bạn trẻ phải không? Ha ha ha, cô gái ngượng không dám tiêu tiền của bạn trai đó mà! Ha ha, nhưng con gái ngại ngùng quá cũng không thú vị đâu !”Đường Hạo tựa hồ rất vui vẻ, nói với ông chủ: “Đúng vậy! Ha ha , cô ấy là bạn gái của tôi! Sau nay tôi nhất định sẽ phải dạy cô ấy nên hào phóng một chút mới tốt!”“Đúng vậy! Đàn ông chúng ta kiếm tiền chính là để cô gái mình yêu tiêu mà!”Tiểu Ngưng lắc đầu muốn giải thích nhưng lại bị Đường Hạo kéo sang một bên, đem hộp cá viên đặt trước mặt cô.Mùi cá viên thơm phưng phức làm Tiểu Ngưng thèm đến nước chảy cả nước miếng. Cầm lấy một chiếc tăm trúc nhỏ xiên lấy một miếng bỏ vào miệng, cô từ từ thưởng thức hương vị quen thuộc đã lâu rồi không được ăn. Sau đó, khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười.Tiếp theo lại xiên lấy một miếng nữa, cứ như vậy, cô vừa ăn vừa mỉm cười một cách thỏa mãn. Bộ dạng của cô lúc này trông giống như một đứa trẻ con, chỉ cần được ăn đồ ăn ngon là vui vẻ thỏa mãn.Nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, Đường Hạo cũng nhịn không được mà nuốt nước bọt. Đáng chết! Tại sao hắn chưa bao giờ thấy cô ăn vui vẻ như vậy?Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng cá viên, chỉ còn lại có hai cái, Đường Hạo bắt lấy tay của cô, hỏi: “Em ăn hết cả hai phần cá viên sao? Không có phần tôi à?”Tiểu Ngưng nhìn hắn, lắc lắc đầu.“Nói đi! Không có phần của tôi ư?” Nhìn cô đang tủm tỉm cười nhưng khi nhìn hắn thì lại lạnh lùng, lãm đạm khiến hắn có chút tổn thương.“Không có!” Cô mỗi lần đều ăn hai phần, nên cũng chỉ đơn giản nói cho hắn biết, vẻ mặt thực vô tội. Sự thật hiển nhiên vốn là như vậy mà!Nhìn vẻ mặt vô tội này của cô, Đường Hạo vừa muốn tức giận, vừa muốn cười thật to: “Em vừa nãy vào mua cá viên vốn dĩ đã không có ý định mua cho cả tôi một phần sao?” Lúc trước, hắn nghĩ trong lòng cô còn có hắn nên mới gọi liền một lúc hai phần. Ai dè, hai phần đó vốn dĩ chỉ là cô dành cho một mình cô ăn.Cô lắc đầu. Sau đó cô xiên nốt hai viên cá còn lại bỏ vào miệng. Đây vốn là thói quen của cô, hai viên cuối này cuối cùng nhất định cũng là cô ăn nốt thôi!Bất quá động tác này của cô lại khơi dậy sự bá đạo trong người nào đó ở đây…. Hắn nhanh tay, nâng cằm cô lên, chuẩn xác áp đôi môi mình xuống đôi môi đỏ mọng của cô.“Ưhm….!” Miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn của cô dễ dàng bị đầu lưỡi bá đạo của hắn xâm chiếm.Một lúc sau, chỉ thấy đầu lưỡi của hắn đang càn quấy trong miệng của cô. Đảo qua đảo lại, hai viên cá cô còn chưa kịp nhai hết đã trơn tru rơi vào trong miệng hắn. Đường Hạo thỏa mãn mới buông cô ra, mới chầm chậm nhai cá viên trong miệng rồi nuốt xuống.Tiểu Ngưng nhìn hắn vài giây đồng hồ, một câu cũng không nói. Sau đó, cô quay mặt sang một bên. Bị hắn hôn một cách ngang ngược như vậy đã thành thói quen, cô cũng chẳng còn cảm thấy có chút ngượng ngùng gì nữa.“Ngưng! Cái này ăn ngon thật! Tôi còn muốn ăn nữa!” Nhìn cô đang dần có vẻ xa cách hơn với mình, Đường Hạo khao khát nói, muốn lôi kéo lại sự chú ý của cô.“ Quán nhỏ đó ở kia, anh có thể đến mua!”“Tôi không biết! Em đi mua cho tôi! Mua bốn phần nhé!” Nói xong, hắn lấy tiền lẻ trong ví ra, rồi đặt trong tay của cô.Tiểu Ngưng không nói gì, cầm tiền của hắn đi trở lại quán nhỏ kia, mua bốn phần cá viên. Ngửi mùi hương thơm phưng phức của cá, cô lại nở một nụ cười.Mà Đường Hạo cũng nhìn thấy nụ cười đó của cô. Đã bao lâu rồi cô ấy không có cười với hắn như thế? Hắn bỗng cảm thấy ghen ghét với mấy phần cá viên kia. Chúng có thể làm cho cô cười, trong khi hắn thì không.Cô đem hộp cá viên đặt vào tay hắn, cả tiền thừa. Động tác nhẹ nhàng giống như đang đang giúp một người bạn nhỏ.Đường Hạo đem chiếc hộp đặt lại trên tay cô, trêu ghẹo: “Tôi không có keo kiệt như em! Cho em một nửa đấy!”Vốn là định từ chối nhưng hương vị quá hấp dẫn khiến cô không thể không tiếp nhận đồ trên tay. Ăn một viên thôi cũng đủ thỏa mãn rồi, “Nói linh tinh!” nhưng khóe miệng cô vẫn nở nụ cười.Cô không phải là tham ăn nên mới mừng rỡ mà chính là trong cuộc sống cô không tìm được chuyện gì khiến cô cao hứng, chỉ khi nhìn những vật nhỏ bé hay những chuyện nhỏ nhặt thường ngày cô mới cảm thấy có chút vui vẻ.Nhìn vẻ khuôn mặt tươi cười của cô, Đường Hạo lại cảm tháy như nhìn thấy bộ dạng vui tươi của cô bé Nhị Nhị kia. Hắn đột nhiên hỏi: “Em có phải thường dẫn Nhị Nhị đến đây ăn cá viên không?”“Làm sao anh biết?” Nhắc đến Nhị Nhị, vỏ bọc trẫm tĩnh bên ngoài của cô hoàn toàn bị phá vỡ, cô hỏi hắn.“À! Đơn giản, bởi vì có mấy buổi tối con bé đòi ăn cá viên!” Kỳ thật, mấy hôm nay hắn cũng không có về lại biệt thự để xem con nhóc tiểu ma đầu kia ra sao. “Tôi còn có nhiều việc nên mấy hôm nay chưa có qua xem nó thế nào…!!”“Không được! Anh đưa tôi đến chỗ cô bé! Tôi muốn nhìn thấy Nhị Nhị!” Mắt cô lại có ánh lệ, trong đầu chỉ mong sao được nhìn thấy Nhị Nhị nay lập tức.Đường Hạo rất muốn cắn lưỡi mình ngay lập tức. Tự nhiên lại đi vạch áo cho người xem lưng, cũng không phải hắn không muốn để cho cô gặp đứa trẻ kia mà chính là, chỉ cần nó vừa nhìn thấy cô thì chắc chắn sẽ không chịu rời đi.Có thêm một đứa trẻ bên người cô thì chẳng phải việc hắn theo đuổi cô sẽ càng lúc càng khó khăn hay sao? Hắn trấn an cô: “Em yên tâm! Hôm nào đó tôi sẽ để cho hai người gặp nhau. Hiện tại cuộc sống của cô bé kia rất tốt, tôi còn mời cả thầy cô giáo đến dạy Piano cho nó nữa!”“Thật vậy sao?” Cô không tin hỏi lại.“Ừ! Mấy thầy cô giáo đó đều nói cô bé đó được trời phú cho tài năng nghệ thuật. Các ngón tay cứ như thể sinh ra là để chơi Piano vậy!” Hắn, nếu nói ra thì cũng rất thích đàn piano, nên cũng có một phần yêu thích Nhị Nhị.Tiểu Ngưng lau đi những giọt nước mắt trên mặt, hỏi hắn: “Anh có thường qua xem cô bé hay sao?”“Đúng vậy! Cô nhóc đó thường xuyên nổi khùng với tôi. Lúc thì cắn, lúc thì đá…” Hắn nói mà lại không có chút tức giận, ngược lại còn có vài phần yêu thương, sủng nịnh, cười cười.“Đó là bởi vì cô bé không thích anh! Đối với những người cô bé ghét, cô bé luôn là như vậy! Nhị Nhị không phải là một cô bé gái ngoan ngoãn biết điều, nếu không làm sao cô bé dám bỏ thuốc hại anh bị tào tháo đuổi.”“Không! Em sai rồi! Cô bé ấy bây giờ rất thích tôi!” Đường Hạo lắc đầu, phủ quyết những lời của cô.Tiểu Ngưng không tin: “Không thể nào! Anh đem cô bé đi khỏi tôi thì làm sao cô bé có thể thích anh được!”“Em không tin?Được rồi! Vậy nghe này!” Đường Hạo kéo Tiểu Ngưng đến một chỗ ít người, nhanh tay bấm một dãy sỗ trên điện thoại.Rất nhanh, điện thoại đã nhận được tín hiệu kết nối với bên kia. Từ trong điện thoại vọng ra một giọng nói: “Chú đáng ghét! Vì sao bây giờ mới gọi điện cho cháu?”“Là giọng của Nhị Nhị…! Không sai….” Môi cô mấy máy, cô muốn giành lấy chiếc điện thoại kia.Đường Hạo chặn lại ngay, ngăn không cho cô nói chuyện với Nhị Nhị: “Nhị Nhị! Nói cho chú hay, hôm nay có ngoan không vậy? ”“Dạ! Có! Cháu có đánh đàn, có ăn cơm…. A! Đúng rồi! Chú hứa là sẽ mua Humbuger cho cháu! Ngàn vạn lần đừng có quên đấy nhé !” Giọng nói của cô bé rất bá đạo, ngữ điệu giống như đang ra lệnh khiến cho Đường Hạo không nhịn được mà cứ cười mãi.Tiểu Ngưng nhìn thấy một màn như vậy, nước mắt lại chảy ra, càng lúc càng nhiều.

## 185. Chương 185

Nhìn bộ dạng cô vì Nhị Nhị kích động đến mức rơi lệ, trái tim Đường Hạo lại cảm thấy nhói đau. Mặc dù vậy, lần này hắn không nổi giận ra mặt mà chỉ lặng lẽ nuốt lại phần khó chịu đó chôn chặt lại trong lòng, yên lặng nhìn cô. Bởi vì nếu tức giận cô sẽ lại càng xa hắn hơn. Hắn muốn cô yêu hắn như trước, đem Lương Bân hoàn toàn loại khỏi tâm trí của cô.Đem điện thoại cất đi, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, nói: “Nước mắt của em đúng là nhiều thật đấy! Nhị Nhị cười em cũng khóc, vậy nếu Nhị Nhị khóc thì em sẽ thế nào?”Lời nói của hắn khiến nước mắt cô ngừng rơi ngay. Gương mặt kích động biến mất, khôi phục lại vẻ lạnh băng như trước.“Còn muốn đi nơi nào? Em không muốn mua gì hay sao?” Hắn muốn phá vỡ bầu không khí dưới 00C này, cầm chặt lấy tay cô, kéo cô lại gần sát mình.Cô nói với vẻ không quan tâm: “Không! Tôi không muốn mua gì cả, trên người tôi không có tiền! Bỏ đi!”“Tôi có!”“Đó là tiền của anh, không phải tiền của tôi!” Cô phân chia rõ ràng.Hắn nhướn lông mày, thật sự không thích cô đem hai người phân chia rành mạch như vậy, “Được rồi! Là tôi sơ ý, coi như là lương tôi trả cho em trước vậy! Chết tiệt! Chẳng nhẽ em định làm nhiều ngày như vậy mà không định nhận lương hay sao? Em muốn mua gì, chúng ta liền đi mua bây giờ, sau đó sẽ khấu trừ vào lương cuối tháng của em!”Im lặng. Cô luôn luôn im lặng. Quần áo cô đủ mặc, ăn cơm mỗi ngày không phải lo, ở thì coi như là không cần phải trả tiền và cô cũng chẳng có người nào để mua đồ cho họ.Đường Hạo tuyệt nhiên không thích cô cứ luôn lạnh như băng giống như bây giờ. Đột nhiên hắn tới gần cô, thân mật hỏi: “Băng vệ sinh của em chẳng lẽ cũng không cần phải mua?”Cô đột nhiên giật mình, lời của hắn nhắc cô nhớ đến một chuyện. Thuốc tránh thai cô đã dùng hết rồi. Tuy hắn nói sẽ không chạm đến cô nữa, nhưng vẫn phải chuẩn bị đề phòng. Cô không muốn một lần nữa lại mang thai con của hắn.“Vẫn là có, đúng không?”“Đến hiệu thuốc một lát đi!” Cô nhẹ giọng nói.Lời của cô, hiện tại hết thảy hắn đều nghe theo. Nhưng chính là,… “Em thấy không thoải mái hay sao? Nếu thấy không khỏe chúng ta đi đến bệnh viện ngay lập tực!”“Không! Chỉ là muốn mua một ít thuốc cùng mấy thứ đồ dự phòng!” Cô ảm đạm nói, cũng chẳng muốn giải thích nhiều với hắn.Đường Hạo gật đầu, đưa cô đi ra khỏi khu chợ đêm. Sau đó, chiếc xe ô hơi của hắn dừng lại trước một tiệm thuốc gần đấy.Xe vừa dừng lại, Tiểu Ngưng đã cởi dây an toàn ngay tức khắc, nhìn hắn nói: “Có thể đưa ứng trước cho tôi hai ngàn tệ tiền lương được không?”“Tôi đi vào cùng em!”“Không!” Cô lắc đầu thật nhanh, nhưng lại nhìn thấy lông mày sậm của hắn nhíu lại ngay sau đó vội vàng nói: “Trong đó sẽ có rất nhiều người biết anh, không giống như ở chợ đêm. Tôi không muốn ngày mai hình chúng ta đi chung bị chụp đăng báo….” Cô bổ sung thêm,“Yên tâm! Tôi sẽ không bỏ trốn đâu!”Lý do này thuyết phục hắn. Đường Hạo lấy từ trong ví da một tờ tiền mặt bỏ vào trong tay cô, “Đi đi! Tôi ở trong xe đợi em”“Cám ơn!” Cô xiết chặt lấy tờ tiền, nhanh chóng bước xuống xe đi vào hiệu thuốc.Không bao lâu sau, cô trở ra, trên tay là một túi đồ, ngồi yên vị lại trong xe. Bởi vì túi đựng của hiệu thuốc là túi giấy cho nên hắn cũng không có nhìn ra đồ bên trong. Điều này làm dấy lên một sự nghi ngờ trong lòng hắn.“Đã mua gì vậy?” Trong giọng nói ẩn chứa rất nhiều quan tâm.“À! Chỉ là thuốc chữa cảm cúm thông thường thôi! Cũng may trong cửa tiệm có bán một số đồ dùng vệ sinh cho phụ nữ!”Trên đường về nhà, không khí trong xe rất nặng nề. Bầu không khí này khiến toàn thân hắn khô nóng, không thoải mái, hơn thế nữa đầu cũng cảm thấy hơi đau.Hắn thử khơi mào ra một số đề tài để hai người có thể nói chuyện phiếm. Nhưng đáp lại hắn, cô chỉ “Ừ!”“À!”, không có nói nhiều thêm một chữ.Thế là, suốt mấy hiệp bền bỉ, cuối cùng hãy cũng đành phải tuyên bố bản thân hắn đã thất bại trước cô hoàn toàn. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy mà buông tha cho cô. Lúc xe cho xe vào gara của biệt thự, thân thể của hắn áp sát đến bên cô, đem cô hoàn toàn vây chặt trong cánh tay rắn chắc của hắn.“A…!” Cô đề phòng, đem hai tay đặt lên trước ngực, sau đó thì đẩy cánh tay của hắn ra, “Tôi mệt, muốn lên phòng đi nghỉ ngơi!”Nhìn khuôn mặt cô nhăn lại, ánh mắt lại có vẻ chán ghét, Đường Hạo nhịn không được chạm nhẹ lên gò má của cô. Bản thân hắn lam cô sợ hãi như vậy sao?“Căng thẳng sao? Sợ hãi tôi phải không? Thậm chí còn cả chán ghét tôi nữa! Ngưng! Tôi phải làm gì thì em mới không còn sợ tôi ?” Hắn ủ rũ hỏi một câu.“Anh….anh … anh buông tôi ra… Tôi sẽ không sợ!” Cô run rẩy đáp lại lời hắn, đầu thì ngoành sang một bên.“Ha ha ha! Nhưng là…. tôi không muốn buông em ra!” Hắn bất đắt dĩ cười, lập tức chế trụ gương mặt của cô, ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ mọng.“Uhm….” Cô nhắm mắt, đầu không ngừng giãy dụa, cố sức thoát khỏi hắn: “Uhm… Không cần!…”Hắn cắn môi cô. Một lúc sau mới chiếm lấy toàn bộ đôi môi của cô. Rất nhanh, hắn rất tham lam, một chỗ trống cũng không bỏ qua. Đầu lưỡi của hắn chậm rãi liếm lấy hai hàm răng của cô, nhưng bất luận hắn có dịu dàng đến đâu cũng không thể khiến chúng tách ra, khiến hắn không thể nào hòa nhập vào bên trong được.Cuối cùng, hắn chỉ có thể rời đi, nhẹ nhàng vỗ về cánh môi của cô, thở hổn hển, bất chợt nói ra điều bản thân đang nghĩ: “Muốn tôi phải làm gì? Muốn tôi phải như thế nào thì em mới chịu tha thứ cho tôi, tiếp nhận tôi?”“Cho tôi tự do!” Cô nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này. Cô khát vọng được mọi người tôn trọng, được đứng một cách đàng hoàng vững vàng, làm một người bình thường như bao người khác.“Không! Trừ điều này ra, cái gì tôi cũng có thể cho em, được không?” Chỉ cần cô ở lại bên hắn, chuyện gì hắn cũng có thể đáp ứng, kể cả việc kết hôn.“Chính là, chỉ có tự do mới là thứ duy nhất khiến tôi thoải mái mà chấp nhận tha thứ cho anh. Những thứ còn lại tôi cũng không cần!” Nói xong, Tiểu Ngưng mở cửa xe, bước xuống.Đường Hạo lập tức nhảy xuống bắt kịp cô, hai cánh tay ôm gọn lấy thân thể mảnh khảnh. Cằm hắn vùi ở vành tai cô, chậm rãi tự nói: “Cho tôi một cơ hội có được không? Anh sẽ làm cho em hạnh phúc và vui vẻ, đừng từ chối anh, đừng kháng cự anh mà!”Ngữ điệu của hắn giống như đang cầu xin, trái tim thì đang đập thình thịch loạn lên. Hắn muốn để cô cảm nhận, để cô có thể nhận ra hắn co bao nhiêu phần lo lắng, căng thẳng.“Sau đó thì sao?”“Sau đó chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc, cùng nhau ở chung một chỗ. Chúng ta sẽ đón Dương Dương đến đây, còn có cả Nhị Nhị nữa, cô bé đến sống cùng chúng ta cũng được! Cuộc sống như vậy không phải rất hạnh phúc hay sao?” Hắn vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc thường trực trong lòng.Nói đến nói đi, hắn vẫn là không tôn trọng ý kiến của cô. Tiểu Ngưng cũng không còn tâm trí muốn nói chuyện với hắn nữa, thầm thở một hơi dài , “Tôi mệt lắm! Muốn về phòng ngủ! ”“Được rồi! Chúng ta lên lầu!” Hết thảy không thể nóng vội được, hắn muốn từ từ đi vào trái tim cô.Lên lầu hai, lúc đi ngang qua phòng mà Kỳ Kỳ đã ở lại trước đó, Đường Hạo thầm suy nghĩ: chờ sau khi Kỳ Kỳ chụp xong ảnh diễn trở về, hắn nhất định sẽ đuổi cô ta đi.Tiểu Ngưng đem cửa phòng mở ra. Khe cửa hé mở chỉ đủ rộng cho một người bước vào, cô bước vào rất nhanh.Cạch. Một tiếng bỏ luôn hắn lại bên ngoài.Hắn nhớ…Hắn nhớ quá những lúc hai người thân thiết với nhau. Nhưng bây giờ, hắn cần phải điều chỉnh khát vọng của mình. Hắn hiện tại không muốn làm khó cô, tự hắn sẽ tìm ra cách để cô chấp nhận mình.

## 186. Chương 186

Nhìn cửa phòng đóng chặt lại trước mặt, Đường Hạo chịu trận, đứng ngoài nói qua cánh cửa: “Vậy em nghỉ ngơi sớm đi nhé!”Dựa vào ván cửa, Tiểu Ngưng nghe được rõ ràng lời hắn nói và tiếng bước chân lúc hắn rời đi.Lúc sau mới cầm lấy một bộ quần áo ngủ thường ngày bước vào phòng tắm.Hôm nay, hắn hoàn toàn thay đổi, tựa như biến thành một người khác. Sự thay đổi này làm cho cô cảm giác kinh hãi, dựng cả tóc gáy.Cô vẫn nên kiên trì. Ác ma thì vĩnh viễn cũng không biến thành hoàng tử được. Nếu cô dao động mà ở lại thì sau này đau thương chắc chắn sẽ còn tăng thêm gấp nhiều lần bây giờ.Đứng dưới vòi hoa sen, hưởng thụ dòng nước ấm chảy xuống, Tiểu Ngưng đang nghĩ làm cách nào thì mới thoát khỏi hắn, và sau khi thoát khỏi hắn cô nên đi đến nơi nào.Lương Bân!Cô chắc hẳn lại phải nhờ cậy anh giúp mình một lần nữa. Có lẽ chạy trốn ra nước ngoài thì mới thoát khỏi lòng bàn tay của Đường Hạo, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại….Đúng vậy! Nếu còn ở lại Đài Loan, cho dù cô có trốn ở đâu thì cuối cùng cũng vẫn bị hắn tóm được.Vấn đề phải giải quyết đầu tiên chính là hộ chiếu xuất nhập cảnh. Cô phải làm thế nào mới có được nó?Cô lau hai má thật mạnh, muốn làm cho bản thân mình thanh tỉnh một chút. Bây giờ cô có thể trông cậy vào ai? Lương Bân ư? Không thể được, anh ấy còn đang ở nước ngoài không tiện. Nếu anh ấy trở về, chắc chắn sẽ làm Đường Hạo này sinh nghi ngờ ngay.Bên cạnh cô liệu còn ai nữa?Hải Uy? Không được, cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi, không nên lôi vào chuyện này, hơn nữa lại rất thành thực với Đường Hạo.A! Giúp dược cô bây giờ chỉ có một người, chính là….………………Trở lại phòng, Đường Hạo có cảm giác toàn thân càng lúc càng nóng, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Tắm xong một đợt nước lạnh, hắn cảm thấy mơ mơ màng màng. Một lúc sau, hắn chìm sâu vào giấc ngủ.Sáng sớm hôm sau.Tiểu Ngưng thức dậy sớm. Cũng giống như thường ngày, cô quét dọn đại sảnh một lần, sau đó trở lại phòng.Vừa mới bước lên lầu, Tiểu Ngưng đã thấy vú Từ đang đứng trước cửa phòng Đường Hạo. Vẻ mặt của bà trông có vẻ lo lắng và có phần khó xử.Tiểu Ngưng chẳng để ý nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, chắc tối hôm qua Kỳ Kỳ ở trong phòng của hắn suốt nên bây giờ vẫn chưa rời giường được!“Tiểu Ngưng!” Lúc Tiểu Ngưng sắp mở cửa phòng mình thì vú Từ đột nhiên gọi.“Có chuyện gì không vậy ạ? Vú Từ!” Tiểu Ngưng lễ phép hỏi.“Tiểu Ngưng! Cô qua đây một chút!” Vú Từ vẫy tay, ý bảo cô lại gần chỗ bà.Tiểu Ngưng nghi hoặc, bước qua.“Tiểu Ngưng! Không được rồi! Cô vào gọi thiếu gia dậy được không?” Vú Từ tuy là người chăm sóc Đường Hạo từ bé, nhưng bà vẫn quen gọi hắn là thiếu gia .“Dạ! Nhưng không hay đâu ạ!” Lục Giai Ngưng lắc đầu. Cô không muốn vào, không muốn lại phải chứng kiến cảnh hai người bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, nó nhắc cô nhớ đến chuyện kinh tởm lúc trước, “Có lẽ thiếu gia cũng không muốn chúng ta quấy rầy anh ấy đâu ạ!”Vú Từ là người từng trải, chẳng lẽ không hiểu sự tình rối rắm trong lòng Lục Giai Ngưng, bà lập tức nói: “Người đàn bà kia không có ở bên trong. Thiếu gia mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, nhưng hôm nay đã đến giờ đi làm rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra khỏi phòng! Liệu có phải cậu ấy có chuyện gì hay không? ”Tiểu Ngưng cũng cảm thấy kì quái. Hàng ngày, Đường Hạo luôn luôn đúng giờ, tuyệt nhiên không cần ai nhắc nhở.“Cô thử đi vào một chút xem, Tiểu Ngưng, có được không?!” Vú Từ mở lời nhờ vả.“Cháu đi tìm quản gia!” Không phải là cô không muốn vào, nhưng nếu lấy thân phận của một người giúp việc, hơn nữa lại còn là một phụ nữ trẻ như cô nếu bước vào phòng hắn, có lẽ không được hay cho lắm.Một hai phút sau, lão quản gia đứng trước cửa phòng gõ nhẹ mấy tiếng. Thấy trong phòng không có động tĩnh gì, mọi người càng sốt ruột đành mở cửa đi vào.Vừa mở cửa, mọi người ngay lập tức ngẩn nga. Đường Hạo vẫn còn đang nằm ngủ say trên giường. Gương mặt của hắn phiếm hồng, nhưng môi lại khô, hơi thở có vẻ dồn dập.“Không xong rồi! Người thiếu gia nóng quá!” Vú Từ vừa mới chạm vào người Đường Hạo thì kinh hãi thốt ngay lên, vẻ mặt lo lắng đến dọa người.“Tiểu Ngưng, cô mau đi lấy khăn ướt đến đây, giúp thiếu gia giảm nhiệt độ!” Vú Từ chỉ huy.“Vâng! Vâng! Cháu đi ngay!” Không lãng phí một giây, Tiểu Ngưng nhanh chóng đi vào phòng tắm, dùng khăn dấp nước mát rồi đem đến đặt lên trán của Đường Hạo.“Trên người thiếu gia cũng nóng, vắt lấy hai chiếc khăn ướt rồi giúp cậu ấy lau!” Vú Từ tiếp tục lo lắng nói.“Vâng!”Khi Tiểu Ngưng từ trong phòng tắm bước ra, đã không thấy vú Từ đâu cả. Cô xấu hổ nhìn hắn trần trụi đang nằm đó. Vú Từ chẳng lẽ muốn một mình cô chăm sóc cho hắn hay sao?“Ư… Ư….” Người phát ra những tiếng rên tựa hồ muốn mở mắt nhưng lại không có một chút khí lực. Cô nhìn thấy sống mũi thẳng của hắn đang nhăn lại như đang chịu đựng một sự đau đớn giày vò.“Nóng….” Hắn đạp chiếc chăn đang đắp trên người mình xuống, một chiếc chân dài trần truồng lộ ra ngoài lớp chăn mềm.Bởi vì hắn nằm nghiêng, cho nên chăn lụa mềm kia chỉ che được một nửa thân hình tuyệt mĩ của hắn, Tuy hắn bị bệnh nhưng vẫn đủ khiến các cô gái nhìn vào phải đỏ mặt.Nhưng Tiểu Ngưng cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện này.Cô lại nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hắn, tấm chăn che kín đến ngang lưng của hắn. Sau đó, cô tiếp tục dùng khắn ướt lau lên lồng ngực của hắn. Những ngón tay xanh xao lơ đãng chạm vào hắn khiến Tiểu Ngưng cảm thấy rất nóng.Thân thể nhạy cảm hơn phần trán trên đầu. Đường Hạo rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt, nhìn những ngón tay xanh xao cùng đôi má xinh đẹp, đơn thuần của cô, khóe miệng chợt nở nụ cười. Hắn nắm chặt lấy đầu ngón tay cô, thì thào: “Ngưng! Em không giận tôi có đúng không?”“Không!” Tiểu Ngưng rút tay lại, lui về phía sau: “Thiếu gia, anh bị sốt, tôi chỉ giúp anh hạ nhiệt độ thôi!”Đường Hạo không tin, giãy dụa muốn bật dậy nhưng đổi lại là một cơn đau đầu như búa bổ, ngã trở lại giường. Hắn đưa tay lên bóp trán, vẻ mặt thống khổ hỏi: “Chết tiệt, hiện tại là mấy giờ?”Nhìn đồng hồ đầu giường, đã là tám giờ.“Tám giờ! Hôm nay tôi còn có một cuộc họp quan trọng! Không được….” Hắn liều mạng muốn đứng dậy.Tiểu Ngưng đứng một bên nhìn, không có ý định ngăn cản hay giúp đỡ hắn. Nhìn hắn lại một lần nữa ngã xuống giường, cô đau lòng nói: “Anh nên nằm xuống nghỉ ngơi, một lát nữa bác sĩ sẽ đến!”“Đáng chết! Tôi không có bệnh! Tại sao lại phải gọi bác sĩ? Tôi không cần!” Hắn cứ khăng khăng nói vậy, thật giống với Dương Dương, rõ ràng là sinh bệnh đến khó chịu mà cứ cứng rắn không chịu thừa nhận.Dương Dương là sợ bị bác sĩ tiêm, còn hắn thì sao? Tiểu Ngưng không nhịn được mà thử liên tưởng.“Em mau nói với quản gia, không cần phải mời bác sĩ đến. Còn nữa, lấy hộ tôi hai viên thuốc hạ sốt!” Hắn ở một bên ra lệnh.“Anh cứ để cho bác sĩ khám xem sao? Chưa biết chừng phải tiêm thì sao?!” Nhìn tình trạng của hắn, uống thốc không thôi chưa chắc đã đỡ, có lẽ….“Sức khỏe, thân thể của tôi, tôi là người rõ nhất. Kêu em xuống gọi quản gia thì xuống gọi đi, mau lên!” Giọng nói khô khốc của hắn không che dấu nổi kích động.Đang nói thì bỗng nhiên có một giọng nói khác chen vào: “Đến sức lực gọi điện thoại cũng chẳng có lại còn khăng khăng nói mình không có vẫn đề gì! Thật không hiểu nổi, cậu còn muốn sống nữa hay không vậy?”Tiểu Ngưng xoay người, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói kia. Một người đang ông đẹp trai, anh tuấn cùng với vẻ cuồng ngạo không kiềm chế nổi đang đứng trước cửa phòng.“Thượng Quan Lăng Kiệt, sao cậu lại tới đây?” Ngữ khí của Đường Hạo có vài phần buồn bực và căm tức.

## 187. Chương 187

“Vừa hay lúc tôi đang ở bên chỗ bác sĩ Trương, quản gia của cậu gọi điện đến!” Bác sĩ Trương là bác sĩ riêng của Đường gia.“Cậu có thể xung phong nhận việc như thế này chứng tỏ cậu rất rảnh rỗi ! Thế nào? Có phải tay nghề của cậu quá cao nên mới khiến bệnh nhân không dám đến khám!?” Đường Hạo vẫn không quên nói móc bậc bề trên kiêm người bạn tốt này.“Này! Cháu ngoan, cháu ăn nói với dượng của mình như thế sao?” Mới có hơn ba mươi tuổi, Thượng Quan Lăng Kiệt mang thân phận trưởng bối trêu đùa lại hắn.“Ít lời đi! Tôi không có thừa nhận cậu là thân thích đâu!” Đường Hạo suy yếu nói, trên mặt tràn đầy thống khổ.Tiểu Ngưng nhìn bác sĩ đã đến liền yên lặng định rời đi.“Tiểu mỹ nhân! Thế nào? Vừa nhìn thấy tôi là bỏ đi ư? Tôi đáng sợ như vậy sao?” Thượng Quan Lăng Kiệt thích đùa người, đặc biệt là trêu chọc những cô gái xinh đẹp.Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Tiểu Ngưng lại có cảm giác người trước mắt rất hòa nhã, tử tế. Hắn cho người ta cảm giác không giống Đường Hạo, nhìn chung có lẽ hai người chỉ giống nhau duy nhất ở một điểm: đều là những đại soái ca trăm năm mới có một.“Không phải! Tôi còn có việc phải làm!” Tiểu Ngưng lễ phép trả lời.“A ha!!!” Thượng Quan Lăng Kiệt thốt ra một tiếng nghi hoặc hỏi, “Em không phải là mẹ của con hắn hay sao? Sao còn phải làm việc?”“Tôi giờ chính là người giúp việc ở nơi này!” Tiểu Ngưng đặc biệt nhấn mạnh chữ “chính”, giọng nói vẫn thực bình tĩnh.“Thượng Quan Lăng Kiệt!” Ném cho người kia một cái nhìn sắc bén, Đường Hạo giương giọng lên hỏi: “Cậu như vậy là có ý quỷ gì?”Đường Hạo tức ngầm với Tiểu Ngưng. Hắn thật sự không thích cô ở trước mặt người khác phủ nhận quan hệ giữa hai người: “Phụ nữ cáu kỉnh, luôn luôn bát nháo, cậu cũng biết rõ mà!”“Không phải….”Tiểu Ngưng lớn tiếng phản bác.Chính là, hai người đàn ông kia không thèm để ý đến lời của cô. Thượng Quan Lăng Kiệt đã đến bên đo nhiệt độ cho Đường Hạo, rút ống nghe tim mạch cho hắn. xác định để chuẩn đoán.Chưa qua nửa giớ, Thượng Quan Lăng Kiệt đã rút ống nghe, phán một câu: “Trên người cậu có chỗ bị thương, hiện tại đang bị viêm lên!”Đang định rời đi lại nghe thấy câu này, bước chân của Tiểu Ngưng hơi chậm lại. Hắn bị thương sao? Bị thương như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?“Bậy bạ! Không thể nào!” Đường Hạo phủ nhận rất nhanh, nhưng sự phủ nhận của hắn lại để lộ chân tướng.Thượng Quan Lăng Kiệt tuy rằng là bác sĩ thuộc khoa thần kinh chứ không phải là nội khoa. Nhưng hắn ta là người được sinh ra trong gia đình có truyền thống y khoa, nếu một vấn đề nhỏ nhỏ thế này mà cũng xác định sai thì đúng là hắn phải nói lời tạ tội với dòng họ “Thượng Quan”.“Tôi nói không sai đâu! Nào! Vết thương ở đâu? Mau chỉ ra để còn tiêu viêm!” Thượng Quan Lăng Kiệt nhăn lông mày lại, hỏi thẳng Đường Hạo, thái độ không hề né tránh.“Tôi nói là không có! Nếu có ….” Đường Hạo thẹn quá hóa giận, dùng giọng nói khô khốc suy yếu mà thét lên.Thượng Quan Lăng Kiệt đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, giễu cợt lắc đầu: “Xem ra, có lẽ phải mời đến “đường huynh” Thượng Quan Lăng Phàm của tôi đến đây làm khách một chuyến vậy, đúng không ?!” Hắn cười cười.Nghe không được kết quả muốn biết, Tiểu Ngưng thở dài, lặng lẽ rời đi.Đường Hạo không nói gì, xem như cam chịu. Hiện tại đúng là, hắn cần Thượng Quan Lăng Phàm.“Cậu đấy à! Chẳng biết tốt xấu là gì!” Thượng Quan Lăng Kiệt bấm điện thoại gọi cho người anh họ Thượng Quan Lăng Phàm của hắn, sau đó vừa liếc Đường Hạo vừa nói vọng vào trong điện thoại : “Đường Hạo hiện tại bệnh tình rất nghiêm trọng, cần anh đến khám cho! Nếu không chắc “mạng nhỏ”của cậu ta có lẽ sẽ không giữ nổi!”Việc này làm cho Đường Hạo khó chịu. Sắc mặt của hắn biến thành đen sì, môi mỏng giật giật, bàn tay thì nắm chặt lại, bộ dạng giống như muốn giết chết ai đó ngay tức khắc.“Ha ha ha….Nhìn vẻ mặt của cậu kìa! Nói chuyện cùng một tên bệnh nhân mắc bệnh nam khan thế này chẳng thà đi tán gẫu với cô hầu gái kia còn hơn!” Thượng Quan Lăng Kiệt bỏ điện thoại vào túi áo, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đang đầy lửa giận của Đường Hạo bước ra khỏi phòng.“Thượng Quan Lăng Kiệt! Cậu đừng có ăn nói lung tung với cô ấy!” Đường Hạo vội vàng nói, tựa hồ như có bí mật đen tối không muốn để cho Tiểu Ngưng biết.“Ha ha, cô giúp việc này thật là… vẫn còn ở chỗ này sao?!” Nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn kém mình đến mười tuổi, Thượng Quan Lăng Kiệt hỏi trêu cô.Đang đứng cạnh bên cánh cửa, Tiểu Ngưng nhẹ nhàng xoay người lại gật đầu: “Đúng vậy!”“Đường Hạo thích em cơ mà, sao hắn lại nỡ để em ở đây làm công thế này!?”Tiểu Ngưng nhìn liếc nhanh người đàn ông tuấn tú kia. Vì sao ai cũng nói Đường Hạo thích cô? Không thể có chuyện đó, chắc bọn họ không biết hắn chỉ có chiếm đoạt giữ lấy mà không hề có chút tông trọng nào dành cho cô.“Đường Hạo đã làm em bị thương rất nặng, đúng không?” Thượng Quan Lăng Kiệt đột nhiên hỏi, sau đó ánh mắt cứ nhìn chằm vào cô như ám chỉ điều gì đó.Tiều Ngưng vì câu hỏi của hắn mà mặt trở nên đỏ bừng: “Khụ Khụ…..” Người này sao có thể hỏi thẳng như vậy?“Em không cần phải thẹn thùng. Tôi là một bác sĩ, luôn luôn hỏi một cách trực diện như vậy. Lần trước người đến khám cho em là em gái của tôi. Em có gặp qua nó không?”“Không! Tôi chưa từng gặp cô ấy. Ngay cả việc có bác sĩ đến khám tôi cũng không biết.”“Hả? Chắc lúc ấy em đang hôn mê!” Nhìn cô gái nói chuyện với mình bằng vẻ mặt hờ hững, lạnh tanh như không, Thượng Quan Lăng Kiệt có chút kinh ngạc hỏi: “Tiểu mỹ nữ! Em có biết tôi là ai không?”“Tôi biết!”Lúc trước cô cũng đã từng nghe nói đến cái tên Thượng Quan Lăng Kiệt này. Hắn ta là một bác sĩ có tiếng chuyên về khoa não và thần kinh. Trên báo, tập chí và cả TV cũng hay đưa tin về hắn.Bây giờ, nếu như ngay cả tên hắn cũng không biết thì cô quá lạc hậu rồi!Thượng Quan Lăng Kiệt đột nhiên trêu ghẹo nói: “Em biết tôi là bác sĩ là tốt rồi! Ngàn vạn lần đừng có coi tôi giống như ai đó….. Ha ha ha…Kỳ thật ông trời rất công bằng. Hắn làm em bị thương cũng khiến chính bản thân hắn bị thương. Hơn nữa, xem ra thương tích còn nặng hơn cả em. Em nói xem, đây liệu có coi là báo ứng không nhỉ?Ha ha ha, thừa dịp lúc này hắn không nhúc nhích được, em đi đánh hắn vài cái cho hả giận!”Tiểu Ngưng giật mình. Một hồi lâu sau đó cô mới có phản ứng, thì ra hắn cũng bị thương.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*“Làm sao mà lại thành thế này? Cậu không biết tiết chế hay sao?” Thượng Quan Lăng Phàm vừa đắp chăn giúp Đường Hạo vừa thở dài, tiếp tục nói: “Cậu như vậy sẽ rất bị mắc bệnh! Có biết là sẽ rất bị nhiếm khuẩn không?”“Em sẽ không mắc bệnh!” Hắn khăng khăng nói chắc như đinh đóng cột.“Mang bao đôi khi cũng chẳng đáng tin!” Thượng Quan Lăng Phàm tiếp tục cảnh cáo.“Không có! Bởi vì em chỉ ở chung một chỗ với mẹ của con trai em thôi!” Đường Hạo có chút buồn, mặt hắn hơi đỏ. Từ sau khi gặp lại cô, cô là người duy nhất hắn chạm vào. Và, hắn là người đàn ông duy nhất của cô, trên người cô làm sao có bệnh được.Thượng Quan Lăng Phàm nhíu mày lại tiếp tục nói: “Cứ cho là thế! Nếu trước kia cậu điều trị sớm thì sẽ không viêm nhiễm nghiêm trọng như bây giờ. Nhớ kỹ, mười ngày tới nhất định phải cấm dục! “Cấm dục nói thì dễ nhưng làm thì thật khó. Mỗi ngày nhìn cô gái mình yêu ở ngay trước mặt, có mấy ai là khống chế được: “Em biết rồi! Em sẽ khống chế bản thân!”“Bằng không thì cậu đừng có về đây nữa! Ra ngoài kiếm khách sạn nào đó ở tạm mấy ngày cho thanh tâm quả dục!” Thượng Quan Lăng Phàm trêu ghẹo đề nghị.Đường Hạo xoay người, đầu hàng số phận bất hạnh, yên lặng để cho bác sĩ tiêm một mũi lên người.\* Đường huynh: anh họ nội.

## 188. Chương 188

Tiểu Ngưng sắc mặt đỏ bừng, đứng bên cạnh cửa, bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng nói của bác sĩ: “Những ngày gần đây, đừng để cho người đàn ông của cô chạm vào, phải chống cự kịch liệt nếu anh ta có hành vi không khống chế nổi, nếu không vết thương kia lại tiếp tục loét ra thì lúc đó chẳng ai cứu nổi! ”Trời ạ! Bác sĩ nói chuyện này với cô làm gì? Tiểu Ngưng che mặt, dựa người vào tường. Cho dù hiện tại bốn phía có yên tĩnh, vắng lặng nhưng trong lòng cô vẫn cứ căng thẳng, rối bời không biết làm như thế nào.Cô cũng không muốn cho hắn! A! Mỗi lần đều là hắn cố chấp ép buộc cô phải theo, hơn nữa hắn lại có nhiều phụ nữ bên ngoài như vậy cô đâu có thể quản được.“Tiểu Ngưng! Thiếu gia kêu cô vào giúp cậu ấy tắm rửa!” Vú Từ đi tới gần, ánh mắt có phần đen tối nhìn cô.“Việc này… Có thể kêu người khác mà!”“Người nào? Tôi sao? Thiếu gia chê tay tôi thô ráp nên cậu ấy chỉ đích danh cô, tôi cũng chẳng có cách nào khác!” Vú Từ vẫn thực rất quý Tiểu Ngưng. Bà cũng mong hai người trẻ tuổi bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn để cho đứa nhỏ kia có một gia đình hoàn chỉnh. Được như vậy thì thật tốt!……………..Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần đến bên cạnh mình, người nằm trên ghế dài rốt cuộc khống chế không được, mà thốt lên: “Mau lại đây! Nhanh lên! Lưng của tôi rất ngứa!” Mỗi buổi sáng, hắn đều có thói quen tắm rửa sạch sẽ nhưng hôm nay đến mặt mũi còn chưa thể rửa nói chi đến cả người. Thật sự là rất khó chịu!Tiểu Ngưng đi vào phòng tắm, một lát sau thì bưng một chậu nước sạch ra để giúp hắn lau thân người đầy mồ hôi.Nhìn thấy Tiểu Ngưng cầm chiếc khăn bông màu trắng, hắn nhịn xuống cơn đau buốt phía dưới khố, xoay người lại nói: “Giúp tôi chà lưng, được không?!”Tiểu Ngưng cầm khăn lau một đường theo sống lưng của hắn. Bàn tay cô nhẹ nhàng lau cả vùng lưng giúp hắn, dần dần lui xuống phía dưới.“Ưhm….” Hắn phát ra tiếng thở thoải mái.Cô chỉ lau đến phần eo của hắn thì dừng lại chuyển tiếp lên trên, chuẩn bị lau cánh tay của hắn.“Sao em không lau tiếp cho tôi?!” Hắn nhắc nhở, cũng không có ý trêu chọc, chẳng qua phải nằm yên một chỗ suốt cả buổi khiến toàn thân hắn đổ mồ hôi rất khó chịu.“Chỗ kia tự anh lau được rồi! Khăn đây!” Cô cự tuyệt yêu cầu của hắn, đem khăn mặt đặt vào trong tay của hắn.Đường Hạo đột nhiên nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh mềm mại của cô, đặt lên miệng tinh tế hôn lấy rồi nói: “Ngưng! Đừng giận anh nữa có được không? Anh biết sai rồi! Anh không nên đối xử với em như vậy!”Từ trước đến nay, hắn luôn cao ngạo rốt cuộc lại có thể nói ra những lời mong cô tha lỗi. Chính vì bản thân đau đớn nên mới hiểu được đau đớn nên mới hiểu được nỗi đau của cô, so với hắn còn đau hơn gấp mấy lần.“Chuyện này không phải cứ nói như anh là giải quyết được! Đường Hạo, anh đã làm tổn thương tôi quá nhiều rồi và tôi cũng chẳng có cách nào tha thứ cho anh được!!” Tiểu Ngưng tựa tay vào đầu giường, nước mắt cô lại bắt đầu rơi.“Anh biết! Anh đã làm sai quá nhiều! Em có thể cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình có được không? Hãy cho anh một cơ một để theo đuổi em nhé!” Hai con ngươi đen sẫm của hắn nhìn chăm chú vào cô tràn đầy khát vọng.“Sau này hãy nói!” Nước mắt Tiểu Ngưng ngừng rơi, cô đáp lại hắn.Hắn tự mình lau người rất nhanh rồi đưa khăn trả lại cho Tiểu Ngưng nói: “Ngưng! Anh khát!” Hắn nghĩ nhân lần sinh bệnh này để cô ở bên chăm sóc mình thật tốt, có như vậy quan hệ của hai người mới càng thêm thân thiết.Có lẽ bởi vì hắn sinh bệnh nên mới làm cô cảm thấy động lòng thương cảm. Tuy khuôn mặt cô lạnh như băng song vẫn ân cần chăm sóc cho hắn: “Nước đây!”Mà hành động này của cô khiến hắn cảm thấy có lòng tin hơn. Nhanh tay, hắn nắm lấy bàn tay của cô kéo cả người cô vào trong lồng ngực của mình.“Đừng! Anh mau buông tôi ra!” Cô thở hổn hển, ngượng ngùng không dám nhìn hắn.Đường Hạo càng ôm chặt cô hơn, môi mỏng tinh tế liếm lên khuôn mặt trắng ngần của cô: “Ngưng! Chúng ta hãy để cho Dương Dương có cả cha lẫn mẹ đi, như vậy nó mới có thể trưởng thành một cách tốt nhất!”Tiểu Ngưng ở trong lòng hắn cười khổ. Hắn sẽ kết hôn với người phụ nữ khác, như vậy không phải Dương Dương sẽ còn có thêm một đứa em cùng cha nữa hay sao? Bất quá, đau khổ này cô nén chặt lại trong lòng, ngượng ngùng kháng cự lại hắn: “Anh đừng có đối với tôi như thế này! Bác sĩ nói anh không được….!”Câu nói này của cô có vẻ hờn dỗi. Đường Hạo rốt cuộc cũng cười lên một tiếng: “Ha ha ha! Hóa ra là em đang lo lắng cho cơ thể của anh đúng không?” Hắn kề sát miệng lên cánh môi của cô, giọng nói khàn khàn: “Tuy rằng hiện tại anh rất muốn em, nhưng dưới tình trạng này thật sự là lực bất tòng tâm! Ngưng! Để cho anh hôn em nhé!!”Cô nhịn xuống những sợ hãi đụng chạm thân thể, chủ động nhắm mắt lại.Tiếp theo, cô cảm giác môi hắn đang dán chặt lên môi mình. Hắn hôn cô rất dịu dàng. Môi đỏ như cánh hoa, hơi thở của hai người có chút rối loạn. Từ trên khuôn mặt hắn tỏa ra một mùi hương nam tính lôi cuốn khiến hai má cô đỏ bừng.Cô không có cự tuyệt hắn khiến hắn càng to gan. Hắn cắn môi cô, từ từ muốn tiến vào giữa hai cánh môi.Cô chậm rãi mở hai mở đôi môi mọng đỏ. Đầu lưỡi của hắn xông thẳng vào bên trong, trêu đùa với hàm răng của cô. Đầu lưỡi bá đạo càn quét cổ họng , hơi thở của hắn lấp đầy khoang miệng của cô.Động tác của hắn càng lúc càng to gan lớn mật hơn. Bàn tay xông thẳng vào ngực cô, bắt đầu xoa nắn.Đông tác này khiến thân thể Tiểu Ngưng không nhịn được mà run rẩy. So với lúc trước càng thêm run rẩy kịch liệt, ở trong cơ thể cô đang có một cảm giác sợ hãi lưu chuyển. Cô muốn khống chế tâm tình của mình, hai tay chống cự, cố gằng đẩy cánh tay của hắn ra.Trong mắt của hắn, động tác này của cô như à kích tình, chào đón hắn.Đầu lưỡi của hắn nghịch mút đầu lưỡi của cô, muốn cô chuyên tâm không nói được gì.Dần dần…. Thật là kỳ diệu! Từng tế bào toàn thân của cô dưới sự đù nghịch thân mật của hắn mà bắt đầu muốn bốc cháy lên.Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve cô. Ngón tay linh hoạt luồn qua váy cô tiến sâu vào thăm dò.“Không! Đừng mà….” Tiểu Ngưng đẩy mạnh hắn ra. Đầu óc choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng, cánh môi sưng đỏ lên nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sợ hãi.“Ngưng! Anh sẽ không làm xằng làm bậy nữa! Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi!” Hắn biết, lúc trước hắn đã làm cho cô sợ hãi. Bây giờ hắn muốn chậm rãi để cô thử tiếp nhận mình một lần nữa. Sau đó nhất định cô sẽ biết hắn không phải là kẻ đáng sợ như vậy!“Không!” Cô đột nhiên hét lớn lên giống như là bị ai đó hù dọa.Cô ý thức được một điều gì đó, nói thêm vào: “Không! Anh không phải nói nơi đó của tôi khó coi khiến anh ghê tởm lắm hay sao?”Hắn khích lệ cô, hai cánh tay giữ chặt lấy hai vai của cô rồi nói: “Không có! Chẳng lẽ em không tự mình nhìn lại xem sao, một chút cũng không khó coi mà!! Vẫn thật là Ngưng!”Hắn chậm rãi kích động cô, dưới đôi mắt nóng bỏng của hắn, Tiểu Ngưng để mặc cho hắn tùy ý cởi bỏ quần áo của mình.Trong lòng mình, cô lại một lần nữa tự nói: “Không phải sợ! Hiện tại hắn không thể làm gì hại đến mày đâu! Tiểu Ngưng! Chính bản thân mày cần phải nhẫn nại đổi lấy sự tin tưởng của hắn, như vậy mới có cơ hôi chạy thoát được!! ”

## 189. Chương 189

Hắn chậm rãi tách hai chân của cô ra. Ngón tay thâm thúy xâm nhập vào bên trong nụ hoa bí ẩn.Tay hắn giống như có điện. Mỗi khi tiếp xúc lại khiến thân thể mềm mại của cô run lên. Cô căng thẳng, bàn tay nắm chặt lại, các khớp xương nổi lên, màu da tay trắng bệch.Đường Hạo nhận ra sự sợ hãi của cô, cảm giác đau lòng không chịu nổi: “Đừng sợ! Anh sẽ không làm em bị thương nữa! Tin tưởng anh đi!”“Anh nói…sẽ ghê tởm!” Hai mí mắt của cô ngập nước, run rẩy, nức nở nói với hắn.“Không có đâu! Lúc trước là gạt em đó!” Hắn vừa dỗ dành vừa chạm vào cô.Rất nhanh, một cảm giác kì quái cướp đi ý thức của cô khiến cô không còn sợ hãi nữa.Nhìn cô đã có thể tiếp nhận bản thân mình, nếu không thì sao khuôn mặt lại từ trắng bệch chuyển sang phiếm hồng. Đường Hạo rốt cuộc cũng mỉm cườiTâm tình lo lắng bồn chồn suốt mấy ngay qua giờ đã có thể gỡ bỏ thay thế bằng một tâm trạng sáng lạn vui vẻ. Dù không có nói ra, nhưng bằng sự thân mật vừa rồi Đường Hạo cũng đã khẳng định chắc chắn một điều: cô ấy đã tha thứ cho mình.Trời ạ! Hắn bây giờ lại tức giận với chính bản thân mình. Nếu không phải bây giờ bản thân bất lực thì hắn hoàn toàn có thể thỏa mãn cô cũng như thỏa mãn chính mình.Có trời mới biết lúc này đây hắn muốn cô như thế nào. Lúc trước nói cô xấu xí, ghê tởm chẳng qua là những lời nói trong lúc tức giận muốn làm cô bị tổn thương. Ngày đó thiếu chút nữa hắn hại cả cô lẫn bản thân mình bị thương không thể cứu vớt. Đụng chạm quá nhiều căn bản cũng không khiến hắn thỏa mãn hoàn toàn.……………………..“Anh còn muốn ra ngoài hay sao?” Nhìn hắn, âu phục chỉnh tề đứng trước đại sảnh, Tiểu Ngưng quan tâm hỏi.“Đúng vậy! Hôm nay còn rất nhiều dự án cần anh trực tiếp xử lý. Nếu đã đi lại được thì anh muốn đến công ty ngay!” Hắn nhún vai, thản nhiên nói.“Uh! Vậy thì, anh cố gắng tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng làm việc quá sức đến mệt mỏi!” Nói xong, cô rất muốn cắn rụng lưỡi mình. Cô đâu cẩn phải biểu diễn đến mức như vậy!Đường Hạo hôn nhẹ lên cánh môi mỏng đỏ của cô nói: “Ừ! Em yên tâm! Giải quyết xong mấy dự án này, em ở nhà cố đợi! Vài ngày nữa, anh sẽ nghỉ phép, chúng ta sẽ cùng nhau đi nghỉ đâu đó nhé!”Trái tim Tiểu Ngưng run lên, cố gắng che giấu nội tâm đang kích động, giọng nói vẫn duy trì sự bình tĩnh: “Có thể sao? Anh thật sẽ đưa tôi đi nghỉ ư?”“Đương nhiên! Hôm nay em ở nhà chịu khó tìm hiểu tư liệu xem xem muốn đi nơi nào!” Hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô, giọng nói tràn đầy yêu thương.Hắn như vậy khiến Tiểu Ngưng kích động, trong lòng ngọt ngào muốn sà vào lòng hắn để làm nũng, để được hắn vuốt ve yêu thương nhiều hơn.Bỏ qua mọi tự tôn, bỏ qua hết thảy mọi đều tiếng thế gian, cô chỉ muốn được ở bên cạnh hắn. Hai người được ở bên cạnh nhau vĩnh viễn.Nhưng, cô không thể làm được điều đó. Con người sống phải có tôn nghiêm. Nếu vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, sau này đứng trước con của mình, cô còn đâu mặt mũi để nghe nói gọi mẹ, con cô lúc đó sao có thể nhàn nhận một người mẹ như cô.Đi! Cô nhất định phải rời đi!\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*“Không được! Ba không đồng ý!”Đường Lập Huân trừng mắt nhìn con trai mình đang ngồi đối diện trong phòng.“Chính là chuyện của con do còn quyết định. Con không thể kết hôn với Tiền Lỵ Nhi!” Đường Hạo kiên quyết cũng không kém.Hai cha con bộ dạng thật giống nhau, ánh mắt thâm thúy không chịu lui cũng thật giống nhau. Như trải qua cả nửa thế kỳ, Đường Lập Huân gần năm mươi tuổi mới chịu bại trận trước đứa con trai của mình. “Con hiện tại quyết định không cưới con bé. Nhưng mấy tháng trước cũng chính con tuyên bố sẽ kết hôn với nó, thế nào? Bây giờ liệu quyết định của con có đáng tin nữa hay không?” Đường Lập Huân mỉa mai với vẻ phẫn nộ.“Ba mẹ có thể mắng con làm việc trước sau không nhất quán nhưng con hy vọng ba mẹ có thể tin tưởng vào quyết định hiện tại của con!”Hắn nói rành mạch, kiên định. Nếu đã quyết định ở bên thân Tiểu Ngưng, việc đầu tiên chính là phải hủy bỏ hôn ước với người khác.“Ủng hộ cậu để cậu cưới một con bé làm việc ở quán rượu hay sao? Vì một người đàn bà như thế mà anh bỏ qua một cô gái môn đăng hộ đối, lại được giáo dục đàng hoàng sao hả? Không! Không thể nào! Trước mắt, anh về ngay cho tôi! Chuyện này để sau nói tiếp!” Đường Lập Huân hoàn toàn bác bỏ lời thỉnh cầu của con trai mình.“Ba! Tiểu Ngưng không phải là cô gái ở trong quán rượu. Cô ấy thực sự giữ mình trong sạch. Cô ấy đã nuôi dưỡng và giáo dục Dương Dương rất tốt, Dương Dương là cháu nội của ba, chẳng nhẽ ba không thể chấp nhận cô ấy được hay sao?”“Đứa trẻ có thể tiếp nhận nhưng cô ta thì không! Đường Hạo! Cậu thử nghĩ kĩ lại đi, Tiền Lỵ Nhi ở bên cậu bao nhiêu năm như vậy, mọi việc con bé đều suy nghĩ cho cậu, cũng chưa bao giờ oán trách cậu trăng gió bên ngoài. Bây giờ cậu từ hôn với con bé, chẳng nhẽ không cảm thấy mình rất có lỗi hay sao?”“Từ trước đến giờ cậu chỉ coi cô ấy giống như một cô em gái, hoàn toàn không có ý khác!” Đường Hạo vội vàng giải thích.“Chính là người ngoài đâu có nghĩ như vậy! Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu từ hôn với Tiền gia bây giờ, họ sẽ ngừng cho chúng ta vay vốn, như vậy công ty chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế nào?” Hai con ngươi của Đường Lập Huân bởi vì tức giận mà sáng hẳn lên, trông rất có thần.“Con chính là lo lắng đến vấn đề này nên mới tìm ba để thương lượng…”“Cậu đừng có gọi tôi bằng ba! Chuyện của cậu tự cậu nghĩ biện pháp mà giải quyết. Nhưng trước tiên tôi cảnh cáo, đừng có lấy tâm huyết mấy đời nay của Đường gia ra làm trò đùa!”Đường Hạo từ trên ghế đứng dậy, vẫn tỉnh táo kiên quyết nói: “Ba! Con nhất định sẽ cưới Lục Giai Ngưng. Về công ty, con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Con chỉ mong ba mẹ sẽ thích cô ấy và không ngăn cản hôn nhân của bọn con!.”“Muốn chúng tôi tiếp nhận cô ta? Không thể nào! Mẹ của cậu cũng sẽ không thể nào mà tiếp nhận cô ta!” Đường Lập Huân hét lớn, đã không thể khống chế nổi lửa giận trong lòng.“Vì sao? Ba mẹ thì là tự do yêu đương mà cưới nhau, còn con thì lại không thể kết hôn cũng cô gái con thích? Ba có thể giải thích cho con được không?”“Cô ta và mẹ của anh không thể so sánh với nhau được! Mẹ anh vốn là tiểu thư danh môn!”“Theo ý của ba, nếu mẹ con không phải là tiểu thư danh môn thì ba cũng sẽ không yêu mẹ, không cưới mẹ phải không? Con thật sự không hiểu, ba yêu mẹ hay yêu của hồi môn của mẹ ?” Đường Hạo lập luận rõ ràng phản kích , hỏi lại.Đường Lập Huân che miệng, không nói gì.Nhìn cha mình cả ngày không nói lại được câu nào, Đường Hạo chậm rái nói: “Ba! Giai Ngưng là một cô gái tốt, chỉ có điều không được may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có mà thôi! Ba cũng biết trước kia là do cô ấy bị cha dượng của mình lừa bán đến quán rượu mà! Ba và mẹ đừng nên quan niệm phân biệt dòng dõi, xin hãy tiếp nhận cô ấy!”“Bất kể vì lý do gì cô ta cũng là người xuất thân từ quán rượu. Anh cưới cô ta sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu. Mà Đường gia cũng vì chuyện này mà xấu hổ!”“Vậy, con đây chỉ có thể nói thực xin lỗi Đường Gia, xin lỗi cha!” Nói xong, cúi đầu, hai tay nắm chặt đặt bên ông quần đã nới lỏng, giải thích cùng cha mình xong, Đường Hạo bước ra khỏi phòng.

## 190. Chương 190

Lục Giai Ngưng đang quét dọn phòng khách thì đột nhiên có người từ phía sau ôm chặt lấy cả người cô. Tiểu Ngưng cảm giác thân thể của mình dán chặt vào một lồng ngực vững chắc nóng hổi, một bầu không khí ấm áp nhưng lại khiến cô muốn ngộp thở.Nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang quấn lên người mình, cô nói: “Đừng làm loạn, tôi còn đang làm việc!”“Ha ha! Không cần phải lau nữa! Từ giờ trở đi em không cần phải làm những công việc này!” Cô càng né tránh hắn, hắn càng muốn ôm cô chặt hơn. Mà vành tai của cô, dưới sự đụng chạm của hắn mà hồng lên. Hành động này hắn đã làm bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng vậy, phản ứng hệt như một thiếu nữ lần đầu biết yêu khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị: “Giữa chúng ta đã có một đứa con rồi, em còn ngượng ngùng gì nữa! Thật muốn biết sáu năm trước những lúc thế này trông em ra sao? Liệu cả người có đỏ hồng lên như bây giờ không nhỉ?”Bởi vốn cũng trốn cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn, Tiểu Ngưng đành yên lặng, không giãy dụa dựa vào lồng ngực của hắn, cảm nhận một luồng nhiệt đang truyền dần vào cơ thể mình. Lồng ngực của hắn thật ấm áp, thật rộng rãi và cũng thật vững chắc. Cô thầm nghĩ cứ muốn được như thế này mãi, cuộn lại trong lòng hắn, hưởng thụ hết thảy ngọt ngào.“Đừng nói chuyện sáu năm trước nữa! Từ đầu đến cuối đều là anh khinh thường tôi!” Tiểu Ngưng thản nhiên nói, trong giọng nói có vài phần oán hận, đôi mắt hơi ươn ướt.“Chẳng lẽ em còn giận mấy chuyện này?! Nhưng đó là vì em hết lần này đến lần khác chạy trốn khỏi anh!” Hắn tức giận nói lớn, cánh tay càng ôm chặt lấy cô.Trái tim Tiểu Ngưng run lên. Nếu hắn biết cô muốn chạy thoát khỏi hắn một lần nữa thì sẽ như thế nào? Nếu khi chạy trốn lại bị hắn phát hiện thì hắn sẽ làm gì với cô? Nếu một lần nữa cô chạy trốn khỏi hắn, hắn sẽ đối với cô như thế nào?Thân thể Tiểu Ngưng không nhịn được mà run rẩy. Cảm giác sợ hãi lại bắt đầu lan tỏa. Cô nhất định phải thoát khỏi hắn, hơn nữa phải chạy thật xa để hắn không bắt lại được. Cô run rẩy nói: “Anh đã đối xử tàn nhẫn với tôi, làm tôi thấy sợ!”“Ngưng! Những việc trước kia nhất định anh sẽ không bao giờ làm nữa! Nhất định không bao giờ khiến em bị tốn thương! Tin anh đi! Đừng sợ!” Mỗi ngày hắn tự thề với bản thân mình như thế.Lúc này hắn hối hận không thôi. Hối hận trước kia đã đối xử với cô như vậy, đến chính bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận nhưng việc mình đã làm.“Thật vậy sao?” Cô quay đầu lại, gương mặt chứa đầy sự nghi hoặc nhìn hắn. Môi đỏ hơi mở ra, run rẩy tựa như nụ hoa trong gió xuân đang mong chờ người được người nào đó hái.Hắn cúi đầu, hai gò má đè lên gò má của cô, môi mỏng áp lên cánh môi như hoa kia. Đôi môi cô ngọt ngào, lại có hương chanh ngọt vị ê ẩm.Lúc cảm nhận được cô đang ngạt thở, hắn mới chậm rãi buông cánh môi cô ra, thì thào kiên định: “Anh nhất định sẽ không làm em bị tổn thương nữa! Nhưng hãy hứa với anh, nếu em không hài lòng với anh chuyện gì hãy thẳng thắn nói cho anh biết, có được không? Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết!”Như vậy, ít nhất hắn sẽ biết hắn sai ở đâu. Biết sai ở chỗ nào hắn nhất định sẽ sửa đổi, có như vậy cô mới toàn tâm toàn ý yêu hắn, ở lại bên cạnh làm vợ hắn, làm mẹ của con hắn.“Ừ!” Tiểu Ngưng khẽ lên tiếng, sau đó nói tiếp: “Vậy, còn bây giờ anh buông tôi ra có được hay không? Nóng quá”. Cả người cô đều bị hắn ôm, ngột ngạt đến mức toàn thân đổ mồ hôi.Lần này, hắn thật sự nghe lời, buông cô ra. Không ôm cô hắn cảm thấy thật khó chịu, mà mỗi lần nhìn thấy cô là toàn thân hắn lại như bắt được lửa. Ngọn lửa cháy lên trong người, hắn muốn được giải tỏa nguồn nhiệt trong người. Nhưng cho dù cô có lòng giúp hắn hạ nhiệt thì hắn cũng chẳng có phúc mà hưởng thụ.“Lát nữa! Chúng ta cùng nhau ra ngoài một lát nhé! Anh muốn dẫn em đến một nơi!” Hôm nay là ngày hắn cũng đám bạn xấu kia tụ họp. Hắn muốn chính thức giới thiệu và cũng để mọi người biết cô.“Đi ra ngoài ư? Vậy anh đã chọn nơi nào để đi chưa?” Tiểu Ngưng hỏi, hai mắt bỗng sáng lên.“Sao hả? Em muốn đi đến nơi nào sao?” Hắn hiểu được hàm ý trong ánh mắt của cô. Cô đang muốn đi đến chỗ nào đó!“Ừ! Anh có thể đưa tôi đi mua một ít hạt giống hay không? Lúc trước định nhờ Hải Uy, nhưng mấy ngày nay không có thấy cậu ấy!”“Ừ! Được! Anh sẽ mang em đi đến một nơi!” Hắn thay đổi thái độ, nói có vẻ bí mật.“Là sao?”“Đến lúc đó rồi em sẽ biết! Bây giờ mau mau đi thay quần áo đi!” Hắn bá đạo kéo cô đi lên lầu.Hắn thần thần bí bí cứ cười hì hì không nói gì, chỉ nhìn cô thay quần áo.“Vậy anh ra ngoài trước đi! Tôi thay xong sẽ ra ngay!”T hân hình to lớn của hắn đừng ở đây khiến không gian phòng trong trở nên chật hẹp. Hắn hứa là sẽ không làm gì, nhưng cô thật sự không quen khi có người đứng cạnh lúc thay quần áo. Cảm giác này thật khó chịu.Đường Hạo nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Em cũng nên làm quen đi! Anh không muốn phải ra ngoài lúc em đang thay quần áo đâu!!” Hắn xoay người đi, nhưng cũng không quên trêu chọc một câu: “Nói cho cùng cũng chẳng sao mà! Thân thể em có chỗ nào mà anh chưa thấy qua, cần gì phải thẹn thùng!”“Nhưng, tôi không có thói quen đó!” Nói xong, cô cầm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm. Nếu hắn không đi thì cô phải tránh thôi.Nhìn hành động ngượng ngùng của cô, Đường Hạo ở trong lòng thầm thì: nhất định phải dạy dỗ cô một cách cẩn thận, để cô tự nhiên thoải mái ở trước mặt hắn mà làm mọi việc.Mặc một bộ váy áo sở bình thường, áo sơ mi cao cổ, Tiểu Ngưng bước ra từ phòng tắm. Đường Hạo nhìn cô, chân mày nổi lên: “Vì sao phải che kín cổ như thế kia? Thật sự làm mất một phần nét đẹp mê người của em!”Hắn còn dám hỏi. Chẳng nhẽ hắn lại không biết phía sau cổ của cô có gì hay sao? Tiểu Ngưng xoay người, không để ý đến hắn, sửa sang lại đầu tóc.Đường Hạo từ từ đi đến phía sau cổ. Qua tấm gương có thể nhìn thấy bàn tay hắn đang đặt trên cổ cô. Như một trò ảo thuật, từ tay hắn lộ ra một sợi dây chuyền kim cương.Ánh sáng chói lòa kia khiến cô kinh ngạc, trong nháy mắt mà quên cả thở.Hắn đem sợi dây chuyền được chế tác từ một nhà kim hoàn có tiếng, trên thế giới chỉ có một sợi, không có sợi thứ hai, nhẹ nhàng đeo lên cổ của cô, nói: “Ngưng! Hy vọng em sẽ thích!”Sợi dây chuyền được thiết kế một cách đơn giản. Điểm nổi bật của nó là hàng trăm viên kim cương nhỏ bé như sao đính kèm. Đặc biệt hơn cả là mặt dây chuyền là một viện kim cương thu hút ánh nhìn của người khác, nhìn từ xa giống như là một hàng trăm viên kim cương tụ hội, như một ngôi sao đang phát ra muôn vàn tia sáng lung linh.Tuy rằng chưa từng chạm qua nhiều những thứ trang sức đắt tiền nhưng Tiểu Ngưng cũng biết sợi dây chuyền này giá trị không nhỏ, “Không! Tôi không thể nhận…..!”“Đây là quà anh tặng em! Không được nói là không thể nhận!” Hắn bá đạo ngăn cản lời cô nói. Ngay cả bản thân mình hắn cũng nguyện cho cô, mấy thứ nhỏ nhặt này có là gì.Hắn chậm rãi ôm cô vào lòng, Ở trong lồng ngực hắn, đôi mắt cô ướt át. Đây là lần đầu tiên hắn tặng cho cô một món quà đắt tiền đến vậy. Nếu nói cô không thích thì là gạt người. Cô thích nó, rất thích là đằng khác. Từ nhỏ cô đã ao ước có một sợi dây chuyền đẹp như thế này. Cảm ơn hắn đã hoàn thành một tâm nguyện nhỏ bé của cô.

## 191. Chương 191

Thấy Tiểu Ngưng nhận món quà của mình, Đường Hạo mới cất tiếng: “Nhưng bộ váy áo này của em không hợp với sợi dây chuyền này! Mau đổi một bộ váy khác!”“Không! Tôi không đổi!” Cô lắc đầu kiên định nói. Mặc thế này khiến cô cảm thấy rất tốt rồi, chẳng có gì là hợp với không hợp. Những dấu vết sau cổ cô chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy được.Đường Hạo không hiểu trong lòng Tiểu Ngưng đang lo lắng điều gì, cũng không hề để ý đến mấy chữ kia.“Ngưng! Tin tưởng anh đi! Em thay bộ váy khác trông sẽ xinh đẹp hơn!” Hắn vừa thấp giọng, lại vừa di chuyển bàn tay ra phía sau lưng cô.“Xọet” một tiếng, hắn nhẹ nhàng kéo khóa bộ váy áo kia xuống. Một tay hắn kéo nhanh áo của cô. Chiếc áo dần trượt xuống, để lộ một mảnh lưng trắng và đôi vai trắng ngần ra ngoài.Tiểu Ngưng khẩn trương nhanh tay giữ chặt lấy áo, nếu tiếp tục trượt xuống sẽ để lộ ra ngực của mình. Trên mặt đỏ hồng, hai mắt sáng quắc nhìn hắn: “Thật đáng ghét! Sao anh có thể tùy tiện cởi quần áo của tôi?”Hơn nữa động tác này của hắn lại cực kỳ điêu luyện, có thể thu hút được vô số phụ nữ. Rõ ràng hắn phải thực hiện hàng trăm lần mới đạt được đến mức độ cao thâm như thế này!Tức giận trong mắt cô càng lúc càng lớn, trong lòng thì lại cảm thấy chua xót.“Ha ha! Sao anh lại ngửi thấy có mùi dấm chua thoang thoảng nhỉ?” Hắn cố tỉnh ở trước mặt người cô lộ ra biểu tình khó hiểu: “Thế nào? Em đang ghen tị đấy à?”Bị hắn bắt trúng tim đen, cô lúng túng, cuống quít nói: “Là anh đó! Ăn nói lung tung!” Cô giữ chặt quần áo gần như đã bị cởi ra, chạy nhanh đến bên tủ áo, lấy ra một bộ tiểu lễ phục mà trước kia hắn đã mua cho cô.Thấy cô lại muốn chạy vào phòng tắm thay đồ, Đường Hạo nhanh tay giữ lại, giọng nói vẫn bá đạo như trước: “Không cần phải đi chỗ khác! Giữa chúng ta còn có điều gì bí mật hay sao? Không phải tôi cũng thay quần áo trước mặt em sao?Để công bằng, em cũng phải thay trước mặt tôi chứ?”Tiểu Ngưng đẩy cánh tay của hắn ra, vừa tức vừa giận nói: “Anh! Đồ điên này! Anh ở trước mặt tôi thay quần áo đó là chuyện của anh. Anh chẳng có lý do gì để yêu cầu tôi cũng phải thay ngay trước mặt anh được! Anh có thể thản nhiên làm như vậy trước mặt bao nhiêu phụ nữ khác cơ mà! Có gì mà bí mật đâu chứ…..” Giọng cô càng lúc càng thấp, trong lòng thì càng lúc càng đau đớn kịch liệt, muốn che dấu sự chua xót đang dấy lên khiến cô thấy sợ hãi.Cô cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Không! Cô không nên ghen! Bất quá, hiện tại cô chỉ đang diễn lịch cho để gặt hắn mà thôi. Hắn thích dạng phụ nữ gì, thích ở cùng ai, hoàn toàn không can hệ gì đến cô cả.Biết cô đang ghen, Đường Hạo từ trong ra ngoài đều thập phần vui vẻ, khóe miệng mỉm cười: “Nếu em yêu cầu anh, nếu em muốn anh hạn chế cơ thể của mình, thì sau này anh sẽ chỉ có ở bên một mình em. Anh sẽ hoàn toàn do em độc quyền!”Chứng kiến ánh mặt thâm trầm của hắn, cô đã tin lời hắn nói là thật.Nhưng cô rất nhanh phủ định điều đó, lý trí nhắc nhở cô ngày dó tận mắt nhìn thấy hắn và Kỳ Kỳ ở chung một chỗ tuyệt đối không phải là giả. Hắn là là một kẻ không bao giờ vì một cái cây mà bỏ qua cả khu rừng. Đối với cô, có lẽ hắn chỉ là chơi đùa, mãi mãi không có tình ý.“Không cần anh phải hứa hẹn! Tôi làm gì có được cái quyền đó!” Cô nhìn hắn, vừa khát vọng, vừa khiếp đảm.“Chỉ cần em muốn là được!” Hắn muốn cô bá đạo một chút khống chế bản thân mình. Hắn khát vọng muốn giao mọi thứ của mình cho cô. Kỳ thật, cho dù cô không có yêu cầu đó thì trong lòng hắn cũng tự nhận định bản thân mình chỉ dành riêng cho cô.Tiểu Ngưng lập cập kéo lại áo mình, ánh mắt có phần ai oán nhìn hắn: “Tôi không cần! Không muốn anh phải hứa cái gì cả! Nếu anh muốn làm thì cho dù tôi có cầu không làm thì anh vẫn sẽ cứ làm thôi, ngược lại cũng vậy! Mời anh tránh ra cho, tôi còn phải thay quần áo! Chờ đến khi chúng ta thật sự tin tưởng nhau,tôi tự nhiên sẽ không giấu anh bất cứ bí mật gì! ”Nói xong, cô đẩy hắn ra, lại một lần nữa chạy vào phòng tắm.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Sau khi dừng mua ít hoa trong một tiệm hoa nhỏ đi ra, Đường Hạo lại kéo cô đến một quán bar. Bar này không giống với nơi trước kia cô từng làm việc. Mọi thứ ở đây được thiết kế trang trí cách điệu, tao nhã, và những người đến đây tiêu khiển đều không khó nhận ra bọn họ đều là những người thuộc giai cấp thượng lưu, có máu mặt.Cảm giác của Lục Giai Ngưng không hề sai. Đây đúng là nơi dành cho những nhân vật tầm cỡ ( VIP) đến tiêu tiền, cho nên không khí có phần sang trong, cao quý lạ thường.Đường Hạo đưa Tiểu Ngưng đến một phòng VIP có rất nhiều người. Vừa thấy hai người bước vào, ánh mắt tất cả mọi ngưới trong phòng hầu như sáng lên chỉ tập trung trên người Tiểu Ngưng. Bốn phía đều là năm sáu người đàn ông tuấn tú vây quanh, Tiểu Ngưng theo bản năng mà lùi lại, đứng sát bên cạnh Đường Hạo.Đường Hạo căm tức nhìn đám bạn xấu xa: “Các cậu bình thường đi một chút! Đừng có nhìn như lang sói chết đói như vậy, dọa đến Ngưng của tôi! ”“Trời ạ! Đây là Đường thiếu gia của chúng ta sao?Thật muốn nôn quá” Một người đàn ông hơi gầy làm bộ giật mình nhìn Đường Hạo.Đông Lạc thay đổi thái đôi, cởi mở vươn tay chào hỏi Tiểu Ngưng: “Xin chào, gọi tôi là Đông Lạc! Kỳ thật, mọi người chúng tôi ở đây ai cũng biết em rồi nhưng vừa nhìn thấy mới hiểu được vì sao Hạo cứ úp úp mở mở, giấu giếm không cho gặp! Quản nhiên là một cô gái rất xinh đẹp!”Tiểu Ngưng vươn tay, lễ phép đáp lại: “Xin chào!”Ngay sau đó, càng có nhiều người đến chào Tiểu Ngưng hơn. Từng người, từng người một đều là các đại soái ca. Nếu chỉ để cho cô gặp một người trong này, cô nhất định sẽ nhớ rõ tên của người đó. Nhưng nhiều người như vậy, cô phải cố hết sức mới nhớ được tên của họ.Bởi vì trong phòng chỉ có một mình cô là nữ cho nên không khí có phần khác lạ. Tiểu Ngưng cảm thấy lạc lõng, chỉ dựa sát bên người Đường Hạo. Bàn tay nhỏ bé của cô gắt gao nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.“Thế này là sao hả? Không nói trước một tiếng với mọi người là sẽ mang người đẹp này đến. Nếu cậu nói trước, tôi nhất định sẽ đưa lão bà của mình đến!” Câu nói của Đông Lạc ngay lập tức nhận được sự tán đồng của mọi người.Tiểu Ngưng thì cảm thấy đỏ mặt.“Nếu không phải vì thương cậu ta một mình cô độc thì chẳng có lý do gì bọn này phải để lão bà của mình ở nhà!” Người đang nói chính con trai thứ hai của Cảnh Thị là Cảnh Lý Dạ. Hắn nhanh chân đến ngồi bên Tiểu Ngưng nói tiếp: “Ngay cả Tiền Lỵ Nhi hắn còn chưa bao giờ đưa tới đây, điều đó chứng tỏ em đối với hắn đối với em rất đặc biệt!”“Mọi người ở đây ai cũng có đối tượng kết hôn hoặc người mình yêu cả! Mỗi lần gặp nhau là y như rằng đều dẫn người của mình theo cũng, nhưng Đường Hạo thì chưa một lần dẫn ai theo cả. Đến lúc từng người một kết hôn, cậu ta vẫn là kẻ cô đơn lẻ bóng duy nhất trong hội. Thương thay cho cậu ta nên bọn này mỗi khi tụ hội sẽ không dẫn theo lão bà của mình đi! Là vậy đấy!”Nghe xong người lời của anh chàng khá dễ nhìn trước mắt, Tiểu Ngưng chợt thấy trong lòng dâng lên từng đợt sóng ngọt ngào.Cô cười nhẹ một cái, coi như đáp lại lời đối phương.Đường Hạo bá đạo nhéo mạnh tay cô một cái, sau đó dán lại bên tai cô, thì thào cảnh cáo: “Không được cười với người đàn ông khác ngoài anh!”Tiểu Ngưng quay đầu nhìn hắn, nhăn mũi lại nói: “Không cho cười, chẳng nhẽ muốn tôi khóc?!”

## 192. Chương 192

Lục Giai Ngưng chưa cảm thấy có ngày nào vui hơn ngày hôm nay. Từng tế bào trong cơ thể cô đang nhảy nhót cùng nhau.Trên đường từ quán bar về đến biệt thự, cả người cô như đang bay bổng.Điều này làm cho Đường Hạo ngồi cạnh cô hơi có vẻ khó chịu.Vào biệt thự, cả lúc đi lên lầu, nụ cười trên gương mặt cô cũng không có dấu hiệu ngừng.Cô nghĩ đến những người hôm nay đã gặp, những chuyện thú vị họ kể cho cô nghe. Bọn họ cùng với Đường Hạo quả thực không giống nhau.Nhìn lúm đồng tiền sáng lạn trên hai má cô, Đường Hạo tức giận, không thể khống chế nổi bản thân, đẩy cô dựa vào cánh cửa phòng, giam cầm cô trong cánh tay của mình. Hắn nói: “Không được cười! Chẳng nhẽ nhìn thấy mấy tên đẹp trai kia là trong lòng không yên đến mức phải cười suốt như vậy sao? “Một câu này hoàn toàn đánh tan nụ cười của Tiểu Ngưng. Khuôn mặt cô lại quay trở về vẻ bình tĩnh, không chút thay đổi thường ngày, nói với hắn: “Tôi mệt rồi, muốn về phòng ngủ!”“Em như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ tôi nói sai rồi sao?” Thấy cô tức giận, hắn cũng bối rồi, nhưng giọng điệu lại có phần trầm hơn.“Anh… Đúng vậy! Là tôi mê trai đẹp! Thấy họ dễ nhìn là cười!” Hắn không phải có ý này sao? Được! Cô thừa nhận cho hắn xem. Bị hắn làm cho tức đến mức nước mắt lại bắt đầu dâng lên, chỉ chực chờ được chảy ra ngoài. Nhưng cô kìm nén lại, hốc mũi hồng hồng.Vốn là, vừa rồi nhìn thấy cô cũng đám bạn xấu xa kia cười cười nói nói, hắn đã giận rồi. Bây giờ nghe chính miệng cô nói cô mê trai như vậy, cơn giận trong người Đường Hạo đã không còn áp chế nổi, “Chết tiệt! Bề ngoài của tôi còn chưa đủ thỏa mãn em hay sao? Mấy tên đẹp trai kia liệu có bằng hay không mà em phải bày bộ dạng thèm khát đến chảy cả nước miếng ra như vậy, hả?”Nghe hắn nói càng lúc càng khó nghe, cô càng lúc càng không muốn để ý đến hắn. Rõ ràng là hắn mang cô đến trước mặt đám bạn kia của hắn, vậy mà bây giờ lại đứng đây nói lời hạ nhục cô.Toàn bộ tâm trạng tốt lúc trước của cô đã bị những lời nói này của hắn xóa tan, không còn sót lại tí gì.Giống như người đang leo đến đỉnh núi bỗng bị đẩy ngã, cô có cảm giác trống rỗng như bị mất đi thứ gì đó khiến nước mắt cô tuôn trào như suối, cũng chẳng thèm nhìn hắn, giận dỗi nói: “Tôi tùy tiện như vậy đấy! Đường Hạo, giờ tôi chán anh lắm rồi! Anh mau trở về phòng mình đi!”Cô thật sự muốn nói “Anh biến khỏi mắt tôi ngay!”, nhưng cô không dám. Đối với hắn, trong lòng cô vẫn còn rất nhiều những cảm giác khó nói thành lời.“Chán ghét tôi? Bất quá mới chỉ là gặp qua vài người đàn ông khác mà đã chán ghét tôi hay sao?” Đường Hạo giữ lấy cằm cô, nâng lên đối diện cùng hắn. Hắn áp mặt xuống, gò má áp lên khuôn mặt cô, đôi môi mỏng chế trụ môi cô.Hắn nổi cơn điên, hôn hít lấy cánh môi đỏ mọng của cô. Hành đọng bá đạo này của hắn như muốn hòa tan nuốt chửng lấy toàn bộ đôi môi cô, ngay cả một giọt nhỏ hắn cũng không muốn chừa ra.Đây là trừng phạt, là đói khát. Hắn bá đạo muốn chứng tỏ sự tồn tại của hắn với cô. Hơn nữa, hắn càng muốn nhiều, muốn nhiều hơn nữa.“Ưhm…..” Cánh tay nhỏ bé vung lên nhưng lại mềm nhùn, bủn rủn rơi trong lồng ngực của hắn.Hắn vẫn say đắm, cường thế trên môi cô, từng đợt khí nóng phả lên phun ra phả lên gương mặt của cô.Mà điều này cũng làm cho thân thể của hắn càng thêm run rẩy cực liệt.Bàn tay to của hắn từ từ lướt xuống, mò mẫm từng đường cong trên cơ thể của cô, rồi mang theo nóng bỏng phủ lên vùng ngực của cô.Hắn cắn cắn chiếc cổ rồi gào thét bên tai cô: “Được! Nếu em muốn đàn ông, muốn trai đẹp thì có thể tìm tôi, tôi sẽ ở bên cung phụng thỏa mãn cho em!”“Ư ….. Ư….” Cô căn bản không tránh được hắn. Hắn quá bá đạo, quá nhanh, quá mạnh mẽ. Đầu tóc chải chuốt bị hắn làm rối loạn, vạt áo bị lộ ra, làn váy cũng không thoát được bàn tay hắn, bị vén cao lên.Hai chân cô lộ ta trong không khí, còn nhìn thấy cả màu lam nhạt của quần lót bên trong.Hắn càng lúc càng tham lam. Bàn tay to làm càn từ phía sau di chuyển đến giữa đũng váy.Ma lực từ tay hắn khiến hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập, một luồng nhiệt lan truyền từ phía dưới bụng lên.Tiểu Ngưng cảm thấy căm tức phản ứng này của bản thân mình. Cô không có bài xích hắn, nhưng cũng không muốn bị hắn khống chế.Động tác của hắn càng lúc càng tà ác. Gạt bỏ lớp mà lam nhạt kia, tay hắn xông thẳng vào nơi tư mật của cô.Cô bị hắn làm cho toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập. Cánh tay, thân thể, mỗi tấc đều đã phiếm hồng.Thân thể cô mềm nhũn, tựa vào người hắn. Có lẽ, nếu không có bàn tay hắn ở phía sau giữ chặt, cô đã ngã oải xuống cho hắn chê cười rồi.Bàn tay hắn mang theo một cỗ nhẵn mịn ấm áp, khóe miệng khơi gợi mỉm cười với cô: “Xem ra, đúng là em rất muốn có đàn ông bên cạnh! “Hắn đem những ngón tay dính chất lỏng màu trắng , quơ quơ trước mặt, sau đó thì miết lên cánh tay của cô.Tiếng cười nói châm biếm, hải hước của hắn như một quả bom dội thẳng xuống đầu cô khiến cô bừng tỉnh, thoát khỏi u mê.Lý trí cuối cùng cũng chiến thắng hết thảy, cô đẩy mạnh hắn ra, khép chặt hai chân lại, cúi người tránh né hắn: “Đủ rồi! Đừng có gặp tôi nữa! Anh rất thích nhục nhã tôi có phải không? Tôi bị anh hành hạ vẫn chưa đủ hay sao? Đường Hạo, anh muốn làm tôi điên lên đúng không? Tôi ghét anh! Thống hận anh! !”Lời vừa thốt ra, trong lòng cô cũng thật sự hối hận. Nhưng sự thật là Đường Hạo đã làm tổn thương cô quá nhiều. Tiểu Ngưng nhìn không đượn mà khóc lớn, nước mắt như mưa tràn ra bên ngoài.Thấy cô khóc, hắn cũng cảm thấy áy náy. Nâng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cô, hắn dịu dàng nói: “Là tôi không tốt! Không thể kiểm soát được bản thân! Nhưng em phải biết rằng tôi thich em nên mới tức giận như thế!”Tiểu Ngưng ngưng khóc, nhìn khuôn mặt hắn đang ở gần. Hắn đang giải thích cùng cô với cô hay sao?“Anh vừa nói gì?”Mặt hắn thoáng đỏ. Trong ánh đèn mờ ảo, không phải là không thấy ánh mắt háo hức đầy khát vọng chờ đáp án của cô, Đường Hạo hắn còn tự tức giận bản thân mình mà hét thật lớn: “Tôi nói là, tôi để thích em. Cho nên nhìn thấy em cười cùng người đàn ông khác, tôi tức giận, ghen tị!”“Á?” Cô phát ra một tiếng nghi vấn, nhưng rất nhanh cả lời nói lẫn môi của cô đều bị hắn nuốt gọn.Cô đỏ mặt ù tai, không dám nhìn hắn. Hai tay chống cự, liên tiếp muốn đẩy hắn ra: “Đừng! Không cần anh hôn! Anh mau về phòng ngủ đi!”Hắn thổ lộ, quả thực đã làm cho bóng đen u ám trong lòng cô xóa tan hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào đang hòa tan trong lồng ngực.“Không! Tôi muốn ở lại! Tôi muốn ôm em ngủ!” Mấy ngày hôm nay hắn chịu đựng đủ rồi. Cô và hắn cùng sống dưới một mái nhà, nhìn cô thơm mát ngọt ngào thế này, tại sao hắn lại phải chịu đựng ngủ một mình trên chiếc giường lớn chứ?Cho nên, đêm hôm nay, hắn nhất định phải ôm cô ngủ.Hắn nói xong khiến Tiểu Ngưng càng thêm đỏ mặt, nhắc nhở hắn: “Anh đừng có quên, vết thương của anh còn chưa khỏi. Hôm nay mới sang ngày thứ năm!”Hắn phì cười, cũng không nhìn lên cô, chỉ cúi thấp đầu thì thào bên tai cô: “Cô gái của tôi! Em chắc là muốn nhiều hơn phải không? Nhưng tôi chỉ đơn thuần là muốn ôm em ngủ mà thôi!”Hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “đơn thuần ngủ”, sau đó tiếp tục cười: “Sao nào? Phải chăng em đang nghĩ đến điều gì bậy bạ?”

## 193. Chương 193

Không thể lay chuyển hắn do hắn quá bá đạo. Không đánh lại được hắn vì hắn quá khỏe mạnh.

Rốt cuộc cũng vẫn phải thỏa mãn hắn, cho hắn chiếm luôn căn phòng của cô,chiếm cả chiếc giường. Hai tay hắn còn gắt gao ôm chặt lấy cô.

“Uhm…” Hắn và cô cách nhau có một lớp áo ngủ. Trên gương mặt tuấn mĩ của hắn có chút giận dỗi, giống như một đứa trẻ .

Bàn tay to của hắn đi vào trong cổ áo của cô, ngón tay linh hoạt đang muốncởi những chiếc cúc trên vạt áo thì bị một bàn tay mảnh mai xanh xao giữ lại. Chủ nhân của bàn tay đó khẽ nhíu đôi hàng mi thanh tú, nói: “Anhđã nói chỉ đơn thuần ngủ mà!”

“Đúng vậy! Aha, tôi có nói là muốnlàm gì đâu! Nhưng em mặc quần áo ngủ gò bó thế này, khi ôm thực sự không thấy thoải mái cho lắm!” Hắn nói như thể đó là chuyện đương nhiên, cũng không quên đánh sóng mắt về phía cô. Nếu người khác mà không nghe đượcnội dung trong lời hắn nói thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang nói chuyệnkhông đứng đắn.

Lời của hắn khiến cho Tiểu Ngưng không biết phảiphản bác lại như thế nào. Nhưng cô níu chặt lại quần áo mình, chuyển vịtrí ngủ trên giường cách xa hắn ra một chút.

Cô đưa lưng về phía hắn, đắp kín chăn, nói vọng ra: “Còn náo loạn nữa thì xin mời anh về phòng mình mà ngủ!”

“Tôi không về! Nếu có về tôi nhất định cũng ôm em về ngủ cùng!” Hắn vừa nói thân thể lại càng tiến đến gần cô hơn.

Cảm thấy phía sau lưng xuất hiện một luồng nhiệt, Tiểu Ngưng lại xê dịch ra thêm chút nữa, sẵng giọng cảnh cáo : “Anh mà làm thế thì tôi tìnhnguyện ngủ dưới sàn nhà còn hơn! ”

Cảm giác được cô đang có vẻ nổi giận, Đường Hạo ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng nhận thua: “Được rồi! Được rồi, ai ya… Ngủ!”

Ổn định vị trí của mình xong, hắn vẫn giống như báo đen săn mồi, hai mắtkhóa chặt lấy tấm lưng nhỏ xinh của cô. Ánh mắt thâm thúy như hai hònthan đỏ rực, giống như một con sói đói khát lâu đang chuẩn bị được hưởng mỹ vị bày ra tra trước mặt.

Hắn cười bí hiểm. Đợi đến đêm khuya mới là thời gian tốt nhất để hưởng thụ mỹ vị kia.

Mỗi ngày đều ở trong biệt thự làm việc nên Tiểu Ngưng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, Đường Hạo mỉm cười bỡn cợt, hắn xoangười, bàn tay to di chuyển đến trước vạt áo của cô, bắt đầu cởi bỏ từng nút thắt.

Trong lúc mơ màng, cô nhíu mày, đẩy tay sang hai bên, xoay người nằm thẳng trên chiếc giường lớn.

Thế này thì đương nhiên là tạo cơ hội quá tốt cho người nào đó. Hắn càngthêm can đảm, kéo rớt vạt áo hai bên người của cô xuống. Bỗng nhiên,toàn bộ nửa thân trên của cô bại lộ trong không khí.

Dưới ánhsáng mờ ảo của đèn ngủ, hai luồng tuyết phong bóng loáng nhẵn mịn, phậpphồng theo hơi thở của cô. Hai mắt hắn càng thêm thâm trầm tối đen lại.

Hắn không muốn thưởng thức thêm cảnh đẹp trước mắt, bàn tay không trì hoànphút nào thẳng tiến đến eo cô, xoa nắn rồi chuẩn bị cởi đến chiếc quần.

Bàn tay của hắn vừa mới nâng thân thể của cô lên thì cô, người đang ngủ say bống nhiên giật mình mở to mắt nhìn hắn: “Đường Hạo! Anh muốn làm cáigì?”

Nửa thân trên cảm nhận một luồng khí lạnh như băng khiến Tiểu Ngưng cúi đầu nhìn chính bản thân mình.

Lập tức……

“Đường Hạo! Anh là một tên cuồng dại! Tại sao có thể nhân lúc tôi ngủ mà cởiquần áo của tôi!” Cô vừa tức vừa giận, cầm lấy gối nện vào hắn: “Vềphòng anh đi! Cút ngay! TMD”

Cô bị hắn làm cho tức giận đến mức nói tục, tay thì rất nhanh cài lại cúc áo của mình.

“Em đã tỉnh lại! Rất tốt, thế thì tôi cũng chẳng cần phải lén lút nữa!”Nói xong, hắn như con sói chụp lấy cô, đem cô áp đảo dưới thân mình.

“Anh đứng lên cho tôi! Hỗn đản!” Cô tung chân lên đá hắn, nhưng lại bị hắn dễ dàng tóm được.

“Ha ha! Nói dễ hơn làm là như vậy đấy!” Hắn rất nhanh tháo nốt chiếc quần ngủ của cô xuống.

Cùng hắn tranh chấp đến nửa ngày mà vẫn không đánh lại được hắn, Tiểu Ngưngthở hổn hển nhìn hắn: “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?A…”

“Rất rõ ràng! Tôi muốn cùng em….” Hắn chỉ vào nam tính trần trụi của mình, khóe miệng nhếch lên cười.

Hắn thích hai người được ở cùng nhau, không có một khoảng cách ngăn cảnnào. Hắn cũng thích hai người ở cùng một chỗ, thích cảm giác thân mậtcủa bọn họ.

Nhìn cả người mình bị hắn lột cởi bỏ sạch sẽ, sắc mặt Tiểu Ngưng hơi hồng, giống như quả cà chua, nhưng là một quả cà chuachín đến mức như muốn phát nổ: “Anh đã biết bản thân mình không được làm chuyện gì rồi, tại sao lại còn cởi quần áo tôi ra? Để làm gì, hả?”

Nói một hồi xong Tiểu Ngưng mới ý thức được mình đang nói cái gì. Trong lời nói của mình, cô rõ ràng không phải giận hắn cởi bỏ áo quần cô ra mà là giận hắn bây giờ không thể làm được chuyện gì đó.

Trời ạ! Cô tức giận xấu hổ trùm kín chăn mềm lên người, ở trong chăn mà tự mắng mình: tại sao lại nói như vậy?

Sắc mặt Đường Hạo đem ngòm, trán nổi rõ gân xanh, trong lòng thì muốn nhảydựng lên tát cho cô một cái. Không có một người đàn ông nào khi nghe côgái mình thích mắng mình là một kẻ bất lực mà không bị tổn thương đến tự tôn đàn ông.

Bỗng nhiên, lúc này cảm giác mất hết mặt mũi của hắn dâng lên đến cực điểm.

Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng giật vài cái. Hắn bây giờ đang vôcùng tức giận với cô, và với cả chính bản thân của mình nữa.

Đemmặt vùi vào trong chăn, Tiểu Ngưng thấy sợ hãi với không khí bây giờ.Hiện tại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai.Nhưng cô lại nghe được tiếng hít thở dồn dập của hắn, chứng minh hắnđang rất tức giận.

Ngay lúc cô vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ thì hắn đã tiến tới xốc chăn mền lên, một lần nữa toàn thân cô bại lộ dưới mắt hắn.

Cô muốn hét thật to nhưng lại bị hắn quắc mắt nhìn một cái, ánh mắt quásắc lạnh khiến cô không thốt lên được một tiếng nào, chỉ nhìn hắn rồilui dần về phía sau.

“A…”

“Ghét bỏ tôi cũng vô ích, đúng không?” Hắn đột nhiên cười rộ lên. Cười so với nghiêm túc còn dọa người hơn.

“Không… Không có… Anh nghĩ nhiều rồi!” Nhìn hắn cười, cô cũng cứng nhắc mà cười theo. Tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn.

Hắn đem côáp đảo về phía đầu giường, thân thể hắn cũng tiến sát lại gần cô, khiếncô không còn đường lui. Bàn tay to của hắn lại bắt đầu di chuyển theonhững đường cong trên cơ thể cô, chậm rãi vỗ về.

Không biết cóphải tay hắn có ma lực hay không, hoặc là cô vẫn còn sợ hãi nên bàn tayhắn vừa mới dịch chuyển đã khiến cả thân thể cô run lên.

“Đừng….” Cô thấp giọng, kháng cự yếu ớt.

Môi mỏng của hắn hôn lên môi cô, hắn tà ác tuyên bố: “Lục Giai Ngưng! Tôisẽ cho em biết một sự thật, cho dù tôi có “không thể”làm gì em được thìcũng khiến em vui sướng cực độ, ở dưới thân tôi rên rỉ thở gấp mà hưởngthụ!”

Nhìn hắn giống như quỷ Satan, khí lạnh tà ác tỏa ra từngười hắn, Tiểu Ngưng sợ hãi ôm lấy thân thể mình, cố gắng né tránh hắn: “Anh muốn làm gì? Không được! Đường Hạo, tôi cũng không phải có ý nóianh bất lực! Đừng…..”

Tiếp theo hai cỗ thân thể hợp lại thành một khối. Tiếng cười, tiếng cầu xin biến thành những tiếng rên yêu kiều,cuối cùng là tiếng nức nở.

Mà Đường Hạo nhìn thấy cô toàn thân đỏ bừng, kịch liệt run run phía dưới thân mình thì nở ra một nụ cười namtính đầy kiêu ngạo.

## 194. Chương 194

Toàn thân mệt mỏi rã rời, Tiểu Ngưng thầm mắng chính bản thân mình, vì sao cô lại có phản ứng như vậy?

Đường Hạo đắc ý mỉm cười, nhìn người phụ nữ trong lòng mình đang kịch liệtrun rẩy nhưng vẫn cố gắng phủ nhận vừa rồi cô không cảm thấy vui sướngcực độ.

Không được! Hắn cần cô phải tâm phục khẩu phục, nếu không trong lòng hắn không thoải mái.

Người đang nhắm chặt hai mắt khó xử đến không nhịn được, tức giận thừa nhậnnói: “Được rồi! Được rồi! Anh nói cái gì tôi cũng đều thừa nhận hết!Được chưa?”

Cô không che dấu chút tức giận nào, hai tay vô lựcđập lên lồng ngực hắn. Hai mắt cô nhìn hắn chằm chặp, lửa giận trongngười không ngừng phun ra ngoài. Tại sao lần nào cũng để cho hắn chiếmthế thượng phong?

“Ha ha! Chỉ cần em thừa nhận là tốt rồi!” Hắn cười đắc ý, tiếp đó xoay người đặt ngang cô lên chiếc giường lớn.

Nhìn hắn trưng bày một bộ mặt đắc thắng hết chỗ nói, cô tức giận chỉ muốnxông lên xé rách khuôn mặt kia ra. Nhưng đột nhiên, khuôn mặt cô nở nụcười thật tươi, trong lòng xẹt qua một ý định ác ý xen lẫn lo lắng vàiphần. Nhưng cô quyết định vẫn phải hành động.

Cô không muốn hắnlần nào cũng làm chủ tình hình. Mỗi lần đều là hắn dẫn mũi cô đi, hiệntại cô cần phải phản kích lại để sau này… hoặc ít nhất là mấy ngày tớicũng không dám tìm cô làm xằng làm bậy.

Ôm thân thể mềm mại củacô lại thêm câu nói đầy thỏa mãn vừa rồi, Đường Hạo chầm chậm chìm vàogiấc ngủ. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ bé không an phận mang theo mộtchút tà ác lần mò xuống phía dưới. Ngón tay kia khẽ lướt qua vùng bụng,cuối cùng dừng lại ở nơi nhiều khí lực nhất của hắn.

“A!” Hắn phát ra một tiếng, sau đó đè lên cô: “Làm loạn! Tiểu yêu nữ! Em còn muốn thế nào nữa?”

Tiểu Ngưng bày ra một vẻ mặt vô tội giống như tiên nữ hạ phàm lại bị đánhđồng với yêu nữ, một chút tà ác và cô hoàn toàn không có quan hệ gì.Nhưng ai mà biết, trong bộ mặt thiên thần đó của cô lại đang ẩn chứa một chút mưu mô.

“Tôi chẳng nghĩ gì cả! Chỉ muốn đi ngủ thôi!” Nóixong, cô còn ngáp thêm một cái rõ to: “Sáng mai tôi còn muốn dậy sớm điquét dọn vệ sinh!”

Cô khép hai mắt lại, hai hàng lông mi cong vút để lại một chút mập mờ, giống như một bóng ma xinh đẹp đang dẫn dụ mê hoặc hắn.

“Chẳng nhẽ mình suy nghĩ quá nhiều sao?” Hắn tự lẩm bẩm một mình, rồi lại chuẩn tiếp tục bị ngủ.

Đúng lúc này, cánh tay không an phận kia lại bắt đầu rục rịch lên bụng hắn.

Lúc này Tiểu Ngưng mới từ trong chăn ló mặt ra, động tác bàn tay lại nhanhhơn một chút, mỉm cười xấu xa, cô nghe tiếng hít thở của hắn càng lúccàng nặng nề.

“Trời ạ! Ngưng! Em thật tốt!” Toàn bộ tinh lực tích tụ ở một điểm dưới động tác của cô mà bị quấy phá muốn phát ra. Hắnmuốn điên cuồng, muốn nhiều hơn nữa.

Tiểu Ngưng đột nhiên thu tay lại, bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng.

Đường Hạo khát cọng nhìn, vươn tay kéo lấy cánh tay của cô.

Tiểu Ngưng lanh lẹ nhảy xuống giường, nhưng vẫn nói bằng giọng quan tâm:“Hạo! Anh đừng có làm chuyện này! Đừng quên thân thể anh còn thươngtích, ngàn lần đừng có làm xằng làm bậy. Bác sĩ đã nói rồi, anh mà cònlàm bậy thì sau này… sau này … có khi lại còn chẳng làm gì được nữa!”

“Em….” Người đã tích đầy một thân dục vọng kia bây giờ mới hiểu ra: “Lục Giai Ngưng!Tiểu yêu nữ này! Em dám đùa với tôi sao?”

Lục Giai Ngưng lúc này cũng chẳng cần phải giả bộ nữa, cười thật sungsướng: “Anh ức hiếp tôi trước, giờ đến lúc nhận hồi báo rồi!”

“Em làm như vậy! Được! Tôi sẽ cho em biết thế nào là hối hận!” CHết tiệt,cô biết rõ hiện tại hắn không thể nhưng vẫn cố tình kích thích khiến hắn bị thiêu đốt, thống khổ đến khó chịu.

Tùy tiện cười, cô nhùn vai tỏ vẻ không sao cả. Sau đó cô lại làm mặt hề, chống một tay nhìn hắn:“Anh cũng phải nghĩ tôi là vì muốn tốt cho anh! Hạo! Ngàn vạn lần đừngcó làm những loại chuyện này, nếu không anh sẽ lại càng đau đớn hơn nữa, có khi bị hủy hoại hoàn toàn!”

Hì hì, quả thật lúc này bắt nạt hắn thật dễ. Hắn tức giận cũng không thể làm gì cô được.

Bị cô hại thảm thương, Đường Hạo chỉ đành dâng ánh mắt khát vọng vừa nhìncô tủm tỉm cười vui vẻ, vừa tự khống chế dục vọng trong bản thân mình.

Thống khổ! Thống khổ! Trên thế giời này không có chuyện gì làm cho hắn thống khổ bằng chuyện này.

Nhưng….

Hắn thầm thề trong lòng, đợi khi nào hắn khỏe lại nhất định phải giáo huấncô thật cẩn thận, để cô phải mất mấy ngày cũng không rời khỏi giườngđược.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Suốt mấy ngày qua, sức khỏe của Đường Hạo đã khá lên nhiều. Hắn muốn khỏe lại, để giáo huấn người phụnữ kia. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là lại không khống chế đươc mình chonên mấy ngày nay hắn quyết tâm không quay lại biệt thự, hai người cũngkhông có tiếp xúc với nhau.

“Chú đáng ghét! Mấy ngày rồi không có tới thăm cháu!” Một cô bé xinh xắn đang chơi búp bê vừa nhìn thấy người đang bước vào thì nhảy ngay xuống ghế sa lon, chạy nhanh ra cửa.

Hai bím tóc đen dài được tết khéo léo đung đưa qua lại bên hai má của cô bé, nhìn trông rất đáng yêu.

Đường Hạo nhẹ nhàng vỗ về thân ảnh bé nhỏ vừa chạy đến bên mình, hắn đưa tayôm lấy cô bé: “Cháu kêu chú là gì hả? Đã nói đây là nơi nào mà dám gọinhư vậy? Chú đáng ghét à? Còn nữa, nếu còn gọi như thế thì chú đây sẽkhông đưa cháu đi gặp dì Ngưng nữa đâu nha!”

Hắn ra vẻ nghiêmtúc, sau đó nhìn nhìn chằm chằm vào cô bé đáng yêu xinh đẹp. Khuôn mặtnhỏ bé ngây ngô, khờ dại kia chẳng có ai là không thích cả. Mà hắn lạicàng không hiểu nổi tại sao, đây rõ ràng là con gái của Lương Bân, người đàn ông mà hắn ghen ghét nhất, lại khiến hắn yêu quý. Thật không hiểunổi bản thân mình nữa!

Thậm chí, hiện tại nếu hắn và Tiểu Ngưngcũng có một đứa con gái lớn bằng tuổi này thì có lẽ hắn sẽ cưng chiều nó lên đến tận trời.

Nhị Nhị nhăn mặt nhìn hắn, cái mũi nhỏ cũngchu lại, lè lưới: “Chú gạt người! Trước kia cũng nói nếu cháu ngoanngoãn ăn cơm thì sẽ dẫn cháu đi gặp dì, nhưng rồi sau đó có thấy chú cho cháu đi gặp đâu. Còn nữa, chú nói cháu ngoan ngoãn đánh đàn thì sẽ đưađi gặp dì nhưng rồi cũng chẳng thấy tăm hơi chú đâu cả. Chú bảo cháunghe lời bà Trần, cháu ngoan ngoãn nghe theo nhưng rồi cũng vẫn khôngđược gặp dì. Đều là nói dối mà! Cháu không tin đâu!”

Nghe thấy cô bé con đang oán hận mình, Đường Hạo thầm nghĩ muốn cười, bất quá hắnvẫn nghiêm nghị nói: “Nhưng hiện tại cháu không nghe lời chú thì mọicông sức lúc trước đều không tính, vẫn không thể di gặp dì Ngưng đượcnhé!”

Nhị Nhị cong môi, trừng hai mắt với hắn. Cô bé rõ ràng làcảm thấy có điều không đúng nhưng vẫn không phản bác lại được.

## 195. Chương 195

Ngồi trước hai cây đàn Piano là một đôi “tuấn nam mỹ nữ” đang hợp tấumột khúc nhạc kinh điển. Người ngoài dễ dàng nhìn thấy những ngón taylinh hoạt của họ đang lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng, trôngrất có hồn.

Dường như vấp phải một đoạn nhạc khó, hai người hiểu ý cùng nhau ngừng lại. Bản nhạc kết thúc một cách hoàn mỹ, lúc này bọn họ mới nhìn nhau cười thống nhất một suy nghĩ: sẽ hòa tấu lại sau khichỉnh sửa xong khúc nhạc.

Chàng trai tuy rằng rất tuấn mỹ, khíchất cao quý tựa hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng khi so với “mỹ nữ” vừa hợp tấu cùng thì hắn thật sự quá già.

Một “lão nhân nam”.

“Mỹ nữ” vuốt vuốt mái tóc dài của mình kinh ngạc nhìn “lão nhân nam”: “Chú! Không ngờ chú lại chơi đàn piano giỏi như vậy, so với những thầy cô đãdạy cháu thì còn giỏi hơn! Ở khúc cuối ý! Bình thường cháu chỉ toàn chơi không được tốt, vậy mà không ngờ hôm nay lại có thể chơi một cách tựnhiên hay đến vậy!”

Nhị Nhị lại càng cảm thấy yêu quý người chú này hơn, mang theo sự sùng bái nhào vào lòng hắn.

Đường Hạo thuận thế ôm lấy thân thể nhỏ bé đó vào lòng. Bởi vì cô bé nhào vào lòng hắn rất nhanh lại rất mạnh, cánh tay đánh vào xương sườn khiến hắn bất giác nhíu mày.

Bất quá, hắn vẫn nhịn đau, mỉm cười khoe khoang: “Vậy, mau nói chú rất giỏi đi!”

“Ba Lương Bân là nhất, dì Ngưng thứ hai, chú là thứ ba!” Ở trong lòng Nhị Nhị, vị trí thứ ba đã là rất, rất cao rồi.

Tuy biết Nhị Nhị là con gái của Lương Bân nhưng nghe được cô bé nói mìnhkhông bằng Lương Bân, trong lòng Đường Hạo vẫn cảm thấy rất ghen ghét,trong lòng cảm thấy có vị chua chua: “Cha cháu cũng biết đánh đàn sao?Có giỏi hơn chú không?”

Nhị Nhị nghĩ nghĩ, sau đó thì lắc đầu:“Cha không biết đánh đàn! Ngữ âm cũng không được tốt, hát thì rất khónghe! ”Tuy là ba của mình, nhưng cô bé là người ăn ngay nói thật.

Nghe thấy thế, trên mặt Đường Hạo lộ ra vẻ đắc ý: “Vậy, có phải chú giỏi hơn cha của cháu hay không?”

Nhị Nhị chớp mắt, hai con ngươi đen láy đảo đi đảo lại, cuối cùng vẫn lắcđầu: “Tuy chú biết đánh đàn nhưng ba vẫn là tốt nhất. Hì hì! Ai bảo balà ba của cháu chứ! Mà chú chính là chú thôi!”

“Càng lúc càng to gan!” Đường Hạo nhéo cái mũi nhỏ, đem thân thể nhỏ bé kia bế lên như là chuẩn bị đánh cô bé một cái.

Nhị Nhị cũng không thấy sợ. Cô bé biết chú đang đùa với mình: “Hôm nay chú dẫn cháu đi gặp dì đi! A.. Cháu nhớ dì lắm!”

“Ừm! Hôm nay không thể, đợi vài hôm nữa chú nhất định sẽ cho cháu gặp dìNgưng. Sau đó thì ngày nào cũng được gặp nhau!” Sau khi hắn giải quyếtxong chuyện hôn ước kia, hắn sẽ cầu hôn với Tiểu Ngưng, sau đó sẽ đónNhị Nhị về cùng chung sống trong biệt thự.

Hơn nữa, hắn còn có ýxấu. Nếu Lục Giai Ngưng không nhận lời cầu hôn, hắn tựu sẽ lấy Nhị Nhịra làm điều kiện uy hiếp cô. Ha ha! Lúc đó chẳng nhẽ còn sợ cô không đáp ứng.

“Thật sao?” Nhị Nhị mở to hai mắt hỏi.

“Đương nhiên! Chú nói chuyện phải giữ lời đó!” Hắn như thế nào mà lại nỡ đi lừa một đứa bé.

Nhị Nhị biết mình còn quá nhỏ nên chỉ có thể nghe lời chú. Bất qua, hôm nay cô bé còn muốn ra thêm một yêu cầu nho nhỏ: “Vậy, hôm nay chú dẫn cháuđi ăn Humbuger được không ạ? Đã lâu không được ăn… rất muốn… rất muốnăn….”

“Hả!? Sao lại nói là đã lâu không được ăn? Không phải hômqua bà Trần vừa mua Humbuger cho cháu rồi hay sao? Cháu nghĩ là chúkhông biết hay sao?” Tiểu nha đầu này không ngờ vẫn có gan nói lời không thành thật trước mặt hắn.

Bà Trần là một bảo mẫu rất đáng tin cậy nên hắn mới có thể để bà chăm sóc cho Nhị Nhị.

Bị chú vạch trần lời nói dối, Nhị Nhị đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn không chịukhuất phục cố gắng nói tiếp: “Nhưng là… Nhưng là… đó là nhưng cái đó đều là do bà Trần mua về. Cháu không muốn ăn! Cháu muốn đến tiệm Humbugertrước kia cùng chú cơ! Chú đưa cháu đến đó đi mà! Đi! Hu hu… Nhị Nhịthật đáng thương, mẹ không còn, ba thì ra nước ngoài, ngay cả dì cũngkhông được gặp ! Hu hu hu…”

Nói xong, nước mắt như những hạt chân trâu long lanh nhỏ xíu rơi xuống. Bộ dạng cô bé bây giờ khiến ai nhìnvào cũng cảm thấy thật đáng thương.

Đường Hạo trước giờ luôntrong lòng luôn cứng nhắc, nhưng khi nhìn thấy cô bé khóc nức nở như vậy trái tim cũng mềm nhũn ra. Cúi xuống, đua lòng, ôm lấy dỗ dành cô bé:“Được rồi! Được rồi! Chú đưa cháu đi! Ngoan! Đừng khóc nữa!”

Mộtcâu “chú sẽ đưa cháu đi” vừa buông ra của hắn, Nhị Nhị đã lập túc ngưngkhóc, nước mắt biến mất nhanh như chớp, miệng cười toe toét: “Dạ! Chútốt bụng quá! Chúng ta đi! Đi nhanh đi!”

“Được! Chú đưa cháu đi!” Đường Hạo bất giác phát hiện cô bé này thật giống mình, liệu nó có phải là con của mình không? Rất nhanh, hắn bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Cô bé làcon gái nhà người ta

Nếu Lương Bân không có ý định đi bước nữavới cô gái kia, có lẽ hắn sẽ nói chuyện tử tế với anh ta để xin Nhị Nhịlàm con gái nuôi của mình.

Không biết từ đâu mà Nhị Nhị lại cóthói quen trước khi ra ngoài là phải trang điểm lại thật xinh đẹp, váyáo gọn gàng. Tóc cô bé lúc trước vốn đã rất gọn rồi mà cũng vẫn khônghài lòng, lại đi vòi vĩnh bà Trần chải lại cho.

“Bên này vẫn chưa được!” Cô bé lên tiếng chỉ đạo bà Trần điểm chấm lên lên xuống xuống.

“Được ! Được!” Bà Trần có rất nhiều cách nên cũng không ngại phiền toán, kiên nhẫn giúp Nhị Nhị chỉnh sửa lại tóc.

Cô gái nhỏ cũng không quá cầu kì. Rất nhanh, chỉ thấy cái mũi nhỏ bé nhănlại, nhìn mình trong gương rồi tự tay chải lại mấy sợi tóc mái, rồi quay sang cười nịnh với bà Trần: “Bà Trần chải tóc là đẹp nhất!”

Ngồi trên ghế sô pha đợi, Đường Hạo có cảm giác vừa tức vửa muốn bật cười.Một cô bé sáu tuổi như thế nào lại có thể hiểu được đi ra ngoài phảibiết trang điểm lại? Hơn nữa, chẳng phải bảo là muốn nhanh đi đến tiệmHumbuger thế mà tại sao vẫn còn đừng trước gương cả nửa tiếng đồng hồ?

Trời ạ! Trong lịch sử hẹn hò với phụ nữ, chưa có ai dám bắt hắn phải đợimình trang điểm rồi mới đi, dù là bất cứ ai. Nhị Nhị có lẽ là người đầutiên: “Nhị Nhị, rốt cuộc có muốn đi ăn Humbuger không thì bảo? Không đilà chú đi trước đây!”

“Không! Cháu đi!” Nhị Nhị nhanh chóng chạyra cửa đi giày vào. Giày và váy đều màu sáng, phồi hợp với nhau một cách hài hòa. “Chúng ta đi thôi! Chú! ”

Cô bé chìa bàn tay nhỏ xíu ra, chờ chú dẫn mình đi.

Cứ như vậy, vì tránh né về biệt thự gặp Tiểu Ngưng, Đường Hạo cùng cô bésáu tuổi Nhị Nhị cùng nhau ra ngoài. Địa điểm đến chính là cửa hàngHumbuger.

Đi vào trong tiệm, Nhị Nhị kéo tay Đường Hạo, vọt đếntrước mặt hắn: “Chú! Cháu muốn ăn chân gà, Humbuger, khoai tây chiên,bỏng ngô…” Cũng không quản xem chính mình ăn được bao nhiêu nhưng hiếmkhi được đến đây nên có gì thích ăn cô bé đều gọi ra hết.

Mà Đường Hạo cũng không quản cô bé có ăn được hết hay không, chỉ cần cô bé muốn ăn thì hắn đều mua cho hết.

Cứ như vậy bưng ra cả một núi đồ ăn, Đường Hạo bảo Nhị Nhị tìm một chỗ để hai chú cháu ngồi.

Hai tay thì đầy ắp đồ, mắt thì lại đảo xung quanh nhìn chằm chằm Nhị Nhị đang tìm bàn. Hắn không để ý nên đâm sầm vào một người.

Chỉ thấy đối phương không vui, trên người đầy bọt nước coca.

“A… Trời ạ! Quần áo của tôi!” Một tiếng kêu kinh hãi của phụ nữ vang lên.

“Thật xin lỗi!” - Đường Hạo lập tức ngước mắt lên nhìn người phụ nữ hắn vừava phải, lập tức chớp mắt một cái, sững người : “Lục Giai Ngưng!”

## 196. Chương 196

Đường Hạo hơi giật mình, rất nhanh sau đó hắn bỏ đống đồ ăn xuống bànbên cạnh, một tay túm chặt lấy cô gái áo trắng trước mặt: “Lục GiaiNgưng! Em dám ở sau lưng tôi chạy ra ngoài sao? Nếu thích ăn Humbuger,chỉ cần nói thì tôi sẽ đưa em đi ngay! ”

“Dì! Dì!! Con rất nhớ dì!” Nhị Nhị một bên liến thoắng miệng, chỉ muốn nhảy lên ôm ngay người đối diện trước mặt.

Cô gái “Lục Giai Ngưng” mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài nhìn bọn họ bằng vẻmặt không hiều gì cả: “Đáng ghét! Mau bỏ tay của anh ra! Các người bịbệnh tâm thần hả?! Nhận nhầm người rồi!”

Cô gái vùng vẫy ra khỏi bàn tay của hắn, vẻ mặt tức giận: “Đi không biết nhìn! Quần áo của tôi đều bị anh làm hỏng hết cả rồi!”

Đường Hạo không dám tin cô gái trước mặt lại mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay hắn.Hắn nhìn chằm chằm vào cô: “Lục Giai Ngưng! Lá gan của em càng ngày càng lớn rồi, đã trốn ra ngoài lại còn dám trước mặt tôi lớn tiếng!”

“Đồ thần kinh! Ai là Lục Giai Ngưng nhà anh?” Cô gái nhăn lông mày lại, khó chịu đẩy hắn: “Tránh ra!”

Thái độ của “Tiểu Ngưng” làm cho Đường Hạo không hiểu ra làm sao. Đến lúcđịnh thần trở lại mới thấy cần phải ra ngoài đuổi theo cô ta.

Nhị Nhị ở phía sau lôi kéo gấu áo của hắn, tiếng nói non nớt: “Chú xem kìa! Dì lái xe đi rồi? Dì biết lái xe sao?”

Đường Hạo nhìn ra ngoài cửa, thấy cảnh “Tiểu Ngưng” đang rời đi.

Đáng chết! Tiểu Ngưng, em học lái xe khi nào mà tôi lại không biết? Lamborgini, xe thể thao kia là ai đưa cho cô ấy?

“Không phải dì! Người này không phải là dì đâu!” Nhị Nhị nhìn theo cánh cửathủy tinh dài đến sát đất, rồi ngẩng lên nhìn Đường Hạo.

ĐườngHạo đang đắm chìm trong mê man khó hiểu, nghe thấy câu nói của Nhị Nhịthì mới giật mình tỉnh ngộ, cười cười nói: “Đúng vậy! Cô gái kia … Cô ấy không phải là dì Ngưng đúng không?”

“Đúng vậy! Tóc của dì là lóc lượn sóng, tóc của dì này lại thẳng. Màu tóc của dì màu đen, dì này lại là vàng!” Nhị Nhị nói ra những điểm không giống nhau giữa dì và ngườiphụ nữ vừa rồi. Ngồi vào bàn ăn, cô bé cười híp mắt: “Hơn nữa, dì nhìnthấy cháu chắc chắn sẽ ôm hôn cháu vào lòng, còn dì này lại lãm đạm,không nhìn lấy một cái, còn bảo cháu là đồ thần kinh!”

Những lờiNhị Nhị vừa nói khiến Đường Hạo càng khẳng định chắc chắc hơn người đànbà kia tuyệt đối không phải là Lục Giai Ngưng. Đúng vậy! Cô gái của hắnđâu có biết lái xe. Còn nữa, người đàn bà vừa rồi khí chất rất cao ngạo, giống như một nữ doanh nhân. Loại khí chất này Lục Giai Ngưng không hềcó.

Chân mày của hắn giãn ra, thế giới quả thật diệu kỳ, khôngngờ trên đời này lại có những người giống nhau đến thế, tựa như chị emsong sinh.

“Chú… Humbuger cháu ăn không vô, vậy…” Đưa chiếc Humbuger cắn dở đến trước mặt Đường Hạo, rõ ràng là ý muốn hắn giải quyết giúp.

Nhìn thấy cả vết răng nhỏ nhỏ cắn ở trên, Đường Hạo thiệt tình không muốn nhận.

“Chú! Chú ăn đi mà! Mẹ của cháu nói nếu cháu bỏ dư đồ ăn thì sau này lớn lênsẽ mọc thật nhiều, nhiều mụn trên mặt. Cho nên ngàn vạn lần cháu đềukhông dám bỏ dư thức ăn!”

Đường Hạo cầm thứ nọ trong tay, đưa mắt nhìn cô bé: “Chỉ vì muốn sau này xinh đẹp nên cháu mới nhờ chú thaycháu giải quyết hết đống này sao?”

“Hì Hì! Đúng rồi! Chú giúpcháu ăn đi mà! Sau này cháu muốn được xinh đẹp như dì!” Nói xong, cô békhông giấu được sự xấu hổ, miệng vẫn cười hì hì.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Đường Hạo! Anh đúng là một tên đại lừa gạt! Tôi ngốc nên mới tin anh…” TiểuNgưng dựa sát vào cửa sổ than thở, ngực thì nổi lên một hồi đau đớn kịch liệt. Cánh tay bám chắc vào tường, cô vuốt ngực, cố gắng để hơi thở ổn định trở lại.

Hắn đã nói thích, nói sẽ cắt đứt quan hệ với những người đàn bà khác. Vậy mà, như thế nào? Mấy hôm nay, buổi tối đều không có quay trở lại biệt thự, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô lấymột cuộc.

Nhưng hắn đã nói thích cô. Thật sự cô không nghĩ hắnyêu thích cô thì sẽ tôn trọng, đặt cô ở vị trí sánh ngang với hắn. Hắnquá hoa tâm yêu thích này liệu sẽ duy trì trong bao lâu?

Có lẽ là một năm, cũng có thể là một tháng, hoặc bi đát hơn, có lẽ chỉ có vài ngày.

Càng nghĩ cô càng khó chịu. Trái tim càng lúc càng đau.

Tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tiểu Ngưng ngừng thở, cốgắng bình tĩnh lắng nghe động tĩnh từ phía sau lưng mình.

Là hắn sao?

Hắn trở về rồi sao?

Cô cảm giác trái tim mình muốn nổ tung. Kích động, hưng phấn không thể nào khống chế nổi.

Đúng vậy! Cô còn cảm nhận được cả ánh mắt bá đạo của hắn đang nhìn mình từ phía sau.

Nhưng cô nắm chặt lấy khăn lau, xoay người, im lặng định đi sang chỗ khác.

Không cần! Hiện tại cô không muốn để ý đến hắn. Cô không muốn trong lòng mình ngập tràn hình bóng của hắn, không muốn bị hắn khống chế tâm tình.

Cô đã sớm không còn thương hắn, không còn thích hắn nữa rồi mà!.

Tiểu Ngưng lặp lại trong lại câu đó trong lòng, lần lượt tự nhắc nhở mình.Không cần xoay người đi nơi khác, không cần vì hắn trở về mà phải đaukhổ khó chịu, càng không cần vì hắn xuất hiện mà tâm tình trở nên nhảynhót kích động.

Nhưng hơi thở đã bị làm quấy rầy, trái tim cũng gần như loạn nhịp.

Người vài ngày chưa có về nhà kia hai tay vẫn để trong túi quần, ngước nhìntấm lưng mảnh khảnh cứng nhắc phía trước. Trên khuôn mặt của hắn có chút mất hứng.

Thật là…

Cô không cảm nhận được hắn đã quay về hay sao mà vẫn còn chưa xoay lưng lại?

Nếu như là cô gái khác, chắc chắn sẽ xoay ngay người lại, nhào vào lòng hán mà làm nũng.

“Khụ…” Hắn cố ý kéo dài tiếng ho, mục đích là để thu hút sự chú ý của người kia.

Chỉ thấy cô giống như không nghe thấy, tiếp tục say sưa với công việc lau chùi bên cánh cửa sổ thủy tinh.

Lần này, Đường Hạo thật sự không thể khống chế được cảm xúc trong lòng.Tương tư suốt mấy ngày nay khiến hắn từ phía sau ôm chầm lấy cô: “Chếttiệt! Em không nghe thấy tiếng của tôi hay sao mà không thèm để ý?”

“Anh buông tôi ra! Đừng động vào tôi!” Lục Giai Ngưng giống như bị giật,giãy dụa mãnh liệt muốn thoát khỏi hắn. Ngón tay mảnh khảnh tận lực cốgắng giằng cánh tay của hắn ra khỏi người mình.

“Không buông!” Hắn lại càng ôm chặt lấy cô.

Tiểu Ngưng dốc toàn lực thoát khỏi hắn. Lúc thì đá, lúc thì cào, lúc thì đạp mạnh. Mỗi lần đều dùng hết một trăm phần trăm khí lực.

“A…” Trên mu bàn tay xuất hiện vết cào, sau đó là những vệt máu, Đường Hạo nhấpphải ngụm khí lạnh, vội buông cô ra: “Cô gái điên này, chúng ta mới cóvài ngày không gặp, vậy mà vừa thấy mặt là em đã cào cấu tôi rồi!”

“Đáng đời! Ai bảo anh không đứng đắn! Chính anh động tay động chân với tôitrước!” Tiểu Ngưng hổn hển la lối xong, chân giơ lên đạp cho hắn mộtcái, rồi định chạy biến về phòng.

Bị cô nhe răng trợn mắt nói, Đường Hạo ở phía sau cô tức giận hô lớn: “Lục Giai Ngưng! Chờ đấy! Tôi sẽ bắt em!”

Hắn vọt lên, tóm lấy cô. Đôi môi mỏng của hắn áp lên cánh môi màu hồng của cô.

## 197. Chương 197

“Anh dừng lại ! Đừng có đụng vào tôi nữa!” Tiểu Ngưng thở hổn hển, đẩyđầu của hắn ra, ngước lên nhìn hắn. Thấy hắn tỏ vẻ như không có chuyệngì thì tự nhiên trong lòng cô lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Trong lòng hắn định cứ không tôn trọng cô như vậy sao? Hắn vài ngày không tới đây, bỏ mặc, không thèm để ý đến cô. Hôm nay, hắn trở lại. Cô khôngngờ hắn lại không đứng đắn. Cô không phải là tình nhân của hắn, thấy hắn về là phải rúc vào lòng, ôm hôn thắm thiết, coi hắn như phúc tinh trong cả cuộc đời mình.

Lại nghĩ đến, mấy ngày vừa qua hắn rất có thểlại ở chung với một người đàn bà nào khác, cô nhịn không được lại muốnnôn mửa. Hắn thật ghê tởm.

Đường Hạo không hiểu ra sao, nhìn lêncô. Hắn không rõ, chỉ là vừa mới trở về, không biết bản thân đã làm gìchọc giận cô gái nhỏ này.

“Làm sao vậy? Vừa rồi là em đá tôi mộtcái, bây giờ lại nổi cáu với tôi hay sao?” Đường Hạo ngừng hôn, vùi đầuvào hõm cổ của cô, nói giọng không hiểu.

Hắn…Hắn sao còn dám hỏicô làm sao vậy? Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng, tứcgiận nói: “Anh còn dám hỏi tôi làm sao à? Anh dựa vào cái gì mà tùy tiện hôn tôi? Anh là gì của tôi chứ?”

Nói xong, nước mắt của cô chảyxuống như mưa, cánh môi ủy khuất run nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn khôngnhìn hắn, quay sang một bên.

Đường Hạo quả thực bị cô làm cho hồđồ, không hiểu đầu đuôi ra sao. Vừa mới gặp cô đã đá hắn một cái, hiệntại lại khóc như mưa. Giống như là hắn đã làm nhiều có lỗi. Thật xinlỗi, đến tận bây giờ chính hắn cũng chẳng nhớ mình đã làm bao nhiêuchuyện thập ác bất xá!

“Ngưng! Làm sao vậy?” Đường Hạo đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt của cô, buộc cô phải nhìn về phía mình.

Khuôn mặt cô bây giờ giống như hoa lê trong mưa, đẹp đến đau lòng. Hắn bỗng dưng căng thẳng, đau đớn mơ hồ.

Lục Giai Ngưng lau nước mắt, đẩy tay hắn ra: “Tôi chẳng sao cả! Anh buông tay tôi ra là được rồi!”

Giọng điệu kia có mùi thuốc súng, lúc trước hắn vẫn tin cô sẽ không nổi giận. Bàn tay to của Đường Hạo nắm chặt lấy bả vai cô, bá đạo hỏi cho rõràng: “Em tức giận sao? Vì chuyện gì? Tôi chẳng hiểu gì cả, đừng đùagiỡn với tâm tình của tôi nữa!”

Đùa giỡn với tâm tình? Hắn cũng chẳng biết phải nói như thế nào mới đúng.

Nhìn hắn, đôi hàng mi vẫn ươn ướt hơn nữa lại có phần ai oán xót xa, chínhbản thân cô bây giờ cũng cảm thấy xấu hổ không hiểu mình giận hắn cáigì.

Chẳng lẽ hắn cho rằng mình chưa có làm chuyện gì sai sao? Không có chút cảm giác tội lỗi nào hay sao?

“Tôi không có tâm trạng giải thích với anh! Buông tôi ra!” Tiểu Ngưng dùnghết sức để giãy giụa, cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay hắn.

Cô càngngày càng to gan lớn mật, nói chuyện với hắn không rõ đầu rõ đuôi. Khoan dung hắn dành cho cô bây giờ hầu như rơi rụng hoàn toàn.

Hắnmạnh mẽ đem cô đẩy ngã xuống, sau đó cả thân hình to lớn của hắn đè lêncô: “Càng nuông chiều em lại càng không coi tôi ra gì. Nói cho em biết,tôi sẽ không tha cho em nữa!”

Nói xong, hắn hôn điên cuồng lêncổ, gáy của cô, in lại trên đó những dấu răng nho nhỏ tinh tế. Những dấu hôn bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của cô, vừa mình chứng vừa muốnkhơi dậy tâm tình trong cô.

“Ưm… Không… Buông tôi ra!” Tiểu Ngưng lắc đầu lia lịa, tránh đôi môi của hắn, đồng thời cũng giãy giụa muốnthoát khỏi cánh tay của hắn.

“Không được! Tôi không thể buông emra được!” Đường Hạo ngửa mặt, gò má hắn áp lên má cô, thở hổn hển tuyênbố. Sau đó, hắn lại cười một cách tà ác: “Ngưng! Có phải gần đây tôikhông thỏa mãn dục vọng của em nên em mới phát cáu đúng không? Đừnggiận! Nhanh thôi, tôi sẽ thỏa mãn em ngay bây giờ!”

“Hỗn đản! Tôi không cần! Ghê tởm! Anh đừng có đụng vào tôi!” Cả tay lẫn chân của côđều điên cuồng đánh vào hắn, ngăn cản việc hắn cởi bỏ quần áo của cô.

Nhưng sức lực của cô rõ ràng không thể đánh lại hắn được. Cô trơ mắt nhìn hắn thoải mái cởi bỏ từng kiện quần áo trên người mình, vứt lung tung trênsàn nhà.

Thân thể như ngọc chậm rãi hồng lên, đôi mắt long lanh phủ sương đẹp không nói lên lời.

Lúc này cô càng phẫn nộ bản thân mình hơn, rõ ràng là chán ghét hắn đụngchạm vào mình nhưng thân thể lại đã sớm phản bộ lí trí của cô. Bây giờ,cô lại đang khát vọng hắn.

Thấy cô không chống cự nữa, hắn mới từ từ đứng lên khỏi người cô, chậm rãi trút quần áo của chính mình. Nhưngđôi mắt lợi hại vẫn nhìn chằm chằm vào người cô trên giường, như thể sợcô bay đi mất vậy.

Tiểu Ngưng giữ chặt lấy chăn, cố gắng che thân thể của mình lại, đồng thời cũng nhìn về phía người đang cởi đồ kia.

Nhìn những đông tác của hắn, cô không khỏi cảm thán. Dù có là hành động tà ác hỗn đản cũng mang theo một nét đẹp tao nhã.

Hắn quá hào phòng. Ở trước mặt cô triển lãm thân thể của mình. Ừ! Cũng đúng thôi, hắn đôi với thân hình của mình từ trước đến giờ luôn rất tự tin.Chẳng có chút xấu hổ nào, mà còn nhướn lông mày với cô.

“Thật ghê tởm!”Cô cố ý nói.

“Tốt! Vậy hãy xem thứ ghê tởm này thỏa mãn em như thế nào nhé!”

“….”

“Ngưng! Tôi rất nhớ em! Còn em? Em có nghĩ đến tôi không?”

“Gạt người! Chính anh mới không nghĩ đến tôi!” Nếu nhớ, tại sao mấy hôm nay lại không có về nhà? Cô thầm nghĩ.

Đường Hạo thu hồi lại bộ dạng nghiền ngẫm, cầm lấy tay cô đưa xuống dưới thắt lưng mình nói: “Sao vậy?… Em cần phải hiểu tôi nhớ em như thế nào!”

Ngón tay mảnh khảnh chạm đến nơi bỏng rát cứng rắn kia của hắn làm cô ngượng ngùng muốn thu tay lại, không thèm để ý đến sự khoe khoang của hắn.

“Ha ha! Biết rồi đúng không?” Hắn kích động nâng cô lên, thẳng tiến sâu vào trong cơ thể của cô.

Cảm giác chìm sâu trong cơ thể cô bất giác hắn muốn nói lời xin lỗi. Hônlên đôi môi mọng đỏ, hắn thì thầm: “Thực xin lỗi! Là tôi quá lỗ mãng!Kiên nhẫn một chút nhé!”

Hắn chậm rãi di chuyển, không quá nhanh. Hắn thật sự không muốn làm cô đau, đến khi cảm nhận được một sự ướt átnóng hổi, hắn mới kích động mà đẩy nhanh tốc độ.

## 198. Chương 198

Khi hắn bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn, Tiểu Ngưng mới thấy mình giốngnhư đang bay trên những đám mây ngũ sắc, đi đến thiên đường.

Hắnđem phần thân của mình ra vào liên tiếp trong tiểu mạch của cô. Thở hổnhển, tấm lưng trần trụi phủ một tầng mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng sáng bóngcàng tăng thêm vẻ đẹp mị hoặc của hắn.

“Ư…” Bị người phía trên áp đảo một hồi lâu, người bên dưới rốt cuộc cũng thốt ra được một tiếngnặng nề: “Đứng dậy đi….Còn tiếp tục thì tôi không thở nổi… Ngất mất…!”

Thở cũng còn chưa vững vàng, Đường Hạo tuy rằng thực không muốn rời khỏithân thể của cô. Nhưng khi nghe lời cô nói, hắn tự trách mình rồi trởngười lại.

Cánh tay vươn dài lướt trên thân thể của cô. Cả ngườicô là một tầng đỏ ửng. Thoạt nhìn cô như vậy khiến cho trong người hắnvẫn không thôi nóng bỏng, nhưng hắn định thần lại giễu cợt cô: “Sao?Nhanh quá nên vui vẻ đến mức đầu hoa mắt choáng có đúng không?”

Hắn đã chiếm đoạt cô, lại còn ở đó mà giễu cợt. Cô xoay người, không thèm nhìn hắn cười xấu xa.

Thấy bộ dạng khăng khăng của cô, Đường Hạo tiếng sát lại gần hơn nữa, ép bộngực trần lên tấm lưng trắng nõn của cô, giọng nói không đứng đắn từphía sau truyền đến: “Ngưng! Làm sao em biết tôi định muốn em từ phíasau? Chúng ta thật đúng là tâm ý tương thông?”

Tiểu Ngưng xoay người, trân trối nhìn hắn: “Anh… Làm sao anh có thể? ..Trời ạ! Tôi không cần….Đừng…”

Đúng vậy! Trước kia, hắn sẽ liên tục muốn cô. Nhưng lần này có chút khônggiống, nhanh đến như vậy, hơn nữa hai người vừa rồi kích tình kịch liệtcòn chưa đến năm phút. Chuyện này mà hắn cũng có thể làm được.

Đường Hạo vừa lòng khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô. Ha ha, có thểkhiến cho người đàn bà của mình kinh ngạc với chính bản thân mình, điềunày đối với đàn ông mà nói là chuyện rất đáng để tự hào.

“Ngưng!Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hoan ái. Em rất hiểu tôi đúngkhông? Em biết một lần thì không thể nào thỏa mãn tôi được!” Nói xong,hắn mỉm cười. Mười ngày qua không được hoan ái cùng cô, hắn đã muốn điên lên rồi. Một lần làm sao mà đủ thỏa mãn hắn.

Hắn ôm sát phần eo của cô, nghiêng người. Bỏ qua câu “Không cần lại đến nữa”, hắn tiến sâu vào trong cơ thể cô thêm một lần.

“Ưm,….” Tiểu Ngưng bị đau, cắn chặt môi. Cảm giác hiện tại vừa thống khổ nhưng cũng vừa kích động.

Tư thế này khiến cô càng phải vây chặt lấy hắn. Hắn hưng phấn, không thểkhống chế nổi mà đỏ mặt lên, càng lúc càng bừa bãi rong ruổi trong cơthể của cô.

Đau đớn dần dần biến thành một loại khoái hoạt sungsướng, đánh bật chút lý trí còn sót lại trong đầu cô. Miệng cô từ nhữngtiếng ưm chuyển thành những tiếng rên yêu kiều.

Vẻ mặt cô ngượng ngùng, bàn tay vô lực dịch chuyển lên ngực, đánh vào cánh tay hắn: “Đừng… Đừng đụng vào tôi …”

“Không! Em không có quyền ngăn cản tôi! Trên người em, từng tấc da thịt đến mỗi sợi lông tơ đều thuộc về tôi!”

Hành động cuồng vọng của hắn làm Tiểu Ngưng vừa thấy giận nhưng cũng vừathấy ngọt ngào: “Aizaaa… Đau quá… Bỏ ra….” Bàn tay nhỏ cố gắng đẩy bàntay to lớn của hắn ra khỏi người.

Bất quá lúc này cô lại ngượngngùng, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt cô đổ dồn lên cánhtay hắn. Trên đó rõ ràng là có một dấu tròn đỏ.

Cảm xúc đang lên đến đỉnh thì đột nhiên nổ tung như bong bóng xà phòng. Toàn thân cô cứng đờ, lanh như băng.

Người đang dùng toàn lực tiến công kia cảm nhận được sự thay đổi của cô, không yên lòng dừng lại hỏi: “Ngưng! Em làm sao vậy?”

“Đường Hạo, anh đừng có đụng vào tôi…. Tôi chán ghét anh….” Giọng nói của hắnkhiến ý thức của cô hồi phục lại, ác cảm trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy. Nước mắt lại tuôn rơi.

Nước mắt rơi làm cô hồi phục lại sự tỉnh táo, đẩy hắn ra, bước xuống giường định chạy đi.

“Chết tiệt! Em đang bỡn cợt tôi đấy phải không?” Đang trong lúc cao trào vậy mà cô lại muốn bỏ đi, hắn không nổi giận mới là lạ.

“Đi! Đi!” Cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận đến tận xương tủy, hét lên : “Anh thật ghê tởm! Chết đi! Tôi nói anh bẩn thỉu đó! Tôi không muốn anhchạm vào tôi! ”

Mắng hắn ghê tởm xong, cô vẫn chưa hết giận, chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường ném mạnh về phía hắn.

Hắn linh hoạt tránh né chiếc đồng hồ đánh tới, chẳng để ý đến bản thân laora tóm chặt lấy cô: “Muốn chạy trốn sao? Cô gái đáng chết này, sao em cứ nổi điên lên như vậy hả? Nói rõ ra xem nào!”

Cô hôm nay không giống như thường ngày, cứ thích đùa bỡn với tình kiên nhẫn của hắn, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất.

“Buông tôi ra! Tôi không muốn ở cùng với loại người như anh! Ghê tởm!” Trêncánh tay hắn rõ ràng là dấu vết người phụ nữ khác lưu lại, đàn ông thìkhông thể nào cắn hắn như thế được. Hắn mấy ngày qua đều có phụ nữ khácbên mình, dấu vết kia chính là bằng chứng xác thực nhất. Nó giống nhưlưỡi dao đâm vào trái tim cô, đau đớn khiến nước mắt không khống chế nổi mà không ngừng yên lặng tuon rơi.

Nhìn cô khóc thương tâm nhưhoa lê trong mưa, một bộ dạng ủy khuất, Đường Hạo thật lâu mới nhíu chân mày lại, khó hiểu hỏi: “Ngưng, rốt cuộc thì tôi đã làm sai chuyện gì?Hết thảy nọi chuyện bây giờ không phải tốt lắm hay sao? Tại sao em lạikhóc? Em nói đi!”

Hắn tự tay lau những giọt lệ trên gương mặt cô, ân cần dò hỏi.

“Bỏ ra! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra ngay! Thật ghê tởm” Cô gạt bàn taycủa hắn ra, tự tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Cay nghiến chà lau cứnhư thể khuôn mặt này không phải là của cô vậy.

Cô cứ một câu ghê tởm, lại một câu ghê tởm khiến cho Đường Hạo rốt cuộc cũng không thểkhông chế nổi tâm tình của mình nữa : “Được! Tôi bẩn! Tôi đáng ghê tởm!Nhưng tôi nhất định phải ở chung với em, để cả hai chúng ta cùng nhau dơ bẩn!”

Đem thân thể nhỏ bé của cô một lần nữa ném lên giường, thân thể cô nhỏ xinh nhấp nhô cao thấp trước mắt hắn.

Có lẽ bị hắn làm hù sợ, nước mắt Tiểu Ngưng lại càng rơi nhiều hơn. Đôimắt ngập nước lớn tiếng lên án hắn: “Đường Hạo! Anh đúng là tên hỗn đản! Rõ ràng là còn cùng với cô gái khác, vì sao vẫn còn trở về trêu chọctôi?” Cô cười khổ, nước mắt tuôn ra càng nhiều: “Anh rõ ràng là có hônthê rồi, tại sao vẫn còn thích đi trêu ghẹo tôi? Tại sao không chịu thacho tôi? Trong mắt anh,rốt cuộc thì tôi là cái gì ?”

Lớn tiếng nói xong, Tiểu Ngưng mới phát hiện trong lời nói của mình có chút hời dỗi và… có cả vị chua trong đó.

Thật giống như là đang ép hắn cho mình một danh phận!

Cô ngừng khóc, sắc mặt trắng bệch. Lắc đầu.

Không thể nào! Bây giờ, cô chỉ muốn một điều duy nhất là thoát khỏi hắn!

## 199. Chương 199

Đúng vậy! Hắn đã có vị hôn thê. Điểm này khiến hắn á khẩu không trả lờiđược. Đúng! Lúc trước hắn qua lại với rất nhiều người, điểm thứ hai này hắn cũng không thể phản bác.

Nhưng cũng không hẳn là như vậy! Từ sau khi ở cùng cô, hắn đã không còn qua lại với Kỳ Kỳ, một lòng toàntâm toàn ý hướng về phía cô. Hắn vì cô mà thủ thân như ngọc, “trungtrinh” như thế nào mà bây giờ lại bị nói rằng có bao nhiêu phụ nữ khácbên ngoài. Thật là quá oan uổng cho hắn!

Nhìn thấy cô khóc nghẹnngào, vẻ mặt ủy khuất, bộ dạng dường như rất đau khổ, Đường Hạo khôngnhịn được, muốn biện bạch cho chính bản thân mình: “Ngưng! Tôi thừa nhận đã có hôn thê, cũng thừa nhận lúc trước đã cùng Kỳ Kỳ. Nhưng từ khi gặp em, tôi tuyệt đối không có cùng người phụ nữ nào làm điều xằng bậy, cólỗi với em!”

Lần đầu tiên, hắn phá lệ, tự giải thích những hành vi của bản thân với người khác.

Chỉ có cô gái nhỏ trước mắt khiến hắn phải làm như vậy.

Ánh mắt của hắn tương đối nghiêm túc. Đôi mắt đẹp, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhìn thẳng vào cô không chút né tránh.

Trái tim Tiểu Ngưng đột nhiên co lại, lồng ngực không kiềm chế nổi mà dấylên một làn cảm xúc ngọt ngào giống như vừa được ăn kẹo đường. Sự ngọtngào đó lưu chuyển dần dần lên cổ họng, thay thế cho hương vị ê ẩm bannãy.

Khóe miệng hơi mấp máy, bởi vì lúc này hạnh phúc đang lớndần mà hơi nhếch lên một chút. Nước mắt lúc trước còn rơi như mưa vậy mà bây giờ lại biến mất hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu cả.

“Đượcrồi! Đừng tỏ vẻ giận dỗi với tôi nữa có được không? Nếu không, tôi đánhem đó!” Đường Hạo kéo người cô lại gần, nhẹ nhàng lau những giọt nướcmắt còn vương lại trên khóe mi cô. Hắn cũng không phải bởi vì hành độnghồ nháo vừa rồi mà sinh giận.

“Anh thật sự không có cô gái nào khác? Thật vậy sao?” Cô cầm lấy cánh tay của hắn hỏi, đôi mắt mở to vẫn mờ nước ngước nhìn hắn.

“Ừ!” Hắn gật đầu.

Tiểu Ngưng không tin, nắm chặt lấy cánh tay hắn, chỉ vào dấu răng tròn đỏtrên đó, nói: “Thế cái này là cái gì? Như thế nào, anh đừng nói đây làdo đàn ông cắn anh đấy nhé! Tôi không tin đâu!”

Nhìn dấu đỏ trên tay, hắn mới ngộ ra, vỗ vỗ trán, vừa giận lại vừa muốn cười thật to: “Hóa ra, em vì cái này nên mới phát cáu !”

“Ừ!” Cô gật đầu, học theo bộ dáng của hắn.

“Thì ra là vậy! Vì ấn ký này nên em mới ghen, không để ý đến tôi. Lúc đầukhi hai ta còn đang hạnh phúc như ở thiên đường thì đột nhiên em lạithay đổi, quăng tôi xuống địa ngục, chính là vì cái dấu ấn chết tiệtnày?” Hắn tiếp tục hỏi, lần này là bất đắc dĩ.

Tiểu Ngưng nghe hắn kể lại thì cúi đầu, xấu hổ, chẳng dám cất tiếng.

Đường Hạo một tay giữ chặt bả vai cô, cánh tay còn lại nâng lên, để dấu ấnkia ngay trước mặt cô rồi nói: “Ngưng! Em thật sự nghĩ oan uổng cho tôi! Tôi thừa nhận vết răng này không phải do đàn ông cắn…”

“Vậy thìoan uổng cái gì? Là của phụ nữ lưu lại không phải hay sao? Anh cùng vớingười nào đó thân mật nên mới có dấu răng như thế này!” Cô lớn tiếng nói lại, đống thời cũng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn đang nắm giữ vaimình.

“Ngưng! Không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà mà là… của một đứa bé!” Hắn nhanh chóng giải thích.

Tiểu Ngưng rốt cuộc cũng ngừng giãy giụa. Cô đưa ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn.

Hắn tiếp tục giải thích: “Đây là do Nhị Nhị lưu lại. Chẳng lẽ em không nhận thấy vết răng nhỏ như thế nào sao? Nhìn nhỏ như thế này cũng đủ chứngtỏ người cắn tôi là một đứa bé mà!”

Nghe hắn nói xong, Tiểu Ngưng mới để ý lại vết cắn kia. Quả thật dấu răng rất nhỏ, không giống vớivết răng cắn của người trưởng thành.

Biết mình đã ăn dấm chuasai, Tiểu Ngưng xấu hổ, cúi đầu: “Tôi không nói chuyện với anh nữa! Tôicòn phải đi tưới nước cho hoa đây!”

“Em còn muốn chạy?” Đường Hạo ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng, để thân thể trần trụi của cô ápvào người mình, liếm lấy vành tai của cô nỉ non: “Nghe xong giải thíchlà muốn chạy đi ngay sao? Em thật nhẫn tâm, không để ý đến người ta!Ngưng! Chúng ta đã hơn mười ngày không gần nhau rồi ”

Mười ngày?Tiểu Ngưng nghẹn họng, nhìn trân trối vào hắn. Sắc mặt cô trắng bệch,nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn hắn: “Không! Không! Tôi không cần! Anhbuông tôi ra! ”

Hắn vốn đã là kẻ không biết kiềm chế là gì, naylại tích tụ đến mười ngày… Việc này khiến cho Tiểu Ngưng lạnh cả sốnglưng, rợn người, tóc gáy dựng hết cả lên.

“Hì Hì… Tôi nghĩ chắcem không cần gấp gáp tưới hoa đâu! Hãy để cho tôi tưới cho em ướt áttrước đã nhé!” Hắn nói chuyện không đứng đắn, còn bàn tay to thì lần mòxuống phía dưới, xoa nắn nụ hoa ướt át của cô.

Hoàn hảo! Hắn không cần tốn sức làm khúc dạo đầu, trực tiếp tiến vào cơ thể của cô.

Đến khi chạng vạng, từ trong phòng vẫn truyền ra những âm thanh hoan ái khiến người ta phải đỏ mặt.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiểu Ngưng mệt mỏi đưa tay lên vén bức màn. Ánh mặt trời hắt hiu chiếu vào.

Lật người theo thói quen, cô lập tức phát hiện ác ma nằm cạnh đã biến đi đâu mất rồi.

Ưm… Bây giờ là … Cái gì? Tại sao nắng mặt trời lại nóng bức như vậy? TiểuNgưng thất kinh, dụi dụi mắt, với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầugiường.

Trời ạ!

“Bây giờ lại là 3 giờ? Là 3 giờ chiềusao?” Cô kinh ngạc hô lên. Không sai! Nắng ban mai buổi sáng không thểnóng gắt như thế này.

Ah…. Cô rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi?

Cô bất giác nghĩ đến điều gì đó, mặt hồng lên như tôm bị luộc chín.

Máu gần như đổ dồn lên não, cô nhớ hết chuyện của đêm qua. Trời ạ! Hôm qua, hắn đã trỏ về. Từ lúc chạng vạng đã quấn quít với cô cho đến khi sắctrời lờ mờ sáng mới buông cô ra.

Một lần lại thêm một lần, hắnhoàn toàn không để cho cô nghỉ ngơi. CÔ giống như con búp bê bị hắn giày vò trong lòng bàn tay, biến hóa đủ dạng tư thế hoan ái khiến người taphải đỏ mặt tía tai.

Hắn giống như nghiện, tra tấn cô khắp nơi trong phòng, bất kể là ở đâu.

Lại nghĩ đến từng đợt sóng kích tình đó, hai má cô lại nóng lên. Vỗ vỗ lên mặt mình, cô nghĩ muốn rời giường.

Vừa mới nghĩ như vậy cô đã phải trả giá ngay lập tức. Cử dộng một chút đãthấy toàn thân đau nhức giống như bị ai đó nghiền nát, và cực kì mệtmỏi.

Đau quá!

Cốc… Cốc …. Cốc.

“Tiểu Ngưng, cô đã dậy chưa?”Tiếng vú Từ ở bên ngoài truyền vào.

“Dạ!”Tiểu Ngưng vô thức phát ra tiếng đáp lại. Sau đó, ngay lập tức cô cảm thấyhối hận muốn cắn lưỡi. Trời ạ! Hiện tại cả người đầy những dấu vết ứđọng này làm sao mà đi gặp người khác được! Xấu hổ chết mất!

## 200. Chương 200

Cô cùng Đường Hạo phát sinh quan hệ trong phòng suốt ngày hôm qua là một bí mật mà hầu như ai cũng biết. Mấy cô hầu gái khác khi đi qua TiểuNgưng cứ liếc mắt cười trộm khiến cho cô cực kì không thoải mái.

Phải biết rõ, cô là một phụ nữ chưa lập gia đình, lại ở trong nhà một ngườiđàn ông, đêm qua hai người cùng ở chung một căn phòng… Câu chuyện nàyquả thực không dễ nghe.

Không những thế, mọi người ở đây lại bắtđầu không gọi cô là Tiểu Ngưng nữa, mà lại là Lục tiểu thư. Việc nàykhiến cho Tiểu Ngưng càng cảm thấy không quen, trong lòng khó chịu,không thể yên tĩnh nổi.

Xưng hô Lục tiểu thư làm cô luôn luôn cảm thấy mình không có một chút tôn nghiêm. Nhưng bây giờ không giống nhưlúc trước, mọi người đối với cô đơn thuần rất tự nhiên, không chút gượng gạo hay khó xử.

Tất cả là do Đường Hạo. Hắn không ngại làm những cử chỉ thân mật với cô ở trước mặt tất cả mọi người. Cứ gặp mặt mộtchút là lại hôn cô một cách sủng nịnh, hoặc là dùng ánh mắt yêu thươngvuốt nhẹ lên mái tóc cô.

Mà cô thì càng ngày càng sa vào trong sự dịu dàng của hắn. Không thể phủ định, mỗi lần hắn làm thế là cô khôngphân biệt nổi phương hướng Đông Tây Nam Bắc.

…..

Đường Hạo từ công ty mới trở về, một tay cầm cặp tài liệu, một tay ôm lấy Tiểu Ngưng, hôn trộm cô một cái.

Lục Giai Ngưng hung hăng lườm hắn, sau đó oán giận cảnh cáo: “Anh đừng cóđối xử với tôi như thế này! Tôi chỉ là một người hầu, mọi người nhìnthấy sẽ không hay đâu!”

“Ai nói em là người hầu? Em là mẹ của con tôi, là người phụ nữ tôi thích nhất!” Lơ đãng, hắn buột miệng nói ramấy tiếng “người phụ nữ tôi thích nhất” này.

Tiểu Ngưng hơi giật mình, vẻ mặt thay đổi, nói: “Tôi chẳng tin đâu!”. Nếu hắn quả thực thích cô mà lại để cô chịu ủy khuất sao?

Không phải cô muốn làm tổng tài phu nhân. Ý nghĩ đó chưa từng hiện lên trongđầu cô. Cô chỉ đơn thuần muốn được làm vợ hắn, vì hắn mà sinh con dưỡngcái.

Nghe cô phủ định lời mình, hắn thật mất mức, tức giận nói:“Tôi đương nhiên là thích em nhất rồi! Nếu không phải vì tránh đụng em,tôi cần gì phải đi làm bảo mẫu cho con bé nha đầu dã man kia, còn bị nóhung hăng cắn cho một phát!”

Cô vẫn ngơ ngác, lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì.

“Còn không phải sao? Mỗi lần nhìn thấy em là tôi đều khống chế không được mà muốn em!” Hắn đỏ mặt tía tai: “Chẳng nhẽ em không nhớ hay sao? Tôi bịthương tích đến thế mà vẫn cứ muốn em. Em nghĩ tôi với người đàn bà nàocũng có cảm giác như vậy hay sao?”

Tiểu Ngưng vẫn ngơ ngác, bấtquá lần này cô gật đầu: “Đàn ông không phải là những kẻ không yêu cũngvẫn có thể làm như vậy hay sao?” Lúc trước hắn đối với cô cũng là nhưvậy, muốn cô chỉ đơn thuần là như vậy.

“Chết tiệt! Cái gì màkhông yêu?” Hắn ôm chặt lấy thân thể cô vào ngực mình, sắc mặt hơi hồng: “Tôi nói cho em biết: đàn ông đơn thuần cần phụ nữ chỉ một, hai hay balần xong rồi sẽ cảm thấy chán, mệt mỏi vô vị. Chỉ riêng đối với ngườiphụ nữ mình yêu thì bất luận ở đâu cũng nổi lên hứng thú, không bao giờbiết mệt mỏi!”

Lời của hắn khiến cô kích động. Hắn nói hắn thíchcô. Hắn thích cô ư? Vành mắt cô ươn ướt vì cảm động, ở trong lồng ngựcbá đạo của hắn mà khóc. Cái ôm gắt gao bá đạo này của hắn khiến cô nhớquá, cứ ôm cô như thế đừng bao giờ buông ra.

Nghe được lời nói bá đạo cùng hương vị độc hữu trên người hắn, cô buột miệng hỏi: “Hạo! Vậyanh định sẽ thế nào? Anh có muốn kết hôn với tôi không?”

Hắn đãnói thích cô, cô lấy hết dũng khí chờ đợi câu trả lời. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ đập thình thịch loạn xạ.

Cô tin hắn nhất định cũng nghe được tiếng trái tim cô đang đập lúc này.

Lời nói của Tiểu Ngưng khiến Đường Hạo yên lặng, không có cách nào trả lờicô được. Hắn muốn lấy cô, điều đó không có sai. Nhưng hiện hại còn quánhiều vấn đề khó xử cần phải được giải quyết, hắn không muốn cô biết đểrồi lại lo lắng.

Hết thảy mọi chuyện sau khi giải quyết xong hắnsẽ cho cô biết. Hắn đàn ông, không thể khiến cho người phụ nữ của mìnhphải chịu áy náy hay thiệt thòi mà chùn bước.

Hắn nhắm mắt lại,tay vỗ nhẹ lên sống lưng của Tiểu Ngưng, dịu dàng nói: “Hiện tại tôiphải đi ngay, có một hội nghị quan trọng cần phải tham gia. Đừng có tựnhận mình là người hầu nữa! Em là chủ nhân nơi này, là mẹ của con traitôi!”

Hắn hôn lên trán cô. Cử chỉ này chính là thay cho lời hứa hẹn. Sau đó, hắn văn kiện rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô tự ôm lấy chính mình, bờ môi đỏ mọng khôngngừng run rẩy. Thật khó chịu! Thật nhục nhã… Nước mắt cô cứ lã chã rơixuống ướt đẫm cả khuôn mặt, rồi đến đôi bàn tay.

Câu trả lời củahắn một lần nữa lại giống như một bàn tay ma quỷ hung hăng đập nát toànbộ hy vọng trong cô. Giờ phút này đây, cô giống như kẻ vô hồn, vô tri vô giác.

Cô bưng mặt khóc. Tiếng khóc nức nở truyền từ trong đôibàn tay truyền ra. Ném mạnh cây lau nhà xuống sàn, cô ngã phịch xuốngghế salon mà khóc lớn.

Một lần nữa cô lại bị hắn lạnh lùng đẩyra. Một lần nữa lại chứng mình cô quá ngốc. Vì sao cứ đặt hy vọng nơihắn? Vì cái gì mà lại đi hỏi hắn để rồi rước lấy nhục nhã này? Cô thậtlà ngốc, quá ngốc, ngốc không thuốc nào chữa nổi!

Hắn căn bản sẽ không thể, và không bao giờ cưới cô được.

Đúng vậy! Mình chỉ là một phụ nữ hai bàn tay trắng, hắn cưới mình để làm gì cơ chứ?!

Hắn có thể thích cô nhưng tuyệt đối sẽ không yêu hoặc kết hôn với cô. Đemcô giữ lại bên cạnh người có lẽ đã là sự ban ơn lớn nhất mà hắn dành cho “người hắn thích nhưng không thể cưới”.

Khuôn mặt trắng bệchchợt nở một nụ cười thê lương. Cô rời khỏi ghế salon, cầm cây lau lêntiếp tục công việc đang dang dỏ của mình.

Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên nền nhà sáng bóng, cô tự nhắc nhở mình: tuyệt đối không được u mê nữa. Nếu còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình thì không đượctiếp tục yêu hắn và nhất định phải mau chóng rời khỏi hắn.

Nước mắt to như những hạt đâu rơi xuống lã chã trên sàn nhà. Trên mặt cô còn lưu lại rất nhiều vệt nước mặt chưa khô.

Vì sao? Rõ ràng chính bản thân mình tự nhủ không được khóc nữa, thể mà…tại sao, nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống, càng lúc lại càng nhiều?

Cô càng ngày càng chán ghét chính bản thân mình. Bản thân luôn dễ dàng bị hắn nắm giữ cảm xúc.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Hạo! Hôm nay anh rảnh à? Mời em đến công ty thế này, định dẫn em đi chơi hay sao?”Tiền Lỵ Nhi một thân váy bó sát màu sơn trà, thiết kế mới nhất của Chanel năm nay, không thể che giấu nổi hưng phấn, nhẹ nhàng ngồi xuốngchiếc ghế đối diện. “Đi ăn trưa cùng nhau nhé!”Rồi sau đó, thuận tiệnbuổi tối đi cùng với nhau…..Cô gái trẻ đang ngọt ngào nghĩ về điều này.

## 201. Chương 201

Đường Hạo đang nhìn văn kiện từ từ ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô gái trả từ lâu vẫn coi như em gái của mình.

Hắn điều chỉnh tư thế ngồi của mình rồi mới mở miệng nói: “Lỵ Nhi, em năm nay đã 23 tuổi rồi nhỉ?”

“Anh Hạo à! Em sắp sang tuổi 24 rồi đấy!” Tiền Lỵ Nhi cải chính, tiếp sau đó âm thầm quan sát Đường Hạo, suy đoàn xem hắn ta đang định nói chuyệngì.

“Ah.. Vẫn còn trẻ! Đúng độ tuổi mà con gái hay được các chàng trai theo đuổi nhất!” Giọng điệu của hắn rất thoải mái. Ngữ điệu nàythật sự khiến người nghe không đoán được hắn muốn nói đến chuyện gì.

Sắc mặt Tiền Lỵ Nhi hơi có vẻ ngượng ngùng: “Đích thực là có rất nhiều anhchàng theo đuổi em, nhưng những người đó em đều không thích. Bời vì emlà hôn thê của Hạo mà, làm sao có thể để mắt đến một chàng trai nào khác được!”

“Lỵ Nhi, kỳ thật em cùng một số chàng trai khác kết giaocũng là chuyện tốt. Nói không chừng sau khi kết giao em lại thấy họthích hợp với em. Có lẽ anh cũng không phải là mẫu người mà em yêu thích thì sao?” Hắn dần dần lộ ra vấn đề muốn nói hôm nay.

“Không! Hạo! Em biết rõ là anh, không cần phải thử!”

“Lỵ Nhi, em nghe anh nói này..” Hắn đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến bên cạnh cô.

Đôi mắt đẹp như tranh vẽ mở to nhìn người đàn ông anh tuấn bất phàm đang đi đến bên cạnh mình. Trong ánh mắt của cô lộ rõ sự mê luyến, có một phầnlà sùng bái, một phần là điên cuồng.

Nhìn hắn dần dần đi đến bêncạnh mình, cô cũng đứng lên. Đôi giày cao hơn 10 cm vừa đủ để cô đứngngang đến chóp mũi hắn. Hai dáng người tuyệt mĩ cùng khí chất cao quýđối xứng lẫn nhau.

Bất quá, đây chỉ là cách nhìn của riêng cô – Tiền Lỵ Nhi.

Bàn tay xinh đẹp, nơi đó còn có một chiếc vòng gắn kim cương cỡ lớn, đưalên định nắm lấy cánh tay người đàn ông đứng đối diện mình. Nhưng ĐườngHạo lại lịch sự tránh né.

“Anh …Hạo….” Tiền Lỵ Nhi khó hiểu nhìn hắn.

“Lỵ Nhi! Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi!” Hắn không có che lấp, nói thẳng ra.

“Vì sao?” Đôi mắt mở to hơi ươn ướt khiến ai nhìn vào cũng thấy nao lòng.Cô đang duy trì hình tượng một Tiền Lỵ Nhi nhu thuận và đáng yêu trướcmặt Đường Hạo. Nhưng nếu có người thứ ba ở đây, chắc hẳn sẽ nhìn rõ,những chiếc móng tay chăm sóc độc đáo, vẽ họa tiết đáng yêu kia lại đang gắt gao nắm chặt lại, thậm chí đâm cả vào trong lòng bàn tay cô gái.

Nửa giây sau, cô ta mới vung hai tay đánh về phía Đường Hạo, khóc lớn: “Anh Hạo, rốt cuộc em đã làm sai chỗ nào? Tại sao anh lại muốn hủy bỏ hônước? Anh đang đùa em có đúng không? Anh chỉ là đang trêu chọc em thôimà!” Cô ta lại cười.

Đường Hạo giữ lấy cổ tay cô ta, thấp giọngnói: “Lỵ Nhi, em rất tốt. Em là một cô gái tốt. Nhưng từ trước đến nay,anh chỉ xem em như một cô em gái, anh không thể cưới em được!”

“Cái gì mà em gái? Em không phải là em gái của anh. Em là vị hôn thê củaanh. Em họ Tiền, anh họ Đường….” Cô khóc, gắt gao cầm chặt lấy vạt áocủa Đường Hạo không chịu buông ra.

“Chính là, anh đã xem em nhưem gái ruột của mình! Lỵ Nhi, mong em chấp nhận lời đề nghị của anh! Sau này chúng ta vẫn có thể là bạn bè hoặc anh em kết nghĩa. Đương nhiên,nếu em không đồng ý, anh cũng vẫn sẽ hủy bỏ hôn ước này!” Hắn kiên địnhnói, không một tia do dự.

Đáng chết! Vấn đề này hắn thực khôngmuốn giải quyết tuyệt tình như thế này. Tài chính của công ty sẽ bị ảnhhưởng. Hắn muốn chuẩn bị kỹ, nhờ những người bạn thân lâu năm giúp đỡ,hơn nữa cậu cũng đã đáp ứng sẽ tương trợ.

Hắn không muốn cứ phảilảng tránh cô gái nhỏ kia. Lần sau khi cô hỏi “Anh coi tôi là gì? Anhđịnh sẽ thế nào với tôi?” thì hắn sẽ thoải mái mà trả lời. Hắn muốn nóicho cô biết, hắn đã coi cô như vợ của mình, chứ không phải đơn giản chỉlà mẹ của con trai hắn .

Hắn sẽ cho cô biết, hắn không phải vìcon trai nên mới đem cô trói chặt bên mình. Là hắn thích cô, yêu cô thật sự cho nên hắn mới muốn cùng cô ở chung một chỗ.

Khuôn mặt nhưhoa của Tiền Lỵ Nhi biến sắc, ngồi phịch xuống ghế, nước mắt ủy khuấttuôn ra như suối: “Anh Hạo! Em thật sự rất thích anh! Em không thể sốngmà không có anh được! Suốt sáu năm qua, em đã ở bên cạnh anh như vậy,anh nói anh chỉ coi em như em gái. Chuyện này… chuyện này.. thật sự emkhông thể nào thừa nhận được!”

“Sáu năm này, anh thật sự xinlỗi!” Phiền toán, nếu không phải Lục Giai Ngưng xuất hiện thì có lẽ hắntùy tiện mà đi cưới một cô gái nào đó rồi.

“Là bởi vì có ngườiphụ nữ khác, đúng không?” Cô biết có Lục Giai Ngưng tồn tại nhưng vẫn cứ hỏi hắn. Hừ! Nhất định phải hỏi cho ra là người đàn bà chết tiệt nào?

“Đúng vậy!” Nếu điều này có thể dập tắt hy vọng của cô ta, hắn chẳng ngại thừa nhận.

“Là mẹ của Dương Dương, có đúng không?”. Vừa lau những giọt nước mát trên khuôn mặt, cô ta hỏi.

“Đúng vậy!”

Tiền Lỵ Nhi nhanh chóng lau nhanh những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nóibằng giọng khàn khàn có chút âm mũi: “Hạo! Em hy vọng anh nên suy nghĩkỹ một chút.Anh có biết chúng ta giải trừ hôn ước sẽ ảnh hưởng đến việckinh doanh của hai nhà thế nào không? Đường Thị sẽ bị tổn thất như thếnào? Em đã yêu anh thành tâm thành ý, một trăm phần trăm, trên thế giớinày không có một cô gái này yêu anh giống như em yêu anh đâu!”

“Lỵ Nhi! Cảm ơn đã lo lắng ! Anh…..!”

Cô lắc đầu thật mạnh, hét to như người bị thần kinh: “Không! Anh trước hết nghe em nói hết đã. Anh có thể sống cùng với mẹ của Dương Dương nhưngcũng không cần phải giải trừ hôn ước với em! Em đã nói rồi đấy thôi, anh không nghe sao? Trên đời này không ai yêu anh nhiều hơn em và cũngchẳng có người phụ nữ nào yêu anh giống như em cả. Người ta nói, yêu aiyêu cả đường đi. Anh Hạo, em đã chấp nhận Dương Dương, anh muốn ở cùngvới mẹ Dương Dương một nơi em cũng đã mắt nhắm mắt mở chấp nhận rồi.Nhưng chuyện hôm nay quả thực… em không tiếp nhận nổi!”

Cô vừa khóc, vừa tỏ ra nhu nhược yếu đuối. Bộ dạng này thật khiến người ta xao động, xót thương.

“Anh Hạo… Anh… Trước tiên xin anh đừng đem chuyện chúng ta hủy bỏ hôn ướccông khai với giới truyền thông có được không? Em thật sự không chịu nổi đả kích này!”

“Sẽ không! Chuyện này chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta, giới truyền thông không thể biết được!”

“Cảm ơn!” Nói xong, Tiền Lỵ Nhi thần hồn lạc phách rời văn phòng của Đường Hạo.

Đường Hạo nhịn xuống suy nghĩ muốn đưa cô về hiện lên trong đầu. Tuy rằng đối với Tiền Lỵ Nhi vô cùng áy này nhưng bản thân hắn không thể để cô cònbất cứ hy vọng nào đối với mình.

Đau dài không bằng đau ngắn. Chuyện này kết thúc sớm thì ai nấy đều tốt cả.

Sau khi bước ra khỏi đại sảnh của tập đoàn Đường Thị, khuôn mặt ủy khuấtcủa Tiền lỵ Nhi hoàn toàn biến mất. Bước lên xe, cô ta phẫn hận nhấn ga, muốn lái xe đến nhà Đường Hạo: “Đường Hạo! Anh nghĩ Tiền Lỵ Nhi tôi làai hả? Hao tốn bao nhiêu thời gian bên cạnh anh như vậy nghĩ chỉ là công dã tràng thôi sao? Định bỏ tôi sao? Quyết tâm phải cao lắm đây. Ngànvạn lần đừng có ép đến tôi tức giận. Tôi mà phát hỏa, sẽ rất đáng sợ đó! Các người cứ đợi đấy mà xem!”

Hai tay của cô ta nắm chặt lấy vôlăng: “Lục Giai Ngưng! Ả đàn bà không biết xấu hổ này! Xem ra lần trướctôi giáo huấn cô chưa đủ, vẫn còn dám cả gan đi cướp người đàn ông củatôi. Chờ đấy! Xem tôi trừng phạt cô thế nào!”

Cánh môi cô ta đỏ thẫm như máu, khí lạnh tỏa ra. Khuôn mặt cô ta hiện giờ giống như sứ giả địa ngục.

## 202. Chương 202

Chuyện Đường Hạo và Tiền Lỵ Nhi hủy bỏ hôn ước nhanh chóng truyền đếntai hết thảy những người lớn trong Đường gia. Đường Lập Huân lần đầutiên nổi cơn lôi đình chưa từng thấy với đứa con trai độc nhất.

Nhìn cả phòng lộn xộn bừa bãi, Hàn Tú vội vàng bước tới, xoa xoa ngực củachồng mình nói: “Lập Huân! Đừng nên tức giận như vậy! Cẩn thận nếu không lại sinh bệnh!” Tiếp theo bàn không biết phải nói như thế nào chỉ quay sang nhìn con trai, nước mắt lưng tròng: “Hạo Hạo! Bao năm qua ba mẹ đã quan tâm lo lắng cho con như thế nào, để bây giờ con đối xử với ba mẹthế này ư? Chẳng nhẽ con không nghe lời mẹ và ba con hay sao? Không biết suy nghĩ của ba mẹ là như thế nào sao?”

“Mẹ, con thực sự thíchTiểu Ngưng. Lúc trước con cũng đã nói qua chuyện này với ba mẹ rồi. Tạisao ba mẹ vẫn không chịu tiếp nhận cô ấy?” Đường Hạo chống tay lên mặtbàn, có chút mệt mỏi.

Đường Lập Huân hét lớn như sấm dội bên tai: “Một đứa con gái bán thân, thử hỏi liệu có cách nào để chúng ta tiếpnhận được nó? Mày nói thử xem!”

“Ba! Cô ấy không phải là gái bánthân!” Đường Hạo tức giận rống lên. Từ lúc gặp cô, hắn ghét nhất là nghe ai đó nói Tiểu Ngưng bán mình. Hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai: cô chỉ thuộcvề riêng một mình hắn.

“Không đúng hay sao? Nó là do ta mua bằng năm trăm vạn đem về cho mày, chẳng nhẽ tao lại không rõ?”

“Vậy chẳng phải ba biết rõ cô ấy vẫn còn là một cô gái trong trắng hay sao?Con không muốn nghe những lời nhục mạ cô ấy từ miệng ba, nếu không consẽ mang Dương Dương đi, và cùng vĩnh viễn không quay lại cái nhà này!”

“Mày dám…. Dương Dương là cháu đích tôn của tao! Mày dám đem nó đi thì taosẽ đem ghế tổng tài Đường thị mày đang giữ triệt hủy bỏ luôn!” Đường Lập Huân từ trước đến giờ đều luôn công tư phân mình, nhưng bây giờ lạichẳng còn chút lý trí nào để phân biệt công với tư.

“Con chẳng có gì mà không dám cả! Ba, ba cho rằng nếu không có gia đình giàu có nàophù trợ thì con sẽ chẳng làm được gì hay sao? Nếu ba thật sự nghĩ nhưvậy thì con xin hai tay giao ra vị trí tổng tài này, tự bản thân con sẽlàm lại từ đầu! Dù sao thân thể của ba của rất tốt, mười hay hai mươinăm nữa chắc cũng chẳng có vấn đề gì!” Những lời này, Đường hạo nóikhông có bất cứ tia cảm xúc nào cảm, hoàn toàn bình tĩnh.

ĐườngLập Huân trầm mặc không nói gì, nhìn chằm chằm vào con trai. Nếu contrai ông có ý định làm lại thì chắc chắn nó sẽ xông vào thiên hạ củaông.

Đường Lập Huân rõ ràng bị hù dọa không ít, dáng vẻ hung hăng ban nãy giảm bớt một ít: “Mày hủy hôn với Tiền Lỵ Nhi thì Tiền gia nhất định sẽ ghi nhớ món nợ này. Mày đã suy nghĩ đến điều này chưa hả? Đừngtrách tao không nói trước , nếu mày đem cơ nghiệp của Đường gia tanthành mây khói thì…..”

“Ba! Những chuyện này trước kia ba cũng đã nói qua rồi! Con đã có cách giải quyết. Ba yên tâm! Nếu Tiền gia rútvốn đầu tư thì sẽ có người khác ra tay giúp đỡ!”

“Ai?” Đường LậpHuân có vài phần tức giận hỏi, ngang nhiên cùng hắn đối đầu: “Đường Hạo, người giúp đỡ mày muốn nói đến có phải là tên tiểu tử thúi Hàn Mặc Vũkia không?”

“Ba, nếu cậu mà biết ba gọi cậu như vậy thì cậu sẽtức giận lắm đấy!” Đường Hạo trêu ghẹo, hắn cảm giác ba có điểm sợ hãichính mình. Tâm tình của hắn tốt lên một chút.

“Mày cho rằngĐường gia là xí nghiệp nhỏ hay sao? Một chút vốn tiền liệu có đủ không?Nếu không có vốn quay vòng chúng ta không thể chi trả lương cho hàngngàn nhân viên, những hạng mục lớn cũng không thể khỏi động hay duy trì. Nếu bây giờ Tiền gia muốn đối phó với màythì tập đoàn Đường Thị củachúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy cơ lớn!”

Đường Lập Huân nói nhữnglời cực lỳ thấm thía, cũng không ngoa chút nào: “Mày cảm thấy hội đồngquản trị sẽ chấp thuận đề nghị của mày hay sao? Hôn ước với Tiền Lỵ Nhikhông chỉ là việc riêng của hai người mà liên quan đến cả tập đoàn. Tiền gia và Đường Gia không trở thành thông gia với nhau, mày nói thử xemliệu chuyện này các vị cổ đông kia có đồng ý không?”

Những lờinày của ba khiến cho tâm tình vừa mới tốt lên của Đường Hạo lại một lầnnữa bị chấn động, hệt như người đứng trên vách núi, ngàn cân treo sợitóc. Đúng vậy! Ba nói không sai. Đám cổ đông kia sẽ không tán thành vớiquyết định của hắn.

“Ba! Nếu đã là như vậy, xin ba hãy giúp con, chúng ta cùng thuyết phục hội đồng quản trị!”

“Đối với cổ đông mà nói, tao hay mày thì có khác biệt hay sao? Cái mà bọn họ quan tâm chỉ có hai chữ lợi ích. Mày kết hôn với Tiền Lỵ Nhi sẽ khiếncho Đường Thị phát triển đem lại lợi ích cho bọn họ. Còn Lục Giai Ngưng, không những không mang lại lợi ích mà còn đẩy Đường thị vào cảnh nguynan. Tao hay mày nói liệu có tác dụng hay sao?”

Đường Hạo suynghĩ thật lâu. Hắn không nghĩ rằng vấn đề tưởng chừng đơn giản trong suy nghĩ của hắn hóa ra thực tế lại gặp biết bao nhiêu là khó khăn, trởngại.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiểu Ngưng cầm bình nướctưới cho những mầm hoa siêu nhỏ vừa mới mọc lên. Thật sự cô rất mongchúng mong chóng lớn lên, nở hoa rực rỡ. Cả bồn hoa này sẽ là hoa lan.Hương hoa lan thoang thoảng bay trong gió. Vừa nghĩ đến là có thể cảmnhận được, Tiểu Ngưng nở nụ cười, bất quá nụ cười này có chút chua xót.

Hy vọng trước khi rời đi, cô có thể nhìn thấy cả bồn hoa lan nở rộ.

Kỳ thật, cô không muốn phải ở lại nơi này. Hắn chưa bao giờ thuộc về nơinày, cô cũng không thuộc về nơi này…. Chẳng có lý do gì để ở lại.

Aaaa……… Không đúng! Trước kia cô cũng đã từng ở đây mà! Cô còn để lại Harry.Harry! Cô ở đây lâu như vậy rồi mà tại sao không nhìn thấy Harry?

Chẳng lẽ hắn đem Harry đi cho người khác rồi sao? Hay là do nó lớn quá, già rồi nên không nuôi nổi mới đem cho người ta?

Khuôn mặt xinh xắn bỗng nhăn lại, trong lòng cảm thất rất khó chịu.

“Hi! Chị Ngưng!” Hải Uy mặc quần bò, báo T-shirt hí hửng chạy tới bên Lục Giai Ngưng

“Vì sao đến khi mọi thứ trong bồn hoa xong hết rồi mới nhìn thấy cậu hả?Cậu thật quá kì quái.” Tiểu Ngưng nhìn cậu ta, có chút không vui hỏi.

“Ha ha… Bởi vì cậu chủ không cho phép em! Bây giờ thì không sao rồi! Phòngcủa em ở phía cuối hành lang, trước khu phòng của người làm ! Ha ha ”-Cậu ta cười khan hai tiếng. Còn một điều nữa mà cậu chưa nói. Đó là cậucũng thích những bồn hoa lộng lẫy đầy loài hoa.

“Tại sao lại gọi Đường Hạo là cậu chủ. Cậu đâu phải là người làm ở đây? Còn nữa, tại sao lại phải ngủ ở khu nhà của người làm!”

Tiểu Ngưng rất nhanh hỏi ra những điều mình không rõ.

Hải Uy nhún vai cười cười: “Bởi vì lúc trước em không phục. Bị giáo huấnrồi bắt buộc phải gọi như vậy! Thiếu niên ngỗ ngược mà!”

“Là nhưthế nào?” Tiểu Ngưng không tin, há to miệng nhìn cậu ta. Hải uy là mộtthiếu niên có khuôn mặt như mặt trời tỏa nắng, ngoan ngoãn, lễ phép.Thật không thể tin nổi là lúc trước cậu ta từng là một kẻ chơi bời, lêulổng.

“Ngưng! Chị nhìn không ra đâu! Em năm đó là một đứa ngangtàng, ngỗ ngược chơi bời lắm! Là anh Hạo muốn đem em dạy dỗ, để em bớttình thiếu gia đi! Anh ấy không cho gọi bằng anh, chỉ được phép gọi bằng chủ nhân hoặc cậu chủ. Mang em đem đến biệt thự này làm công, cho ởcùng với những người làm ở đây. Chị Ngưng có biết không!Ở chỗ đó có mộtcái chuồng chó! Tại sao anh ta có thể đối xử với em như vậy? Oa…” Hải Uy tức giận đến mức khóc oa oa lên.

Tiểu Ngưng không nhìn vẻ mặtphát điên của của cậu ta, chỉ chăm chú hỏi vấn đề của mình: “Chuồng chó? Có con chó nào ở trong chuồng đó không?”

## 203. Chương 203

“Chó? Chó nào chứ?” Hải Uy ngơ ngẩn, khó hiểu nghi hoặc nhìn cô.

“Trong nhà này không phải có một con chó lai màu vàng sao?” Tiểu Ngưng nhăn lông mày lại, tiến lên một bước hấp tấp hỏi.

“Không có! Tôi ở đây 4 năm rồi mà có thấy con chó nào đâu! Ngưng, sao chị lại hỏi vậy?” Hải Uy tò mà nhìn cô, ánh mắt như đang nghiền ngẫm điều gìđó.

“A! Không có gì! Chỉ là tùy tiện hỏi thế thôi!” Tiểu Ngưngcười yếu ớt, lắc đầu, trong ngực thì lại đau xót, ánh mắt chuyển tầmnhìn về phương xa. Hắn sẽ không cần một con chó ở bên, ở bên cạnh đã cóquá nhiều người quan tâm hắn rồi. Là cô nhiều chuyện, con chó nhỏ kia có lẽ đã bị hắn ném đi đâu đó rồi.

Nghĩ đến con chó đó đã chết hoặc lang thang ngoài đường, Tiểu Ngưng nhịn không được mà càng cảm thấy đau lòng. Con chó kia dễ thương lại biết điều, giống như một đứa trẻ. Nóngoan ngoãn để cô dẫn về đây. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến nó bị bỏ đóichết ngoài đường kia là cô lại thấy tim mình đau tê tái.

“ChịNgưng! Chẳng lẽ trước kia chị đã từng ở đây hay sao?” Nửa ngày khôngthấy cô trả lời, Hải Uy khua khua tay trước mặt Tiểu Ngưng để thu hút sự chú ý của cô.

Một lúc lâu sau, Tiểu Ngưng mới hồi phục tinh thần, xấu hổ cười nói: “Thật có lỗi! Vừa rồi thất thần quá!”

“Cùng một thiếu niên tiêu sái như tôi đây nói chuyện, thế mà chị cũng thấtthần! Thật sự chẳng để cho tôi chút mặt mũi nào!” Hải Uy nửa tức giận,nửa trêu ghẹo, mười phần giống như một đứa trẻ.

“Ha ha ha…” Bộ dạng của cậu ta khiến Tiểu Ngưng bật cười, tiếp tục lại mang bình nước vào bồn hoa tưới tiếp.

“Ngưng, có phải trước kia chị từng sống ở đây?” Hải Uy hỏi lại một lần nữa.

Tiểu Ngưng cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm: “Có quan trọng sao?”

“Đương nhiên là quan trọng rồi! Tôi hoài nghi chị chính là người con gái trong lòng cậu chủ!”

“Ha ha!” Cô cười hời hợt đáp lại lời nói của cậu ta. Đối với chuyện này, cô cũng không muốn nói đến nhiều. Dù sao cô cũng đã biết rõ hắn yêu haykhông yêu cô có quan trọng hay không.

Ít nhất cô hiện tại cũng biết rõ hắn không yêu cô.

Cô cảm thấy rất đau lòng. Trên thế giới này không có ai coi trọng, nângniu cô, chính xác mà nói sẽ chẳng có ai lo lắng đặt cô lên trên tất cả.

Cô cảm thất mình quá đáng thương. Cô luôn ao ước và mong chờ được nhữngtình cảm trân quý nhất trên đời, nhưng ông trời không công bằng, kết quả luôn luôn trái ngược lại so với kỳ vọng của cô. Mỗi một lần hy vọng làlại thêm một lần thất vọng, biến thành trò hề trong mắt người khác.

Cô cảm thấy mình quá cô độc. Cả cha và mẹ đã không còn, con trai của côthì bị bị bà nội của nó cướp đi, còn bản thân hắn – người cô yêu thì sắp trở thành chồng người ta.

Khó có thể ức chế thương cảm, thân thể và tinh thần của Tiểu Ngưng đều đang bị hung hăng gặm nhấm. Hít thậtsâu, cô thản nhiên đáp: “Được rồi, hiện tại tôi muốn trở lại phòng. Lúcnào rảnh thì chúng ta lại tán gẫu tiếp!”

“Chị Ngưng à! Người tamuốn tán gẫu với chị, kết quả chị lại trốn đi! Khó coi quá đi được! Chỉsợ từ nay về sau chúng ta lại càng khó nói chuyện hơn!” Hải Uy nói bằnggiọng rất đáng thương. Kỳ thật, gần đây trong xí nghiệp dệt xảy ra mộtsố vấn đề, mà cậu cũng muốn thừa dịp này để đoạt lại công ty của bamình.

Đúng vậy! Cậu ta lâu rồi không có nói chuyện với cô. Cơ hội gặp mặt hầu như không nhiều. Cô cũng muốn nói chuyện với cậu ta nhưngcàng lún sâu hơn e rằng chính bản thân lại càng đau nhức không dứt rađược.

“Ha ha, hữu duyên thiên lý năng tương hội. Trong thế giớinày có bữa tiệc nào mà lại không kết thúc chứ? Có duyên thì sẽ gặp lạithôi!” Mấy câu này nói ra tuy có phần đau đớn nhưng đây cũng là đạo lýthiên cổ mà.

“Ngưng! Chị đối với tôi thật là lạnh nhạt, nghĩ đếnviệc sắp tới chúng ta không được gặp nhau thì tôi lại thấy khóe mắt mình cay cay! Tôi sẽ rất nhớ chị !!” Lúc Hải Uy nói câu này, trong đôi mắtđẹp của cậu ta lộ ra nhiều thương cảm.

Ngắm nhìn cảnh cật xungquanh, cậu đã ở đây suốt bốn năm qua. Cảnh vật và con người ở nơi này đã thấm nhuần trong tâm hồn của cậu khiến cho cậu lưu luyến không muốnrời.

Ở nơi này, những người giúp việc đối xử với cậu rất tốt. Bốn năm qua, những người giúp việc lớn tuổi một chút thì đều coi cậu nhưcon của mình. Cậu yêu mến những món ăn do họ làm, thích được nghe họkhen ngợi, thích được họ hôn lên trán, cảm giác giống như mẹ mình. Cậucũng thích họ giúp cậu làm việc, giúp cậu dọn phòng, giặt giũ quần áo.

Còn một người nữa cậu nghĩ đến, đó chính là cậu chủ. mặc dù cậu chủ chưabao giờ lộ ra khuôn mặt tươi cười đối với cậu nhưng cậu biết rõ, cậu chủ là người tốt, là ân nhân cả đời của cậu.

Cậu chủ chính là ngườiđã làm thay đổi cả con người của cậu, một kẻ ngỗ ngược, không có chíkhí. Nếu không có cậu chủ thì bây giờ không biết cậu đã biến thành cáidạng gì. Hải Uy tự cười bản thân mình. Nếu lúc trước không gặp được cậuchủ Đường Hạo thì có lẽ cậu đã biến thành con sâu rượu, lang thang khắpcác quán bar hoặc trở thành một tên lưu manh côn đồ suốt ngày đánh đánhgiết giết trong các song bài, sân bóng…. Nếu không có cậu chủ, liệu bâygiờ cậu có thể đứng ra quản lý và bảo vệ công ty do ba mình tạo dựngđược hay không?

Đáp án cho tất cả là không thể.

“Hải Uy,tôi cũng rất nhớ cậu!” Cô vẫn chỉ nhàn nhạt cười, cũng không dám nói gìnhiều hơn nữa. Bây giờ dù có nói gì thì cậu ta cũng vẫn phải đi.

Ha ha… Ngưng, chị và cậu chủ sau này phải sống cùng nhau cho tốt nha! Tôihy vọng sau mấy năm nữa trở lại đây sẽ được nhìn thấy vài cái đầu nhỏchơi đùa trên bãi cỏ kia. Chà! Nếu bọn tiểu tử đó mà đi tiểu lên bãi cỏmà cậu chủ yêu thích, không biết cậu chủ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?Tôi thật sự rất háo hức chờ xem! Ha ha…” Hải Uy cười xấu xa, đáy mắt lộra một chút tính toán nham hiểm.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùngcậu được cười như một đứa trẻ, lần cuối cùng cậu được coi mình như mộtcậu bé thiếu niên mới lớn. Sau khi trở về Anh Quốc, cuộc sống của cậu từ đây sẽ chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn, không có sự thật, chỉ có lợi íchlạnh băng và thủ đoạn đen tối không chút tình người.

Tiểu Ngưngkhông nói gì, thầm tự suy nghĩ. Rất nhanh, hốc mắt cô hơi đỏ, ươn ướt.Cô lấy tay giả vờ chải những sợi tóc trước mặt, che dấu đi đôi mắt đầynước của mình, “Thật xin lỗi! Tôi đi trước! ”Nỗi đau trong long khiếnnước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều. Cô không thể không chạy đi trướckhi nước mắt vỡ òa, không thể kiểm soát .

“Ngưng! Em tin rằng chị và cậu chủ sẽ hạnh phúc bên nhau…bởi vì anh ấy rất yêu chị!” Hải Uynhìn theo bóng lưng Tiểu Ngưng đang chạy xa khuất, nhẹ nhàng nói. Cậuthật sự đã xem cô như chị gái của mình.

Vừa mới vào trong biệt thự, đi đến đại sảnh, Tiểu Ngưng chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn một lượt trong đại sảnh không thấy có ai, cô mới lại gần nhấc điện thoại lên: “A lô…”

“Lục Giai Ngưng!? Tại sao lại là cô?” Từ đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói dò hỏi và có phần cay độc.

Trái tim Tiểu Ngưng chợt run lên, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, những ngón tay đã trở nên cứng nhắc: “Tiền…tiểu…thư…”

“Lục Giai Ngưng, lại là cô sao? Thật uổng công tôi tin tưởng cô, không ngờcô lại dám ở chung với anh ấy! Cô đã từng cam đoan thề thốt trước mặttôi như thế nào hả?” Giọng nói của cô ta đầy sự chỉ trích và ai oán.Điều này khiến cho Tiểu Ngưng từ tận đáy lòng cảm thấy áy náy.

“Tôi….” Tiểu Ngưng nghẹn ngào không nói lên lời. Thật sự, chuyện của cô thật đáng cho người ta phỉ nhổ.

## 204. Chương 204

“Tôi cái gì mà tôi! Cô đã biết rõ anh ấy sắp kết hôn với tôi mà vẫn còn ở chung cùng anh ấy hay sao?” Giọng nói củập vẻ của Tiền Lỵ Nhi tràn đẩysự bi phẫn và thống khổ, khiến cho người nghe cảm tưởng như cô ta đangphải chịu một nỗi đau quá lớn.

“Tiền tiểu thư, tôi…. thật sự…không có ý… hôn lễ của cô. Cô là hôn thê… của Đường Hạo, anh ấy …nhấtđịnh… sẽ…. cưới cô…!” Tiểu Ngưng nghẹn ngào đáp lại, đau đớn trong tim,cổ họng cô giống như có cục đá lớn chắn ngang, phải vất vả lắm thì mớinói ra được mấy câu đó,

“Cô nói như thế nào để tôi tin cô đây?Hiện tại rõ ràng là cô đang sống chung với anh ấy! Lục tiểu thư, chẳngnhẽ mỗi câu cô nói với tôi đều là nói dối thôi sao?Cô nói cô muốn có tôn nghiêm, cô nói cô sẽ không phá hủy hạnh phúc của tôi, cô nói cô hoàntoàn không thích anh ấy, cô còn nói cô đã có bạn trai…..” Tiền Lỵ Nhinhắc lại những lời trước kia của Tiểu Ngưng.

“Tôi không quên!Những lời tôi nói đều là sự thật!” Cánh môi Tiểu Ngưng run run, cảm giác áy náy càng lúc càng nhiều lên, nước mắt không ngừng tuôn trào ra bênngoài.

“Tôi nghĩ cô bây giờ chắc đã quên mất rồi, và cô cũng đãchẳng còn muốn có tôn nghiêm cho bản thân mình nữa! Nếu tôi đoán khôngsai, mỗi này được ở chung với anh ấy, cô chắc hẳn vui lắm. Vui đến mứcmà tình nguyện trở thành một cô tình nhân không danh không phận ở chungvới anh ấy, đúng không? Cô nhìn thấy tôi khóc thì vui đến phát điên, cóđúng không, hả?”

“Không! Tôi không có!” Khuôn mặt Tiểu Ngưng đẫmlệ phủ nhận. Cô thật sự không muốn là một người phụ nữ không biết liêmsỉ đi phá hoại gia cang nhà người khác.

“Vậy…. Cô hãy rời khỏianh ấy đi!”. Tiền Lỵ Nhi bắt đầu nói trực tiếp vào vấn đề cô ta muốnnói nhất. Dựa theo lời nói của Tiểu Ngưng, cô ta đã đoán ra Đường Hạovẫn chưa nói chuyện hắn muốn hủy hôn ước. Lộ ra một tia mỉm cười tràophúng, đi theo hắn suốt sáu năm, cô ta đã quá hiểu người đàn ông này.

“Tôi…..!”

Tiền Lỵ Nhi được đà lấn tới, phát ra toàn bộ mọi hỏa giận trong lòng, khíthế áp bức không cho phép Tiểu Ngưng mở miệng: “Cô định nói cái gì? Côcăn bản không có ý định rời khỏi anh ấy có đúng không? Cô ước gì được ởbên anh ấy có phải không? Cô muốn cướp đi hạn phúc của tôi có đúngkhông, hả?”

“Không phải! Cô hãy nghe tôi nói! Tôi không có!” Nóng lòng muốn phản bác lại, Tiểu Ngưng quên cả khóc, chỉ nắm chặt ống ngheđiện thoại: “Tôi không phải là không muốn đi mà là Đường Hạo không chotôi đi! Tôi thật sự có ý muốn rời đi!”

Lời vừa dứt, quả nhiên Tiền Lỵ Nhi đã dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó lại thử dò hỏi: “Cô nói Đường Hạo không cho cô đi!?”

“Ừ!” Cô nhắm mắt, trầm mặc vài giây đồng hồ lại tiếp tục khẩn trươngnói tiếp: “Hiện tại tôi muốn đi cũng không thể đi được. Nếu cô có thểgiúp tôi…. Tôi thật sự muốn rời khỏi hắn!”

“Cô nói thật chứ?”Cô ta không tin, hỏi lại.

“Đúng vậy! Lời tôi nói đều là sự thật!” Tiểu Ngưng gật mạnh đầu. Kỳthật, người bây giờ có thể giúp cô trốn thoát khỏi đây có lẽ chỉ có mộtmình Tiền Lỵ Nhi: “Nếu như cô muốn tôi rời khỏi Đường Hạo thì xin hãygiúp đỡ tôi. Tôi muốn trốn ra nước ngoài!” Hiện tại, Lương Bân ở đó đãcó công việc, nếu ra nước ngoài ít nhất còn có người giúp đỡ cô. Thếgiới rộng lớn như vậy, Đường Hạo muốn tìm cô cũng rất khó.

Saukhi suy tính vài giây, Tiền Lỵ Nhi nói: “Được! Tôi sẽ giúp cô thu xếpthủ tục xuất ngoại! Hy vọng cô sẽ làm như lời cô nói, tôi sẽ chuẩn bịthỏa đáng cho cô. Nhanh nhất nếu có thể!”

“Tôi biết chỉ có cômới giúp được! Tốt rồi! Tôi nhất định sẽ rời đi!” Tiểu Ngưng cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh như trước, cố gắng đè nén những tiếng nức nởnghẹn ngào và nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

“Tốt lắm! Tôi sẽ nghĩ biện pháp để làm hộ chiếu ra cho cô! Sau đó tôi sẽ giúp cô rời đi!”

“Được!” Tiếng “được!” này Tiểu Ngưng phải dùng toàn bộ sức lực còn lạitrong cơ thể mình để bật ra. Cúp điện thoại xong, cả người cô co quắplại nằm rúm ró trên ghế sa lon.

Gương mặt trắng bệch hoàn toànkhông có tia huyết sắc nào, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, giống nhưmột màn mưa xối xả không có điểm ngừng càn quét xuống cánh hoa xinh đẹp. Cố gắng chống cự cũng không còn một chút khí lực để tiếp tục sống.

Lục Giai Ngưng yên lặng, lau khô nước mắt trên mặt. Cho dù cô lưu luyến đến đâu thì cuối cùng vẫn nhất định phải ra đi.

Đây là vận mệnh của cô! Số mệnh mới khổ làm sao! Cho dù dùng mọi cách chống cự cũng không thay đổi được số mệnh này.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đáng chết! Cha nhắc nhở hắn phải trấn an hội đồng cổ đông của tập đoàn làhoàn toàn có lý. Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến bọn họ phảitâm phục khẩu phục. Họ cần lợi ích, hắn phải lấy tốc độ tăng trưởng củacông ty và giá cả cổ phiểu để thuyết phục họ.

Cho nên việc cầuhôn Tiểu Ngưng có lẽ phải chờ đến lúc thích hợp hơn bây giờ. Hút lấyđiều thuốc lá, Đường Hạo tự nhắc nhở bản thân mình đạo lý dục tốc bấtđạt.

\*dục tốc bất đạt: ý nói nóng lòng sẽ làm hỏng việc.

Đô…Đô…Đô..

Tiếng chuông điện thoại nội tuyến cắt đứt dòng suy nghĩ của Đường Hạo. Hắnvươn tay ra, ngón tay đè xuống phím điện thoại: “A lô!”

“Tổng tài! Lương Bân tiên sinh muốn gặp ngài!” Tiếng thư kí nghiêm túc, bài bản truyền đến từ đầu kia điện thoại.

Lương Bân!? Hắn tại sao lại trở về? Hắn đến đây làm gì? Lông mày Đường Hạo chau lại, thấp giọng đáp lại : “Để anh ta vào!”

Cửa văn phòng được đẩy ra, dưới sự hướng dẫn của cô thư ký, Lương Bân một thân tây trang tiến vào trong phòng.

“Xin chào! Không biết hôm nay Lương Bân tiên sinh đến đây vì chuyệngì?” Đường Hạo không đứng dậy, cũng không có vươn tay ra, chỉ ngổi yêntrên ghế làm việc của mình. Hắn nhìn vào chiếc ghế đối diện, ý bảo Lương Bân ngồi xuống đó.

Đôi mắt sắc bén nhìn quét Lương Bân, ĐườngHạo đang thầm suy đoán xem có phải lần này Lương Bân đến đây để tuyênchiến giành lấy Lục Giai Ngưng hay định xin hắn buông tha cô, để haingười bọn họ đến với nhau?

Nhưng, cho dù có như thế nào thì Đường Hạo hắn cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Lớn hơn Đường Hạo vài tuổi, nên Lương Bân có vẻ hiểu chuyện, rộng lượng hơn Đường Hạo: “Chào cậu! Cậu cũng không cần phải để tâm nhiều. Tôi đến đây chỉ là muốn gặp Lục Giai Ngưng một lần, sau đó tôi sẽ mang con gái củamình đi!”

Một đáp án mà không hề nghĩ đến, Đường Hạo cảm thấykhông yên. Hắn ngồi thẳng lưng, nhìn Lương Bân, hỏi: “Anh nói cái gì?Anh muốn dẫn Nhị Nhị đi?”

Lương Bân cười nhạt một tiếng, nóichuyện thản nhiên: “Đúng vậy! Đó là chuyện đương nhiên, đừng quên tôi là cha ruột của Nhị Nhị. Trước kia vì ra nước ngoài vội quá, công việc lẫn cuộc sống của tôi lúc đó không ổn định nên mới nhờ Giai Ngưng chăm sóchộ Nhị Nhị. Bây giờ, mọi chuyện cũng đã ổn rồi, tất nhiên là tôi phảiđón con gái mình đi cùng!”

“A!..” Đường Hạo bỗng nhiên buồnmà không biết vì sao lại cảm thấy buồn như thế. Hắn như mất đi sức lực,dựa vào ghế sô pha, nghĩ đến Nhị Nhị. Nhị Nhị… cái con bé điên kia, đểcô bé đi, hắn thật sự không nỡ.

Nhưng hắn cũng không có lý do gì để không cho Lương Bân đem Nhị Nhị đi. Bởi vì, Lương Bân là cha ruột của cô bé.

“Hiện tại, tôi không liên lạc được với Tiểu Ngưng cho nên mới mạn phép đếnđây làm phiền Đường tổng, thuận tiện cũng muốn nhờ Đường tổng liên lạcgiúp với Tiểu Ngưng!” Lương Bân cố ý tìm đến Đường Hạo, bởi vì trước đóTiểu Ngưng đã gọi điện qua. Đường Hạo hiện tại đang giam lỏng cô, khôngcho cô tiếp xúc với bên ngoài.

Cho nên, hắn mới giả bộ không liên lạc được với Tiểu Ngưng, giả bộ như không biết con gái của mình khôngcó ở bên cô mà đến đây tìm Đường Hạo.

Đường Hạo suy nghĩ một lát, sau đó hắn mới gật gật đầu nói: “Được rồi! Chúng ta hẹn nhau lúc nàođó, tôi sẽ mang con gái anh cùng Lục Giai Ngưng đến để các người gặpnhau!”

“Cám ơn!”Lương Bân trầm ổn cười.

## 205. Chương 205

“Cái gì? Lương Bân đã trở về rồi sao?”Tiểu Ngưng kinh ngạc. Trước đó, cô đã từng liên lạc một lần với Lương Bân, xin anh trở về mang Nhị Nhị đi, nhưng sau đó lại không thể liên lạc được nữa nên giờ cô cũng không hềbiết hắn đã trở về.

“Đúng vậy! Hôm nay, hắn đã tới gặp tôi! Hắnbây giờ đã phát triển công việc không đến nỗi tệ lắm, cho nên trở về đểchuẩn bị mang Nhị Nhị đi!” Đường Hạo nói bằng giọng có vẻ buồn bực.Không hiểu sao chuyện này khiến hắn không vui vẻ chút nào.

Vừanghĩ tới sau này có thể sẽ không còn nhìn thấy con bé điên điên kia,không được nghe nó đánh đàn, tiếng đàn nghe rất hay, không còn được nhìn thấy nó nhảy múa thì Đường Hạo cảm thấy trong lòng trùng xuống vàiphần: “Nếu như Lương Bân cứ để Nhị Nhị ở lại bên em, chúng ta giúp anhta chăm sóc nó thật tốt, như vậy cũng không tệ phải không?”Theo thóiquen, bàn tay hắn phủ lên vùng ngực mềm mại của cô, tự nhiên như thể đặt tay lên ngực mình.

Tuy hiện tại hắn cũng không có ý gì, nhưngnơi mềm mại cao ngất đó của cô dưới sự đụng chạm của bàn tay đó có chútngại ngùng: “Đường Hạo, anh đừng có như vậy!” Tiểu Ngưng đẩy bàn tay hắn ra, hờn dỗi nói.

Đường Hạo giống như không nghe thấy cô đangkháng cự, ôm lấy cô trong lồng ngực mình, nỉ non bên tai cô: “Ngưng! Emthử nói chuyện với Lương Bân xem. Nói với anh ta để chúng ta chăm sóccho Nhị Nhị, như vậy anh ta đi tìm bạn gái mới cũng dễ dàng hơn. Có NhịNhị bên cạnh không phải là rất ảnh hưởng sao?”

“Cái nàykhông được!” Tiểu Ngưng né đầu, tránh sự tiếp xúc với hắn, vội vàng nóithêm: “Dù sao Nhị Nhị cũng là con gái anh ấy mà!”

Trong lòng Tiểu Ngưng thì lại khổ sở than vãn. Nhị Nhị nếu không đi thì làm sao cô có thể thoát đi được.

“Đúng vậy, tôi cũng đâu có nói cô bé không phải con của anh ta đâu. Chúng tagiúp anh ta chăm sóc con, thuận tiện cho Dương Dương một người bạn chơicùng, không tốt sao?” Đường Hạo nhịn không được bắt đầu suy nghĩ sâu xahơn, muốn tìm cho Dương Dương một cô dâu tương lai.

“Anh…” Tiểu Ngưng nhìn bộ dạng có chút khờ dại của hắn, cười cười nói: “Anh định chuẩn bị nuôi con dâu nuôi từ bé sao?”

Đường Hạo khẽ nhếch môi, chớp chớp mày rậm. Hắn cũng không ngại nói ra: “Cógì không được? Nếu con chúng ta yêu mến Nhị Nhị thì tôi cũng đang địnhlàm như thế!”

“Anh!” Tiểu Ngưng nhìn bộ dạng của hắn vừamuốn giận lại vừa muốn cười: “Đừng có ở trước mặt con mà nói những lờilung tung như thế này! Nó vẫn còn nhỏ! Tôi không muốn nó còn nhỏ mà đãphải biết quá nhiều! Hãy để nó là một đứa trẻ bình thường, ngây thơ nhưbao đứa bé khác! ”

“Ha ha!” Đường Hạo cười khẽ một tiếng. Lầnnày, vẻ mặt hắn mập mờ, bàn tay thăm dò phía bên trong, chạm vào da thịt mềm mại của cô.

“Ư…!” Một cảm giác nóng bỏng truyền đến bụng,khiến đôi môi mỏng của cô đỏ phát ra tiếng rên nhẹ: “Anh…. Đừng có làmloạn được không?!” Bàn tay nhỏ bé đè bàn tay của hắn xuống, cái mũi nhỏnhăn lại.

“Ha ha… Tôi có làm loạn gì sao? Tôi chỉ cảm thấy chuyện mình làm rất đứng đắn! Em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con traitôi, chuyện tôi đang làm là chuyện rất hợp tình hợp lý!” Hắn dõng dạcnói, đồng thời cũng đưa môi mỏng xuống, dùng sức cắn mút lên chiếc cổtrắng ngần của cô.

“Anh..!” Không kịp thở, cô biết rõ mình không có khả năng thoát khỏi hành động “đứng đắn”đó của hắn.

Một tiếng thở dài phát ra từ miệng cô, tròng mắt cô rơm rớm nước mắt: “Tôithực sự rất sợ, sợ về sau Dương Dương sẽ học những tính xấu của anh!” Cô rất sợ con mình sẽ giống như ba của nó, làm cho người con gái yêu mìnhphải thương tâm.

“Ha ha..!” Đường Hạo đắc ý cười cô, hắn ngẩngđầu, ngón tay càng lúc càng tà ác, gặm nhấm lên xương vai của cô, ở mộtbên lẩm bẩm: “Học cái xấu? Xấu ở phương diện nào? Kết giao với phụ nữsao? Ha ha ha! Tôi thật sự rất hy vọng đến lúc con trai mình mười bảymười tám tuổi thì ôm về một đứa bé và nói rằng đó là con của nó! Haykhông?”

“Anh… Anh… Thật đáng ghét! Không thể dạy con như vậy!Đừng có mà….!” Tiểu Ngưng lo lắng hô lên. Cô sẽ rời khỏi đây, và ngườicô quan tâm nhất chính là Dương Dương. Phải rất nhiều năm sau nữa thì cô mới lại được nhìn thấy nó. Lúc đó, cô hy vọng nó trở thành một ngườiđàn ông chân chính.

Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể của cô, điđến bên chiếc giường lớn. Hắn áp khuôn mặt mình lên trên gò má nóng hổicủa cô, nhẹ nhàng liếm lên sống mũi thẳng, rồi mở miệng nói: “Vì sao lại không thể? Em lúc mười bảy tuổi trở thành người phụ nữ của tôi, mườitám tuổi thì sinh con cho tôi! Em cho rằng con của tôi sẽ kém tôi sao?Ha ha ha, tôi thì nghĩ rằng chúng còn trưởng thành sớm hơn chúng tađấy!!”

“Anh … Anh … Anh… Đừng nói những lời lung tung! Đángghét!” Lúc này khuôn mặt Tiểu Ngưng không chỉ đỏ mà thực sự giống như bị thiêu đốt. Rõ ràng là đang nói chuyện của con, tại sao lại đổ ngược lên người cô?

Hắn chậm rãi hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô, khuônmặt hắn rất vui vẻ: “Tôi nói đều là sự thật! Chẳng nhẽ em chỉ “cho phépchâu quan đốt lửa mà không cho phép dân chúng đốt đèn\*”!!”

“Đúnglà nước đổ lá khoai! Không nói chuyện với anh nữa!” Tiểu Ngưng muốn từdưới thân hắn bật dậy nhưng lại bị hắn đè ép không thể động đậy.

“Vì sao lại không cho tôi nói tiếp? Anh nghĩ con chúng ta sẽ còn sớm hơn so với chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ trở thành ông nội bà nội trẻ tuổinhất! Bọn chúng kết hôn sớm sau đó sẽ sinh cho chúng ta vài đứa cháutrai cháu gái!” Tâm nguyện lớn nhất của hắn có lẽ chính là đến năm bốnmươi tuổi sẽ được lên chức ông nội.

Đúng vậy! Kỳ thật để hoàn thành cái tâm nguyện lớn nhất đó căn bản không có gì là khó khăn.

“Anh nói chuyện càng lúc càng kỳ cục! Đường Hạo, tôi nói cho anh biết anhkhông thể dạy dỗ Dương Dương học những cái xấu như vậy! Nếu anh mà dạynó, tôi nhất định không để cho anh yên!” Tiểu Ngưng dùng sức đánh vàolồng ngực của hắn, nước mắt lại rơi lã chã.

“Đây là chuyện tốtmà! Ơ kìa! Tại sao em lại khóc?” Đường Hạo kéo nhẹ khóe miệng cô rồi mỉm cười vài tiếng, đưa ngón tay lên lau đi những giọt nước mặt cho cô.

“Chuyện tốt !? Trên đời này chẳng có ai nói như thế cả. Không có ba mẹ nào lạimong muốn con mình mới có mười mấy tuổi đã trở thành một người cha. Chỉcó kẻ gia trưởng mới nghĩ như thế!” Hắn nói thế định dỗ cô sao? Muốn côthương tâm thêm thì có. Còn lâu cô mới tán thành suy nghĩ kia. Hiện tại, cô thật sự rất lo lắng.

Dương Dương của cô!

Dương Dương của mẹ! Mẹ không thể ở bên, nhìn con khôn lớn trưởng thành nữa rồi!

Đường Hạo nhìn cô, nước mắt cô đang rơi như mưa. Hắn không hiểu tại sao côlại khóc, chuyện này không phải là chuyện tốt hay sao? Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, nghi hoặc hỏi: “Ngưng!Em làm sao vậy?! Chúng ta bây giờ chỉ là đang giả dụ tương lai Dương Dương sẽ sớm đem cháu về cho chúng ta ẵm thôi mà! Đây đâu phải là thật!”

Tiểu Ngưng nghe hắn hỏi thìthoáng cái đã ngưng khóc nức nở. Cô thấy mình quá nhạy cảm: “Anh… Từ sau này xin đừng nói lung tung như thế là được rồi! Tôi rất sợ Dương Dươngsẽ giống như anh, trở nên hư hỏng!”

“Anh mà là kẻ xấu sao?”ĐườngHạo bất mãn với lí lẽ của cô. Nhìn người dưới thân mình, hắn hạ thủkhông lưu tình, sát sao hỏi: “Em nói anh xấu xa ư? Xấu chỗ nào?”

## 206. Chương 206

“Ha ha ha…!” Tiểu Ngưng vừa cười vừa giãy giụa, tránh bàn tay hắn đanggãi trên người cô: “Đừng! Đừng làm loạn!Ha ha ha! Đừng mà! Anh không xấu ! Anh không xấu chỗ nào cả, được chưa?”

Những ngón tay mảnh khảnh đẩy ngực của hắn ra, không thể không cầu xin hắn dừng lại.

Hai má Tiểu Ngưng vì cười mà nhuộm thành hai đóa hoa màu đỏ làm say lòngngười. Lúc này, tâm tình cô cũng buông lỏng, lơ đãng lại nở một nụ cườitươi cực kỳ.

Hai con ngươi của Đường Hạo nhìn càng lúc càng thâmtrầm, chìm đắm trong vẻ đẹp mị hoặc của cô. Bàn tay hắn từ dưới nách của cô không tiếp tục gãi tiếp mà tiến lên giữ lấy, lôi kéo quần áo trênngười của cô.

“Đừng mà! Vẫn còn chưa đến tối!” Cô lắc đầu tỏ ý ngăn cản yêu cầu của hắn.

Đường Hạo cắn nhẹ lên chóp mũi của cô, bàn tay vẫn không ngừng thực hiện động tác đang làm: “Em thừa hiểu chuyện này không phải chỉ buổi tối mới cóthể làm được! Chúng ta đều có thể tùy lúc, tùy nơi..!”

Lời vừa dứt thì hắn cũng cởi lớp áo trên người cô ra.

“Anh…. Thật đúng là đồ háo sắc!” Tiểu Ngưng chỉ có thể đỏ mặt phối hợp cùng với hắn.

Bỏ đi, dù sao thì cô cũng muốn! Bây giờ, tại sao lại không thể hưởng thụcảm giác được hắn yêu thương? Một lần cuối cùng cảm thụ được tình cảmmãnh liệt mà hắn dành cho cô.

Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưng buông lỏng, tự bản thân cô phải hưởng thụ toàn bộ đoạn thời gian này, triệt để điên cuồng đi theo hắn.

Cô đột nhiên vặn vẹo thân thể mình, hai tay vòng qua cổ hắn. Những ngón tay mềm mại vuốt ve tấm lưng vững chãi của hắn.

Toàn bộ máu đang chảy trong người Đường Hạo sôi trào, giọng nói của hắn khàn khàn: “Em đang đùa với lửa đấy!”

“Đùa với lửa là như vậy sao?” Cô tỏ vẻ vô tội nhìn hắn, ngón tay chỉ chỉ vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Ngón tay cô chu du trên từng tấc da thịtcủa hắn khiến hắn run rẩy liên hồi.

Tim của hắn đập nhanh, co rút. Hắn bật dậy, tiếng hít thở khô khốc.

“ Ha ha…!” Nhìn thấy hắn không khống chế nổi bản thân, cô bất giác bật cười khanh khách.

“Tôi sẽ cho em biết đùa với lửa là như thế nào!” Môi của hắn khống chế đôi môi cô, triền miên không dứt.

Cô theo bản năng trèo lên người hắn. Bờ môi nhiệt tình đáp lại nụ hôn củahắn. Hắn thở dốc vì kinh ngạc. Trời ạ! Hắn không nghĩ cô sẽ chủ động táo bạo như vậy!

Tim của cô đập mạnh, không rõ nhịp. Hai má như có lửa bên trong, đỏ tươi vô cùng.

Hắn mãnh liệt hôn lấy cô. Hôn cô nhiệt tình đến mức quên đi phương hướngĐông Tây Nam Bắc. Mọi ý thức của hắn bây giờ chỉ chìm đắm trong hố bùnxuân tình nhiệt liệt này.

Một vùng phong tuyết thật đẹp. Hắn hôntrên chiếc cổ trắng của cô, gấp gáp hôn lấy một đường dài, để lại nhữngdấu hôn đậm nét. Nụ hôn di chuyển đến vùng ngực cao ngất của cô, khiếncô thở dốc liên tục.

Cô uyển chuyển ngâm nga làm cho hắn cười đến mười phần tà mị. Bàn tay kia không an phận tiến nhập xuống sâu vào trong quần cô.

Cô thật sự rất nhạy cảm! Hắn sờ đến lớp quần lót bên ngoài đã thấm mộttầng chất lỏng ẩm ướt, đầu ngón tay tiến sâu hơn vào bên trong nơi tưmật.

“Ư…a…!” Cô cong người lên, nghênh đón hắn. Trong miệng phát ra những tiếng ngâm thỏa mãn, thích thú.

Hắn véo nhẹ hoa tâm. Cô nhịn không được, toàn thân run rẩy.

Một làn chất lỏng ướt át ào ạt chảy ra từ trong cơ thể của cô, thấm ướt cả đầu ngón tay của hắn.

Hắn lại cười tà mị, ngón tay thấm đẫm chất lỏng nâng lên, đưa tới trước mặt cô. Ngón tay đó chậm rãi đưa lên gần miệng cô, hắn chơi đùa chậm rãi,vỗ về, vẽ nhẹ lên bờ môi đỏ của cô.

“Không cần! Thật khó ngửi!” Tiểu Ngưng nhăn mày khó chịu, đưa tay muốn lau đi.

Hắn một tay đem tay của cô áp chế ra phía sau lưng, lắc đầu nói: “Không! Một chút cũng không khó ngửi! Hơn nữa, ăn rất ngon!”

Nói xong, hắn cúi xuống hôn, nuốt lấy cánh môi của cô. Phảng phát giống ănhương vị trên người cô mới là món ngon nhất trần gian.

Mặt TiểuNgưng đỏ bừng lên. Cô nhìn theo tuấn nhan của hắn, học theo bộ dạngtrước kia của hắn mà nói: “Anh đối với những người phụ nữ khác cũng nhưthế này phải không?” Cô không thích hắn làm như vậy với những người phụnữ khác. Chỉ nghĩ đến việc hắn đã từng làm như thế này với ai đó thì tâm tình thiện lương vốn có của cô giống như có ai cầm dao cứa vào, đauđớn, phảng phát như trái tim mình đang chảy máu ra bên ngoài.

“Ngu ngốc! Tôi chỉ đối với em duy nhất như thế này thôi! Tôi là kẻ vô cùngthích sạch sẽ, em nghĩ rằng tôi là miệng thùng rác hay sao?” Hắn mangtheo tức giận trừng phạt cô, ở trên người cô càng lúc càng găm nhấm.

Vin lên tấm lưng của hắn, cô nâng cánh môi lên mỉm cười một cái. Đống thời, từ đôi mắt của cô lăn xuống hai giọt nước mắt giống như hai viên ngọctrai.

Đủ rồi! Đủ rồi! Hắn đã cho cô đủ nhiều rồi! Có phải cô cũng nên biết dừng lại hay không?

“Ngưng! Em phải biết rõ một điều. Em là người phụ nữ duy nhất tôi thân mật.Tôichỉ biết hôn lên môi em, hôn lên ngực em… Duy nhất chỉ có một người, đólà em!”

Ngón tay hắn thô lỗ di chuyển theo đường cong trên cơ thể của cô, nhanh chóng chạm đến nơi tư mật kia: “Tôi chỉ biết hôn một mình em, trong lúc này….”

“Ừ!” Cô nhịn không được mà phát ra những tiếng rên điên cuồng, yêu kiều.

Dọc theo cánh hoa hồng đỏ ướt át, hắn cúi nhẹ xuống hôn lên môi cô rồingẩng lên nhìn cô: “Ngưng! Em đừng nghĩ tôi là kẻ có khẩu vị tốt! Vị trí này, tôi chỉ hôn có hôn có một mình em! Em khiến tôi cam tâm tìnhnguyện vứt bỏ cho cái tính ưa sạch sẽ, khiến tôi điên cuống chỉ muốn hôn em!”

“Hạo!” Tiểu Ngưng bị từng câu “tôi chỉ hôn có một mình em” mà kích động nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đường Hạo tách đôi chân của cô ra, vùi mặt vào giữa hai chân cô rồi ngẩng lên nhìn cô nói: “Ngưng! Em phải nhớ kỹ! Đối với em tôi mới như vậy!”

Nói xong, gương mặt hắn vùi sâu vào… nơi có vết sẹo.

“Ư…!” Khi đầu lưỡi của hắn hạ xuống, thân thể của cô như thủy xà giãy dụa.

Dưới bụng chưa bao giờ lại nóng bỏng thiêu đốt như lúc này, cô chỉ muốn đem hết nhiệt tình này phóng ra bên ngoài.

Mà hắn giống như kẻ đi trên sa mạc lâu ngày đói khát. Hắn nuốt lấy toàn bộ nước ở nơi tư mật của cô, hành động này khiến cho cô càng thêm ướt átlan tràn.

“Em đã chuẩn bị xong?” Hắn ở giữa hai chân cô, ngẩngđầu lên hỏi. Kéo khóa quần xuống, phóng thích tấn mãnh giống như mãnh hổ xông ra, áp chế rong ruổi trong cơ thể của cô.

“A… Nhẹ một chút… Hạo!” Cô liều lĩnh phối hợp với hắn, hai chân vòng lên quấn chặt lấyhắn. Cô không hề giữ lại chút gì mà kính dâng lên tất cả.

“Ừ!Ngưng! Em thật giỏi!” Hắn thật sự chưa bao giờ tìm được khoái cảm thỏamãn như hôm nay. Hắn cuồng nhiệt muốn giữ lấy, xé nát cơ thể của cô.

Tiểu Ngưng nhắm chặt hai mắt nhuốm màu ly biệt. Cô phải nhớ kỹ từng phúttừng giây này được cùng hắn ở chung. Cô muốn khắc sâu vào trong tim, cảđời cũng không thể quên được.

Thân thể của hắn vội vàng đưa đẩymạnh mẽ, hận không thể đâm thủng cô. Nhiệt huyết của hắn phun trào, bắnvô số vào cơ thể cô.

## 207. Chương 207

 cố tình dựa thân người mềm oặt vào Tiểu Ngưng, reo lênnhư một cái chuông nhỏ:”Cháu nhớ dì, rất nhớ dì, đều là tại chú đángghét của cháu không cho cháu gặp dì, cũng không cho cháu số điện thoạicủa dì!“

Tiểu Ngưng nhìn gò má Nhị Nhị, biểu lộ rõ ràng từng lời phàn nàn của cô bé làm cô cũng cảm thấy thích thú.

Cô nặng nề tựa gò má vào bím tóc đang đong đưa của Nhị Nhị:”Đúng vậy, dìcũng đã nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là do tên chú đáng ghét kia !”

Sau khi bị cô bé gọi là “chú đáng ghét” trước mặt cô, người bạn nhỏ nàydùng chữ “đáng ghét” để miêu tả về mình, hắn không nỡ tức giận mà cònđưa ánh mắt vừa dịu dàng vừa yêu chiều nhìn cô bé.

Hắn chuyển ánh mắt sang khuôn mặt xinh đẹp của cô, còn cô thì nhìn chăm chú vào khuônmặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé, trong mắt bao phủ một làn sương mù, che giấu đi tất cả cảm xúc,Tiểu Ngưng nghẹn ngào hỏi cô bé:”Tại sao cháulại ghét chú ấy?”

“Dì muốn nghe cháu nói thật chứ?” Nhị Nhị ngước mắt lên, chớp chớp hỏi.

”Ừ, dì chỉ muốn nghe sự thật, không muốn nghe nói dối.” Tiểu Ngưng gậtmạnh đầu, nhấn giọng, ánh mắt không ngừng xẹt qua kẻ đối diện.

Trước không cần hiểu con tiểu quỷ này có thích thú với những cuộc tình dâydưa của hắn không, nhưng giờ không thể phủ nhận rằng hắn cũng đang rấtmuốn biết. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhị Nhị, gương mặt trở nên cứng ngắcchờ đợi.

Nhị Nhị gãi đầu hết nhìn sang dì rồi lại ngó sang chú,một hồi lâu sau mới chậm rãi nói:”Cháu rất yêu quý chú ấy, chú ấy đốivới cháu rất tốt.”

Tiểu Ngưng có chút kích động mỉm cười ôm chặt Nhị Nhị vào trong lòng.

Đường Hạo vươn cánh tay dài qua bàn ăn nhéo nhẹ một cái vào cái mũi nhỏ củacô bé: “Xem ra tiểu quỷ nhà ngươi vẫn còn có lương tâm lắm, chú sẽ ghinhớ chuyện này!”

Nhị Nhị chớp chớp mắt hiếu kì hỏi:”Tại sao lạihỏi cháu như thế? Không phải hôm nay chú cho cháu gặp dì chính là đểchúng ta sau này có thể sống cùng nhau sao?”

Trước đây, chú đã từng nói với mình là nếu mình ngoan ngoãn thì sẽ đưa mình đến sống ở biệt thự cùng với chú và dì mà!

Đang trong lúc Nhị Nhị nghi ngờ thì một thanh âm ôn hòa bất ngờ vang lên:”Nhị Nhị của ba,bảo bối của ba!”

Nhị Nhị quay lại. Cô bé nhìn thấy ba của mình, ngay lập tức lao đến ômchầm lấy ba rồi reo hò: “Ba !Ba về từ khi nào thế? Nhị Nhị rất nhớ ba!”

Lương Bân hôn lấy hôn để con gái, cũng đồng thời tiếp nhận những cái hôn lêntrán từ cô bé. Nhị Nhị bắt đầu nức nở kể lể:”Cha biết không, đêm nào con cũng nằm mơ ba kể chuyện cho con, còn hôn vào trán con nữa, nhưng cứđến đó là con lại tỉnh.”

Đôi mắt to của Nhị Nhị nhanh chóng đỏlên, đầu mũi cũng theo đó mà ửng hồng, cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ nhẹ vào gò má cha như muốn chứng thực đây không phải là mơ: “Ba đừngbao giờ đi xa con nữa nhé!”

Nhìn bộ dạng khổ sở,nước mắt tèm lemkhắp mặt nhưng miệng vẫn tươi cười của cô bé, Lương Bân cũng không kìmđược, nước mắt dâng lên trong hốc mắt:”Ừ, từ bây giờ, cho dù ba có điđâu cũng nhất định sẽ mang con đi theo.”

“Vâng! Vâng! Con muốn được sống cùng với ba! Sống với ba!”

Nhìn cảnh Nhị Nhị thân mật quấn lấy Lương Bân, trong lòng Đường Hạo lại nổilên sự ghen ghét, đố kị,càng lúc càng căm tức Lương Bân hơn.

Hắncứ ngỡ Nhị Nhị đã có thể tiếp nhận hai người chú dì này mà chịu sốngcùng, ai ngờ hóa ra đối với cô bé vẫn còn có một người quan trọng hơnhết thảy.

Tiểu Ngưng kìm nén cảm xúc rất nhanh, nhẹ giọng chào hỏi Lương Bân:”Anh trở về từ khi nào thế ạ?”

Lương Bân đưa tay lên lau nước mắt nói:”Tiểu Ngưng, cảm ơn em và Đường tiên sinh bấy lâu nay đã luôn chăm sóc cho Nhị Nhị!”

”Không cần cảm ơn, Nhị Nhị đáng yêu như vậy,chúng tôi đều sẵn sàng chăm sóc cho con bé.” Đường Hạo rất không vui nói. Hắn bỗng cảm nhận ra làmình đã phản ứng thái quá, rõ ràng đó là con gái người ta cho dù cô bécó thân thiết với hắn đi chăng nữa, nhưng chứng kiến cảnh này lại làmhắn mất hứng.

Nhị Nhị vùi đầu trong ngực của ba mình, không thèm nhìn Đường Hạo, cũng chỉ ngẫu nhiên lướt qua dì một chút.

Nhị Nhị đột nhiên xem mình như là người xa lạ khiến cho Đường Hạo vô cùngkhông thoải mái. Hắn cầm một ít hoa quả giơ đến trước mặt Nhị Nhị.

Nhị Nhị có vài phần thẹn thùng quay đầu đi như không nhìn thấy hắn.

“Nhị Nhị như vậy là vì đang xấu hổ đó, có ba cô bé ở bên cạnh nên không nỡbuông ra.” Tiểu Ngưng vội mỉm cười giải thích với Đường Hạo.

“À…”, Tuy ứng khẩu để người khác nghĩ là mình đang nghe nhưng trong lòng hắn lại bị tổn thương.

Thật không ngờ chỉ một cô bé con như thế mà lại có thể làm tổn thương ngườikhác. Lúc trước chỉ có mặt hai người thì cô bé thân thiết chơi đùa,trưng ra bộ mặt tươi cười, có lúc cao hứng thì tặng hắn một nụ hôn.

Thế mà bây giờ, khi cha vừa xuất hiện thì ngay lập tức coi như không quen biết mình.

“Một lần nữa cảm ơn hai người trong suốt thời gian qua, giờ tôi sẽ đưa NhịNhị đi.” Lương Bân hàn huyên vài câu rồi ôm Nhị Nhị đứng lên.

Tiểu Ngưng bước lại trước Nhị Nhị, hôn lên trán cô bé:”Cháu phải nhớ dì đấy nhé!”

“Vâng,cháu sẽ nhớ.” Nhị Nhị gật gật đầu, trong đôi mắt hồng lại toátlên nước mắt, “Tuy dì không làm mẹ của cháu được nhưng từ giờ trong lòng cháu dì đã là mẹ rồi, cháu sẽ quay lai thăm dì.”

“Ừ, cháu nhớ phải ngoan ngoãn không được làm phiền ba cháu ,có biết không?” Tiểu Ngưng lo lắng dặn dò.

“Vâng, cháu biết, cháu còn phải luyện chơi đàn thật nhiều để sau này có thể trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano nổi tiếng!“

”Ừ, cháu ngoan lắm.”

“Vậy nhé, tạm biệt.Hẹn gặp lại sau.” Lương Bân khách khí chào, cũng không nhìn Tiểu Ngưng lâu.

Lúc Nhị Nhị vì sắp bị ba đưa đi, bấy giờ cô bé mới quay lại nhìn Đường Hạo, vẫy vẫy bàn tay nhỏ:”Cháu cũng sẽ nhớ chú, sẽ luôn nghĩ về chú nữa!”,nói xong cô bé quay nhanh đi.

Chỉ mấy câu nói của Nhị Nhị thôicũng đủ khiến cho Đường Hạo kích động đến mức mắt mở lớn nhìn TiểuNgưng, giọng khô khốc: “Nhị Nhị nói sẽ nhớ đến anh.”

## 208. Chương 208

Tiểu Ngưng chắp hai tay lại đưa lên trước ngực cảm tạ trời đất đã để cho Lương Bân sớm đến đón Nhị Nhị đi, đây chính là lúc cô có cơ hội để trốn khỏi đây.

Cầu xin ông trời! Lần này hãy giúp con thành công!

“Người thì tiều tụy thế kia mà còn đứng đó cầu nguyện cái gì thế?” Đường Hạobước vào trong phòng, nhíu mày nhìn cô đang đứng bên cửa sổ hỏi.

Tiểu Ngưng vội bỏ tay xuống,xoay người lại:”À, không có gì.Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi.”

Nhìn bộ dạng tay chân lúng túng của Tiểu Ngưng, Đường Hạo không hài lòng, đoán thử:”Là đang cầu nguyện cho Lương Bân sao?”

“Tôi có sao nói đó! Anh đừng có mà nghĩ lung tung.” Tiểu Ngưng thần sắc bốirối, mặt trắng bệch không còn một giọt máu vội vàng thu xếp đồ đạc.

Đường Hạo tiến đến ôm lấy thân thể cô tiếp tục phách lối nói:”Không có? Anhthấy em sau khi Lương Bân rời đi, thần trí có chút không tập trung!” Cảđêm qua hắn cũng chỉ vì suy nghĩ đến chuyện này mà không yên lòng, chỉlà hiện tại không muốn nghĩ đến mà thôi.

Cho dù thế nào thì Lương Bân đã đến và dẫn con anh ta đi rồi, điều đó cho thấy anh ta cũng đãkhông có hi vọng gì ở Tiểu Ngưng nữa.

Hắn sẽ cho cô thời gian để thích ứng dần,không nóng vội bắt ép cô điều gì.

“Tôi không có nghĩ gì cả,tôi đã bị anh khống chế thế này rồi thì đâu còn sức lực và tư cách gì mà nghĩ đến người nhà chứ.” Tiểu Ngưng cong môi lênnói với vẻ đầy oán giận càng làm cho câu nói này của cô trở nên chânthực và đầy trọng lượng.

“Ha ha,anh hiểu được điều đó.” Đường Hạo rốt cục cũng bị bộ dạng đáng yêu của Tiểu Ngưng làm cho bật cười, xoayngười cô lại đối diện với hắn,vẻ mặt tham lam:”Ngưng,chúng ta sinh mộtđứa con gái đi được không?Anh muốn có một đứa con gái giống em, sau đóchúng ta có thể cho nó ăn mặc như một công chúa.”

Từ lúc Nhị Nhịđược cha cô bé mang đi, trong lòng hắn có một thứ cảm giác…cảm giác mấtmát…nó mang lại sự khó chịu cho hắn. Hắn cũng muốn có một đứa con gáixinh xắn như thế, để hắn có thể cho con bé chơi đàn dương cầm, cho nóhọc ở một lớp vũ đạo, buổi tối cũng có thể kể chuyện cổ tích cho nónghe, rồi ngày Chủ nhật có thể mang nó đi khắp phố phường dạo chơi vàmua những bộ váy nhỏ đẹp nhất cho nó.

Nghĩ đến lúc bên mình cómột đứa con gái xinh xắn luôn thân tình thân thiết, sẵn sàng tặng nhữngnụ hôn đáng yêu cho mình, hắn càng không thể chờ đợi hơn đượcnữa:”Ngưng,sinh cho anh một đứa con gái đi! Khi đó, con gái của chúng ta sẽ không để ai cướp đi nữa, nhất định là như vậy.”

Mỗi một lờicầu khẩn của Đường Hạo đều khiến cho trái tim Tiểu Ngưng không ngừng run lên, cô thống khổ nghĩ thầm:”Ồ….., Đâu cần phải như thế. Từ nay về sau, anh đều có thể có con gái, chẳng phải Tiền Lỵ Nhi sẵn sàng sinh con cho anh sao?”

Cô làm sao có thể để cho con của mình trở thành đồchơi trong tay hắn chứ? Nhẹ nhàng đẩy hắn ra hời hợt nói:”Chúng ta đã có Dương Dương rồi, có một bảo bối như thế, tôi đã mãn nguyện rồi.”

”Cái gì? Không đủ! Em nhất định phải sinh thêm cho anh một tiểu côngchúa, anh muốn có một đứa con gái!” Đường Hạo nắm chặt lấy bờ vai của cô nói như ra lệnh, nũng nịu y như một đứa trẻ đang đòi”kẹo mút”: “TiểuNgưng, chúng ta còn trẻ như vậy, đương nhiên một đứa con là không đủ.Chúng ta cần phải “ tăng gia sản xuất” để góp phần cống hiến cho sự phát triển của xã hội chứ?”

Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay to qua lật hết từng tầng váy mỏng đang ngăn cách giữa hắn với cô.

Nói là làm, nghĩ thế nào là làm thế ấy, từ trước đến nay, đây đều là phong thái làm việc của hắn.

Tiểu Ngưng vừa định trốn nhưng lại bị bàn tay còn lại của hắn giữ lấy thắtlưng một mực khống chế làm cho cô không còn đường chạy. Hắn hướng cặpmắt tràn ngập dục vọng về phía cô mập mờ nói: “Ngưng, bây giờ chúng tasẽ bắt đầu tạo người, ha ha ha.”

“Tại sao lúc nào anh cũng đối xử với tôi như thế?” Cô ngượng ngùng nói, trên mặt đầy nét mỏi mệt.

”Hôm nay là chủ nhật rồi, em cũng phải cho anh thư giãn một chút chứ.”Hắn đem cơ thể của mình quấn lấy cô khiến cô phải bám lấy bàn trangđiểm.

Hắn ấn cô xuống rồi bắt đầu kéo khóa quần, đem vật thể đã cương cứng đâm thẳng vào trong cô.

Sau một hồi ân ái hoan nộ, nếu như nó diễn ra bình thường thì đã không cóchuyện cả hai người đều kiệt sức, không thể động đậy như thế.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Đường Hạo, bây giờ anh cả ngày nhốt em trong nhà,không cho bước chân ra khỏicửa khiến em rất bức bối.” Hoan ái qua đi, Tiểu Ngưng bây giờ thân thểtrần truồng nằm cạnh Đường Hạo cũng trần như nhộng, ngẩng mặt lên nhìnhắn cầu khẩn.

“Đi ra ngoài làm gì. Không phải em mỗi ngày đều ởtrong nhà không phải cũng vẫn rất tốt hay sao?” Đường Hạo mở to miệngngáp, có thể thấy sau lần ân ái vừa rồi hắn đã mệt muốn chết, hắn cũngkhông thích cô cứ chạy linh tinh bên ngoài, chỉ muốn mỗi khi trở về làlại có thể nhìn thấy cô đang ở nhà chờ hắn.

”Bình thường em ởtrong phòng cả ngày, đến một người bạn cũng không có.” Tiểu Ngưng nhănmũi lại nói, cố ý để cho hắn hiểu là cô cũng phải làm việc, cũng cầnphải có những hiểu biết xã hội cần thiết, càng cần phải kết giao bằnghữu.

“Ha ha, không phải cùng anh nói chuyện là được rồi sao? Haylà em vẫn còn có ý định chạy trốn?” Hắn giơ cánh tay nhéo mạnh cái mũiđang vểnh lên của cô.

“Nếu như chạy được thì em nhất định đã chạy rồi, Đường Hạo anh cho em cơ hội đó sao?” Cô trơ mắt nhìn hắn có chútphản đối, nhưng lại có dụng ý để cho hắn nghĩ cô đã biết nghe lời.

Cái thể loại làm nũng này của đàn bà quả thật không thể không khiến cho đàn ông động lòng, không nỡ cự tuyệt:”Vậy em có dự định gì hay chưa? Mỗingày ra khỏi nhà sẽ làm gì, đi đâu, có thể nói qua cho anh trước đượckhông?”

Hắn không chỉ là hỏi vì tò mò mà còn vì muốn biết kếhoạch tương lai cũng như suy nghĩ của cô để hắn có thể giúp cho cô hoànthành nó.

Tiểu Ngưng nằm lại trên lồng ngực hắn, mắt đảo nhanhnói:”Em nghĩ chắc là em còn vài phần công việc nữa! Đúng rồi, là côngviệc!”

“Vậy em muốn làm công việc gì ? Hay là em định làm việc trang điểm hóa trang đó?” Đường Hạo đoán hỏi.

“Công việc này cũng tốt mà! Ít nhất em cũng làm tốt việc này nên mới được mọi người yêu thích, để cho em tùy ý tạo hình cho họ chứ!” Nâng bản thânlên trong điểm này, Tiểu Ngưng hai mắt chớp động, cả người như sáng bừng lên, lấy lại tự tin đã mất từ lâu.

Vì vậy mà làm cho Đường Hạocàng si mê hơn, “Chính là anh không muốn em đi làm cái ngành dịch vụnày.” Từ nay về sau cô sẽ là vợ hắn, chính thức là thiếu phu nhân củatập đoàn Đường thị, cho nên nếu làm công việc này thì so với vai vế vàthân phận của cô thật không tương xứng.

Sợ hắn cự tuyệt không cho cô ra khỏi cửa đi làm,Tiểu Ngưng lập tức sửa lại lời nói: “Nếu như anhkhông thích, thì em sẽ không làm, cho em đi học có được không?”

”Ha ha, nhưng chính em mới là người thích tạo hình cho người ta khôngphải sao?” Hắn nghĩ với con mắt sáng đó thì hẳn là cô không hề dối lừahắn, nếu cô thật sự nghĩ như vậy thì hắn cũng bằng lòng chấp nhận.

Mà hiện tại cô lại rất sốt sắng được đi học như vậy. Hẳn là trước đây côrất thông minh, tiếp thu rất nhanh, nếu có người đào tạo chỉ bảo thìchắc chắn cô sẽ không chỉ là một cô gái tầm thường ở quán bar nhỏ hẹpđó.

## 209. Chương 209

đồng ý cho cô bước chân ra ngoài, chỉ có điều cô phải trình bày sơ qua về nội dung chương trình học.

Tiểu Ngưng nghĩ về thời gian được đi học sắp tới, vui vẻ hôn nhẹ vào môi Đường Hạo: “Cảm ơn anh!”

Trái với suy nghĩ của cô, hắn chưng ra bộ mặt dè chừng cẩn thận khiến cô không khỏi giật mình.

Cô tuy rằng đã từ bỏ cái mộng tưởng có thể làm việc ở công ty lớn nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì không có bằng cấp, thiếu kinhnghiệm mà một người xinh đẹp, thật thà, thoáng nhìn đã thấy giỏi giangnhư cô lại không thể kiếm được một chân trong văn phòng chứ?

9h sáng nay có một tiết học nên Tiểu Ngưng dậy sớm tân trang lại bản thân.

Bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt, Đường Hạo mới chịu buông TiểuNgưng ra, “Sao em dậy sớm quá vậy?” Mắt vẫn nhắm, nhưng giọng nói hướngvề phía buồng tắm gọi.

“Không còn sớm nữa! Trước đây em chưa baogiờ đến muộn tiết nào, còn được cả thầy khen. Nếu hôm nay mà đến muộnthì biết giấu mặt vào đâu chứ.” Vừa đánh răng Tiểu Ngưng vừa nói.

”Em đúng là đồ ngốc! Chỉ mới được người ta khen một câu mà đã khôngbiết phải trái gì rồi.” Bị cô đánh thức, hắn lăn qua lăn lại trêngiường, vẫn còn buồn ngủ không muốn dậy.

”Đúng vậy. Em chính làluôn rất để tâm đến những nhận xét của người khác đối với mình, vì thếnên dù gì cũng không thể đến muộn được.” Cô vẫn nhồm nhoàm nói, cầm lấycốc nước đưa lên súc miệng, rồi vo khăn lau mặt.

Hắn chống tayngồi lên phía đầu giường, tay đỡ trán cảm giác có phần choáng váng, mộttay lại đưa ra quờ hướng tủ đầu giường tìm điếu thuốc hút cho tỉnh táo.

Sờ soạng một hồi lâu cũng không có, đến cả hộp thuốc lá cũng không còn.

Lúc này mới nhớ ra, hắn đã hút sạch lúc nửa đêm. Hắn bò dậy kéo ngăn kéo tủ.

Hắn nhớ rõ hồi trước hắn có thói quen bỏ 2 bao thuốc vào đây, hắn gọi “Tiểu Ngưng, em để thuốc lá ở chỗ nào trong ngăn kéo vậy? Tại sao lại khôngthấy?”

”Ở bên trong ấy, anh kéo thêm một chút là thấy ngay đấy.” Đường Hạo đưa mắt tìm, đột nhiên bị một cái bình trắng nhỏ thu hút. Hắn nheo mắt lại cầm lọ thuốc lên, đọc mấy chữ trên đó xong mặt trầm hẳnxuống.

Không nghe thấy tiếng hắn nói tìm được hay chưa, cô ở trong phòng tắm dò hỏi: “Tìm được chưa?”

Đường Hạo rất nhanh bỏ cái lọ về chỗ cũ rồi đứng lên khỏi sàn nhà:”Tìm được rồi.”

”Anh không nên hút quá nhiều thuốc như vậy, không tốt cho sức khỏe chút nào!” Những lời này không biết cô đã nói bao nhiêu lần nhưng đều bị hắn xem nhẹ, chỉ cười cho qua chuyện.

“Anh biết rõ chuyện này.”Đường Hạo cầm thuốc lá và cái đèn bật theo, kéo cửa sổ ra đi về phía sân thượng, dường như suy nghĩ điều gì.

Chỉ thấy từng làn khói trắng bị hơi lạnh gió sớm làm tan biến nhưng đồng thời cũng thổi tan cơn tứcgiận vừa mới hình thành trong hắn.

Đúng là bây giờ cô không hề có ý định sẽ sinh cho hắn một đứa con, bởi hắn đâu có cho cô được một danh phận nào, thế thì hắn cũng làm gì có tư cách trách cứ cô tại sao lạiuống thứ thuốc này chứ.

Hắn tự giễu cười bản thân mình, thảo nàodù hắn có cố gắng thế nào thì cô vẫn một mực muốn đúng giờ mà thoát khỏi hắn. Đường Hạo nhìn xuống lọ thuốc trong tay, haha, cuối cùng thì vìcái thứ thuốc này mà mọi công sức của hắn đều uổng phí rồi!

Đôimắt tự giễu bỗng tối sầm lại, siết chặt vật trong tay. Hắn sẽ khôngtrách cứ cô gì cả nhưng từ nay tuyệt đối sẽ không cho cô dùng thứ thuốcnày nữa.

Hắn muốn có con vì hắn nhất định sẽ lấy cô, đến lúc đóhắn có thể thoải mái nói với cô rằng không cần lo lắng gì hế. Hắn chỉyêu cô và sẽ chỉ lấy cô mà thôi.

Hắn nhoẻn miệng lên cười nhưchính mình đang đứng trước mặt cô cầu hôn, giờ chính là lúc có bầu không khí thích hợp để giúp cô mang thai đây.

”Tiểu Ngưng, em nói xem liệu bây giờ trong cơ thể cục cưng của chúng ta hay không?” Hắn khôngbiết từ lúc nào đã đi vào nhà tắm lấy tay chụp lên bụng cô.

Tiểu Ngưng dừng sấy tóc nói: “Làm gì ở đâu có chuyện nói có thai là có thai ngay được.”

“Chính là vì mỗi ngày chúng ta đều dốc sức như vậy, cơ thể cũng không có vấnđề gì, theo nguyên lý bình thường thì có một tiểu bảo bối cũng không khó mà!” Hắn hỏi thử và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô quan sát phản ứng.

Tiểu Ngưng hơi có chút bối rối, sợ bị lay động cố không mở mắt ra nhìn hắn,đỏ mặt nói:”Em không có thời gian nói chuyện này với anh! Em còn muốnlên lớp, còn anh nếu không mau rửa mặt đi thì sẽ đi làm muộn đấy.”

”Nhưng anh vẫn muốn ta bàn về chuyện này, em ngay cả khi nhắm mắt vàocũng thật xinh đẹp. Anh thật sự muốn có một đứa con gái mà.”

”Vậy thì anh cứ bảo các cô gái khác sinh cho, đến lúc đó đảm bảo anh sẽcó rất nhiều con gái.” Cô nói nửa đùa nửa thật, tiếc là cô cũng khôngthể làm cho đứa con của hắn sống lại.

”Được, em quả nhiên không hề quan tâm đến anh! Đã thế, lại muốn đem anh cho vô số phụ nữ ngoài kia sao?”

Hắn thật sự không muốn làm tổn thương cô nhưng chính vì câu nói “các cô gái khác sinh con cho “của cô đã khiến hắn bực mình.

“Ha ha, anh đừng làm loạn nữa.” Tiểu Ngưng vừa cười vừa giãy giụa thoát khỏi ngực hắn chạy ra khỏi phòng tắm.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiểu Ngưng vừa nhìn xem các động tác của nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới, vừa chăm chú lắng nghe rồi ghi chép những điều mà mình còn chưa biết.

Từ lúc đi theo nhà tạo mẫu xinh đẹp này học tập,Tiểu Ngưng mới biết được bản thân và người trong ngành khác biệt như thế nào.

Người chuyên nghiệp đã sắp đặt tạo hình không chỉ làm cho người mẫu xinh đẹphơn mà còn làm tăng lên khí chất cùng đẳng cấp của họ.

Hơn nữađiều này cũng cho cô thấy tại sao tạo hình lại cần nhiều kiến thức nhưthếc. Căn bản, nó không đơn giản như cô nghĩ. Hơn nữa, cũng có rất nhiều lĩnh vực phát triển cần đến tạo hình xếp đặt, nếu như cô học giỏi, tốtthì cũng có thể trở thành người nổi danh trong nghề, chứ không còn làhạng vô danh tiểu tốt như bây giờ.

Cô muốn thành công, muốn làm nên sự nghiệp của riêng mình.

Khi cô vừa khép lại quyển sổ bỏ vào bao da thì đúng lúc điện thoại vang lên.

Tiểu Ngưng hướng về phía cô giáo mỉm cười nhã nhặn, may mà vừa rồi cô giáođã cho nghỉ giải lao không thì đúng là mất mặt. Cô khinh khỉnh cứ tưởnghắn có thời gian rảnh gọi cho mình nên nét mặt còn mang vẻ ức chế khôngcười nổi.

“Nghe giọng nói của cô thì hình như rất là hạnh phúcđấy nhỉ! Lục Giai Ngưng, có phải cô muốn lừa tôi hay không, hả?” Mộtthanh âm châm chọc của phụ nữ truyền qua điện thoại truyền tới.

## 210. Chương 210

“Không! Tôi không có! Cô ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm!” Tiểu Ngưng bịtchặt điện thoại, chạy nhanh đến một chỗ không có người, vội vàng giảithích.

Tiền Ly Nhi cũng đổi giọng ngay tức thì, từ trào phúngchuyển sang ủy khuất khóc nức nở: “Lục tiểu thư, tôi cũng không muốn làm khó cô, tôi chỉ khẩn cầu cô. Cầu cô đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi. Xin đừng cướp mất Đường Hạo của tôi! Tôi không thể không có anh ấy……!”

Chịu không được lương tâm cắn rứt, Tiểu Ngưng vội vàng cắt lời cô ta: “Tôinhớ rõ! Tôi sẽ không, thực sự sẽ không! Tôi biết rõ, anh ấy là vị hônphu của cô! Nhớ rõ hai người muốn kết hôn với nhau….” Nói ra những từnày xong, nước mắt Tiểu Ngưng lại rơi xuống như mưa. Nghĩ đến cảnh Đường Hạo và một cô gái khác cùng nhau sánh vai bước vào thánh đường trởthành một đôi vợ chồng thì trong lòng của cô đau đớn như thể bị lưỡi dao sắc bén đâm vào.

Cô chỉ cần nghĩ hắn và một người phụ nữ khác ởcùng một chỗ thì trong lòng đã khó chịu và đau đớn như vậy. Làm thế nàocó thể trơ mắt đứng bên cạnh nhìn hắn lấy người khác, nhìn cánh tay hắnbị người khác nắm giữ kéo xa khỏi cô?

Tiểu Ngưng nhắm chặt mắtlại, buông cánh môi đỏ mọng đang cắn ra: “Tiền tiểu thư, cô có thể giúptôi rời đi thì tôi nhất định sẽ rời đi khỏi anh ấy được, cô không cầnphải nhắc nhở tôi. Tôi không quên, chỉ mong cô mau chóng giúp tôi!”

“Được! Vậy, cô mau đưa chứng minh thư của cô cho tôi!”Tiền Ly Nhi thu lại tiếng khóc của mình.

“Chúng ta đây là…..” Hẹn thời gian, địa điểm với Tiểu Ngưng xong, Tiền Lỵ Nhi cúp điện thoại.

Vừa mới quăng điện thoại xuống thì không lâu sau điện thoại lại đổ chuông.

Tinh thần sớm đã hoảng hốt lo sợ, Tiểu Ngưng tiện tay cầm điện thoại lên,không nhìn xem người gọi tới là ai đã lập tức nói: “Tôi đã đáp đứngchuyện của cô thì nhất định sẽ làm được!”

“Ngưng!….. Em sao vậy?” Đầu bên kia truyền đến một giọng nói nam giới quen thuộc, dừng lại một hồi rồi mới hỏi tiếp.

Tiểu Ngưng nuốt nước bọt xuống, hấp tấp trả lời: “A…không có gì…Chỉ là một người bạn….Cô ấy nhờ em lấy hộ lọ nước hoa…”

“Ha ha, nhanh như vậy mà em đã có bạn bè rồi sao? Xem ra em là người rất có duyên…!” Đường Hạo trêu ghẹo, trong giọng nói của hắn có thể nghe rahắn tin lời Tiểu Ngưng.

“Đúng vậy! Nhân duyên của em vốn rất tốtmà!” Tiểu Ngưng nói bằng giọng thoải mái nhưng vẻ mặt cô vẫn trắng bệchnhư trước, “Anh gọi điện cho em, nhưng bây giờ vẫn đang là giờ làm việcmà, tại sao? Khoan…Đừng nói là…..”

Hắn đối với chương trình họccủa cô nắm vững như lòng bàn tay, kể cả thời gian bắt đầu lẫn kết thúc.Cô vừa hết buổi học là hắn gọi điện đến. Tuy rằng biết đó là hắn đang“tuần tra giám sát” cô nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào khiến cômuốn yêu đương. Ha ha, cô giống như một cô gái chưa trải qua chuyện yêuđương vậy!

“Ừ! Anh đang chở ở ngoài trường em, đón em tan học!Chúng ta cùng đi đón Dương Dương nhé, sắp đến giờ tan học của nó rồi!”Đường Hạo nói ra một câu trả lời nằm ngoài suy nghĩ của Tiểu Ngưng.

“A!” Tránh ở trong một góc, Lục Giai Ngưng không thể không kêu lên mộttiếng, không dám tin hỏi: “Thật vậy ư? Anh thật sự để cho em gặp DươngDương sao?”

“Ha ha ha…”

“Anh chờ em! Em ra ngay!” Tiểu Ngưng vội vàng lấy đồ của mình, chạy một mạch ra cổng trường.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Thật không ngờ, anh lại cho em gặp Dương Dương! Hạo, cám ơn anh nhiều lắm!”Ngồi vào trong xe, Tiểu Ngưng nhịn không được mà nói lời cảm ơn vớiĐường Hạo.

Đường Hạo săn sóc vì cô mà thắt dây an toàn cho cô,rồi cười yếu ớt, nói: “Sao chứ? Em nói giống như đến bây giờ anh mới làngười tốt! Giống như không cho em gặp Dương Dương thì anh giống như kẻđáng chết vậy! Nhưng anh chưa từng có ý nghĩ này đâu nhé!”

TiểuNgưng mở trừng hai mắt, cô cũng không có phản bác lại lời của hắn. Cô đã từng nói gặp Dương Dương không còn là điều quan trong với cô nữa, nhưng là…đó chẳng phải là do hắn quản lý cô hay sao?

Nhìn ra ánh mắtcô không phục, Đường Hạo bấm véo cái mũi nhỏ của cô rồi nói: “Cho embiết, anh không có ý không muốn cho em và Dương Dương ở cạnh nhau. Chỉlà có thêm con trai ở bên cạnh, thật sự không tiện!”

“Ừm!?” Cô phát ra một tiếng nghi hoặc, nghe không được rõ.

Hắn mập mờ nhìn cô rồi thay đổi thái độ, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nói: “Vẫncòn chưa rõ sao? Chúng ta ở cùng một chỗ, phải không có người nào, không có con kỳ đàn cản mũi nào cỡ lớn cản trở chúng ta thì mới là tốt nhất.Anh lúc nào cũng muốn em, chúng ta đang dắt nhau lên đến đỉnh của thiênđường lại vang lên những tiếng “rầm, rầm, rầm” đập cửa liên hồi. Thậtlà, giống như lấy mạng anh còn hơn!”

Hắn ai oán, cười ha ha khổ sở nhìn cô. Lúc trước hắn đã từng nếm qua một lần hương vị thống khổ này.

Nghe rõ lời hắn nói, hai má Tiểu Ngưng lập tức nhuộm lên hai đóa hồng vân.Cô . ngượng ngùng giống như một cô gái trẻ mới lớn. Vẻ mặt này làm chongười ta không thể nào nghĩ cô là mẹ của một đứa trẻ sáu tuổi.

Đường Hạo khởi động xe. Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng xe cô tấp nập.

Nhìn cả ba và mẹ cùng nhau xuất hiện trước cổng nhà trẻ, Dương Dương hưngphấn nhảy dựng lên. Sau đó, nó không để ý bản thân mình như thế nào nhảy vào lòng mẹ: “Mẹ! Mẹ! Dương Dương rất nhớ mẹ! Rất nhớ mẹ!”

Thânthể mảnh khảnh của Tiểu Ngưng bị thân thể của con trai mình đâm sầm vào. Nó đã mập hơn trước rất nhiều, cũng đã cao hơn. Tiểu Ngưng lảo đảo luivề sau vài bước sau đó mới đứng thật vững, vươn tay ôm chầm lấy con. Côôm sát thân thể của con trai bảo bối, hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏnhắn của nó: “Mẹ cũng rất nhớ con! Con bây giờ ….mập quá, mẹ…. bế….không nổi….!” Cô tức giận, tức đến mức nói cũng không xong, hai gò mávì dùng quá nhiều sức mà trở nên đỏ bừng.

Nhìn cô đang cố hết sức để bế con, Đường Hạo ôm lấy con từ trên người Tiểu Ngưng, đem tên tiểuquỷ đặt xuống đất: “Con bây giờ đã lớn rồi, đừng có để mẹ con ôm như thế nữa, biết không?”

Hơn nữa, hắn cũng không thích nhìn cô ngoạitrừ hắn ra, ôm một tên nam giới nào khác. Cho dù đó là người đàn ôngtrưởng thành hay chỉ là cậu bé con, kể cả con trai của bọn họ cũng không thể được.

Dương Dương mất hứng, quay lưng đang đeo chiếc ba lôhoạt hình màu da cam, lè lưỡi với ba nó, nhưng thân thể bé nhỏ vẫn dánchặt lên người của mẹ nó: “Mẹ! Mẹ!”

Kỳ thật, gọi “mẹ ”như vậycũng chẳng phải chuyện gì. Nhưng là gọi một cách nũng nụi, yêu thươngnhư vậy truyền vào tai Đường Hạo thì giống như một thói ỷ lại, yếu đuối.

“Đừng có gọi “mẹ, mẹ”như vậy! Thật giống như con dê con, chẳng có chút bảnlĩnh nào! Nhanh lên xe, chúng ta còn phải đi mua quần áo và đồ dùng họctập nữa!” Đường Hạo sờ lên đầu con, trưng ra bộ dáng của một người changhiêm khắc.

“Dạ!” Dương Dương nặng nề gật đầu, thuần thục mở của xe, leo lên ngồi ở ghế đằng sau. Trong mắt nó tràn đầy hạnh phúc nhìnba mẹ ngồi đằng trước. Hì hì, ba mẹ cực kì thân mật! Hì hì, đây khôngphải là muốn một gia đình hoàn chỉnh hay sao?

Ha ha, hơn nữa ánhmắt độc chiếm mà ba nhìn mẹ chứng tỏ ba rất là thích mẹ! Không sai, aha, ba sẽ không kết hôn với cái dì họ Tiền gì gì đó, đúng không? Đây mớilà…

A… Ba của nó tuyệt quá! Ba nó không để nó thất vọng! Nếu nhưba làm cho nó thất vọng, không biết quý trọng mẹ của nó, sau này nó sẽkhông thèm để ý đến ba nữa!

“Dương Dương ngoan ngoãn của mẹ!”Tiểu Ngưng cố ý nhảy xuống ghế sau ngồi, ôm chặt lấy thân thể đang lớnmau của con mình. Thời gian được ở cùng với con không có nhiều, cho nên, cô phải quý trọng từng giây từng phút này.

## 211. Chương 211

Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu bé Đường Ngạo Dương. Sau khi tan học, cậu bé không chỉ được gặp mặt mẹ, còn được đi mua quần áo mới, đến văn phòng phẩm mua đồ dùng học tập, đồ chơi. Sau đó, ba của cậu bélại đưa cậu đến một biệt thự nho nhỏ mà cậu bé chưa từng đến bao giờ.

Nhìn hoa viên và phòng ốc của biệt thự đẹp như vậy, Dương Dương nhịn khôngđược mà reo lên: “Oa! Hóa ra nhà của ba cũng đẹp đến như vậy! Sau nàycon sẽ ở cùng với ba mẹ nha! Từ nay về sau, con có thể ở cùng một chỗvới ba mẹ rồi!”

Dương Dương bỏ mặc ba mẹ ở phía sau lưng, chạy nhanh vào phòng.

“Tiểu thiếu gia!”Một vài cô hầu gái nhìn thấy Dương Dương, sau đó đều mỉm cười với cậu bé đáng yêu như một tiểu tinh linh.

“Chào các dì!!!” Dương Dương chạy lên cầu thang bên cạnh, phất tay chào mấycô hầu gái. Nhanh như chớp, thân người nhỏ bé của nó đã biến mất ở cầuthang lầu chung.

“Đứa nhỏ này thật sự là rất giống thiếu giachúng ta nhỉ! Còn nhỏ mà đã đẹp trai đáng yêu như thế rồi!” Một cô hầugái trẻ nhịn không được mà cảm thán, bởi vì cô từ trước đến giờ đều ởtrong biệt thự này nên chưa có nhìn thấy tiểu thiếu gia.

“Đúng vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé, dì cũng nghĩ nó nhất định là con trai của thiếu gia!” Vú Từ một bên đắc chí nói.

“Xem ra, thiếu gia sẽ cưới Lục tiểu thư! Con trai đã lớn thế rồi cơ mà, mẹquý vì con mà!” Cô hầu gái lúc trước vừa nói, vừa lau bình hoa.

“Tôi nghĩ thiếu gia cũng thích Lục tiểu thư! Về điểm này, chúng ta ai cũngcó thể nhận ra, đúng không vú Từ?” Kỳ thật, các cô hi vọng cô gái tốtnhư Lục tiểu thư có trở thành thiếu phu nhân của Đường gia. Ai nói trong hiện thực thì không thể xuất hiện cô bé lọ lem như trong cổ tích chứ?

“Từ nay về sau con sẽ ở căn phòng này! Hì hì, tối hôm nay con sẽ ngủ ởđây!” Dương Dương từ cửa ra vào của một căn phòng, đầu lấp ló lộ ra nóivới ba mẹ đang đi tới.

“Không được! Biệt thự này không có phòngcho con đâu! Phòng của con ở bên nhà bà nội!” Đường Hạo nghiêm nghị nói, ngữ khí không để cho người nghe có suy nghĩ phản bác.

Nếu như là chủ quản của công ty đối thủ hoặc nhân viên cấp dưới trong công ty thìnhất định không có người nào dám lên tiếng phản bác lại hắn. Đáng tiếc,bây giờ không phải là trong công ty mà trong nhà của hắn, cũng khôngphải là nhân viên hay đối thủ cạnh tranh mà là con của hắn.

Cho nên, hắn dùng loại ngữ khí này có thể nói là lãng phí.

“Không! Con muốn ở với mẹ và cả ba nữa cùng một chỗ cơ!” Dương Dương không cóthỏa hiệp, nói to. Nó dùng ngữ khí cầu khẩn nhìn ba nó.

Đường Hạo đem toàn bộ khẩn cầu của con coi thường, bỏ qua: “Không được! Nơi này không có chỗ của con đâu!”

“Hừ! Ba không có đạo lý! Con không cần ba!”Dương Dương chuyển ánh mắt nhắmthẳng về phía mẹ, làm nũng nói: “Mẹ! Mẹ cứ nói đi! Mẹ muốn con ở bêncạnh mẹ đúng không?”

Hì hì, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, chỉcần nó sử dụng đến loại điệu bộ này thì nó nói gì mẹ cũng nghe nấy. Chonên, nó có trăm phần trăm xác định: mẹ nhất định sẽ đồng ý với mình.

Bất quá, lúc này đây Dương Dương đã suy nghĩ lầm rồi. Tiểu Ngưng chỉ cúiđầu, không có nhìn con, nói: “Dương Dương, mẹ nghe ba con! Tốt hơn hếtlà con nên ở bên ông bà nội”

Bởi vì cô cúi đầu cho nên cha con họ không có nhìn thấy biểu tình của cô.

Vì không đáp ứng lời Dương Dương, cô xấu hổ cúi đầu.

Vì để tỏ vẻ nghe lời Đường Hạo, cô xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu.

Chỉ có Tiểu Ngưng biết cô đau lòng, tê tâm liệt phế đến mức độ nào. Khi nói ra những lời trái lương tâm, cô cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào tronglời nói. Nước mắt nóng ướt trên vành mắt đỏ hồng chỉ trực chờ rơi xuống. Rất nhanh, cô mở to mắt, không muốn những giọt nước này rớt xuống dưới.

Trời ạ! Cô làm sao có thể để cho con ở lại nơi này! Cô sao có thể nhẫn tâmđể con mình phải chứng kiến cảnh mẹ nó trốn đi! Không thể được! Đối vớimột đứa trẻ, đây quả là một đả kích rất lớn.

Tại vì chưa có cáchnào để rời đi, dưới tình huống này, cô chỉ có thể trở thành người mẹ xấu trong mắt con. Có như vậy con cô mới ít chịu thương tổn nhất!

Hơnnữa, để con đến bên ông bà nội của nói, ít nhất nó cũng được bà nội chăm sóc tử tế. Bọn họ tuyệt đối không để cho nó chịu nửa điểm tổn thương.

Nhìn con mình giờ cao lớn như vậy, rắn chắc như vậy, cô cũng đủ biết Đường phu nhân đối với nó có bao nhiêu chăm sóc.

Dương Dương lộ bộ dáng khóc ủy khuất, nhăn mũi lại, ai oán: “Oa oa, mẹ khôngthích con, có phải mẹ chỉ thích cha thôi không? Oa oa, hai người chỉbiết yêu mến lẫn nhau thôi, hoàn toàn ném con ra một chỗ! Oa oa , con là đứa trẻ đáng thương, mọi người không cần con! Không ai cần con!”

Trong lúc khóc lóc kể lể, Dương Dương còn dùng chân đạp lên mặt đất, trưng bộ mặt “ai oán” giống nhau như đúc với Nhị Nhị.

Tiểu Ngưng cúi đầu. Một lần, lại thêm một lần nữa tự thầm thì: Xin lỗi con, xin con tha thứ, mẹ không xứng đáng là mẹ của con!

Nước mắt à! Đừng rơi xuống mà!

Nước mắt không thể để rơi bây giờ cũng đã rơi.

Con trai càng giận dỗi, thì lão ba lại càng đắc ý. Đường Hạo nâng khuôn mặt đang cúi của cô lên, định nói với cô ra ngoài một phen.

## 212. Chương 212

Khi nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mịn màngtrắng như ngọc của cô, trái tim Đường Hạo giống như thắt lại: “Ngưng! Em làm sao vậy?” Cặp lông mày kiếm rậm rạp của hắn chau lại, bàn tay đưalên lau đi giọt nước mắt đang rơi của cô.

“Không có!” Cô bối rối, cố gắng cười khổ tiếp tục diễn: “Aizza! Người ta khóc vì thấy có lỗivới con đấy! Con giận đến mức không muốn đứng dậy rồi kia kìa!” Nói xong còn bổ sung thêm hành động, cô ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực hắn,che dấu đi toàn bộ cảm xúc.

Không khống chế được, cô lập tức épmình phải ngừng khóc, không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.Trong lòng cô ngàn vạn lần tự nhủ, bây giờ không được phép khóc.

Đường Hạo đắc ý, nhếch lông mi nhìn con trai của hắn đồng thởi ôm chặt lấyngười phụ nữ trong lòng: “Phụ nữ ngốc này, cái gì mà có lỗi chứ? Nó bâygiờ cũng đã sáu tuổi rồi, đâu còn là đứa trẻ hơi tí là khóc nhè nữa. Chỉ một thời gian nữa thôi, nó sẽ yêu mến một cô bé nào đó, lúc đấy chỉ sợchẳng còn nhớ đến người mẹ như em!”

Bản thân hắn, lúc sáu tuổi đã bắt đầu để ý trêu ghẹo mấy cô bé đồng học ở trong vườn trẻ. Còn đến khi hắn mới mười ba hay mười bốn tuổi thì đã biết hẹn hò quan hệ rồi, cũngchẳng nhớ rõ lắm.

Ha ha, có lẽ con trai của hắn hiện tại cũng đã bắt đầu để ý một cô bé xinh xắn nào đó rồi cũng nên!

Tiểu Ngưng dùng đầu nặng như chùy đập vào lồng ngực hắn vài cái, đồng thờidùng dùng chân đạp lên bàn chân của hắn, đá một cước: “Đường Hạo, anhđừng có nói lung tung trước mặt con!”

Cô nâng cao gò má ửng hồng, nhướn cao đôi mi thanh tú nhìn hắn đầy cảnh cáo.

“Ha ha ha!” Đường Hạo dùng vẻ cười cợt che dấu đi sai lầm của mình, “Đúng là không nên nói lung tung với con trai!”

“Ba! Ba thật quá đáng!” Dương Dương giống như bị nói trúng tim đen, sắc mặtđỏ bừng. Nó nhanh tay chen vào giữa ba mẹ: “Nếu như hai người đã xem con như là đại kỳ đà cả mũi thì con sẽ không chen vào giữa ba mẹ nữa. Nhưng hai người phải hứa sớm sinh một em trai hoặc em gái, để bọn nó chơicùng với con!”

“Được!” Thân là cha, Đường Hạo thoải mái nhận lời, không chút xấu hổ mà đảm bảo : “Được! Ba cùng mẹ của con sẽ cố gắng!Chúng ta sẽ sớm cho con có một đứa em trai hoặc em gái!”

“ĐườngHạo! Anh….” Lần này, Tiểu Ngưng đá mạnh một cái lên bắp chân của hắn.Mặc kệ cha con bọn họ hí hửng nói chuyện với nhau, cô trở về phòng thayquần áo, không thèm để ý.

Trong khoảnh khắc, chỉ trong nháy mắtnước mắt của cô lại tuôn trào như bão tố. Thật xin lỗi Dương Dương! Mẹkhông thể thỏa mãn tâm nguyện này của con rồi!

Dương Dương nháy mắt với ba nó, cười rộ: “Ba! Con yêu ba nhiều nhiều! Ba giỏi quá!”

“Ha ha ha, lúc này mới yêu ba sao? Không tức giận nữa à?” Đường Hạo vuốtcái mũi nhỏ bé của con trai mình. Lần trước khi nhìn thấy con nhìn mìnhbằng ánh mắt thất vọng đã trở thành ác mộng đả kích hắn, cảnh cáo hắnkhông được làm gì có lỗi với cô.

Dương Dương mạnh mẽ gật đầu, ômchầm lấy ba nó: “Ba có thể yêu mến mẹ, thật tốt quá! Chỉ cần ba đối xửvới mẹ tốt thì con sẽ không bao giờ giận ba nữa!”

Đường Hạo hơi nhoẻn miệng cười nhưng cũng thở dài một hơi.

Không để ý đến sự phản đối của Đường Hạo, Tiểu Ngưng ở lại cùng con một buổitối. Vỗ về ru con ngủ, Tiểu Ngưng nhè nhẹ vuốt lên những sợi tóc nhỏtrên cái trán nhẵn mịn của con. Dưới ánh đèn ngủ màu càng mờ ảo, cô cốgắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của con, khắc sâu vào tâmtrí.

Sáng sớm, sau khi ăn dấm chua cả một đêm, Đường Hạo đem cậucon trai của mình còn chưa kịp ăn sáng, ném lên chiếc xe thể thao đắttiền của mình và đưa đến trường.

Tiểu Ngưng chạy vội ra ngoài cửa phòng, vẫy tay nhìn con trai dần xa mình, nghẹn ngào nói: “Tạm biệt!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Những gì mà cô cần đây! Mời cô mau mau giúp tôi!” Tiểu Ngưng đưa chứng minh thư giao cho Tiền Lỵ Nhi.

Tiền Lỵ Nhi nắm lấy chiếc thẻ, nhưng không buông tay Tiểu Ngưng ra, nói:“Như vậy, ít nhất tôi cũng tôn trọng cô! Tin tưởng tôi, chờ sau nàyDương Dương lớn lên, cô sẽ biết chuyện cô đang làm ngày hôm nay đúng đắn biết bao nhiêu. Và con cô cũng sẽ không cảm thấy mất mặt vì cô…..!”

“Xin cô hãy làm nhanh giùm tôi có được không? Chứng minh thư này không thể ở trong tay cô quá lâu được, anh ấy sẽ nghi ngờ! Tôi không muốn gây nhiều phiền phức cho cô!” Cô không muốn nghe thêm những lời châm chọc này của cô ta nữa. Mỗi lần cô gái này nói ra những điều đó đều làm cô đau lòng, khó chịu.

Tiền Lỵ Nhi cố nhịn xuống cơn giận, nhịn xuống khôngtát cho Tiểu Ngưng một cái. Cô ta cố gắng kiềm chế xúc động, nâng caocọng kính râm trên sống mũi, nói: “Tốt! Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạccủa mình! Chờ xem tôi sẽ giúp cô nhanh chóng rời khỏi anh ấy!”

“Cám ơn cô!” Tiểu Ngưng ngẩng đầu, chuẩn bị bước xuống xe rời đi: “Tôi đi đây!”

“Ừ!” Tiền Lỵ Nhi nắm chặt tay lái, mắt kính râm màu đen che dấu sự hung ác trong mắt cô ta.

Xuyên qua cửa kính ô tô, nhìn Lục Giai Ngưng dần dần đi xa, Tiền Lỵ Nhi nặngnề tựa lưng lên ghế, “Người đàn bà chết tiệt! Tôi có điểm gì không bằngcô? Vì cái gì người anh ấy lại thích cô mà không phải là tôi? Lục GiaiNgưng, bây giờ vẫn chưa phả lúc, hãy đợi đấy! Tôi nhất định không dễdàng bỏ qua cho cô như vậy đâu, toàn bộ giận dữ bao lâu nay trong lòngtôi, nhất định phải trút lên hết người cô!”

Hôm nay không giốngnhư thường ngày, Lục Giai Ngưng sau khi tan học không về thẳng biệt thựmà kêu tài xế đưa cô đến trụ sở của tập đoàn Đường thị. Cô đột nhiênthấy rất nhớ hắn, muốn được gặp hắn.

“Tiểu thư, thật xin lỗi! Cô không có hẹn trước nên không thể vào gặp tổng tài chúng tôi được!”

“Tôi là bạn của tổng tài, anh ấy nhất định sẽ chịu gặp tôi!”- Lục Giai Ngưng nhìn cô thư kí tổng tài, cam đoan nói.

“Thật xin lỗi! Tổng tài chúng tôi đã cố ý ra chỉ thị không tiếp bất kì aikhông hẹn trước, đặc biệt là phụ nữ!” Cô thư kí lặp lại nguyên những gìtổng tài đã nói.

Lúc trước scandal giữa tổng tài và nữ minh tinhKỳ Kỳ xôn xao một thời, cho nên lúc Kỳ Kỳ tiểu thư đến đây nói muốn gặptổng tài thì cô đã liền ngay lập tức cho Kỳ Kỳ tiểu thư kia lên lầu. Kết quả, cô thiếu chút nữa là bị đuổi việc, cho nên không thể chủ quan,việc quan trọng nhất vẫn là bảo trụ công việc hiện tại.

Một lần giáo huấn đủ để cô không dám chủ quan tái phạm sai lầm lần thứ hai.

“A…”

Tiểu Ngưng trơ mắt nhìn thang máy, thất vọng nói: “Xin lỗi đã quấy rầy!” Sau khi nói xong, cô xoay người định bước ra khỏi văn phòng đại sảnh.

Cô vừa quay đầu thì đập ngay vào mắt cô chính là một thân hình mặc áo váy kiểu châu Âu quý phá i- Đường phu nhân.

Lấy xuống chiếc kính mát, Hàn Tú cũng không thể bỏ qua cô gái trẻ Lục GiaiNgưng này, mẹ đẻ của cháu trai bà. Dừng bước, đôi môi đỏ mận của bà khẽnói: “Sao cô còn dám đến đây?”

Vừa mới mở miệng thì đã là giọng nói đầy chất vấn, hơn nữa còn mang theo cả sự nén giận tích tụ.

Tiểu Ngưng vô thức lui về phía sau vài bước, khó xử cúi đầu: “Cháu….Cháu…cóchuyện muốn tìm anh ấy!” Đối mặt với người phụ nữ cao quý như Đường phunhân, Tiểu Ngưng không khỏi sợ hãi, chống đỡ không nổi.

Hàn Túđánh giá cô từ trên xuống dưới vài giây sau đó mới lạnh lùng phát ratiếng nói: “Lục tiểu thư, cô đi theo tôi! Tôi có chuyện muốn nói vớicô.”

## 213. Chương 213

“Lên xe đi!” Hàn Tú ngồi yên vị trên chiếc Rolls-Royce rồi mới chỉ vàoghế đối diện trong khoang xe rộng rãi, sau đó cũng chẳng thèm để ý đếnTiểu Ngưng, hướng đầu nhìn ra bên ngoài cửa.

Đứng ở ngoài cửa xe, Tiểu Ngưng lại nuốt từng ngụm nước bọt sau đó chậm rãi ngồi vào trong xe.

Không biết là bởi vì Hàn Tú, một thân khí chất cao quý khiến cô khiếp sợ haylà bởi vì bà là bà nội con trai cô, mẹ Đường Hạo mà cô không dám nghĩ sẽ kháng cự mệnh lệnh của bà.

Tiểu Ngưng còn chưa có ngồi vững vàng, Hàn Tú liền đã lệnh cho tài xế lái xe rời đi.

Đợi cho xe chạy ra khỏi sảnh lớn của tập đoàn Đường Thị, Hàn Tú mới đem ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài đặt lên trên khuôn mặt Tiểu Ngưng: “Cô cònchưa có đi sao? Hay là vẫn muốn dây dưa cùng Hạo, có phải không?! Tôithật sự thất vọng về cô!”

Tiểu Ngưng cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại: “Thực xin lỗi!”

“Không cần! Người cô nên nói lời xin lỗi không phải là tôi mà là mẹ của cô mới đúng! Nếu mẹ cô biết cô làm tình nhân của một người đàn ông đã có hônthê, tôi nghĩ chắc bà ấy sẽ rất đau lòng!” Trong mắt Hàn Tú tràn đầy sựkhông vừa ý với Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng không nói tiếng nào, lặngyên nghe Hàn Tú quở trách. Nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơixuống trên áo, rồi trên cả váy của cô.

“Cô không có gì để biệnbạch cho mình sao? Cô bây giờ còn dám công khai đến công ty gặp Hạo, cóbiết như vậy sẽ ảnh hưởng đến nó, đến cả tập đoàn Đường thị như thế nàokhông? Mặt cô càng lúc càng dày rồi đấy!” Hàn Tú khống chế không nổi nói ra những lời nói nặng nề. Lúc bà nhìn thấy cô xuất hiện ở đại sảnh công ty thì đã vô cùng lo lắng rồi.

Bây giờ vốn dĩ quan hệ giữa Đường Hạo và Tiền Lỵ Nhi đang rất căng thẳng, nếu hôm nay chuyện Lục GiaiNgưng đến công ty tìm Đường Hạo bị người Tiền gia biết được, thì đó sẽlà một cái cớ quá tốt để họ có cơ hội trách cứ.

Chuyện Đường Hạokết hôn cùng Tiền Lỵ Nhi không thể hủy bỏ. Bà không muốn con trai mìnhlưu lại ấn tượng xấu trong mắt vợ chưa cưới của nó.

Nước mắt Tiểu Ngưng lại càng rơi nhiều hơn, mang theo nghẹn ngào, ở trong lòng côkhông ngừng giải thích. Cô không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, chỉ là,trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại này, cô chỉ muốn được nhìn thấyhắn nhiều hơn. Sau này, cô sẽ không còn cơ hội được gặp hắn nữa.

Cho dù biết, sau này hắn sẽ là chồng của một người con gái khác.

Tiểu Ngưng cắn chặt cánh môi của mình, một hương vị chua xót lan tràn trongcuống họng cô, khiến cô khống chế không nổi mà phát ra những tiếng nứcnở qua khẽ môi run run.

Nhìn bộ dạng khóc lóc của cô, Hàn Tú cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng không thể chỉ vì nhìn thấy cô khóc màbỏ qua sai lầm kia: “Tôi vẫn chỉ có mấy lời nói với cô như vậy! Cô đitheo Hạo kết cục sẽ vẫn là thê thảm! Lục tiểu thư, tôi nhắc nhở cô, côbé lọ lem chỉ là câu chuyện cô tích xa xưa, hiện thực khắc nghiệt này sẽ không bao giờ có chuyện đó!”

Tiểu Ngưng gật mạnh đầu, mang theo âm mũi, nghẹn ngào nói: “Cháu ….hiểu! Cháu…biết …rõ..!”

“Cô và Hạo cách biệt quá xa! Chưa kể đến địa vị, xuất thân, ngay cả chuyệnhọc hành cô cũng chưa được hết cấp cao trung. Hai người có bao nhiêuđiểm bất đồng? Hiện tại chưa có vấn đề gì lớn phát sinh giữa hai người,đó cũng chỉ là bởi vì Hạo đang trong giai đoạn tình cảm mãnh liệt. Nhưng cô đã suy nghĩ chưa, một khi tình cảm mãnh liệt đó chấm dứt, nó sẽchẳng chút lưu tình mà đá văng cô đi!”

Vốn đã quá tự ti lại bịnói như vậy, Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy mình cái gì cũng sai: “Đườngphu nhân, cháu hiểu được! Cháu hiểu rõ mà, vậy nên xin bác đừng nóinhững lời nhục nhà cháu như vậy nữa! Cháu nhất định sẽ rời khỏi ĐườngHạo!”

Hàn Tú liếc nhìn cô một cái, thở dài một hơi nói ra: “Hyvọng lần này cô không có gạt tôi! Cô ngàn vạn lần đừng phá hỏng hạnhphúc của người khác! Không phải của mình có chiếm cũng không được!”

“Không! Sẽ không! Cháu nhất định sẽ rời khỏi Đường Hạo!” Tiểu Ngưng nâng cao gò má đầy nước mắt cam đoan nói.

Đúng vậy! Cô biết rõ bản thân mình không xứng đáng với hắn! Về điểm này, cô rõ ràng hơn hết thảy.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Hạo! Anh xem, em mặc váy này có đẹp không?” Đó là bộ váy trước kia Đường Hạo mua cho cô nhưng cô chưa mặc bao giờ.

Phụt!

Một chai rượu vang đỏ được bật nắp. Chất lỏng màu đỏ xinh đẹp, quyến rũ đang đưowjc rót vào hai chiếc ly thủy tinh thân dài.

Tiểu Ngưng khẩn trương, nuốt nước bọt, rất nhanh đem một thứ bột màu trắng bỏ vào trong ly rượu, nhẹ nhàng lay động.

Người đàn ông nửa nằm ở phía xa kia chợt gọi to: “Ngưng! Đang làm cái gì vậy? Nhanh lên!”

“A! Được rồi, đừng vội,em tới ngay!” Tiểu Ngưng bưng ly rượu, nở nụ cườikiều mị đã luyện tập bao nhiêu lần, chậm rãi hướng đến chỗ hắn.

## 214. Chương 214

Nhìn cô đi tới, Đường Hạo từ trên trên giường lớn ngồi dậy. Hai tay hắn duỗi ra ôm lấy eo cô, đem cô ôm sát bên mình.

“A..!” Tiểu Ngưng kinh hô lên một tiếng, trong nháy mắt cô đã ngồi cạnh hắn.

“Ưm! Hôm nay em làm sao vậy? Vui vẻ như vậy là có chuyện gì rất tốt haysao?” Đường Hạo cảm thấy hôm nay cô có gì đó rất khác lạ, tuy nhiên haingười đã trải qua bao lần thân mật, đều là hắn chủ động bắt đầu, còn côthì chỉ hùa theo sao. Tình cảm mãnh liệt nãy giờ, cô đều chủ động phốihợp với hắn, điều này chưa từng có bao giờ, nếu có cũng chỉ là sau khicô mất đi lý trí mới hùa theo hắn.

Vì che dấu sự căng thẳng củamình, cô chủ động dâng đôi môi, dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của hắn,nhẹ nhàng cắn cắn: “Ha ha, hôm nay em được giáo viên khen ngợi. Cô giáonói em rất có năng khiếu, học rất nhanh!” Cô bịa chuyện, tìm lấy một cái cớ lấp liếm.

Bàn tay to lớn của Đường Hạo lại bắt đầu chu dutrên vùng thân thể mềm mại của cô, thăm dò vùng tuyết ru, nhẹ nhàng chơi đùa trước ngực cô. Hắn câu dẫn khóe môi, cười tà, chỉ nói: “Anh biết em rất thông minh, học cái gì cũng nhanh hơn so với những người khác!”

Cầm lấy hai rượu, Tiểu Ngưng hiếu kỳ thay đổi sắc mặt hỏi một cách đơn thuần: “Cái gì? Em học nhanh cái gì?”

Môi của hắn ghé sát bên tai cô, phả ra một luồng khí nóng, nhẹ giọng nói:“Anh cũng không ngờ em lại học nhanh một số việc như vậy!”

Trêngương mặt Tiểu Ngưng lại hiện lại sự nồng nhiệt, hung hăng, liếc mắtnhìn hắn một cái: “Đáng ghét!” Rất nhanh đưa ly rượu bên tay trái chohắn, còn ly tay phải thì đưa đến môi mình: “Hạo, để ăn mừng em được côgiáo khen ngợi, chúng ta cùng cạn ly nhé!”

Hắn nhếch mi, gật đầu: “Được!” Kỳ thật, nhìn cô đã đạt được chút ít thành tựu tròng lĩnh vựcchuyên nghiệp của chuyên viên trang điểm, được khen ngợi, hắn cũng cảmthấy mừng thay cho cô.

Tiểu Ngưng nâng ly, chạm vào chiếc ly tinh xảo trong tay hắn. Tiếng thủy tinh va chạm vào nhau, ‘tinh’ một tiếng thanh lảnh.

Đường Hạo đem toàn bộ rượu trong ly đổ hết vào trong miệng mình. Tiểu Ngưngbất ngờ, không kịp đề phòng đã bị hắn nâng cằm lên. Môi của hắn chuẩnxác áp lên môi cô.

“Ưm….” Tiểu Ngưng mở to mắt, đầu loạng choang: “Ưm…”

Đường Hạo đem toàn bộ rượu trong miệng mình truyền sang miệng cô, buộc cô đem toàn bộ rượu đó nuốt xuống, rồi mới phóng thích đôi môi của cô: “Ha haha, thế nào? Uống rượu như vậy mới đúng?”

Sắc mặt càng lúc càng đỏ, Tiểu Ngưng vừa tức vừa giận nói: “Anh thật là….Sao lại làm như vậy?”

“Như vậy mới có tình thú, cô bé ngốc!” Hắn nhéo mũi cô, quyền chủ động mộtmực nằm hoàn toàn trên người cô, cho nên hắn cảm giác không thích ứngmới đem toàn bộ rượu mớm cho cô.

“Em cũng muốn làm!” Nói xong,cô nhìn hắn, đôi gò má trùng xuống, mắt càng thêm mở to, đôi lông minhư hai chiếc lá liễu. Bộ dạng của cô khiến hắn ngứa ngáy.

Tráitim căng thẳng nhảy lên, Tiểu Ngưng đem toàn bộ rượu trong ly của mìnhđổ vào trong miệng. Đôi môi nhỏ nhắn của cô mím chặt vươn tới, chậm rãihôn lên môi của hắn.

Học theo phương thức của hắn, nắm bắt lấygương mặt hắn, làm cho hắn phải mở hai hàm răng ra, cô đem toàn bộ rượutrong miệng mình đẩy vào miệng hắn. Lập tức, cô thổi một luồng khí nóngvào, xác đinh rượu đã được hắn uống hết, thì cô mới ngẩng đầu lên, buông môi hắn ra.

“Xem ra không chỉ học nhanh mà còn biết cách sángtạo thêm cái mới. Biết thổi thêm khí vào nữa cơ đấy!” Hắn cười yếu ớt,sau đó đem cô đặt ngang giường lớn.

Đôi mắt xinh đẹp mở to mang theo ngượng ngùng chậm rãi nhắm lại, gò má nhô lên, chờ đợi một việc phải đến.

Lúc này sự khô nóng của bản thân hun thúc Đường Hạo nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người của cô.

“Ưm…!” Khi tay hắn lơ đãng đụng vào, cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên nhẹ.

Nhìn cô gái đã bị mình cởi bỏ hoàn toàn, Đường Hạo nhẹ nhàng dừng lại trênvùng ngực đẫy đà của cô, nhỏ giọng phàn nàn: “Ngưng! Hôm nay muốn tôisao? Sẽ không phải chỉ làm có thế này thôi chứ?”

Tiểu Ngưng trợn to mắt, con ngươi thủy tinh xấu hổ nhìn hắn, nghẹn lời: “Em…”

“Tôi thích em nói ‘ừ’ hơn!” Hắn lôi kéo cánh tay cô, làm cho cô ngồi dậy.

Tiểu Ngưng tay chân luống cuống, một tay che lấy bộ ngực trần của mình, ngu ngơ hỏi hắn: “Thế em nên làm như thế nào?”

Hắn quỳ gối trước người cô, môi nhẹ nhàng đặt lên môi cô: “Em nói thử xem!”

Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng Tiểu Ngưng lại hiểu được hắn ý hắn muốn nói là gì.

Cô ngượng ngùng rũ mi xuống, khép đôi mắt mình lại. Chậm rãi quỳ gối trước hắn, lôi ra cự vật dương cương của hắn, nhất trụ kinh thiên, cô sợ hãiđến mức quên luôn cả hô hấp.

“Sợ ư?”Hắn quan tâm hỏi, nhưng lại muốn cô dùng miệng để thỏa mãn hắn.

Cô thành thật gật đầu, mái tóc dài rũ xuống, hai tay cô vỗ về chơi đùa với nam căn cực đại của hắn. Động tác ngốc nghếch nhưng lại làm cho hắnthoải mái, trong lòng cũng dấy lên cảm giác tương đối thỏa mãn.

Cô chậm rãi ngậm lấy nam căn của hắn, trực tiếp ngậm sâu đến tận cổ họng, làm cho miệng cô nhô lên cao thấp động đậy.

Hắn hài lòng hưng phấn muốn phòng thích dục vọng trong cơ thể mình, nhưnghắn cưỡng chế nhịn xuống: “Đủ rồi! Buông anh ra!” Có lẽ hôm nay do côchủ động đến mức thái quá làm cho hắn có chút không khống chế được cảmxúc của mình.

Đáng chết! Hắn sợ, hắn mà còn ở trong miệng cô nữa thì chắc không khống chế nổi bản thân mình nữa.

Cô buông hắn ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn: “Em làm không tốt sao?”

“Em làm rất tốt! Rất được! Giờ đến lượt anh nhé, cho em thoải mái!”

Hắn đem cô đẩy mạnh xuống giường. Kiều nộn của cô phập phồng trắng tuyết hiện lên hoàn toàn trước mắt hắn.

Hắn kéo phanh hai chân cô ra, ánh mắt liệt hỏa hừng hực như thiêu như đốt,nhìn thẳng vào nơi u cốc của cô. Đầu ngón tay thô ráp chạm đến bãi cỏthần bí.

Cô cảm thấy có một luồng điện từng đợt chạy trong cơ thể mình, cuối cùng theo từng cử động của hắn mà xuyên qua cơ thể cô.

Khuôn mặt cô màu hồng, toàn bộ cơ thể cũng ửng hồng một cách huyền ảo.

Hắn công kích giữa hai chân cô, tìm được một giọt nước hồng như mộng thịt nhẹ nhàng kéo lấy.

Cả người cô choáng một cái, thật sâu.

Khi cô bắt đầu kêu lên những tiếng nỉ non, hắn rốt cuộc cũng không chờ được nữa mà thẳng tắp xuyên qua cơ thể của cô.

……..

Nhìn người bên cạnh ngủ say, Tiểu Ngưng mới nhấc cánh tay to lớn của hắnđang đặt trên ngực cô ra. Sau đó, cô mặc nhanh quần áo của mình, lấy túi hành lý đã sắp xếp trước cất trong tủ áo.

Nhìn hắn, nước mắtkhông khống chế nổi lại rơi ra chỉ trong tích tắc, : “Hạo! Đừng tráchem! Em làm thế này đều là việc tốt đối với cả hai chúng ta! Đừng tìm em, ngàn vạn lần đừng có tìm! Em sẽ luôn yêu anh, chỉ yêu một mình anhthôi!”

Nói xong, Tiểu Ngưng lau nước mắt, rời khỏi phòng.

Hôm nay, cô cố ý bảo mọi người nên đi nghỉ sớm, cho nên sẽ không ai biết cô rời đi lúc này.

## 215. Chương 215

Kỳ thật, cô đã làm một kế nhỏ tự bỏ thuốc vào ly rượu mình sẽ uống, đưa ly không có thuốc cho hắn.

Trước đó cô cũng ngập tràn sợ hãi, lo lắng nếu hắn yêu cầu tráo ly của haingười, như vậy vừa vặn hắn sẽ cầm đúng ly có bỏ thuốc. Còn nếu như không có, cô sẽ tự dâng rượu bằng miệng mình cho hắn uống.

Và cô đã làm đúng như vậy. Quả nhiên hắn thuận lợi uống rượu rồi ngủ say. Cô thật sự đã thành công trong việc đánh thuốc mê hắn.

Ban đêm, cơn gió to cho dù thổi bay những giọt nước mắt của cô nhưng khôngthể nào cuốn đi cơn đau tê tái trong lòng. Cô cắn chặt môi, đẩy cửachính của biệt thự. Quả nhiên, cách đó khoảng ba mươi thước có một chiếc xe con đang đỗ.

Tiểu Ngưng nhìn lại ngôi biệt thự mình đã từngsống qua hai lần. Buổi tối, dưới ánh đèn mờ ảo, càng làm nổi bật lên một tòa thành xinh đẹp, lung linh như trong truyện cổ.

Đúng vậy! Cổ tích mãi mãi là cổ tích, trong hiện thực này, câu chuyện của cô không thể nào có kết thúc như trong cổ tích được.

Tiểu Ngưng cố gắng kiềm chế cơn xúc động, chạy nhanh tới chiếc xe con xa xa cách đó.

Khi cô vừa chạy đến, còn chưa kip nhìn vào trong xe, cửa đã bật mở: “Saolại chậm như vậy?” Ngồi ở vị trí lái xe, Tiền Lỵ Nhi thúc giục nói, vẻmặt có vẻ không bình tĩnh.

Lúc này, cô ta hoàn toàn thay đổiphong cách ăn mặc so với lúc trước. Không trang điểm cầu kỳ, mái tócxoăn dài được búi lên gọn gàng ở sau gáy, trên đầu có đội một chiếc mũlưỡi trai.

Bất quá, mặc kệ cô ta ăn mặc sang trong quý phái haychỉ là đồ bình thường như lúc này, Tiểu Ngưng ngồi bên cạnh cũng cảmthấy mình không sánh kịp.

Ánh mắt ưu thương của Tiểu Ngưng dịchchuyển từ trên người cô ta sang phía cửa sổ. Một túi hành lý không lớnđặt ở trên, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Tiểu Ngưng quay lại hỏiTiền Lỵ Nhi: “Hộ chiếu của tôi đâu? Cả vé máy bay nữa!”

Giữa trưa hôm qua, cô nhận được điện thoại của Tiền Lỵ Nhi. Cô ta đã chuẩn bịxong xuối tất cả mọi thứ cho cô, chỉ cần cô buổi tối hôm nay ra ngoài là được, cô ta sẽ đến đón.

“Ừ! Tôi đã chuẩn bị xong, lát sẽ đưa cho cô! Bây giờ chúng ta cần phải đi trước đã! Nhanh thôi!” Tiền Lỵ Nhinhìn về phía trước, đôi mắt đen sắc xảo nhưng đồng thời lại có một tiagian ác.

Đèn xe bật lên, chiếc xe chạy theo hướng ngược lại vớibiệt thự. Tiền Lỵ Nhi chỉ tập trung lái xe, không hề ‘khóc lóc kể lể’,châm chọc hay giở giọng ‘giảng dạy’ với Tiểu Ngưng.

Trong xe, không khí trầm mặc khiến cho Tiểu Ngưng lâm vào một hồi suy nghĩ.

Nhìn cảnh vật quen thuộc càng lúc càng xa, trong lòng Tiểu Ngưng lại càng lúc càng không nỡ rời bỏ.

Những hình ảnh Đường Hạo yêu thương, sủng nịnh cô cứ dần hiện càng lúc càngnhiều, nước mắt cô không ngừng rơi, trong lòng như bị níu chặt, đau đớn.

“Tôi chỉ hôn một mình em. Trong lúc này, tôi chỉ biết hôn một mình em thôi, trong lúc này…..!”

Ngày đó, hết thảy hắn nói, hắn làm đều là vì cô. Nhưng điểu hắn nói lúc đóchỉ thoáng qua, nhưng bây giờ lại vang lên rõ rệt bên tai cô. Chỗ đó rất bẩn, nếu không phải là yêu thì hắn sẽ không làm đến mức độ đó, còn mang theo biểu lộ hạnh phúc hôn lên môi cô.

Xe càng lúc càng chạy xabiệt thự, cô càng lúc càng cảm thấy Đường Hạo đối với mình là yêu thậtlòng. Không có chuyện gì có thể đặc biệt chứng minh, nhưng ngày thường,cùng hắn sinh hoạt, hắn đối xử với cô lại là loại quan hệ đó. Hắn chămsóc, coi cô như là người hắn yêu mến, ánh mắt hắn nhìn cô cũng đã thayđổi nhiều….

“Mẹ! Con rất thích cảm giác hiện giờ, có mẹ, có ba!Hì Hi, một nhà ba người đẩy đủ cùng sinh hoạt một chỗ! Mẹ , con thấy barất yêu mẹ!”

“Phải không? Con chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được chuyện của người lớn!”

“Thật mà! Con không hiểu nhiều chuyện, nhưng con nhận ra ba rất yêu mẹ, mẹnhất định phải tin con! Đúng rồi, nếu ba không yêu mẹ thì làm sao có thể hứa chắc với con sẽ sinh một em trai hay em gái để con chơi cùng! Connghe bà nội và bà dì nói, bởi vì thân thể bà nội không khỏe cho nên mớichỉ sinh được một mình ba, ông nội cho dù thích trẻ con nhưng vì chỉ yêu một mình bà nội cho nên mới không sinh thêm nữa. Họ nói đàn ông contrai chỉ sinh con với người phụ nữ mà mình thích thôi!”

Những lời nói của Dương Dương ngày đó lại văng vẳng bên tai cô. Những câu kia làm lòng cô cảm thấy thật chua xót. Đúng vậy! Nếu Đường Hạo không yêuthương cô thì làm sao có thể để cho cô sinh con được?

Hắn khôngphải không ý thức được trách nhiệm của một người đàn ông. Hắn sẽ khôngđể con mình trở thành những đứa con riêng ngoài giá thú.

Nhữngngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy vạt áo trước ngực. Ngăn không được, một sự kích động đột nhiên hình thành trong ngực cô. Chậm rãi hình thànhmột câu: Đường Hạo yêu mình! Đường Hạo yêu mình!

Đúng vậy! Hắn từ trước đến nay vốn là con người kiêu ngạo, tự đại thì làm sao có thể mởmiệng tự mình nói ba chữ anh yêu em với cô. Nhưng không nói đâu phải làhắn không thương cô, hắn muốn dùng hành động để chứng minh cho tình cảm.

Hai hàng nước mắt mang theo hương vị mặn mặn chảy xuống, mâu thuẫn hiện rõ trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô.

Cô muốn đánh cuộc một lần. Nếu hắn thật sự yêu cô, vậy thì một nhà ba người bọn họ có thể đoàn tụ được rồi.

Nghĩ đến cảnh một nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau, lông mày cô càng ngày càng căng ra cho cô gấp đôi dũng khí.

Không có tri thức, cô có thể cố gắng học tập. Trước đây, thành tích học tậpcủa cô trong trường không có tệ, cô không phải không muốn học mà làkhông có cơ hội đến trường thôi.

Cô yêu Đường Hạo cũng không phải là bởi vì hắn là thiếu gia nhà giàu mà chỉ đơn giản hắn là Đường Hạo, là cha của con cô.

“A! Đến rồi” Giọng nói của Tiền Lỵ Nhi kéo Tiểu Ngưng đang chìm đắm trongsuy nghĩ trở về. Cô theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa xe. Hai người đã đến chỗ để xe của một khách sạn

Tiểu Ngưng không ngừng nổi lêntâm lý hoảng sợ, đề phòng nhìn cô gái đối diện: “Tiền tiểu thư, hộ chiếu của tôi đâu? Tại sao cô lại đưa tôi đến chỗ này?”

Tiền Lỵ Nhi vỗ vỗ quần áo trên người, cười yếu ớt nói: “Ừ! Được rồi! Mười giờ sáng mai khi ra sân bay tôi sẽ đưa, còn đêm nay hãy ngủ tạm ở đây!”

“Không cần! Làm phiền cô, tôi đến sân bay ngồi chờ cũng được!” Tiểu Ngưng cảmthấy thật kỳ quặc, vươn tay yêu cầu lấy thẻ chứng minh: “Tiền tiểu thư,cô đưa thẻ chứng minh cho tôi được không?”

“Cô gấp làm gì? Tôigiữ thứ đó thì có lợi gì cho tôi đâu! Ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng maitôi đưa liền cho cô!” Tiền Lỵ Nhi không kiên nhẫn nói, đôi mắt lóe lêntai hung ác.

Tiểu Ngưng sợ hãi, lui về phía sau vài bước: “Tiềntiểu thư, tôi phải đi, có một thứ quan trọng gửi ở chỗ một người bạn,sáng mai chúng ta gặp lại ở trên phi trường!”

Không! Cô không muốn rời đi nữa! Cô phải trở về bên cạnh Đường Hạo.

Ngay trong khoảnh khắc này Tiểu Ngưng thấy tại sao bản thân mình lại ngu ngốc đến thế, đi tin tưởng cô gái trước mặt.

“Cô nghĩ mình sẽ có thể đi dễ dàng hay sao?” Tiền Ly Nhi cười ác ý, mắt nhướn lên với người đằng sau Tiểu Ngưng.

## 216. Chương 216

Xoay người định bỏ chạy, nhưng toàn thân Tiểu Ngưng cứng đờ, cánh môi run rẩy: “ Các người… Các người muốn làm gì?”

Không biết từ lúc nào ở phía sau lưng Tiểu Ngưng đã xuất hiện hai gã đàn ôngto con, có vẻ lưu manh. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiểu Ngưng cực kỳhèn mọn và bỉ ổi. Không trả lời câu hỏi của Tiểu Ngưng, bọn chúng nhanhchóng chế trụ hai tay cô, một tên dùng tay bóp lấy cổ cô.

TiểuNgưng cảm thấy cổ tay bị giữ chặt, liều mạng giãy dụa, kêu lớn: “Cứuvới! Cứu mạng!….Ưm…ư…ư….” Đang sắp kêu đến tiếng ‘cứu mạng!’ thứ ba thìmột chiếc khăn bông màu trắng đã được nhét vào trong miệng cô.

Vài giây sau, cô không còn giãy dụa nữa, đầu rủ xuống một bên.

“ Đem cô ta kéo vào nhanh lên!” Tiền Lỵ Nhi thấp giọng ra lệnh, chỉ về phía khách sạn phía trước.

Ngay sau đó, hai gã đàn ông giữ chặt lấy người Tiểu Ngưng, đi theo một đoàn người, hấp tấp tiến vào trong khách sạn.

Trong cơn hôn mê, Tiểu Ngưng bị hai tên đó ném lên chiếc giướng lớn, hoàn toàn không nhúc nhích.

“ Oa! Thật là xinh đẹp nha! Chơi sẽ rất sướng đây!” Một trong hai tên đàn ông vừa nhìn Tiểu Ngưng vừa chảy nước miếng ròng ròng, không ngừngsuýt xoa.

Một người đàn ông khác nhìn cô gái thuê bọn họ, nhíulông mày, uể oải hỏi: “ Tiểu thư xinh đẹp, có muốn cùng đi hay không?Mọi người chơi cùng mới sướng!”

“ Biến!!” Tiền Ly Nhi nhìn bàntay xấu xí đang vuốt ve ngực mình, vẻ mặt chán ghét: “ Bằng loại đàn ông như các người mà cũng dám động đến bổn tiểu thư sao? Nói cho các ngườibiết, các người chỉ xứng chơi loại đàn bà này! Hôm nay cô ta để cho các hưởng hưởng dụng, sau khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ đưa số tiền còn lại cho các người!”

“ Ha ha , người đẹp quả nhiên kiêu ngạo! Kỳthật là do cô chưa hưởng qua tư vị của anh em chúng tôi thôi, nếu như cô hưởng qua….hì hì, chắc chắn mỗi ngày đến nói muốn chúng tôi đến chếtđấy chứ!” Người đàn ông vẫn cố vuốt ve, không phục nói. “Phụ nữ nếu cởihết quần áo ra không phải cũng đều giống nhau hay sao? Còn ra vẻ caongạo phân cấp cái gì ?”

“ Đê tiện! Cút đi…” Tiền Lỵ Nhi tức giậnhô lên, sau đó chỉ vào Lục Giai Ngưng đang nằm trên giường, “ Các ngườichừng nào thì bắt đầu làm việc? Nếu không làm, tôi sẽ tìm người khác…”

“ Đừng ! Bây giờ bắt đầu liền….” Một người đàn ông trèo lên giường, vuốt ve thân thể cách mọt lớp quần áo của Tiểu Ngưng.

Tiền Lỵ Nhi lấy chứng minh thư, hộ chiếu của Lục Giai Ngưng từ trong túixách ra, còn có mấy túi màu trắng vứt xuống bên cạnh. Cô ta mỉm cườitrông cực kỳ đáng sợ.

“ Đến lúc đó các người phải nói thật hay, nói thật rõ cho tôi! Tôi sẽ cho các người thêm tiền thưởng!”

Hừ! Để cho cô gái này xuất ngoại sao? Thật là hay nói đùa. Mục đích của côkhông phải là khiến cho Lục Giai Ngưng tránh xa khỏi Đường Hạo, làm nhưvậy chỉ khiến Đường Hạo nhớ mãi không quên cô ta thôi. Điều cô cần chính là phải làm cho Đường Hạo triệt để mất hết hy vọng đối với Lục GiaiNgưng, không bao giờ muốn gặp cô ta nữa!

Mà làm cho cô ta bị người đàn ông khác đùa bỡn, chắc chắn Đường Hạo sẽ không bao giờ muốn cô ta nữa.

“ Ha ha ha, tốt lắm…..” Một người đàn ông khác đi cùng Tiền Lỵ Nhi rờiphòng. Loại chuyện này đương nhiên phải có một người đi cùng, bằng không hai anh em đều bị bắt thì ai sẽ đi lấy tiền?

Người đàn ông ở lại thì hưng phấn đứng thẳng. Nhấc cao làn váy của Tiểu Ngưng, khi nhìnthấy vùng giữa hai chân trắng như tuyết của cô thì hưng phấn kêu lên: “Oa..! Dáng người thật sự là tuyệt quá! Chân đẹp ghê! Hàng tốt như vậyđâu có thể một ngụm mà ăn hết! Nhất định phải chậm rãi, từ từ chơi chođến mất hồn thì thôi!”

Đang lúc hắn đè thấp đầu, chuẩn bị hôn môi xuống thân dưới giữa hai bắp đùi trắng tuyết của Tiểu Ngưng thì…

“ Rầm ! Rầm ! Rầm- Cảnh sát đây, mau mở cửa!” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một phụ nữ. “ Nhanh mở cửa ra!”

Người đàn ông trên giường tức giận hô: “ Chưa xong, đừng gõ nữa!” Hắn lậptức nhảy xuống giường, mặc lại quần: “ Mẹ nói, con điếm thối, dám lừagạt ! Không phải đã nói cho chúng ta từ từ chơi xong mới báo cảnh sátsao? Chết tiệt, còn chưa bắt đầu mà cảnh sát đã tới! Để lại đàn bà chochúng ta, còn không cho vui vẻ!”

Gã đàn ông vừa mở cửa phòng, hai cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận: “ Chúng tôi là cảnh sát khu vực này!Vừa mới nhận được tin báo có người ở nơi này tiến hành giao dịch phạmpháp!”

Gã đàn ông nhún vai, ngả ngớn nói: “ Người đẹp cảnh sát! Muốn hay không mà lại chăm chú nhìn như vậy? Chúng tôi ở đây là đang vui vẻ sảng khoái, sao lại có chuyện giao dịch phạm pháp được? Cô không lêngiường ngủ với chống cô được hay sao?”

“ Im đi, A Tam! Anhhôm nay lại là…. Hôm trước mới bị bắt tạm giam, hôm nay lại không thànhthật khai báo!” Nữ cảnh sát tựa hồ rất quen với người đàn ông này, không khó nhận ra bởi vì hắn ta là ‘khách quen’ của sở cảnh sát. Nữ cảnh sátnói với người đồng sự bên cạnh: “ Cậu mang cô gái trên giường đi, chúngta quay về sở cảnh sát!”

Tiềng cãi nhau khiến Tiểu Ngưng mơ màngtỉnh lại, mở to mắt. Cô còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấybên tai có người hô lên:

“ Trong này có hàng cấm!”

“ Thuốc phiện sao? Tịch thu lại, giải tất cả đi!”

“ Rõ!”

Đại não còn trống rỗng, chưa hiểu là đang diễn ra chuyện gì, Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy có ai đó mạnh mẽ kéo cô đi, lôi ra phía cửa.

Đến trướcsở cảnh sát, đầu óc Tiểu Ngưng lập tức hoàn toàn tỉnh táo trở lại, côngồi yên trên chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, đối với các câu hỏi nàocủa vị cảnh sát cũng lắc đầu:

“ Không! Tôi không có..”

“ Tôi không có bán thuốc phiện….!”

“ Tôi không có hút thuốc phiện!….”

“ Tôi không buôn bán thuốc phiện….”

Vị cảnh sát điều tra liên tục lên án nói cô buôn bán, sử dụng và vậnchuyển thuốc phiện. Từng tội danh này cũng làm cho Tiểu Ngưng choángváng đầu óc, sợ tới mức toàn thân run run: “ Nếu như cô không buôn bánthuốc phiện thì tại sao lại ở cùng một chỗ với Trần A Tam bị chúng tôibắt được? Nếu như cô không có hút và buôn thuốc thì tại sao những thứnày lại được tìm thấy trên người cô?” Cảnh sát gõ mặt bàn hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ với Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng nhắm mắt hồi tường, hai bàn tay gắt gao đan chéo vào nhau. Thật lâu sau, cô mở tomắt, rốt cuộc cũng đã suy nghĩ sự tình lại từ đầu đến cuối: “ Cảnh sát,tôi bị oan! Có người hãm hại tôi!”

“ Ai? Là ai hãm hại cô?”

“ Tiền Lỵ Nhi! Chính Tiền Lỵ Nhi hãm hại tôi! Tôi bị cô ta đưa đến kháchsạn bằng ô tô, sau đó bị người ta đánh thuốc mê, những chuyện sau đó thì tôi nhớ không rõ…..”Tiểu Ngưng lắc đầu thật mạnh, cô không dám tin Tiền Lỵ Nhi lại hiểm ác như vậy.

“ Tiểu thư, cô có bằng chứng gì chứng minh Tiền Ly Nhi đưa cô đến khách sạn đó!” Cảnh sát nhăn đầu lông mày dò hỏi.

Tiểu Ngưng nghĩ ngợi, bất đắc dĩ lắc đầu: “ Không có!”

“ Lục Giai Ngưng tiểu thư, hiện tại cô có quyền giữ im lặng không nói gì. Mỗi câu nói của cô bây giờ đều trở thành bằng chứng ở trên tòa.” Viêncảnh sát trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, điều này khiến cho Tiểu Ngưng biết sự việc ngày càng nghiêm trọng.

Cô sợ hãi đến mức mặt màytrắng bệch, nước mắt lạnh buốt tuôn ra bên ngoài không khống chế nổi: “ Không! Anh cảnh sát! Tôi không có bán, không có hút thuốc phiện! Tôithật sự không có mà! Tôi không muốn ngồi tù!”

Đúng lúc này, Trần A Tam từ trong một phòng thẩm vấn khác bước ra ngoài.

Dựa theo trí nhớ lúc trước của mình, Tiểu Ngưng biết đây chính là người lúc trước đánh thuốc mê mình. Vừa khóc, vừa chạy lên bắt lấy hắn, lôi kéoquần áo của hắn, không cho hắn đi: “ Chính là anh! Chính anh đã đánhthuốc mê tôi! Anh mau giải thích với cảnh sát chính anh là kẻ đã lôi tôi vào trong khách sạn!”

## 217. Chương 217

Tiểu Ngưng nức nở ngồi trên ghế đợi Đường Hạo. Trong lòng cô đang cực kì sợ hãi.

Lúc trước, cảnh sát đã thẩm vấn Trần A Tam. Họ nói hắn đã khai rằng khônghề cùng cô có giao dịch bất hợp pháp nào. Cảnh sát cũng đã tiến hànhkiểm tra lại. Còn về chuyện tình cảm, hắn không nói rõ chi tiết. Cô biết rõ mình chưa bao giờ gặp tên này, mà hắn, không phải là người rõ nhấthay sao?

Sau đó, cảnh sát tiến hành xét nghiệm náu cho cô, xácđịnh cô không hề sử dụng thuốc phiện hay ma túy. Điều cô quan tâm nhấthiện nay chính là liệu bản thân cô có bị người đàn ông kia xâm phạm haykhông?

Nếu có, Tiểu Ngưng chỉ muốn đâm đầu chết đi cho rồi! Cô quá ngu! Quá đần!

Kích động, Tiểu Ngưng giơ tay đập liên tiếp vào đầu mình. Hai mắt cô sửngđỏ, nước mắt thì không ngừng rơi. Hối hận hoang mang cực độ, tự mắngchính mình: Lục Giai Ngưng, thật đáng đời mày! Ai bảo mày ngu ngốc đếnvậy, bị người ta lừa. Mày vẫn không muốn ở bên canh anh ấy, muốn bỏ đicơ mà? Nhưng cuối cùng lại mong đợi anh ấy đến cứu mày sao?

Khicảnh sát muốn khởi tố vụ án, buộc tội cô tàng trữ và buôn bán thuốcphiện, cô đã rất sợ hãi. Và chính lúc đó, cô biết chỉ hắn mới cứu đượccô.

Đường Hạo mặt mày tái nhợt đi vào trong cục cảnh sát. Hắnnhìn người phụ nữ đang khóc nức nở trên băng ghế, gân xanh trên tráncàng nổi rõ.

Cúi đầu, Tiểu Ngưng cảm giác cả người đang bị hàn ý lãnh khốc bao phủ. Ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, cô nhìn hắn.

“Đường Hạo!”Thấp giọng lẩm bẩm gọi tên của hắn, cô đã có biết bao nhiêu là sợhãi, nhưng bây giờ còn sợ hãi hơn khi đối diện cùng hắn. Những giọt nước mắt như chuỗi hạt trân trâu đứt đoạn, thi nhau rơi xuống. Cô đứng dậy,luống cuống chạy về phía hắn.

Mà Đường Hạo thì vẫn lạnh lùng nhìn cô, sắc lạnh như băng. Hắn không thèm nói gì cả, bỏ mặc cô lại rồi rời đi.

Trong nháy mắt, Tiểu Ngưng dừng mọi hành động. Thân thể cứng nhắc đứng đó. Cô đứng yên như pho tượng, trên mặt không chút huyết sắc. Cô lại càng thêm khủng hoảng tinh thần, hắn lại không để ý đến cô. Hắn đang rất giận cô.

“Lục Giai Ngưng! Có người bảo lãnh cho cô, tạm thời cô có thể rời khỏi cụccảnh sát. Nhưng trong thời gian này, tuyệt đối không được xuất ngoại hay ra ngoài thành phố, cảnh sát có thể triệu tập cô bất cứ lúc nào!”Vịcảnh sát trước đó là người thẩm vấn Tiểu Ngưng, quăng một văn kiện đếntrước mặt cô.

Quá kinh hãi, cô nhất thời không có phản ứng, người đứng ngây ra như phỗng, hỏi vị cảnh sát kia: “Tôi có thể đi được rồi sao?”

“Đúng vậy! Ký vào đây là có thể về!” Nam cảnh sát nhún vai nói.

“Cám ơn! Cám ơn!”– Ký nhanh vào chỗ tên mình, Tiểu Ngưng vội vàng tỉnh lại,cúi đầu chào mấy cái rồi chạy ra khỏi phòng thẩm vấn.

“Đường Hạo!” Cô muốn giải thích mọi chuyện với hắn, để hắn đừng hiểu lầm cô.

Nhưng khi cô đuổi ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng hắn nữa rồi, chỉthấy vệ sĩ của hắn đứng đó. Cô hỏi: “Anh Lục Phong! Đường Hạo đâu rồi?”

“Thiếu gia đã đi trước rồi! Cậu ấy lệnh cho tôi đưa cô về biệt thự!” Qua nhiều năm, Lục Phong càng trở nên trầm ổn, lãnh mạc.

“A.!” Tiểu Ngưng thất thần nhìn về phía hành lang. Hắn không cho cô cơ hộigiải thích, bất quá cô nhất định phải giải thích với hắn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ba ngày liên tiếp, Tiểu Ngưng không thấy Đường Hạo trở về biệt thự. Mà côcũng không biết cảnh sát định xử trí vụ án của cô thế nào. Căng thẳng,sợ hãi, cùng khát vọng muốn gặp hắn khiến trái tim cô như muốn nhảy rakhỏi lồng ngực.

Tối hôm trước, Tiểu Ngưng đã bị quản gia nhắc nhở cô, mỗi ngày 4 giờ sáng phải thức dậy quét dọn toàn bộ biệt thự.

Nói cách khác, cô trở lại là người hầu ở đây.

Đối với yêu cầu này, Tiểu Ngưng cũng không có thấy đau lòng hay tủi thân.Đây là công việc cô muốn làm, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi hayủy khuất, cô chỉ khát vọng được nhìn thấy hắn. Cô rất nhớ hắn, muốn giải thích với hắn.

Cô muốn rời xa hắn, bất quá cuối cùng lại hối hận muốn trở về, nhưng lại bị Tiền Lỵ Nhị hạ thuốc mê. Tất cả là một cáibẫy Tiền Lỵ Nhi giăng ra từ trước, chỉ chờ cô nhảy vào.

Cô muốngiải thích với hắn. Cô không có tang trữ hay buôn bán thuốc phiện. Tấtcả là do Tiền Lỵ Nhi gây ra. Lục Giai Ngưng lại khổ sở, cắn chặt môi,nước mắt ủy khuất lại rơi xuống.

Cô bất giờ khát vọng mãnh liệtcó người tin tưởng mình. Cô không phải là một người phụ nữ xấu xa nhưcảnh sát vào giới truyền thông nhận định. Cô không có làm những chuyệnkia. Trong lòng cô lại mộ lần nữa kêu rên lên một tiếng lớn.

Trước đây, chưa từng có áp lực, căng thẳng nào khiến cô khổ sở, chán nản nhưlúc này. Cô không biết phải làm như thế nào để bản thân mình yên ổn lạimột chút. Chỉ có ngóng trông, hy vọng hắn trở về, làm cho hắn lắng nghecô giải thích. Cô có quá nhiều điều muốn nói với hắn, những điều nàygiấu ở trong lòng thật là khó chịu.

“Đường Hạo! Anh chừng nào thì trở về? Anh chừng nào thì đến gặp em?” Tiểu Ngưng ngừng việc đang làm, ngã phịch xuống ghế sô pha.

Đôi mắt phủ nước nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, đồng thời cũng nổi lên ý nghĩ muốn gọi điện thoại cho hắn.

“Đường Hạo! Xin anh… xin anh…anh nhất định phải nghe điện thoại của em!”

Trong lòng Tiểu Ngưng tự cầu nguyện nhiều lần, sau đó mới lấy tất cả dũng khí bấm một số điện thoại quen thuộc.

Tiếng nhạc chờ điện thoại vang lên một hồi lầu, Tiểu Ngưng càng nghe càngthất vọng. Rất lâu sau, khi giai điệu sắp chấm dứt thì có tiếng ngườibên kia bắt máy.

Bất quá, đối phương bên kia cũng không có nói gì. Tất cả chỉ một loại yên lặng đến đáng sợ.

“Hạo! Anh rốt cuộc đã nhận điện thoại của em! Hạo, Anh mau trở về di, em rấtnhớ anh!” Tiểu Ngưng thổn thức, nước mắt nóng hổi kích động tuôn ra chảy đến khóe miệng của cô. Một vị mằn mặn lan xâm nhập vào trong khoangmiệng, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện này bởi cô có quánhiều chuyện phải nói với hắn: “Hạo! Em không có làm những chuyện đó!Tất cả là do Tiền Lỵ Nhi hãm hại em…..”

Trầm mặc một hồi lâu, đầu dây bên kia mới có tiếng nói đáp lại: “Lục Giai Ngưng! Mời cô ăn nóicẩn thận, nói chuyện không có bằng chứng, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!”

Tiểu Ngưng ngừng khóc tức thì, mắt mở to: “Tiền Lỵ Nhi! Cô tạt sao lại hãmhại tôi? Tôi nhất định phải nói hết mọi chuyện cho Hạo nghe!”

“Ha ha ha…! Tôi đâu có làm chuyện gì, một chút cũng không có, sao phải sợcô nói! Tôi tin chắc anh Hạo cũng không có tin lời nói của cô đâu!” Tiền Lỵ Nhi lúc đầu nói bằng giọng vô cùng đắc ý, sau đó cô ta chuyển giọng, đay nghiến, tiếp tục nói: “Nói cho cô biết, Lục Giai Ngưng! Từ nay vềsau cô nên ý thức được chỗ của mình là ở đâu, tôi và Hạo sắp kết hônrồi, mời cô cút khỏi Đường gia ngay lập tức!”

“Không!” Sắc mặt Tiểu Ngưng trắng bệch. Cô không tài nào tiếp nhận được tin tức này.

“Cô không tin phải không? Báo cho cô hay, cuối tháng này chúng tôi sẽ cửhành hôn lễ. Bây giờ mở kênh tài chính và kinh tế ra xem đi, giới truyền thông đang điên cuồng đưa tin đấy!”

“Theo thông tin chúng tôimới nhận được, tổng tài tập đoàn Đường Thị và tiểu thư Tiền Lỵ Nhi củatập đoàn tài chính Tiền Thị đã công khai tuyên bố ngày 28 tháng này sẽcử hành hôn lễ của hai người, chấm dứt quãng thời gian tình yêu suốt sáu năm dài, từ này sẽ trở thành thân thuộc…..”

Câu tiếp theo TiểuNgưng hoàn toàn không nghe được. Bên tai cô chỉ nghe được những tiếngong ong và giọng nói ủy khuất, không cam của chính bản thân mình: ĐườngHạo, tại sao anh không chịu nghe em nói? Vì sao lại muốn kết hôn vớiTiền Lỵ Nhi?

## 218. Chương 218

“Ai bảo em tự tiện nghe điện thoại của anh?” Vừa mới kết thúc một cuộchọp, trở lại văn phòng, Đường Hạo đoạt lấy điện thoại trong tay Tiền LỵNhi rồi áp lên tai mình.

Lúc này, điện thoại đã ngắt.

Tiền Lỵ Nhi lè lưỡi, tỏ vẻ đáng yêu, nhanh chóng giang hai tay như cánh bướm nhào đến áp mặt lên ngực Đường Hạo: “Anh Hạo đừng tức giận nha! Vừa rồi là Lục Giai Ngưng gọi điện thoại đến, em nói với cô ta là anh đanghọp!”

Nghe ba chữ “Lục Giai Ngưng”, sắc mặt Đường Hạo trầm xuống, hai tay nắm chặt lại.

Nhìn vẻ mặt này của hắn, trong lòng Tiền Lỵ Nhi vui vẻ khai hoa. Quả nhiên,cô đã đúng trong việc sử dụng một tên lưu manh trong kế hoạch này. Mọithứ đang diễn ra theo đúng ý cô, tên lưu manh kia sẽ khai báo với cảnhsát theo đúng như những gì cô căn dặn.

Cô đã cho Trần A Tam biếtdanh tính, ngày tháng năm sinh của Lục Giai Ngưng. Khi cảnh sát hỏi cung hắn, hắn sẽ khai rằng : mấy hôm trước có người phụ nữ tên Lục GiaiNgưng chủ động đến tìm hắn. Hai người kết giao, và quan hệ phát sinhkhông tệ lắm. Tiếp theo, hai người lên kế hoạch bỏ trốn trong đêm đó.

Bất quá, bọn họ vừa mới xuống xe đến khách sạn, còn chưa kịp chuẩn bị làm gì thì cảnh sát đã đến.

Nghe giống như bọn họ là một đôi tình nhân lưỡng tình tương duyệt, bỏ trốn cùng nhau.

Ha ha… Đây cũng là lý do vì sao ngày đó cô lại lái một chiếc xe bìnhthường và mặc trang phục đàn ông. Nguyên nhân cũng là bởi vì trước cửaĐường gia có camera giám thị. Buổi tối, đêm khuya, trời tối đen như mực, thêm vào đó khoàng cách của camera giám thị đó lại ở phía trên cao khócó thể nhận biết ai với ai, chỉ có thể nhìn vào hình dáng và trang phụcđể nhận định đó là một người đàn ông.

Cô tin chắc rằng Đường Hạosẽ cho điều tra, và đầu tiên sẽ là nhìn đoạn phim ghi hình của cameraquan sát. Lúc đó, hắn ta sẽ nhìn thấy cảnh Lục Giai Ngưng kia lên xe của một người đàn ông rồi bỏ trốn.

Tiền Lỵ Nhi lại một lần nữa mỉmcười trong lòng, tự trầm trồ than phục bản thân ‘ thông minh cơ trí’.Tuy nhiên, màn kịch này diễn cũng có điểm quá khoa trương nhưng vẫn cóđủ lực tác động. Ha ha, cô đã thành công, không phải hay sao? Đường Hạođã công bố với giới truyền thông ngày kết hôn của hai người, hơn nữa tối qua hắn còn tặng cho cô một chiếc nhẫn kim cương nhãn hiệu nổi tiếngquốc tế.

Vị trí Đường gia thiếu phu nhân đã nằm gọn trong tay của cô. Đường Hạo đã công bố chính thức tin tức về hôn lễ với giới truyềnthông, hắn sẽ không còn cơ hội đổi ý một lần nữa.

Tiền Lỵ Nhi ômlấy Đường Hạo, hướng khuôn mặt vào lồng ngực của hắn, bộ dạng ủy khuất,sợ hãi. Cô ta nhỏ giọng nói: “Hạo, anh giận em phải không? Là em khôngtốt, em không nên nói chuyện với cô ấy!”

Mùi nước hoa nồng nồngsộc vào mũi của hắn, Đường Hạo không được tự nhiên đẩy Tiền Lỵ Nhi rakhỏi người mình, mặt lạnh đáp lại: “Không riêng gì cô ta! Bất luận là ai gọi điện đến, anh cũng không hy vọng có người khác tiếp nhận thay!”

“A… Em biết! Hạo, từ nay về sau em sẽ không…..!” Tiền Lỵ Nhi nhu thuận nóixong lại trưng ra một bộ dạng ủy khuất hơn. Nước mắt rơi xuống nhìn rấtthương tâm, cô ta giống như một cô vợ nhỏ nhẫn nhịn chịu đựng, nói:“Hạo! Có phải anh yêu cô ấy không? Có phải hay không anh đã yêu mẹ củaDương Dương rồi?”

“Câm miệng! Cô ta không phải là mẹ của DươngDương, Dương Dương giờ không có mẹ!” Đường Hạo nghiến răng nghiến lợinói, bàn tay nắm chiếc điện thoại của hắn đang run lên.

Đángchết! Lục Giai Ngưng mang theo thuốc phiện trong xe hơi bị bắt tại khách sạn đã bị đám kí giả chó săn kia phát hiện không ngừng tung tin ra bênngoài gây xôn xao. Hắn chỉ có thể xin ba mẹ chú ý, đừng cho Dương Dươngtiếp xúc với truyền thông, báo chí. Hắn không biết, liệu sau khi biếtđược những điều này, con trai của hắn sẽ phải chịu đựng bao nhiêu thương tổn.

Nếu không phải hắn dùng tiền điều đình với cảnh sát, thì lúc này có lẽ Lục Giai Ngưng đã bị bắt giam.

“Anh Hạo, Lục Giai Ngưng đã như vậy, nếu còn để cho cô ấy ở lại trong Đườnggia không phải là càng khiến cho giới truyền thông chú ý hay sao? Bọn họ cái gì cũng có thể viết, còn có…..!” Cô hơi ngừng lại, e dè cẩn trọngnhìn Đường Hạo rồi nói tiếp: “Còn có…. Chính là…Chúng ta sẽ kết hôn, emkhông hy vọng có một người đàn bà như thế xem vào cuộc sống của chúngta. Em thật sự không thể là một người phụ nữ …bao dung…được cả nhữngchuyện như vậy..”Kế tiếp là những tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào thay cho những lời nói đứt quãng.

Nhìn bộ dạng khóc lóc ủy khuất của Tiền Lỵ Nhi, Đường Hạo thở dài một tiếng, vỗ nhè nhẹ sống lưng cô ta, nói:“Thật xin lỗi, Lỵ Nhi! Anh để cô ta ở biệt thự chính là không muốn cô ta gây thêm chuyện gì bê bát nữa, ảnh hưởng đến Dương Dương!”

Tiền Lỵ Nhi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phủ nước nhìn hắn: “Hạo, anh yêu cô ta không? Có yêu không?”

Đường Hạo nhìn cô một hồi, sau đó tay vuốt lên má của cô ta : “Người đàn bà kia… không đáng để anh yêu, thật sự không đáng!”

Ha ha ha…. Hắn thật là ngốc nghếch. Một lần, một lần lại thêm một lần tintưởng cô. Vì cô, hắn không tiếc cãi lại lời ba mẹ. Vì cô, hằng ngày ởtrong văn phòng, làm việc đến bạt mạng, cũng không ngừng đi xã giao mởrộng quan hệ. Mục đích của hắn là trong một thời gian ngắn tạo nên đượcthành tích đáng kể cho tập đoàn, có như vậy hội đồng cổ đông mới có thểngậm miệng, cam tâm tình nguyện nghe theo sự lãnh đạo của hắn.

Thậm chí, hắn đã yêu cầu nhãn hiệu áo cười nổi tiếng nhất làm riêng cho cô một bộ váy cưới để chuẩn bị cho hôn lễ.

Kết quả, cô lại dùng kế hạ thuốc mê với hắn, cùng một người đàn ông hạ lưubỏ trốn. Một lần nữa, cô lại muốn rời bỏ hắn. Bao nhiêu này qua, cô chỉtoàn lừa gạt hắn. Việc này, hắn thực không có cách nào tha thứ được, chỉ muốn bóp chết cô.

Nhưng hắn đã từng thề, dù có chuyện gì xảy racũng không làm tổn thương cô nữa. Cho nên, mấy ngày qua, hắn không cótrở lại biệt thự. Hắn sợ, một khi đã trở về sẽ không thể khống chế nổisự tức giận của bản thân, mà phá bỏ lời thề đó.

“Vậy… Anh định để cô ta ở lại biệt thự với thân phận gì?” Tiền Lỵ Nhi như bị đả kích lớn, cánh môi trở nên trắng bệch.

Đường Hạo nheo đôi mắt lại, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Người hầu!”

“Ý của anh là nói với bên ngoài cô ta là người hầu, hay là, từ giờ trở đicô ta là người hầu trong biệt thự?” Tiền Lỵ Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định,quyết hỏi cho ra nhẽ, phập phồng chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Đương nhiên là một người hầu thật sự!” Hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không yêucô nữa. Và trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ không có người phụ nữ nào đủ tưcách để hắn yêu thích nữa.

Hắn cũng sẽ không nhàm chán đi trả thù cô, bởi vì cô không đáng để hắn phải hao tổn tâm tư.

Nước mắt trên mặt Tiền Lỵ Nhi biến mất: “Hạo, em hy vọng anh không gạt em,bởi em thật sự rất yêu anh!”Ánh mắt thay đổi, Tiền Lỵ Nhi nhìn Đường Hạo rồi nói một yêu cầu: “Hạo, em muốn bố trí lại biệt thự chúng ta ở saunày. Nếu không, em cũng chẳng dám bước vào biệt thự của anh đâu!”

Đường Hạo vuốt cằm: “Được, Lỵ Nhi! Chuyện của công ty còn bề bộn, anh khôngthể cùng giúp việc chuẩn bị hôn lễ được, làm phiền em rồi!”

“Không sao! Dù gì thì em cũng chẳng có việc gì làm, bận rộn chuẩn bị cho hônlễ của chính mình là là điều cực kì hạnh phúc!” Tiền Lỵ Nhi nhếch miệngcười trông có vẻ đáng yêu và hạnh phúc. Nhưng thật ra, trong nội tâm ácđộc thì đang nảy ra một âm mưu quỷ kế.

## 219. Chương 219

Tiền Lỵ Nhi cao ngạo quét mắt nhìn một hàng dài, hơn mười người hầu đứng thẳng tắp, mỉm cười nói: “Tôi nghĩ mọi người đã biết, tôi và Đường Hạo sắp kết hôn. Sau này, tôi sẽ chính thức trở thành nữ chủ nhân của cácngười. Cho nên, từ hôm nay trở đi tất cả mọi người đều phải nghe theomệnh lệnh của tôi, đừng có chọc giận tôi, bằng không hậu quả tự gánhlấy. Đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người, bây giờ tìm được một côngviệc là rất khó, hơn nữa lại là công việc có đãi ngộ tốt như ở đây thìcòn hơn cả mò kim đáy biển!”

Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, mọi người đều biết giúp việc trong Đường gia nhận được đãi ngộ cao nhất.

“Dạ!”

Ngoại trừ vẻ mặt phẫn nộ đang nhìn chằm chằm Tiền Lỵ Nhi của Tiểu Ngưng,những người còn lại đều lên tiếng đáp lại. Mặc dù mọi người đều chánghét Tiền Lỵ Nhi nhưng dưới mái hiên nhà người khác phải biết cúi đầu.

Tiền Lỵ Nhi nhìn thoáng qua Lục Giai Ngưng, lại cười châm chọc, nói: “Tốtlắm! Những người khác có thể tiếp tục đi làm việc!” Sau đó chỉ vào người không phục, “Cô ở lại!”

“Tiền Lỵ Nhi, bụng dạ cô thật ác độc!Tại sao lại hãm hại tôi?” Tiểu Ngưng vươn tay bắt lấy người cô ta, bộc lộtoàn bộ nỗi tức giận trong lòng.

Bốp…

Một âm thanh nặng nề vang lên, một dấu tay đo đỏ hằn in trên gương mặt của Tiểu Ngưng. TiểuNgưng đầu tiên cảm thấy giật mình, buông Tiền Lỵ Nhi ra, bưng lấy mặt.Sau đó cô định vung tay lên nhưng lại bị gã vệ sĩ đứng sau lưng Tiền LỵNhi nhanh tay chặn lại,”Không được vô lễ với tiểu thư chúng tôi!”

“Buông tôi ra! Các người đều là người xấu!” Tiểu Ngưng khóc, thét lớn, điên loạn giơ chân đá đạp tên vệ sĩ đang ngăn cản cô.

Tiền Lỵ Nhi giơ tay lên, hung hăng giáng cho Tiểu Ngưng thêm hai cái tátnữa. Sau đó cô ta chỉ vào mặt Tiểu Ngưng, nhăn mũi nói: “Cô cho rằngmình có thân phận gì ở đây mà dám vô lễ với nữ chủ nhân như vậy hả? Xemra, tôi phải dạy dỗ cô thật cẩn thận mới được, bằng không cô lại khôngbiết trời cao đất rộng là gì!”

Bị tát cho đến đầu óc choáng váng, Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy hai má bỏng rát, khẽ run, trong miệng có mùi máu.

Hai tay bị người kia tóm lấy nên chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ nhìn TiềnLỵ Nhi. Miệng khẽ mở ra, một dòng máu đỏ tươi tràn ra, hàm răng nhuộmmột tầng máu đỏ, oán hận nhìn Tiền Lỵ Nhi: “Tiền Lỵ Nhi, nhất định sẽ có ngày, tôi vạch trần những chuyện cô đã làm với tôi!”

“Tôi đã làm chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?” Cô ta nhún vai, vẻ mặtvô tôi, cười hỏi: “Lục Giai Ngưng, nếu cô không muốn chịu thêm oan ứcnữa thì hãy cúi đầu chịu khó nghe mệnh lệnh của tôi! Còn không thì hậuquả cực kì thê thảm!”

“Tôi sẽ không nghe theo lời cô nữa! Côchẳng là gì cả! Cái gì tôi cũng không nghe!” Tiểu Ngưng nghiến răngnghiến lợi nói. Nữ chủ nhân gì chứ? Đường Hạo đã nói rồi, chính cô mớilà chủ nhân của nơi này. Đúng vậy, chính là cô.

Hai mắt TiểuNgưng phừng phừng ánh lửa không chịu khuất phục. Chính bản thân cô cũngkhông hiểu tại sao lúc này cô lại đặc biệt tin tưởng vững chắc vào việcĐường Hạo yêu cô. Chỉ cần cô nói rõ hết thảy mọi chuyện, chắc chắn Đường Hạo sẽ tha thứ cho cô.

Có lẽ đây chính là cảm giác sắp mất đirồi mới khát khao giữ chặt lại người yêu quý nhất. Lúc biết tin ĐườngHạo quyết định sẽ kết hôn với Tiền Lỵ Nhi, cô mới biết mình nhất địnhphải đấu tranh dù chỉ là một lần. Vì chính hạnh phúc của bản thân, sốngvì bàn thân mình và người yêu mình, vì sao lại không cố gắng một lần,cho dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng phải tranh thủ nắmgiữ.

“Tốt! Cô đã quật cường đến vậy, tôi cũng không ngại cùng côchơi đùa!” Tiền Lỵ Nhi thấp giọng. Trong giọng nói của cô ta không giảmbớt một chút âm tàn, đùa cợt.

Tiền Lỵ Nhi thảnh thơi đi đến chiếc ghê sa lon trong đại sảnh, ngồi xuống, mang theo vẻ cao ngạo như nữ chủ nhân, mỉm cười nói: “Từ hôm nay trở đi, công việc cô phải làm sẽ là hầu hạ tôi”

“Tôi không thể! Tôi sẽ không hầu hạ cô! Côlà gì mà tôi phải nghe lời cô?” Lục Giai Ngưng thét lên như người điên,giãy dụa để thoát khỏi bàn tay tên vệ sĩ áo đen.

“Nếu như côkhông hầu hạ tôi, tôi sẽ cho cô cuốn gói ra khỏi nơi này! Cô không phảilà muốn gặp Hạo để thanh minh mọi chuyện hay sao? Ha ha ha! Nếu giờ màbị đuổi, cô sẽ không còn cơ hội mà gặp lại anh ấy nữa!”

“Cô….!”Sự phẫn nộ trong lòng Tiểu Ngưng rõ ràng bị áp chế đi mất vài phần.Không sai, nếu bây giờ cô bị đuổi đi thì sau này việc gặp được hắn sẽrất gian nan.

“Thế nào? Chúng ta cùng đánh cuộc xemĐường Hạo rốt cuộc là thích ai. Anh ấy sẽ tin lời cô hơn hay lời của tôi hơn?” Tiền Lỵ Nhi đã đoán trước bộ dạng này của Tiểu Ngưng. Cô ta tựtin bản thân mình đã cầm sẵn chiến thắng.

Ha ha… Đối phó với một người đàn bà ngu ngốc, làm sao cô có thể thua được!

Thấy Tiểu Ngưng không nói, Tiền Lỵ Nhi tiến thêm một bước, bức bách: “Tốt!Cô đã không đồng ý, vậy thì cút đi! Hiện tại, tôi chính là nữ chủ nhâncủa biệt thự này, có quyền đuổi đi bất cứ ai mà tôi muốn đuổi!”

“Không!” Lục Giai Ngưng hô lớn, sau đó nhắm mắt lại, khó khăn nói: “Được! Tôichấp nhận!” Dù sao cũng chỉ là hầu hạ cô ta thôi, quan trọng là bản thân phải ở lại nơi này, cho dù bọn họ có làm gì thì cũng phải chịu.

“Tốt! Bất quá, cô phải ngoan ngoãn cho tôi! Con mắt tôi thích bắt bẻ, cô làmkhông tốt, tôi dứt khoát sẽ không lưu tình đâu!” Tiền Lỵ Nhị hướng mắtvề phía tên vệ sĩ của mình, ý bảo buông Tiểu Ngưng ra.

Tiền LỵNhi nhìn Tiểu Ngưng một cái. Cô mới nói có mấy câu thôi người phụ nữ này đã sa vào bẫy. Đúng là đầu óc bã đậu, ngu ngốc! Từ bây giờ cô sẽ bắtđầu đùa bỡn từ từ với cô ta.

Lục Giai Ngưng vuốt vuốt cổ tay bịđau, cũng chẳng muốn nói nhảm nhiều nữa: “Cô nói đi! Tôi phải làm cáigì?” Chỉ cần Đường Hạo xuất hiện, cô lấy được tin tưởng của anh thì cũng chẳng cần phải hầu hạ cô gái này.

Tiều Ngưng trong lòng lại thầm cầu nguyện: Đường Hạo! Anh nhất định phải tin tưởng em! Hiện tại, emhầu hạ cô ta chẳng khác nào…. Đây là ông trời trừng phạt em, trừng phạtvì đã né tránh anh. Xin anh, nhất định phải tin tưởng em!

“Ha ha! Vậy, trước tiên quét dọn, lau chùi toàn bộ nhà cửa cho tôi! Sau đó đemquần áo của tôi xếp vào trong tủ quần áo….” Tiền Lỵ Nhi chỉ lên cầuthang to rộng, ngồi trên ghế salon, hất hàm ra lệnh!

“Dạ!” Tiểu Ngưng nhà nhạt trả lời, đi lên. Điều kiện tiên quyết là phải đem được những chiếc vali đồ kia đi lên cầu thang.

Cô cắn chặt cánh môi, cố kéo từng chiếc vali lên một. Khi lên được trênhành lang tầng hai, tấm lưng mảnh khảnh của cô giống như gãy vụn bởi mấy cái vali siêu lớn này.

Nhìn Tiểu Ngưng đang cố gắng hết sức chật vật, Tiền Lỵ Nhi càng cười tươi hơn:”Đúng rồi! Phòng của tôi cũng chính là phòng của anh Hạo, đừng có nhẫm lẫn nhé!”

Trái tim Tiểu Ngưng đột nhiên đau xót. Sau chừng nửa phút, cô không nhịn được mà hô hấp trở nên dồn dập, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh: “Dạ! Tôi đã biết!”

“Biết là được rồi! Bất quá, từ nay về sau không có lệnh của tôi thì không cho phép cô tùy tiện vào phòng anh ấy!” Tiền Lỵ Nhi nắm chặt tay lại, nghĩđến việc Tiểu Ngưng và Đường Hạo ở cùng một chỗ thì không kiềm nổi tứcgiận

## 220. Chương 220

“Cà phê pha thế nào mà khó uống vậy?” Tiền Lỵ Nhi đem tách cà phê mà chưa uống qua một ngụm hắt trực tiếp về phía Tiểu Ngưng.

Tránh không kịp, toàn bộ chất lỏng màu nâu còn bốc hơi nóng dính đầy trênquần áo của Tiểu Ngưng. Trên cổ cô cũng dính một phần, thậm chí là cảtrên mặt.

“A….!” Bị bỏng, cô theo bản năng kêu lên một tiếng.

“Aizza! Bị phỏng sao?” Tiền Lỵ Nhi ra vẻ quan tâm, tiến đến bắt lấy tay Tiểu Ngưng.

“A..!” Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy đau thêm, kêu lên, mạnh mẽ thoát khỏi bàntay Tiền Lỵ Nhi: “Cám ơn Tiền tiểu thư quan tâm! Tôi không sao!” Nhìnlại bàn tay mình lại có thêm vết bầm, Tiểu Ngưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế uất ức trong lòng.

Mấy ngày qua cô đã hiểu rõ một chuyện,cường ngạnh với Tiền Lỵ Nhi chỉ tổ là cho cô phải chịu càng nhiều khổsở. Cho nên vừa rồi, trước mắt cô chỉ có thể cúi người, nhẫn nhịn mọichuyện.

“Không có chuyện gì thì tốt, bằng không ai giặt quần áocủa tôi!?” Tiền Lỵ Nhi tiện tay ném một đống quần áo lên người TiểuNgưng.

Tiểu Ngưng ném cơn giận trong người, lấy quần áo bẩn bịném lên người, nhịn xuống cảm giác chán ghét cực độ nói: “Dạ! Tôi sẽ đigiặt ngay đây!”

“Cô nên cẩn thận, đừng có giặt quá mạnh tay!Những thứ này rất đắt, giặt hỏng là cô không đền nổi đâu!” Tiền Lỵ Nhihoàn toàn xem mình là bà chủ của nơi này, mỗi ngày đều sai Tiểu Ngưnghết việc này đến việc khác. Cô ta chính là muốn đày đọa Tiểu Ngưng.

Ha ha, không đuổi ả đàn bà này đi cũng có chỗ tốt! Ít nhất thì cuộc sốngcủa mình cũng có thêm niềm vui! – Tiền Lỵ Nhi nghĩ thầm.

TiểuNgưng hít một hơi, sau đó thì gật đầu: “Tôi hiểu!” Nói xong, cô xoayngười muốn rời đi. Khi cô đi ra ngoài cửa, thì ở đó đã có một người đànông đang đứng. Đó cũng là suốt mấy ngày qua cô khát vọng muốn được gặp.

Tóc hắn so với mấy hôm trước dài thêm một ít, râu dưới cằm cũng chi chitthêm. Có thể dễ dàng nhìn ra, mấy ngày rồi hắn không có cạo râu. Điềunày hoàn toàn bất đồng với thói quen ngày thường của hắn.

Bấtquá, điều đó cũng không làm mất đi một phần anh tuấn nào của hắn. Chỉlà, Tiểu Ngưng không nghĩ đến những chuyện đó, cô chỉ biết hắn hiện đãtrở về. Qua mấy ngày, rốt cuộc anh ấy đã trở về rồi!

Lúc này,toàn bộ khổ sở, ủy khuất không thể bộc lộ suốt mấy ngày qua của cô hóathành nước mắt, tuôn rơi như mưa. Cô không cách nào khống chế được những tiếng nức nở, nghẹn ngào, run run: “Hạo! Anh …..đã…. trở lại! Mấy ngàyqua… em …rất nhớ…anh! Em…em ..có rất nhiều…chuyện…muốn..nói …cùng anh!”

Khuôn mặt gầy đi trông thấy của Đường Hạo không chút biểu cảm nhìn vết cà phê còn chưa khô trên quần áo của người phụ nữ trước mặt. Vừa rồi, hắn cũng đã nhìn thấy hết Tiền Lỵ Nhi khi dễ cô như thế nào. Đường Hạo nhịnxuống, tự nói với mình không cần phải cảm thấy đau lòng cho cô. Hắn nhíu mày, chớp ánh mắt lạnh như băng, nói với Tiểu Ngưng: “Cô đi ra ngoài!Làm việc mà cô phải làm đi!”

Đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, Tiền Lỵ Nhi nghe thấy câu nói của Đường Hạo thì lập tức rũ bỏ cảm giácrun sợ trong lòng, cô ta thân mật nghênh đón Đường Hạo: “Hạo! Anh đã trở về rồi sao? Người ta còn tưởng anh đi miền Nam công tác phải mấy ngàynữa, sao lại trở về nhanh vậy?!”

Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm mình, cũng không có nhìn qua Tiểu Ngưng, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Mặt mũi đầy lệ, Tiểu Ngưng không cam lòng chạy đến trước mắt Đường Hạo,khóc như hoa lê trong mưa: “Hạo! Sự tình không như anh nghĩ đâu! Mọichuyện không phải như vậy! Chính là….cái kia….bộ dáng đó….Em không cólàm mấy chuyện kia!!”

“Câm miệng! Tôi không muốn nghe!” Đường Hạo đẩy cô sang một bên. Có lẽ bởi vì hắn dùng sức quá mạnh nên Tiểu Ngưngthoáng cái đã bị ngã nhào trên sàn nhà.

Tiểu Ngưng chẳng chútquan tâm đến hai đầu gối bị ngã mà đau nhức, đứng bật dậy trước mặtĐường Hạo: “Hạo! Chẳng nhẽ anh nghĩ rằng em và người đàn ông kia có quan hệ với nhau hay sao? Anh cho rằng em là đầu cơ trục lợi, hám tiền đếnmức đi buôn thuốc phiện hay sao? Những thứ kia chính là do…..”

“Tôi bảo cô câm miệng lại! Không được nói nữa!” Đường Hạo tức giận, hô lớnnhư phát điên. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt nổi lênnhững tia máu đỏ vằn: “Cô có phải vẫn chưa cảm thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng phải không? Chuyện của cô, cô muốn cho nhiều người nữa biết đúngkhông? Nếu vậy, tôi không ngại đem cô giao cho cảnh sát, để mặc cho bọnhọ xử lý!”

“Hạo! Vì sao anh lại không chịu tin em? Mọi chuyện không phải là như vậy đâu! Hết thảy đều là….”

“Lục Giai Ngưng! Cô không cảm thấy mình rất quá đáng haysao, hả? Làm sao cô có thể hành động không có chút tự trọng như vậy?AnhHạo là vị hôn phu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi! Tôi không cho phép cô gọi anh ấy là ‘Hạo’ như vậy, càng không cho phép cô tiếp tục dây dưa với anh ấy!” Tiền Lỵ Nhi ở phía sau ủy khuất khóc lóc, chỉ trích TiểuNgưng có những hành vi ‘không đúng’.

Biểu tình khổ sở này giốngnhư Tiểu Ngưng đã là gây ra tội ác tày trời gì đó với cô ta: “Chuyện này tôi sẽ không tha thứ! Hạo, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh đã nói khôngcó chút tình cảm dư thừa nào dành cho cô ta, không phải hay sao?” Đôimắt mọng nước của cô ta nhìn Đường Hạo, nhắc nhở hắn.

“Khôngphải! Hạo, anh đừng có tin cô ta! Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của cô ta!” Tiểu Ngưng thét lên như kẻ điên, tiếng giải thích đặc biệt bénnhọn.

Đường Hạo nhăn đầu lông mày lại, nghiêm khắc nói: “Lục Giai Ngưng, cô câm miệng lại cho tôi! Yêu cầu cô làm theo những gì vợ tươnglai của tôi nói, không được gọi tôi là ‘Hạo’! Tôi là ông chủ của cô, ởđây cô chính là người hầu!”

Những lời này, trước kiaTiểu Ngưng đã nói bao nhiêu lần, cô là người làm ở đây, giờ đây lại được phát ra từ miệng Đường Hạo, cô đau đớn nói : “Anh nói cái gì? Vì saolại không tin tưởng em? Những chuyện như thế kia em làm sao có thể làmđược! Em thật sự không có làm chuyện gì….!”

“Tri nhân tri diệnbất tri tâm, có những việc không phải cứ cảm thấy là thật thì có quyềnnói nói là sự thật!” Tiền Lỵ Nhi lại một lần nữa cắt đứt lời nói củaTiểu Ngưng. Cô ta đương nhiên biết nấu một món ăn thì cần phải biết thêm mắm, thêm muối đúng lúc.

“Tiền Lỵ Nhi, cô câm miệng lại! Mọichuyện đều là do cô! Cô người đàn bà vô cùng…..” Tiểu Ngưng kích độngnói. Cô không còn kiểm soát được tiếng nói phát ra từ miệng mình.

“Lục Giai Ngưng, cô không có quyền gọi thẳng tên họ của tôi! Yêu cầu cô gọitôi bằng Tiền tiểu thư hoặc Thiếu phu nhân!” Tiền Lỵ Nhi nắm chặt lấycánh tay Đường Hạo. So với Tiểu Ngưng, cô ta khóc trông còn ủy khuấthơn, không những thế còn thông minh nói thêm vào mấy câu.

“Hạo…cô ta… Tiền Lỵ Nhi….” Ngón tay Tiểu Ngưng run run chỉ vào Tiền Lỵ Nhi. Cô muốn vạch trần hết thảy bộ mặt giả dối kia.

“Lục Giai Ngưng! Cô là ai mà dám không biết trên dưới dám gọi thẳng tênchúng ta! Tôi và cô gái này đều là chủ nhân của nơi này! Hãy gọi thiếugia và thiếu phu nhân, nghe rõ chưa?” Đường Hạo mở lớn mắt, nhưng tuyệtđối không có nhìn Tiểu Ngưng, lạnh lùng thờ ơ nói.

“Không!” Những lời vô tình hắn thốt ra đã đánh tan tất cả hy vọng trong người cô. Côđau lòng, đau đầu, toàn bộ tế bào toàn thân đều là đau nhức, tất cả cáccảm giác khác đều không có.

Trong lòng cảm thấy kinh hỉ, nhưngmặt thì vẫn đầy nước mắt, Tiền Lỵ Nhi chỉ tay ra ngoài cửa lớn, ra lệnh: “Cô bây giờ đi giặt quần áo cho tôi ngay lập tức! Đừng quên đó là bổnphận của người hầu!

## 221. Chương 221

Nghe được Tiền Lỵ Nhi ra lệnh, Tiểu Ngưng chỉ nhìn chằm chằm vào ĐườngHạo, run rẩy hỏi: “Đường Hạo! Sao anh…..anh thật sự định để cho em giặtquần áo của cô ta sao?” Cô bi phẫn hỏi, đây cũng là câu hỏi cô dùng chút khí lực còn lại, gồng mình lên hỏi hắn.

Đường Hạo cũngkhông thèm liếc nhìn cô, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc, nhom nhem châm một điếu. Hắn không nói cũng đủ làm cho Tiểu Ngưng thương tâm đếnchết.

“Đúng! Đây vốn là công việc của một người hầu!”

Nước mắt trong suốt như hạt trân trâu nối tiếp nhau rơi xuống, cô không cònchút sức lực nào để kiên trì nữa, chậm rãi cầm lên quần áo rơi trên sànnhà.

“Đường Hạo! Vì muốn nhìn thấy anh nên em mới ở lại nơi này!Anh đã không tin em, không nghe em giải thích, em cũng không thể ở đâyđược nữa rồi!”

Nói xong, cô xoay người, muốn rời đi.

“Cô không được phép bỏ đi! Cô phải ở lại nơi này!” Đường Hạo tiến lên một bước, nháy mắt đã bắt được cô.

“Nếu cô dám bước ra khỏi cánh cổng của biệt thự này, tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy Dương Dương nữa!”

“Đường Hạo, để cho cô ấy đi cũng tốt mà….” Tiền Lỵ Nhi cũng chạy đến ôm lấycánh tay Đường Hạo. Cô không ngốc đến mức đi ngăn cản hắn đâu!

Đường Hạo rút cánh tay mình ra khỏi tay Tiền Lỵ Nhi, lạnh lùng buông xuốngmột câu: “Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô quan tâm!”

“Anh…!” Tiền Lỵ Nhi mở to hai mắt nhìn hắn. Cô không thể nào tin được, Đường Hạo lại dùng ngữ điệu này để nói chuyện với mình.

Đường Hạo cũng cảm thấy ngữ khí vừa rồi của mình có hơi quá, nên ôn nhu nói:“Lỵ Nhi, xin lỗi em, anh bị người phụ nữ này làm cho giận đến điên lên,dọa đến em rồi!”

“Không sao! Bất quá, anh Hạo tứcgiận vì người phụ nữ này thật không đáng! Cô ta chỉ là kẻ hầu!” Thật sựbị người phụ nữ kia làm cho tức giận, Tiền Lỵ Nhi trong lòng lại tiếptục cười thầm đắc ý.

“Lỵ Nhi, bảo bối, đi nói với nhà bếp, tối hôm nay anh ở đây dùng cơm, làm cho anh vài món thật ngon!”

“Vâng! Anh Hạo!” Tiền Lỵ Nhi liếc mắt một cái, xác định ánhmắt hắn nhìn Lục Giai Ngưng lạnh như băng rồi mới yên tâm rời đi.

Nhìn hắn đối xử với người phụ nữ khác ôn nhu đầy đủ, còn đối với mình thìlại lãnh khốc vô cùng. Chuyện này so với chuyện lúc trước càng làm chothân thể cô kịch liệt run rẩy, đau đớn hơn. Hai mắt cô đẫm lệ mông lungnhìn hắn. Vì sao hắn không chịu tin tưởng cô một lần? Vì sao mỗi một lần hắn không cần đến cô thì đều gây cho cô tổn thương nặng nề?

Chẳng lẽ đây là cách duy nhất để yêu hắn hay sao? Nếu là như vậy, cô tình nguyện chưa bao giơ gặp hắn.

Khuôn mặt Đường Hạo lạnh như băng, nhìn Tiểu Ngưng, hắn nói lại một lần nữa: “Nếu như cô dám bỏ đi…..”

“Thì sẽ không bao giờ cho tôi nhìn thấy Dương Dương nữa, đúng không?” TiểuNgưng lại tiếp tục nhận thức được lời nói uy hiếp của hắn, cô cười nhànnhạt, đau khổ. Một hơi nói ra: “Tôi ở đây cũng đâu có được nhìn thấyDương Dương… Vốn dĩ là không được gặp… Dương Dương của tôi… Anh và người nhà của anh đã cùng nhau chia rẽ tôi với con của mình…” Tiểu Ngưng ungdung lên án, nước mắt chạy dọc theo sống mũi hơi vểnh rơi xuống: “Khôngquan trọng, dù sao tôi cũng đã quen với với việc không có Dương Dươngbên cạnh một thời gian rồi. Anh chẳng uy hiếp được tôi đâu!”

Nhìn cô lung lay như cây sắp đổ, biểu tình giống như không thể chịu thêmbất cứ đả kích nào, Đường Hạo bống dưng cảm thấy đau nhức, bối rồi. Hắnbiết cô cũng đang đau lòng.

Nhưng, hắn không cho phép bản thânđau lòng vì cô. Hiện tại, tất cả mọi đau khổ này đều là trừng phạt mà cô đáng phải nhận. Ai bảo cô lại một lần nữa rời bỏ hắn. Mà cái kế hoạchbỏ trốn này có lẽ đã được cô vạch ra từ rất lâu rồi. Nghĩ đến việc côđối với hắn có tâm cơ sâu, hắn không có cách nào khống chế được sự tứcgiận trong lòng, không có cách nào ngăn cản việc hắn trừng phạt cô thêmmột lần nữa.

Mắt hắn nheo lại, hàn ý trong mắt thì càng lúc càngmãnh liệt, khuôn mặt lại tươi cười lộ ra tia nguy hiểm: “Giỏi lắm, cô đã quen không có Dương Dương rồi ư? Đáng chết! Lục Giai Ngưng, không ngờcô lại nhẫn tâm khiến tôi không ngờ đến vậy! Theo như lời cô nói, DươngDương về sau có không khỏe mạnh, vui vẻ hay không cũng chẳng có liênquan gì đến cô, có đúng không? Cho dù sau này nó có bị người khác bắtnạt, hay gặp phải chuyện gì không may…. Có phải cô cũng chẳng thèm….”Mấy từ sau cùng, hoàn toàn do hắn gằn ra từ hai hàm răng.

Nhữnglời hắn nói ra khiến cô nhịn không được mà khủng hoảng. Cô lắc đầu thậtmạnh: “Không! Người nhà của anh tuyệt đối sẽ không để cho thẳng bé bịthương tổn, sẽ không…”

“Cô cứ tin chắc chắn như vậy đi? Một người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình mà còn hy vọng vào người khác hay sao?”Đường Hạo nhìn chằm chằm vào đôi má đã trắng bệch của cô, chậm rãi nói.

Tiểu Ngưng rủ vai xuống, lui về phía sau hai bước. Buông xuống đôi mắt ủ rũ, suy tư về lời hắn nói. Hắn nói không có sai, bản thân cô là mẹ củaDương Dương, cô không thể ở bên chăm sóc cho nó thì liệu có ai sẽ chămsóc nó một cách tốt nhất được.

Đường Hạo phả một làn khói mỏng từ trong miệng ra, tiếp tục nói một câu giống như rút ngòi nổ một quả bomcực lớn ném vào người Tiểu Ngưng: “Cô muốn bỏ đi cũng được thôi! Nhưngchờ tôi và Tiền Lỵ Nhi kết hôn xong, Dương Dương cũng sẽ chuyển về đâysống cùng chúng tôi. Theo cô, Tiền Lỵ Nhi sẽ đối xử với con chúng ta như thế nào?”

Tiểu Ngưng không tin nhìn hắn: “Đường Hạo… Không cầnphải…. Anh cũng biết Tiền Lỵ Nhi đối xử với tôi như thế nào rồi đấy. Anh xem, trên người tôi đều là cà phê nóng do cô ta dội lên….?” Tiểu Ngưngduỗi cánh tay ra, những vết thương còn máu khiến người ta nhìn vào màcũng thấy giật mình, “Những điều này đều là do cô ta làm. Đường Hạo, cô ta nhất định sẽ ngược đãi Dương Dương, anh không thể làm như vậy được!”

“Mẹ ruột còn nhẫn tâm, nói gì đến mẹ kế.” Đường Hạo thờ ơ nói.

Nghe được lời của hắn, lại nhìn sắc mặt hắn, Tiểu Ngưng chợt hiểu ra: “Đường Hạo, anh biết rõ Tiền Lỵ Nhi là hạng người gì, đúng không? Anh biết rõcô ta chỉ giả bộ thiện lương bên ngoài, vậy tại sao còn muốn kết hôn với cô ta? Anh có biết chính cô ta là người hãm hại em …..?”

“Nói có sách mách có chứng, nếu không, cô tốt nhất đừng tùy tiện nói lungtung.” Đường Hạo nhăn đầu lông mày lại, ngăn cản cô sắp thốt ra nhữnglời nói kia. Sau đó, hắn lại bổ sung thêm: “Tôi tin Lỵ Nhi khinh thườngnhững loại chuyện như vậy, mong cô đừng ăn nói bừa bãi, xúc phạm đến côấy…”

“Anh tình nguyện tin tưởng cô ta, cũng không tin tưởng em..”

“Chính là do cô. Cô cùng người khác bỏ trốn, buôn bán thuốc phiện. Có thểthấy, mấy ngày trước đó cô đều lừa gạt tôi, để cho tôi hoàn toàn tintưởng cô, cho cô quyền lợi quản lý hết tất cả người hầu. Sau đó cũng lợi dụng tín nhiệm của tôi, cho tôi uống thuốc ngủ, nhân cơ hội mà bỏ trốn . Đây đều là sự thật, không phải sao? Tôi là thằng ngốc thì mới tiếp tụctin cô!” Nói lại một lượt chuyện đã qua, hắn lại càng thêm thất vọng.

Tiểu Ngưng bị hắn chất vấn đến nghẹn lời, nước mắt rơi đây, nức nở nói: “Em… Lúc sau, em đã muốn quay trở về biệt thự….Em đã không muốn đi nữarồi…Chính là bị Tiền Lỵ Nhi làm cho ngất xỉu…..”

“Im miệng! Tôikhông muốn nghe chuyện này nữa! Nếu cô không muốn Dương Dương sau này bị tổn thương, thì ở lại đây làm người hầu. Suốt đời hầu hạ tôi và Tiền Lỵ Nhi!” Đường Hạo lớn tiếng nói. Độ lớn đủ vang dội đến từng ngõ ngáchtrong gian phòng.

“Anh muốn trói buộc em! Anh muốn em suốt đời chịu đựng đau khổ! Anh muốn em không bao giờ được hạnh phúc, đúng không?”

Lúc này, Tiểu Ngưng phảng phất giống như người bị lạc mất linh hồn, thì thào nói.

## 222. Chương 222

“Đúng vậy!” Đường Hạo lạnh lùng phun ra hai tiếng ấy. Và hắn biết, hắn đã thành công trong việc giữ cô lại.

“Anh Hạo! Đợi một chút nha!” Đúng lúc này, Tiền Lỵ Nhi từ bên ngoài bướcvào, mỉm cười càng sáng lạn, “Hạo, em đã đi bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ănrồi!”

Trong lúc nói chuyện, hai cánh tay phách đạo của cô ta quấn lấy người Đường Hạo, hôn dán lên hắn, nhìn về phía Tiểu Ngưng khoekhoang quyền sở hữu của mình.

Tiểu Ngưng không muốn nhìn xem mộtmàn đau lòng này. Đôi mắt cô rũ xuống, cố nói bằng giọng bình tĩnh: “Nếu như thiếu gia không còn phân phó chuyện gì khác, tôi đi quét dọn đượcchứ?” Xác thực, cô rất sợ, sợ Dương Dương bị Đường Hạo kéo đến đây sống, như vậy bảo bối sẽ bị Tiền Lỵ Nhi ngược đãi mất.

Nếu như có thểđổi lấy được sự lớn lên bình an cho bảo bối, cô tình nguyện…. nguyện đem tất cả tương lai, hạnh phúc của mình chôn vùi tại nơi này.

Đúnglúc Tiểu Ngưng xoay người rời đi, Tiền Lỵ Nhi nở một nụ cười thiên sứ,ngăn trở cô bước đi: “Tiểu Ngưng, cô quên không cầm quần lót của tôi đisao? Tôi muốn cô giặt sạch, quên rồi ư?”

Tiểu Ngưng hít một hơi,nhịn xuống nước mắt đang tràn trên mi, nhặt lên từng kiện quần áo rơi tứ tung trên sàn nhà, rồi đi ra khỏi phòng.

“Anh Hạo, em giao những việc này cho cô ấy, anh không đau lòng chứ?” Tiền Lỵ Nhi nháy mắt hỏi,âm lượng không lớn không nhỏ nhưng đủ để người đang ở đi xa kia vẫn cóthể nghe được.

Đường Hạo không đếm xỉa nói: “Làm sao có thể, em có quyền bắt cô ta làm bất cứ việc gì mà!”

“Vậy là tốt rồi…” Tiền Lỵ Nhi nhún vai nói: “Đương nhiên, nếu như anh Hạokhông muốn cô ấy phải làm những công việc này thì cứ nói một tiếng, emhiểu mà, dù sao đó cũng là mẹ của Dương Dương. Em sẽ không có ý kiếngì!”

“Chuyện này không quan trọng!”

Bọn họ mỗi người mộtcâu, từng lời nói đều rơi vào tai Tiểu Ngưng, hoàn toàn không sót mộtchữ. Nhưng thật là kỳ quái, cô không hề cảm thấy đau lòng, phảng phấtnhư thể người mà bọn họ đang nói đến không phải là cô. Có lẽ do lòng côđã có quá nhiều vết thương, vết thương chồng chất vết thương, một vếtthương mới căn bản cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa.

Tiểu Ngưng mang theo nụ cười khổ, biến mất ở góc rẽ thang lầu.

…..

Nhìn Đường Hạo từ trong phòng thay quần áo, lấy ra quần áo tắm rửa, Tiền LỵNhi kiều mị nói: “Anh Hạo, em giúp anh chuẩn bị nước tắm nhé…”

“Không cần, anh đến thư phòng, còn một số việc cần giải quyết!”

Tiền Lỵ Nhi đi lên trước, chăn đường đi của hắn: “Anh Hạo, anh vừa mới đicông tác trở về, vẫn là nên thư giãn nghỉ ngơi một chút! Đừng cự tuyệtem có được không?”

Cô đã ở bên hắn sáu năm rồi, sáu năm… hắn chưa từng chạm vào cô. Giờ cô đã được bước vào căn phòng của hắn, cô muốnquan hệ giữa hai người tiến thêm được một bước nữa. Cô muốn được trởthành người đàn bà của hắn.

“Lỵ Nhi, anh còn phải làm việc….”

“Không! Em… Anh đừng đi làm việc được không? Em muốn anh ôm em!” Tiền Lỵ Nhinhào vào lòng hắn, dùng bộ ngực đầy đặn của mình dụ hoặc hắn.

Rất nhiều người đàn ông mê muội cô vì dáng người xinh đẹp này, nhưng vì đểgiữ vững vị trí thiếu phu nhân của Đường gia, cô một mực phải giữ thântrong sạch, chờ đợi Đường Hạo, khát khao hắn cướp đi tấm thân xử nữ củamình.

Cô đã luôn nghĩ đến việc trở thành một người đàn bà thật sự. Cô khát khao muốn hưởng thụ qua chuyện làm tình của nam nữ.

Đường Hạo nhẹ nhàng đẩy người đang ôm thân mình ra. Hắn vẫn theo thói quencũ, vỗ nhẹ đầu Tiền Lỵ Nhi: “Lỵ Nhi, anh đã nói qua với em rồi! Anh hyvọng hết thảy chuyện này sẽ xảy ra trong đêm tân hôn! Anh đây là tôntrọng em, bảo bối ạ!”

“Anh Hạo…”

“Anh còn có chuyện phảigiải quyết, em có thể tìm một ít chuyện mà làm. Nhìn căn phòng này xemmuốn sắp xếp như thế nào, đúng không?” Đường Hạo lấy lại tinh thần nói,sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.

Tiền Lỵ Nhi khó hiểu nhìnbóng lưng của hắn. Theo lý thuyết, một người đàn ông bình thường sẽkhông thể cự tuyệt cô. Dù sao thì cô cũng là một cô gái rất xinh đẹp,dáng người đủ để sánh với gái Phương Tây, chỉ có tên đàn ông nào bất lực thì mới bỏ qua một mỹ vị như cô.

Chẳng lẽ Đường Hạo thật sự bấtlực? Không, không, không, cô lập tức xóa ngay suy nghĩ này. Có lẽ hắnthật sự muốn để dành tất cả cho đêm tân hôn – đêm đầu tiên của haingười.

Đường Hạo tắm rửa thay quần áo xong, rất nhanh bấm một dãy số điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của hắn dịu đi rấtnhiều: “A lô, hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời không? Ăn được gì không?”

“Có, hôm nay con rất nghe lời ông bà nội… Ăn cũng thiệt là nhiều!” Giọng nói của Dương Dương có vẻ yếu ớt, từ trong điện thoại truyền ra.

“Ừ! Nhất định phải ăn nhiều vào, có như vậy thân thể mới nhanh lớn được!”

“Con biết mà! Ba đừng lo lắng cho con. Con chỉ nhớ mẹ, ba cũng không để mẹ đến gặp con!”

“Bây giờ thì không được, đợi một thời gian nữa, ba mang mẹ đến gặp con. Giờcon phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm, sau đó có thể cùng ông nội điđánh bóng chày…”

“Hôm nay con có đánh với ông, cùng ông Chu đánhbóng, ông nội chạy mà cứ một chút lại thở hổn hển, một chút lại thởgấp…” Dương Dương nói chuyện ngày hôm nay, nó không thể quên được tiếngông nội thở hổn hển.

Nghe được tiếng nói đùa Dương Dương, tảng đã đè trong lòng Đường Hạo mấy hôm nay cũng được dỡ xuống, khiến hắn thoải mái không ít: “Vậy con nên cùng ông nội vận động nhiều một chút, có như vậy ông mới khỏe như con, đúng không?”

“Nhưng mà bà nội sẽ rấtđau lòng! Bà cứ ở bên một mực lau mồ hôi cho ông nội, chỉ sợ thân thểcủa ông bị mệt chết thôi! Ba, con cảm thấy bà cứ lo lắng thái quá, giống như ông nội là một ông lão bảy, tám chục tuổi vậy………….!”

Kế tiếp, Đường Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười, nghe con trai mình nói.

Vào ngày Lục Giai Ngưng chuốc thuốc mê hắn, Dương Dương bị người ta bắtcóc. Hôm đó, tài xế nhà hắn trở về nói là không đón được Dương Dương,cha của hắn Đường Lập Huân cùng với mẹ hắn vì sợ hắn sẽ lo lắng màtrách cứ, nên không nói rõ cho hắn biết.

Cho đến khi sắc trời đãmuộn, phái người đi tìm cũng không tìm được Dương Dương, họ mới cảm giác được tình hình nghiêm trọng mới gọi điện thoại tới cho hắn.

Nhưng hắn lại bị trúng thuốc mê, ngủ say như chết. Trong biệt thự lại khôngcó ai, chỉ khi Lục Phong đến đánh thức hắn, hắn mới tỉnh dậy được.

Lúc đó, hắn vừa mới biết con trai mình đang gặp nguy hiểm, lại nhận đượcđiện thoại từ sở cảnh sát. Họ nói Lục Giai Ngưng đang bị tạm giam, chờhắn đến nộp tiền bảo lãnh. Lúc ấy, hắn thật sự chỉ muốn để cho người phụ nữ ngốc nghếch đó bị nhốt luôn tại sở cảnh sát cho rồi, suốt đời khôngbao giờ được thả thì tốt hơn.

Cô thật sự rất đáng giận. Trong lúc hắn khẩn trương lo lắng cho con trai còn đang trong cơn nguy hiểm thìlại phải bỏ mặc nó mà chạy đến sở cảnh sát bảo lãnh cho cô. Cũng may,cuối cùng Dương Dương cũng được cảnh sát cứu ra bình an. Nếu không, hắnnhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ này.

Cô luônmiệng nói yêu Dương Dương. Thật sự yêu Dương Dương mà lại có thể vứt bỏnó mà ra đi một mình hay sao? Phụ nữ này không phải nhẫn tâm ở mức bình thường.

Sau khi nói thật, thật là nhiều, Dương Dương đột nhiênđổi đề tài: “Ba, con nghe nói ba sắp kết hôn với Tiền a di kia phảikhông ạ?”

“Con nghe tin này ở đâu?” Đường Hạo nhíu mày hỏi.

“Trên TV ạ, ba, trên TV có nói…”

Đường Hạo nắm chặc nắm tay, hắn đều có nhắc nhở cha mẹ đừng cho Dương Dươngxem tv, làm sao lại phải không chú ý .”Trẻ con không nên nhìn TV. Conbây giờ không cần quan tâm đến chuyện của ba mẹ, chỉ cần biết tự chămsóc bản thân là đủ…”

……………………..

“Thiếu phu nhân, đây làquần áo đã giặt sạch sẽ!” Vú Từ, sắc mặt không chút biểu tình, ngữ điệuvẫn mang vẻ cung kính tất yếu. Bà chưa từng gặp qua cô gái nào lại không biết xẩu hổ như vậy, vẫn còn chưa có kết hôn với thiếu gia mà đã bắttất cả mọi người phải gọi mình bằng ‘thiếu phu nhân’.

“Ừ! Cứ để ở trên giường trước đi!” Tiền Lỵ Nhi ngồi một bên vuốt tóc, nhìn chiếcnhân kim cương lấp lánh trên ngón tay. Đây là tác phẩm của một nhà kimhoàn nổi tiếng, càng nhìn lại càng thấy thích.

“Dạ, thiếu phu nhân! Nếu không còn chuyện gì phân phó, tôi xin phép đi xuống!”

“Đi, đi!” Tiền Lỵ Nhi ngạo mạn, cũng không có nhìn vú Từ lấy một cái, khoát tay nói ra.

Nhanh chóng, vú Từ đi ra khỏi phòng ngủ lầu hai.

“A! Đây là… Như thế nào? Vú Từ, Vú Từ!” Tiền Lỵ Nhi cầm chiếc quần nhỏ chính mình vừa xé, bén nhọn hô lên.

“Dạ ! Tôi tới đây! Thiếu phu nhân, có chuyện gì ạ?” Vừa mới rời căn phòng này, vú Từ lại nhanh chóng trở lại.

Tiền Lỵ Nhi đem chiếc quần nhỏ có vết rách, ném thẳng vào ngực của vú Từ:“Bà xem, quần lót của tôi tại sao lại có vết rách thế này, rõ ràng là bị ai đó xé!”

Vú Từ chán ghét nhìn xuống, dùng tay đem chiếc quầncon ở trên người mình lấy ra, đặt ở trên giường: “Cái này…. Tôi làm saomà biết được! Lúc mang lên, nó không phải vẫn còn lành lặn hay sao?”

Tiền Lỵ Nhi khoanh hai tay trước ngực, lông mi dựng thẳng lên, cay nghiệtchất vấn: “Vú Từ, bà như vậy là có ý gì? Bà muốn nói những thứ này là do tôi tự xé rách, sau đó vu oan cho bà?”

“Không! Không! Không! Thiếu phu nhân đừng hiểu lầm, tôi không có ý này!” Vú Từ ngay lập tức thanh minh.

“Tôi xem bà chính là có ý này! Hừ, những quần áo này là do ai giặt?” Tiền Lỵ Nhi biết rõ còn cố hỏi, những quần áo này đều là do cô ta sai TiểuNgưng đi giặt.

Vú Từ lắc đầu, thầm than. Bà cảm giác được Tiền Lỵ Nhi đang muốn gây khó dễ cho Tiểu Ngưng, nhưng bà cũng đang trong hoàncảnh bồ tát qua sông, đến bản thân mình còn khó bảo toàn, chỉ có thầmcầu phúc cho Tiểu Ngưng thôi!

“Vậy thì ai? Mau gọi người giặt quần áo của tôi lên đây!”

Vú Từ bất động, đứng yên ở đó.

Tiền Lỵ Nhi trừng lớn hai mắt, hổn hển hô to: “Bà bị choáng đấy à? Tôi bảobà đi gọi người giặt quần áo của tôi đến đây, bằng không chút nội y đắttiền này của tôi các người không đền nổi đâu!”

Vú Từ không gánh nổi cơn tức của Tiền Lỵ Nhi, chỉ có thể xoay người đi gọi người giặt quần áo tới.

Không lâu sau, Tiểu Ngưng thân thể mảnh khảnh lại đứng trong căn phòng ngủcủa chủ đó: “Thiếu phu nhân, quần áo bị làm sao ạ?” Cô làm việc luônluôn cẩn thân, trên thực tế vốn là không có chuyện hư hỏng gì.

“Hóa ra chính là cô, mẹ ruột của tiểu thiếu gia của nhà họ Đường! Tôi cũngnghĩ là không phải ai cũng có gan làm hỏng quần áo của tôi!”

“Tôi chỉ giặt, không có làm hỏng!” Tiểu Ngưng hếch má lên, cô biết rõ hết thảy đều do cô ta đang muốn gây khó dễ cho mình.

“Được, vậy là cô muốn nói tôi tự mình xé chúng? Giỏi lắm, để xem hôm nay cô có bao nhiêu cái miệng mà dám nói láo như vậy?” Bàn tay cô ta vung lênnhằm thẳng gò má Tiểu Ngưng định đánh tời.

‘Bốp’ một tiếng.

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, bất quá, tiếng vang của cái bạt tai đókhông phải rơi trên mặt Tiểu Ngưng mà là…Tiểu Ngưng giáng một cái tátthật mạnh lên mặt Tiền Lỵ Nhi.

## 223. Chương 223

Tiền Lỵ Nhi không dám tin mở to hai mắt, một tay vuốt gò má tê tê, mộttay chỉ vào Tiểu Ngưng lại nói lớn: “Cô… một con hầu mà cũng dám đánhtôi?”

“Đánh cô thì sao, tôi là vì con trai tôi nên không thểkhông ở chỗ này, tôi không sợ cô đâu. Một cái tát này là tôi muốn đánhcô lâu rồi! Đừng nói tôi cho cô một cái tát, cho dù có đánh nát mặt côra, cũng không thể giải mối hận trong lòng của tôi đâu. . . . . .” TiểuNgưng nổi giận, cảm nhân được tức khí đang làm toàn thân cô run rẩy. Lúc đánh Tiền Lỵ Nhi xong, cô mới biết bản thân mình cũng có thể lợi hạinhư vậy.

“Cô …. Lục Giai Ngưng, chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏqua cho cô đâu! Vú , Vú, mau tới đây!” Tiền Lỵ Nhi gọi to vú nuôi củamình, lệ trong mắt tràn đầy cừu hận.

Rất nhanh, vú nuôi của Tiền Lỵ Nhi đã đến trước mặt cô ta: “Tiểu thư, cô làm sao vậy, tại sao mặt lại sưng hồng lên thế này?”

“Vú, vú mau bắt cô ta lại cho tôi! Dạy dỗ cho thật tử tế vào, cô ta dám đánh tôi!” Tiền Lỵ Nhi chỉ vào Tiểu Ngưng đứng bên cạnh cửa, lớn tiếng ralệnh.

Bảo mẫu của Tiền Lỵ Nhi như là hộ pháp, chỉ bằng một tay đã khống chế được Tiểu Ngưng: “Đồ đê tiện không biết xấu hổ này, dám đánhtiểu thư nhà chúng ta, hôm nay nhất định phải cho cô một bài học nhớđời!”

Bàn tay mũm mĩn đang định đánh xuống mặt Tiểu Ngưng thì…

“Vú, không cần phải đánh! Đừng lưu lại bất cứ dấu vết nào trên người cô ta!” Tiền Ly Nhi kéo lấy cánh tay của vú nuôi, ngăn cản.

“Vậy dùng kim! Thử kim châm xem!” Vú nuôi nhẫn tâm, não hoạt động rất nhanh đã nghĩ ngay ra cách hành hạ khác.

“Được! Tôi đi lấy!” Có rất nhiều thứ bọn họ đã chuẩn bị sẵn.

Tiểu Ngưng kịch liệt giãy dụa, cô biết Tiền Lỵ Nhi lòng dạ ác độc, cố ý làmkhó dễ mình, nhưng là chưa bao giờ nghĩ cô ta lại độc ác đến mức độ này, “Các người buông tôi ra, các ngươi không có quyền đánh tôi. . . . . .”

“Không có? Người đàn bà đê tiện không biết xấu hổ này, lát nữa thôi, cô biếtchúng tôi có quyền hay không!” Vú nuôi của Tiền Lỵ Nhi là một phụ nữtrung niên hung ác, tâm ngoan thủ đoạn, đang hưng phấn nắm chặt TiểuNgưng.

Trong tay cầm vài gốc nhi châm nhỏ, Tiền Lỵ Nhi đi đến bên người Tiểu Ngưng cùng vú nuôi, mỉm cười đầy hung ác cùng vui vẻ, khoáihoạt nói. “Vú , châm cầm đến rồi đây! Ha ha, vú giữ chặt cô ta cho tôi, tôi châm cho cô ta vài cái!”

“Đâm vào mông, sau đó là lưng! Ảđàn bà này không phải là dùng mông mình để quyến rũ đàn ông hay sao?Đemmông cô ta châm thành cái tổ ong, để xem cô ta còn mê hoặc được ai không nào?” Bà vú hưng phấn nói, sau đó đem thân thể Tiểu Ngưng cuộn lại,lưng hướng về phía trần nhà.

“Các người buông tôi ra! Các ngườilàm như vậy là vi phạm pháp luật!” Tiểu Ngưng giống như rắn nước vùngvẫy thoái khỏi tay người thợ săn. Cô liều mạng chống cự, thân thể khôngngừng vặn vẹo như rắn, có lẽ do đạo hạnh thợ săn quá cao, sức lực quámạnh cho nên con rắn không thể nào thoát khỏi. Tiểu Ngưng cho dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi tay của bà vú kia.

Tiền Lỵ Nhisiết chặt cây kim châm dài trong tay, không nương tay chút nào, hunghăng đâm tới mông của Tiểu Ngưng. Chỉ thấy lúc kim đâm qua lớp vải củaquần, cô ta mỉm cười khoái trá nhìn mặt Tiểu Ngưng bị hõm sâu xuống,chân kịch liệt run rẩy.

“…….A…………….Các người….thả tôi ra………A……”Cảm giác đau đến tận tim làm cho Tiểu Ngưng giãy dụa dữ dội, ngược lạichỉ nhận được những tiếng cười lạnh lùng của hai người kia, lập tức đauđớn gào thét lên thành tiếng.

Loại đau đớn này giống như lấy đi tất cả mọi cảm quan trên người cô, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.

Lúc này, nhìn người phụ nữ đang bị ngược đãi, Tiền Lỵ Nhi lại cảm thấy sựsung sướng trước nay chưa từng có, giống như người nghiện sau cơn đóithuốc dài mới có được thuốc để tiêu tan: “Biết đau rồi phải không? Haylà vẫn chưa biết? Châm thêm vài cái nhé!” Nói xong, cô ta rút chiếc kimchâm dài vẫn còn dính đầy máu ra, ác độc đâm tiếp xuống. Cô ta cứ làmđộng tác đó vài lân, càng làm trên mặt càng biểu lộ sự hưng phấn thỏamãn.

“Ư….ư….ư…” Bị đâm vài lần, Tiểu Ngưng đã không còn cảm giácgì nữa. Không giãy dụa, không kêu cứu, tiếng kêu thét cũng không có, chỉ còn những tiếng rên đau đớn dần dần suy yếu, không còn chút sức lực.

Gương mặt nhỏ trắng bệch đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, cánh môi không ngừng run lên, lúc này cô mới biết bản thân mình có bao nhiêu đau khổ, và còn phải chịu đựng bao nhiêu loại thống khổ nữa…

“Dừng tay lại!” Được vú Từ báo cho biết, Lục Phong đã văng cửa phòng ngủ, hùng hổ đỡ lấy Tiểu Ngưng, ném bà vú kia sang một bên.

“Ai…ui..” Bà vú bị đập đầu vào tướng kêu thảm một tiếng đau đớn, từ mặt đất ngồidậy, nhìn cô chủ của mình ai oán: “Tiểu Tiền, cô xem người này….”

Tiền Lỵ Nhi nhanh tay giấu đi thứ vũ khí nhỏ bé ở trong tay mình, ngạo mạnnhìn người đàn ông khoảng bốn, năm chục tuổi mặc áo đen trước mắt: “LụcPhong, anh thật to gan, dám tự tiện xông vào phòng ngủ của chủ?”

Lục Phong nhăn đầu lông mày lại nhìn nữ chủ nhân tạm thời, sau đó mím môiôm lấy Tiểu Ngưng đang hấp hối trên mặt đất, nói: “Tuy tiểu thư là nữchủ nhân mới, nhưng cũng không có quyền ngược đãi người hầu. Ở Đường gia không có quy định này! Tiền tiểu thư, nếu thiếu gia biết cô làm nhữngchuyện này chắc chắn cậu ấy cũng không đồng ý để cô tiếp tục xử phạttheo kiểu này đâu!”

“Cậu… Cậu chỉ là một kẻ bảo vệ theo chân màcũng dám nói với cô chủ như vậy à? Tôi sẽ nói lại chuyện này với Đườngthiếu gia, để anh ấy đuổi việc cậu!” Bà vú kia đứng lên nói lớn.

Lục Phong trừng mắt nhìn bà vú. Bà vú kia lập tức không dám lên tiếng.

Mặt Tiền Lỵ Nhi không đổi sắc, mỉm cười, sau đó tỏ vẻ không hiểu nói: “AnhPhong à! Có phải anh đã hiểu lầm tôi rồi? Tôi đâu có khi dễ cô ta. Mớivừa rồi chính cô ta ra tay đánh tôi, sau đó thì ngã nhào trên mặt đất đó chứ!” Tiền Lỵ Nhi chỉ chỉ vào chính gò má đang hồng lên của mình choLục Phong nhìn, “Anh xem, đây chính là chứng cứ xác thực cô ta vừa đánhtôi đấy!”

Lục Phong nhìn thoáng qua, không nói một lời, ôm Tiểu Ngưng rời đi.

Hai hàng nước mắt lẳng lặng rơi xuống từ hốc mắt của Tiểu Ngưng, vài sợitóc rồi loạn trước mặt, cô chớp chớp mở mắt ra nhìn: “Anh Phong, cám ơn anh, em không sao! Cứ để mặc em đi!”

Cô giãy dụa muốn xuống, Lục Phong đành buông cô ra: “Tiểu Ngưng, tôi thấy trước mắt cô không nêngây chuyện với cô ta, nhịn vẫn hơn là….” Lục Phong muốn nói lại thôi,câu nói tiếp theo nuốt trở lại trong bụng.

Tiểu Ngưng cúi đầuxuống, nước mắt rơi không ngừng, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, “Ừ! Từ nay về sau em sẽ nhịn…..” Vì Dương Dương, vì bản thân mình, không nên ngốcnghếch hồ đồ để cho cô ta có cớ mà đánh, phải biết nhẫn nại, ở trong này liệu có ai sẽ giúp cô đây?

“Từ nay về sau, tôi sẽ quan sát kỹ cô ta, tận lực không để cho cô ta khi dễ cô đâu!”

“Cám ơn anh, Lục Phong!” Tiểu Ngưng dùng hết sức hành lễ cảm ơn: “Em còn phải làm việc, nên đi trước đây!”

Tiểu Ngưng lau nước mắt rồi bỏ đi.

Càng muốn nước mắt không rơi thì nó lại rơi càng nhiều, nội tâm của cô không ngừng dâng lên cảm xúc chua xót cuồn cuộn.

Cô không cam lòng nhìn lên bầu trời, muốn biết mình còn phải chịu baonhiêu đau khổ, bao nhiêu tổn thương. Ông trời à! Chẳng lẽ ông cho conđến thế giới này chỉ để cho người ta khi dễ, vũ nhục hay sao?

Tiểu Ngưng bịt chặt miệng lại. Những tiếng nức nở, bi thương nghẹn ngàotruyền ra từ những khe nhở bàn tay, nước mắt chạy ra không ngừng: “Dương Dương à! Con phải nhanh lớn lên, mau chóng trưởng thành, có như vậy mẹmới giải thoát được! Lần này, quả thực mẹ thật sự không chống đỡ nổi!”

## 224. Chương 224

Đường Hạo mặt không cảm xúc đi tới phòng ngủ. Bất cứ cô gái nào, cho dùkhông làm chuyện xấu nhưng nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm này của hắn cũngtránh không được mà run lên sợ hãi. Tiền Lỵ Nhi cố giữ vẻ bình tĩnh củabản thân bước về phía trước, giọng nói nhu thuận cất lên dò hỏi: “AnhHạo, sao hôm nay lại trở về sớm như vậy?”

“Ừ, sợ em ở trong biệtthự sẽ không có ai trò chuyện, không có việc gì làm!” Đường Hạo rất tựnhiên nói, theo nét mặt không nhìn ra được một chút tâm tình của hắn.

Nhưng lời này vào tai Tiền Lỵ Nhi thì cô ta lại cảm thấy hắn ta có chuyện gìđó. Chẳng lẽ hắn biết chuyện cô khi dễ Lục Giai Ngưng sao?

Cô tatrong lòng tự hỏi vài giây đồng hồ sau đó mới tố cáo với hắn: “Anh Hạo,anh xem mặt người ta này!” Nước mắt cô ta rơi lã chã, chỉ vào gò mámình.

Đường Hạo đưa tay lên, vuốt ve hai má của cô ta: “Làm sao vậy? Định khoe đồ trang điểm mới mua sao?”

“Không phải! Anh không thấy mặt người ta đỏ hồng lên hay sao….” Lúc này, nước mắt trên mặt cô ta càng lúc càng nhiều.

Đường Hạo chau mày, chăm chú nhìn: “Có thấy, rất đẹp, hàng mới ra có loại hồng tươi như thế này sao?”

“Không phải! Là Lục Giai Ngưng làm đó!” Tiền Lỵ Nhi dùng sức lắc đầu, lớntiếng kêu lên cả tên họ của Tiểu Ngưng, “Anh Hạo, là Lục Giai Ngưng đánh em! Chưa từng có người nào đánh em cả, thế mà cô ta lại dám đánh em…..”

“Cô ấy vì sao lại đánh em?” Đường Hạo tựa hồ không quan tâm đến chuyện cô ta bị đánh, chỉ quan tâm đến cô ta vì sao lại bị đánh.

Tiền Lỵ Nhi co lại thút tha thút thít, một hồi sau mới nhỏ giọng đáp, giốngnhư bị ủy khuất rất lớn nói: “Cô ấy giặt làm hỏng quần áo của em. Sauđó, em gọi cô ấy lên và nói rằng lần sau giặt thì cẩn thận một chút. Kết quả, cô ấy lại không nghe, bước lên giáng cho em một cái tát!”

“Sau đó thì sao?” Hắn nheo mắt lại hỏi.

Tiền Lỵ Nhi đang khóc nghe hắn hỏi thì nước mắt ngừng rơi, hỏi lại: “Cái gì sau đó ?”

“Sau khi cô ấy đánh em, em xử trí cô ấy thế nào?” Đường Hạo vô cảm nói, đôi mắt chim ưng xuất hiện những tia lãnh ý.

Tiền Lỵ Nhi lui về phía sau vài bước, chau đôi mi thanh tú lại: “Hạo, em cảm giác được anh không hề quan tâm đến em, người mà anh đang quan tâm làLục Giai Ngưng, đúng không? Anh có phải là đang lo lắng sợ em hại cô ấy? Muốn trách em đi gây chuyện với cô ấy, đúng không?”

Đường Hạothong dong nhếch lông mày lên, khóe miệng đồng thời câu dẫn lên nụ cườiấm áp: “Lỵ Nhi, em nói cái gì vậy? Anh làm sao có thể không quan tâm đến em được? Chẳng lẽ em quên rồi sao? Người anh muốn lấy là em. Hiện tạitất cả mọi người ở Đài Loan này đều biết Đường Hạo anh muốn cưới vợ làthiên kim của tập đoàn Tiền thị, em còn hoài nghi cái gì? Hoài nghi anhđối với em có ý đồ khác hay không sao?”

Đường Hạo chỉ tùy tiệnnói vài câu dỗ ngọt lại khiến Tiền Lỵ Nhi choáng váng, nước mắt vẫn rơinhưng không khống chế nổi mà mỉm cười: “Chính là…. Có thể là do nét mặtvừa rồi của anh rất dọa người, giống như là muốn ăn thịt em không bằng!”

Đường Hạo nhẹ vỗ về gò má Lỵ Nhi, quan tâm nói: “Như như lời em nói, em chính là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ luôn được cưng chiều yêu thương, anhbiết rõ điều này! Vậy… sau khi cô ta đánh em, em xử trí cô ta như thếnào, có trừng phạt thích đáng hay không?”

Tiền Lỵ Nhi lau nướcmắt trên mặt, ôn nhu thiện lương nói: “Nói có thì có, em nghĩ bản thânmình không cần phải đi chấp nhặt một người hầu! Nói đi nói lại, bất kểnhư thế nào, cô ấy cũng là mẹ Dương Dương, dù cho em mất hứng thế nào,tức giận như thế nào, cũng muốn chờ sau khi anh trở về rồi nói. Hạo, emnghe lời của anh, anh nói em hãy nhịn xuống, em đây sẽ nắm lửa giận mànhịn xuống cho đến cùng!”

Đường Hạo nhìn cô ta một hồi lâu, sauđó cho một cái ánh mắt tán thưởng. “Lỵ Nhi, em thực sự có một phong cách quý phái, cô gái như em có người đàn ông nào mà không thích?”

“Anh Hạo. . . . . .” Tiền Lỵ Nhi thẹn thùng, nhào vào trong ngực của hắn.

“Từ nay về sau chịu ủy khuất cái gì, cô ta lại khi dễ em, em đều nói vớianh, anh sẽ thay em trút đi cơn tức này! Lỵ Nhi, anh không muốn em mấtđi phong cách của một cô gái con nhà gia giáo, cũng không muốn em mất đi vẻ đáng yêu này! Nếu như em trở thành một người đàn bà chanh chua, lúcđó chắc anh chẳng muốn nhìn đến nữa!”

Trái tim Tiền Lỵ Nhi xiết chặt, lập tức lắc đầu chối bỏ nói: “Anh Hạo, anh yên tâm đi, em sẽ không thế đâu! “

“Vậy là tốt rồi. . . . . .” Đường Hạo yên tâm cười, sau đó lớn tiếng ralệnh: “Quản gia, gọi Lục Giai Ngưng ra đại sảnh, tôi có chuyện muốn hỏicô ta”

“Dạ, thiếu gia!” Quản gia đứng trước của phòng, cúi đầu sau đó xoay người rời đi.

“Tiểu Ngưng, thiếu gia nói cô đến đại sảnh ngay, có chuyện muốn hỏi cô!” VúTừ đi vào phòng giặt quần áo, nói với người đang giặt đồ.

“Tìmcháu, tìm cháu có lời gì muốn nói?”. . . Tiểu Ngưng tiều tụy nghĩ mãimà không rõ. Hắn muốn nhìn cô bị Tiền Lỵ Nhi đánh thê thảm như thế nàosao? Nếu là như vậy, cô cảm thấy một chút cũng không cần thiết.

Bởi vì cô cùng hắn một chút quan hệ đều không có, cô cũng không cần nhìn xem hắn có để ý đến cô hay không.

“Không biết! Thiếu gia chỉ nói là cô qua đó!” Vú Từ đau lòng nhìn cô gái trẻtrước mắt. Thật không hiểu, bọn họ một hồi giống như một cặp vợ chồngmới cười, thân thân mật mật làm những người làm ở đây đều rất hâm mộ.Một hồi lại trở nên thật lạ lẫm, tựa hồ như thâm cừu đại hận ngày càngnhiều. Bà làm sao mà không hiểu, bảo bà như thế nào nói cho Tiểu Ngưngbiết đây? Thiếu gia là muốn trách cứ cô ấy, mới bảo đi đến đại sảnh.

Không muốn phải nhìn thấy Đường Hạo nữa, Tiểu Ngưng bắt tay vào làm tiếpnhững công việc đang làm dở, nhếch môi mỏng lên, mặt không biểu tìnhnói: “Vú Từ, bà cứ đi nói với anh ta, cháu hiện tại còn phải làm việc,đi không được!”

Vú Từ khó xử thở dài, kéo lấy cánh tay TiểuNgưng “Tiểu Ngưng, cô đây không phải là muốn khó tôi hay sao? Thiếu giamuốn cô đi thì cô nhất định phải đi !” Nếu không đi, chỉ trong chốc látcơn tức càng lớn, chỉ tổ càng làm hại đến cô gái trẻ này thôi.

Nghe xong vú Từ nói Tiểu Ngưng lại trừng mắt nhìn, tùy tiện lau khô tay trên tạp dề. “Dạ, cháu đi ngay!” Đi ra khỏi phòng giặt quần áo, xuyên quahành lang dài sạch sẽ, bóng loáng, Tiểu Ngưng lại lại một lần nữa đi vào căn phòng mà cô không muốn bước chân vào nhất.

Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt làm cho Tiểu Ngưng mới vừa tiến vào trong phòng không thể thích ứng, trước mắt tối như mực…

Vài giây sau, tầm mắt của cô mới chậm rãi xuất hiện hình một hình ảnh. Chỉthấy trên ghế salon lớn là Đường Hạo cùng Tiền Lỵ Nhi đang ngồi. ĐườngHạo đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, mà Tiền Lỵ Nhi ngồi ở bêncạnh của hắn, nức nở lau nước mắt.

Biểu lộ của hai người bọn họlàm cho Tiểu Ngưng cảm thấy kỳ quái. Có ý gì? Bọn họ không phải muốnthấy cô bị họ tra tấn có thảm đến thế nào hay sao? Nhìn cô thê thảm nhưthế này, bọn họ đáng ra phải lộ ra bao nhiêu vui mừng mới đúng chứ?

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì trong đại sảnh đã truyền đến một giọng nói chất vấn lãnh khốc: “Lục Giai Ngưng, hôm nay cô dám ra tay đánh vị hônthê của tôi sao?”

Tiểu Ngưng kinh hoàng, hiểu rõ mọi chuyện rồimở to mắt nhìn hắn. Toàn thân cô chấn động, lạnh lẽo như băng. Thì ra,hắn gọi cô đến đây không phải là để chế giễu cô, lại càng không phải làquan tâm đến cô, mà là để chất vấn cô, vì Tiền Lỵ Nhi.

TiểuNgưng siết chặt bàn tay lại, sau vài giây cô chậm rãi gật đầu, nhịnxuống đau lòng nói: “Đúng vậy, tôi đã đánh vị hôn thê của anh…”

## 225. Chương 225

Đường Hạo từ trên ghế salon đứng lên, hùng hổ đi về phía cô: “Chỉ là một người hầu, cô ở nơi nào mà dám có dũng khí đi đánh nữ chủ nhân củamình? Nói cho tôi nghe!”

Tiểu Ngưng giương gò má lên, nhìn hắnnói, “Cho dù là chỉ là một người hầu, tôi cũng có nhân cách của mình!Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ mà lại bị các ngươi đánh?” Chỉ sợ cô lànữ hầu bi thảm nhất trên đời này rồi. Bất luận chủ nhân đối đãi với cônhư thế nào, bọn họ cũng không có quyền chà đạp lên tự trọng của cô.Nhưng mà hiện này, điều duy nhất cô có thể làm là chịu đựng, vĩnh viễnnhẫn nại, vĩnh viễn chịu đựng tổn thương, đau khổ.

“Ha ha, LụcGiai Ngưng, giờ cô trở nên ngốc nhưng lại rất lợi hại! Bất kể nói thếnào thì cô đánh người là không đúng!” Đường Hạo thấp giọng nói, ngữ khíkhông nặng nhưng là đối Tiểu Ngưng lực sát thương lại không nhỏ.

“Tôi là bị các người đánh là đáng đời tôi lắm hay sao?” Tiểu Ngưng cười khổ hỏi, tay nắm chặt lại vô lực buông ra.

“Vấn đề là cô đã đánh người, không phải người khác đánh cô!” Đường Hạo uốnnắn sai lầm của cô, sau đó rất nghiêm khắc nói: “Bây giờ, cô phải xinlỗi vị hôn thê của tôi, và hứa từ nay về sau sẽ không làm như thế!”

Tiểu Ngưng nhếch môi nhìn hắn, dùng ánh mắt tràn ngập ai oán chất vấn hắn.Buồn cười, bi ai cỡ nào, cô là người bị đánh, lại thành kẻ đánh người,là sao đây?

“Cô còn có điều gì không phục, cô đánh người là sựthật, cô nên xin lỗi!” Đường Hạo hai tay đặt vào trong túi quần, nghiêmkhắc ra lệnh cho cô. Nét mặt của hắn là không có tức giận, không cóthiên vị. Tất cả đều là lẽ đương nhiên, cách làm của hắn đều là đối vớimọi người ai cũng vậy.

Hắn, không tin cô.

Hắn, chỉ quan tâm vị hôn thê của hắn.

Hắn, lúc này đây đâm một nhát đau nhức vào trong lòng của cô. Trái tim đãsớm máu chảy đầm đìa, đã không biết thống khổ như thế nào.

Nhẫn, nhẫn nại là vì làm cho mình ít bị thương tổn đi, nhẫn nại chính là vũ khí duy nhất có thể bảo vệ tự mình .

Nhẫn, cũng là cô phải chấp nhận số mệnh. Cô không nên ôm bất cứ hy vọng nào với hắn.

Nhẫn, vì Dương Dương, hãy nhẫn nại! Cô là một người mẹ thất bại, vô phương vô cách bảo vệ con của mình.

Tiểu Ngưng chậm rãi cúi đầu, lướt qua Đường Hạo, lưng thẳng tắp đi về phíacô gái đang ngồi ở trên ghế sa lon. “Thiếu phu nhân, tôi sai rồi, là tôi đã có hành vi không đúng với cô! Xin cô đại nhân đại lượng, đừng chấpnhặt với một người làm như tôi!”

Mặc dù chỉ là vài câu lại đơngiản, những lời này mà nói… chỉ cần theo trong cổ họng của cô phát ra là tốt rồi. Nhưng chính bản thân cô lại phải dùng tất cả khí lực để thốtra được.

Cô sẽ không nói chuyện Tiền Lỵ Nhi dùng kim đâm cô. Nóira thì liệu lại có ai sẽ thương tiếc cho cô, sẽ cho cô một sự công bằng? Không ai, cô chỉ có thể tự mình liếm láp miệng vết thương của chínhmình.

Tiền Lỵ Nhi lau nước mắt, rất rộng lượng nói: “Lần này coinhư xong, từ nay về sau cô chú ý là tốt rồi! Ngưng à, hi vọng từ nay về sau cô đừng có địch ý với tôi, được không?”

Địch ý? Trong lòngTiểu Ngưng châm chọc cười khổ, Tiền Lỵ Nhi này quả là một cao thủ vềdiễn xuất. “Tôi không dám, cũng sẽ không có. Từ nay về sau, khi làm việc tôi sẽ rất chú ý! Nếu như thiếu phu nhân, thiếu gia cảm thấy tôi làmviệc không có thuận mắt, giặt quần áo không đến nơi đến chốn, như vậy ,tôi có thể làm công việc khác cũng không sao. . . . . .”

“Sẽkhông đâu! Mặc dù mấy bộ nội y đó tôi rất thích, nhưng là…. tôi cảm thấy cô giặt quần áo rất sạch sẽ! Chỉ cần từ nay về sau chú ý hơn là đượcrồi!” Tiền Lỵ Nhi lập tức nói ra, cô chính là muốn làm cho con tiện nhân này giặt quần áo cho mình. Hừ, khiến cho người phụ nữ này chuyên môn đi giặt quần lót cho cô!

“Anh nghĩ hay là như vậy, để cho cô ta điquét sạch sân nhỏ, quản lý mặt cỏ, không cho cô ta làm việc liên quanđến phòng ở! Anh không muốn cô ta làm em tức giận thêm lần nào nữa!”Đường Hạo ngồi ở bên người Tiền Lỵ Nhi, sủng nịnh nói với cô ta.

“Anh Hạo. . . . . . Em thấy hay là. . . . . .”

“Công việc quét dọn sạch sẽ là cực khổ nhất, ai bảo cô vô lễ với thiếu phunhân tương lai! Cái này xem như là trừng phạt!” Đường Hạo cắt đứt lời mà Tiền Lỵ Nhi định nói, ngạo mạn ra phán quyết với Tiểu Ngưng. “Còn nữa,từ nay về sau không cho phép cô một mình tiến vào phòng ở này! Trong lúc này, đây không phải là nơi cô dễ dàng ra vào, nhớ chưa?”

“Dạ!”Đã không hề cảm giác, Tiểu Ngưng chỉ là nghe theo của lời hắn, cũngkhông có phân tích xem công việc này có thoải mái một chút, hay là quánặng một chút. “Xin hỏi thiếu gia cùng thiếu phu nhân còn có chuyện gìphân phó không ạ?”

“Không có! Cô đi xuống đi!” Đường Hạo nhìn cômột cái, lập tức đưa ánh mắt chuyển đi, trong hai mắt thoáng qua có phức tạp cùng….. đau lòng.

Tiểu Ngưng gật đầu một cách máy móc, xoay người muốn rời đi cái đại sảnh làm cho cô vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm này.

Đột nhiên, Tiểu Ngưng lại cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể chệch choạng bước đi, từ từ muốn ngã xuống mặt đất.

“Ngưng. . . . . .” Đường Hạo nhanh tay tiến lên, ôm lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của cô.

Cái mông bị đau của cô chạm vào người hắn. Một cơn đau buốt dâng lên khiếncô tỉnh táo trở lại: “Thiếu gia, còn chuyện gì sao?”. Tiểu Ngưng vội đẩy hắn ra, tựa hồ như thân thể của hắn chứa đầy vi khuẩn lây bệnh, “Tôixin phép đi trước!”

Đường Hạo nhìn cánh tay trống trơn của mình,rồi lại nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hai con ngươi xuất hiện một tiaảo não. Bất quá, hắn đã rất nhanh khống chế những cảm xúc này.

“Anh Hạo, có phải anh đã yêu thương cô ấy không? Nếu đã là như vậy, để cô ấy làm những công việc đó, anh đang đau lòng lắm, có đúng không!”

“Đau lòng? Anh vì cái gì mà yêu thương cô ta? Cô ta là gì của anh hay sao?”Đường Hạo châm một điếu thuốc lá, không đếm xỉa đến câu hỏi lại của Tiền Lỵ Nhi, bộ dạng của hắn một chút cũng không quan tâm đến vấn đề này.

“Cô ấy là mẹ Dương Dương…..”

“Anh đã nói với em rồi, Dương Dương hiện giờ không có mẹ, cô ta không phải,nhớ cho kĩ điều này!” Đường Hạo tức giận nói. Loại biểu cảm này của hắn giống như việc Lục Giai Ngưng là mẹ của Dương Dương là một sỉ nhục rấtlớn.

“A! Dạ, em nhớ kỹ rồi! Từ nay về sau nhất định không nói!”bTiền Lỵ Nhi cam đoan.

“Từ nay về sau đừng có nói chuyện người khác làm anh tức giận, có biết không?” Đường Hạo cảnh cáo.

Chuyện của người khác? Không sai, cô rất thích cách nói này, “Đúng vậy, anhHạo! Hàng ngày anh phải làm bao nhiêu là việc, bận rộn như thế , em nhất định sẽ không làm gì để anh thấy phiền muộn đâu!” Tiền Lỵ Nhi thân mậtnhào vào ngực hắn, trên mặt tươi cười nở rộ.

Thật tốt! Xem ra trong lòng của hắn đã triệt để không có người đàn bà kia rồi!

“Ừ! Như vậy cũng tốt!” Đường Hạo ôm Tiền Lỵ Nhi, trong ánh mắt phóng ra xa càng trở nên phức tạp thêm. . . .

…………….

Làm việc cả một ngày, cuối cùng Tiểu Ngưng cũng được trở về căn phòng ở của người giúp việc trong biệt thự. Cảm giác mệt mỏi mê man càng ngày càngmãnh liệt, cô đổ ập người lên chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi.

Côchuyển từ căn phòng lớn trong biệt thự đến căn phòng nhở hẹp chật chộicủa người làm này đã được một thời gian. Bất quá, mọi thứ đều ổn, chỗ ởnày của cô cũng đầy đủ tiện nghi. Chỉ riêng có phòng tắm cùng phòng vệsinh là tất cả mọi người phải dùng chung.

Toàn thân đầy mồ hôi, cô bất đắc dĩ trở mình, tay chống vào giường chiếu đỡ lấy thân thể.

“Tại sao lại như thế này? Đứng dậy cũng khó khăn như vậy, một chút sức lựccũng không có! Đừng mà! Đừng trở thành bộ dạng này, mày có biết khônghả, Lục Giai Ngưng? Càng yếu đuối, càng nhu nhược thì càng bị bọn họ khi dễ!” Tiểu Ngưng suy yếu tự cười giễu mình. Lắc lắc đầu cho tỉnh táolại, cô đi đến bên tủ quần áo, định lấy quần áo đi tắm.

Đang lúc mở cánh cửa tủ, một mùi vị long não cầu dâng lên trong cổ họng.

“Ọe….Ọe….” Cảm giác chán ghét mãnh liệt muốn phá tan cổ họng cô, khiến chô không khống chế được mà nôn ra

## 226. Chương 226

Tiểu Ngưng lại một lần nữa cảm thấy chán ghét, thả dụng cụ làm cỏ trongtay ra, ngồi trên mặt cỏ nghỉ ngơi. Theo cơn gió mát lạnh, mùi cỏ thơmxộc vào trong mũi cô, làm cho toàn thân cô cảm thấy thoải mái hơn rấtnhiều.

Có lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, khẩu vị của cô không được tốt, thế nên dạ dày mới có những phản ứng kháng nghị.

“Lát nữa đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc là được rồi.” Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưng bắt đầu đứng dậy, tiếp tục công việc đang làm dở, nhổ bỏ hết đámcỏ úa vàng, còn những việc khác để người làm vườn chuyên nghiệp xử lý là được rồi.

Trước đây, những việc này đều là do Hải Uy làm, nhưng giờ Hải Uy đã đi rồi, cho nên….

“Tiểu Ngưng, đã lựa hết cỏ héo úa rồi sao?” Một lão bá tuổi chừng sáu mươiđang kéo một chiếc xe đẩy chở đầy hoa cỏ xanh tươi đi đến.

Tiểu Ngưng lễ phép cười, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, cháu lựa đi hết rồi!”

“Vậy thì chúng ta bắt đầu trồng lớp cỏ mới đi!” Vừa nói, vừa đồng thời cầm những mảng cỏ xanh đi đến bên trên bãi cỏ.

“Hóa ra công việc của cô lại nhàn hạ thế này sao?!” Một giọng nói trào phúng đột nhiên truyền đến.

Dù cho không cần nhìn cũng biết là người đó là ai, Tiểu Ngưng hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói: “Xin chào thiếu phu nhân..”

Tiền Lỵ Nhi cười nhạt đi đến gần Tiểu Ngưng, ở bên tai cô nhẹ giọng: “Khátốt! Haizza,…. đêm qua Đường Hạo làm cho người ta mệt muốn chết điđược!”

Tiểu Ngưng đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt này lạiđang có ý gì đó, không rõ cô ta rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với mình? Giống như là đang khoe khoang xem Đường Hạo có bao nhiêu yêu chiều vớicô ta vậy. Bất quá, những chuyện như thế này mà cô ta cũng muốn nói chotất cả người hầu biết hay sao?

Thấy Tiểu Ngưng không có phản ứng gì, Tiền Lỵ Nhi có chút tức giận: “Cô có nghe tôi nói chuyện không đấy hả?”

“Có nghe!” Tiểu Ngưng lập tức đáp lại.

“Vậy, vì sao cô lại chẳng có phản ứng gì?” Bắt nạt một người mà cá nhân người đó lại không có chút phản ứng thực sự là một việc làm khiến người khácthấy bực bội.

“Thiếu phu nhân, cô muốn tôi nói cái gì đây?” Tiểu Ngưng không hiểu hỏi.

“Cô có nghe rõ ràng tôi nói cái gì sao? Tôi nói, đêm qua Đường Hạo làm chotôi mệt mỏi suốt cả đêm, đến hừng đông mới buông ra!” Tiền Lỵ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Trời biết, cô bây giờ là đang nói láo. Đáng chết,đêm qua cô đi hấp dẫn hắn, lại bị hắn đuổi ra khỏi thư phòng. Cơn tứcnày, cô nhất định phải tìm người để trút, nếu không nhịn không chết mớilà lạ. Hừ, hừ, nói những lời đó trước mặt người phụ nữ đê tiện này chắcchắn cô ta sẽ rất đau đớn trong lòng. Cô chính là muốn nhìn thế bộ dạngthương tâm muốn chết của cô ta.

Tuy hiện tại có lẽ Đường Hạo đãkhông còn thích Lục Giai Ngưng nữa, nhưng cô vẫn căm hận người phụ nữnày. Cũng chính vì cô ta mà Đường Hạo suýt nữa không cần đến cô. Hơnnữa, cũng khó bảo đảm trong tương lại liệu Đường Hạo có lại thích cô tahay không?

Cô nhất định phải tìm cách đuổi người phụ nữ này đi.Bằng không, một ngày cứ phải nhìn mặt cô ta mấy lần, cô không thể nào an tâm được.

Tiểu Ngưng cũng không ngờ, tiểu thư nhà giàu cũng cóthể hào sảng giống như mấy cô gái trong quán rượu. Trước kia, lúc cô còn làm việc trong quán bar, có vài cô gái dung nhan và địa vị cũng khôngtồi, vì muốn tranh giành một đại gia mà không tiếc lôi cả những chuyệngiường chiếu ra kể. Thật là không biết xấu hổ!

“Thế nghĩa làthiếu gia yêu thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đang rất hạnh phúc!” TiểuNgưng vừa nói chuyện vừa cố gắng mỉm cười thêm vào, căn bản không biểulộ một chút đau thương, khổ sở.

“Cô không khó chịu sao?” Tiền LỵNhi vẫn chưa từ bỏ ý định, “Cô không khó chịu chút nào sao? Anh ấy khẩnkhoản nói yêu tôi, còn nói tôi trên giường biểu hiện tốt hơn so với cônhiều!”

“Không. . . . . . Không. . . . . . Tôi chỉ là một ngườihầu, làm sao dám so sánh với thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân, so sánh với tôi không phải là đã hại thấp thân phận của cô hay sao?!” Tiểu Ngưngvội vàng nói, sau đó tiếp tục cúi đầu.

Những lời này của cô làmcho Tiền Lỵ Nhi phát hiện bản thân mình thất thố. Đáng chết, cô tại saophải đi so mình với một kẻ thấp hèn như thế này, “Hừ, coi như cô tự hiểu bản thân mình!”

“Dạ!” Thấy Tiền Lỵ Nhi xoay mũi giày định rờiđi, Tiểu Ngưng ngẩng đầu lên hỏi: “Thiếu phu nhân, tôi muốn đi ra ngoàimua một ít đồ, có thể xin cô cho nghỉ phép được không ạ?”

“Đi ra ngoài?”

“Đúng vậy, tôi muốn đi mua một ít đồ.” Tiểu Ngưng gật đầu thật mạnh. Hiệngiờ, Đường Hạo đang khống chế việc ra ngoài của cô, nếu như Tiền Lỵ Nhiđồng ý cho cô đi ra ngoài, bảo vệ cửa mới có thể để cho cô ra khỏi cổng.

“Cô muốn mua cái gì?” Tiền Lỵ Nhi đề phòng hỏi.

“Một ít đồ linh tinh!”

Tiền Lỵ Nhi nhìn cô vài lần rồi gật đầu: “Đi đi! Nhưng đừng có làm trễ nảicông việc! Nếu cô dám lười biếng, tôi nhất định sẽ nói chuyện này vớithiếu gia!”

“Tôi không dám!” Tiểu Ngưng vội vàng lắc đầu, “Cảm ơn, thiếu phu nhân!”

Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng tranh thủ chạy về phòng mình. Không được rồi!Dạ dày lại cảm thấy khó chịu, ngày càng đau đớn khiến cô đổ mồ hôi. Toàn thân càng lúc càng lạnh như băng, cảm giác bực bội trong lòng làm chocô chỉ muốn hét to lên gọi ai đó.

Chỉ có điểu, lúc này cô khôngthể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình bừa bãi như vậy, cho nên chỉ có thểliều mạng nhẫn nhịn chịu đựng.

Trở về phòng người làm thay đồ, cột tóc đuôi ngựa, Tiểu Ngưng mang theo một chiếc ba lô nhỏ đi ra trước cửa cổng chính.

“Thực xin lỗi, Lục tiểu thư! Thiếu gia không cho phép cô ra ngoài!” Nhân viên bảo vệ đứng trước cửa nói.

“Là thiếu phu nhân cho tôi ra ngoài, chẳng nhẽ vẫn không được sao?” TiểuNgưng nhướn mắt lên, vì sao ai cũng muốn làm cho cô cảm thấy khó xử?

Nhân viên bảo vệ vẫn là lắc đầu. “Lục tiểu thư, đừng làm tôi khó xử, khôngthể được đâu mà! Thiếu gia đã có thông báo, Lục tiểu thư tuyệt đối không thể ra khỏi cửa!”

“Vậy ý của anh là chính là lời nói của thiếuphu nhân không có gái trị phải không? Tôi đây hiện tại sẽ đi nói chothiếu phu nhân biết bảo vệ ở cổng căn bản không xem lời của thiếu phunhân ra gì!” Ngực chất đầy tức giận,Tiểu Ngưng lấy cớ uy hiếp người, hơn nữa sự uy hiếp của cô xem ra còn rất có hiệu quả.

Anh nhân viênbảo vệ thất kinh ngăn cản Tiểu Ngưng bước đi. “Lục tiểu thư, cô ngàn vạn lần không cần phải tìm thiếu phu nhân nói chuyện đâu! Thật sự đây làchỉ thị của thiếu gia mà. . . . .”

Thấy thái độ của bảo vệ kháhòa hoãn, ngữ khí của Lục Giai Ngưng cũng mềm hơn. “Không phải tôi muốnkhó anh, dù sao chúng ta đều đều là người làm ở đây! Thiếu gia không cho tôi đi ra ngoài đơn giản là sợ tôi chạy trốn không trở lại, nhưng tôisẽ quay trở về mà! Anh yên tâm, tôi chỉ muốn đến hiệu thuốc phía trướcmua một ít thuốc, rất nhanh sẽ trở về !”

Anh nhân viên bảo vệ trẻ tuổi nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật đầu. “Được rồi! Lục tiểu thư nhất định phải nhanh lên trở về đấy !”

“Nhất định sẽ về mau! Tôi sẽ không làm khó cho anh đâu, yên tâm!” Lục GiaiNgưng khoát tay áo nhìn anh bảo vệ, đi ra khỏi cổng chính.

Anhbảo vệ nhìn bóng lưng Lục Giai Ngưng đi xa, tầm mắt vừa mới thu hồi, lập tức lại lần nữa kinh hoảng. “Phong. . . . . . anh Phong. . . . . .”

Lục Phong nheo mắt lại, mặt không biểu tình dò hỏi: “Mới vừa rồi là aira khỏi ?” Lúc trước hắn ở phía xa, chỉ thoáng nhìn thấy một bóng lưng,nên còn chưa chắc chắn có phải là Lục Giai Ngưng hay không.

“Là . . . . . Là . . . . .” Bảo vệ ấp a ấp úng, nghĩ có nên hay không nói.

“Nói mau, vừa rồi là ai ra khỏi ?” Lục Phong nghiêm khắc hỏi.

“Lục tiểu thư!”

“Đáng chết, làm sao cậu có thể cho cô ấy đi ra ngoài?” Lục Phong tức giận hôlên, giống như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sẽ xảy ra.

## 227. Chương 227

Bầu trời hôm nay xanh thẳm, bao la vời vợi. Dưới tán cây loang lổ nhữngtia nắng mặt trời, in bóng trên những phiến là khô, khiến đường phố mang một khung cảnh trông thật hài hòa.

Tiểu Ngưng đi bộ trên đường, tung tăng giống hệt như một cô nữ sinh, thích thú dẫm lên từng bóng nắng in trên mặt đất.

“Đã lâu không ra ngoài, cảm giác tự do tự tại này thật tuyệt!” Tiểu Ngưngnâng cao gò má mình lên, trên mặt lộ rõ vẻ gầy gò, tiểu tụy. Cô khẽ nởnụ cười nhàn nhạt.

Nhưng nụ cười nhạt này lại khiến tinh thần Tiểu Ngưng tốt lên không ít.

Nơi này là một khu biệt thự cao cấp. Mỗi căn biệt thự ở đây chiếm một diệntích khá lớn, cho nên trên con đường trải đầy lá này chỉ có mỗi TiểuNgưng. Tiếng động cơ xe ở phía sau lưng khiến cô nhíu mày lại. Sao lạicó xe chạy ở chỗ này? Họ muốn chạy vượt lên trước sao?

Tiểu Ngưng hiếu kỳ xoay người lại, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy cách cô chừng 40 mét.

Hình như người lái chiếc xe hơi màu đen đó đột nhiên nhấn ga tăng tốc laothẳng về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhất thời không phản ửng kịp, đứngngây ra như phỗng.

‘ Kíttttttt…’ một tiếng, chiếc xe đã lao đếnchỗ Tiểu Ngưng. Một người đàn ông nhanh tay kéo Tiểu Ngưng né sang mộtbên. Chiếc xe hơi lao nhanh đi mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Ngồi dưới đất, Tiểu Ngưng nhất thời chấn động từ đầu đến chân. Cô ngồi ngâyra như người gỗ, không nhúc nhích nhìn chiếc xe hơi màu đen có rèm chevừa mới lao nhanh sượt qua mình. Mặt cô xám ngắt như tro, lưỡi nhíu lạixanh lè, miệng mở to, quên cả hô hấp.

“Tiểu Ngưng! Cô không có chuyện gì chứ?” Lục Phong chạy lại, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Tiểu Ngưng, quan tâm hỏi.

Tiếng nói trầm ổn của Lục Phong làm cho tinh thần Tiểu Ngưng hồi phục trởlại, cô run rẩy nói: “Anh …Phong…”. Hóa ra là Lục Phong. Lúc cô tưởngmình sắp bị xe đụng chết thì có bóng người kéo cô sang một bên, thì rađó chính là Lục Phong. Anh đã cứu cô một mạng.

Lục Phong chìa tay ra: “Đứng dậy nào!”

Tiểu Ngưng đưa tay ra, bàn tay đặt lên tay của hắn, thân thể đột nhiên bịkéo bật dậy. Lúc này, cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Anh Phong…cảm…cảm ơn anh…!”

“Tại sao ra đây? Thiếu gia không phải đã nói cô không được phép tùy tiện ra ngoài rồi sao?” Tiếng nói của LụcPhong có phần không vui, giống như đang trách cứ cô không hiểu chuyện.

Tiểu Ngưng vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt ủy khuất sợ hãi chảy ra: “Dạ dày embị đau, muốn ra ngoài mua một ít thuốc! Em …chỉ là …muốn hít thở khôngkhí bên ngoài một chút. Không khí trong biệt thự quá dồn nén, ức chếkhiến em không thở nổi!” Lục Phong là người hiểu rõ nhất mối quan hệgiữa cô và Đường Hạo. Tiểu Ngưng nói những lời này, phảng phất giống như đang cảm thán với anh trai, bộc lộ ra hết thảy mọi tâm tư khổ sở sâukín trong lòng: “Anh Phong! Em muốn bỏ đi, nêu không chắc em điên mất!”

Lục Phong nhìn Tiểu Ngưng khóc, không khỏi đau lòng, giọng nói cũng ôn hòahơn đôi chút: “Đừng nghĩ mọi chuyện thê thảm như vậy! Thiếu gia…thiếugia không phải người xấu, trước đây cô luôn nói như vậy, không phải sao? Tuy tình tình cậu ấy rất tệ, rất bá đạo, nhưng cậu ấy cũng không phảingười xấu, cô biết điều này mà. . . . . .”

Tiểu Ngưng lau nướcmắt, vành mắt đỏ bừng, lắc đầu. “Không giống nhau! Đó là anh ấy của sáunăm trước, sáu năm sau anh ấy đã thay đổi, trở nên thật đáng sợ. . . . . . Anh Phong, anh ta còn dùng Dương Dương để uy hiếp, Dương Dương cũnglà con của anh ta, vậy mà lại định để mặc cho Tiền Lỵ Nhi ngược đãi nó. . . . . .”

Nói đến đây, Tiểu Ngưng cảm thấy trái tim mình buốt lạnh. Đau lòng, nước mắt cô lại tuôn trào như thác đổ.

“Có lẽ, thiếu gia chính là không muốn để cô rời đi cho nên mới phải uy hiếp cô như vậy!”

“Không muốn cho em đi? Anh ta muốn kết hôn, vì cái gì mà vẫn còn quan tâm đếnem? Anh Phong, chẳng nhẽ anh không nghĩ, làm như vậy với em là rất tànnhẫn hay sao?” Tiểu Ngưng lấy hai tay bưng lấy mặt mình. Tiếng nức nở,nghẹn ngào truyền qua từng khẽ hở giữa các ngón tay.

“Có lẽ thiếu gia có lý do của cậu ấy! Tiểu Ngưng, trước mắt cô hãy nghe lời thiếugia, đừng chạy lung tung, được không?” Lục Phong nhìn Tiểu Ngưng rồi mới nói ra một câu cuối cùng, nhắc nhở cô: “Tiểu Ngưng, chẳng nhẽ cô chorằng chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn sao?”

Tiểu Ngưng buông hai tay, hướng mặt lên nhìn hắn ta: “Anh… muốn nói…chiếc xe kia là muốn lấy mạng em sao?”

“Tôi không nói như vậy, chỉ là mong cô chú ý một chút, đừng tự tiện đi rangoài biệt thự! Nếu có cái gì cần thì hãy nói với tôi hoặc vú Từ, hoặcnhờ người khác ra ngoài mua hộ cho!”

“Dạ….” Tiểu Ngưng nín khóc,gật đầu. Vừa rồi cô nghĩ đến chuyện chiếc xe kia muốn đâm chết mình,nhưng là ai? Là ai nhẫn tâm muốn lấy mạng cô?

Chẳng lẽ là… Tiền Lỵ Nhi?

Tiểu Ngưng một lần nữa lại sợ hãi, cô ta đang muốn lấy mạng mình sao? “Nếulà như vậy, ở trong biệt thự không phải là càng nguy hiểm hơn hay sao?Anh Phong…..”

“Trong biệt thự thì làm sao có nguy hiểm? TiểuNgưng, cô đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm theo yêu cầu của thiếu gia là được rồi! Thôi được, bây giờ đến hiệu thuốc, tôi đi cùng cô…”

“Có thể sao? Liệu có nguy hiểm với anh Phong không? Hay là…” Tiểu Ngưng bất an hỏi. Cô không muốn Lục Phong phải gánh chịu nguy hiểm cùng với cô.

“Tôi sẽ không có chuyện gì đâu! Đi!” Hắn biết cô ở trong biệt thự chịu rấtnhiều ủy khuất, nhưng bây giờ đó thực sự là nơi an toàn nhất cho cô.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Đối với các hạng mục đầu tư gần đây, các vị cổ đông có hài lòng không?”Đường Hạo tựa lưng ngồi trên ghế, gương mặt lộ ra một chút tươi cười hời hợt nhìn một lượt tất cả các cổ đông đang ngồi họp. Mấy tháng ngắn ngủi mà đã được lợi nhuận lên đến gấp ba lần, chắc hẳn đã đủ hợp khẩu vị của mấy lão cáo già này?

Đối với thành tích đáng kinh ngạc này,Đường Hạo không chỉ thỏa mãn với công việc của chính mình, mà còn trútbỏ được tảng đá đè lên ngực suốt thời gian qua. Những tin đồn tài chínhkhó khăn đều đã biến mất, mọi nguy cơ hắn cũng đều đã hóa giải. Mà kếtiếp, hắn sẽ thả chậm tiết tấu đầu tư, bởi vì có chuyện quan trọng hơncần giải quyết.

“Thỏa mãn! Thỏa mãn…Ha ha..!” Trương đổng sự đeokính cười ha hả nói, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương to đùng chói mắtlật đi lật lại những trang giấy số liệu, “Tổng tài của chúng ta thật làtuổi trẻ tài cao! Ha ha ha, xem ra bây giờ thế giới là của những ngườitrẻ tuổi rồi!”

Hiện nay, ở Đài Bắc cũng có vài tập đoàn do nhữngngười trẻ tuổi nắm quyền điều hành. Tre già măng mọc, mới cũ luân chuyên cũng không khác nhau là mấy.

Vương đổng sự cầm điều xì gà cònđang nhả khói, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường, nói: “Có thể đi theo tổng tài trẻ tuổi tài cao, mấy lão già chúng ta đúng là có phúc khírồi…”

“Ha ha, được sự tin tưởng của các vị đổng sự ở đây ĐườngHạo tôi vô cùng cảm kích. Kết quả này đều là công sức phấn đấu của mọingười, hy vọng sau này chúng ta sẽ vẫn duy trì quan hệ hợp tác. Chỉ cầnmọi người tin tưởng tôi, cứ theo đà này, trong tương lai phần trăm lợinhuận các vị đổng sự có được sẽ càng lúc càng nhiều!” Lời nói của ĐườngHạo tuy nghe có vẻ rất khiêm tốn, nhưng thực ra thì không phải như vậy.Hiện tại, hắn đang khéo léo truyền đạt, làm cho tất cả mọi người đềuphải tin tưởng hắn.

“Đương nhiên! Đương nhiên là chúng tôi tin!Hiện tại tổng tài lại sắp kết hôn với con gái độc nhất của Tiền gia,tương lai Đường Thị sẽ ngày càng lớn mạnh, chúng tôi đều đồng ý tìnhnguyện đi theo tổng tài!” Một vị đổng sự gầy gò, nói với các cổ đôngkhác.

“Đúng!”

“Đúng thế!”

Mấy vị cổ đông khác cũng phụ họa theo.

Ngồi ở vị trí trung ương, Đường Hạo nhăn đầu lông mày lại, thu hổi vẻ mặtmỉm cười, nói: “Ý của các vị là phải có ngân hàng Tiền thị hậu thuẫnphía sau, còn bản thân Đường Hạo tôi đây không đủ sức dẫn dắt mọi ngườikiếm được lợi nhuận? Các vị xem năng lực của tôi nhỏ đến thế sao?”

## 228. Chương 228

“Không, làm sao có thể! Chúng tôi đương nhiên tin tưởng năng lực củatổng tài. Dù cho không có Tiền thị, tôi cũng vẫn tin tưởng tổng tàichúng ta . . . . .”

“Đúng vậy! Đúng vậy! chỉ nhìn một cách đơnthuần vào vị thế của tập đoàn Đường thị chúng ta thì cũng đã có rấtnhiều ngân hàng chủ động muốn hợp tác với rồi!”

Sau đó vài cổđông khác cũng gật đầu đồng ý theo. Nụ cười trên khóe miệng của ĐườngHạo càng lúc càng nhếch lên cao. Hắn chính là chờ mấy câu này từ lâu.

Đường Hạo mang theo tâm trạng rất tốt đi ra khỏi công ty, lái xe đi tẳng đếnđại trạch\* của Đường gia. Xe vừa chạy qua cổng chính, hắn đã thấy DươngDương mặc đồ chơi bóng chày, đang chạy tới: “Ba! Ba.!”

\*đại trạch: nhà lớn, nhà chính.

“A…ui…đừng chạy quá nhanh, coi chừng vấp ngã!” Bà nội trẻ Hàn Tú lo lắng chạy theo phía sau, lo sợ cháu nội ngoan bị té ngã. Không may, bà không chạy được nhanh như đứa cháu của mình, chỉ một lát đã bị nó bỏ xa ở phía saulưng.

Đường Lập Huân cũng đi lên kéo lão bà đang không thở kịpcủa mình, dịu dàng nói: “Yên tâm! Dương Dương sẽ không có chuyện gì đâu! Thằng bé không yếu ớt như vậy đâu!”

“Dương Dương lúc trước đã bị thương rồi, bây giờ không thể để nó lại bị thương được!” Hàn Tú khôngbiết là bản thân mình đã quá nhạy cảm. Dương Dương là cháu trai nhàgiàu, đương nhiên là nó sẽ bị chú ý hơn những đứa trẻ khác.

“Lãothái bà à! Nói cho cùng, Dương Dương là một thằng bé con, là cháu traicủa Đường Lập Huân tôi. Thể chất của nó đâu có kém cỏi như vậy đâu.” Lúc khen cháu, Đường Lập Huân cũng không quên nói ngọt chính bản thân mìnhtrước mặt vợ.

“Giờ ông lại đi so sánh với thằng bé con sao? Cháutrai bảo bối của tôi!” Hàn Tú bỏ qua lão công của mình, chạy theo saulưng đứa cháu.

Đường Hạo dừng hẳn xe lại, bước xuống. Hắn còn chưa đứng vững thì đã bị con trai chạy đến ôm choàng lấy.

“Ba ! Ba! Ba!”

Đường Hạo thuận thế ôm lấy con, xem xét thân thể của nó: “Thế nào? Người cònđau không?”Lúc trước, cả chân tay, toàn thân của thẳng bé đều bị trầyxước. Nhìn con lúc đó, hắn thật sự đau lòng không thôi.

“Không có chuyện gì ! Tất cả đều tốt rồi ạ !” Dương Dương giờ lên hai nắm tay, làm tư thế trông rất khỏe mạnh.

Đường Hạo hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ bé của con, sau đó mới buông thân thể khá nặng của Dương Dương ra, thả xuống mặt đất: “Tiếp tục đi chơi bóngchày đi nhé! Ba và ông nội nói chuyện nột chút!”

“Mẹ…..” Dương Dương đứng bất động ở nơi đó, lời muốn hỏi còn chưa nói ra được, làm sao có thể nói đi là đi.

“Mẹ con hôm nay không đi cùng ba!”

“Con có nhìn thấy là mẹ không đi cùng ba, con muốn hỏi là, khi nào thì bađưa mẹ đến nơi này gặp con?” Dương Dương nheo mắt lại nhìn ba nó. Lúcthân thể nó đau đớn, người nó mong gặp nhất chính là mẹ. Tuy có ông bànội cùng với các dì giúp việc ở bên, nhưng nó vẫn cứ đau, bọn họ khôngthể thay thế mẹ. Bây giờ, nó rất muốn được gặp mẹ, khát vọng được mẹ ômnó ngủ.

“Lần sau! Lần sau, ba sẽ đưa mẹ con đến!” Chướng ngại vật lớn nhất đã giải quyết xong rồi, hiện tại vấn đề chỉ là cơ hội và thờigian.

“Lần sau ba có thể đưa mẹ đến đây sao? Ba, ba nói thậtchứ?” Trong hai mắt Dương Dương rõ ràng hiện lên sự không tin tưởng. Bởi vì, nó cảm nhận được ông bà nội căn bản không thích mẹ của nó. Đã lâunhư vậy mà ông bà không nhắc gì đến mẹ của nó, cứ như thể mẹ nó khôngtồn tại trên đời này vậy.

Bị con trai hỏi như vậy, Đường Hạo nhíu mày lại. Hắn cảm giác con trai đang chất vấn mình.

“Ba, ông bà bội xem thường mẹ, có đúng không ạ?”

“Vì sao lại nói như vậy?” Trái tim Đường Hạo siết chặt lại, trên gương mặtcon của hắn lộ rõ vẻ đau khổ. Vẻ mặt này giống hệt người phụ nữ kia.

“Chẳng lẽ không đúng sao ạ? Con cảm nhận được điều này! Con sẽ có mẹ kế sao?Con không cần, đừng mà….” Dương Dương lớn tiếng nói với ba nó, cũng lànói để cho ông bà nội nghe được, “Không ai tốt bằng mẹ của con! Mẹ củacon là tốt nhất! Tại sao các người không yêu thích mẹ của con? Vì saolại muốn tìm mẹ kế cho con?”

Ánh mắt Đường Lập Huân cùng Hàn Túkhó xử nhìn nhau. Sau đó, họ xấu hổ đứng sang một bên. Chỉ có thể đemcháu trai đang khóc lóc đáng thương giao cho con trai mình, còn họ thìkhông biết nên nói gì.

Đường Hạo lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏbé của cậu con trai. Hắn không biết nên trấn an thằng bé, hay là kể chonó nghe sự thật: “Ba sẽ không lấy ai ngoài mẹ con, trước kia không phảiđã nói rồi sao? Con không tin lời ba nói à?”

Dương Dương chậm rãi ngừng khóc, nức nở nhìn ba: “Thật vậy không? Nhưng trên TV không phảilà nói ba cùng dì Tiền kia sẽ lập tức cử hành hôn lễ sao ạ? Nếu ba cướidì ấy, dì ấy không phải là trở thành mẹ kế của con hay sao?”

“Có hôn lễ rồi sao?” Đường Hạo không có trả lời con mà hỏi ngược lại.

Dương Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu.

“Ừ! Vậy còn chưa có hôn lễ đúng không?”

Lần này, Dương Dương gật nhẹ đầu.

“Cho nên, con bây giờ là đang lo lắng quá sớm rồi, có phải không?”

Nước mắt Dương Dương lại rơi xuống lần nữa, khẽ nhếch miệng lên: “Nhưng là…. Con sợ ba kết hôn….đến khi con hỏi lại ba lần nữa thì ba đã kết hônxong rồi……như vậy không phải là đã muộn rồi sao? Ba, ba gạt con….hu hu…”

“Ba không có gạt con, tin ba đi, được không?” Ha ha, xem ra con trai hắnthật sự đã lớn rồi, không phải nói mấy câu là có thể lừa được!

Hai mắt Dương Dương Dương đẫm lệ, mông lung nhìn ba của nó, tiếp tục hỏi:“Ba muốn con tin ba như thế nào? Ba lại lừa con thôi! Ba cùng cô gáikhác kết hôn rồi sao, con phải làm gì bây giờ?….”

“Vậy con định cả đời này không để ý đến ba ư?”

Dương Dương dùng bàn tay nhỏ bé của nó lau nước mắt trên mặt, sau đó lại laubàn tay đó vào ống quần của ba nó. Động tác trước sau như một, nó nói:“Có lẽ ba căn bản không để ý đến con! Sau khi ba cùng dì khác kết hôn sẽ có rất nhiều em, đến lúc đó không có một đứa bé như con lại là chuyệntốt!” Điều kiện này nó vẫn cảm thấy không an tâm. Không được, nó nhấtđịnh không chịu thỏa hiệp, phải khóc nhiều hơn nữa.

Nước mắt chảy ra càng nhiều, trên mu bàn tay, lẫn cả nước mũi đều được lau chùi trên ống quần tây màu đen của Đường Hạo.

Đường Hạo âu yếm nhìn động tác đáng yêu của con trai mình. Hắn khi nhỏ cũngtuyệt đối không làm hành vi trả thù kiều này. Thói quen của hắn là làmlớn chuyện lên, càng to càng tốt. Về điểm này, có lẽ thằng bé được ditruyền từ người phụ nữ kia.

“Vậy con muốn ba lấy cái gì cam đoanđây? Ba nghĩ không ra!” Đường Hạo nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ranên lấy cái gì cam đoan.

“Vậy ba nói đi, nói là nếu ba nói dối,ngoài trừ mẹ ra lại lấy kết hôn người khác, ba sẽ chết không an lành!”Nó đã xem trên TV, thấy nhiều đứa trẻ khác cũng dùng phương thức này làm điều kiện uy hiếp tốt nhất. Dù sao cũng không có gì quý hơn mạng sốngcả!

Nghe thấy lời thề ác độc như vậy, Đường Lập Huân và Hàn Tú đứng bến sắc mặt đại biến, khó coi.

“Không thể hồ đồ, Dương Dương, cháu không thể nguyền rủa ba cháu như vậy!” Hàn Tú tiến lên kéo lấy cháu trai phê bình.

“Chuyện của người lớn, một đứa trẻ đừng có can dự vào! Dương Dương, cho dù cháu có mẹ mới thì ông bà nội đây tuyệt đối sẽ không để cháu phải chịu thiệt thòi!” Đường Lập Huân nghiêm mặt dạy bảo. Hắn và vợ đã có kinh nghiệmtrải qua một lần suýt mất con, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể để con cháu mình chịu bất cứ thương tổn ngoài ý muốn nào nữa.

## 229. Chương 229

“Không! Ông nội! Bà nội, Dương Dương không hồ đồ! Ba nhất định phải nói, nếu ba không nói cháu sẽ không ngừng khóc, cháu sẽ rất đau lòng!” Dương Dương giãy dụa người, không để cho ông bà nội ôm lấy mình. Hai tay nóníu chặt lấy ông quần của ba nó, vẻ mặt lại khao khát quật cường nhìnlên ba nó. Ba không thề độc, nó sẽ không buông tay. Vì mẹ, vì bản thânmình được ở cùng với mẹ, vì một bà mẹ kế không thể hiểu nổi, không hềquen biết sẽ xuất hiện, nó nhất định phải bắt ba nó thề độc. Nó biếtnhững lời lẽ này là không lễ phép, không có giáo dưỡng, nhưng nó mặc kệ, nó phải kiên trì.

“Dương Dương! Cháu lại không hiểu chuyện nữarồi! Ông nội, bà nội sẽ không thích, không thương cháu nữa!” Đường LậpHuân sắc mặt khiến người khác rét run, rõ ràng là đã trở nên không cònvui vẻ gì nữa. Dương Dương là cháu trai bảo bối của ông, không sai,nhưng tính mạng của con trai ông cũng rất quý giá không kém!

HànTú đối với những lời nói đại nghịch bất đạo của đứa cháu trai cùng kinhsợ không kém: “Dương Dương, nếu cháu vẫn cứ không hiểu chuyện như vậy,bà nội sẽ không thích cháu nữa đâu!”

Quả nhiên là đứa trẻ đượcsinh ra và giáo dục bởi người đàn kia, bằng không làm sao thẳng bé ngoan ngoãn biết nói những từ ngữ khó nghe như thế. Chỉ riêng điểm này thôi,bà cũng sẽ không bao giờ cho con trai mình kết hôn với cô gái kia.

Đối với những lời nói của ông bà nội, Dương Dương làm như mắt ngơ tai điếc, chỉ nhìn chằm chằm vào ba nó: “Ba, ba có phải không có niềm tin vớichính mình hay không? Ba có phải chỉ muốn gạt một đứa trẻ như con haykhông? Ba ….ba…ba …hu hu ……hu hu…..”

Dương Dương khổ sở rơi lệ đầy mặt, trong mắt đầy sự thất vọng về ba mình.

Đường Hạo lau nước mắt trên mặt con trai, mỉm cười với ba mẹ, rồi cam đoanvới con trai: “Nếu như ba cưới một người khác ngoài mẹ của Dương Dương,ba sẽ chết trôi lềnh bà lềnh bềnh!”

Hắn nói chuyện với con trai một cách âu yếm, nhưng cũng có đôi chút chột dạ và sợ hãi.

Nghe thấy lời thề độc của ba mình, Dương Dương đầu tiên là há hốc miệng, sau đó nó cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Rủ mi mắt xuống, nói hỏi: “Banói thật chứ ạ?”

Đường Hạo vuốt cái mũi nhỏ của con trai, khóemôi hắn nhếch lên, nhìn con rồi nói: “Không phải con muốn ba nói ư?Không hài lòng sao? Thoải mái tâm tình chưa?”

Dương Dương vừakhóc vừa cười gật đầu, sau đó lại ôm lấy đùi của ba nó: “Ba, con biết rõ ba là người ba tốt nhất!” Sau khi không bướng bỉnh, không đại nghịchbất đạo, đương nhiên phải ngoan ngoan đáng yêu, bằng không ba từ nay vềsau sẽ không thích nó.

Đường Lập Huân cùng Hàn Tú lại lo lắng tới cực điểm đối với lời nói của con trai. Nhất là thân làm mẹ như Hàn Tú,vành mắt đỏ bừng nhìn con : “Hạo Hạo, con không quý trọng chính mìnhthì cũng phải nghĩ xem ba và mẹ lo lắng cho con như thế nào chứ! Nhữnglời này cũng không chắc chắn, đều không được tính!”

Dương Dươngxoay người, giữ chặt tay bà nội nó: “Bà nội, làm sao có thể không tínhtoán gì hết! Chỉ cần ba có thể lấy mẹ, như vậy ba sẽ không có nguy hiểmgì, bà đừng lo lắng được không ạ?”

Hàn Tú cũng nghiêm mặt nhìnDương Dương, không còn vẻ yêu thương như hồi nãy: “Dương Dương, cháuthật sự quá không hiểu chuyện chuyện rồi, bà nội không có nói chuyện với cháu!”

“Bà nội. . . . . .” Sắc mặt Dương Dương rõ ràng trở nênsợ hãi, nó không nghĩ đến bà nội sẽ dùng ánh mắt lạnh nhạt kia nhìnmình.

Đường Lập Huân dựng con ngươi lên, nhìn con trai rồi buônglời nói xuống: “Đường Hạo, theo ba đến thư phòng, ba có lời muốn nóicùng con!” Sau đó, ông rời đi khỏi tiền sảnh.

“Mẹ, mẹ không cầnphải lo lắng!” Đường Hạo đưa ánh mắt thoải mái nhìn mẹ hắn. Hắn mớikhông tin mình thật sự sẽ có nguy hiểm. Như con trai nói, chỉ cần hắnkhông vi phạm lời thề độc của mình, như vậy hết thảy đều là không sao.

Hàn Tú không để ý đến con trai, cũng không để ý tới cháu trai, vuốt đi nước mắt vừa mới rơi xuống, đi theo sau lưng chồng mình.

Dương Dương lo lắng nhìn ba nó: “Ba, ông nội cùng bà nội sẽ không không thích con nữa sao?”

“Không đâu, Dương Dương! Chỉ cần nói mấy lời dễ nghe với ông bà, thế là khôngcó chuyện gì rồi!” Đường Hạo an ủi con, nắm tay nói dẫn vào trong phònglớn.

“Ta thật không ngờ con có thể nói ra những lời vô tráchnhiệm như vậy? Con có còn là tổng tài của cả một tập đoàn lớn không hả?Bị một thằng bé con miệng còn hơi sữa vòi vĩnh mà đã đáp ứng, thật làmuốn làm người cha này tức chết đây mà!” Con trai vừa mới bước vào cửa, Đường Lập Huân đã oanh oanh tạc tạc tức giận nói.

“Ba, không cần phải tức giận vì chuyện này! Con sẽ không có chuyện gì cả, và…con làmchuyện gì thì trong lòng con tự biết chừng mực!” Đường Hạo thoải máicười, hời hợt nói.

“Đều biết ư? Con thử nói ta nghe xem tronglòng con biết được cái gì?” Đường Lập Huân ngồi vào ghế, cầm lấy điều xì gà Cuba lên hút, sau đó nhả ra một làn khói mỏng. Trên mặt, thịnh nộ vì lời nói của con trai mà vẫn chưa hết, ngược lại càng lúc càng tức giậnthêm. Nheo đôi mắt lại, ông đang chờ con mình trả lời.

“Ba, mấyhạng mục đầu tư mới đây đã thu hồi lại được vốn ban đầu, hơn nữa lợinhuận đạt được rất cao. Vốn lưu chuyển của chúng ta đang rất dồi dào…”

“Ý của con là hiện tại không cần ngân hàng Tiền thị cho vay tiền? Cho nênbây giờ con muốn hối hôn, đúng không?” Đường Lập Huân ngắt lời của conmình.

“Đúng vậy, con không thể kết hôn với Tiền Lỵ Nhi. Tiền BảoChâu hiện nay đang tìm chỗ để gây phiền nhiễu cho Đường thị, muốn dùngtiền để uy hiếp chúng ta. Thậm chí còn thuê người bắt cóc Dương Dương.Gây ra nhiều chuyện như vậy còn mong đợi con lấy con gái bà ta sao?Chuyện này thật sự lá quá nực cười! Bà ta nghĩ Đường Hạo này là kẻ ngốchay sao? Nghĩ con sẽ không điều tra ra được ư? Con nhất định phải để bàta mở rộng tầm mắt, làm cho Tiền gia trở thành trò cười trong giớithượng lưu mới được!” Lúc nói chuyện này, ánh mắt Đường Hạo trở nên lạnh như băng. Lúc trước, Tiền Bảo Châu lợi dụng quan hệ làm dao động khôngít thành viên trong Hội đồng quản trị, lợi dụng cổ đông để uy hiếp hắnlấy Tiền Lỵ Nhi, lại còn âm mưu đen tối bắt cóc con trai của hắn.

Tiền Bảo Châu đối với một đứa trẻ mà có thể ra tay độc ác, tâm ngoan thủđoạn như vậy khiên Đường Hạo kinh hồn táng đảm. Tiền Lỵ Nhi thì cố ý hãm hại Lục Giai Ngưng. Cô suýt nữa đã bị cường bạo, càng làm cho hắn hậnđến cực điểm. Hắn mà không ‘cẩn thận’ trả thù hai mẹ con nhẫn tâm nhànày thì thật sự có lỗi với đời. Cho nên hắn đã tương kế tựu kế công bốngày kết hôn với Tiền Lỵ Nhi, sau đó lại đem những việc làm trái phápluật của hai mẹ con bọn họ truyền tin ra bên ngoài. Đến lúc đó hắn hốihôn, mấy lão cáo già trong ban quản trị kia cũng sẽ á khẩu không dámphản đối. Như vậy sẽ không còn lý do nào để uy hiếp hay ngăn cản hắnnữa. Đồng thời, mẹ con Tiền Lỵ Nhi cũng sẽ bị giới truyền thông kia chỉtrích. Ha ha, đến lúc đó bọn họ hẳn sẽ rất khó coi.

Đường Lập Huân không phản bác lời của con, bởi vì thật sự ông cũng không muốn Đường Hạo lấy Tiền Lỵ Nhi nữa.

Nhưng mà….

“Con có thể không cưới Tiền Lỵ Nhi, nhưng ba cũng sẽ không đồng ý cho conkết hôn với cô gái Lục Giai Ngưng kia!” Nhả ra một làn khói, Đường LậpHuân kiên định nói.

Đường Hạo từ trên ghế salon đứng lên, không dám tin hô: “Ba. . . . . .”

“Không phải là Tiền Lỵ Nhi thì sẽ là một tiểu thư nhà danh môn khác,tuyệt đối không thể là Lục Giai Ngưng!” Đường Lập Huân một lần nữa cốchấp nhắc lại.

## 230. Chương 230

“Ba, tại sao ba cứ phải cố chấp như thế nhỉ? Ba tình nguyện để cho conkết hôn cùng người không hề quen biết, mà không muốn để con lấy cô gáimà mình thích.” Đường Hạo muốn cố gắng thêm nhưng vẫn còn phải cần tranh thủ chờ thời cơ.

Gương mặt điển trai tràn đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng. Mấy ngày qua, hăn căn bản không ngủ được, mới chỉ vừa mới có chút cảm giác tốt hơn một chút, nghĩ rằng đã kiểm soát hết được mọi việc,vừa mới hưng phấn đã bị chính cha mình làm cho tiêu tan.

“Bởi vìloại con gái đó không đủ tư cách bước chân vào nhà chúng ta. Tôi đồng ýđể cho cô ta chỉ có thể là tình nhân, chứ tuyệt đối không thể nào trởthành vợ chính thức của cậu được!”

“Ba à! Ba đối với con thật quá quan tâm, thật quá yêu thương, còn khuyến khích con đi nuôi vợ bé bênngoài!” Đường Hạo trào phúng nói. Những đường gân xanh trên trán hắnđang hiện lên, càng lúc càng rõ, đủ thấy hắn đang rất tức giận.

“Đây còn không phải bởi vì cậu gặp ma nên mới đi yêu người phụ nữ kia haysao? Tôi chẳng phải là muốn mọi chuyện đều tốt đẹp, đỡ cho các ngườitương lai phải chịu cảnh xa mặt cách lòng, tình cảm bất hòa rồi khiếncho ly hôn phiền phức!”

“Ba vừa nói chỉ để cô ấy là tình nhân, …bây giờ lại nói ly hôn phiền phức, ý của ba có phải là….?”

“Hiểu là được rồi!” Đường Lập Huân dừng vài giây đồng hồ mới tiếp tục nói:“Chẳng lẽ cậu không nghe thấy lời Dương Dương vừa nói hay sao? ‘chếtkhông yên lành’ – những lời này tôi nghe mà sởn hết cả tóc gáy. ĐườngHạo, cậu nên suy nghĩ một chút, lúc còn nhỏ liệu cậu có nói ra được mấylời như thế không? Không có! Vì sao thằng bé lại có thể nói ra được? Bời vì trên người nó chảy dòng máu của người đàn bà kia! Đây chính là sựchênh lệch giữa cô ta và nhà chúng ta!”

“Ba, làm sao ba biết được hồi còn bé con không có nói những câu như thế? Con nói so với con traicon tuyệt đối còn khó nghe hơn, chứ không kém đâu! Chẳng qua con khôngnói trước mặt người đó thôi!” Đường Hạo giữ gìn cho con trai mình. Người khác chối bỏ con của hắn, hắn đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Dùcho người chối bỏ con hắn chính là ông nội của nó, hắn cũng không thích.

Đường Hạo đút tay vào trong túi quần, tiếp tục hậm hực nói: “Mà trước kia, ba và mẹ đâu có phải cách xa nhau,, vì vậy con cũng không cần bắt ba phảithề độc!”

“Hừ, bất kể thế nào, cô gái kia chỉ có thể làm tình nhân của cậu. Tôi và mẹ cậu sẽ tìm cho cậu một người vợ khác!”

Đường Hạo dùng hết sức ngăn cơn giận trong lòng, bất cần đời hỏi: “Ba, đốivới chuyện này ba có kinh nghệm phong phú quá nhỉ! Chẳng lẽ ba giấu mẹ ở bên ngoài nuôi rất nhiều tình nhân rồi?”

“Thằng con súc sinh,chết tiệt, mày nói cái gì? Tao khi nào thì nuôi tình nhân hả? Tao chỉ có mẹ mày là người phụ nữ duy nhất!” Đường Lập Huân bật dậy, trừng mắt tức giận nhìn con trai mình.

“Vậy sao ba lại còn khuyên con đi nuôi vợ bé ?”

“Cái này…chuyện này sao có thể nhập nhằng làm một?!”

“Thế nào mà không thành một được? Nếu như ba muốn con nuôi vợ bé ở ngoài thì trước hết ba hãy làm mẫu cho con xem đã! Ba dám làm, con sẽ nghe theolời của ba!” Đường Hạo khiêu khích nói, một chútcũng không phải là đùagiỡn.

Đường Lập Huân bị chọc cho tức giận đến mức nắm lấy lọ đựng bút, ném thẳng về phía con trai mình.

Đường Hạo né rất nhanh, chỉ thấy sau lưng hắn, chiếc lọ đựng bút kia va mạnh vào tường, một tiếng ‘binh’ vang lên.

“Mày cút đi cho tao! Cút!” Đường Lập Huân chỉ thẳng vào mặt con mình thét lên.

“Con có thể cút đi, nhưng con muốn nói rõ trước một điều. Con tuyệt đối sẽkhông để cho mẹ của Dương Dương phải làm vợ bé đâu!” Đường Hạo giật mình nói theo.

“Tốt, mày dám khiêu chiến với tao! Đường Hạo, mày nghe cho rõ đây: Nếu mày dám cùng Lục Giai Ngưng kết hôn, tao sẽ đoạn tuyệtquan hệ cha con với mày, làm cho mày trong giới thương gia không còn chỗ dựa nào nữa! Để xem, tao muốn nhìn xem mày sẽ lấy cái gì để nuôi giađình, lấy cái gì để cưới vợ?” Tung hoành trong thương giới bao nhiêunăm, Đường Lập Huân dĩ nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, làm sao cóthể dễ dàng bị con trai ông khống chế? Đừng quên, cái gì gọi là gừngcàng già càng cay.

“Tốt, nếu đã như vậy, ba mẹ cũng không cầnphải nhọc lòng đi tìm tiểu thư nhà giàu nào cho vất vả! Nếu không chocon lấy Lục Giai Ngưng, vậy thì con lấy Tiền Lỵ Nhi tâm địa ác độc kiavậy!” Dù sao, nếu không phải là Lục Giai Ngưng thì ai cũng giống nhau cả thôi, “Kỳ thật, ba và mẹ chấp nhận Lục Giai Ngưng thì giữa chúng ta đâu cần tranh chấp kịch liệt thế này! Nói thêm, con giờ đã thề độc rồi, nếu kết hôn với người khác ngoài mẹ của Dương Dương, các người không sợ con sẽ ‘chết không yên lành’ sao?” Đường Hạo tự đùa với bản thân mình mộtcâu, đồng thời cũng là uy hiếp muốn cha hắn chùn bước.

Đường LậpHuân cũng đâu phải là kẻ dễ bị uy hiếp, ông vẫn cố chấp nói: “Được, nếuphải lựa chọn giữa Lục Giai Ngưng và Tiền Lỵ Nhi, tao đây tình nguyệncho Tiền Lỵ Nhi trở thành con dâu duy nhất của nhà mình!”

Ôngkhông tin con trai mình, cũng không tin vào cái lời thề độc địa kia. Bất quá, ông phải thắng con trai mình. Ông nhất định phải làm cho Đường Hạo nhận thua trước mặt mình.

Đường Hạo nghe xong lời của ba hắnnói, mặt không cảm xúc, nói: “Được, chúng ta quyết định như vậy. Đến lúc nào đó, cô ta cầm thuốc độc hại ba mẹ, thì cũng đừng có trách con đãlấy nhầm người!”

“Mày……cút đi…..” Đường Lập Huân tức giận đến toàn thân phát run.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiểu Ngưng khổ sở ngồi trên ghế đấ, cố gắng hít thở không khí mang theohương cỏ xanh thoang thoảng. Đã lâu như vậy, dạ dày của cô vẫn khó chịu, cảm giác khó chịu muốn chết.

Lại một cỗ cảm giác khó chịu xông lên cổ họng. Tiểu Ngưng lấy tay vuốt ngực mình, ngăn chặn tiếng nôn ọe phát ra.

Nhưng, chính lúc đang muốn cúi đầu xuống, cô lại nhìn thấy một thân hình đitới phía mình. Cô vô thức ngẩng đầu, lập tức lại biểu lộ thái độ lạnhnhư băng.

Đường Hạo mặc một bộ quần áo nhàn tả đi đến bên cô, đầu lông mày hắn nhíu lại, nói: “Làm sao vậy? Sắc mặt của em trông kémquá!” Vốn định trêu chọc cô, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô,hắn không khỏi quan tâm.

Tiểu Ngưng ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn như không thấy, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Đáng tiếc, thân thể đơn bạc của cô thoáng cái đã bị hắn ôm vào trong ngực.Một tay Đường Hạo khống chế cô, một tay vuốt ve trán cô.

TiểuNgưng chán ghét tránh khỏi tay của hắn, đẩy ngực của hắn ra, đứng ở tưthế bình thường, đề phòng nhìn hắn. “Thiếu gia, xin anh hãy tự trọng!”

Đường Hạo nhìn cánh tay trống trơn của mình, gò má chếch qua một bên cườikhẽ, sau đó xoay đầu lại. “Em có khí lực như vậy, xem ra thân thể rấttốt mới đúng.”

“Thân thể của tôi tốt hay không tốt, không liên quan gì đến anh!” Tiểu Ngưng cầm chổi, xoay người lần nữa bỏ đi.

Đường Hạo một lần nữa lại đi theo, ôm lấy cô từ phía sau. “Em lại không nghelời rồi! Vụng trộm chạy ngoài, đúng không? Lời của tôi nói em căn bảnkhông có nghe phải không? “

“Anh buông tôi ra! Anh là thiếu gia, tôi là nữ hầu! Anh không có quyền ôm tôi!”

“Đừng làm loạn, để cho tôi ôm em một cái.” Đường Hạo ôm chặt hơn nữa, ngựcdính sát trên tấm lưng mảnh khảnh của cô. “Ngưng, em gầy đi rất nhiều!”

Tiểu Ngưng cố gắng xoay người, cầm lấy chổi, vung hết sức về phía hắn.“Lưu manh, tôi béo hay gầy cũng chẳng liên quan đến anh! Anh không cóquyền đụng vào tôi!”

Chỉ thấy chiếc chổi đầy bụi bẩn thoáng cáiđã nện vào đầu Đường Hạo, rơi ra một đống đất bụi. Hai mắt Đường Hạodính dầy bụi đất. Hắn không thể không thả cô ra trước.

## 231. Chương 231

Đường Hạo dụi dụi hai mắt đến chảy nước, phàn nàn nói: “Em thật dám đánh tôi. . . . . .”

Hai tay Tiểu Ngưng nắm thật chặt chổi, bởi vì lời của hắn nói thoảimái, vô tư, lại có phần mập mờ, toàn thân cô tức giận tới mức runlên.”Anh có hành vi xấu đối với tôi cho nên tôi có quyền đánh anh đểphòng vệ! Tôi giờ vì con của mình nên không có cách nào khác là ở lạilàm người hầu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh vũ nhục tôi!Đường Hạo, anh không có quyền này!”

Nhẹ nhàng nháy mắt, Đường Hạo rốt cục có thể mở mắt ra, đập vào mắt hắn đúng là hình ảnh Tiểu Ngưngmặt tràn ngập uất hận. Gương mặt của cô càng ngày càng gầy gò, làn dagiống như cây khô héo không có một chút hơi nước. Hai mắt so với trướcthoạt nhìn càng thêm to nhưng sáng ngời, chỉ có thể là do cô cực kỳ gầy. Mà trong đôi mắt sáng ngời đó của cô tràn ngập đều là oán hận.

Điều này làm cho Đường Hạo nhịn không được mà kinh ngạc. Chẳng qua mới chỉvài ngày, cô thậm chí đã có thay đổi nhiều như vậy. Xem ra mấy ngày này, cô thật sự đã nhận bao nhiêu ủy khuất và thành hạ.

Đường Hạo tuy rất đau lòng nhưng không có ý định nói rõ cho cô biết chuyện hắn đangđối phó với mẹ con nhà họ Tiền. Bởi vì hắn định đem phần ‘cực lực giấudiếm’ này trở thành một loại hình phạt cho việc cô bỏ trốn, muốn cô đaulòng.

Ban đầu, hắn đã rất giận cô, thật sự muốn để cho Tiền LỵNhi hung hăng khi dễ cô. Chẳng qua, khi Tiền Lỵ Nhi làm cô bị thươngthật sự, hắn tức giận muốn trực tiếp cầm kim châm kia đi đâm cho Tiền Lỵ Nhi trăm nhát thật đau. Rốt cuộc, hắn vẫn là không dễ dàng tha thứ chokẻ nào dám khi dễ cô.

Cũng may, lời nói của Lục Phong đã ngăn cản cơn xúc động của hắn, hắn mới chưa vạch mặt với Tiền Lỵ Nhi. Cho nên,trước mặt Tiền Lỵ Nhi, hắn mới cố ý giả bộ không quan tâm đến TiểuNgưng, để cô đi theo bên người ả ta. Dù sao cô cũng thích vườn tược cỏcây, cho nên hắn điều cô đi chăm sóc bãi cỏ.

Aizza… Vậy mà cô gái ngốc nghêch này không nhìn ra dụng tâm khổ cực của hắn!

Mà lúc này nói ra so với lúc ngả bài với Tiền Lỵ Nhi cũng không còn mấyngày nữa, hắn vẫn còn phải đợi chờ. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ kéo côđến bên mình, đánh cho cô một trận thật đau, hỏi cô vì sao lại cứ hếtlần này đến lần khác muốn rời bỏ hắn. Hắn sẽ ôm cô vào trong lồng ngựcmình, dùng sức mà hôn để giải thoát nỗi tương tư giày vò suốt mấy ngàyqua.

“Ngưng, vết thương trên người em đã tốt lên chưa?” Hắn không để ý đến sự tức giận của cô, vẫn chỉ quan tâm hỏi thăm xem thương thếtrên người cô.

Tiểu Ngưng chau mày, không rõ ý tứ của hắn. Nhưthế nào? Giờ lại muốn đùa cô sao? Cho nên mới dối trá quan tâm đến cô?“Chuyện của tôi không phiền đến anh quan tâm, đại thiếu gia!” Cô vẫn nói như cũ, cuối câu lại còn cố ý kéo dài ba chữ ‘ đại thiếu gia’ kia.

Đường Hạo nhịn xuống việc muốn nói cho cô biết. Hắn muốn nói cho cô biết, hắn là đại thiếu gia, nhưng cô chính là đại thiếu phu nhân, “Ngưng, nếukhông có chuyện gì thì đừng chạy lung tung! Cũng đừng có khờ khạo mà đitrêu chọc Tiền Lỵ Nhi, nếu không người thiệt thòi vẫn sẽ là em, có biếtkhông?”

Khờ khạo? Trong lòng hắn nhất định là xem mình như mộtcon ngốc? Cho nên mới tùy ý khi dễ mình như vậy! – Tiểu Ngưng nghĩ ngợirồi nói:

“Thiếu gia, tôi khờ hay thông mình thì cũng đâu có canhệ gì đến anh! Xin anh đừng nói chuyện với tôi, tôi nghe mà không hiểu!Ngộ nhỡ để đến tai thiếu phu nhân, cô ấy sẽ rất tức giận!”

“Cô ta hôm nay trở về nhà mình, không có ở đây!” Đường Hạo giải thích, không để cô lo lắng.

Nhưng những lời này vào tai Tiểu Ngưng thì lại cực kỳ khó nghe: “Hóa ra cô ấy không có ở đây nên thiếu gia mới đi trêu đùa người hầu, đúng không?Đường Hạo, anh đúng là một tên siêu cấp đại hỗn đản! Tôi hận anh chết đi được!”

Tiểu Ngưng tức giận, toàn thân phát run, tay lại cầmchổi, hung hăng đập tới tấp vào Đường Hạo. Trong không khí lại càngnhiều hạt bụi tung bay múa lượn tràn lan.

Bộ quần áo ngày thường màu trắng sáng của Đường Hạo vì vậy mà trở nên đem xám lại, dính đầy bụi đất.

“Đủ rồi, đừng đánh nữa!”

“Biến, anh cút ngay đi cho tôi! Tôi chán ghét nhìn thấy anh lắm rồi!” TiểuNgưng không để ý tới. Lúc trước nước mắt cô không rơi, giờ thì mặt cô đã đẫm lệ.

Dưới ánh mặt trời loang lổ, bóng hình của cô càng khiến người ta đau lòng.

Trong lúc lơ đãng nhìn thấy cô như vậy, Đường Hạo sững người không né tránhnữa, ngây ngốc đứng im đó để mặc cho cô dùng chổi đập vào mình. Tốt lắm! Nếu đánh hắn làm cho cô cảm thấy dễ chịu trong lòng, khiến cô hăn giận, như vậy thì hắn tình nguyện để cho cô đánh.

Hắn cũng không hy vọng cô lại tiếp tục mắc lỗi, như vậy hắn sẽ lại càng đau lòng hơn.

Tiểu Ngưng vẫn không ngừng tay, đem toàn bộ sức lực dồn vào chiếc chổi đánh lên người hắn. Lúc thì ở đầu, lúc thì trên người….

“Anh là đồ hỗn đản! Đường Hạo, anh để cho Tiền Lỵ Nhi ba lần bảy lượt khi dễ tôi! Anh biết rõ cô ta là người xấu mà còn đối xử tốt như vậy! Anh lạicòn dùng cả an nguy của Dương Dương để uy hiếp tôi! Đường Hạo, các người khi dễ tôi, tôi sống không nổi nữa rồi! Tôi sống không nổi nữa rồi….”Nói xong câu cuối cùng, Tiểu Ngưng ngã phịch xuống mặt đất trải đá cuộiphía dưới.

Người bám đầy bụi đất Đường Hạo tiến lên đến chỗ cô,rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng nâng cô dậy: “Ngưng, đừng khóc…”

“Đừng có gọi tôi là ‘Ngưng’! Đường Hạo, anh không xứng,không xứng!” Cô đột nhiên hét lên, hai tay bưng chặt tai không muốn nghe thêm bất cứ điều gì hắn nói: “Anh đi đi! Anh đi mau đi! Tôi không muốnnhìn thấy anh…”

“Được rồi! Được rồi! Anh gọi em là ‘Tiểu Ngưng’thì có thể chứ? Đừng khóc nữa!” Đường Hạo nhẹ nhàng dỗ dành. Đáng ra hắn phải là người nổi giận mới đúng, vậy mà lại trở thành dáng vẻ gì đây?

“Anh buông tôi ra! Tôi không muốn anh đụng vào tôi…” Cô lại một lần nữa kêu lên.

“Được! Được! Anh không đụng vào em! Em đứng dậy trước đi!” Đường Hạo mạnh mẽnâng người cô dậy, cho đến khi cô đứng vững hắn mới buông tay ra.

Tiểu Ngưng lau nước mắt ướt át trên mặt, dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn hắn nói: “Đường Hạo, anh chỉ có thể uy hiếp tôi được chỉ bởi vì bây giờ Dương Dương chưa trưởng thành! Chỉ cần Dương Dương lớn lên, có thể bảovệ mình, tôi sẽ tìm lại tự do của mình, không ai quản nổi! Tôi cũngkhông cần phải chịu đựng sự khi dễ của anh và Tiền Lỵ Nhi nữa!”

“Tiểu Ngưng, em nói cái gì?” Từng câu chữ của cô như kìm điện đâm vàongười khiến hắn kinh hồn táng đảm, làm cho hắn sợ hãi. “Tiểu Ngưng, anhsẽ không để em rời khỏi anh! Em cứ an tâm ở bên cạnh anh, nhớ kỹ đấy!”

Mấy năm trước hắn là người mù, hắn đã nghĩ có lẽ cô ghét bỏ mình nênmới rời đi. Được rồi! Ai bảo chính hắn tàn tật, cô làm sao mà không sođo cho được!

Lúc trước, cô lại chạy thoát khỏi hắn là vì đã cóngười trong lòng. Được rồi! Hắn cũng có thể không quan tâm, bởi vì hắnsẽ làm cho cô yêu thương hắn. Cho nên hắn chịu đựng được.

Lần bỏđi gần đây nhất chính là vì hắn đã không cho cô một danh phận thật sự,không cho cô được một sự an tâm. Được rồi! Chuyện này hắn hắn thừa nhận.

Nhưng, từ nay về sau hắn sẽ làm cho cô trở thành vợ hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho cô có bất cứ lý do nào để trốn tránh.

Tiểu Ngưng cười khổ, thản nhiên nói: “Tôi nói tôi sẽ bỏ đi! Tôi không làm người hầu cho các người cả đời đâu!”

Tiểu Ngưng nhìn hắn, chậm rãi quay đầu. Cô thật sự không hiểu hắn, Tiền LỵNhi là cô gái hư hỏng như vậy, sao hắn vẫn không chút do dự muốn lấy côta?

## 232. Chương 232

“Anh Hạo, anh xem một chút đi! Đây là áo cưới mẹ em đặt ở Pháp mớichuyển về! Coi có đẹp không?”Tiền Lỵ Nhi vừa trở về đã đi đến thẳng thưphòng của Đường Hạo, cho hắn xem áo cưới.

Đường Hạo chớp đôi mày rậm, vẻ mặt thưởng thức nói: “Không sai, thật sự rất đẹp!”

“Vậy anh nói thử xem em đẹp hơn, hay là quần áo đẹp hơn?”Tiền Lỵ Nhithay đổi vẻ mặt, ý bảo muốn được nghe hắn khen ngợi mình nhiều hơn.

Đường Hạo đưa mắt nhìn bộ lễ phục một hồi lâu, lại nhìn cô ta một chút.

Tiền Lỵ Nhi khẩn trương nắm chặt bộ lễ phục, hắn rất ít khi nói cô xinh đẹp. “Thế nào. . . . . .”

Đường Hạo khẽ vuốt cằm, vẻ mặt khó xử…. “Ừm. . . . . .”

“Hạo, anh nói mau đi!”Tiền Lỵ Nhi thúc giục.

“Áo cưới đẹp kết hợp cùng một gái đẹp, lại càng xinh đẹp hơn….!”Đường Hạonói ra một đáp án đủ để làm cô gái trẻ kia vui lòng. Bất quá, trong lòng hắn lại thầm nghĩ: ‘Ha ha, đáng tiếc mình sẽ không dẫn cô ta vào lễđường!’

Hắn không tin cha mẹ có thể để mặc cho hắn cưới loại con gái rắn rết này. Ha ha, hắn đang chờ cha mẹ giơ tay nhận thua.

“Hạo, giờ em không thể chờ đợi được nữa! Muốn mặc ngay áo cưới này trở thànhcô dâu của anh!” Tiền Lỵ Nhi buông lỏng chiếc áo cưới ra, nhào vào ngựcĐường Hạo.

Đường Hạo nhăn mũi lại- nước hoa thật là nồng, “LỵNhi, hôm nay cùng anh tham gia một buổi dạ tiệc nhé! Nhớ là phải ăn mặccho thật đẹp, biết không?”

“Dạ! Người ta đã lâu rồi không cùng anh tham gia tiệc rượu!” Cô đặc biệt yêu thích các bữa tiệc, vẻ mặt hưng phấn lên nói.

“Vậy nhanh đi chuẩn bị đi! Chúng ta còn phải dùng bữa tỗi, sau đó thì đi đến chỗ buổi tiệc!” Đường Hạo đã an bài ổn thỏa lịch trình. Đêm nay hắn sẽđể cho cô ta biểu diễn hết mình.

“Dạ! Thế anh chờ người ta mộtchút!” Tiền Lỵ Nhi tranh thủ thời gian trở về phòng của mình. Đêm nay,cô nhất định phải trở thành người phụ nữ được hoan nghênh nhất.

Tiểu Ngưng đang sửa sang lại bồn hoa, lạnh lùng nhìn hắn một thân đồ tâychỉnh tề cùng với cô ta một thân quần áo hoa lệ. Hai người bọn họ cùngnhau bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Trong lòng cô dâng trào lên cảmgiác chua xót, càng lúc càng sâu. Không sai, cô thật ngốc, những quantâm lúc trước hắn đối với cô chỉ là giả dối. Nếu không, sao mà chỉ saucó hai giờ, hắn lại đối với Tiền Lỵ Nhi thân mật như thế này?

Cónén xuống cảm giác khổ sở đang muốn dâng lên lần nữa, Tiểu Ngưng đồngthời cũng tự cảnh cáo chính mình. Cô giờ chỉ là một người hầu, chuyệncủa người khác cô không cần phải để ý đến.

Đúng như Tiền Lỵ Nhinghĩ, đêm hôm đó Đường Hạo đưa cô đi đến dự một bữa tiệc rượu của giớidoanh nhân, cô ta thoáng cái đã trở thành tiêu điểm của giới truyềnthông.Tất cả mọi người trước sau đều hỏi về lễ cưới của cô, tâm trạngcủa cô trước khi kết hôn như thế nào. Cô bình tĩnh trả lời từng câu hỏicủa các kí giả. Nụ cười trên môi lúc nào cũng là nụ cười hoàn mĩ nhất.Cô đã trưng bày tất cả bộ dạng xinh đẹp cùng khuôn mặt hạnh phúc mĩ mãncủa mình.

“Mẹ, mẹ xem đi này! Những tay kí giả này thật lợi hạiquá! Bọn họ đi theo chụp hình con với Đường Hạo suốt từ lúc đi ra ở cửachính của biệt thự! Aizza, may mà hình tượng của con không có tệ lắm,nếu không bị bọn họ chụp được những hình ảnh khó coi thì làm sao bây giờ…”

“Ha ha, con gái của mẹ thì làm sao mà khó coi được! Không cần phải nghĩnhiều như thế!” Tiền Bảo Châu bưng tách cà phê lên miệng uống tiếp, khóe môi lộ ra nụ cười đắc thắng: “Hừm, cuối cùng cũng đợi được được Lỵ Nhicủa mẹ gả vào Đường Thị rồi!”

“Hừ, ả đàn bà kia đối phó cũng quádễ dàng!” Tiền Lỵ Nhi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên cười: “Mẹ, ảđàn bà này nhất định con sẽ phải diệt trừ cô ta! Nhưng thôi, chuyện nàygác lại để sau, con không muốn trước lúc kết hôn lại có chuyện không hay phát sinh!”

“Đường Hạo đã không thích ả đàn bà đó, thì cô ta từnay về sau không phải là để cho con tự xử lý sao? Nhưng phải sớm xử lýcho sạch sẽ vào, như vậy chúng ta mới có thể an tâm được!” Trên mặt Tiền Bảo Châu lộ ra phần thâm hiểm, tuyệt đối không kém so với con gái mình. Quả nhiên, mẹ nào thì con nấy, có mẹ mới có con.

“Đúng vậy, haha ha! Bây giờ, nếu mà không có việc gì làm thì con lại lôi cô ta rahành hạ! Nhìn bộ dạng khổ sở của cô ta trong lòng con cảm thấy cực kỳthoải mái!”

“Lỵ Nhi, đừng có biểu lộ giận dữ thái quá chỉ vì mấychuyện nhỏ, nếu không Đường Hạo sẽ chán ghét con rất nhanh! Để lại ấntượng xấu trong lòng cậu ta thì hỏng bét!” Tiền Bảo Châu có chút khôngđồng tình với con gái. Vì một phụ nữ không có giá trị mà tức giận thìthật là quá lãng phí sức lực.

“Mẹ, con biết rõ mà! Con sẽ thậtcẩn thận! Ha ha, trước giờ đâu có thiếu phụ nữ để khi dễ, Đường Hạo sẽkhông hoài nghi con đâu! Mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ rất thông minhmà!”

“Mẹ thấy người phụ nữ kia cũng chẳng còn gì đáng lo, điểmmấu chốt chính là đứa bé kia! Nó chính là cái đinh trong mắt gia đìnhchúng ta! Không nhổ bỏ thì mẹ thấy không yên trong lòng!” Tiền Bảo Châusiết chặt tay lại đến mức nổi cả gân xanh. Chuyện lần trước không thànhcông, ngẫm lại mà bà không thể nuốt trôi cơn tức này.

“Mẹ, saukhi con kết hôn xong, chúng ta sẽ tập trung đối phó với đứa bé dã chủng kia! Chỉ là một thằng bé con sáu bảy tuổi, muốn xử lý nó không khó. Mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay thôi!” Đứa bé dã chủng kia nhất định phải diệt trừ. Cô không muốn nhiều năm sau, có một đứa dã chủng cùng con của cô tranh đoạt quyền thừa kế Đường Thị.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đường Lập Huân tức giận, đem báo chí vứt mạnh xuống bàn, gân xanh nổi lên dưới lớp cổ áo, ồ ồ hô hấp.

“Ông xã, sao lại tức giận lớn như vậy? Huyết áp của anh gần đây tăng cao,ngàn vạn lần không nên nổi giận!” Hàn Tú bưng ly trà giảm huyết áp, vộivã đi đến chỗ chồng mình.

“Thẳng con bảo bối của chúng ta làm anh tức muốn chết! Em xem đi, đây rõ ràng là nó đang muốn thị uy với chúngta!” Đường Lập Huân cầm lấy tờ báo ném qua cho vợ xem.

Hàn Tú rất nhanh nhìn lướt qua tờ báo, sau đó buông xuống, nói: “Những điều này là do báo chí viết bừa đấy thôi, anh đừng cho là thật!”

“Viết bừa?Anh thấy không có giống đâu! Nó đang cố ý cho đám nhà báo có cơ hội viết lung tung! Được, nó không phải là muốn kết hôn với Tiền Lỵ Nhi sao? Vậy cứ để cho nó lấy! Chúng ta từ nay về sau ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở về nữa…”

“Ông xã, em thấy con chúng ta sẽ không kết hôn với Tiền Lỵ Nhi đâu! Cho nên, trước mắt anh đừng tức giận mà……”

Đường Lập Huân cắt đứt lời vợ đang nói, tức giận nói lớn: “Nó đương nhiên làkhông muốn kết hôn với Tiền Lỵ Nhi, người nó muốn lấy là Lục Giai Ngưngkia kìa! Tôi thật không biết nó nghĩ như thế nào, loại con gái có xuấtthân làm sao có thể lấy! Trừ phi chúng ta chết, nếu không tuyệt đốikhông để cho nó có cơ hội này!”

Hàn Tú im lặng, bất mãn đối vớiLục Giai Ngưng tăng thêm vài phần. Đều là vì người phụ nữ kia, chính bởi vì cô ta mà giờ Đường gia trong tình trạng gà bay chó chạy, rỗi loạn vô cùng!

Lần gặp đầu, cô ta cam đoan sẽ đi. Lần thứ hai, cô ta cũng nói sẽ đi. Kết quả, bây giờ vẫn là không đi. Lòng dạ người phụ nữ nàythật không bình thường.

Trách không được con trai bà lại yêu mếncô ta, bởi vì đã sớm bị cô ta dụ dỗ mê hoặc. Chẳng lẽ vì cô ta, ĐườngHạo thật sự sẽ lấy cô gái tâm địa rắn rết kia vào cửa hay sao? Đừng,không được, nghĩ đến mà thấy thật sự quá đáng sợ!

“Gọi điện choanh, làm cho tên tiểu tử kia trở về! Anh muốn gặp nó!” Đường Lập Huânbuông ly trà xuống, thở dài nhìn vợ rồi nói.

## 233. Chương 233

Gặp hắn sao? Đường Hạo nhếch miệng cười khẽ, chỉ là nhịn không phát ratiếng: “Ba muốn gặp con sao ạ? Nhưng mà, giờ còn có chút việc công nênkhông thể đi được!”

“Trước mắt đem mọi việc tạm gác lại khôngđược hay sao? Ba của con có chuyện rất quan trọng muốn nói với con!”Tiếng Hàn Tú khuyên nhủ, khẩn thiết vọng ra.

“Thật mà mẹ, hiệntại có quá nhiều việc bừa bộn! Mẹ, chờ mấy ngày nữa có thời gian con sẽvề nhà! Ba và mẹ hãy tự chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình nhé!” Chiếutheo thói quen của hắn, câu nói kế tiếp chính là muốn tắt điện thoại.

“Hạo Hạo, con thật sự muốn kết hôn với Tiền Lỵ Nhi hay sao? Ngàn vạn lầnđừng lấy chuyện hôn nhân đại sự cả đời mình ra đùa giống như cá cược đấy nhé!” Lúc nói chuyện, giọng Hàn Tú mang theo cả âm mũi, mỗi lúc mộttăng: “Không có chuyện gì là lưỡng toàn tề mỹ\* cả đâu, vì sao con khôngthể ngừng yêu Lục Giai Ngưng?”

\*lưỡng toàn tề mỹ: hoàn hảo tốt đẹp.

Đường Hạo thở dài, nắm chắc điện thoại, chỉnh lại lời nói sai lầm của mẹ hắn: “Mẹ, nếu như con cưới người mà con thích, người đó lại là mẹ của contrai con. Chẳng lẽ đó không phải là vẹn toàn đôi bên sao?”

“Nhưng mà xuất thân của cô ta……”

“Mẹ, mẹ không hiểu đạo lý này sao? Xuất thân đâu phải là do bản thân mìnhchọn lựa. Nếu có thể chọn, ai lại không muốn sinh ra trong gia đình giàu có! Trước kia cha mẹ không quan niệm như thế này, chẳng nhẽ hiện tại vì lớn tuổi, có chút già cả nên hồ đồ rồi sao?”

“Cô ta là ngườibình thường trong sạch thì cũng được, mẹ cũng không phải muốn con chỉkết hôn với con cái nhà có tiền. Nhưng cô ta, ngay cả xuất thân trongsạch cũng không có. Đường Hạo, mẹ không muốn con bị người ta chê cười.Cô ta và con chênh lệch quá xa, chẳng lẽ con không cảm thấy điều đósao?”

“Mỗi một người so với một người đều có sự chệnh lệch, conkhông nghĩ đây là một vấn đề quan trọng!” Hắn chỉ cảm thấy mình hạnhphúc khi gặp cô. Được gặp cô, trong lòng hắn thấy rất an tâm. Gặp cô,cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt nhọc đều biến mất.

“Hai đứa có trình độ giáo dục chênh lêch nhau rất lớn! Hạo Hạo, một thờigian dài hai đứa chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bởi vì trình độnhận thức bất đồng…..”

“Mẹ, con còn phải gọi điện quốc tế đườngdài để đàm phán, trước mắt bất đồng này mẹ hãy nói sau nhé!” Sau khi nói xong, Đường Hạo trực tiếp ngắt luôn điện thoại.

Đường Hạo bất động nhìn điện thoại một hồi lâu, ngay cả mắt cũng không nháy.

Vì sao bọn họ đều coi thường Tiểu Ngưng? Điều này thật sự làm cho hắn rấttức giận, hắn cũng chẳng muốn nói chuyện thêm với mẹ nữa. Đã vậy, hắn sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch của mình. Hắn có niềm tin vững chắc là sẽ thắnglợi.

Chỉ có điều suy nhất làm hắn buồn phiền chính là phải đấutranh với cha mẹ. Bây giờ, hắn lại còn vẫn chưa thể vạch trần mẹ conTiền thị làm chuyện xấu, hôn ước với Tiền Lỵ Nhi vẫn chưa được hủy bỏ,“Đáng chết! Tôi còn muốn chơi với cô gái kia! Thật là làm khổ người tamà…..” Đúng lúc Đường Hạo ca thán giống như một đứa trẻ thì cửa phònglàm việc đột nhiên bị đẩy vào.

“Ôi chao! Thật là khó có thể thấyđược nha! Tổng tài của Đường Thị lại giống như một đứa trẻ con thế này…” Đông Trì bỏ qua thông báo với thư ký, trực tiếp đi vào văn phòng làmviệc của Đường Hạo.

Đối với người vừa mới xông vào, Đường Hạocũng không có phản ứng nhiều, chỉ bực bội nói: “Hôm nay thế nào mà cậulại rỗi rãi đến mức đi đến đây vậy?”

“Nhìn xem cậu có bao nhiêuphiền phức! Ha ha ha, báo chí đang tràn lan hình ảnh cậu và Tiền Lỵ Nhikia, lúc nào cũng là ân ân ái ái! Nếu không phải tớ biết rõ nội tình của chuyện này thì chắc cũng nghĩ đám cưới của hai người sắp diễn ra đấy!”Đông Trì nhíu mày nói, tựa tay ở trên bàn làm việc của Đường Hạo.

“Lấy loại con gái đó, trừ khi tớ đây bị điên!” Đường Hạo nặng nề dựa vào thành ghế, thổi mấy sợi tóc trên trán.

“Sao rồi? Khi nào thì ngả bài, để tớ còn xem kịch vui?” Đông Trì tò mò hỏi.Phụ nữ Tiền gia thật là có đủ tâm ngoan thủ lạt, ngay cả đàn ông cũngcảm thấy không bằng. Ngày đó, hắn đem Dương Dương ôm về, nhìn thấy thânthể của thằng bé đầy thương tích thật sự xúc động muốn giết người. Nếunhư không trừng phạt mẹ con nhà họ Tiền kia một cách đích đáng, hắn cũng cảm thấy thiên lý khó dung.

“Bây giờ vẫn chưa phải là lúc! Cha mẹ của tớ không thích Tiểu Ngưng, không đồng ý cho chúng mình…..”

Đường Hạo đem những lời lúc trước cha hắn nói ra cho người bạn tốt cùng nghe.

“Vậy, cậu định làm như thế nào? Sẽ không một mực gạt Tiểu Ngưng nữa chứ? Tớnghĩ cô ấy nhìn cậu và Tiền Lỵ Nhi hằng ngày thân thiết, ra ra vào vào,chuẩn bị cho hôn lễ thì chắc chắn trong lòng rất đau đớn, nhất địnhkhông chịu đựng được!” Đông Trì lo lắng nói.

Trái tim Đường Hạo thắt lại, nhăn mày lại hỏi: “Vậy thì cậu nói tớ phải làm gì bây giờ? Ý của cậu là …..”

“Ý của tớ là, cậu hãy ngả bài với Tiểu Ngưng trước đi! Làm cho cô ấy trong lòng có một chỗ dựa! Cậu cũng không thể để tình trạng sau khi mọichuyện ổn thỏa thì cô dâu lại mất hết cả hy vọng được, đúng không?” Đông Trì lo lắng khuyên nhủ nói. Quyết định gì cũng có thể gật bừa, nhưngphụ nữ của mình thì không thể làm thương tâm được.

“Chính là, tớnói bố mẹ không chấp nhận cô ấy, như vậy không phải cô ấy cũng bị tổnthương giống thế hay sao?” Đường Hạo nói ra vấn đề hắn đang băn khoăn.

“So với việc bị cậu làm tổn thương thì nhẹ hơn hay nặng hơn hả? Dù saongười cô ấy yêu là cậu, chứ không phải cha mẹ cậu!” Trời ạ! Hắn thật sựhoài nghi não của tổng tài trẻ tuổi Đường Thị này có phải đã bị hỏng rồi hay không? Nếu không tại sao lại đần như thế này?

Một câu củaĐông Trì đã làm bừng tỉnh người đang trong mộng, Đường Hạo nện mạnh mộtcái xuống mặt bàn, nói: “Đúng! Cậu nói rất đúng!” Hắn hẳn là phải nóichuyện thật tử tế với Tiểu Ngưng, nếu không nhìn cô gày gò ốm yếu thếkia, hắn rất đau lòng. Trải qua lần trừng phạt này, hắn sẽ tận tâm tậnlực yêu thương cô.

Nhìn Đường Hạo kích động, người bạn thân thiết Đông Trì – hắn cũng cảm thấy thật là quái dị. Chẳng lẽ đàn ông rơi vàotình yêu, chỉ số thông minh đều rơi xuống vị trí này sao? Vì sao ngườitrong cuộc thì luôn mơ hồ, phải cần đến người ngoài cuộc nhắc nhở : “Cần mình giúp đỡ không?”

“Không cần!” Đường Hạo kiên định nói. Kíchđộng lại có chút vui vẻ, hắn nghĩ chắc chắn Tiểu Ngưng sẽ nghe lời mình, trước kia không phải đã vậy rồi sao? Chỉ cần hắn nói với cô tất cả mọichuyện, cô sẽ lại như còn mèo nhỏ vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn.

Hắn thật sự muốn biết cô sẽ biểu lộ như thế nào sau khi biết người hắn muốn lấy chính là cô. Nhất định sẽ rất là hạnh phúc, dù sao cô cũng giốngnhư hắn, hy vọng gia đình được đoàn viên, bọn họ sẽ trở thành người mộtnhà chính thức.

“Cậu cần phải giải thích thật rõ ràng đấy! Đúngrồi, cậu cần phải kiên nhẫn hơn đi, phụ nữ không phải lúc nào cũng dễ dụ đâu!” Đồng Trì thì cảm thấy tình hình không có lạc quan như vậy. Bằngmấy lần tiếp xúc với Lục Giai Ngưng, hắn cảm nhận rất rõ cô không phảilà người dễ dàng hận ai đó. Nhưng mà, nếu đã hận rồi thì chắc chắn khócó thể tha thứ.

“Vậy cậu có ý kiến gì không? Tớ có nên chuẩn bịcái gì để tặng cho cô ấy không nhỉ?” Đường Hạo bắt đầu sửa sang lại mọithứ, chuẩn bị muốn rời đi. Không được, hắn thật sự không thể chờ đợiđược nữa, phải ngả bài trước với cô thôi!

“Hoa! Phụ nữ đều thích hoa!”

“Không được! Hoa quá khoa trương rồi, có thể đánh rắn động cỏ!” Đường Hạo lậptức lắc đầu chối bỏ ngay. Hắn cũng đã nghĩ ra nên tặng cái gì rồi!

## 234. Chương 234

Thân thể mỏi mệt rã rời, Tiểu Ngưng vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã nhìnthấy ngay bên giường có một người đàn ông đang đứng, tinh thần lập tứcbị đả kích: “Anh đi ra ngoài cho tôi! Đi ra ngoài!”

“Ngưng. . ..” Đường Hạo mỉm cười , nghênh ngang tiến lên trước, kéo cô vào trongphòng, sau đó tranh thủ thời gian mà khép lại cửa.

Tiểu Ngưng giơ chân lên dùng sức đá chân của hắn, tay cô nắm lại hướng ngực hắn đấmlia lịa: “Anh đi ra ngoài cho tôi! Ai bảo anh vào? Hỗn đản! Hỗn đản đáng chết!”

“Ngưng. . . . . .Em muốn đánh anh thì cứ đánh đi! Chỉ cần có thể để em trút hết những ủy khuất mấy ngày hôm nay phải chịu ở đâythì như thế nào cũng được!” Đường Hạo không chú ý cô đang dùng sức đáđánh, hắn vẫn sủng nịch đem cô ôm vào trong ngực. Bao lâu nay, hắn đãkhông dược ôm cô một cách tử tế rồi. Lúc trước ở trong vườn hoa, hắn chỉ ôm cô được từ phía sau, còn chưa thỏa mãn nỗi nhớ da diết thì đã bị‘ăn’ bao nhiêu là phát chổi. Ít nhất, hiện nay cô không cầm vũ khí, taytrần, hắn phải hưởng thụ tư vị ngọt ngào này lâu lâu một chút.

“Đường Hạo, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh muốn kết hôn, hẳn là phải đốixử tử tế với vợ con anh mới đúng! Anh còn trêu chọc tôi làm cái gì?Chẳng lẽ anh còn muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, có vợ còn không buông tha tôi?” Sắc mặt Tiểu Ngưng trắng bệch nói lớn, trong hai mắt trànngập hận ý, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như ai nói ánh mắt có thể giếtngười, như vậy thì lúc này trên mặt, trên người Đường Hạo đã thành máume be bét.

\*tề gia chi phúc: chỉ cảnh nhà giàu, con đàn cháuđống. Ở đây Tiểu Ngưng nói Đường Hạo đã có gia đình yên ấm đầy đủ rồi mà vẫn còn muốn lăng nhăng quan hệ với cô.

Đường Hạo giơ tay lên,nhẹ vỗ về gò má căng cứng của cô, thấp nói mớm: “Anh chẳng dám mong muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc đâu! Anh làm gì có cái năng lực kia, anhđây chăn mền chỉ biết yêu mến một người phụ nữ thôi!”

Tiểu Ngưng lạnh lùng tránh xa khỏi vòng tay của hắn, biểu tình trên mặt lạnh nhưbăng so với lúc làm việc chỉ có hơn chứ không kém. “Anh nói với tôinhững chuyện này làm cái gì! Tôi không nghe, anh yêu ai, muốn làm đámcưới với ai, những chuyện này với không có một đồng quan hệ!”

Hắn mỉm cười, chân thành nhìn cô: “Làm sao có thể không có quan hệ? Ngưng, anh trước kia đã nói với em anh chỉ yêu duy nhất một cô gái, có thậtnhiều cử chỉ thân mật cũng chỉ có thể làm với người đó! Mà người yêu đóchính là em!”

Tiểu Ngưng trong nháy mắt giống như bị yểm bùa,bị chính câu nói ‘người yêu đó chính là em’ của hắn làm cho rung động.Nhưng, rất nhanh, cô lại khôi phục vẻ lạnh lùng như ban đầu, mỉa maicười nói: “Đây là câu nói dối tôi nghe qua cả thế kỉ này rồi đấy! ĐườngHạo, lời này của anh chỉ lừa được mấy cô bé con thôi! Thật xin lỗi, tôikhông còn là một cô bé nữa rồi!”

Cô đẩy mạnh thân thể không phòng bị của hắn ra, sau đó đi về phía trước cửa phòng, định đẩy cửa ra.

Ngón tay mảnh khảnh xanh xao vừa chạm đến tay cầm của cánh cửa đã bị một bàn tay to lớn màu đồng bao trùm lên. Đường Hạo cầm lấy tay cô kéo lại, đem thân thể cô cuộn vào, làm cho sống lưng của cô tựa lên vách cửa.

Cúi đầu xuống, hắn nhìn bao quát ngũ quan từ trên xuống dưới của cô gái nhỏ bé hơn mình rất nhiều. Nhìn cái trán cao rộng của cô, cô đáng ra phảilà một người thông minh nhanh nhạy chứ nhỉ? Tại sao lại có thể thiếutưởng tượng như vậy? Hắn hai mươi chín tuổi, lần đầu tiên nói chuyện tửtế với phụ nữ mà người ta lại không tin lời hắn nói. Người ta nghi ngờkhiến hắn cảm giác ê ẩm, không chút tư vị.

“Anh buông tôi ra!Buông tôi ra!” Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân đi đi lại lại,Tiểu Ngưng không dám lớn tiếng nói,chỉ nhỏ giọng đuổi hắn.

“Không! Anh chưa đi được! Lời muốn nói còn chưa nói, làm sao anh có thể đi được!” Đường Hạo cúi đầu xuống hôn lên trán cô.

Tiểu Ngưng cự tuyệt, loạng choạng lắc đầu, mấy sợi tóc tơ mềm mại dính lênmôi mỏng của hắn: “Vị hôn thê của anh còn đang ở trong phòng lớn đợianh, vậy mà anh còn dám ở đây bắt nạt tôi! Đường Hạo, hành động của anhlàm tôi chán ghét, chán ghét đến cực điểm!”

Hắn không để ý đến cô đang phản đối, lần này dùng thân thể cường tráng dính sát lên người cô, đem cô cùng bản thân hắn thành một khối dính chặt lên ván cửa. Một tayhắn giữ chặt lấy thắt lưng đang không ngững giãy dụa vặn vẹo của cô, một tay thì cướp lấy môi cô, khơi mào.

Bất luận làm thế nào, TiểuNgưng vẫn không thể thoát khỏi hắn, chỉ có thể giương mắt nhìn gương mặt của hắn đang áp chế đến gần mặt mình.

“Ưm….” Cô bị ép phải nâng cao má phấn, bờ môi bị hắn phong tỏa hoàn toàn, chỉ có thể phất ra những tiếng than khẽ.

Cực độ khát vọng cô nhưng hắn cũng không có giống như trước đây bá đạo màhôn. Lần này, hắn cẩn thận liếm láp qua lại cánh môi khô khốc của cô,đầu lưỡi linh hoạt ôn nhu đảo qua trêu đùa với hàm răng đóng chặt trongmiệng cô.

Hắn phảng phất đem cô trở thành một vật quý báu, bảobối của hắn. Rõ ràng là thích đến cực điểm nhưng vẫn hôn môi một cáchcẩn thận, quý trọng gấp đôi. Cử chỉ dịu dàng của hắn, chậm rãi của hắngiống như một cơn gió mát mùa xuân, chạm đến nội tâm đang phòng bị củacô.

Hai bàn tay nắm chặt thành đấm chậm rãi buông ra, thân thể cô căng cứng, cong lên, giống như băng thủy mùa xuân chậm rãi tan ra.

Cái lưỡi nóng bỏng của hắn cạy mở hàm răng cắn chặt nghiêm ngặt của cô, rồi đảo lộn qua lại, càn quét mọt đường như con bão trong khoang miệng. Hai mắt hắn híp lại, gò má bởi vì tâm tình nào đó mà chậm rãi hồng lên.Thân thể hắn cũng bởi vì người đang ôm mà máu chảy nhanh toán loạn, runnhè nhẹ.

Dựa theo một loại bản năng bẩm sinh, phần dưới bụng hắndán chặt lấy cô. Bàn tay to lớn đặt ở bên hông cô di chuyển ra phía sau, dùng sức nâng cô lên tiến sát vào mình.

Trời ạ! Hắn khát vọngcô! Hắn thật sự muốn có cô ngay lập tức. Nhưng, vì trước mắt phải giảiquyết hiều lầm giữa hai người, hắn không thể không tạm thời buông cô ra.

Môi mỏng đặt trên cánh môi cô từ từ nhấc lên. Con ngươi đen sẫm của hắnkhóa chặt trên gương mặt nhiễm một tầng phấn của cô, mê đắm nhìn chằmchằm vào.

Không kịp thở, Tiểu Ngưng chậm rãi khôi phục lại lýtrí. Tức giận, cô giơ cao tay lên, hung hăng cho hắn một cái tát vảmiệng: “Lưu manh! Anh đích xác là một tên lưu manh đáng ghét! Đi chếtđi!” Đẩy hắn ra, ánh mắt đầy thoái mạ nhìn hắn.

Lại bị cô cho một cái tát dường như đã trở thành thói quen với Đường Hạo. Hắn không cảmgiác mặt mình nóng rát, cũng không thấy khó chịu, đau đớn, bởi vậy màcũng không châm mồi lửa tức giận như mọi lần: “Ngưng, anh yêu em! Hiệntại còn một số chuyện chưa xử lý tốt được, cho nên vẫn phải ở bên TiềnLỵ Nhi! Hiểu chưa? Mọi chuyện trước mắt đây hết thảy đều là giả dối!”

“Giả dối?”Cô nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, hết thảy mọi việc chỉ là giả thôi! Hiện tại phải để em chịu khổ,nhưng xin em hãy hiểu cho anh, được không?” Lúc này, Đường Hạo xòe bàntay Tiểu Ngưng ra, đưa lên trước mắt cô. Giống như một trò ảo thuật, một chiếc nhẫn kim cương đủ mọi màu sắc sáng lấp lánh tinh xảo nằm trongtay cô. Lung linh, huyền ảo giống như trong giấc mơ hạnh phúc. Khôngsai, nhẫn kim cương đều làm cho phụ nữ điên cuồng si mê, cô cũng khôngphải là ngoại lệ.

Chỉ có điều, trái tim cô đã bị nghiền nát rồi,hết thảy những thứ tốt đẹp như thế này chỉ có thể từ xa mà nhìn. Cáinày… đã không có cách nào làm cho cô cảm động nữa.

“Ngưng! Anhmuốn được bảo vệ em! Cả đời này, em chỉ có thể làm vợ của anh!” ĐườngHạo nắm chặt lấy bàn tay cô nâng lên, chuẩn bị đem chiếc nhẫn đeo vàongón tay của cô.

Tiểu Ngưng đột nhiên rút tay trở về. Cô ngẩngđầu, lạnh lùng nhìn hắn: “Đường Hạo, mời anh giữ lại chiếc nhẫn của mình đi! Tôi không cần!”

## 235. Chương 235

“Ngưng, anh đã nói rồi anh sẽ không lấy Tiền Lỵ Nhi! Anh sẽ chỉ lấy duynhất một người, đó chính là em! Em tại sao phải cự tuyệt?” Bàn tay cầmchiếc nhẫn của Đường Hạo dừng lại bất động giữa không trung, mơ hồ hỏi.

Chẳng lẽ hắn hạ mình nói lời yêu, hứa hẹn còn chưa đủ sao? Người phụ nữ nàycòn muốn nghe cái gì nữa? Hắn đã thổ lộ hắn yêu cô, còn những thứ ngonngọt dỗ dành kia hắn nói không nổi đâu!

Nhìn bộ dạng đương nhiêncủa hắn, Tiểu Ngưng bật cười lắc đầu.”Đường Hạo, anh cho rằng anh nóithích tôi, nói yêu tôi, là tồi muốn cưới anh ngay sao?”

Bị cô nói mỉa, Đường Hạo sững sờ. Hắn không biết cách làm của mình có gì sai lầm. Con cũng đã có, chẳng lẽ cô lại muốn không gả cho hắn sao?

Nhìnvẻ mặt mờ mịt của hắn, Tiểu Ngưng giương cao gò má lên, nhìn chằm chằmvào hắn: “Anh thật quá tự cao! Anh nghĩ anh nói gì, muốn gì thì ngườikhác cũng phải nghe theo lời, phối hợp cùng anh sao? Không phải anh cứnói yêu tôi thì tôi phải gả cho anh, có biết không?”

“Ngưng! Em đừng nên cứ cáu kỉnh như vậy! Em không gả cho anh thì định gả cho ai?”

“Đường Hạo, anh cẩn thận nghe cho kỹ đây. Tôi không yêu anh, không thương anh, lại càng không phải vì có Dương Dương mà sẽ chịu gả cho anh!” Sau khinói xong, Tiểu Ngưng xoay người mở cửa phòng, chỉ ra bên ngoài, nói:“Anh đi cho tôi! Từ nay về sau đừng có tới chỗ của tôi!”

“Em….Được rồi, có lẽ tâm tình của em hôm nay không được tốt, hôm nào anh lạiđến nói chuyện với em. Ngưng, em phải tin lời nói của anh!” Đường Hạomuốn nói điều gì đó, nhưng chợt nhìn thấy có người hầu đi tới, hắn chỉcó thể nhịn không nói thành lời, rời đi.

‘Rầm…’ Cửa phòng bị Tiểu Ngưng đóng mạnh lại. Sau đó, cô giống như quả bóng bị xì hơi, dựa vàocánh cửa trượt người từ từ xuống nền nhà.

Cô ngồi dưới sàn nhà,giấu mặt giữa hai đầu gối. Hắn cho rằng hắn là ai? Nói lấy cô, nói yêucô, hắn nghĩ như thế là cô sẽ ngoan ngoãn gật đầu hay sao?

Vì sao hắn luôn luôn tự cho mình cao cao tại thượng như thế? Hắn nghĩ lời hắn nói là thánh chỉ hay sao?

Tiểu Ngưng từ đầu gối ngẩng mặt lên, gương mặt tràn đầy thống khổ, cánh môidưới có vài tia bạch sắc. Bởi vì trong lòng hắn, luôn coi cô như một kẻthấp hèn, cho nên hắn mới tự cho mình là đúng!

Hắn quan niệm nhưvậy, đối với cô lạnh lùng thì hắn nghĩ đó là điều đương nhiên, đối vớicô dịu dàng thì chính là ban ơn của hắn.

Tiểu Ngưng lại cười khổtrong. Hắn còn không hiểu tôn trọng là như thế nào, vậy mà còn nói yêucô. Tiếng ‘yêu’ phát ra từ miệng hắn không biết có bao nhiêu phần làyêu? Mà hắn hiểu yêu là gì sao?

Không cần! Cô không cần loại tình yêu rẻ mạt đó. Loại tình yêu này cô chẳng thèm ngó mắt tới.

Tóm lại, chuyện này có thể chỉ là một trò đùa của hắn, là một cách trả thùmới của hắn. Theo tính cách của hắn đối với người khác chính là ăn miếng trả miếng. Có lẽ hắn vẫn còn tức giận chuyện cô bỏ đi cùng người kháclần trước nên dùng phương thức giống y nguyên để trả thù cô. Cô có ngumới đi đồng ý với hắn. Bây giờ, chắc hắn đang ôm Tiền Lỵ Nhi, ở cùng một chỗ rồi cười ha hả.

Tiểu Ngưng nhìn xuống sàn nhà, thương tâm,đau khổ nói nhỏ: “Đường Hạo, anh đã đem toàn bộ yêu thương tôi dành chomà hủy diệt hết rồi! Thật sự rất xin lỗi, kế này của anh không thànhcông rồi….”

………..

Trở về phòng, Đường Hạo thả phịch ngườixuống chiếc giường lớn. Người phụ nữ kia lại không tin hắn, cô cự tuyệthắn. Nhìn chiếc nhẫn kim cương chói lòa trong tay, không phải người đànbà nào cũng yêu thích thứ này hay sao? Cái này chính là lời thề hứa hẹnhắn đối với cô, tại sao cô lại có phản ứng lãm đạm như vậy? ,”Tiểu Ngưng à, em rốt cuộc muốn anh phải làm như thế nào thì em mới chịu tin tưởnganh, mới chịu chấp nhận anh đây?”

Có lẽ lúc trước tổn thương hắngây ra cho cô đã quá sâu, cho nên giờ cô mới không chấp nhận hắn. Đượcrồi! Để có được sự tha thứ của cô, hắn phải kiên trì chịu đựng!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“A! Chị nói danh sách khách mời cho hôn lễ ấy hả? Những chuyện này đều làdo thư kí làm. Gần đây, thân thể của tôi không được tốt nên có một sốchuyện cũng không để ý hết được!” Hàn Tú ôn hòa giải thích qua điệnthoại, trên mặt tràn đầy sự chán ghét. Người phụ nữ đáng giận như vậy,bà thật sự không muốn kết thông gia đâu. Nếu không sau này có ngày bị họ hại chết thì cũng chẳng biết chết như thế nào đâu.

“Ai da! Chịcả nghĩ quá rồi, tôi làm sao mà lại không quan tâm đến hôn lễ cả đời của con trai mình! Đây lại là con dâu duy nhất của tôi, đương nhiên khôngthể làm sơ sài được!”

“Được ! Được, chị cũng đừng quan tâm tháiquá như thế! Nhưng chuyện này thư ký thay chúng ta làm rất tốt! A….!Nồi súp tôi đang nấu sôi rồi! Cứ tạm thế đã, tôi cúp máy đây!”

“Tiền Bảo Châu điện thoại tới nói cái gì?” Đường Lập Huân đem báo buông xuống, nhìn vợ mình hỏi.

Hàn Tú cong môi lên, tức giận nói: “Muốn hỏi em vì sao cảm thấy nhà takhông giống như sắp đón con dâu vào cửa! Đoán chừng là muốn nói em tạisao không có đưa Tiền Lỵ Nhi đi sắm sửa trang sức. . . . . . Hừ, muốn em mua đồ trang sức cho con bé đó sao? Cả đời này cũng không thể nào! Mẹcon nhẫn tâm như vậy, nếu như không phải bởi vì sự việc còn giằng cotrên người Lục Giai Ngưng, chúng ta đã sớm đem chuyện xấu của mẹ con nhà họ Tiền kia công bố cho tất cả mọi người đều biết rồi!”

“Đángchết, năm đó không phải anh chọn cô bé Lục Giai Ngưng này, có lẽ hiệntại cũng không có nhiều chuyện phiền phức như vậy rồi!” Đường Lập Huântheo thói quen kéo vợ lại gần, nhích dần vào trong ngực mình.

“Nói như vậy cũng sẽ không có một đứa cháu đáng yêu! Bất kể nói như thế nào, Dương Dương cũng là một đứa trẻ được người ta yêu quý!” Hàn Tú thở ramột hơi nói.

“Anh nghĩ, Đường Hạo gánh không nổi nữa rồi! Nó nhất định trước tiên đem chuyện của Tiền Lỵ Nhi giải quyết xong hết trước,dù sao hôn nhân đại sự cả đời cũng không thể đem ra làm trò đùa được, em nói có phải không?”

Lúc Đường Hạo phán đoàn hành động của chamình thì Đường Lập Huân cũng ngồi lại mà suy xét đứa con trai. Bọn họ là cha con, quả thực quá giống nhau. Ngoại hình, phong cách làm việc màngay cả tính cách tâm lý cũng giống nhau như khuôn đúc.

“Chỉ mong là vậy!” Hàn Tú đối với chuyện này cũng không có mấy lạc quan.

“Ừ! Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm thật kỹ càng cho nó một cô gái có xuất thân tốt, tài mạo song toàn. Nó rồi cũng sẽ quên Lục Giai Ngưng để mà…”

Đường Lập Huân mới nói đến đây thì đột nhiên có tiếng đạp cửa ‘Rầm’ một tiếng.

Vợ chồng hai người bọn họ cùng nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy cháu trai họ đứng đấy, khuôn mặt tức giận, căm tức nhìn bọn họ.

“Cháu…..”

“Đừng có gọi tôi bằng cháu! Tôi không phải là cháu của các người!”Dương Dương lúc này đang phẫn nộ đến cực điểm, nước mắt nước mũi ào àophun ra.

Nhìn cháu trai đang khóc, Hàn Tú đứng bật dậy từ ghế sô pha, đi đến trước.

Dương Dương không ngừng lùi về phía sau, đau thương gần chết hô to: “Cácngười không phải là ông nội, bà nội của tôi! Không có ông bà nội nào lại không yêu thương bố mẹ của cháu mình! Các người muốn chia rẽ ba mẹ củatôi, các người rốt cuộc đang nghĩ thế nào? A….. Hu hu hu….Mẹ cháu có gì không tốt! Các người vì cái gì mà không thích mẹ của cháu! Nếu không có mẹ sẽ không có cháu, thế mà các người lại đóng cửa đi nói xấu mẹ cháu!Cháu chán ghét các người!”

## 236. Chương 236

“Dương Dương, cháu đừng nên hiểu lầm! Ông nội và bà nội không có nói xấu mẹ cháu đâu!” Hàn Tú đỏ mặt nhanh chóng chối bỏ. Bọn họ cũng cần phảithức thời một chút.

Dương Dương chớp chớp đôi mắt to, ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào bọn họ: “Vậy, lời hai người vừa nói không phải làthật tâm, có đúng không ạ?”

“Cái này….” Từ trước đến nay khôngnói dối, Hàn Tú bị cháu trai hỏi như vậy thì nghẹn lời, xác thực nhữnglời vừa rồi là thật tâm của bọn họ.

“Dạ! Cháu biết rõ hai ngườinói về mẹ cháu đều không có gì tốt đẹp cả! Ông nội, bà nội, hai ngườicăn bản chưa từng tiếp xúc qua với mẹ cháu, vì sao mà lại muốn chối bỏmẹ của cháu?” Trong mắt Dương Dương xuất hiện càng nhiều nước mắt, nólấy ống tay áo không ngừng lau đi.

“Chúng ta…..” Hàn Tú khó xử, quay đầu nhìn chồng.

Mà ở phía sau lưng bà, người đàn ông có tuổi kia cũng khó xử, á khẩu không trả lời được, không biết phải nói với cháu trai mình như thế nào mớiđúng. Hiện tại, đối với con trai, ông có thể hô to gọi lớn tức giận màphát tiết, có thể trực tiếp nói cho nó biết không có gì để bàn bạc cả.Tóm lại là dễ nói hơn.

Nhưng đối với cháu trai thì khác, ông phải che dấu đi suy nghĩ thật sự của mình, đồng thời mấy chuyện đó cũngkhông phải là hợp lý hợp tình để nói cho cháu nội nghe.

DươngDương nhìn ông nội rồi lại quay đầu nhìn bà nội: “Ông nội, bà nội, haingười thử chấp nhận mẹ cháu được không? Xin đừng tách cháu ra khỏi mẹcháu, có được không ạ? Mẹ cháu thật sự rất tốt mà! Trước kia khi cháucòn ở với mẹ và bà ngoại, mẹ ngày nào cũng làm việc vất vả đến tối muộnmới về nhà. Vậy mà, sáng sớm vẫn thức dậy làm đồ ăn cho cháu với bàngoại, đưa cháu đi nhà trẻ, trở về còn chăm sóc bà ngoại nữa. Thân thểbà ngoại không được tốt, mỗi tháng đều phải chi rất nhiều tiền thuốc. Bà ngoại nói, nếu như không có mẹ cháu thì chắc bà đã sớm rời khỏi thếgiới này rồi…..Nhà của cháu lúc đó rất nghèo, nhưng mẹ cháu lúc nào cũng làm cho cháu và bà ngoại vui, hay mua quần áo cho cháu, còn bản thân mẹ thì lại rất ít khi mua…..”

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Dương Dương không biết nhiều điều để chứng minh mẹ của nó tốt, nó chỉ có thểnói mẹ nó đã rất vất vả để cho ông bà nội nghe được, hiểu được.

Những lời nói non nơt, còn thiếu logic nhưng lại nặng nề đánh vào trong lòngvợ chồng Đường thị. Bọn họ nhìn lẫn nhau, sau đó lại nhìn ánh mắt đangthập phần tức giận của đứa cháu trai.

“Mẹ của cháu thật sự rấtyêu ba cháu mà! Vì yêu ba, nên mẹ mới không có đi tìm bạn trai. Ông nội, bà nội, xin hai người yêu mến mẹ cháu, có được không ạ?” Dương Dươnglay lay cánh tay ông bà nội của nó, hết nhìn người này lại nhìn ngườikia, khẩn cầu nói.

Nó không thể hiểu được, vì sao ông bà nội thương nó, mẹ cũng thương nó, chính là ông bà nội lại không có thương mẹ?

Thân là phụ nữ, Hàn Tú sớm đã nước mắt lưng tròng, đem cháu nội ôm vào trong lòng nói: “Dương Dương, đừng khóc! Bà nội….bà nội đâu có nói là khôngthích mẹ cháu đâu…..”

“Tú, trước mắt đừng nói lung tung!” ĐườngLập Huân trấn định lại tinh thần, cắt đứt lời nói của vợ. Không được,cho dù Lục Giai Ngưng kia có thế nào, ông cũng không bao giờ đồng ý chocô gái đó bước chân vào Đường gia. Nếu cô ta vào cửa, nói như vậy chẳngphải là chuyện đáng cười nhất hay sao?

Hàn Tú bị chồng lớn tiếng cắt lời, lời nói đến bên miệng bị nuốt trở lại, gọi: “Ông xã……”

“Gọi Đường Hạo trở về! Nếu nó không về, chúng ta đi tới biệt thự!” Đường Lập Huân tức giận nói. Cháu nội khóc lóc một hồi như thế, trong lòng ônglại càng thêm bực bội.

“Phải…” Hàn Tú vừa dỗ dành cháu nội, vừa đáp lại lời chồng mình.

Lúc này, Hàn Tú gọi điện tới cho Đường Hạo, nói Dương Dương khóc, muốn gặpba nó. Quả nhiên, Đường Hạo không có tìm cớ, rất nhanh trở về đại trạchcủa Đường gia.

Đường Hạo vừa mới đi vào đại sảnh liền nhìn thấycha hắn đang ngồi ở trên ghế salon. Tuy bây giờ, bên trong vẫn còn đanggiằng co, cha con hai người bọn họ càng lúc càng giống như kẻ thù, gặplà tức giận đến đỏ mắt, nhưng là Đường Hạo vẫn rất lễ phép gọi: “Ba!”

“Ừ!” Đường Lập Huân lên tiếng, chỉ vào salon bên cạnh, ra lệnh: “Ngồi xuống!”

Đường Hạo nhìn bốn phía xung quanh, sau khi ngồi xuống hỏi: “Ba, DươngDương đâu rồi ? Không phải nói nó khóc đến thảm thiết sao?“

“Giờổn rồi, đang cùng mẹ con ở trong phòng.” Đường Lập Huân nhấc chân lênbắt chéo, ánh mắt phủ sương mù nhìn mình con trai mình: “Chuyện tôi nóicậu suy nghĩ như thế nào rồi?”

Đường Hạo nhướn mi, nhún vai nói: “Những lời này hẳn là còn phải hỏi người cha cao quý của con mới đúng! Ba, chuyện con nói, người suy nghĩ thế nào?

“Tại sao tôi phải suy nghĩ? Kết hôn chính là cậu, cũng không phải tôi!”

“Nhưng bây giờ, bà à, người thân một người cha cùng những người ở ngoài không can hệ gì, lại muốn ngăn cản con lấy người mình thích, không đúng sao?” Tuy trên mặt Đường Hạo bây giờ là tươi cười, nhưng giọng điệu thì đến mười phần là chất vấn.

“Dù thế nào tôi vẫn kiên trì với ýkiến đó! Dù không phải Tiền Lỵ Nhi, cũng không thể để cho cậu lấy LụcGiai Ngưng được!” Ông sống hơn nửa đời người, chưa từng để cho người nào uy hiếp, ngay cả con ông cũng không ngoại lệ.

Đường Hạo nhìn cha mình cả nửa ngày, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Ba à! Người cảm thấy uyhiếp của người hữu dụng hay sao? Người cho rằng con sẽ nghe lời ngườinói hay sao? Con thật sự muốn kết hôn với Lục Giai Ngưng, ba không cócách nào ngăn cản được đâu!”

“Mày dám? Nếu như mày dám không để ý đến ý kiến của tao và mẹ mày, cứ vẫn tự tiện kết hôn với người phụ nữkia thì chúng ta từ nay đoạn tuyệt quan hệ cha con, mày cũng sẽ khôngcòn chỗ dựa nào mà phải rời khỏi giới kinh doanh!” Tiếng nói của ĐườngLập Huân cường ngạnh, thực sự đã coi con mình như kẻ thù.

“Ba,huyết thông cha con nói đâu phải nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được!Người vĩnh viễn là cha của con. Còn về phần Đường thị như ngài nói, nếuphải lựa chọ giữa Đường thị và Lục Giai Ngưng thì…. Thật xin lỗi, con sẽ chọn Giai Ngưng!” Đường Hạo nói, mặt không có đổi sắc, không hề nổigiận, hoàn toàn là trong tình trạng lý trí mà nói ra, “Ba, sở dĩ con lại một lần nữa khuyên người, xin người chấp nhận Tiểu Ngưng, con cũngkhông tham lam vị trí tổng tài Đường thị. Con chỉ muốn Tiểu Ngưng bướcvào nhà ta mà không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Con hy vọng ba mẹ cóthể tiếp nhận cô ấy!” Nếu hắn lấy Tiểu Ngưng trong hoàn cảnh bị cha mẹphản đối kịch liệt thì đối với Tiểu Ngưng cũng là một sự thương tổn.

“Mày muốn tao chấp nhận cô ta? Nghĩ cũng đừng có nghĩ, không bao giờ!”

“Ba!” Đường Hạo bất đắc dĩ mà gọi to. Cha hắn vẫn cứ cứng nhắc, quyết tuyệtnhư vậy, bước tiếp theo hắn phải làm như thế nào? Đáng chết, hắn đươngnhiên không thể lấy Tiền Lỵ Nhi.

“Này! Này! Vú Từ, dì có biết hôm nay thiếu gia đi gặp Tiểu Ngưng không?” Một cô hầu gái đẩy đẩy vú Từ khơi chuyện.

“Có sao? Không biết thiếu gia đi tìm Tiểu Ngưng để làm gì? Chẳng phải cậuấy muốn kết hôn với cô gái ác độc kia sao?” Vú Từ đem cốc chén đã rửasạch để vào trong khay cốc trong tủ.

“Có thể cuối cùng phát hiệnra bản thân mình yêu Tiểu Ngưng! Người trẻ tuổi luôn bất định, kết hônchóng vánh lại muốn ly hôn ngay ấy mà! Huống hồ bọn họ đã kết hôn đâu!”

“Chỉ mong thiếu gia sớm nhận ra bộ mặt thật của Tiền Lỵ Nhi kia là….”

“Giỏi lắm, các người dám ở trong này nói xấu tiểu thư nhà chúng ta!” Vừa vặnđi ngang qua, vú em của Tiền gia nghe thấy hết cả, đứng trước cửa, haitay chống eo.

## 237. Chương 237

Tiểu Ngưng lạnh lùng nhìn người đàn bà trông đã đứng tuổi đang ở trướcmặt mình, sau đó tiếp tục làm tiếp công việc đang bề bộn trong tay, giảbộ như không nghe được lời của bà ta.

“Lục Giai Ngưng, mày cónghe được tao nói gì không đấy hả? Tiểu thư nhà tao muốn gặp mày!” Vú em hung dữ nói, toàn thân đều là bộ dạng ‘cáo mượn oai hùm’.

Nhìn Tiểu Ngưng vẫn không để ý tới mình, bà ta tiến lên kéo lấy cánh tay của cô.

“Mày giả bộ không nghe được cái gì sao? Tiểu thư nhà tao muốn gặp mày!”

Tiểu Ngưng mạnh mẽ hất tay bà vú kia ra, nắm thật chặt chổi quét trong tay,phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bà ta. Giờ đây, cô đã hiểu và cảm nhận sâusắc được rằng, không phải người lớn tuổi nào cũng đều cần tôn trọng, bởi vì không phải tất cả họ đều thiện lương, tựa như người đàn bà ác độctrước mắt này.”Tôi phụ trách sân nhỏ, không chịu trách nhiệm với nhữngcông việc trong phòng, các người tìm tôi, tôi cũng không đi!”

“Mày… Con ranh đê tiện này quả nhiên mồm mép lợi hại! Xem ra lần trước mày bị giáo huấn còn chưa đủ, có phải không?” Vú em tức giận nói, bộ dạnghung ác thấy rõ, sẵn sàng ra tay đánh Tiểu Ngưng.

“Làm người đừng nên phải ác độc như vậy, nếu không sớm muộn gì cũng có báo ứng!”

Thật quá đáng! Cô không chửi bới được những lời khó nghe, vậy thì cũng nêncó ý tốt nhắc nhở. Nói xong, cô xoay người muốn đi đến bãi cỏ.

Lúc này, Tiền Lỵ Nhi mặc bộ quần áo Tây mới đã đi tới, chặn đứng đường đicủa Tiểu Ngưng : “Lục Giai Ngưng! Sao hả? Đường Hạo đã đi tìm cô sao?Mới đó mà đã cho rằng bản thân mình cao hơn người rồi sao? Ngay cả lờinói của nữ chủ nhân tôi đây cũng đều không nghe rồi, có phải không?”

“Tôi không hiểu cô đang ở đây nói cái gì!” Tiểu Ngưng muốn lướt qua côta để rời đi. Mùi nước hoa trên người ả này quá nồng, kích thích dạ dàycủa cô, khiến Tiểu Ngưng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nước chua lại cuồn cuộn dâng lên trong dạ dày, lên tận tới cổ họng. Sắc mặt Tiểu Ngưng càng lúc càng trắng bệch.

Tiền Lỵ Nhi đi rảo bước tới bên người Tiểu Ngưng, tức giận châm chọc nói:“Cô không hiểu tôi nói cái gì sao? Cô, người phụ nữ không biết xấu hổnày, có phải là lại quyến rũ vị hôn phu của tôi lên giường với côkhông?”

Càng lúc càng khó thở, đồng thời trong ngực lại tràn lên một cảm giác khó chịu không cách nào khống chế được, cùng lúc tràn lêncổ họng Tiểu Ngưng: “Ọe….”

Giữa trưa ăn được gì thì bây giờ nônhết xuống lớp đá cuội dưới chân, nỗi khổ sở cực độ làm cho cơ thể gầyyếu của Tiểu Ngưng lảo đảo như muốn ngã: “Ọe….”

Tiền Lỵ Nhi lùixa vài mét, khinh miệt nhìn Tiểu Ngưng đang không ngừng nôn mửa. Đôi mắt của cô ta nheo lại, như thể nghĩ ra điều gì đó. Đáng chết! Người đàn bà này lại mang thai? Không sai, đây rõ ràng là triệu chứng của người mang thai! Mấy phụ nữ mang thai trên tivi không phải cũng đều làm bộ dạngnày sao? Tuy cô chưa có kinh nghiệm trải qua chuyện tình dục, nhưngkhông phải không có nhận thức.

Rất nhanh, cô ta thu hồi lại biểulộ chân thật của mình, mưu kế trong lòng rất nhanh đã hình thành : “Ủa,sao rồi, cô sinh bệnh sao? Có muốn tôi gọi bác sĩ đến khám cho không?Dù sao cũng là mẹ ruột của tiểu thiếu gia Đường thị, chậm trễ là khôngđược!”

“Không cần, tôi rất khỏe! ”Tiểu Ngưng không muốn nghe mấycâu châm chọc này nữa, lau miệng sạch sẽ, cúi đầu dọn dẹp chỗ mình vừamới nôn.

Cô ta không dám để cho bác sĩ khám ư? Như vậy càng chứng tỏ suy đoán trong lòng của ả là đúng. Người đàn bà Lục Giai Ngưng nàyquả thật đã mang thai. Tiền Lỵ Nhi trong lòng lại càng thêm phẫn nộ.Không được! Một đứa dã chủng đã làm cô đau đầu, làm sao có thể để chongười đàn bà này tiếp tục sinh một đứa dã chủng nữa?

Tiền Lỵ Nhikhoanh hai tay lại, nhìn Tiểu Ngưng rồi chậm rãi nói: “Việc ở đây cô đãlàm xong rồi, phải không? Sang bên kia cắt mấy nhánh cây đi! Mấy cây đóquá lớn, cành lá quá dài, trông thật khó nhìn!”

Tiểu Ngưng ngẩngđầu lên, nhìn theo phương hướng ngón tay Tiền Lỵ Nhi chỉ, rồi nhìn lại:“Được ạ, tôi sẽ đi làm ngay!” Chỉ cần người ta đưa ra yêu cầu hợp lý, cô không có quyền cự tuyệt, dù sao cái nhà này là do cô ta phụ trách .

“Nhanh lên! Tôi nhìn là thấy chướng mắt!” Tiền Lỵ Nhi thúc giục nói.

“Dạ!” Tiểu Ngưng đem chổi đi cất, bước chân rất nhanh đi vào trong một gian phòng chứa dụng cụ làm vườn.

“Tiểu thư, cô thấy rồi sao? Phụ nữ kia giống như đang mang thai?” Vú em vộivàng đem những gì mình nhìn thấy báo cáo cho tiểu thư nghe.

TiềnLỵ Nhi chau mày, không vui nói: “Mang thai? Làm sao có thể mang thai?Tôi nhìn không ra! Vú, không biết rõ chuyện gì thì đừng nên nói lungtung! Dù sao tôi cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây!”

“Dạ! Dạ!Không phải là tôi nhận ra! Tôi chỉ là nói mò !” Vú em nhanh chóng đổigiọng ngay. Đáng chết, bà lại đi vuốt mông ngựa để bị ngựa đập lại rồi.

Sắc mặt Tiền Lỵ Nhi nghiêm lại, gò má cứng ngắc nhìn Lục Giai Ngưng cầm một kéo cắt và mấy dụng cụ cưa cây đi trở lại, vênh mặt hất hàm sai khiếnchỉ huy: “Chính là ở đó, cô đã nhìn thấy chưa?”

“Dạ, tôi đã thấyrồi!” Tiểu Ngưng kiễng mũi chân, duỗi dài cánh tay, mặc dù có chút hơiquá sức nhưng cô vẫn cố đem cành quá dài cắt bớt đi.

Tiền Lỵ Nhi nhìn thấy Tiểu Ngưng sắp thu lại kéo cắt thì lại chỉ lên chỗ rất cao nói: “Còn ở chỗ đó, nhiều cành dài quá!”

Tiểu Ngưng ngước mắt lên, gò má nâng cao, cô gắng nhìn: “Những cành còn lại đâu có sao!”

“Cô muốn nói mắt tôi không tốt phải không? Nhìn đi! Theo bên trái đó!” Tiền Lỵ Nhi chỉ vào chỗ rất cao cho Tiểu Ngưng xem.

“Khá tốt mà! Không nên cắt bớt đi thì hơn!” Tiểu Ngưng nhíu mày. Cô biết rõTiền Lỵ Nhi đang muốn làm khó mình, nhưng cô cũng cần phải nghỉ ngơi.

“Không tốt! Tôi không thích, cô mau cắt bớt chúng đi!” Tiền Lỵ Nhi ra lệnh.

Tiểu Ngưng nhìn một hồi, vẫn nhẫn nại giải thích: “Chỗ đó, tôi không với tới được! Lát nữa, cô bảo người khác làm được không?”

Con mắt của Tiền Lỵ Nhi lập tức dựng thẳng lên, dáng vẻ không coi ai ra gì, nói: “Cô có ý gì hả? Có phải là tôi không được sai cô làm chút việc,đúng không? Cô nông cạn quá đây, có phải nghĩ rằng mới có được quan hệvới anh Hạo là lên mặt, cảm giác cao hơn người nên không cần làm việcnữa, đúng không?”

“Tôi không có! Tôi cho tới bây giờ chưa từngnghĩ qua như vậy, xin cô đừng lúc nào cũng lôi thiếu gia nói chung vớitôi.!” Tiểu Ngưng bị cô ta nói cũng cảm thấy tức giận. Gần nhất tínhtình của cô càng ngày càng khó khống chế, mà ngay cả chính bản thân côcũng không biết là vì sao.

“Vậy cô nghe lời tôi! Đi, đem cành cây kia cắt đi cho tôi!” Tiền Lỵ Nhi xảo quyệt nói, sau đó lại chuyển thành giọng điệu trào phúng. “Sao hả? Yêu cầu của tôi không quá sức chứ?!”

Tiểu Ngưng cố gắng thở dốc một hồi lâu, sau đó gật đầu. “Được, tôi sẽ đi lấy đồ để làm!”

Cô lại lần nữa quay trở lại phòng dụng cụ, lấy ra một cái ghế, đi về hướng phía dưới cái cây kia.

Tiền Lỵ Nhi thoả mãn cười, khen ngợi nói: “Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Đứng ở trên ghế nhất định đủ để với tới đó!”

Tiểu Ngưng không trả lời, cầm kéo cắt đứng ở trên ghế. Bởi vì vị trímuốn cắt là ở rất cao, cô không thể không ngẩng đầu lên, cánh tay dichuyển nâng cao lên.

Tiền Lỵ Nhi ra vẻ nói cho Tiểu Ngưng nên sửa sang ở đâu, nên đến gần chỗ cô: “Đúng, cao hơn chút nữa! Cao hơn chút nữa đi!”

Một lòng nghĩ muốn tranh thủ thời gian chấm dứt công việc này, TiểuNgưng dồn tất cả sự tập trung lên phía nhánh cây cao cao kia, căn bảnchú ý tới hành động của Tiền Lỵ Nhi ở phía dưới.

Chỉ thấy Tiền Lỵ Nhi nâng chân phải lên, dùng sức đạp vào chân ghế

## 238. Chương 238

Tiểu Ngưng lạnh lùng nhìn người đàn bà trông đã đứng tuổi đang ở trước mặt mình, sau đó tiếp tục làm tiếp công việc đang bề bộn trong tay, giả bộ như không nghe được lời của bà ta.

“Lục Giai Ngưng, mày có nghe được tao nói gì không đấy hả? Tiểu thư nhà tao muốn gặp mày!” Vú em hung dữ nói, toàn thân đều là bộ dạng ‘cáo mượn oai hùm’.

Nhìn Tiểu Ngưng vẫn không để ý tới mình, bà ta tiến lên kéo lấy cánh tay của cô.

“Mày giả bộ không nghe được cái gì sao? Tiểu thư nhà tao muốn gặp mày!”

Tiểu Ngưng mạnh mẽ hất tay bà vú kia ra, nắm thật chặt chổi quét trong tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bà ta. Giờ đây, cô đã hiểu và cảm nhận sâu sắc được rằng, không phải người lớn tuổi nào cũng đều cần tôn trọng, bởi vì không phải tất cả họ đều thiện lương, tựa như người đàn bà ác độc trước mắt này.”Tôi phụ trách sân nhỏ, không chịu trách nhiệm với những công việc trong phòng, các người tìm tôi, tôi cũng không đi!”

“Mày… Con ranh đê tiện này quả nhiên mồm mép lợi hại! Xem ra lần trước mày bị giáo huấn còn chưa đủ, có phải không?” Vú em tức giận nói, bộ dạng hung ác thấy rõ, sẵn sàng ra tay đánh Tiểu Ngưng.

“Làm người đừng nên phải ác độc như vậy, nếu không sớm muộn gì cũng có báo ứng!”

Thật quá đáng! Cô không chửi bới được những lời khó nghe, vậy thì cũng nên có ý tốt nhắc nhở. Nói xong, cô xoay người muốn đi đến bãi cỏ.

Lúc này, Tiền Lỵ Nhi mặc bộ quần áo Tây mới đã đi tới, chặn đứng đường đi của Tiểu Ngưng : “Lục Giai Ngưng! Sao hả? Đường Hạo đã đi tìm cô sao? Mới đó mà đã cho rằng bản thân mình cao hơn người rồi sao? Ngay cả lời nói của nữ chủ nhân tôi đây cũng đều không nghe rồi, có phải không?”

“Tôi không hiểu cô đang ở đây nói cái gì!” Tiểu Ngưng muốn lướt qua cô ta để rời đi. Mùi nước hoa trên người ả này quá nồng, kích thích dạ dày của cô, khiến Tiểu Ngưng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nước chua lại cuồn cuộn dâng lên trong dạ dày, lên tận tới cổ họng. Sắc mặt Tiểu Ngưng càng lúc càng trắng bệch.

Tiền Lỵ Nhi đi rảo bước tới bên người Tiểu Ngưng, tức giận châm chọc nói: “Cô không hiểu tôi nói cái gì sao? Cô, người phụ nữ không biết xấu hổ này, có phải là lại quyến rũ vị hôn phu của tôi lên giường với cô không?”

Càng lúc càng khó thở, đồng thời trong ngực lại tràn lên một cảm giác khó chịu không cách nào khống chế được, cùng lúc tràn lên cổ họng Tiểu Ngưng: “Ọe….”

Giữa trưa ăn được gì thì bây giờ nôn hết xuống lớp đá cuội dưới chân, nỗi khổ sở cực độ làm cho cơ thể gầy yếu của Tiểu Ngưng lảo đảo như muốn ngã: “Ọe….”

Tiền Lỵ Nhi lùi xa vài mét, khinh miệt nhìn Tiểu Ngưng đang không ngừng nôn mửa. Đôi mắt của cô ta nheo lại, như thể nghĩ ra điều gì đó. Đáng chết! Người đàn bà này lại mang thai? Không sai, đây rõ ràng là triệu chứng của người mang thai! Mấy phụ nữ mang thai trên tivi không phải cũng đều làm bộ dạng này sao? Tuy cô chưa có kinh nghiệm trải qua chuyện tình dục, nhưng không phải không có nhận thức.

Rất nhanh, cô ta thu hồi lại biểu lộ chân thật của mình, mưu kế trong lòng rất nhanh đã hình thành : “Ủa, sao rồi, cô sinh bệnh sao? Có muốn tôi gọi bác sĩ đến khám cho không? Dù sao cũng là mẹ ruột của tiểu thiếu gia Đường thị, chậm trễ là không được!”

“Không cần, tôi rất khỏe! ”Tiểu Ngưng không muốn nghe mấy câu châm chọc này nữa, lau miệng sạch sẽ, cúi đầu dọn dẹp chỗ mình vừa mới nôn.

Cô ta không dám để cho bác sĩ khám ư? Như vậy càng chứng tỏ suy đoán trong lòng của ả là đúng. Người đàn bà Lục Giai Ngưng này quả thật đã mang thai. Tiền Lỵ Nhi trong lòng lại càng thêm phẫn nộ. Không được! Một đứa dã chủng đã làm cô đau đầu, làm sao có thể để cho người đàn bà này tiếp tục sinh một đứa dã chủng nữa?

Tiền Lỵ Nhi khoanh hai tay lại, nhìn Tiểu Ngưng rồi chậm rãi nói: “Việc ở đây cô đã làm xong rồi, phải không? Sang bên kia cắt mấy nhánh cây đi! Mấy cây đó quá lớn, cành lá quá dài, trông thật khó nhìn!”

Tiểu Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn theo phương hướng ngón tay Tiền Lỵ Nhi chỉ, rồi nhìn lại: “Được ạ, tôi sẽ đi làm ngay!” Chỉ cần người ta đưa ra yêu cầu hợp lý, cô không có quyền cự tuyệt, dù sao cái nhà này là do cô ta phụ trách .

“Nhanh lên! Tôi nhìn là thấy chướng mắt!” Tiền Lỵ Nhi thúc giục nói.

“Dạ!” Tiểu Ngưng đem chổi đi cất, bước chân rất nhanh đi vào trong một gian phòng chứa dụng cụ làm vườn.

“Tiểu thư, cô thấy rồi sao? Phụ nữ kia giống như đang mang thai?” Vú em vội vàng đem những gì mình nhìn thấy báo cáo cho tiểu thư nghe.

Tiền Lỵ Nhi chau mày, không vui nói: “Mang thai? Làm sao có thể mang thai? Tôi nhìn không ra! Vú, không biết rõ chuyện gì thì đừng nên nói lung tung! Dù sao tôi cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây!”

“Dạ! Dạ! Không phải là tôi nhận ra! Tôi chỉ là nói mò !” Vú em nhanh chóng đổi giọng ngay. Đáng chết, bà lại đi vuốt mông ngựa để bị ngựa đập lại rồi.

Sắc mặt Tiền Lỵ Nhi nghiêm lại, gò má cứng ngắc nhìn Lục Giai Ngưng cầm một kéo cắt và mấy dụng cụ cưa cây đi trở lại, vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy: “Chính là ở đó, cô đã nhìn thấy chưa?”

“Dạ, tôi đã thấy rồi!” Tiểu Ngưng kiễng mũi chân, duỗi dài cánh tay, mặc dù có chút hơi quá sức nhưng cô vẫn cố đem cành quá dài cắt bớt đi.

Tiền Lỵ Nhi nhìn thấy Tiểu Ngưng sắp thu lại kéo cắt thì lại chỉ lên chỗ rất cao nói: “Còn ở chỗ đó, nhiều cành dài quá!”

Tiểu Ngưng ngước mắt lên, gò má nâng cao, cô gắng nhìn: “Những cành còn lại đâu có sao!”

“Cô muốn nói mắt tôi không tốt phải không? Nhìn đi! Theo bên trái đó!” Tiền Lỵ Nhi chỉ vào chỗ rất cao cho Tiểu Ngưng xem.

“Khá tốt mà! Không nên cắt bớt đi thì hơn!” Tiểu Ngưng nhíu mày. Cô biết rõ Tiền Lỵ Nhi đang muốn làm khó mình, nhưng cô cũng cần phải nghỉ ngơi.

“Không tốt! Tôi không thích, cô mau cắt bớt chúng đi!” Tiền Lỵ Nhi ra lệnh.

Tiểu Ngưng nhìn một hồi, vẫn nhẫn nại giải thích: “Chỗ đó, tôi không với tới được! Lát nữa, cô bảo người khác làm được không?”

Con mắt của Tiền Lỵ Nhi lập tức dựng thẳng lên, dáng vẻ không coi ai ra gì, nói: “Cô có ý gì hả? Có phải là tôi không được sai cô làm chút việc, đúng không? Cô nông cạn quá đây, có phải nghĩ rằng mới có được quan hệ với anh Hạo là lên mặt, cảm giác cao hơn người nên không cần làm việc nữa, đúng không?”

“Tôi không có! Tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua như vậy, xin cô đừng lúc nào cũng lôi thiếu gia nói chung với tôi.!” Tiểu Ngưng bị cô ta nói cũng cảm thấy tức giận. Gần nhất tính tình của cô càng ngày càng khó khống chế, mà ngay cả chính bản thân cô cũng không biết là vì sao.

“Vậy cô nghe lời tôi! Đi, đem cành cây kia cắt đi cho tôi!” Tiền Lỵ Nhi xảo quyệt nói, sau đó lại chuyển thành giọng điệu trào phúng. “Sao hả? Yêu cầu của tôi không quá sức chứ?!”

Tiểu Ngưng cố gắng thở dốc một hồi lâu, sau đó gật đầu. “Được, tôi sẽ đi lấy đồ để làm!”

Cô lại lần nữa quay trở lại phòng dụng cụ, lấy ra một cái ghế, đi về hướng phía dưới cái cây kia.

Tiền Lỵ Nhi thoả mãn cười, khen ngợi nói: “Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Đứng ở trên ghế nhất định đủ để với tới đó!”

Tiểu Ngưng không trả lời, cầm kéo cắt đứng ở trên ghế. Bởi vì vị trí muốn cắt là ở rất cao, cô không thể không ngẩng đầu lên, cánh tay di chuyển nâng cao lên.

Tiền Lỵ Nhi ra vẻ nói cho Tiểu Ngưng nên sửa sang ở đâu, nên đến gần chỗ cô: “Đúng, cao hơn chút nữa! Cao hơn chút nữa đi!”

Một lòng nghĩ muốn tranh thủ thời gian chấm dứt công việc này, Tiểu Ngưng dồn tất cả sự tập trung lên phía nhánh cây cao cao kia, căn bản chú ý tới hành động của Tiền Lỵ Nhi ở phía dưới.

Chỉ thấy Tiền Lỵ Nhi nâng chân phải lên, dùng sức đạp vào chân ghế.

## 239. Chương 239

Tiểu Ngưng cảm giác dưới chân không ổn, thân thể bản năng hướng về phía, tay buông cái kéo ra: “Aaaaa!”

Chỉ nghe thấy ‘ầm’ nói một tiếng, cây kéo to bằng sắt nặng nề đang xuống mặt đất.

“A. . . . . .” Tiếp theo là tiếng gào thống khổ của Tiền Lỵ Nhi. Cây kéo to kia xẹt qua trán của cô ta, nện xuống một cái.

Lúc này, Tiểu Ngưng ôm lấy cô ta, từ trên ghế ngã xuống. Rẹt…..Vải vóc đắt tiền nắm trong tay theo đó mà bị kéo rách một đường dài. Cả đầu vai lẫn một mảnh lớn da thịt trước ngực của Tiền Lỵ Nhi phơi ra hoàn toàn. Cộng thêm cả vết thương trên trán khiến cho cô ta thê thảm không thể tả.

Lúc cả người đã ổn định lại, Tiểu Ngưng mới vội vàng lui về phía sau mấy bước.

Tiền Lỵ Nhi sờ cái trán đang bắt đầu đau, lại cúi đầu nhìn cả người của mình. “Aaa! Lục Giai Ngưng, Cô….. người phụ nữ nhẫn tâm này lại muốn hãm hại tôi!”

“Không phải, tôi không có!” Tiểu Ngưng lắc đầu thật mạnh chối bỏ, những chuyện này không liên quan đến cô.

Tiền Lỵ Nhi một tay lôi kéo quần áo, một tay chỉ vào Tiểu Ngưng. “Là cô! Là cô cố ý hại tôi!Tôi bị thương rồi, cô nhẫn tâm cầm kéo hại tôi bị thương!”

“Tôi không có! Vừa mới rõ ràng là cô đạp ghế của tôi, muốn làm cho tôi bị ngã rơi, mới không cẩn thận hại đến chính bản thân cô!” Tiểu Ngưng theo bản năng cố gắng nói. Chắc chắn không sai, cô có thể cảm giác được vừa rồi cô ta dùng sức đạp mạnh ghế của mình.

Vú em của Tiền Lỵ Nhi rất nhanh tiến lên, giúp cô ta kéo lại quần áo.

“Cô còn muốn cãi ư? Rõ ràng là cô hại tôi, mà còn ở đó nói tôi đạp ghế của cô. Lục Giai Ngưng, chờ xem tôi xử lý cô thế nào!” Tiền Lỵ Nhi tức giận hô lớn: “Vú, giúp tôi xử lý cô ta, nhanh lên!”

“Dạ, tiểu thư đừng nên tức giận!” Mụ vú em quay đầu, vẻ mặt hung ác nói: “Lục Giai Ngưng, xem tao xử lý mày thế nào đây….”

Lục Giai Ngưng rất nhanh nhặt cái kéo sắt lớn trên mặt đất lên, loay hoay, kéo ra kéo vào. Lập tức cây kéo phát ra tiếng ‘răng rắc, răng rắc’, cô nói : “Bà không được qua đây, nếu tôi có làm bị thương bà thì đừng có trách!” Tiểu Ngưng đề phòng nhìn bọn họ. Lúc này, cô nhất định không thể để cho bọn họ khi dễ, nếu không cô chính là kẻ ngu ngốc nhất.

Mụ vú em nhìn cây kéo trong tay Tiểu Ngưng, sợ hãi lui về sau, quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình. “Tiểu thư, tôi thấy hay là chờ Đường thiếu gia trở về rồi xử trí cô ta! Đường thiếu gia nhất định sẽ không mặc kệ chuyện này đâu!”

Tiền Lỵ Nhi nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. “Được! Vậy thì chờ Đường Hạo về rồi nói. Nhìn thấy bộ dạng cô ta làm tôi bị thương thế này, Đường Hạo nhất định sẽ không quấn lấy cô ta nữa !”

“Tốt! Tốt nhất làm cho hắn ta đuổi tôi đi! Nếu không từ nay về sau, tôi nhất định còn có thể làm cô bị thương nữa đấy!” Tiểu Ngưng không sợ hãi chút nào nói to rồi quay đầu đi. Thực có thể đuổi cô đi, cô vui còn không kịp!

“Được! Cô cứ chờ đấy mà xem!” Tiền Lỵ Nhi cầm chặt quần áo bị rách, khập khiễng đi trở về phòng ở của chính mình.

Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Tiểu Ngưng nhịn không được lộ ra một nụ cười. Cô đã nói rồi, làm nhiều chuyện xấu, nhất định sẽ bị báo ứng. Tiền Lỵ Nhi muốn hãm hại cô, không những không thực hiện được mà còn ngược lại làm hại chính bản thân cô ta.

Tiểu Ngưng một tay cầm kéo, một tay cầm theo ghế, mang theo một nụ cười yếu ớt đi trở về đến gian phòng ở của người làm.

…………………….

Trở về đến phòng, Tiền Lỵ Nhi tức giận nói lớn: “Vì sao con đàn bà kia không ngã từ trên ghế xuống? Đáng chết! Đầu của tôi lại còn bị thương như thế này! Áo cũng bị con ngốc đó xe hỏng một mảng!” Tiền Lỵ Nhi trong lòng không ngừng gào thét. Đáng chết! Cô đạp ghế muốn cô ta ngã xuống, có như vậy mới làm sẩy đứa bé trong bụng kia.

Mụ vú em giữ im lặng nhìn tiểu thư. Có đôi khi nói đúng lại thành sai nhiều, bà vẫn nên yên lặng thì hơn.

Nửa ngày không nghe được tiếng đáp lại, Tiền Lỵ Nhi càng thêm tức giận hô: “Vú, vú có nghe được tôi nói chuyện không đấy, hả? Chẳng lẽ lỗ tai bà bây giờ không dùng được nữa?”

“A, không có! Tiểu thư, tôi thấy cô không cần phải quá lo lắng mới đúng! Nhất thời cũng chưa cần phải nóng lòng đi giải quyết đến con của cô ta!” Mụ vú em nhanh nhảu đáp.”Tôi nghĩ người phụ nữ kia giờ còn không biết bản thân mình mang thai!”

“Hả?Vì sao lại nói như vậy?” Tiền Lỵ Nhi nheo mắt lại hỏi.

“Cô nghĩ thử xem, nếu như cô ta thật sự mang bầu, chẳng phải đã sớm đi nói với Đường thiếu gia hay sao? Như vậy ít nhất cũng sẽ không phải làm người hầu nữa, có phải không? Mà vừa rồi cô ta đứng ở trên ghế một chút đề phòng cũng không có! Nếu biết mình mang thai nhất định sẽ phải rất cẩn thận mới đúng!” Mụ vú em giảng giải phân tích rõ ràng.

Tiền Lỵ Nhi cẩn thận suy ngẫm từng lời vú em nói. Quả nhiên, vú em nói không có sai.

Nhưng mà chuyện này……

“Vú, vú nói cái gì? Vú càng nói tôi lại càng thấy hồ đồ! Con đàn bà kia mang thai thế nào mà tôi lại không biết?” Tiền Lỵ Nhi hỏi, vẻ mặt mờ mịt.

Mụ vú em lập tức biết mình đã nói sai, vội vàng lắc đầu: “Dạ! Dạ, tôi nói sai rồi! Người phụ nữ đê tiện kia không có mang thai!”

“Ừ! Vú, từ nay nói chuyện phải cẩn thận, bằng không lại có những hiểu lầm không hay!”

“Dạ… Đúng…!”

………………

Đường Hạo vừa lái xe, vừa nghĩ đến những lời mà cha hắn vừa nói lúc trước, vẻ mặt hắn lạnh lùng như băng. Những câu hỏi khiến hắn á khẩu, không trả lời được.

“Miệng cậu lúc nào cũng nói yêu Lục Giai Ngưng, vì con bé đó không tiếc cùng cha mẹ đối nghịch. Vậy thì tôi hỏi cậu, người ta có yêu cậu không?”Đường Lập Huân dùng hết sức hít một hơi thuốc bên miệng, vẻ mặt châm chọc.

Đường Hạo bị câu hỏi này làm cho sững người, rít lên hai chữ từ giữa hai hàm răng: “Đúng vậy!”

“Yêu cậu khi nào? Khi mắt cậu sáng lại à? Cô ta đã nói yêu cậu hay sao?”

Đường Hạo giữ im lặng nhìn cha mình.

“Chính bản thân cậu không trả lời được đúng không? Người ta căn bản chưa từng nói yêu cậu, cái này bất quá cũng chỉ là do cậu tự biên tự diễn, cho là như vậy!”Nhìn bộ dạng lo lắng đang dâng lên của con trai, nụ cười bên miệng của Đường Lập Huân càng lúc càng tươi.

“Không phải!”

“Ha ha, câu trả lời yếu ớt quá! Đường Hạo, tôi nói cho cậu biết, cô gái này không hề yêu cậu! Nếu như cô ta yêu cậu thì năm đó đã không cầm chi phiều mà rời đi!”Đường Lập Huân đem chuyện năm đó nói ra. Đây cũng là lần đầu tiên ông nhắc đến những chuyện trong năm đó.

“Ba….” Đường Hạo cố gắng tìm ra lý do để phản bác lại lời của cha mình, “Nếu cô ấy thật sự không yêu con thì đã không sinh con cho con, không phải sao?”

“Thế vì sao khi sinh con, cô ta lại không đến gặp cậu? Nếu như thật yêu cậu thì chắc chắn phải đến tìm cậu mới đúng!’’ Đường Lập Huân còn bổ sung thêm lý do: “Năm đó, cậu cũng chưa có kết hôn, cô ta vì sao không tìm đến cậu, nói là hai người đã có con rồi!”

“Có lẽ… Có lẽ là…..”

“Nói cho cậu hay, lúc đó cô ta chán ghét cậu, vì cậu là một người mù! Có lẽ cô ta sinh hạ đứa trẻ chỉ vì yêu mến trẻ con mà thôi!”Đường Lập Huân nheo con mắt lại nói, “Hơn nữa, tôi nghe nói cô ta không ít lần tránh né cậu, đúng không?”

## 240. Chương 240

Đường Hạo lại một lần nữa bị cha mình hỏi đến á khẩu, không sao trả lời được. Quả thật, cô không dưới một lần rời bỏ hắn. Đúng là cô năm đó đã cầm chi phiếu mà rời đi. Và đúng là, cô cũng chưa từng nói yêu hắn….

“Nhưng…. Đúng là cô ấy chưa bao giờ nói yêu con, nhưng không có nghĩa là không yêu….”

“Ha ha, hóa ra trước mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cô ta! Hết thảy chỉ là dựa vào suy đoán thôi, đúng không? Đường Hạo, đây đâu phải là cách xử sự của cậu! Sở dĩ cô ta một lần, lại một lần rời bỏ cậu là bởi vì căn bản không có yêu cậu! Người ta đã không muốn ở bên cậu như thế rồi, cậu việc gì phải cứ gắt gao dây dưa đến cùng như thế! Mười bảy tuổi, cái tuổi vẫn còn đơn thuần đó, cô ta lúc đó không yêu cậu mà lựa chọn cầm tiền bỏ đi! Bây giờ, cô ta cũng đã hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, cậu cảm thấy cô ta sẽ yêu thích cậu hay sao? Con à! Ba hy vọng đầu óc của con tỉnh táo một chút, đừng cố gắng lấy một người mà trái tim người đó vĩnh viễn không có đặt ở trên người con!”

“Không… Không phải… Nếu như cô ấy không yêu con, chắc chắn sẽ không sinh con của con ra!” Đường Hạo nắm chặt chứng cớ quan trọng nhất phản bác lại lời nói của cha mình.

“Có rất nhiều phụ nứ chính là rất yêu con cái của mình, ba nghĩ Lục Giai Ngưng cũng là tuýp phụ nữ này! Không phải cứ yêu con thì mới sinh con cho đứa bé đâu! Con thử nghĩ mà xem, nếu không phải cô gái đó rất yêu thích trẻ con thì sao có thể giúp chăm sóc con của người khác được? Cô bé lúc trước ở nhà chúng ta vài ngày tên là Nhị Nhị, đúng không?”

Một câu nói kia của cha đã triệt để làm cho Đường Hạo bàng hoàng, Khẳng định Tiểu Ngưng không hề yêu hắn.

Hắn nặng nề nắm chặt lấy vô lăng, bấm còi phát ra âm thanh chói tai.

Lục Giai Ngưng rốt cuộc có hay không có yêu hắn? Cô rốt cuộc có hay không? Nếu như cô thật sự yêu hắn, liệu có trơ mắt nhìn hắn và Tiền Lỵ Nhi kết hôn như thế hay không?

Lúc nhìn hắn cùng Tiền Lỵ Nhi ở chung, cô vì sao luôn lãnh đạm như vậy? Không nhìn ra nổi một chút ghen tuông trong mắt cô, chẳng lẽ là hắn đã bỏ qua điều gì sao?

Hắn giờ muốn hỏi cô năm đó vì sao lại cầm chi phiếu bỏ đi,vì cái gì mà biết rõ mang thai sau cũng không tới tìm hắn? Tại sao qua nhiều năm như vậy, cô cũng không có thử liên lạc qua với hắn? Nếu như cô muốn tìm hẳn là rất dễ dàng, không phải sao?

Còn nữa, chẳng lẽ giờ cô yêu Lương Bân sao? Quả thật không phải hắn ư?

Lúc hắn không ngừng suy đoàn, xe đã chậm rãi lái vào trong biệt thự.

Đỗ xe ôn thỏa xong, Đường Hạo theo bản năng muốn đi tới bãi cỏ, hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.

“Đường thiếu gia, ngài cuối cùng đã trở lại, ngài nhanh lên trở về phòng nhìn xem! Tiểu thư nhà tôi hôm nay bị người ta làm cho bị thương rất thảm !” Vừa mới nghe thấy tiếng xe, mụ vú em của Tiền Lỵ Nhi đã từ trong sân chạy tới, tố cáo sự việc.

“Làm sao vậy?” Đường Hạo nhíu mày, giờ hắn thật sự không muốn để ý tới Tiền Lỵ Nhi.

“Ngài đi vào nhanh một chút nhìn xem sẽ biết!” Mụ vú em thúc giục, trong ánh mắt thậm chí còn làm ra vài giọt nước mắt, không biết có phải trước đỏ nhỏ vài giọt thuốc nước vào mắt hay không? Nếu không, vú em này quả là một cao thủ diễn xuất.

“Được rồi, đừng khóc, tôi đi lên đây!” Đường Hạo lạnh lùng nói ra. Không có quan tâm, chỉ có hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ Tiền Lỵ Nhi làm sao mà thành bộ dạng đó.

Cô ta bị thương? Thông minh ngoan độc như cô ta, không làm cho Lục Giai Ngưng bị thương đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi! Cô ta sao lại bị thương nhỉ?

Vừa mới đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Tiền Lỵ Nhi nằm ở trên giường, trên trán dán một tầng băng gạc, chân phải cũng sưng phù lên:”Làm sao vậy? Ngã bị thương ư?” Đường Hạo đi lên trước hỏi, trên mặt không có chút quan tâm.

Đang cố gắng giả bộ vùi đầu vào nội dung bộ phim đang xem, Tiền Lỵ Nhi không để ý đến sắc mặt của hắn. Vừa suy nghĩ, vừa nói: “Không phải ngã sấp xuống mà là Lục Giai Ngưng! Cô ta. . .. . .” Tiền Lỵ Nhi một bên rơi nước mắt, một bên một lần nữa thuật lại chuyện lúc trước trước: “Anh Hạo, ngươi nhất định phải làm chủ cho em! Anh xem cô ta làm em thê thảm thế nào này!”

Đường Hạo nhìn cô ta một hồi lâu, sau đó nói: “Em nghỉ ngơi thật tốt đi! Anh đi hỏi cô ta!” Sau khi nói xong, hắn mặt lạnh ra khỏi phòng, một bộ dạng giống như muốn đi hưng sư vấn tội.

Mở cửa phòng, nhìn thấy người đứng bên ngoài, nụ cười trên mặt trong nháy mắt khựng lại: “Anh lại đến đây làm cái gì? Anh có phải cảm thấy tôi chưa đủ thảm hay không!”

“Anh tới hỏi em một ít chuyện?” Đường Hạo tông mạnh cửa ra, đi vào .

Trái tim Tiểu Ngưng lạnh đi, hiểu được hắn vì sao mà đến. “Anh vì Tiền Lỵ Nhi ra mặt, muốn đến hỏi tội tôi sao?”

Đường Hạo không có phủ nhận, đóng cửa phòng lại, nhếch môi mỏng nhìn cô.

Nỗi đau đớn dâng lên, lấp đầy ngực Tiểu Ngưng. Quả thật là như vậy. Còn nói hắn không muốn kết hôn Tiền Lỵ Nhi, còn nói sẽ lấy mình, những này nói dối chưa thành đã bị hủy.

Tiểu Ngưng nắm chặt bàn tay lại thành nắm, giương mặt lên nói: “Đúng! Đúng, hết thảy đều là tôi làm! Là tôi làm cho Tiền Lỵ Nhi bị thương, là tôi dùng cây kéo đập vỡ đầu của cô ta! Là tôi, hết thảy đều là tôi! Anh hài lòng chưa?”

“Em vì sao làm như vậy? Bởi vì sao hả?” Đường Hạo nắm chặt bờ vai của cô, đôi mắt lợi hại chăm chú nhìn chằm chằm vào cô. Hắn muốn biết nguyên nhân cô làm như vậy! Có chết cũng muốn biết!

Bởi vì sao? Hắn lại hỏi cô bởi vì sao? Cánh môi Tiểu Ngưng khô khốc ủy khuất run lên. Ủy khuất chất chồng hóa thành nước mắt chua xót. Hắn tin cô làm bị thương Tiền Lỵ Nhi. Hắn lại nghĩ cô làm ra cái chuyện ác độc đó?

”Đường Hạo, anh biến đi! Anh cút ra ngoài cho tôi.” Tiểu Ngưng chỉ vào cửa phòng, liều mạng đem toàn bộ sức lực kịch liệt gào lên.

‘Không đáng, bởi vì hắn đau lòng căn bản là không đáng!’ – trong lòng cô không ngừng tự nói như vậy. Nhưng nước mắt không thể khống chế lại tuôn ra ra bên ngoài.

Đường Hạo níu chặt thân thể của cô, cúi đầu nhìn chằm chằm cặp mắt cô, khẩn thiết hỏi: “Ngưng, em nói cho anh biết! Bởi vì yêu thích anh nên mới đi đối phó với Tiền Lỵ Nhi, đúng không?”

Những lời này giống như có lưỡi dao rạch một nhát vào trong lòng, khiến cô cảm giác được một nỗi đau đớn kịch liệt. “Thích anh? Đường Hạo, anh đừng nói đùa! Tôi – Lục Giai Ngưng đời này sẽ không thích anh! Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!”

Đường Hạo cảm giác như mình bị cô hung hăng cho một cái tát. Chưa hết hy vọng, hắn nhịn xuống thống khổ khó chịu trong lòng, tiếp tục truy hỏi: “Thật vậy ư? Em thật không có yêu mến anh sao? Ngưng, em không cần phải đùa giớn với lòng mình, nói thật với anh đi!”

Hắn lại vẫn hỏi cô yêu hắn hay không. Nếu như không yêu hắn, cô giờ đã không luân lạc tới hoàn cảnh như thế này rồi. Trong lòng thầm than, Tiểu Ngưng lạnh giọng nói: “Đúng, tôi không yêu anh! Tôi không phải bởi vì yêu anh mà sinh con của anh ra!” Nói xong câu cuối cùng, Tiểu Ngưng đã khóc không thành tiếng. Hắn không biết sau khi sinh con ra, cô ôm con trong ngực giống như được ôm hắn, mỗi ngày cô đều dựa vào suy nghĩ đó mới có chút sức sống.

Đường Hạo thất vọng buông cánh tay xuống, trên mặt kích động vơi đi, chỉ còn là vẻ lạnh lùng thờ ơ. “Thật sao, em thật không phải là bởi vì yêu tôi, mà sinh con tôi ra sao?” Cha của hắn đã nói đúng!

“Đúng! Tôi sẽ không giết hại con của mình, điều này tôi làm không được!”

“Cho nên năm đó em mới có thể cầm chi phiếu ung dung mà rời khỏi tôi! Thật sự là thế! Lúc mang thai, sao em không đi tìm tôi?” Hắn tiếp tục hỏi điều nghi vấn trong lòng.

## 241. Chương 241

“Đúng vậy!” Đắm chìm trong đau khổ, Tiểu Ngưng gật mạnh đầu, đối với một người không thương mình, cô còn có thể nói cái gì? Thôi, cô cái gì cũng không nên nghĩ nữa thì hơn.

Có một số việc cô tình nguyện vĩnh viễn chôn vùi trong lòng, cũng sẽ không nói cho hắn biết. Chi phiếu, hắn lại hỏi cô vì sao cầm chi phiếu rời đi ư? Hắn chẳng lẽ không nghĩ tới năm đó, cô đã lấy tất cả để đem về một chú chó con để lại bên hắn hay sao?

Đường Hạo nở nụ cười, cười đến rộng mở trong sáng, cười đến so với lãnh khốc càng thêm đáng sợ. “Tôi đây đã hiểu! Người trong lòng em, người em yêu, hẳn là ba của Nhị Nhị ?”

“Đúng vậy, tôi yêu ba của Nhị Nhị!” Tiểu Ngưng mặt mũi tràn đầy nước mắt thừa nhận.

Đường Hạo hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt cằm. “Tốt! Rất tốt, Lục Giai Ngưng, tôi đây sẽ trả tự do cho em! Chờ tôi kết hôn xong, từ nay về sau em có thể rời đi! Tôi sẽ giúp em đi Mĩ, đi tìm người em yêu!”

“Thật sự ? Anh thật sự sẽ bỏ qua cho tôi ư? Sẽ không để cho Tiền Lỵ Nhi khi dễ Dương Dương của tôi chứ?” Tiểu Ngưng lau nước mắt nhìn hắn.

Nói để chứng thực lời của cô, nhìn vẻ mặt chờ mong, vẻ mặt khát vọng,

thật sự cô đã khiến hắn bị đùa cợt một phen. Thì ra là vì vây, hắn vẫn muốn lấy người phụ nữ luôn né tránh mình ư, vẫn không tiếc cùng cha mẹ trở mặt sao?

Hắn bây giờ là cái gì? Chỉ sợ sẽ là một con trâu ngốc nghếch. “Đúng vậy, sau khi tôi kết hôn, em muốn đi nơi nào thì đi! Bất quá, ngày kết hôn sắp đến rồi, phải làm phiền nhiều đến em….”

‘Lấy ai cũng không sao cả. Tiền Lỵ Nhi, là Tiền Lỵ Nhi cũng chẳng sao. Ít nhất như vậy cũng không uổng mất công sức của cô ta, cũng là bởi vì yêu mến mình thôi mà!’- Đường Hạo trong lòng tự châm chọc, lấy một người yêu mình còn hơn lấy một người chẳng hề yêu mình chút nào.

Tiểu Ngưng hít vào thở ra một hơi lãnh khí. Cô nghe được hắn muốn kết hôn là lại thấy đau, đau phảng phất giống như chảy máu đầm đìa. Cô cũng từng huyễn hoặc chính mình, nghĩ tới có thể làm được làm cô dâu của hắn. Cô cũng từng nghĩ qua, sự thật bao giờ cũng là tàn khốc nhất.

Nước mắt nóng hổi lại một lần nữa dâng lên trong vành mắt, cô nghẹn ngào nói: “Có thể, tôi sẽ hỗ trợ…..”

“Em đương nhiên là phải giúp đỡ! Lỵ Nhi được chân bị sưng như vậy, có rất nhiều chuyện cô ấy làm không được, làm phiền em để chiếu cố cô ấy nhiều hơn!” Đường Hạo thản nhiên nói xong, xoay người rời đi.

“Được! Tốt, tôi sẽ chiếu cố cô ta!” Tiểu Ngưng khép lại cánh cửa, bưng lấy cánh môi run rẩy, nức nở, nghẹn ngào lên tiếng. “Đường Hạo, anh vì cái gì mà cho rằng tôi không thích anh ? Chỉ là trong lòng của anh căn bản không có tôi, mới cho là tôi không thích anh! Nếu như trong lòng anh có tôi, trong tim anh có một chút yêu tôi, làm sao có thể đơn giản hoài nghi tôi, làm sao có thể căn bản không nghe tôi giải thích?”

Nước mắt như mưa rơi xuống, chảy xuôi theo dọc gò má trắng bệch tiều tụy của cô. Cô vì sao lại phải một nữa rời đi khỏi hắn?

Một người không có trong trái tim hắn, một người cho tới bây giờ không được hắn tôn trọng, cô không trốn, thì còn có thể làm sao?

…………………….

“Không được, tóc của tôi, cô chải như thế nào vậy? Quá khó nhìn!” Tiền Lỵ Nhi đem tóc vừa mới được chải xỏa rối hết ra.”Làm một kiểu mới cho tôi! Anh Hạo nói cô là người biết tạo hình trang điểm, cô nhìn xem cô đã làm gì đi! Nhìn tôi thật giống mấy cô quán rượu!”

“Thực xin lỗi, tôi sẽ làm lại một lần nữa!” Tiểu Ngưng nhanh chóng phun nước lên tóc, một lần nữa chải vuốt lại tóc cho cô ta.”Thiếu phu nhân muốn làm kiểu nào? Cô cứ trực tiếp nói cho tôi biết!”

“Ừ, vậy thì búi thành khối đi! Thử xem kiểu đó có hợp với áo cưới của tôi không? Có phải là rất đẹp? Chốc lát anh Hạo sẽ trở về rồi, vừa vặn có thể cho anh ấy xem!” Tiền Lỵ Nhi mỉm cười với cái gương, như là khoe khoang thắng lợi của mình với Tiểu Ngưng.

“Dạ!” Tiểu Ngưng cố gắng thốt ra chữ ‘dạ’ này, sau đó rất nhanh cho sửa sang lại tóc cho cô ta. Tiểu Ngưng đứng phía đằng sau chải đầu cho cô ta, sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng cô lại tựu tràn đầy tư vị đau khổ, đôi mắt đau đớn nhìn sang một bên. Nhưng cô chưa thoát được. Bởi vì lúc này, cô vẫn còn phải giúp cô ta mặc thử áo cưới. Vừa mới giúp Tiền Lỵ Nhi kéo khoá kéo ở phía sau lưng lên, từ trong gương lại hiện ra một đôi giày đàn ông kiểu châu Âu.

Tiền Lỵ Nhi nhanh chóng xoay người, mỉm cười hướng về phía người mới đến: “Anh Hạo, anh xem em mặc cái áo cưới này có đẹp không?” Tiền Lỵ Nhi thoáng lui về phía sau, nắm làn váy, tạo ra một tư thế rất đẹp.

“Đẹp! ”Đường Hạo tỏ vẻ mê muội nhìn chằm chằm vào Tiền Lỵ Nhi, anh mắt cũng không hề nhìn Tiểu Ngưng một cái.

Nhìn đôi tuấn nam mĩ nữ trước mắt, hắn mặc âu phục màu đen phối hợp với áo cưới trắng nõn của cô ta, thu hút được ánh nhìn của Tiểu Ngưng, khiến cô không rời mắt được.

Đau nhức, toàn thân của cô đều đau nhức, nhất là. . Ư..ư.. . Tiểu Ngưng cảm giác được chỗ bụng dưới bắt đầu đau ê ẩm. Trên trán cô lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể của cô hơi cong lại, cánh tay theo bản an ôm chặt lấy bụng. Nhưng dưới bụng co rút, cảm giác đau đớn một chút cũng không giảm bớt.

“A. . . . . .” Cô thống khổ rên lên thành tiếng.

“Tiểu Ngưng, cô giúp vị hôn thê của tôi nâng vạt váy lên! Chúng ta đi đến chỗ chiếc gương lớn ở đại sạnh nhìn xem! Nhìn ở đó mới thấy rõ ràng!” Đường Hạo mở miệng chỉ huy. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có Tiền Lỵ Nhi, căn bản không phát hiện gương mặt của Tiểu Ngưng đang co lại, trên trán còn có một tầng mồ hôi li ti.

Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cô không thể đứng thẳng lưng. Càng làm cho cô không thể nào di chuyển người ngay lập tức. Cô vô thức muốn mở miệng gọi hắn. Cô thật sự là đau lắm rồi!

Mà động tác này của cô ở trong mắt của Đường Hạo lại biến thành lôi thôi kéo dài.”Tôi bảo cô giúp thiếu phu nhân tương lai nâng làn váy một chút, không có nghe thấy sao? Động tác sao mà chậm như vậy?”

“Ôi, anh xem cô ấy là thái độ kiểu gì vậy? Không cam lòng hay sao?” Tiền Lỵ Nhi nhìnTiểu Ngưng mặt mày nhăn nhó thì bất mãn vô cùng.

Đường Hạo lãnh đạm nhìn Tiểu Ngưng một cái, trào phúng nói: “Không đâu, một người hầu không thể có cái quyền đó!!”

Tiểu Ngưng vốn là muốn nói cho hắn biết ‘tôi đang rất đau! Nhưng ngay lập tức bị thái độ lạnh băng của hắn mà hoàn toàn phá hủy. Cô run rẩy hít một hơi sâu, nhanh chóng uốn người cầm lấy làn váy trắng dài nằm trên sàn nhà, sau đó nâng lên.

Tiền Lỵ Nhi nũng nịu giữ lấy cánh tay Đường Hạo, hờn dỗi nói: “Anh Hạo, anh phải giữ lấy tay em! Em sợ sẽ ngã sấp xuống!”

“Ừ!” Đường Hạo săn sóc dắt tay cô ta đi về phía trước, vẫn không có chú ý tới người phụ nữ như cây sắp đổ ở phía sau lưng.

Gian nan bước đi, Tiểu Ngưng ngoại trừ cơn đau nhức rốt cuộc cũng không có cảm giác nào khác. Dùng sức lắc đầu, mắt muốn nhìn rõ mọi thứ phía trước. Cảm giác đau đớn kịch liệt này khiến cho cô nhìn mọi thứ cũng phải cố gắng hết sức.

Một hàng ba người chậm rãi đi đến cầu thang. Tiền Lỵ Nhi chân đi giày cao gót phải cố gắng cẩn thận nắm chặt lấy cánh tay Đường Hạo. Đột nhiên, cô ta bước đi không xong, dẫm lên làn váy của chiếc áo cưới, thân thể thẳng tắp hướng về phía Đường Hạo.”Anh Hạo, bắt lấy em a a a. . . . . .”

Đường Hạo lanh lẹ bắt lấy Tiền Lỵ Nhi, làm cho cô ta miễn cường ngã sấp xuống. Nhưng chính bởi vì động tác của họ quá mạnh, nên mới khiến cho thân thể gầy yếu của Tiểu Ngưng ở phía sau bị lôi ngã về ra phía trước, lao xuống.

Trong nháy mắt, một loạt động tác liên tiếp xảy ra, hô hấp của Đường Hạo giống như dừng lại. Chỉ thấy thân thể Tiểu Ngưng lướt nhanh qua phía trước của hai người, theo cầu thang mà lăn xuống.

“A. .a . . a. .” Tiểu Ngưng hoảng sợ kêu, hai tay liều mạng muốn bắt cái gì đó. Nhưng thân thể cô lăn xuống quá nhanh, đụng phải bậc cầu thang. Cả người cô cứ theo đó mà va chạm mạnh với những bậc thang còn lại.

“Tiểu Ngưng. . . . . . . . . !” Chậm nửa nhịp Đường Hạo mới đuổi theo, nhưng ngay cả quần áo của Tiểu Ngưng hắn cũng không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị ngã sấp trên mặt sàn.

Một dòng chất lỏng màu đỏ từ thân thể Tiểu Ngưng trào ra. Rất nhanh đã nhuộm đỏ cả một mảng chiếc quần màu trắng của cô.

Tiểu Ngưng đau đớn cực độ, rơi vào hôn mê. Ở giữa hai chân cô, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà.

Đường Hạo quỳ gối bên người Tiểu Ngưng, run rẩy ôm lấy Tiểu Ngưng đang hôn mê vào lòng, giọng nói khàn khàn kêu to tên của cô. “Tiểu Ngưng. . . . . . Tiểu Ngưng, em tỉnh lại đi. . . . . .”

Tiểu Ngưng vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt. Dưới bụng cô, máu càng lúc càng nhiều tuôn ra, nhuộm đỏ cả tay của Đường Hạo, thấm lên quần áo của hắn.

Chất lỏng ấm áp dính dính trong tay khiến Đường Hạo càng bối rồi. Hắn làm sao có thể không biết đây là gì. Đây là một sinh mệnh bé nhỏ bé. Một tính mạng nhỏ bé cứ như vậy mà mất đi trong tay hắn.

Tất cả ảo não, hối hận, đau lòng đồng loạt hiện lên trên mặt hắn. “Ngưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em nhất định phải chịu đựng. . . . . . Anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ!”

Hắn bối rối, ôm Tiểu Ngưng vội vàng chạy về phía cửa chính.

Tiền Lỵ Nhi mặc áo cưới nhìn vết máu trên quần Tiểu Ngưng, kinh ngạc che cặp môi đỏ mọng lại, thốt lên: “Trời ạ! Cô ấy sao vây? Sao lại không cẩn thận để bị ngã xuống vậy?”

Đường Hạo dừng bước lại, xoay người, trong hai mắt tràn ngập hung ác nhìn chằm chằm vào Tiền Lỵ Nhi. “Đều là do cô! Cô bây giờ cút ngay đi cho tôi! Cút ngay!”

Nói xong, hắn ôm Tiểu Ngưng đi, cũng không quay đầu lại, lao ra cửa chính.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tắt, Đường Hạo nhanh đi lên, nhìn thấy các y tá và bác sĩ đang đẩy Tiểu Ngưng ra. “Bác sĩ, cô ấy như thế nào?”

Bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ thật đáng tiếc.”Thật xin lỗi, đứa trẻ đã mất rồi. Thân thể bệnh nhân có trầy da, nhưng không nghiêm trọng. Còn nữa, bệnh nhân bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cần phải bổ sung mạnh dinh dưỡng, còn lại thì không có gì trở ngại. Tĩnh dưỡng thân thể tốt, từ nay về sau vẫn còn có con được!”

Hắn vốn cũng có suy nghĩ này, nhưng khi nghe thấy bác sĩ chính miệng nói đứa trẻ không còn nữa khiến hắn vô cùng đau khổ. Trái tim giống như bị ai đó hung ác đâm xoáy thành một lỗ hổng lớn, đau đớn kịch liệt.

Đường Hạo run rẩy thở dài, nắm chặt bàn tay lạnh băng của Tiểu Ngưng hỏi. “Cô ấy…lúc nào sẽ tỉnh lại?”

“Não bộ đã đã làm kiểm tra, không có chuyện gì. Chắc là một lát nữa sẽ tỉnh lại!” Bác sĩ nói xong hết thì rời đi, y tá rất nhanh đẩy Tiểu Ngưng vào trong phòng bệnh.

Ánh mắt Đường Hạo yếu ớt khẩn thiết, dè chừng nhìn người đang ngủ. Đem bàn tay nhỏ bé của cô áp lên trên gương mặt của mình, một dòng chất lỏng ẩm ướt, nóng bỏng chạy dài trên gò má, Đường Hạo vội vàng đem đôi mắt mình vùi vào bàn tay lạnh như băng của cô. Lau đi nước mắt, hắn nói. “Ngưng, em hãy tỉnh lại! Mặc kệ em có yêu anh hay không, anh đều muốn em. . . . . .”

Một khắc nhìn thấy cô từ trên cầu thang lăn xuống, Đường Hạo tự hiểu được hắn đời này sẽ không rời khỏi cô, mặc kệ cô không yêu hắn, hắn cũng đều muốn khóa chặt cô trong lồng ngực mình.

Hắn hận thấu bản thân. Hắn làm sao có thể làm tổn thương cô? Làm sao có thể tại thời điểm cô gặp nguy hiểm mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô không thể cứu nổi? Hắn thật là quá vô dụng, quá vô tích sự!

“Tiểu Ngưng, em mau mau tỉnh lại! Anh có thật nhiều câu muốn nói cùng em!”

## 242. Chương 242

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng người trên giường không thấy tỉnh lại, Đường Hạo không thể ngồi yên đợi, phải gọi bác sĩ đến. “Bác sĩ, cô xem cô ấy vì sao còn chưa tỉnh lại? Có phải bị đụng thương ở đâu hay không?”

Bác sĩ sau tiến hành kiểm tra một lượt cho Tiểu Ngưng, bỏ ống nghe ra rồi nói: “Đầu bệnh nhân không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì! Về phần tại sao không tỉnh lại, có lẽ là do chính bản thân cô ấy cũng không muốn tỉnh lại!”

“Có ý gì? Cô nói là cô ấy hiện tại đã tỉnh rồi ư? Chỉ là không muốn mở mắt ra thôi, phải không?” Đường Hạo tiến lên, nắm lấy thân thể của Tiểu Ngưng lay lay. “Tiểu Ngưng, em tỉnh rồi ư? Mau tỉnh lại đi!”

“Đường tiên sinh, ngài tỉnh táo lại đã! Ý của tôi là trong tiềm thức của bệnh nhân có lẽ không muốn tỉnh lại chứ không phải nói cô ấy tỉnh lại nhưng không muốn mở mắt.” Bác sĩ đẩy kính trên sống mũi, giải thích.

Đường Hạo ngừng động tác lại, xoay người nhìn bác sĩ. “Tôi phải làmthế nào? Tôi phải làm như thế nào thì cô ấy mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ, cô mau nói cho tôi biết đi!”

“Ngài thử kể một ít chuyện, có thể là những chuyện phiếm hay những lời an ủi…. Nói như vậy không chừng có thể cho cô ấy tỉnh lại sớm một chút!” Sau khi nói xong, bác sĩ cùng y tá đi ra phòng bệnh.

Đường Hạo nhẹ nhàng vỗ về gò má gầy gò của Tiểu Ngưng. Trong ánh mắt tràn đầy hối tiếc. “Tiểu Ngưng, thực xin lỗi, lúc sự việc trở nên tồi tệ thì anh mới hối hận. Hết thảy sai trái đều là anh, đều là anh, van cầu em hãy tỉnh lại! Em có thể đánh anh, chỉ cần em vui, anh có thế nào cũng không sao cả! Anh chỉ vì quá quan tâm em, quá sợ em không thích anh, cho nên mới cố ý lạnh lùng với em! Đó cũng không phải là điều anh muốn, thật sự! Đứa bé…. mất đi đứa con này anh cũng rất đau lòng! Đó cũng là bảo bối của anh! Em cũng biết, anh đã hy vọng như thế nào, khát khao em có thể một lần nữa sinh cho anh một đứa con gái….” Nghĩ đến một ghềnh máu đỏ tươi kia, trái tim Đường Hạo như muốn ngừng đập. Hắn đời này đã làm tổn thương mẹ con cô quá nhiều rồi, muốn hắn làm thế nào để đền bù những tổn thương này?

“Ngưng, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta từ nay về sau sẽ còn có rất nhiều con! Chúng ta sẽ còn có…….Xin em….xin em mau mau tỉnh lại đi!” Đường Hạo nắm tay của cô nâng lên, đặt tại bên miệng nhẹ nhàng hôn xuống, không ngừng gọi tên cô, mỗi lần lại thêm khẩn cầu sự tha thứ của cô.

…….

“Hu hu…Hu hu hu….”T ừng tiếng khóc non nớt vang đến bên tai Tiểu Ngưng. Nhưng cô lại đang ở một nơi trông thật mơ hồ, muốn cố gắng mở to mắt để nhìn hết thảy mọi thứ trước mặt. Nhưng bất luận cô có dụi mắt đến thế nào cũng chỉ có thể nhìn không rõ lắm.

Cô chỉ có thề lần theo tiếng khóc trẻ con đó mà đi về phía trước. Bàn chân giống như đeo chì nặng nề bước đi trên đường. Nhưng chính tiếng khóc kia mới làm lòng cô đau nhức, làm cho cô thầm muốn đi đến an ủi đứa bé kia.

Cho nên, cô liều mạng bước đi, liều mạng tìm kiếm.

Tiếng khóc trẻ con đó càng lúc càng rõ. Tiểu Ngưng nhìn về phía phát ra âm thanh được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. Bóng hình mơ hồ nép mình bên vách tường, không rõ là trai hay gái.

“Hu hu hu…..”

Tiểu Ngưng cố gắng đi về phía trước, muốn ôm lấy đứa bé kia vào lòng. Nhưng cô vừa mới đến gần, đứa bé vội lùi ra xa. Cô vội vàng mở miệng cầu khẩn: “Bé à! Đừng đi! Để cho cô ôm bé một lát nhé!”

“Không! Mẹ, mẹ đừng qua đây! Mẹ qua đây là con lại càng lùi ra xa! Chúng ta cứ giữ khoảng cách như bây giờ là được rồi!” Đứa bé non nớt nói ra, giọng nói nghe rất êm tai. Nhưng vẫn không thể biết được là trai hay gái.

“Con cũng là con của ta sao?” Trái tim Tiểu Ngưng đau xót, nói không nên lời, khổ sở cùng kích động nói: “Con là Dương Dương hay là….của ta….?”

“Không, con không phải là bọn họ! Con là đứa con khác của mẹ….” Đứa bé ngừng khóc, ung dung nói.

“Đứa con khác ư?”Tiểu Ngưng vô thức vuốt ve bụng của mình, chẳng lẽ ….. Con là…..”

“Mẹ, con là đứa con mà mẹ vừa bị mất đi… Hu hu hu…. Mẹ, con thật đáng thương! Con ở chỗ này chờ đợi, rất lạnh, rất đói, đã lâu lắm rồi! Chỗ này lạnh lắm, con lại rất đói, không có ánh nắng mặt trời! Con muốn được nhìn thấy nhân gian, được ở cùng mẹ…. Nhưng đợi chờ hy vọng mãi, cuối cùng mẹ lại đánh mất con….hu hu hu….”

“Ta vừa mới đánh mất một đứa con sao?”T rên mặt Tiểu Ngưng tràn đầy nước mắt đau khổ. Lập tức, cô muốn ngã xuống mặt đất nhưng dưới bụng lại truyền lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Một chất lỏng đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ trong cơ thể cô.

Đúng vậy! Cô nhất định là bị sảy thai… Nhất định là bị sảy thai rồi….

Nước mắt cực kỳ bi thương chảy ra, toàn thân cô theo đó mà kịch liệt run rẩy : “Con của ta, con của ta!”

“Mẹ, con muốn nhìn mặt trời! Con muốn được mẹ ôm thật chặt , con. . . . . .” Đứa trẻ đáng thương nói.

Tiểu Ngưng nghe con mình nói đáng thương như thế thì tự trách bản thân. Cô muốn ôm con đi khỏi nơi này.

“Vậy, sau này con lại làm con của mẹ có được không?”

Tiểu Ngưng khóc, chờ đợi câu trả lời của đứa bé.

Lúc này, trong lúc này, sương mù đột nhiên dày lên, cô không còn nhìn thấy bóng hình non nớt đó nữa.

“Con à! Con à! Con mau nói cho mẹ biết, sau này con sẽ lại làm con của mẹ được nữa không?”

“Hu hu hu…. Mẹ, con phải đi! Tại sao mẹ không thể bình an mà sinh con ra? Con chán ghét mẹ…..” Giọng nói của đứa trẻ càng lúc càng nhỏ, nhưng lại khắc sâu vào trái tim Tiểu Ngưng khiến cô khủng hoảng.

“Con à… Con à…. Con ở đâu? Ông trời, xin đừng cướp con của tôi đi mà…” Tiểu Ngưng lớn tiếng gọi, động tác nhanh chóng muốn đi đến chỗ con mình: “Con à… Con….” Cô di chuyển bước chân nhanh chóng đến chỗ sương mù, lớn tiếng gọi con.

Đường Hạo nhìn thấy Tiểu Ngưng giơ cánh tay lên, trong miệng còn gọi to tiếng ‘con’, lập tức nắm chặt tay Tiểu Ngưng, kích động hô hoán. “Ngưng, tỉnh,…….tỉnh…….tỉnh. . . . . .”

Hả, có người gọi cô! Không, cô không cần phải trở về. Cô muốn cứu con của mình trước đã. Cô là một người mẹ thất bại vô dụng. Thậm chí ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Cô không muốn con cô phải hận cô. Đừng khiến con cô ghét cô mà….

“Ngưng, nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại đi. . .” Đường Hạo dùng sức gọi cô. Hắn nhìn thấy hai mắt nhắm của cô tràn đầy lệ, nhưng vẫn không có mở mắt, điều này khiến hắn càng thêm sốt ruột mà la lên.

“Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng. . . . . .”

Một tiếng nói kích động phảng phất mang theo ma lực, đem Tiểu Ngưng trở về. Cô tức giận lắc đầu. Cô không muốn nghe giọng nói này, cô muốn đi tìm con cô, muốn cứu con cô ra.

Vì sao? Vì sao giọng nói này lại khiến bản thân mình đau nhức, toàn thân đều là đau nhức, đau quá. . . . . .

“Đau quá. . . . . . Đừng gọi, Đừng. . . . . . Gọi. . mà. . . .” Tiểu Ngưng thì thào nói nhỏ , nước mắt trên mặt càng lúc càng nhiều. Có lẽ, bởi vì không cứu được con mình ra lại càng khiến thân thể cô đau đớn hơn.

“Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng, em mau tỉnh lại! Em muốn đánh anh thế nào cũng được, làm gì cũng được!” Đường Hạo nâng tay của cô lên, hướng trên mặt của mình mà đánh. Những tiếng phát ‘bốp, bốp’ thanh thúy vang lên. “Bác sĩ, Bác sĩ, nhanh lên tới đây” Đường Hạo điên cuồng hô lớn.

Rất nhanh, bác sĩ lại lần nữa đi đến. Mà lúc này, trên lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn cùng một chất lỏng ẩm ướt nóng bỏng, làm cho Tiểu Ngưng chậm rãi mở mắt ra.

Đường Hạo kích động đứng lên, tiến sát đến bên gối cô. “Tiểu Ngưng, em đã tỉnh ? Có khó chịu ở đâu không? Em nói cho anh biết!”

Thì ra người gọi cô là hắn. Chỉ thấy trên mặt của hắn không lạnh băng giống lúc trước, mà tràn đầy đau khổ. Đau khổ? Hắn sao phải đau khổ? Hắn nên vui mới đúng!

Bác sĩ tiến hành kiểm tra một lần cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng khẩn trương bắt lấy cánh tay của bác sĩ. “Bác sĩ, cô nói cho tôi biết! Tôi đã đánh mất đứa bé rồi, phải không?”

Bác sĩ nhẹ gật đầu.

Tiểu Ngưng lập tức khóc thống thiết. Lúc bác sĩ gật đầu, trong nháy mắt so với lúc trước ở trong giấc mơ càng khiến cô thêm đau đớn hơn nghìn lần, vạn lần. Nước mắt rất nhanh thấm ướt cả khuôn mặt của cô, chảy xuôi xuống làm mấy sợi tóc trên gò má ướt sũng.

Trời ơi, vì sao mình lại ngốc như vậy? Vì sao bọn họ phát hiện ra mình mang thai, còn chính bản thân mình thì lại không biết? Mình …. Mình không bảo vệ tốt được con…..

Tiểu Ngưng tự trách, tự trả thù chính mình. Cắn chặt lấy cánh môi dưới, dù cho nếm cả hương vị máu tươi, cô cũng không buông ra. Từng tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thống theo cánh môi bị cắn của cô phát ra. Những âm thanh này ít nhiều chạm đến trái tim Đường Hạo, khiến cho hắn càng thêm tự trách khổ sở.

“Ngưng, đừng mà! Đừng làm thương tổn bản thân mình! Sai chính là anh, là anh hại chết con của chúng ta, không phải em . . .” Đường Hạo lập tức tiến lên khuyên ngăn, véo nhẹ lấy gương mặt của cô, muốn cho cô buông cánh môi ra.

Tiểu Ngưng ôm hận nhìn liếc hắn, lập tức nhắm mắt lại.

Cô thật sự không muốn liếc hắn nhiều hơn một cái nữa rồi. Nhìn nhiều hơn sẽ chỉ làm cho cô nghĩ đến hắn vô tình, sẽ chỉ làm cho cô nghĩ đến việc mất đi đứa con, chỉ làm cho cô nghĩ một màn thân mật của hắn cùng với Tiền Lỵ Nhi kia. Bọn họ muốn kết hôn!

Nhìn thấy cô lại lần nữa nhắm mắt, trên môi dưới chảy ra máu đỏ cùng với khuôn mặt trắng bệch của cô, hắn lại đau khổ không nguôi.

“Lục tiểu thư cũng đừng thương tâm quá mức! Con từ nay về sau vẫn sẽ có, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất chính là điều dưỡng tốt thân thể chính mình!” Bác sĩ đứng ở một bên khuyên lơn, sau đó rời đi phòng bệnh.

Mang theo áy náy thật sâu, Đường Hạo sợ hãi tiến gần sát gương mặt của cô, hôn lấy nàng, xin lỗi từng lần một. “Tiểu Ngưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi! Anh không biết em mang thai! Anh thật sự không biết!”

Tiểu Ngưng quay đầu, cự tuyệt nụ hôn của hắn. Động tác tuy suy yếu, nhưng lãnh lùng mười phần.

Đường Hạo đau khổ ngẩng đầu nhìn, nhẹ vỗ về gương mặt của cô.”Tiểu Ngưng, anh …. Anh sai rồi! Em nói cho anh biết…. nói cho anh biết phải như thế nào thì em mới có thể tha thứ anh?”

Tha thứ? Con cũng đã không còn, nói tha thứ thì quá muốn, quá vô dụng rồi. Hiện tại, cô cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ muốn con về thôi, không muốn con chán ghét cô.

“Ngưng, em nói một chút gì đó đi được không?”Cô vì sao không nói lời nào? có phải là có chỗ nào bị thương? Không,vừa rồi cô còn nói nói mơ, lại còn cùng bác sĩ nói chuyện nữa mà!

Tiểu Ngưng nhắm mắt lại, không tiếng động từ chối của hắn.

Đường Hạo thất kinh, bàn tay vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ nhàng trìu mến, sợ nàng phiền chán.”Ngưng! Em nói cho anh biết, làm sao mới có thể khiến em không tức giận? Làm sao mới có thể tha thứ anh?”

Tiểu Ngưng đẩy tay của hắn ra, đắp chăn lên người, tự nói với bản thân mình. Cô không muốn nghe giọng nói của hắn nữa, không muốn lại nhìn thấy hắn. Cùng hắn ở cùng một chỗ, cô chỉ nhận lấy được đau khổ vô tận, tai nạn và nhục nhã. Đủ, hết thảy đều đủ rồi!

“Ngưng, em trước tiên cứ nghỉ ngơi đi! Những chuyện khác để sau rồi bàn! Em nói cho anh biết muốn ăn gì, anh gọi người đưa tới!” Hắn nghĩ cách làm cho cô mở miệng nói chuyện. Nhưng đáp lại lời của hắn chỉ là sự yên lặng.

## 243. Chương 243

“Ngưng, tổ yến vừa nấu xong, mau uống cho hết nhé!” Đường Hạo cầm chiếc bát nhỏ đưa đến miệng cô. Tiểu Ngưng một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

“Ngưng. . . . . .” Đường Hạo lại gọi một tiếng, nhỏ giọng như sợ cô sẽ giật mình. “Ăn một chút đi được không? Em cứ không ăn cái gì thế này thì thân thể làm sao mà chịu nổi! Chúng ta mất đi một đứa con, nhưng em hãy nghĩ đến Dương Dương một chút. Chúng ta còn có Dương Dương. Dương Dương nhìn thấy em như vậy, nó sẽ rất đau lòng!”

Từ lúc cô tỉnh lại đến bây giờ, Đường Hạo đều đã thử các loại biện pháp ép cô ăn. Nhưng cô một chút cũng không nuốt được xuống. Cho dù, hắn để vú Từ đến bón cho cô, nhưng thức ăn cứ theo khóe miệng cô chảy ra. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cho truyền dịch dinh dưỡng vào người cô. Nhưng đây tuyệt đối không phải biện pháp có thể dùng mãi, ít nhất cô cũng phải uống một ít nước mới được!

“Tiểu Ngưng, coi như vì Dương Dương, em hãy uống hết chén canh tổ yến này đi, được không?” Đường Hạo lần đầu tiên cầu khẩn một người, trong hai mắt đều là sự đau đớn và hối hận.

Tiểu Ngưng dường như không nghe được lời hắn nói bên tai. Mặt cô không biểu tình, nhìn vào cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Con ngươi đen vốn long lanh như ánh sao đó trở nên vô hồn, không hề xao động.

“Tiểu Ngưng, em nói cho anh biết ! Anh phải làm như thế nào thì em mới chịu ăn, mới chịu nói chuyện?” Đường Hạo đem bát canh đặt xuống, hai tay giữ lấy bả vai cô, ép cô phải nhìn hắn. “Ngưng, xin em nhìn anh đi mà! Xin em hãy nói gì đó đi….”

Thân thể mềm mại đơn bạc của Tiểu Ngưng tựa như một con búp bê vải, dưới động tác của hắn mà loạng choạng. Trừ việc hít thở, không có bất cứ biểu hiện dư thừa nào.

Linh hồn của cô phảng phất như bị mất đi. Lúc này ở lại chỉ có một thể xác đầy những vết thương chồng chất.

Cuộc đời của cô thật sự đã quá thất bại. Từ nhỏ, cô đã làm liên lụy đến mẹ mình. Nếu như không phải vì cô, mẹ cũng sẽ không bị gả cho một tên lưu manh, phải sống trong sự khổ sở. Người ta nói, bệnh theo tâm mà ra, mẹ bị ung thư, nguyên nhân có đến hơn phân nửa là bởi vì cô. Còn cô, chưa chồng mà đã có con. Nếu như năm đó cô nghe lời mẹ, bỏ đi đứa bé, hoặc là nghe mẹ, tìm một người đàn ông xứng đáng để gả, mẹ của cô cũng sẽ không vì lo lắng mà bệnh tình càng nặng thêm, đến nỗi mất đi tính mạng. Cô, đầu tiên thực sự phải xin lỗi mẹ!

Cô liều mạng sinh hạ đứa bé ra. Bây giờ lại không thể nuôi nó, không thể dạy dỗ nó, cô không còn mặt mũi mà ngẩng đầu lên. Giờ đây, cô lại còn làm mất đi một sinh mệnh bé nhỏ. Tiếng đứa bé kia gọi cô đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô. Trời ơi, cô thực xin lỗi những đứa con bảo bối của mình.

Không, hiện tại bảo bối của cô đã có người chăm sóc chu đáo. Duy chỉ có đứa bé kia là phải ở lại nơi lạnh lẽo đó chờ đợi cô. Cô muốn ôm nó chặt. Cô muốn đi. Cô muốn đi đến nơi đó chăm sóc cho bảo bối của mình.

Trong mắt Tiểu Ngưng chớp động ánh lệ. Ở đó có một giọt nước mắt. Rất nhanh, mắt nháy nhẹ một cái. Giọt nước mắt lại rất nhanh biến mất như chưa hề xuất hiện. Trước khi tỉnh lại, nước mắt cô đã rơi rất nhiều, bây giờ tựa hồ như đã cạn.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt cái nhìn căng thẳng của Đường Hạo. Khi thấy tên người đó hiển thị trên màn hình, Đường Hạo cầm lấy điện thoại nói với Tiểu Ngưng: “Ngưng, anh đi ra ngoài nghe điện thoại, rất nhanh sẽ trở lại thôi!” Đường Hạo nhìn cô một cái, sau đó mới xoay người ra khỏi phòng.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình Tiểu Ngưng. Trong phòng yên tĩnh đến dị thường.

Tiểu Ngưng giở lớp chăn mỏng lên, thân thể suy yếu khó nhọc bước xuống giường. Cô cởi bỏ từng dây dịch truyền cắm trên tay mình, đi hướng về phía cửa sổ.

Cô chậm rãi mở cánh cửa sổ đang đóng chặt ra. Ngay lập tức, một cơn gió đêm thổi vào trong căn phòng. Gió thổi trên lớp áo ngủ màu trắng của cô, thổi bay những sợi tóc đen nhánh.

Khuôn mặt vô cảm, cô bước đi ra ngoài, đứng ở trên ban công. Nhìn lên những vì sao sáng trên trời, đôi mắt vốn tưởng chừng như đã cạn khô lại chảy ra một dòng chất lỏng nóng ẩm dọc theo gò má chảy xuống: “Con yêu, con không phải sợ! Mẹ đi cùng con! Mẹ không muốn con hận mẹ! Mẹ sẽ ôm con thật chặt. . . . . .Con chờ nhé! Mẹ sắp đến rồi….”

Nói xong điện thoại với cha mình, Đường Hạo vừa vào cửa, nhìn thấy ngay cửa sổ sát đất đang mở rộng. Một thân hình màu trắng quen thuộc đang đứng trên làn can. Trong khoảnh khắc, tim của hắn như ngừng đâp. Sợ, thất kinh nhưng vẫn cố duy trì vẻ trấn tĩnh chạy ra ban công.

Hành động của Tiểu Ngưng rất nhanh, giống như với đối thế giới này đã không còn thứ gì lưu luyến. Chỉ thấy hai tay cô buông ra khỏi tay vịn lan can, chuẩn bị nhảy xuống.

“Đừng……… Tiểu Ngưng. . . . . .” Tiếng hắn kích động kêu to. Cùng lúc đó nhanh như cắt, tay hắn chộp được cánh tay Tiểu Ngưng. Cô đang sắp rơi xuống.

Lúc này cả người Tiểu Ngưng treo ở giữa không trung. Một tay cô bị Đường Hạo gắt gao túm chặt.

Cô nhìn lên hắn, vẫn trầm mặc không nói, cố gắng giãy giụa tránh thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Ánh mắt thê lương, chỉ có đối với cái chết là kiên định, không có một tia do dự hay không muốn.

Hai tay Đường Hạo gắt gao giữ chặt lấy tay cô. Hắn dùng hết sức hô lớn: “Tiểu Ngưng! Không thể được! Em không thể như vậy! Đừng giãy khỏi tay anh! Em còn có Dương Dương, em quên rồi sao? Chúng ta còn có Dương Dương, em cam lòng vứt bỏ con sao?”

Đường Hạo nói liền như không thở. Hai tay dùng toàn bộ sức lực của bản thân kéo người Tiểu Ngưng lên.

Dương Dương? Cô là một người mẹ vô dụng. Không có cơ hội cũng không có khả năng chăm lo cho nó, cô sống chỉ uổng công. Đứa bé đó bây giờ cũng không cần cô phải săn sóc nữa, cô muốn đi cùng đứa bé kia.

Tiểu Ngưng dùng hết sức lực của mình cào cấu lên tay của Đường Hạo. Chỉ thấy, trên bàn tay đang cố gắng kéo cô lên của hắn máu me bê bết nhưng tuyệt đối không có buông.

Đường Hạo không để ý đến đến đau đớn trên mu bàn tay. Hắn dùng hết sức ôm lấy thân thể cô lên.Động tác của hắn mau lẹ. Liên tiếp không ngừng giây nào, hắn ôm lấy cả người Tiểu Ngưng bế vào trong phòng, đặt lên giường lớn.

Hắn vén những sợi tóc rồi bời trên khuôn mặt của cô ra, tiếng nói nghẹn ngào hỏi: “Ngưng! Em nói cho anh biết! Mau nói cho anh biết phải làm sao thì em mới vui vẻ trở lại? Anh không cầu em tha thứ, chỉ xin em có thể tiếp tục sống! Em đừng làm anh sợ….”

Gương mặt vẫn không chút cảm xúc, Tiểu Ngưng tùy ý để cho hắn ôm, đắm chìm trong suy nghĩ tự trách. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại tiếng xin lỗi con. Cô thất bại rồi, không đến bên con được.

Nhìn khuôn mặt vẫn mảy may không biểu cảm của cô, Đường Hạo thống khổ nhắm mắt lại. Trời ơi! Hắn không thể để cho cô tái diễn một màn kinh hãi như vừa rồi thêm một lần nào nữa.

Hắn thật sự không dám nghĩ. Nếu như hắn đến chậm một bước, chậm một giây, hậu quả kia sẽ là gì: “Ngưng, em nói chuyện với anh đi! Em muốn đi nơi nào? Anh sẽ dẫn em đi được không? Chúng ta ra nước ngoài du lịch! Chúng ta quên hết thảy những gì không vui, được không?”

Tiểu Ngưng không hề nhắm mắt lại. Bây giờ nơi cô muốn đi nhất chính là nơi có đứa con kia của cô. Cô biết rõ nó ở nơi nào, những nơi còn lại, hoàn toàn không có hứng thú.

“Ngưng, nếu như em thật sự cảm thấy khó sống, hận anh như thế, vậy em giết anh đi! Anh tình nguyện để em đâm anh một dao, cũng không muốn em tự làm tổn thương bản thân mình!” Đường Hạo khẩn trương nói ra, không chút do dự. Thật sự, nếu cô muốn đâm hắn một dao, hắn cũng vui vẻ tình nguyện chịu đựng .

## 244. Chương 244

Hắn biết rõ cô không phải có ý hù dọa mình. Lúc thân thể cô treo lở lửng ngoài ban công, trên mặt hoàn toàn không có một chút kinh hoảng hay sợ hãi, chỉ có ý kiên định muốn chết.

Trời ơi! Hắn rốt cuộc đã làm cô tổn thương đến mức nào mà lại khiến cho cô không có một chút lưu luyến nào với thế giới này. Thậm chí ngay cả Dương Dương cũng không thể tác động tới cô. Vừa nghĩ tới thiếu chút nữa sẽ mất đi cô, toàn thân Đường Hạo run lên, lạnh như băng.

Bất luận hắn cầu xin cô như thế nào, cô cũng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, Đường Hạo chỉ có thể ôm thật chặt cô, phảng phất giống như sợ mất đi cô. Hắn kéo cao chăn mền, đắp kín thân thể lạnh như băng của cô. Môi mỏng của hắn run rẩy, nhiều lần hôn lên gương mặt cô. Đau lòng, sợ hãi, hắn lại lo lắng khẩn cầu: “Ngưng, coi như là em chán ghét anh, hận anh, cũng đừng lựa chọn cách tổn thương bản thân mình! Em phải cố lên, sống thật tốt, sau đó trả thù anh mới đúng! Anh tình nguyện để em trả thù, như thế không tốt hơn hay sao?” Nếu như dùng oán hận có thể giữ lại tính mạng của cô, hắn cam tâm tình nguyện làm cho cô hận hắn cả đời.

Hận? Không, cô sẽ không hận hắn, cô đã không còn có khí lực để nghĩ đến điều đó. Cô chỉ muốn cùng đi với con cô, đối với cái thế giới này cô đã chẳng còn gì để lưu luyến. Không có gì cả. Ở thế giới kia đang có một sinh mệnh đang nhìn cô. Cô thật sự muốn đi, thật sự rất muốn đi!

‘Con yêu… Con yêu của mẹ… mẹ rất nhớ con! Mẹ rất muốn đi cùng con!’ – Tiểu Ngưng tràn ngập bi thương trong lòng, nỗi đau cứ quặn lên trong lòng. Cô không thể sinh, sinh rồi cũng không thể nuôi con, không thể làm bạn với con, ở bên cạnh nhìn bọn chúng lớn lên. Cô không muốn làm một người mẹ vô trách nhiệm. Cô không muốn khiến cho đứa con hận mình. Cô sợ, rất sợ các con lớn lên sẽ nhìn cô bằng ánh mắt hận thù một người mẹ không có trách nhiệm.

Cho nên, cô tình nguyện không nhìn các con mình lớn lên, không muốn con cô nhìn thấy mà hận người mẹ này. Trên thế giới này không có người nào cô có thể dựa vào, không có. Mỗi lần cô gặp chuyện không may đều phải tự mình đối mặt. Cô không muốn lúc bản thân sinh bệnh không có ai ở bên quan tâm. Cô lại càng không muốn nhìn hắn khi dễ cô. Hắn thật sự quá tàn nhẫn. Hắn làm sao có thể để mặc, nhìn người khác khi dễ cô?

Cô không muốn phải cúi mình trước cô gái kia.Từ giờ, cô không muốn cũng không cần phải giặt quần áo lót cho cô ta, không thích nghe cô sai bảo, cũng không cần bị cô tùy ý nhục mạ.

Cô không muốn trang điểm cho cô ta, không muốn kéo mép váy cho cô ta, lại càng không muốn nhìn xem của bọn họ ở trước mặt mình ân ân ái ái.

Cô muốn né tránh hết thảy, trốn đến một nơi không ai có thể thương tổn mình. Đúng, nơi kia còn có ba của cô, mẹ của cô. Đến đó, có lẽ sẽ có người quan tâm cô, chăm sóc cho cô. Hơn nữa nơi đó còn có một đứa trẻ đang chờ cô. Cô muốn đi, muốn đi. . . . . .

Trong lòng Tiểu Ngưng điên cuồng gào hét. Nhưng biểu lộ trong ánh mắt lại không có một tia gợn sóng, làm cho người ta cảm giác như đang nhìn một con búp bê vải, không khóc, không làm loạn, không kêu la.

Đường Hạo bất lực. Nhìn cô như vậy, không một tiếng động, không một phản ứng, trời ơi, hắn không muốn thấy cô như vây. Hắn muốn cô biết cười, khóc lóc, cáu giận, cầm chổi hung hăng đánh hắn, hoặc là giơ tay cho hắn vài cái tát. Bất luận như thế nào, đối với hắn đều không sao cả. Hắn chỉ muốn cô đừng như thế này nữa thôi!

Đường Hạo không ngừng nghĩ lại mọi chuyện suốt mấy ngày nay cho tới giờ. Chết tiệt, hắn đã đối đãi với cô ấy như thế nào?

Hắn cố ý lựa chọn không tin cô, biết rất rõ cô bị cảnh sát khống cáo buôn bán tàng trữ thuốc phiện đều là doTiền Lỵ Nhi giở trò quỷ. Nhưng hắn lại không nói cho cô biết hắn cũng biết rõ sự thật. Hắn tình nguyện nhìn cô lo lắng, có vô số ủy khuất cùng đau khổ cũng không nói ra.Giống như nhìn cô như vậy, hắn vui vẻ lắm. Nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn không muốn như vậy.

Hơn nữa, hắn còn cố ý giấu diếm hết thảy, không nói cho cô. Lợi dụng cô để cho Tiền Lỵ Nhi tin tưởng, hắn đã tạo ra cơ hội để trả thù mẹ con Tiền thị. Hắn cố ý khiến cho cô hiểu lầm mình có quan hệ cùng Tiền Lỵ Nhi, chỉ vì muốn trả thù việc cô một lần nữa trốn khỏi hắn.

Hắn để mặc cho cô làm người hầu ở cạnh Tiền Lỵ Nhi. Trời ạ! Đối với việc này hắn thật đáng tội chết vạn lần. Biết rất rõ Tiền Lỵ Nhi sẽ mượn cớ này mà làm tổn thương cô, thế mà tại sao hắn vẫn còn cố tình làm như vậy?

Có lẽ đầu hắn lúc đó không tỉnh táo. Nếu như không phải hắn không quan tâm cô, nếu như không phải muốn trả thù cô thì con của bọn họ sẽ không bị mất. Cô cũng sẽ không như bây giờ, phảng phất giống như người mất linh hồn.

Đường Hạo lại một lần nắm lấy tay của cô, đánh thật mạnh vào mặt mình. “Ngưng, em đánh anh đi! Em đánh anh đi mà! Nhìn em bây giờ anh sợ lắm! Em đừng dọa anh…….”

Đánh anh, có ích sao? Đánh anh, có đổi lại được đứa con của tôi không? Đánh anh, có thể làm đổi lại những đau khổ mà tôi đã phải chịu không? Đánh anh, trái tim đã tan vỡ của tôi liệu có thể lành lại được không? Tôi hiện tại không cần anh phải thương hại, không cần tình yêu của anh, càng không cần những lời sám hối từ miệng của anh.

Hai mắt vô hồn của Tiểu Ngưng chậm rãi khép lại. Cô buồn ngủ rồi. Bây giờ, chỉ có ở trong mộng thì cô mới có thể tìm được thứ mà cô muốn tìm.

Đường Hạo đau khổ cẩn thận vỗ về Tiểu Ngưng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sau đó, hắn ngồi bên giường, nhìn cô đang say giấc.

Gò má tiều tụy không còn trắng nõn giống như lúc trước, hơi đen đi một chút. Những ngày vừa qua, cô phải chịu đựng những gì hắn đều biết. Lúc trước hắn thật sự là điên rồi, tại sao lại không sớm đi giải thích mọi chuyện cho cô nghe? Vì sao lại không quan tâm cô nhiều hơn một chút?

“Ngưng, một lần nữa…cho anh thêm một cơ hội được không? Anh nhất định sẽ nâng niu quý trọng em, yêu em hết lòng hết dạ…Xin hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà….” Hiện tại, hắn đã hiểu được yêu một người không phải là cuồng ngạo, mà là chăm sóc. Yêu một người không phải là cố gắng giữ lấy, mà là tôn trọng bảo vệ. Yêu một người lại càng không là bày mưu tính kế, mà là dùng cách đơn giản nhất, trắng đen rõ ràng để người đó hiểu.

Hắn thật là quá ngu ngốc. Ngây dại cả một thời gian dài, hắn đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận về những điều này.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Mẹ, làm sao bây giờ? Mấy tên nhập cư trái phép lúc trước đã khai hết với cảnh sát là do A Trung xui khiến bọn họ đi bắt cóc đứa dã chủng kia ! A Trung sẽ không bán đứng chúng ta chứ?” Tiền Lỵ Nhi hấp tấp đi tới văn phòng, đem tin tức vừa mới lấy được nói ngay cho mẹ mình.

Tiền Bảo Châu thở hổn hển, đem bút nặng nề ném trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi, giữ im lặng nửa ngày mới nói.”Chết tiệt, đám hỗn đản này chẳng lẽ lấy không tiền của chúng ta sao? Bọn chúng không biết giữ chữ tín hay sao?”

“Mẹ, những tên lưu manh kia biế chữ tín là gì đâu chứ! Bọn chúng muốn chỉ là tiền! Đều là do chúng ta lúc trước quá sơ suất!” Tiền Lỵ Nhi ảo não nói. Đứa trẻ mà bọn họ bắt cóc cũng không phải là đứa trẻ bình thường. Đó là con cháu của Đường gia. Nếu Đường gia muốn truy bức đến tận cùng, chỉ sợ bọn họ gánh không nổi hậu quả.

“A Trung sẽ không bán đứng chúng ta, nhất định sẽ không!” Tiền Bảo Châu nói như đinh đóng cột, lông mày chau mạnh lại.

“Mẹ, con nghĩ Đường Hạo lần này tuyệt đối đã có chuẩn bị sẵn rồi! Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta !”

Đúng lúc Tiền Lỵ Nhi vừa nói xong, tổng giám đốc công ty Tiền thị vội vàng đi tới. “Tổng tài, mảnh đất mà công ty chúng ta đầu tư trước, đột nhiên bị chính phủ thu hồi, làm sao bây giờ?”

## 245. Chương 245

Tiền Bảo Châu đột nhiên đứng thẳng người lên, hai mắt trợn to, hỏi: “Thu hồi ư? Vậy còn tiền mà ngân hàng chúng ta đã đổ vào đó thì sao?”

“Đều chi cho quan chức địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng rồi! Tổng tài, chúng ta bây giờ cần gấp vốn cơ sở cho ngân hàng! Ngày hôm qua, ngân hàng của chúng ta còn bị rút đi mất mấy triệu đô!” Tổng giám đốc tuổi trên năm mươi, vô cùng đau đớn nói. Bởi ông đã quá hiểu được tư vị của những lần đầu tư thất bại, và lần này cũng không ngoại lệ. Nếu bây giờ không có vốn cơ sở kịp thời thì công ty chắc chắn sẽ lâm nguy đến mức phá sản.

Dựa vào ngân hàng để lập nghiệp, bây giờ công ty lại lâm vào tình trạng thiếu vốn, nguy cơ nối tiếp nguy cơ. Tiền Bảo Châu không chịu nổi đả kích này, nặng nề ngã trở lại chiếc ghế tổng tài.

“Mẹ, vấn đề nghiêm trọng rồi ư? Chẳng lẽ vì một hạng mục đầu tư thất bạo là chúng ta liền gặp vấn đề sao?” Không hiểu được vấn đề trong kinh doanh, Tiền Lỵ Nhi hỏi thật lòng. Trong suy nghĩ của cô, tiền tài nhà mình cả đời cũng tiêu không hết.

Hơn nữa, bất quá cũng chỉ một mảnh đất bị chính phủ hồi, dù cho có tổn thất thì cũng chẳng là bao.

Tiền Bảo Châu không buồn trả lời con gái mình. Bà ta nặng nề thở dốc rồi nói. “Vương tổng, mau chóng tìm ngân hàng cho chúng ta vay vốn! Chỉ cần họ cho chúng ta vay, công ty có thể vượt qua nguy cơ lần này!”

Tổng giám đốc lắc đầu, không thể không nói nói: “Tổng tài, tất cả tài chính của ngân hàng chúng ta cùng với bất động sản cũng đã bị đóng băng! Viện kiểm sát đang tiến hành điều tra công ty ta, nói chúng ta có liên quan đến việc hối lộ quan chức chính phủ! Xem ra, là có người cố ý đối phó chúng ta, muốn Tiền thị phá sản!” Hiện tại Tiền thị đã trở nên hỗn loạn, có rất nhiều nhân viên cao cấp từ chức, để chuyển sang công ty khác.

Khuôn mặt Tiền Bảo Châu lập tức biến sắc, không còn sự khôn khéo như lúc trước. Tất cả khí chất cao quý bỗng nhiên biến mất không còn thấy chút dấu vết, sắc mặt trắng như tờ giấy khó coi đến đáng thương, không có lấy một tia huyết sắc.”Vương tổng, ông đi ra ngoài trước đi. . . . . .” Bà vô lực nói.

“Dạ….” Vương tổng giám đốc gật đầu, đi ra khỏi văn phòng.

“Aaaaaaaaa. . . Đường Hạo chết tiệt. . .” Theo đó, Tiền Bảo Châu tức giận gào to lên một tiếng. Mọi thứ trên bàn nhanh chóng bị bà ta hất tung hết xuống mặt sàn.

Dù cho không hiểu kinh doanh là thế nào, nhưng nghe đến chuyện tài khoản của công ty đang bị phong tỏa thì Tiền Lỵ Nhi cũng nghĩ ngay đến mọi chuyện đang hết sức nghiêm trọng.”Mẹ, mọi chuyện là do Đường Hạo làm! Nhất định là do hắn!”

“Không phải hắn thì còn có thể là ai? Còn có ai có bản lĩnh lớn như vậy nữa !”

“Mẹ, chúng ta bây giờ còn có biện pháp nào để giải quyết không? Con không thể nghĩ đến chuyện mình không có tiền…. không còn là đại tiểu thư được!” Tiền Lỵ Nhi lớn tiếng khóc. Là tiểu thư nhà giàu nhiều năm như vậy, cô đối với người khác luôn kiêu ngạo cao sang đã thành thói quen. Cô không thể tiếp nhận được sự khinh khỉnh từ kẻ khác. Cô cũng đã quen mặc quần áo hàng hiệu cao cấp, dùng đồ xa xỉ, bảo làm sao cô mà có thể chịu đựng nổi cuộc sống của kẻ không có tiền!

“Con… con bé ngu ngốc này! Trước mắt đừng có kêu la như vậy!” Tiền Bảo Châu trong lòng càng thêm phiền, không thèm đi an ủi con gái đang khóc tủi thân.

Tiền Lỵ Nhi bị mẹ mình quát như vậy, khóc càng lớn tiếng. Xong rồi, mẹ của cô chưa từng có la mắng cô! Lúc này chắc chắn mọi chuyện đã rất nghiêm trọng rồi.

Tiền Bảo Châu trước mắt kìm nén phẫn nộ, cầm điện thoại lên, rất nhanh bấm xuống một dãy số.

Ring….Ring…Ring…..

Một chuỗi tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Đường Hạo, hắn nhìn màn hình điện thoại vài giây, mới nghĩ đến chuyện muốn tiếp lên. “A lô. . . . . .”

“Tổng tài, tổng tài Tiền thị điện thoại tới! Ngài xem có muốn tiếp nhận không ạ?” Tiếng của thư kí truyền đến từ trong một chiếc điện thoại khác.

“Ừ, nhận đi!” Đường Hạo lạnh lùng nói ra, không cần nghĩ cũng biết bà ta vì chuyện gì mà gọi điện thoại tới.

Rất nhanh, một điện thoại ở chỗ khác truyền tới giọng nói Tiền Bảo Châu. “Đường tổng tài !”

“Tiền tổng tài, có chuyện gì không?” Đường Hạo ra vẻ không biết chuyện hỏi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Tiền thị hiện tại đã là một cuộn dây bị rối rồi.

“Chúng ta bây giờ xưng hô như thế có phải là quá xa cách rồi không? Nếu không phải cậu đột nhiên hối hôn, tôi đã trở thành mẹ vợ của cậu rồi!” Tiền Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi nói.

“Trên đời này luôn có chuyện ngoài ý muốn, tôi nghĩ Tiền tổng tài sớm đã biết sẽ có những chuyện ngoài ý muốn như thế này!” Bất kể nói thế nào, khi bà ta làm hại đến Dương Dương, chắc cũng phải nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay gặp phải nếu như chuyện bại lộ.

“Đường Hạo, chúng ta đều là kẻ sáng mắt không cần nói vòng vo. Nói thẳng ra đi, phải làm như thế nào thì cậu mới chịu buông tha cho Tiền thị? Đừng quên, Đường thị cùng Tiền thị có rất nhiều hạng mục hợp tác chung. Chẳng lẽ cậu cảm thấy Tiền thị bị đổ, Đường thị của cậu vẫn còn đạt được lợi nhuận mà không bị tổn thật gì sao?”

Vài phút đồng hồ Đường Hạo không nói gì, chỉ nghe được tiếng hít thở càng lúc càng lớn của Tiền Bảo Châu bên kia. Xem ra bà ta rất khẩn trương.

Rốt cục, Tiền Bảo Châu chịu không được thì Đường Hạo mới đột nhiên mở miệng nói ra: “Ha ha, Tiền Bảo Châu, bà nghĩ rằng tôi và bà có cùng suy nghĩ hay sao? Nói cho bà biết, coi như là có tổn thất tôi cũng sẽ không để ý! Tôi muốn các người bị hủy diệt đến cùng.”

“Cậu . . . . .”

“Tôi thấy bà bây giờ nên suy nghĩ kỹ một chút để làm sao không phải ngồi tù!” Đường Hạo nói xong, lập tức ngắt đem điện thoại.

Tiền Lỵ Nhi ngừng khóc, kéo lấy áo trên người mẹ mình. “Mẹ, như thế nào rồi ạ? Đường Hạo hắn nói như thế nào ạ?”

“Nói như thế nào? Còn nói như thế nào? Đáng chết, Đường Hạo, mày đã muốn đuổi tận giết tận, tao đây cũng sẽ không để cho mày được yên thân!” Trong ánh mắt củaTiền Bảo Châu lộ ra sự hung ác.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Ngưng, cẩn thận một chút! Chúng ta ra ngoài đại sảnh đi dạo!” Suốt mấy ngày qua đều ở trong phòng, thân thể làm sao có thể chịu được. Từ lúc trở về từ công ty, Đường Hạo lại bắt đầu tự mình chăm sóc Tiểu Ngưng.

Gương mắt vô cảm của Tiểu Ngưng nhìn về phía chân cầu thang thì đột nhiên toàn thân nổi lên một trận run rẩy. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Cô không còn bất động, thân thể cứng ngắc tê liệt chậm rãi trượt xuống, ngã trên mặt đất.

Không cần… Đừng mà….cô không muốn đi cái cầu thang này! Con của cô mất đi ở trên những bậc cầu thang này. Nước mắt nóng hổi nhanh chóng từ trong mắt của cô chảy ra, ở trên gương mặt không biểu tình mà chảy xuống chảy xuống

“Ngưng, em làm sao vậy?” Đường Hạo rất nhanh xoa nắn cánh tay của cô, gọi cô từng tiếng một. “Ngưng. . . . . .”

Trong lúc bối rối, Đường Hạo không hiểu gì cả, chỉ biết gọi to tên của cô. Trên gương mặt hắn tràn ngập sự lo lắng. Lúc trước còn rất khỏe mà? Vì cái gì mà cô đột nhiên run rẩy thế này?

Vú Từ chạy tới, đau lòng nhìn Tiểu Ngưng ngồi trên mặt đất. “Thiếu gia, tôi nghĩ Tiểu Ngưng là vì nhìn thấy cầu thang mà bị kích thích! Cậu mau ôm cô ấy trở về phòng đi.”

Lúc này, Đường Hạo mới bừng tỉnh hiểu ra, ôm ngang lấy người Tiểu Ngưng. “Ngưng, chúng ta không đi xuống lầu nữa! Chúng ta trở lại trong phòng được không? Đừng đau khổ nữa, con sau này chúng ta sẽ lại có !”

Đúng lúc này, lão gia tử của Đường gia đi đến, chán nản nhìn bộ dạng vừa sợ sệt vừa thất thố của con trai. Trên mặt lộ ra vẻ cực độ thất vọng.

“Đường Hạo, con bây giờ là vì cô gái này mà sống hay sao? Hả?”

Giám đốc công ty đã báo cáo với ông mọi chuyện. Hiện tại Đường Hạo đến công ty ngoại trừ xử lý chuyện đối phó với Tiền thị ra, những chuyện khác đều mặc kệ, không hỏi đến.

## 246. Chương 246

“Ba, ba và mẹ chấp nhận Tiểu Ngưng cũng được, không chấp nhận cũng được! Con nhất định phải lấy cô ấy!” Đường Hạo kiên định nói với cha mình.

“Con nhìn kỹ một chút đi! Con bé vốn cũng không để ý tới con! Con cho rằng nó sẽ đồng ý lấy con hay sao?” Đường Lập Huân thở dài hỏi. Ông thật sự vẫn không thể chấp nhận xuất thân của Lục Giai Ngưng.

Trái tim Đường Hạo đột nhiên co rút lại, đau đớn. Cha hắn nói không sai, có lẽ Tiểu Ngưng không muốn lấy hắn. “Bất kể như thế nào, đời này con chỉ lấy duy nhất cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn lấy con, con sẽ chung thân không cưới ai cả. Ba, chuyện của công ty chuyện con sẽ giải quyết. Nếu như không có chuyện khác chuyện, con trở về phòng đây!” Tiểu Ngưng vừa rồi run rẩy cực kỳ nghiêm trọng, hắn thật sự rất không yên tâm.

“Tập đoàn Tiền Thị đã chính thức bị niêm phong, mục đích của con cũng đã đạt được rồi!” Không lay chuyển được Đường Hạo, Đường Lập Huân đành chuyển đề tài nói chuyện.

“Nếu như không một lần ra tay triệt để với bọn họ, từ nay về sau sẽ còn có hậu họa, không phải sao?”

“Nhưng chính chúng ta cũng phải trả một cái giá quá cao! Đường thị vì chuyện này mà thua lỗ rất nhiều!” Đường Lập Huân nhắc nhở. Cách làm của con trai ông lần này thực sự ông không tán thành.

“Yên tâm, tất cả tổn thất bây giờ, sau này con nhất định sẽ đem lợi nhuận về!” Đường Hạo cam đoan nói. Về điểm này, hắn rất có lòng tin!

“Đường Hạo, con nhất định phải chú ý đến Tiền Bảo Châu! Bà ta sẽ không cứ như vậy mà dừng tay! Bà ta sẽ trả thù !” Điều này chính là điều làm cho ông không an tâm nhất. Ông không thể để cho Đường Hạo một lần lâm vào trong cảnh nguy hiểm.

“Ba, con sẽ chú ý! Con đã tăng cường nhân viên bảo vệ rồi!” Đường Hạo cảm thấy cha mình có vẻ đã đồng ý chuyện Tiểu Ngưng. Nhưng mà bây giờ hắn một chút cũng không nổi. Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng, anh phải làm như thế nào thì em mới trở lại như xưa?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đêm khuya, tại biệt thự của Đường Hạo.

Một người mặc quần áo đen kịt, tử trong ống tay áo móc ra một thứ gì đó trông như một chiếc bảng điều khiển nhỏ. Người này nhấn nút vài cái, trên khóe miệng nở ra một nụ cười toan tính. Tiếp đến, chỉ thấy cả thân người của hắn nhanh nhẹn nhảy nhảy qua bức tường bảo vệ. Đáng lẽ, chuông báo động phải reo lên, nhưng đằng này lại rất yên tĩnh. Đám vệ sĩ cũng không phát hiện ra điểm gì khả nghi. Cứ như vậy, thân hình màu đen đã đột nhập thành công vào biệt thự.

Nhìn thấy Tiểu Ngưng đã ngủ say, người ngồi bên mới yên tâm rời giường. Hắn còn rất nhiều việc công ty chưa làm xong. Nhân lúc cô đang chìm trong giấc nồng, hắn tranh thủ đến thư phòng giải quyết tiếp.

Đường Hạo khẽ bước đi. Hắn sợ chỉ một động tác hơi mạnh một chút sẽ phá vỡ yên tĩnh khiến cô bừng tỉnh. Nhẹ nhàng khép lại cửa, hắn mới nhanh chân rảo bước về phía thư phòng sát vách.

Hắn vừa đi một lúc không lâu, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Người mặc áo đen kia lạnh lẹ lẻn vào trong căn phòng. Thân người dựa theo ánh trăng sáng mà di chuyển đến bên chiếc giường lớn.

Có lẽ cảm thấy bất an, người vốn đang ngủ rất yên tĩnh đột nhiên mở to hai mắt, nhìn người mặc áo đen lạ lẫm ở bên giường. Tiểu Ngưng nghi hoặc, lông mày chau lại.

“Tại sao chỉ có một mình cô? Đường Hạo đâu?” Người kia thấp giọng hỏi, đồng thời giờ tay lên phía đầu Tiểu Ngưng.

Không phải là đàn ông, đó là một người phụ nữ. Hơn nữa, người phụ nữ này đang cầm súng chĩa vào đầu của cô – Ha ha, có người đến cướp tính mạng của tôi sao? Tốt, tốt quá, đã có người đến giúp tôi đến kết thúc sinh mạng này!

## 247. Chương 247

“Cô là Lục Giai Ngưng?” Cô gái nghi ngờ hỏi.

Tiểu Ngưng chớp mắt. Con ngươi trong suốt bình tĩnh, không một chút sợ hãi hay hoảng loạn nào.

“Tôi hỏi cô có phải là Lục Giai Ngưng không?” Cô ta bóp chặt lấy cổ họng của Tiểu Ngưng, lôi mạnh cô từ trên giường xuống.

Tiểu Ngưng thuận theo cô ta, trên trán hơi cảm thấy lành lạnh. Cô còn cảm thấy hưng phấn, khóe miệng nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua, gương mặt của cô có chút biểu cảm rõ rệt – một nụ cười.

Cô gái kia chĩa súng vào mặt Tiểu Ngưng. Cô ta nhìn người phụ nữ mình đang tóm lấy an tĩnh hợp tác theo thì trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc: “Cô không sợ chết, vì sao?”

Giọng của cô gái này nghe thật êm ta. Tuy hành động và cả ngữ điệu trong lời nói của cô ta đều lạnh như băng, nhưng Tiểu Ngưng vẫn cảm thấy giọng cô ta thật êm tai. So với giọng của cô thì còn dễ nghe hơn nhiều.

“Cô không biết nói chuyện hay sao?” Cô ta lại mở miệng hỏi, tựa hồ cũng cảm thấy có hứng thú với Tiểu Ngưng. Nửa ngày không nghe được câu trả lời, cô gái áo đen mới chau lông mày lại, nói: “Tôi sẽ giết cô, cô không sợ sao?”

“…..Không….” Mấy ngày qua không có nói qua một chữ, Tiểu Ngưng khàn khàn mở miệng.

“. . . . . .” Cô gái áo đen nhìn Tiểu Ngưng một cái, sau đó lãnh đạm nói: “Cô đã muốn chết như vậy, tôi lại càng không cho cô toại nguyện chết ngay đâu….”

“Vì sao? Cô trực tiếp ra tay giết luôn tôi đi không phải là rất tốt sao?” Tiểu Ngưng khó hiểu hỏi. Cô tình nguyện để cho người này hiện tại lập tức lấy luôn tính mạng của mình.

“Đừng nói nhảm!” Cô gái lạnh như băng thốt ra ba chữ. Sau đó nhìn theo đầu giường sờ đến một cái gạt tàn thuốc. Ném mạnh xuống đất, trên mặt đất lập tức phát ra tiếng đổ vỡ.

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng động này nghe thật rõ ràng.

Rất nhanh, cửa phòng lại lần nữa được mở ra. “Tiểu Ngưng. . . . . .”

Đường Hạo đẩy cửa gọi lớn. Lập tức, một màn kinh hãi đập ngay vào mắt hắn khiền máu trong người hắn như muốn ngừng chảy.

Nhưng, hắn rất nhanh khôi phục lại sự trấn định, đôi mắt như ưng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt. “Cô là do Tiền Bảo Châu phái tới ?”

“Không biết! Tôi chỉ nhận được lệnh tối nay đến lấy tính mạng của anh!” Cô gái đáp lại. Đôi mắt lạnh băng cũng nhìn như trói chặt lấy Đường Hạo.

“Ha ha, cô là sát thủ mới sao? Ít nhất cô cũng phải tìm hiểu xem đối tượng mà cô muốn lấy mạng là ai chứ!” Đường Hạo nhếch nhẹ môi mỏng, nhàn nhạt cười như không nói. Thật sự, lúc này trong lòng của hắn lại vô cùng run rẩy. Nhìn họng súng màu đen kia đang đặt trên đầu Tiểu Ngưng, toàn thân của hắn lại một lần nữa lạnh như bị đóng băng.

“Những chuyện đó tôi mặc kệ! Tôi chỉ quan tâm đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ thôi!”

Đường Hạo không tỏ vẻ sợ hãi, giơ tay lên chỉ vào Tiểu Ngưng nói: “Cô muốn đơn giản chính là tính mạng của tôi! Cô buông cô ấy ra được không?”

Cô gái lắc đầu:”Nhiệm vụ là mạng của hai người! Tôi không thể buông cô ta ra !”

“Muốn mạng của cô ấy? Ha ha, cô ấy bất quá chỉ một túi da người, muốn hay không muốn có quan trọng hay sao?” Đường Hạo giễu cợt, ra vẻ không quan tâm. Tay chậm rãi vươn ra phía sau lưng, rất nhanh, sờ đến một con dao.

Hắn chăm chú nhìn Tiểu Ngưng, muốn cho cô thêm dũng khí, cổ vũ thêm cho cô. Nhưng Tiểu Ngưng vẫn một bộ dạng ngốc trệ, tùy ý để cho người ta khống chế.

“Nhiệm vụ đương nhiên quan trọng!” Cô gái đáp lại.

“Tốt lắm! Tôi đây đem cô ấy để lại cho cô!” Nói xong, Đường Hạo làm bộ xoay người muốn đi ra ngoài.

Cô gái rất nhanh đem khẩu súng đang chĩa vào Tiểu Ngưng dời đi, nhắm ngay vào Đường Hạo, “Pằng!”, tiếng súng vang lên.

Đường Hạo tung người một cái, linh hoạt tránh thoát viên đạn, lập tức đem dao trong tay phi ra ngoài, sắc bén lưỡi dao chuẩn xác cắm vào trên cánh tay của nữ sát thủ. Lập tức, từ cánh tay cô ta máu phun ra tứ tung. “A. . . . . .”.Nữ sát thủ đau đớn kêu một tiếng.

Đường Hạo nắm đúng thời cơ, dùng sức kéoTiểu Ngưng. “Ngưng! Chạy mau!”

Tiểu Ngưng vẫn hoàn toàn không có phản ứng, đột nhiên tránh bàn tay của Đường Hạo, lắc đầu mạnh mẽ từng cái. Đường Hạo khó hiểu lại một lần đã nắm chặt lấy tay cô, muốn đưa cô tránh ra xa chỗ này. Nhưng chính là….. Tiểu Ngưng kiên quyết bất động đứng đó.

Lần này, nữ sát thủ thân thủ nhanh nhẹn đã sẽ không cho bọn họ cơ hội chạy thoát. Cô ta rất nhanh từ trong túi áo móc ra một khẩu súng ngắn khác, nhắm ngay vào Đường Hạo. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.

## 248. Chương 248

Đường Hạo nhanh chóng tránh đi. Nhưng viên đạn vẫn xuyên qua cánh tay của hắn. Hắn lúc này căn bản không để ý đến đau đớn, chỉ nhìn Tiểu Ngưng lớn tiếng hô lên: “Ngưng, nhanh lên ! Chạy đi!”

Máu đỏ từ cánh tay của hắn tuôn ra, nhỏ từng giọt trên sàn nhà.Nhưng Đường Hạo không cảm giác đau đớn, chỉ là cảm thấy trong tay dinh dính.

Nhưng khi một tiếng ‘pằng’ kia vang lên, Tiểu Ngưng ngây ra như phỗng, sững sờ, Đường Hạo gọi cũng không có một chút phản ứng. Bộ dạng lạnh lùng giống như mọi chuyện đang xảy ra trước mắt đều không phải là thật mà là một đoạn phim đang xem.

Dù trong lòng cực độ sợ hãi, Đường Hạo nhanh tay kéo cô lại. Lúc này đối phương lại nã một phát súng. ‘Pằng’, viên đạn xuyên trúng bả vai của hắn.

Lần này, máu trên vết thương phun ra không ngừng. Chất lỏng màu đỏ đó rơi xuống trên gương mặt của Tiểu Ngưng. Ấm áp, dinh dính và có mùi gì đó làm cho cô hoàn hồn trở lại.

“Không. . . . . .” Tiếp đó gọi lớn:”Đường Hạo, anh chạy đi! Chạy đi mau, không cần phải để ý đến tôi. . . . . .”

“Ngưng, ngoan ngoãn nghe lời! Đi theo anh!” Đường Hạo vẫn không buông mà còn duỗi dài cánh tay ra. Bả vai không ngừng chảy máu kia dường như không khiến cho hắn có chút cảm giác đau đớn.

Tiểu Ngưng lắc đầu, đột nhiên xoay người lại, chăm chú ngăn chặn họng súng của đối phương, lớn tiếng cầu khẩn. “Cô muốn giết người thì cứ giết tôi đi! Cầu xin cô, xin cô, tôi thật sự muốn chết! Đường Hạo, anh nhanh đi đi! Tôi không cần anh quan tâm tôi! Tôi không cần anh lo cho tôi đâu!” Mấy ngày nay, lần đầu tiên Tiểu Ngưng lớn tiếng nói, nói được ra một câu đầy đủ.

Trời ơi! Ngàn vạn đừng để cho anh ấy bị thương! Nếu như có thể dùng tính mạng của con đổi lại tính mạng cho anh ấy, con cũng cam lòng.

“Không! Em không được nói xằng bậy, Ngưng! Mau tránh ra! Em ngàn vạn lần không được làm điều xằng bậy! Em quên chúng ta còn có Dương Dương! Cứ coi như là em đành lòng rời bỏ Dương Dương, vậy em có nghĩ tới Dương Dương hay không? Không có em, nó sẽ khóc, sẽ rất thương tâm!” Đường Hạo kinh hãi mà kêu to, lắc đầu kịch liệt.

Bởi vì nòng súng đang đặt ở trên ngực Tiểu Ngưng. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng di động ngón tay là tính mạng Tiểu Ngưng sẽ mất đi trong nháy mắt. Cho nên, Đường Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh mắt về phía nữ sát thủ, chỉ có thể nói với cô gái áo đen đó: “Đừng làm thương tổn cô ấy! Cô ta là người điên! Cô ta sống hay chết cũng không có khác biệt! Khách hàng của cô chỉ muốn mạng của tôi, cô cứ bắn chết tôi đi là được rồi!”

Lúc này, cảnh tượng làm cho Đường Hạo khủng hoảng chưa từng có. Máu toàn thân trong nháy mắt ngưng lại. Mắt hắn cũng không dám nháy, chăm chú nhìn vào cô.

Trong tích tắc này, hắn thật sâu cảm nhận được như thế nào là khủng hoảng thật sự, thật sâu hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Hắn thực sự rất sợ trong một giây sau, hoặc là chỉ trong một cái nháy mắt, hắn và cô sẽ âm dương xa cách.

Hắn hít một hơi, lại lần nữa cầu khẩn nói.”Cô buông tha cô ấy, tin tưởng tôi, cô chỉ cần giết tôi xong là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Có thể dùng tính mạng của mình đổi cho Tiểu Ngưng, vậy hắn sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước!

## 249. Chương 249

Cô gái áo đen nhìn người phụ nữ đang đứng trước nòng súng của mình, lại nhìn một chút người đàn ông nghe nói nổi tiếng lãnh mạc trên thương trường kia nhưng bây giờ anh ta lại đang bối rối. Trong ánh mắt của nữ sát thủ kìm không được mà toát ra vẻ hâm mộ: “Các người rất yêu nhau, có thể vì đối phương mà chết. . . . . .”

“Không. . . . . . Tôi không yêu hắn! Cô giết chết tôi đi! Van xin cô!” Hai mắt Tiểu Ngưng đẫm lệ, không ngừng cầu khẩn.”Cô giết tôi luôn đi, van xin cô!”

Không phải bởi vì cô yêu hắn. Không phải! Cô chỉ không muốn sống thôi! Mà hắn cũng căn bản không yêu cô. Hắn nếu như yêu cô thì làm sao có thể dễ dàng làm tổn thương cô? Như thế nào lại không hiểu cô, không tin cô, không tôn trọng cô? Hắn thật sự yêu cô thì làm sao có thể muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác?

Nếu như hắn thật là yêu mình, như vậy cả nhà bọn họ đã sớm có thể hạnh phúc sống chung mà không phải giống như bây giờ. Chia cắt, đau khổ, lại để cho mình đánh mất một đứa con- Tiểu Ngưng nghĩ mà đau lòng thêm.

Một câu ‘tôi không có yêu hắn’ của cô khiến tâm tình thiện lương của Đường Hạo như bị phá nát. Bất quá, hắn cố ý xem nhẹ sự đau khổ này, cố ý không nghe lời nói của Tiểu Ngưng: “Cô ngàn vạn đừng nổ súng bắn cô ấy! Muốn giết cứ giết tôi đây! Bằng không, cô giết cô ấy tôi sẽ ngay lập tức chế trụ được cô. Về sau, cô chết là điều không thể nghi ngờ!”

”Ha ha ha” Cô gái đột nhiên nở nụ cười dài thành tiếng, sau đó lạnh lùng nói: “Chỉ cần là tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ thì chưa bao giờ bị thua. . .Bất quá. .” Trong hai mắt của cô ta xẹt qua chút đau xót và hâm mộ. “Các người có thể vì đối phương mà chết, quả thật làm cho tôi đây rất cảm động. . . . . . Quả thật làm cho tôi đây không cách nào ra tay. . .Tôi bỏ qua cho các người. . . .Trẻ con, không có cha mẹ rất đáng thương . . . “ Nói dứt lời, cô gái đem súng dời đi.

“Không, cô giết tôi đi! Tôi không muốn sống nữa, cô bắn chết tôi đi!” Tiểu Ngưng nắm chặt nòng súng, không chịu buông tay.

Nghe được đối phương có ý buông tha bọn họ, Đường Hạo mới dám tiến lên, liều mạng chịu đựng đau đớn trên cánh tay, mạnh mẽ ôm Tiểu Ngưng rời đi. “Ngưng, buông cô ấy ra đi! Đừng nên hồ đồ!”

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị người một cước đá văng, đèn lập tức sáng lên. Lục Phong xông vào phòng, dùng súng chĩa vào cô gái áo đen, từng bước một đi tới.

Hắn từng bước một tới gần, nheo mắt lại, trong đầu xuất hiện những hính ảnh lập lòe. Tựa hồ nhận ra đối phương là ai, nhưng hắn ta không thốt lên tên của cô ta.

“Lục Phong, không cần phải bắt cô ta! Thả đi!” Đường Hạo đột nhiên nói.

Cô gái nhìn Lục Phong liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. “Chú Lục, nhiều năm không gặp!” Nói xong, cô gái rời khỏi bàn tay lôi kéo của Tiểu Ngưng. Đồng thời, từ tay cô ta bắn ra một khối hình cầu. Lập tức cả không gian đầy khói.

“Khụ khụ. . . . . .”

“Khụ khụ. . . . . .”

Khói mang theo hương hạt tiêu kích thích người ta ho khan. Hơn nữa cũng có vị cay làm chảy cả nước mắt.

Cô gái áo đen di chuyển lanh lẹ trong từng đoàn khói sương mù, linh hoạt nhảy ra khỏi cửa sổ.

Vài giây đồng hồ sau, khói trong phòng mới lập tức tản ra.

Vọt tới cửa sổ, Lục Phong nhìn thấy cô gái kia đã rời đi, mới xoay người lộn trở lại, đỡ lấy người toàn thân đầy máu. “Thiếu gia, thực xin lỗi! Tôi không tới kịp…”

“Khá tốt! Không …có …chuyện gì!” Đường Hạo cố gắng mở mắt. May quá! Tiểu Ngưng của hắn không có bị thương….

Nhìn xem toàn thân Đường Hạo không còn tia huyết sắc, hơn nữa vết thương còn không ngừng chảy hiểm máu, Lục Phong lo lắng nói: “Thiếu gia, tôi đưa cậu đi bệnh viện!”

“Không cần! Tôi …bây giờ …vẫn.. không.. sao…cả…” Đường Hạo đẩy Lục Phong ra, tiến lên xem xét Tiểu Ngưng.”Tiểu Ngưng… Tiểu Ngưng…em… không sao chứ?” Hắn lo lắng hỏi.

“Tôi không sao!” Tiểu Ngưng đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy vai hắn máu chảy ra như suối đổ không ngừng, nước mắt cô cũng lại không ngừng tuôn ra. “Anh đáng lẽ phải chạy đi mới đúng! Anh có thể chạy đi! Tôi không muốn anh cứu tôi! Tôi không muốn có người cứu!”

Tiểu Ngưng nhìn hắn, đầy nước mắt. Cô nén giận hắn, sao không để yên cho cô chết. Sống để phải chịu khổ nữa sao? Cô không muốn phải gánh thêm nữa! Cô chịu không nổi.

## 250. Chương 250

“Không! Ngưng, anh …..sẽ không…. để em ….đi tìm… cái chết….! Em nhất định….. phải …..sống thật….. tốt…..!” Mất máu nhiều khiến hắn không còn sức lực để nói tiếp, nhưng sự kiên định vẫn thể hiện rõ trong đôi mắt. So với đau đớn trên người, thiếu chút nữa bị mất đi tính mạng, điều làm Đường Hạo sợ hãi hơn hết thảy chính là cô cứ muốn kết thúc mạng sống của mình. Đối mặt họng súng kia, cô không trốn chạy. Một chút sợ hãi tránh né theo bản năng, cô cũng không hề có, một lòng muốn tìm đến cái chết. Tình trạng này của cô khiến hắn thực sự rất bối rối. Hắn phải làm như thế nào mới có thể giúp cô vui vẻ đứng dậy mà tiếp tục sống?

Giờ cái gì cũng không còn quan trọng. Cô rốt cuộc yêu hay không yêu hắn, điều này cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần hắn yêu cô, như vậy là đủ rồi. Hắn chỉ cần cô khỏe mạnh, chỉ cần cô có thể bình yên hạnh phúc mà sống tiếp trên đời.

“Ngưng, anh không cầu mong em sẽ tha thứ cho anh! Anh chỉ mong em có thể khỏe mạnh mà tiếp tục sống tiếp! Anh cầu xin em đó, liệu có thể không?” Đường Hạo không phải vì bờ vai đang đau đớn, mà là vì biết cô không có ý định muốn sống tiếp nên hắn sợ tới mức rơi nước mắt. Ở trước mặt cô và vệ sĩ, nước mắt không kìm được cứ lặng lẽ rơi ra.

Nhìn thấy hắn rơi nước mắt, Tiểu Ngưng đau lòng nhắm mắt lại. Cô cũng rơi nước mắt, nức nở nghẹn ngào lên tiếng: “Nhưng tôi không muốn sống nữa! Tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt anh! Tôi thật sự không cách nào đối mặt với tất cả những chuyện đã xảy ra. Ở đây, tôi chỉ có đau khổ. Từng tế bào trong người tôi đều đau nhức, ngay cả hô hấp cũng là một sự tra tấn….. đau lắm ……. Ngoại trừ chết đi, tôi thật sự không biết làm như thế nào mới khiến cho bản thân không đau nhức nữa. Tôi không biết …..”

Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng suy sụp ngồi bất động trên sàn nhà. Những giọt nước mắt của cô rơi trên những giọt máu đỏ tươi của Đường Hạo. Chất lỏng màu đỏ vừa mới khô lại một chút lại ánh lên màu đỏ tươi như mới.

Đường Hạo nhìn cô như vậy, đôi mắt càng đỏ hơn. “Ngưng, chỉ cần em ….muốn ….mắng anh,…. em …muốn… như thế nào ….đều không sao…. cả mà… Anh ….để tùy…. ý em đấy, được…. không?” Mất máu quá nhiều, Đường Hạo nghẹn ngào mới nói được ra hết những lời này. Ngay sau đó, thân thể cường tráng lập tức nặng nề ngã xuống sàn nhà.

“Đường Hạo!” Tiểu Ngưng kinh hãi gọi to, bò tới bên người Đường Hạo. Sắc mặt trắng bệch, thất kinh gọi: “Đường Hạo, anh tỉnh lại đi! Tôi không cần anh phải chết! Tôi không muốn anh phải chết đâu!”

Tuy hắn khiến cô bị thương tổn nặng nề, mặc dù bản thân thật sự không có cách nào tha thứ cho hắn, nhưng cô cũng không muốn hắn phải chết!

“Thiếu gia, thiếu gia!” Lục Phong ôm lấy Đường Hạo, chạy xuống cầu thang. Tiểu Ngưng mặt mũi đầy hoảng sợ chạy theo sau bọn họ. Cô không muốn hắn có chuyện gì. Cầu trời phù hộ, xin đừng để anh ấy có chuyện gì! – Tiểu Ngưng trong lòng cứ thầm cầu nguyện liên tục.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bệnh viện của nhà Thượng Quan, trước cửa phòng giải phẫu.

“Trời ơi, lần này Hạo Hạo của tôi liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?” Nhận được tin, vợ chồng Đường thị đã đến bệnh viện ngay lập tức. Hàn Tú không chịu đựng nổi tựa vào ngực chồng mình, hai mắt đẫm lệ.

“Sẽ khôn sao đâu! Hạo Hạo của chúng ta lần này không có việc gì đâu!” Đường Lập Huân không ngừng an ủi vợ, trên mặt vì khẩn trương lo lắng mà nghiêm túc đến dị thường. Thông qua lời Lục Phong kể lại, ông biết rõ vị trí vết thương của Hạo Hạo không phải ở chỗ hiểm nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thân là một người cha, ông vẫn khẩn trương lo lắng nhìn vào cửa phòng phẫu thuật.

## 251. Chương 251

Đây là lần thứ hai, hai vợ chồng bọn họ trông ngóng bên ngoài cửa phòng giải phẫu. Tình cảnh lần đầu tiên vẫn như là ký ức mới mẻ trong đầu họ. Loại lo lắng, thống khổ cùng sợ hãi cho tới bây giờ bọn họ đều chưa quên.

Bọn họ một mực đều rất sợ lại gặp tình cảnh như vậy. Nhưng, thật sự là trời không chiều lòng người, bọn họ tuổi đã trên năm mươi lại phải chịu đựng thêm một lần nữa tâm trạng đứng chờ con mình đang nằm trong phòng phẫu thuật.

“Hạo Hạo, con nhất định phải bình an! Mẹ thật sự không thể mất đi con!” Hàn Tú không ngừng lau nước mắt trên mặt, nức nở nghẹn ngào nói: “Chỉ cần con bình an, mẹ đồng ý với con bất cứ chuyện gì! Con muốn kết hôn với Lục Giai Ngưng cũng không sao! Ông xã à, anh nói có được không? Chúng ta hãy cùng chiều theo con đi….”

Đường Lập Huân nắm chặt bàn tay của vợ, nhẹ nhàng gật đầu.”Chỉ cần con chúng ta có thể bình an, như thế nào cũng được! Đều được cả!”

Đứng cách trước cửa phòng giải phẫu khá xa, Tiểu Ngưng cũng chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng giải phẫu. Nước mắt không có một khắc nào là ngừng rơi.

“Đừng thương tâm như thế! Hắn sẽ không sao đâu! Lần trước tai nạn xe cộ nghiêm trọng đến thế mà hắn vẫn có thể nhặt được một mạng trở về! Hai phát súng này mà nói chỉ là chuyện nhỏ!” Đông Trì nghe tin chạy tới, đi đến bên người Tiểu Ngưng an ủi.

“Tại tôi cả! Nếu tôi không liên lụy anh ấy, anh ấy cũng sẽ không bị thương !” Tiểu Ngưng hít hít nước mũi, khàn khàn nói. Lúc ấy, cô cùng đi với hắn thì nhất định không có chuyện gì!

“Đây là có kẻ muốn lấy mạng hai người! Tại sao là nói cô hại hắn? Đừng tự trách, Đường Hạo nhìn thấy cô như vậy nhất định sẽ rất đau lòng!” Đông Trì vỗ vỗ lên bờ vai của Tiểu Ngưng nói: “Bởi vì hắn yêu cô! Để cô bị thương, thì hắn thà tự làm thương chính mình! Nhìn thấy cô không sao, hắn đã rất vui vẻ rồi!” Đường Hạo nghĩ như vậy, Đông Trì hắn đương nhiên có thể hiểu.

Vì sao mọi người đều nói hắn yêu mình? – Tiểu Ngưng khó hiểu.

Nhìn thấy sự phủ định trong mắt cô, Đông Trì biết bọn họ bên trong nhất định là có hiểu lầm. “Đường Hạo chưa nói cho cô biết nguyên nhân hắn tuyên bố kết hôn với Tiền Lỵ Nhi ư?”

Tiểu Ngưng nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu.

”Vậy, hắn cũng không có nói cho cô biết Dương Dương xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư?” Mặc dù trong đầu còn nghi vấn, nhưng Đông Trì đã khẳng định Đường Hạo nhất định không có nói.

Trái tim Tiểu Ngưng bỗng dưng xiết chặt, bắt lấy ống tay áo của Đông Tri, lo lắng hỏi: “Anh nói Dương Dương của tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư? Nó làm sao vậy? Anh mau nói cho tôi biết, thằng bé hiện tại…. nó…. hiện tại như thế nào, được không?”

“Dương Dương bị Tiền Bảo Châu thuê người bắt cóc, bị người ta ngược đãi đánh đập! Chính là vào buổi tối hôm cô xảy ra chuyện đó!”

“Hả. . . .?” Tiểu Ngưng che miệng, lớn tiếng khóc. “Ôi. . . Dương Dương của tôi!”

“Cô bình tĩnh, đừng hoảng! Cậu bé bây giờ cũng ổn rồi, rất khỏe mạnh!” Đông Trì nhanh chóng nói tiếp. Không xong rồi, hắn quên không nói cho cô biết trước thẳng bé bây giờ tốt lắm rồi.

“Thật sự ư? Anh không có gạt tôi ?”Tiểu Ngưng ngừng khóc, mở to hai mắt nhìn anh ta.

“Thật, tôi cam đoan với cô, cậu bé hiện tại cũng rất tốt!”Đông Trì giơ thẳng lên ngón tay cái lên, sau đó tiếp tục nói rõ những vấn đề khác.”Đường Hạo hắn sở dĩ định lấy Tiền Lỵ Nhi, chính là muốn đối phó lại Tiền thị. Nhưng trong đầu hắn thì không hề có ý định sẽ kết hôn với cô ta…..!” Đông Trì đem nguyên nhân của sự việc đã qua, nhẹ nhàng nói.

“Ý của anh là nói Đường Hạo sở dĩ định kết hôn với Tiền Lỵ Nhi chỉ là một mưu kế ư?” Sau khi lắng nghe hết, Tiểu Ngưng hỏi.

“Đúng vậy!” Đông Trì gật đầu.

Trên mặt Tiểu Ngưng vì biết được những chuyện này mà nở một nụ cười. Ngược lại biểu lộ càng thêm căng thẳng. “A… Hóa ra hết thảy là vậy!” Nhưng, điều này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ hắn yêu cô sao? Không, một chút cũng không thể chứng minh.

Nguyên nhân là để trả thù sao? Làm sao mà cô biết liệu hắn gián tiếp trả thù cô ở trong đó hay không? – Trong lòng Tiểu Ngưng khổ sở suy nghĩ.

## 252. Chương 252

Sau khi lấy viên đạn ra, thân thể Đường Hạo cơ bản đã không còn đáng ngại, được về nhà tĩnh dưỡng. Mà hắn cũng không tiếp tục điều tra truy lùng nữ sát thủ kia. Cô ta đã buông tha cho bọn họ một con đường sống, hắn cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Hắn cần phải tranh thủ thời gian xử lý dứt điểm mấy chuyện khác thì hơn.

Hiện tại, trong Đường gia tăng cường một lượng lớn nhân viên bảo an chuyên nghiệp. Tất cả đều nâng cao tinh thần cảnh giác, không dám phớt lờ.

Sau khi về nhà đến nay, hắn đều cả ngày tự giam mình ở trong phòng điều dưỡng, cũng không có đi đâu.

Hắn đứng trước cửa sổ, ánh mắt một mực dừng lại ở phía bên ngoài. Nhíu mày, đem tầm mắt nhìn lại đồng hồ trên vách tường. Đã là sau mười một giờ rồi, hôm nay cô không đi ra ngoài. “Sao mà cô ấy còn chưa ra sân tản bộ? Có chuyện gì xảy ra sao?” Đường Hạo không quay đầu lại, hỏi Lục Phong sau lưng.

“Còn chưa đi ra sao ạ? Hôm nay thể trạng Tiểu Ngưng tốt, ăn nhiều hơn!” Lục Phong đi tới nhìn ngoài cửa sổ. Hắn biết rõ thiếu gia hai ngày này nhìn xuyên qua cửa sổ chính là để tìm Tiểu Ngưng.

“Vậy anh đi hỏi một chút xem làm sao vậy?” Đường Hạo lo lắng, thực sợ cô lại có tâm tình không tốt. Còn nhớ rõ, trước khi hắn té xỉu, câu nói của cô là không cách nào đối mặt với chính mình. Gặp sẽ chỉ làm cô thêm đau khổ, cho nên hai ngày này hắn cũng không dám ra ngoài cửa, chỉ sợ bị cô nhìn thấy.

Hắn đã khiến cho cô vết thương chồng chất vết thương. Thật sự hắn không muốn lại làm cho cô đau khổ thêm một lần nào nữa.

“Dạ!” Lục Phong lên tiếng, xoay người đi ra ngoài phòng ngủ.

Khi hắn vừa mới mở cửa phòng, chỉ thấy một thân người đang muốn rời đi ngay.

“Tiểu Ngưng!” Hắn nhẹ giọng kêu lên,

Người kia vuốt vuốt tóc của mình. Sau khi nghe Lục Phong gọi, bất động giằng co mới lên tiếng. “Anh Lục Phong….”

Lục Phong sải chân hai bước, đi đến trước người cô. “Vì sao không vào? Đã muốn đi gặp cậu ấy, vì sao lại không đi vào. . . . . .”

Tiểu Ngưng lắc đầu, không trả lời, ngược lại hỏi: “Anh Lục Phong, anh ấy hiện tại đã khỏe lên chưa?”

“Khỏe hơn chút rồi! Chỉ là do chảy rất nhiều máu, nên thân thể hiện tại vẫn còn chút suy yếu!” Lục Phong trả lời xong, lại nhịn không được mà khuyên nhủ. “Tiểu Ngưng, thiếu gia rất nhớ cô! Cậu ấy rất lo lắng cho cô đấy! Cô đi gặp cậu ấy đi!”

Rõ ràng là hai kẻ quan tâm lẫn nhau, sao mà cách quan tâm của bọn họ đều là lén lén lút lút? Cái này…. thật là làm cho người ta khó hiểu.

“Biết anh ấy khá lên là được rồi! Anh Lục Phong, tôi còn một chút việc….tôi muốn trở về phòng!” Tiểu Ngưng nói rất nhanh xong, sau đó vội vàng trở về phòng mình.

Giờ cô còn không biết phải dùng biểu cảm gì để đến đối mặt với hắn. Cô không biết nên hận hay là nên thương hắn.

Cô không thể yêu, cũng không dám yêu. Kỳ thật, Đường phu nhân đã nói không sai. Hai người họ chênh lệch quá xa.

Đứng ở trong phòng, Đường Hạo đã nghe được những lời Tiểu Ngưng nói. Trên khuôn mặt tuấn tú lại lộ ra một nụ cười khổ. Hắn phải làm như thế nào mới có thể khiến cô tha thứ?

Hắn thật sự không nỡ để cho cô rời khỏi mình. Chỉ khi có cô ở bên cạnh mới có thể khiến hắn cảm giác được sự an tâm và hạnh phúc.

## 253. Chương 253

Đường Hạo đau khổ nhắm mắt lại, chẳng lẽ hắn thật sự phải để cho cô ra đi sao?

Két. Cạch… Cửa phòng được mở ra một cách dè dặt.

“Con trai, hôm nay thế nào? Vết thương có còn đau nữa không?” Vợ chồng Đường thị tới, Hàn Tú thân là mẹ của hắn đi lên trước, cẩn thân xem xét con trai mình.

Đường Hạo cầm lấy bàn tay của mẹ mình kéo xuống, nói: “Mẹ, con không có chuyện gì đâu! Mẹ không cần phải lo lắng cho con như vậy đâu!” Mẹ như thế nào mà vẫn coi mình là một đứa trẻ – Hắn đã hơn ba mươi tuổi, đã là ba của một đứa bé con.

“Không có chuyện gì ư? Ra nhiều máu như vậy mà bảo là không có chuyện gì sao?” Vừa nói chuyện, Hàn Tú vừa lau nước mắt trên mặt, “Mẹ bảo con về đại trạch của Đường gia, nhưng con lại không muốn về! Con có biết mẹ không nhìn thấy con là lại không an lòng!”

“Mẹ, ở đây vú Từ và mọi người chăm lo cho con cũng vô cùng chu đáo! Con thật sự không có chuyện gì đâu!” Đường Hạo khẽ cười, nói: “Nếu con về nhà, ba lại phải ăn thêm dấm chua. Nghe nói một mình Dương Dương thôi cũng đã đủ làm cho ba của con phát điên lên rồi, không phải sao!”

Hàn Tú nghe con mình nói như vậy thì sắc mặt phiếm hồng, nhanh chóng quay đầu đi nhìn chồng.

Đường Lập Huân xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đem lão bà của mình kéo vào trong ngực trấn an. “Bà xã à, em không phải hầm canh gà cho con trai chúng ta cùng với Lục tiểu thư hay sao? Nếu không mau mau đi lấy cho hai đứa nó, coi chừng lại nguội ngắt không ăn được đâu!”

Đứa con trai này của ông thật đúng là bà tám. Ông quả là đã bị đứa cháu trai tra tấn đến thảm mà. Mấy ngày nay thằng bé cứ như là đối đầu với ông. Ban đêm đều chui vào ngủ với bà nội, hại ông cả đêm ngủ không yên giấc.

“Ừ! Em đến phòng hâm lại cho nóng cái đã!”Hàn Tú xau khi nói xong thì đi ra ngoài phòng ngay.

Nghe thấy mẹ chuẩn bị canh gà cho cả Tiểu Ngưng, Đường Hạo nhịn không được mà kích động vui mừng: “Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ! Cảm ơn hai người đã chấp nhận Tiểu Ngưng!”

“Bằng không thì thế nào? Con yêu con bé đến vậy cơ mà! Bất quá, để cho con bé vào nhà chúng ta làm dâu, ba và mẹ con nhất định phải đưa ra yêu cầu nghiêm khắc. Bằng không với xuất thân của con bé, thật sự sẽ làm mất mặt Đường gia chúng ta!” Đường Lập Huân hoàn toàn cố ý nói như vậy để cho con trai ông không nghi ngờ mà có thể an tâm hơn. Trước mặt con, ông đành phải làm bộ như mình đã chịu thua trước nó.

“Ba, những chuyện này trước mắt chưa nói đến vội!” Đường Hạo hơi ảo não nói. Tiểu Ngưng bây giờ rất chán ghét hắn. Kết hôn? Cũng không phải hắn muốn kết hôn thì cô sẽ đồng ý gả.

Vì muốn chuyển đề tài, Đường Hạo cùng cha mình bàn bạc xử lý một số chuyện công ty. Gần đây, hắn không đến công ty, chắc chắn có rất nhiều chuyện còn đang chờ hắn giải quyết.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Cốc, cốc, cốc…

Trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Hơn nữa tiếng gõ cửa này khiến Tiểu Ngưng cảm thấy lạ lẫm. Tiểu Ngưng từ trên giường đừng dậy, đi tới mở cửa ra. Nhìn người đứng ngoài cửa, Tiểu Ngưng giật mình trong nháy mắt: “Đường phu nhân, bác đến có việc gì ạ?”

“Tôi đem một ít canh gà cho cô! Tôi có thể vào trong ngồi một chút được chứ?” Hàn Tú khẽ cười, nói rất khách khí.

Tiểu Ngưng mở rộng cửa, đứng sang một bên nói: “Mời bác vào!”

Hàn Tú đặt chén canh xuống bàn, nhìn Tiểu Ngưng bảo:”Nhân lúc còn nóng hãy uống đi! Nghe nói cô vừa mới sảy thai, hiện tại thân thể có lẽ còn rất suy yếu!”

“Cám ơn sự quan tâm của phu nhân, cháu hiện tại ổn rồi!”Đường phu nhân đột nhiên khách khí như vậy thật không giống bà ấy chút nào, khiến cho Tiểu Ngưng không thích ứng nổi. Ngồi cũng không được, đứng cũng không được, cô càng không biết bây giờ có nên không uống chén canh gà kia cho xong hay không? Chân tay luống cuống, cô thật sự không biết phải làm như thế nào.

“Không mời tôi ngồi sao?”Hàn Tú mang theo vài phần bất đắc dĩ cười nói. Con trai bà yêu cô gái này, mà bà cũng chỉ có thể thử tiếp nhận thôi.

Tiểu Ngưng gật đầu : “Mời bác ngồi!”

Hàn Tú ngồi xuống trên ghế sa lon, sau đó rất tự nhiên hào phóng chỉ vào sô pha đối diện: “Cô cũng ngồi xuống đi! Mau uống canh gà đi chứ!”

Trong lúc lơ đãng, Hàn Tú lại sử dụng giọng điệu ra lệnh. Bộ dạng như vậy hoàn toàn coi Tiểu Ngưng như một người hầu.

Tiểu Ngưng nhìn bà ta một cái, không nói gì thêm, yên lặng ngồi xuống.

## 254. Chương 254

“A! Thực xin lỗi, ngữ khí của tôi hơi nghiêm túc, cô không để bụng chứ?” Sau khi nói xong, Hàn Tú mới ý thức được ngữ khí mình có vấn đề, nở nụ cười thành tiếng.

Tiểu Ngưng nhanh chóng lắc đầu, bưng canh gà lên uống. Canh gà có hương vị rất ngon. Đây là bát canh ngon nhất cô uống qua từ sau khi mẹ cô ra đi. Bên trong ẩn chứa hương vị nồng nàn của người mẹ. Điều này khiến cho cổ họng cô nổi lên một cảm giác chua xót.

Tiểu Ngưng chậm rãi bưng bát canh lên uống, một giọt cũng không để thừa. Sau đó cô lại nhẹ nhàng đặt chiếc bát trống trơn lên bàn, nói: “Cảm ơn bác! Canh rất ngon!”

“Thấy ngon là được rồi!” Hàn Tú nhìn cô một hồi lâu, sau đó nói với bộ dạng của kẻ hơn người: “Lục tiểu thư thích hình thức hôn lễ nào? Giáo đường hay là trên bãi cỏ? Hoặc là ở bãi biển cũng khá hay….”. Hiện tại vận khí của Đường gia không được tốt. Đầu tiên là Dương Dương bị người ta bắt cóc, kế đó là con trai bà bị trúng đạn. Hiện tại có lẽ cũng cần xung hỉ lấy may.

Những lời nói của Hàn Tú khiến Tiểu Ngưng sững sờ, mụ mị. Đường phu nhân có ý gì? Hôn lễ? Hôn lễ gì chứ? Nếu như cô không có nhớ lầm, bà ta và Đường tiên sinh rất ghét cô, không muốn cô trở thành người nhà họ. Chẳng lẽ không đúng hay sao?

“Thật xin lỗi! Cháu không rõ ý của Đường phu nhân!” Vẻ mặt Tiểu Ngưng mờ mịt hỏi.

Hàn Tú nhún vai, cảm thấy Tiểu Ngưng đang làm ra vẻ. “Lục tiểu thư, làm sao cô lại không rõ ? Đương nhiên là nói hôn lễ của cô và Hạo Hạo rồi! Chuyện này không phải là cô vẫn mong muốn đạt được hay sao? Con của chúng tôi thích cô, mà chúng tôi lại không lay chuyển được nó. Đơn giản đành tiếp nhận cô thôi!”

Tiểu Ngưng cảm giác mình bị người ta hung hăng tát cho một cái. Những lời này khiến cho cô cực kì không thoải mái. Cô cảm thấy bọn họ giống như coi mình là con mèo hay con chó nhỏ. Trong mắt bọn họ hoàn toàn không có dành cho cô một chút tôn trọng. Bọn họ muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, muốn lấy thì lấy, căn bản không để ý đến cảm giác của cô.

Vô thức Tiểu Ngưng thẳng lưng, thể hiện sự tự trọng của mình.”Thực xin lỗi, Đường phu nhân! Cháu nghĩ cháu sẽ không gả cho con của bác đâu!”

Hàn ú không hiểu nhìn cô, đôi mi thanh tú dựng thẳng lên không hiểu hỏi. “Vì sao? Cô không phải luôn muốn tiến vào Đường gia hay sao? Hiện tại vợ chồng tôi đã chấp nhận cô, cô lại nói không muốn lấy chồng ư?”

“Không! Cháu cThưa bao giờ muốn gả đến Đường gia! Bác hiểu lầm rồi!” Tiểu Ngưng kiên định nói. Cô quả thật đã từng ảo tưởng gả cho Đường Hạo. Nhưng cô chỉ đơn thuần muốn gả cho bản thân hắn, căn bản không có liên quan gì đến Đường gia!

Lời nói của Tiểu Ngưng khiến cho Hàn Tú lập tức phát hỏa. Bà thật sự không cách nào hiểu nổi cô gái này. Cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì?

“Vậy, cô nói cho tôi biết cô cứ dây dưa cùng Đường Hạo mãi là vì mục đích gì ? Cô đã không muốn gả cho nó thì vì sao lại không cắt đứt quan hệ, mà còn dây dưa lằng nhằng mãi cho đến tận bây giờ?”

## 255. Chương 255

“Không, cháu không có dây dưa với anh ta! Là anh ta một mực không buông tha cho cháu!” Tiểu Ngưng đứng lên, lắc đầu mạnh mẽ chối bỏ. Ngữ khí của Đường phu nhân quá lạnh lùng, quá xem thường người khác, căn bản chính là đang nói cô không biết xấu hổ. Loại ngữ khí này thật sự khiến cô không chịu nổi.

“Cô…. …Người phụ nữ này lòng dạ thật sự khiến người ta căn bản không cách nào đoán được!” Hàn Tú không ngừng lắc đầu, thì thào nói nhỏ. “Cô làm cho con tôi vì cô mà không tiếc chết đi sống lại, bây giờ lại nói bản thân không muốn gả cho nó, còn nói nó không buông tha cho cô ư? Không sai, cô quả nhiên là một phụ nữ quá lợi hại. Cô năm đó cầm tiền rời đi, rõ ràng là một đứa hám giàu! Có thể làm cho Hạo Hạo của tôi yêu cô đủ thấy cô có bao nhiêu thâm hiểm!”

“Không. . . . . .” Tiểu Ngưng lắc đầu. Vì sao trong mắt bọn hắn mình chính là một người phụ nữ hám giàu? Vì sao không có một ai hiểu rõ mọi chuyện rồi hãy phán đoàn con người cô? Vì sao không người nào chịu bỏ chút thời gian tìm hiểu con người của cô, hiểu rõ cô, quan tâm cô nhiều hơn một chút?

“Không ư? Cô chối bỏ cái gì? Đường Hạo không phân biệt trắng đen liền đem cả tính mạng cho cô, còn cô cuối cùng cũng chỉ là một phụ nữ hám tiền?” Hàn Tú trợn to mắt. Con trai bà muốn kết hô với cô gái này, được, bà chấp thuận. Nhưng bà phải làm cho cô ta thừa nhận bản thân là loại người gì.

Bà không thích Lục Giai Ngưng được tiện nghi còn khoe mẽ. Trong lòng rõ ràng đang vui sướng như điên, mà còn làm bộ lộ ra vẻ ủy khuất. Bà không thể nào nhượng bộ được.

“Không, tôi không phải đứa hám giàu! Tôi không phải!” Nghe được cái từ ‘phụ nữ hám giàu’ này làm cho Tiểu Ngưng càng thêm kịch liệt gào lên. Cô không thích cái từ này. Điều này làm cho cô liên tưởng đến kỹ nữ.

Tiếng hai người phụ nữ ở trong phòng tranh cãi kịch liệt, thoáng cái đã làm cho hai người đàn ông cách vách nghe thấy, xông ào vào trong phòng.

“Tú, làm sao vậy?” Vào cửa trước, Đường Lập Huân nhìn thấy vợ mình tức giận đến toàn thân run rẩy. Ông đau lòng ôm chặt lấy vợ, sau đó ánh mắt không vui nhìn người phụ nữ trẻ tuổi còn lại trong phòng.

Đường Hạo nhíu mày đi vào, nhìn thấy Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch. “Ngưng, làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Ngưng trầm mặc không nói cúi đầu xuống. Cô không muốn nói.Cô có thể nói cái gì sao?

Không phải mẹ đem canh gà tới cho Tiểu Ngưng sao? Như thế nào hai người lại thành ầm ĩ trong phòng ? Ánh mắt của Đường Hạo di chuyển đến trên mặt mẹ mình, dò hỏi: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”

Hàn Tú không để ý tới con mình, tới gần Tiểu Ngưng hỏi: “Lục tiểu thư, tôi hỏi cô, năm đó cô rốt cuộc có lấy chi phiếu hay không? Có hay không có?”

Mặt Tiểu Ngưng xám như tro, nhìn Đường phu nhân đang ép hỏi mình, lại nhìn Đường tiên sinh năm đó đưa cho cô chi phiếu, rồi nhìn Đường Hạo đang nhíu lông mày một chút. Môi của cô run rẩy không ngừng. Trong lúc bồi hồi vừa muốn nói lại không muốn nói

Lúc này, đầu của cô phảng phất như muốn nổ tung ra. Cô nói sẽ có người tin tưởng cô sao? Cô nói, bọn họ sẽ đối đãi với cô khác đi hay sao? Cô nói thì có thể thay đổi cái gì? Hay là căn bản cái gì cũng không thể thay đổi?

Nhìn Tiểu Ngưng lúc này đang khó xử, Đường Hạo đột nhiên la lớn: “Mẹ, chuyện năm đó con không muốn nói đến nữa! Mẹ không cần phải hỏi!”

“Vì sao không được hỏi? Con lấy nó, có thể, nhưng mẹ nhất định phải để con biết cô ta là hạng phụ nữ gì. Mẹ không muốn con bởi vì nó từ nay về sau sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn! Mẹ muốn trong lòng con nắm chắc mọi điều!” Hàn Tú kiên trì nói. Sau đó bà thay đổi tầm mắt, tiếp tục hỏi Tiểu Ngưng.”Cô nói đi! Cô lúc ấy có hay không có cầm tấm chi phiếu ?”

Đối mặt người gây sự là Đường phu nhân, Tiểu Ngưng chỉ có thể gật đầu. “Đúng vậy, tôi đã lấy! Nhưng là. . . . . .”

“Cầm là được rồi! Cô còn cái gì mà không thể thừa nhận cô là phụ nữ hám tiền? Tuy cô dây dưa với Đường Hạo có phần lớn nguyên nhân là bởi vì tiền, nhưng tôi cũng biết, các người còn toan tính nhiều!” Hàn Tú cố gắng thở hào hển nói cho xong. Đây là “gia môn bất hạnh”. Con bà yêu mến cô ta, bà cũng không có cách nào khác!

Hàn Tú thở dài một hơi, sau đó lạnh lùng nhìn Tiểu Ngưng. “Tuy tôi cùng ba của Hạo Hạo rất không thích cô, nhưng chúng tôi cũng đã chấp nhận! Mong cô vào Đường gia thì đừng có toan tính điều gì! Mời cô chuẩn bị tốt cho lễ thành hôn! Chúng tôi chỉ là không muốn con trai mình phải đau lòng hơn nữa!”

Sau khi nói xong, không để cho Tiểu Ngưng có cơ hội cự tuyệt, Hàn Tú lôi kéo tay chồng, đi ngay ra khỏi phòngTiểu Ngưng.

Sắc mặt trắng bệch, Tiểu Ngưng nhìn bóng lưng Đường phu nhân rời đi, trong lòng càng thêm ủy khuất. Khó chịu, thương tâm, nước mắt yên lặng từ trong vành mắt cô chảy ra. 

## 256. Chương 256

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

————————

“…Máy bay đã dần dần mất quỹ đạo, trượt khỏi đường băng. Thân máy bay xảy ra hỏa hoạn, cuối cùng thì phát nổ…..”

Một loạt từ ngữ kinh hãi vang lên bên tai Đường Hạo, nhưng hắn căn bản không nghe được. Trong bệnh viện khắp nơi đều là người, trên các lối đi đầy rẫy những người bị thương đang đứng, ngồi hoặc nằm…

Những cảnh tượng này Đường Hạo cũng không nhìn tời. Hắn chỉ chăm chú vội vàng đi tìm người phụ nữ của hắn.

“Tiểu Ngưng, em ở đâu? Em ở đâu?”

Hắn kích động gọi to, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh Tiểu Ngưng sáng nay ở chỗ làm thủ tục xuất cảnh mà đầu thì lúc nào cũng ngoảnh lại tìm kiếm hắn. Ông trời ơi! Ngàn vạn lần xin đừng để cô ấy có chuyện gì. Con không thể không có cô ấy!

“Hải Uy! Hải Uy, cậu ở chỗ nào? Cậu nhanh ra đây cho tôi!” Đường Hạo lại một lần nữa điên cuồng hô lớn trên hành lang bệnh viện.

“Anh Hạo, em ở trong này!” Nghe theo giọng nói quen thuộc, Hải Uy tìm được Đường Hạo. Trên mặt cậu ta không có lấy một tia vui vẻ, chỉ có đau lòng.

Đường Hạo nhìn cậu ta như vậy, trái tim càng thêm kịch liệt khủng hoảng, run rẩy nói: “Chị Ngưng của cậu ở đâu? Có phải cô ấy bị thương rất nghiêm trọng không? Cô ấy ở đâu? Mau dẫn tôi đi gặp cô ấy!”

Trong đôi mắt Đường Hạo tràn đầy sốt ruột và lo lắng. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy cô. Chỉ khi gặp cô, hắn mới an tâm được.

Hải Uy nhìn Đường Hạo, dùng hết sức giữ lấy bả vai người đàn ông mà mình coi như anh trai này :“Anh Hạo, anh phải chuẩn bị tâm lý! Chị Ngưng…Chị Ngưng…. Chị ấy……” Trong mắt Hải Uy hiện lên ánh lệ.

“Làm sao? Bị bỏng rất nặng sao? Không sao, tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho cô ấy……” Gia đình Thượng Quan có tiếng trong lĩnh vực y tế, Tiểu Ngưng của hắn sẽ không có chuyện gì!

Nóng lòng gặp Tiểu Ngưng, Đường Hạo nhìn Hải Uy chậm chạp đứng bất động một chỗ, tức giận hô lớn: “Tôi bảo cậu dẫn tôi đi gặp cô ấy cơ mà! Ngưng của tôi, không có ai ở bên cạnh sẽ rất sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô ấy ra nước ngoài…..Cậu còn đứng ngốc ở đó làm gì nữa?” Lần đầu ra nước ngoài lại gặp ngay chuyện nguy hiểm.

Tiểu Ngưng sẽ trách hắn. Không được, nếu như vậy hắn muốn níu giữ tình cảm của cô có phải càng thêm khó khăn không? Không cần, hắn còn muốn mau chóng kết hôn với cô. Cô sẽ sinh cho hắn thêm vài tiểu bảo bối.

Hải Uy nhắm chặt mắt lại, che dấu sự đau lòng cực độ: “Anh Hạo, em dẫn anh đi gặp chị ấy! Anh nhất định phải cố gắng chịu đựng!”

 “Đừng có dài dòng!” Không có gì là không chịu nổi. Ngưng của hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn sẽ mời bác sĩ giỏi nhất.

Hải Uy đi lên trước, đầu cũng không có ngoảnh lại nhìn hắn một cái, từng bước một dẫn Đường Hạo đến chỗ của Tiểu Ngưng.

Càng đi đến cuối hành lang, không khí xung quanh càng lạnh, lạnh đến thấu xương khiến người ta phải khiếp sợ, tiếng khóc bi thương theo đó mà truyền ra. Trong lòng Đường Hạo càng thêm khủng hoảng, môi mím chặt lại, vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng.

Khi nhìn thấy vị trí mà Hải Uy dừng lại, Đường Hạo không tin vào mắt mình, cũng không tin Hải Uy. Hắn vung tay, cho Hải Uy một cú đấm thật mạnh: “Hỗn đản! Cậu dẫn tôi đến đây làm cái gì?  Tôi muốn gặp Tiểu Ngưng của tôi! Cậu dẫn tôi đến đây làm cái gì hả?”

Nói xong, Đường Hạo đi nhanh về phía hướng ngược lại, tức giận bộc phát ra ngoài mà nói lớn:“Tôi không cần cậu đưa đi! Chính tôi sẽ tự tìm!”

Hải Uy kéo mạnh Đường Hạo lại, lớn tiếng gào to với hắn: “Anh Hạo, chị Ngưng ở bên trong đang chờ anh đó! Anh đi gặp chị ấy đi! Anh đi gặp chị ấy đi!!”

Thân thể bị cầm cự, Đường Hạo vẫn giữ nguyên tư thế đứng lặng ở đằng kia, thật lâu sau mới phát ra tiếng: “Cậu nói lại một lần nữa xem….” Hắn có nghe lầm không? Có nghe lầm không?

“Anh Hạo! Thật là chị Ngưng….. em đã nhìn rồi….. Hơn nữa nhân viên cứu hộ còn tìm thấy giấy chứng nhận bên người chị Ngưng…… không có sai!” Hải Uy nghẹn ngào nói.

Đường Hạo chậm rãi  xoay người. Trong nháy mắt, hắn giống như già hơn rất nhiều tuổi. Những sợi tóc mất trật tự, hai mắt đỏ bừng, nước mắt trong vành mắt của hắn càng không ngừng rơi ra. “Cậu dẫn tôi đi!”

Nhìn nhân viên công tác mang một người tới, Đường Hạo ngừng thở bước đến gần. Hình ảnh Tiểu Ngưng lúc trước hô hô gọi gọi, một bộ dạng sinh động không ngừng hiện lên trong mắt hắn. Một người sống sờ sờ, người sáng sớm hôm nay còn vui vẻ, làm sao có thể ‘ngủ’ ở trong này? Sẽ không, sẽ không đâu!

Đường Hạo run rẩy nhấc tấm vải trắng che trên mặt người đó lên. Khi nhìn thấy gò má quen thuộc mà không thể quen thuộc được hơn nữa hiện ra thì nước mắt rưng rưng còn ẩn trên vành mắt của hắn tuôn trào. Gương mặt hắn bởi vì đau khổ mà nhăn lại, nước mắt rơi xuống càng nhiều dọc theo sống mũi của hắn: “Ngưng….. Ngưng của anh……”

Cô… Trời ơi! Thế nào mà lại là cô ấy? Đường Hạo muốn không tin một màn trước mắt nhưng lại không thể không tin người trước mắt này là Tiểu Ngưng. Gò má quen thuộc này là của cô. Là Tiểu Ngưng của hắn. Chỉ có điều, tóc, cái cổ, và cả khuôn mặt đều bị cháy xém. Nhưng từ hình dáng bên ngoài, có thể phán đoán thật sự là Tiểu Ngưng.

Nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn của hắn. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên gò má bị tổn thương kia, đau lòng nức nở nói: “Ngưng, có phải là rất đau không?”

Nước mắt lại cứ tiếp tục tuôn rơi. Đường Hạo nâng lấy bàn tay bị cháy xem của Tiểu Ngưng lên, hai chân hắn đồng thời khuỵu xuống. Hắn quỳ rạp trên mặt đất: “Ngưng, anh thực xin lỗi em! Vì sao đến cuối cùng anh lại khiến em đau đớn thế này? Em biết không? Anh sợ nhất chính là khiến em đau nhức, nhưng tại sao anh vẫn làm em đau?”

“Anh Hạo! Mau đứng lên…. Chị Ngưng đã… qua đời rồi! Anh hãy để chị ấy an giấc!” Hải Uy níu lấy quần áo Đường Hạo, muốn đỡ hắn đứng lên.

Đường Hạo vùng vẫy, bỏ qua sự lôi kéo của Hải Uy. Hắn đem bàn tay lạnh như băng cháy xém của Tiểu Ngưng đưa lên miệng mình: “Ngưng! Anh thật xin lỗi em! Là anh nợ em ngàn lần, vạn lần! Em nói đi, anh phải làm thế nào thì mới trả lại được cho em? Em muốn anh phải làm như thế nào?”

Đường Hạo chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh như băng không chút biểu tình của Tiểu Ngưng. Lúc trước, hắn không nhìn được, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cô, trong lòng thầm nghĩ không biết khi trưởng thành thực sự thì khuôn mặt cô có giống như thế này không. Lúc trước, hắn khát vọng muốn nhìn thấy cô, không biết cô bé thiện lương mà bướng bỉnh này lớn lên trông như thế nào.

Sau sáu năm, ngay cả khi mắt hắn hồi phục trở lại, hắn luôn cố ý không nhìn cô. Luôn cố ý để cho cô đau lòng, thậm chí hắn còn để cho người phụ nữ khác khi dễ cô.

Hắn đã bao nhiêu lâu không có nhìn kỹ cô? Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô? Vì sao khi mắt hắn có thể nhìn rõ mọi thứ thì lại còn không bằng cả lúc mù lòa: “Ngưng, em muốn trừng phạt anh, có đúng hay không? Muốn anh vĩnh viễn cũng không nhìn thấy lại được hình dáng của em! Em có cần phải trừng phạt anh đến mức đó hay không? Ngưng, tất cả là lỗi của anh! Là anh từng bước, từng bước bức em đi đến con đường này! Anh đáng chết! Anh đáng chết!”

“Anh Hạo! Đừng nên như vậy! Chị Ngưng cũng yêu anh. Chị ấy sẽ không trách anh đâu! Hết thảy đều là số mệnh, anh hãy bớt đau buồn đi!” Hải Uy dùng hết sức kéo Đường Hạo đứng dậy, để cho nhân viên công tác đưa Tiểu Ngưng đang yên giấc đẩy đi.

Mắt Đường Hạo nhìn vào Tiểu Ngưng không chớp. Xác Tiểu Ngưng được cẩn thận đưa vào trong ngăn lạnh, hắn tê tâm liệt phế gầm nhẹ: “Ngưng, nếu như biết lúc này sinh tử li biêt thì dù có như thế nào anh cũng nhất quyết không để em rời đi! Anh tình nguyện nhốt em bên người anh, cũng sẽ không bao giờ buông tay ra!”

## 257. Chương 257

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

——————–

Một trong hai người bạn thân của Đường Hạo sớm đã nghe được tin này nên vội vàng đến Anh quốc, cùng với Hải Uy lo tất cả các thủ tục để đưa thi thể của Tiểu Ngưng trở về Đài Bắc.

Vợ chồng Đường Lập Huân mang theo Dương Dương, cùng một số bạn bè khác của Đường Hạo ở sân bay chờ đợi.

Mắt Dương Dương khóc đến sưng đỏ, trong vành mắt vẫn còn nước. Môi cậu bé run rẩy, cố gắng để cười toe toét chờ mẹ đi ra, giọng khàn khàn hô hoán từng lần một:

“Mẹ….Mẹ… Mẹ biết Dương Dương đang nhớ mẹ lắm không? Mẹ có biết không? Mẹ…..”

Dương Dương đem tấm ảnh chụp cuối cùng với mẹ, gắt gao ôm chặt trong ngực. Nếu như biết đó là lần cuối cùng được chụp ảnh chung với mẹ, nó sẽ không sốt ruột chạy đi chơi mà sẽ ở bên chụp thật nhiều ảnh với mẹ.

Đình Đình ôm lấy đứa cháu nhỏ. Tuy chưa từng tiếp xúc qua với Lục Giai Ngưng nhưng cô cũng không kìm được mà đau lòng. Đó mới chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, một con người trẻ trung cứ như vậy mà mất đi. “Dương Dương đừng khóc! Mẹ cháu mà biết cháu khóc như thế này chắc chắn sẽ rất đau lòng! Mẹ cháu chắc còn đau lòng hơn so với cháu! Cháu muốn mẹ cháu đau lòng hay sao?”

“Cháu là một đứa trẻ không có mẹ rồi! Mẹ cháu bây giờ chỉ có một mình, mẹ không ai để dựa vào nữa rồi…..” Dương Dương nghẹn ngào nói ra. Nước mắt xâu thành từng chuỗi rơi xuống.

Dương Dương vừa khóc vừa bị thương nói: “Tiểu bác, mẹ của cháu… mẹ của cháu… sợ nhất là ở một mình… Lúc bà ngoại qua đời, mẹ đều ôm chặt lấy Dương Dương…nói chỉ còn cháu là người thân duy nhất….Mẹ luôn lo sợ lúc cháu lớn lên sẽ không cần mẹ nữa… mẹ sợ nhất là không có ai cần mẹ…Mẹ ở một mình sẽ rất đáng thương..huhu…. Tiểu bác, mẹ của cháu sợ nhất là ở một mình một chỗ …..”

Nghe những lời nói của Dương Dương, Đình Đình cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể ôm cậu bé, liên tiếp nói: “Đừng khóc….Đừng khóc..!”

Hàn Tú ngã vào trong ngực chồng mình, đau lòng khóc không thành tiếng: “Ông xã, đều là em không tốt! Nếu không phải cực lực phản đối tụi nhỏ, không phải em cứ liên tiếp nói những lời tổn thương thì con bé cũng sẽ không có ý định ra nước ngoài, cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay, đúng không? Ông xã, là em đã bức cô bé này đến bước đường cùng! Em đã chia rẽ một gia đình vốn dĩ đã có thể hạnh phúc!” Từng chữ bà nói ra bây giờ thật khó nhọc.

 “Đừng nói như vậy! Ai cũng không ngờ lại xảy ra cơ sự này! Là phúc khí của con bé quá mỏng thôi!” Đường Lập Huân đau lòng an ủi vợ. Trong nội tâm của ông cũng không thoát khỏi sự dằn vặt khổ sở. Ông cảm thấy mình chính là đầu sỏ trong việc bức cô bé đến thảm cảnh này. Trách nhiệm lớn nhất là ở ông. Ông biết rõ cô bé này không có làm sai chuyện gì, chỉ để ý đến xuất thân, cảm thấy sẽ làm cho con trai mình mất mặt mà bài xích nói cô bé là người không tốt.

Trời ơi! Ông trời tại sao lại không cho bọn họ có cơ hội đền bù cho cô bé này? Vì sao lại vô tình mang cô bé đi như thế?

Ông và vợ của ông đã coi cô bé như người nhà. Từ đêm hôm đó, cả hai người đã nhất trí, sau này sẽ từ từ đền bù những thương tổn đã gây ra cho mẹ của Dương Dương. Nhưng, cô bé lại không cho họ cơ hội.

“Chúng ta đã coi con bé là con dâu ! Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại cướp đi tính mạng của con bé?” Tiếng Hàn Tú rối bời như tơ nhện, nước mắt bi thống không ngừng rơi xuống.

Trong lúc bọn họ khóc lóc, một vài người mặc trang phục màu trắng tinh đưa quan tài đi ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Dương đang bị bác ôm, liều mạng giãy giụa, tức giận mà gọi lớn:“Mẹ! Mẹ!”

Cậu bé lập tức nhào tới. Bàn tay nho bé của cậu chạm đến chiếc ‘hộp lớn’ kia, nước mắt tuôn ra càng nhiều, chân nhỏ bước càng nhanh để theo kịp bước chân của những người lớn.

“Mẹ… mẹ, con muốn mẹ ôm con…. Dương Dương muốn mẹ ôm….” Ngón tay run rẩy, tiếng khóc bi thương đến mức trước nay chưa từng có của một đứa trẻ còn nhỏ mà đã mất đi mẹ. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã phải chịu nỗi đau ly biệt người thân.

Nghe tiếng khóc non nớt cực kỳ thương tâm của Dương Dương, một vài người đàn ông khiêng cỗ quan tài nhịn không được mà rưng rưng nước mắt.

Cằm râu mọc lởm chởm, bộ dạng Đường Hạo lôi thôi đến khó nhìn, ôm lấy con trai nói: “Dương Dương đừng khóc! Để mẹ con an lòng thêm một chút, biết không? Dương Dương đã là một đứa trẻ lớn rồi, đã hiểu kiên cường là như thế nào rồi! Con biết mẹ con luôn mong con trở thành một chàng trai kiên cường, có như vậy mẹ con mới yên tâm được!” Người đàn ông đã bao nhiêu lần rơi nước mắt từ Anh Quốc cho đến khi về nước, nhưng trước mặt con trai mình thì lại không thể không giấu vẻ mặt bi thương, để an ủi con trai mình.

Dương Dương dùng sức trèo lên người cha nó. Nó muốn được cha nó ôm, nước mắt càng rơi như đê bị vỡ: “Ba … ba.. con muốn mẹ… con muốn mẹ…”

Hắn làm sao lại không muốn. Hắn không bao giờ muốn cô rời khỏi mình: “Dương Dương, mẹ con ở trên trời đang nhìn chúng ta! Nhìn chúng ta khóc như thế này, chắc mẹ con sẽ chê cười chúng ta lắm đấy! Đừng khóc nữa, được không?”

Lúc nói chuyện, Đường Hạo không tự giác mà nhìn lên trên, hi vọng có thể nhìn thấy được hình bóng của cô. Đáng tiếc, dù nhìn mỏi mắt cũng không hề thấy bóng dáng của cô đâu. Đường Hạo ôm chặt lấy con, nghẹn ngào nhìn bầu trời cao vời vợi nói: “Ngưng! Chúng ta về đến nhà rồi! Em nhất định là rất vui, đúng không? Từ nay, ngàn vạn lần đừng đi nữa nhé!”

“Mẹ, mẹ… Mẹ có nhìn thấy Dương Dương không? Có hay không?” Dương Dương tránh khỏi tay của ba nó, ngẩng mặt lên trời cao mà hô to.

Nhìn cha con bọn họ đau thương đến cực điểm, đám bạn bè cùng người thân tiến lên an ủi. Tránh khỏi sự túm tụm lại của mọi người, Đường Hạo ôm lấy con rời khỏi sân bay.

Ba ngày sau, Đường Hạo cử hành một tang lễ long trọng cho Tiểu Ngưng. Hơn nữa trên tấm bia đá có khắc : ‘Viên thê, Lục Giai Ngưng chi mộ.” Đường Hạo cũng tuyên bố với bên ngoài, Lục Giai Ngưng chính là của vợ của hắn. Mà ý nghĩ của hắn này cũng nhận được sự tán thành của vợ chồng Đường thị. Bọn họ nguyện ý tiếp nhận người con dâu này.

 Đường Hạo tay cầm một bó hoa tươi, đặt tới trước bia mộ Tiểu Ngưng: “Ngưng, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, em đã là vợ của anh! Em muốn trốn, cũng trốn không được đâu!”

 Kính râm màu đen to như vậy cũng không che được cặp mắt, nhưng lại thành công trong việc che đi sự bi thương trong đôi mắt đó. Hôm nay đã đã là 49 ngày từ Tiểu Ngưng mất, hắn dường như mỗi ngày đều dành thời gian để đến nhìn cô một lúc.

 Đường Hạo dùng khăn, yên lặng lau một lần bia mộ của cô, sau đó lại cẩn thận chạm tay lên hình của cô. Đây là hắn việc mỗi ngày hắn đều làm.

 “Ngưng, anh biết rõ em thích nhất sạch sẽ, phòng ở không sạch sẽ em nhất định sẽ rất khó chịu !”Đường Hạo cẩn thận vuốt ảnh chụp trên tấm bia đá, giống như đang vuốt ve chính khuôn mặt của Tiểu Ngưng vậy, “Cũng biết em sợ nhất người khác nói em không xinh đẹp, trước kia anh nói em xấu đều là gạt em đấy, em biết không? Em là cô gái xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh!” Phụ nữ ai cũng thích đẹp, Tiểu Ngưng cũng không ngoại lệ. Nếu không, dù toàn thân có bị cháy xem thì gò má cô sao vẫn hoàn hoàn như vậy….

## 258. Chương 258

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

——————

Nói nhỏ xong, hắn cẩn thận lau bức ảnh người con gái đang cười rạng rỡ. Sinh mệnh của cô tại sao lại ngắn ngủi đến thế? Ông trời vì sao lại đem cô đi sớm như vậy? Đều là tại hắn. Đều là do hắn đã ép cô phải ra đi. Đến ngay cả ông trời cũng giúp đem cô đi xa khỏi hắn. Trái tim Đường Hạo lại đau nhức. Loại đau đớn này còn nặng hơn lúc trước. Càng lúc càng đau, không hề có có dấu hiệu giảm bớt.

“Tiểu Ngưng, mỗi ngày anh đều đến gặp em! Em sẽ không cảm thấy cô độc đâu! Dương Dương đã vào tiểu học rồi, anh chưa có nói qua cho em nhỉ? Nó cũng muốn đến gặp em lắm nhưng là anh không muốn để cho nó đến. Thằng nhóc sẽ quấy rầy thời gian chúng ta ở bên nhau….”

Đường Hạo hít sâu một hơi, có phần xấu hổ, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Nhưng, dù hắn che dấu như thế nào, thì nước mắt vẫn cứ chảy đều xuống hai bên gò má.

 “Ngưng, vì sao trước kia anh lại chưa từng nhận ra! Em chỉ dựa vào mỗi mình anh, ngoài anh ra cũng không còn ai khác thân thiết để có thể dựa vào!”

Trong tang lễ ngày đó, ngoại trừ Lương Bân cùng một người đồng nghiệp trước kia của Tiểu Ngưng, cô cũng không có bạn bè hay người thân nào cả.

Hắn chính là người thân duy nhất để cô dựa vào. Thật ngu ngốc! Trước kia hắn vì sao mà cứ hoài nghi cô? Cô luôn sống trong cảnh khó khăn khổ sở mà không có ai để nương tựa, còn hắn thì lại vứt cô sang một bên. Hắn tại sao lại chưa từng nghĩ đến cô không hề có người thân nào cả? Khi cô chịu bao nhiêu uất ức cũng  không có người ở bên chia sẻ cùng. Hắn đã từng thấy vài lần, mẹ, dì, cả Phỉ Na nữa đều chạy về nhà mẹ đẻ để khóc mỗi khi gặp chuyện không hay, hoặc là phải chịu ủy khuất, sẽ có người lên tiếng đòi lại công bằng cho họ. Nhưng, Tiểu Ngưng của hắn chỉ là một cô gái đáng thương để mặc cho người ta khi dễ, ngay cả người vì cô mà nói công đạo cũng không có.

Đường Hạo càng nghĩ lại càng muốn cầm dao đâm chết bản thân mình. Hắn làm sao mà có thể để cho Tiền Lỵ Nhi khi dễ cô? Tại sao hắn lại như vậy? Khó trách cô một mực muốn thoát ra ngoài, muốn rời khỏi hắn. Bị chính người thân cận nhất của mình tổn thương nhất định là càng thêm thống khổ. Hơn nữa, cô đối với hắn tình cảm cũng đã nguội lạnh.

Một trận gió nhẹ nhàng thổi khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn. Đường Hạo sờ lên mặt mình, nói: “Ngưng, có phải em không muốn anh khóc? Anh khóc rất khó coi phải không? Có phải là em giúp anh lau khô gò má?”

Tưởng tượng thấy Tiểu Ngưng khẽ vuốt gương mặt mình, trái tim của Đường Hạo nhịn không được mà muốn vỡ ra.

“Ngưng, mỗi ngày anh đều nói chuyện huyên thuyên với em, có phải em thấy anh rất phiền? Vậy, anh hát cho em nghe nhé, được không? Trước đây đều là em hát cho anh nghe, hiện tại anh đã có thể hát cho em nghe được rồi…..”Đường Hạo điều chỉnh lại tư thế ngồi, bắt đầu chậm rãi ngâm nga.

Đường Hạo tựa trên tấm bia đá, từng lần một ngâm nga ca khúc. Hồi tưởng thời gian hai người từng cùng một chỗ ngồi trên mặt đất. Chìm đắm trong suy nghĩ, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

——————–

 Âm thanh ôn nhu vang vọng tại mặt cỏ lục sắc đang yên tĩnh.

 “Ai da, làm sao em đối với người ta lại động tay đông chân như thế? Không cần phải nháo loạn! Cái gì tôi cũng không nhìn được !”Đường Hạo vô tội buông tay.”Tôi chỉ là tìm nước uống, không cẩn thận đụng phải em thôi!”

 Cô gái cầm bình nước đưa tới trong tay của hắn, nhíu cái mũi: “Cho anh nước này! Lần sau khi anh muốn uống nước thì nói cho em biết, em trực tiếp đưa cho anh là được rồi!”

 Chàng trai vặn mở nắp bình, cho nước vào miệng uống, sau đó nói với cô gái đứng cách đó không xa: “Có phải em lại đang nhăn mũi? “

 Cô gái đang nhăn mũi, mở trừng hai mắt, giơ tay lên trước mặt hắn quơ quơ. Không có phản ứng. vẫn là nhìn không được: “Làm sao anh biết em nhăn mũi?”Cô gái cảm thấy kỳ quái hỏi.

 “Nghe giọng em thì biết, giọng mũi nặng như vậy, khó nghe cực kỳ!”. Chàng trai lộ ra vẻ ghét bỏ, sau đó tiếp tục bổ sung nói: “Đã nói cho em biết bao nhiêu lần rồi! Cái mũi của em vểnh lên như vậy, một chút cũng không thẳng, nhất định là khó coi cực kỳ. Em mà nhăn mũi nhất định sẽ càng khó coi! Em còn muốn trở thành người xinh đẹp nữa hay không?”

 Bị hắn nói như vậy, cái mũi cô gái càng nhăn cao hơn, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.”Vốn đã khó coi, vốn cũng không muốn trở thành người đẹp, em chính là cái dạng này rồi, không thay đổi được được! “

 “Ừ ! Nhưng tôi nhắc nhở em, chỉ có người đẹp mới nhận được sự yêu mến của người ta, mới có con trai theo đuổi!”Hắn nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến có người theo đuổi cô là trong lòng của hắn cảm thấy khó chịu.

 “Em không quan tâm. . . . . .”Cô gái tức giận nói. Không có một người nào, không có một cô gái nào bị nói là khó xoi mà còn vui vẻ. Cô chính là mất hứng, rất mất hứng.

 “Hả? Dù sao em đi theo người mù như tôi đây, làm gì mà phải so đo chuyện đẹp hay xấu!”Nghe được cô tức giận, lúc này hắn mới rộng lượng nói.

 Câu nói ám muội này khiến cô gái ngượng ngùng, không biết nên phản ứng như thế nào. Cho nên cô giả bộ làm như không có nghe thấy gì.

Chàng trai không hài lòng trước phản ứng của cô gái. Đột nhiên, hắn bò dậy từ trên thảm cỏ, dựa theo cảm giác mà đi bắt cô gái.

Nhưng cô gái cũng né tránh rất nhanh, khiến hắn bổ nhào một cái .

“Đáng chết! Em muốn chơi trốn tìm sao? Nhanh ngoan ngoãn đến đây cho tôi!, Đưa tôi trở về phòng!”Lúc này ánh nắng mặt trời rất chói chang nóng bức, làn da lộ ra bên ngoài bắt đầu có cảm giác đau rát.

……………

“Không cần. . .Đừng mà….Không cần .” Cô gái liền hô lên, sau đó phát ra tiếng cười như chuông bạc.

Tiếng cười kia làm cho chàng trai lộ ra nụ cười. Hắn thích thú khi nghe cô cười. Tiếng cười nghe rất êm tai.

 “Ừm. . . . . Không cần phải, không cần phải. . . . . .” Tựa trên vách tường, cô gái bất an đẩy bàn tay đang di chuyển trên người mình ra.

Chàng trai bá đạo tiếp tục dùng tay khám phá trên cơ thể của cô gái, tựạ hồ như muốn tìm gì đó. Hắn cảm giác được cô cũng đang kịch liệt đáp lại. “Vì sao không? Em hiểu tôi mà. . . . . . Chỉ cần tôi đụng vào em một cái là liền muốn em ngay. . .” Hắn đưa tay của cô thẳng đến bộ vị của mình, muốn cho cô cảm nhận lửa nóng của hắn.

 Tay cô gái giống như bị điện giật sau khi chạm đến chỗ sâu nhất. Cô rất nhanh thụt tay lại, toàn thân có chút run rẩy.

 “Hạo……” Cô không biết nên nói cái gì, chỉ nuốt nước bọt.

 Ngón tay thon dài ở trên thân thể của cô bắt đầu châm lửa, làm cô cùng chính bản thân hắn như bị thiêu đốt. Cởi bỏ hàng cúc áo, lướt đến cùng tuyết phong của cô tìm kiếm. Một chút lục lọi, vuốt vuốt, cẩn thận cảm thụ được vùng bụng đẫy đã đang run lên của cô.

 Dưới sự đụng chạm của hắn, thân thể của cô càng mềm mại. Cuối cùng giống như tan ra thành xuân thủy, ở trên người của hắn.

Hắn rất nhanh đẩy lớp chướng ngại dưới váy cô, ngón tay linh hoạt lượn lờ trên vùng đất bí mật, nhẹ nhàng giữ lấy, khẽ vuốt.

Hắn hiểu rất rõ cô rất nhạy cảm. Chỉ cần đơn giản sờ chút là cô sẽ phát ra một loạt phản ứng. Chân bị kích thích mà kịch liệt run rẩy.

## 259. Chương 259

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

—————–

Dựa vào vách tường, cô gái ngượng ngùng phát ra một tiếng run rẩy khe khẽ. Mà âm thanh khiến cho chàng trai đang ôm chặt lấy cô, hô hấp trở nên càng thêm hưng phấn. Tay giống như hoa tiêu gặp phải sương mù, không biết đâu là phương hướng, hắn chỉ biết lần theo cảm giác trên cơ thể đang căng đầy của cô gái. Cảm giác chân thực, tham lam hưởng thụ hương vị thanh xuân của cô.

 Hắn ôm lấy cô, nâng áo của cô lên để lộ một tấm lưng mảnh khảnh. Vì động tác của hắn mà cô không giữ được sự rạo rực. Trong lúc lơ đãng đụng chạm vào nơi nam tính của hắn, khiến hắn càng thêm kinh động phách đạo. Máu lưu chuyển không ngừng mà thôi thúc dục vọng của hắn. Cảm giác hạch tâm đang lật qua lật lại, hắn muốn ngừng mà không được, thô lỗ hô lên một tiếng.”Em cố ý , đúng không? Cố ý dụ dỗ tôi?”

 “Không có. . . . . .” Cô xấu hổ không có chỗ chui, đồng thời, càng thêm dùng sức đung đưa thân thể, khiến hắn càng bị mê hoặc nhiều hơn.

 Lại một tiếng tiếng gào giống như tiếng con báo con bị chọc giận, một tay dọn ra rất nhanh phóng thích hạch tâm của mình, kiêu ngạo tấn công vào cửa thành của cô.

 Đau đớn mang theo âm thanh vui thích yêu kiều dễ nghe, phảng phất như hoan nghênh hắn tiến vào. Cô khó khăn bám chặt từng ngón tay lên vách. Bởi vì kích động nào đó mà dùng sức cong lên đển nổi cả những đường gân xanh trắng. Hắn iến vào, móng tay trong suốt của cô không kìm được mà chăm chú cào lên vách tường, phát ra từng đợt âm thanh ‘xèo xèo’ chói tai.

Chàng trai dùng cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cô. Bàn tay thì bóp chặt lấy cổ tay cô đem chúng kéo lên, để hai tay cô vuốt ve vùng ngực của mình.

 “Ngưng, thích anh đối em như vậy sao?”Hắn hỏi cô, hô hấp không xong. Hắn thích nghe cô nói ‘em thích, em muốn anh!’, dường như hắn vĩnh viễn muốn cô, cảm thấy không bao giờ là đủ, không ngừng mà thẳng tiến đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Mặc dù nhiệt độ cực nóng bỏng như muốn thiêu chết hắn nhưng hắn lại càng cảm thấy hưng phấn hơn.

 Bỗng cô gái hắn đang triền miên ở trong ngực đột nhiên kháng cự mạnh mẽ, vừa khóc vừa hô to: “Không! Tôi không muốn anh đụng vào tôi! Anh bỏ tôi ra! Tôi hận anh. . . . . . Tôi chán ghét anh, hu hu hu . . . . . Anh muốn để cho những cô gái khác làm tổn thương tôi! Anh cướp đi Dương Dương của tôi rồi, lại còn khiến tôi làm mất em bé trong bụng…..hu hu hu…………”

 Một khắc này, hắn cũng nhìn thấy cô. Thấy được mặt mũi cô tràn đầy  nước mắt, gò má là một mảnh tro tàn trắng bệch.

 “Ngưng, anh sai rồi, xin em tha thứ cho anh! Chúng ta còn sẽ có em bé nữa mà! Chúng ta sẽ cho Dương Dương một gia đình hoàn chỉnh, được không?”Hắn muốn ôm chặt lấy cô, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực.

 “Không. . . . . . Tôi không nhớ anh! Tôi muốn đi! Tôi muốn chạy trốn tới nơi mà anh không thể nào tìm được nữa! Như vậy anh cũng sẽ không làm tôi tổn thương được! Tôi cũng vậy sẽ không phải chịu đau khổ . . . . . .” Cô gái mạnh mẽ lắc đầu, vẻ mặt như đã chết. “Tôi muốn đi! Tôi muốn đi Anh quốc. . . . . .”

 Chàng trai cả kinh, tiến lên muốn giữ chặt cô:”Đừng đi! Nguy hiểm lắm. . . . . .”

“Không! Đừng đi! Tiểu Ngưng, đừng có đi. . . . . .” Dựa vào tấm bia đá  Đường Hạo đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hô. Không kịp thở, tay hắn chạm vào một khoảng không yên tĩnh. Phía trước chỉ là những tấm bia đá được xếp thành hàng với nhau, không khí dị thường vắng lặng, không có một ai.

 Hắn chán nản  có một lần ngồi xuống trước mộ Tiểu Ngưng, tức giận nói: “Nếu như đây là một giấc mơ thật dài thì thật tốt! Như vậy anh sẽ một mực ôm chặt lấy em. Cho dù em hận anh, anh cũng sẽ không để em rời đi, không cho em đi Anh quốc. Vì sao đây mãi mãi không phải là chuyện thực? Vì sao sao không cho anh một cơ hội?”

 Mặt trời lặn. Bóng đêm từ từ đến. Nhưng người đàn ông ngồi ở trên thềm đá dường như không có ý định rời đi.

 Đột nhiên từ xa có tiếng bước chân truyền đến, hơn nữa còn có tiếng nói chuyện vang theo: “Xem đi! Tớ biết rõ hắn ở đây mà! Đưa chìa khóa xe của cậu đây…..!”

 Canh Duy Á nói với người bạn đi cùng, vẻ mặt thắng lợi, vui sướng. Hắn và Đông Trì đánh cuộc đoán xem Đường Hạo ở nơi nào:  ở trong nhà uống rượu hay là ở trước mộ lão bà của cậu ta? Ha ha, thật ngại quá! Hắn cứ đơn giản như vậy mà thắng được chiếc xe hơi thể thao số lượng có hạn vừa mới mua của Đông Trì.

 Đông Trì chấp nhận thua cuộc, cũng có vẻ đau lòng mà ném chìa khóa cho Canh Duy Á.

 Canh Duy Á chuẩn xác tiếp được.

 Đường Hạo như không nhìn thấy hai người bạn thân đứng bên, đối với câu chuyện của bọn hắn hoàn toàn mắt ngơ tai điếc. Mặt hắn vẫn không biểu tình nhìn người trên tấm bia đá, buồn bã chìm đắm trong nỗi nhớ thương da diết.

 “Hắc, cậu không phải muốn lập gia đình ở chỗ này chứ? Chà, tin này mà lan truyền thì thế nào nhỉ? Đến lúc đó những hồn ma thiếu nữ chưa lập ra đình sẽ nhìn cậu rồi bám theo cậu về nhà, sẽ rất phiền toái đấy!” Canh Duy Á sau khi nói xong, cảm thấy sởn tóc gáy, toàn thân đánh cho một cái giật mình. Hắn bất an nhìn xem những tấm bia mộ xung quanh. A Di Đà Phật! Khá may, chung quanh đây đều là mấy vị cao tuổi an nghỉ.

Mắt Đông Trì giống như trợn trắng ra khi nghe những lời của người bạn thân. Tên này thật là….. chẳng phân biệt được hoàn cảnh gì cả!

 “Nói cho câu hay! Cậu mà muốn nói lung tung thì bây giờ lập tức có người đi theo cậu ngay đấy. . . . . .” Lập tức, hắn mở to hai mắt, giống như thấy cái gì, nhìn phía sau lưng Canh Duy Á, bên môi còn phát ra loại âm thanh si ngốc. “Ngoan ……. ngoãn. . . . . .”

 Canh Duy Á nhíu mày, bất an nhìn trái nhìn phải xem. “Này, cậu đang làm cái gì vậy hả?”

 Đông Trì duỗi ngón tay ra đặt ở bên miệng, tay run run, ánh mắt chớp động.: “Có….một…người ..đẹp …phía .. sau … lưng … cậu… kìa. . . . . .”

 Canh Duy Á vô thức nhảy đến bên người Đông Trì, trong lòng sợ hãi  nắm chặt lấy hắn ta, xoay người lại. Khi thấy phía sau là một bia mộ yên tĩnh, hắn mới tức giận cho tên bạn thân một nắm đấm.”Chết tiệt, cậu dám dọa tớ!”

 Đông Trì nhịn cười ra tiếng, tay đặt lên bả vai hắn. Thật sự là cười muốn cười chết hắn ta thì thôi:“Tớ nghĩ cậu không sợ !”

 ”Người đẹp đương nhiên không sợ! Sợ là sợ có cái này hay cái kia!” Canh Duy Á phủi phủi quần áo trên người, rất sợ có cái gì bám vào.

 “Tớ thấy cậu không giống người! Sợ thì cứ nói là sợ, đồ bất nam bất nữ .”

“Uy , Đừng có nói lung tung! Hiện tại người ta cũng có lão bà rồi đấy!” Canh Duy Á lập tức nói. Hắn hiện tại chính là một người đàn ông hàng thật giá thật.

 Đông Trì đón lấy ánh mắt sắc lẻm như lá liễu của Canh Duy Á. Ý là bảo đi gọi người đàn ông đang ngồi trên mặt đất kia.

 “Hạo! Trời đã tối rồi, cậu không thể cứ một mực mà ngồi ở chỗ này được! Đi, chúng ta đi uống rượu!” Vừa nói, Đông Trì cũng vừa nhìn hình ảnh cô gái đáng yêu trên bia mộ. Một cô gái tốt như vậy mà ngay cả cơ hội để làm bạn cũng đã chẳng còn.

 “Tớ không đi! Tớ muốn ở trong này! Tiểu Ngưng ở một mình sẽ rất sợ, nhất là buổi tối cô ấy chắc chắn sẽ rất sợ hãi !” Đường Hạo lắc đầu cự tuyệt. Hắn cần ở trong này với cô, không muốn đi đâu cả. Mấy lần rồi nhỉ? Hắn cũng không nhớ rõ đã qua đêm mấy lần ở trong này.

 “Không được! Chúng tớ đi tìm cậu uống rượu, chẳng lẽ phải uống trong này hay sao?” Canh Duy Á một tay túm lấy Đường Hạo, muốn kéo lên. Bất quá thân hình của Canh Duy Á so với phụ nữ còn phụ nữ hơn. Làm sao mà đủ sức kéo nổi Đường Hạo.

 Đường Hạo không dịch chuyển, ngẩng gương mặt lạnh như băng lên, nói: “Các cậu nếu muốn theo giúp tớ uống rượu, vậy thì uống ở chỗ này luôn đi! Nếu không, các cậu đi cả đi! Đừng làm phiền tôi!”

 ”Này …làm sao có thể hả? Bọn tớ đều không có mang lão bà theo, chỉ mình cậu là có lão bà đi cùng! Không phải là rất thiệt thòi cho bọn tớ hay sao?” Canh Duy Á bất mãn hét lớn. Suy nghĩ của hắn ta vĩnh viễn khác người.

## 260. Chương 260

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

————–

“Oa, ở nhà của cậu uống rượu mới có cảm giác thú vị chứ! Rất là yên tĩnh, chẳng có người nào quấy rầy!”Canh Duy Á uống xong cốc bia mới rót ra, vỗ vỗ bả vai Đường Hạo nói .

Đường Hạo đem cả cốc bia uống sạch, cười khổ nói: “Đúng vậy, lão bà của tớ sẽ không ra ca cẩm gì! Ừ! Lão bà của tớ thật biết điều,  hai cậu nói có phải không?!” Sau đó hắn lại mở một lon bia, đưa lên uống.

“Ha ha, làm sao cậu biết cô ấy rất biết điều? Cô ấy hiện chưa nói gì vì chúng ta chưa làm gì quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi. Hạo, chúng ta đi, đỡ phải khiến cho Tiểu Ngưng tức giận!” Đông Trì tiếp lời, cầm lấy bả vai Đường Hạo khuyên đi về. Hắn cũng có suy nghĩ giống như Canh Duy Á. Ở địa điểm này mà uống thì thật không hứng thú. Hắn không thích không khí u ám ở đây.

“Không, Tiểu Ngưng của tớ sợ cô đơn! Dương Dương cũng biết mẹ nó sợ cô đơn! Ha ha, tớ cũng không bằng con của tớ! Ha ha, tớ không thông minh bằng con của mình… Miệng nói mình thích là Tiểu Ngưng, yêu là Tiểu Ngưng. Nhưng tớ lại chính là người thương tổn cô ấy nhiều nhất! Tớ hỗn đản, là tớ hại cô ấy, còn hại chết một đứa con của bọn tớ…” Uống đến có vài phần men say, Đường Hạo quay mặt qua chỗ khác, theo ánh trăng nhìn xem ảnh chụp trên bia mộ. “Ngưng, em chờ xem! Chờ đợi, từ nay về sau anh nhất định sẽ từ từ đền bù tổn thất cho mẹ con em! Chúng ta… Dương Dương đã không có mẹ, anh thật sự không nỡ để con đau lòng! Đợi cho nó lớn lên, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ thì anh nhất định sẽ đến với mẹ con em! Nhất định!”

 “Không nên ăn nói lung tung! Hạo, cha mẹ cậu nghe thấy những lời này nhất định sẽ phát điên!”Một người đã ra đi, người sống ở lại đương nhiên phải sống cho thật tốt. “Hơn nữa, Tiểu Ngưng nhất định sẽ không thích nghe cậu nói như vậy! Nhanh lên đi, lát nữa chỗ này sẽ đóng cửa, có người kiểm tra!”

“Đóng cửa?… .Tốt lắm, chẳng lẽ cậu sợ?” Đường Hạo không để ý đến lời nói của bạn. Hắn muốn sống ở chỗ này.

“Cậu nghe không hiểu tớ nói sao? Lát nữa sẽ có người kiểm tra. Người ta sẽ đuổi chúng ta đi!”Đông Trì đoạt lấy cốc bia trong tay Đường Hạo, lớn tiếng nói, hi vọng hắn có thể nghe ra được từng chữ trong câu.

Đường Hạo khoát cánh tay lên, lung la lung lay đi lấy lại bia của mình: “Đưa cho tớ… cho tớ….”

Canh Duy Á từ trước tới giờ vốn ồn ào, đi theo hát đệm nói: “Trì, Hạo muốn uống, cậu cứ đưa cho cậu ta đi! Không uống rượu trong lòng của cậu ta sẽ rất khổ sở! Cứ để hắn uống nhiều, hắn sẽ không khổ sở nữa cũng nên!”

 “Cậu câm miệng đi!” Đông Trì trừng mắt nhìn Canh Duy Á, muốn hắn ta ngậm miệng lại. Hắn bây giờ thật sự là bất đắc dĩ, gọi Duy Á theo không những không giúp khuyên bảo Hạo mà còn khiến kết quả còn tệ hơn, điên khùng theo Đường Hạo. Hiện tại, hắn muốn xử lý một lúc hai con ma men này.

Đường Hạo lại lớn tiếng nói: “Cho tớ! Đưa cốc đây cho tớ!”

Gần vào đông, tiết trời ban đêm rất rét lạnh. Lúc mọi người nói chuyện, trong miệng cũng phải luôn hà hơi.

“Rượu bia, chúng ta có thể đổi chỗ khác để uống! Hạo, tớ muốn tìm buồng vệ sinh, ở đây………!”Đông Trì thử cùng hắn nói chuyện khác, hy vọng hắn hiểu mà suy nghĩ lại.

“Làm sao cậu lại phiền toái như vậy? Sao tớ không muốn đến nhà  vệ sinh? Có phải là thận của cậu hỏng rồi không? Có muốn tớ mời bác sĩ cho cậu không?!” Canh Duy Á đột nhiên ngắt lời nói ra.

Đông Trì duỗi chân dài ra, dùng sức đá Canh Duy Á một cước. Nếu như không phải giết người cần đền mạng thì hắn bây giờ thật muốn một cước đạp tên này chết, sau đó cho hắn ta an nghỉ luôn ở trong đây. Như vậy hắn ta mỗi ngày đều có thể thoải mái uống bia ược rồi!

“Aizza……cậu tại sao lại đạp tôi hả?” Canh Duy Á nhăn mày đau đớn nói, không hiểu đầu cua tai nheo gì.

“Cút ngay, tên ngu ngốc này!” Đông Trì thuận tiện, lại tiến lên đạp thêm một cước.

“Hạo, đi, cứ ở đây mà uống hết như vậy thì Tiểu Ngưng nhất định sẽ tức giận! Cô ấy sẽ trách cậu làm loạn ở chỗ này! Cậu nhìn Canh Duy Á một chút xem có đáng ghét không? Cậu ta làm bẩn cả chỗ này rồi!”

Đường Hạo đẩy Đông Trì ra, trong lúc này vẫn chơi xấu không muốn đi: “Cô ấy tức giận?…. Rất tốt… Nếu như có thể khiến cô ấy giận, tớ sẽ một mực ôm lấy cô ấy, không cho cô ấy bỏ đi!”

 “Đúng rồi, khiến cô tức giận mà hiện ra cũng tốt! Tiểu Ngưng ôn nhu đáng yêu như vậy, hì hì, tớ cũng không sợ!”

Giờ này khắc này, Canh Duy Á thật sự đã làm cho Đông Trì nổi giận hẳn lên: “Ngu ngốc! Chưa khiến Tiểu Ngưng giận được thì đã làm nhà người ta phát cáu lên rồi kia kìa! Bây giờ thì phải làm như thế nào hả?”

Đông Trì vừa nói xong, Canh Duy Á đang ngồi trên thềm đá sợ đến mức suýt tè ra quần, chạy đến bên người Đông Trì: “Này, sẽ không phải đâu! Cậu đừng hù làm tớ sợ!” Ngoại trừ vợ của hắn ra, thì còn cái thứ ‘không rõ ràng’ cũng khiến cho hắn sợ.

“Thế giới to lớn, vô kì bất hữu, ai biết có hay không! Ai biết có hay không chuyện kỳ quái sẽ phát sinh trên người của nhị thiếu gia của nhà họ Canh!” Đông Trì trợn mắt to, dùng tiếng nói âm trầm nói ra càng làm cho không khí lúc này thêm phần quỷ dị.

Trước còn có chút mơ hồ nhưng bây giờ trong nháy mắt Canh Duy Á đã hiểu ra, cùng Đông Trì ra sức kéo Đường Hạo đang uống say: “Đường Hạo, nhanh về thôi!”

Đường Hạo dùng sức tránh khỏi hai người bạ, bực bội hô to: “Không cần phải kéo tôi! Tôi không đi, các cậu đi đi! Đừng có xen vào chuyện của tôi!”

“Nhưng Tiểu Ngưng của cậu có lẽ đang ở nhà đợi cậu về! Cậu ở nơi này, cô ấy không tìm được cậu sẽ rất sốt ruột, lại đau lòng!” Lần này Canh Duy Á rất thông minh nói.

Đường Hạo quả nhiên nhìn hắn ta với vẻ mặt khao khát nhìn, bắt lấy cánh tay của hắn hỏi: “Thật không? Cô sẽ ở trong nhà chờ tớ sao?”

 “Cậu về thăm nhà một chút sẽ biết ? Cậu ở nơi này đợi cô ấy lâu như vậy, đều không có thấy, chẳng lẽ ngươi không định đi nơi khác tìm hay sao?” Trời ạ! Sao càng nói càng dọa người? Khuya hôm nay chắc ngay cả buồng vệ sinh cũng không dám mở ra để đi nữa!

“Đúng vậy đấy, Hạo! Nếu không về nhà, ngày mai trời sáng rồi, đến lúc đó cậu sẽ không gặp được Tiểu Ngưng của cậu nữa đâu!” Rèn sắt phải rèn ngay khi còn nóng, Đông Trì nói luôn.

“Tốt lắm! Các cậu nhanh lên đưa tớ về nhà. Khó trách, tớ luôn đợi không được cô ấy! Các cậu nói đúng, cô ấy nhất định là trong nhà chờ tớ về, không có ở nơi này đâu!” Đường Hạo được hai người bạn dìu lấy đi ra nghĩa trang yên tĩnh .

Nhìn người tê liệt ngã xuống ghế sau, Canh Duy Á ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khó hiểu hỏi: “Cậu ta cũng không có uống quá nhiều, như thế nào say thành cái bộ dáng này? Tửu lượng của Hạo không phải rất tốt sao? Tớ đây không thể nào tin được mới chỉ uống như vậy mà cậu ta đã gục rồi!”

“Cậu ta mỗi ngày đều uống nhiều, trong máu đều là cồn rượu rồi. Đương nhiên uống một ít cũng sẽ say”! Sau khi nói xong, Đông Trì lại trêu chọc bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa,loại người vô tâm vô phế như cậu bình thường uống rượu cũng sẽ không say nhỉ!”

“Tớ đâu có vô tâm vô phế! Thân thể của người ta đầy đủ các cơ quan đấy, biết không?” Canh Duy Á tức giận hô lớn.”A, đúng rồi! Cái xe này của cậu bây giờ đã là của tớ rồi! Chọn lúc mà chuyển giao đi!”

Nhìn con mình được người ta đưa về, vợ chồng Đường thị khổ sở canh giữ ở bên cạnh hắn. Hàn Tú vừa lau gò má trên mặt cho con, vừa rơi lệ nói: “Hạo Hạo, con đừng hù dọa mẹ như vậy! Con mau tỉnh lại, bằng không ba mẹ phải làm sao bây giờ?”

## 261. Chương 261

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

—————-

‘Pằng’ , một tiếng súng vang lên, lập tức máu phun ra từ trên mặt cô gái.

…….

 “Không !” cô gái trên giường quát to một tiếng, toàn thân ẩm ướt, mồ hôi nhỏ giọt ngồi dậy. Cô kịch liệt thở hổn hển. Bộ đồ ngủ tơ lụa trên người theo đó mà rung lên. Cô gái ôm đầu hồi tưởng lại giấc mơ. Những cảnh trong mơ diễn ra quá mức chân thật, lòng của cô theo đó mà đau đớn.

 Cho đến khi hơi thở đều đều, cô mới duỗi cánh tay ra lấy một ly nước. Uống xong, cô nằm trở lại giường lớn, đưa tay lên trán suy nghĩ.

 Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô không có ý định ngủ tiếp. Người đàn ông kia là ai? Vì sao bản thân cô cảm thấy hắn rất quen thuộc? Cô nhất định quen biết người này, bằng không hắn không thể thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô.

 Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến hắn hoặc là mơ tới hắn, lòng của cô đều siết chặt đau đớn, đầu cũng đau đớn theo. Giống như có thể nhớ tới cái gì, nhưng lại không thể nhớ nổi.

 Cô cũng luôn mơ thấy một bãi cỏ lục sắc. Cô ngồi ở trên, vui vẻ mỉm cười.

 Cảm giác quen thuộc mãnh liệt lại một lần nữa xâm chiếm các giác quan của cô. Đầu cô lại nổi lên một hồi đau đớn kịch liệt. Côgái trẻ dùng sức ôm lấy đầu của mình, nhăn mặt thét lên: “Vì sao? Vì sao tôi thậm chí còn không muốn đứng dậy ?”

 Đau đớn giằng co một phút đồng hồ, sau đó cô chậm rãi cuộn mình lại.

Cô bây giờ chỉ biết là ba tháng trước cô đi máy bay xảy ra hoả hoạn. Máy bay nổ tung, cô may mắn giữ được mạng sống, nhưng mà khi tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ nổi. Mà ngay cả tên của mình, cô cũng không biết.

 Về sau cha mẹ nói cho cô biết, cô tên là Bạch Phương Úc. ‘Bạch Phương Úc’ – cái tên này rất lạ lẫm. Cô không có chút cảm giác nào với cái tên mới của mình. Không có cảm giác thì không thể là tên mình được. Ngay cả đối với những nơi mà chính mình từng sống theo lời kể cuả cha mẹ, cô cũng không có cảm giác gì quen thuộc.

 Ở đây khiến cho cô cảm thấy thật sự không được tự nhiên. Đối với sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, cô cũng cảm thấy rất không an tâm, rất khách khí!

 “Haizza…..” Cô thở ra một hơi thật dài, trấn an tự nói: “Có lẽ là tự mình nghĩ quá nhiều! Có lẽ cũng là bởi vì mất trí nhớ cho nên đối với cái gì cũng không an tâm. Họ làm sao có thể không phải là người nhà của mình? Bọn họ quan tâm mình như vậy cơ mà!” Sau khi nói xong, cô tự nở nụ cười thật tươi, lại lần nữa nhắm mắt lại.

 Cốc …cốc… cốc

 Vài tiếng tiếng gõ cửa vang lên, người ngủ say chậm rãi mở mắt: “Ừm. . . . . .”

 “Phương Úc, con dạy chưa? Xuống ăn điểm tâm đi nhé!” Ngoài cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Nghe giọng nói thôi cũng biết là đó một người đàn bà rất hiền.

 Bạch Phương Úc nhanh chóng ngồi dậy, đối với người ngoài cửa đáp lại: “Con sẽ xuống dùng bữa sáng ngay!”

 “Mẹ có thể vào không? Phương Úc!”

 Người vừa mới tỉnh dậy nghĩ một lát mới nói: “Dạ, mẹ vào đi ạ!”

 Lập tức, tay cầm cửa bị vặn mở. Một người đàn bà mặt bộ lễ phục kiểu Tây màu đỏ cao quý bước vào, trên mặt mỉm cười hiền lành  đi đến: “Tối hôm qua ngủ thế nào? Nhìn mắt của con thâm quầng thế kia khiến mẹ thật đau lòng!”

 Bạch phu nhân khẽ vuốt gò má tiều tụy của con gái, đau lòng nói.

 Bạch Phương Úc ngừng thở nhìn người đàn bà cao quý trước mặt. Không! Chắc hẳn đây là mẹ của mình. Nhưng, mỗi lần nhìn mẹ, vì sao lại có cảm giác yêu thương? Không có giống như mẹ với con. Người đàn bà cao quý trước mặt này không giống như mẹ của mình. Mẹ, hẳn là tóc thoáng bạc, trên gương mặt có nhiều nếp nhăn dài ra….

 Nhưng người mẹ trước mắt này lại rất trẻ, rất cao quý, hơn nữa trên người bà còn thoang thoảng có mùi hoa lài, càng thêm tô điểm cho sự ưu nhã vốn có. Phương Úc lui lại, né tránh sự đụng chạm của mẹ: “Mẹ, con đêm qua lại nằm mơ!”

 “A? Mơ thấy cái gì? ”Bạch phu nhân thoáng chau mày, thấp giọng dò hỏi.

 Bạch Phương Úc hồi tưởng đến cảnh tượng trong mơ, chậm rãi nói: “Con mơ thấy một người đàn ông. Anh ta giống như vì con ngăn cản một phát súng. Nhưng…. giống như cũng không phải, nhưng là…. máu tươi trên người anh ta thấm đầy mặt con!”

 “Tại sao lại có máu tanh trên mặt? Có phải là cảnh tượng đang bay trên máy bay không? Mẹ nghĩ lúc đó rất hỗn loạn, phải không?” Bạch phu nhân vuốt vuốt tóc ngắn của con gái. Lúc trước vì chữa trị vết thương trên đầu cho nên mới cắt tóc cô đi.

 Bạch Phương Úc nhắm mắt lại, sau đó lắc đầu chối bỏ nói: “Không phải trên máy bay! Hình như là ở trong một căn phòng, bên trong rất tối….Hình như là vào buổi tối. . . . . .”

 “Tại sao có thể có giấc mơ kỳ quái như thế? Mẹ cảm thấy hẳn không phải là chuyện tình con đã trải qua. Bởi vì lúc trước đều không có nghe con nói đến chuyện gì như vậy! Có thể chỉ là ở trong một bộ phim nào đó mà con từng xem qua hay không?  Có nhiều chuyện giống như đã thấy ở trong phim!” Bạch mẫu phân tích.

 ”Con không biết. Mẹ, con lúc trước có tiếp xúc với người đàn ông nào khoảng ba mươi tuổi hay không, rất đẹp trai và còn cao to nữa?”

 Lúc hỏi thăm, sắc mặt của cô nhịn không được mà hồng lên. Đơn giản nói đến một người đàn ông đẹp trai có khí suất là mặt đã hồng lên, có phải mình rất háo sắc hay không?

 Có thể là do người đàn ông trong mơ rất tuấn tú, một chút khuyết điểm cũng không có.

 ”Đàn ông Anh quốc sao?”

 “A, không!  Người phương Đông!” Tóc hắn đen, hẳn là người phương Đông.

 “Người phương Đông? Thì chắc là Johny. Cậu ta  là người Đài Loan, hơn nữa rất tuấn tú, một mực kiên trì theo đuổi con!” Bạch phu nhân mỉm cười nói.

 “Không, không phải hắn!” Nàng dùng sức lắc đầu. Vì nhớ không nổi người trong mơ, trên gương mặt gầy gò lại tràn đầy thống khổ.

 “Được rồi, nghĩ không ra cũng đừng có nghĩ nữa! Chúng ta đi ăn điểm tâm! Cha con đã xuống dùng trước rồi, nhanh lên!”

 Bạch Phương Úc tạm thời thoát ra từ trong suy nghĩ của chính mình, gật đầu. “Mẹ, mẹ chờ con một chút! Con lập tức xuống dưới ngay!” Nói xong, cô nhảy xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân.

 “Con gái bảo bối của ba, hôm nay khí sắc thoạt nhìn rất tốt!” Bạch Thu Thực buông tờ báo xuống, nhìn con gái.

 “Đúng vậy, con gái của chúng ta càng ngày càng đẹp!” Bạch phu nhân cười nhạt hưởng ứng lời của chồng, sau đó ngồi vào vị trí ở giữa.

 “Cha , mẹ, con muốn. . . . . . Con không phải cũng nên bắt đầu làm việc rồi hay sao ạ?” Hiện tại thân thể của cô đã không có gì trở ngại, cũng không thể một ngày cứ ở nhà suốt. Hơn nữa tiếp xúc với một ít công việc lúc trước, chăc sẽ giúp cho việc phục hồi trí nhờ.

 Keng …keng….

 Chiếc thìa bằng bạc rơi xuống trên mặt đất, phát ra vài tiếng thanh thúy.

 “A, thực xin lỗi, mẹ không có cầm chắc thìa. . . . . .” Bạch phu nhân thật có lỗi mỉm cười, sau đó nhận một cái thìa khác do người hầu đưa tới. Ánh mắt không được tự nhiên nhìn Bạch Thu Thực.

 “Cha , có thể chứ? Có phải là nên để cho con đến làm trong công ty?” Johny có nói qua nghiệp vụ của cô trong công ty rất mạnh. Chắc hẳn là một người phụ nữ rất tài giỏi!

 Bạch Thu Thực nhìn con gái, sau đó gật đầu.”Cũng tốt!  Nhưng Phương Úc này, hiện tại con còn chưa khôi phục trí nhớ, có một số việc ngàn vạn đừng để ý đến! Đừng quan tâm đến chuyện vụn vặt! Trong công việc có gì không thuận lợi cũng đừng quá nôn nóng hấp tấp!”

 “Dạ, con hiểu!” Công ty? Cô cũng hiểu được thực sự rất lạ lẫm. Cô thậm chí một chút ấn tượng cũng đều không có !

## 262. Chương 262

Edit: Meimoko

Aisha là công ty giải trí và đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay. Suốt mấy năm qua công ty này đã mạnh mẽ tấn công mạnh mẽ vào tất cả các thị trường các nước châu Á, chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực quảng cáo. Dưới cờ của công ty này có rất nhiều nghệ sĩ, người mẫu mang tầm quốc tế. Vì vậy, nhiều công ty muốn có một ngôi sao làm gương mặt đại diện thì đều nghĩ đến Aisha trước tiên.

Mà tổng tài của Aisha lại là người mang trong mình dòng máu phương Đông tinh khiết, sớm đã quyết định mở rộng công ty về Đài Loan.

Sắc mặt trắng bệch, Bạch Phương Úc rốt cục nhịn xuống cảm giác sợ hãi kinh khủng để đi ra sân bay. Hai chân vừa bước vào trong phòng khách sạn, cô mới thoải mái mà thở một hơi thật dài.

Người đàn ông đi theo bên cạnh cô lấy quẩn áo từ trong va ly xếp vào tủ, sau đó động tác cực kỳ tự nhiên vuốt ve khuôn mặt của Bạch Phương Úc: “ Ha ha,bây giờ vẫn còn sợ sao?”

Bạch Phương Úc né tránh sự đụng chạm của hắn ta. Cô cũng không thích hắn có những cử chỉ đụng chạm thân mật như vậy: “ Không sao! Hiện tại đã khá lên rồi!”

“ Ừ! Vừa rồi lúc ở trên máy bay, nhìn em sợ hãi muốn chết thật khiến anh lo lắng không biết liệu em có chịu đựng nổi đến khi hạ cánh không nữa!”  Johny giữ lấy Bạch Phương Úc. Lần này hắn cùng cô đến Đài Loan là để mở rộng nghiệp vụ trong công ty Aisha.

Johny là người Đài Loan sinh cùng năm với Bạch Phương Úc. Chiều cao tiêu chuẩn 1m80, bề ngoài anh tuấn trưởng thành, cộng thêm thân phận phó tổng giám đốc của Aisha cũng đủ để hắn trở thành đối tượng kết hôn lý tưởng trong mắt bao nhiêu cô gái. Dĩ nhiên, cũng có nhiều cô gái điên cuồng muốn hiến thân cho hắn.

Đồng thời, hắn cũng có công ty đầu tư riêng của mình, nhưng nguyên nhân bởi vì Bạch Phương Úc nên hắn không hề có ý định rời khỏi Aisha.

“ Dù sợ máy bay đến mấy thì vẫn phải đi thôi! Nếu không thì cũng phải đi bằng du thuyền!” Máy bay với du thuyền cũng như nhau cả, đi máy bay vẫn an toàn hơn. Vấn đề là ở tâm lý, chính cô phải tự biết vượt qua.

“ Thời gian đâu có cho phép mà mà nói! Bất quá, du thuyền cũng không phải là không hay! Đi du thuyền ban đêm rất lãng mạn!” Đầu hắn dựa sát vào đầu cô, thân mật như một đôi tình nhân. Chỉ là, từ khi Bạch Phương Úc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tính tình của cô đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Cho nên, đã lâu rồi bọn họ không có thân mật ở chung một chỗ. Hắn muốn nhân đợt công tác lần này, cải thiện tình trạng giữa hai người.

Mặc một bộ đồ công sở, Bạch Phương Úc lui về phía sau vài bước, gò má nghiêm lại, chuyển đề tài nói: “ Em nghĩ chúng ta bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi trước. Chênh lệch giờ giấc khiến em vẫn còn khó chịu, mà ngày mai chúng ta lại còn phải đến công ty nữa! Công việc vẫn là quan trọng nhất!”

“….Được!” Johny xoay người lại, nheo mặt nhìn Bạch Phương Úc một hồi lâu. Sau đó, khóe môi hắn gợi lên, vươn tay ôm Bạch Phương Úc vào ngực.

Bạch Phương Úc thất kinh , đẩy hắn ra: “Johny, anh làm cái gì vậy? Anh không thể ôm em….!”

 “Phương úc, em làm sao vậy? Em quên mình rất thích anh đụng chạm như thế hay sao?”Môi mỏng của hắn dán lên môi cô, bất quá bởi vì cô  tránh né, môi của hắn cũng không có áp lên môi đỏ mọng của cô, mà dán lên gò má.

“Anh buông em ra! Em không nhớ muốn anh chạm vào!” Bạch Phương Úc nói bằng giọng chán ghét, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ rất tức giận.

Nhưng Johny lại không nhận ra điều này, chỉ là thầm nghĩ muốn câu dẫn ra nhiệt tình trên người cô. Bạch Phương Úc là người phụ nữ có nhục dục rất mạnh mẽ. Chỉ cần thoáng đụng một cái là cô đã xụi lơ, “ Phương Úc! Để anh giúp em nhớ lại những sóng tình trước kia của chúng ta nhé! Em rất định sẽ rất thích!”

Tay hắn bắt đầu lục lọi trền người cô, đói khát cởi ra những nút thắt trên ngực áo của cô, “ Phương Úc, chúng ta đã lâu rồi không có được ở chung một chỗ! Hiện tại bắt đầu với tư thế mà em thích nhất nhé! Anh sẽ tận tình phối hợp khiến em mãn nguyện!”

Johny theo tiết tấu mà cuốn lấy người của cô, đem cô đè chặt lên vách tường, chuẩn bị từ phía sau giữ chặt lấy cô. Phương Úc rất thích loại tư thế này. Mỗi lần đều hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Ừ! Chỉ cần hắn tiến vào thân thể của cô là cô lập tức mềm ra như nước, đón hùa với hắn.

Một loại cảm giác chán ghét trước nay chưa từng có lan tràn khắp thân thể cô. Không! Cô chán ghét người này đụng chạm vào mình này. Không đúng! Người trong mộng đụng vào cô không hề khiến cô có cảm giác này.

Người kia tuy luôn bá đạo, nhưng tựa hồ làm cho cô rất hưng phấn. Có mấy lần đều ở trạng thái khát vọng bừng tỉnh tột độ. Sau đó một khoảng thời gian thất lạc, cô thật sự hy vọng được chìm sâu trong giấc mộng đó, cứ như vậy mà tiếp tục.

Nhưng đối mặt với Johny này, cô chi cảm thấy khó chịu, giống như một loại vũ nhục. Bạch Phương Úc đột nhiên xoay người lại, giơ cao cánh tay lên.

Bốp.

Một tiếng bạt tai trong trẻo vang lên trong không khí.

“ Phương Úc, em bị sao vậy?” Hắn xoa xoa gò má bị tát đau, có chút tức giận nói tiếp: “ Chúng ta là người yêu của nhau! Chúng ta cũng đã hoan ái rất nhiều lần rồi! Em tại sao lại đánh anh? Em phải tiếp nhận ánh mới đúng!”

Bạch Phương Úc nhìn hắn. Cô đuối lý và có chút đau lòng, sắc mặt trở nên hồng hơn. Đúng vậy! Bọn họ là nam nữ yêu nhau, làm chuyện này đương nhiên là hợp tình hợp lý: “ Thật xin lỗi, Johny! Xin hãy cho em một chút thời gian được không? Em …em bây giờ không thể tiếp nhận chuyện này! Anh có thể chờ cho đến khi em ổn định tâm lý hơn được không?”

Bởi vì tức giận mà hô hấp của hắn trở nên dồn dập, hai tay đặt bên hông, bất đắc dĩ nhiền đi hướng khác. Trên gò má trắng kia dần hiện lên dấu năm ngón tay đỏ ửng: “ Em có biết anh đã nhường nhịn em mấy tháng rồi không? Phương Úc, anh không phải là kẻ không có tình dục thì không sống nổi, nhưng tình trạng bây giờ của em thật khiến anh không yên lòng! Anh có cảm giác em không hề thích anh…”

Hắn bối rối nhìn vào mắt cô, muốn chứng thực điều mà hắn đang nghĩ.

“ Đây chính là di chứng mất trí nhớ. Chuyện tương lai em không có cách nào dám chắc được. Nhưng em có thể cam đoan với anh, hiện tại… em sẽ thử từ từ tiếp nhận anh…..” Bạch Phương Úc thoáng lắc lắc đầu. Cô đang đau đầu. Vấn đề này thật phức tạp.

“ Anh vẫn là bạn trai của em sao?” Johny khẩn trương hỏi.

“ Đương nhiên, chỉ là em không muốn quan hệ giữa chúng ta tiến thêm một bước nữa thôi, có được không?” Bạch Phương Úc gật đầu nói.

“ K…”

“ Được rồi! Bây giờ em muốn nghỉ ngơi!” Vừa nói chuyện, cô vừa nhìn ra cửa, ý bảo hắn rời đi.

Johny nhìn cô một cách bất đắc dĩ, sau đó mới cầm lấy va li trở vầ phòng của hắn.

Sauk hi hắn rời đi, Bạch Phương Úc mới cảm thấy mình như quả bóng được xì hết hơi, ngã phịch xuống giường. Vì sao? Johny là một chàng trai tốt, cô cũng đã nhìn thấy những bức ảnh chụp thân mật giữa hai người, thâm chí có cả ảnh hoan ái cùng một chỗ….Đúng…đều là xích lõa, ảnh chụp cả hai người cùng triền miên trên giường.

Nhưng chính là, cô hiện tại không thể nhẫn nhịn, chịu đựng việc hắn hôi môi, càng không thể chịu nổi khi nếu hắn đụng chạm.

“ Haizza…. Không nghĩ nữa! Ngày mai còn có việc phải làm. Bây giờ đi sửa lại tài liệu trước đã!” Sau khi nói xong, cô mở va ly hành lý ra, lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Tắm rửa xong xuôi, cô lại vùi đầu vào trong công việc. Thông qua nửa năm cố gắng vừa rồi, cô đã một lần nữa biết đến ngành công nghiệp giải trí này. Ty mọi thứ đều càn Johny hỗ trợ, nhưng cô cũng thích hạng mục đầu tư lần này.

Mà lần này, công ty cô tiến vào thị trường Đài Loan, đối tác chiến lược chính là tập đoàn xuyên quốc gia Đường Thị.

Đúng vậy! Hạng mục đầu tư lần này rất quan trọng.

## 263. Chương 263

Edit: Meimoko

Tuy mặc một bộ đồ công sở màu đỏ sang trọng cá tính, mái tóc cắt ngắn trẻ trung năng động và cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn ai cũng đoán cô là người giỏi giang thành đạt, nhưng chỉ có chính cô mới biết rõ nhất, đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực chất thì bản thân cô không giỏi được như vậy.

Nhưng trải qua nhiều lần tập luyện, cô cũng bởi vì thể diện của chính mình mà cũng đã biết khi đối diện với đối tác làm ăn cần biểu lộ bộ mặt như thế nào.

Trên mặt cô thoáng nở nụ cười, nói ra một con số cao gấp mấy lần.

Đối phương nghe thấy con số thoát ra từ miệng cô thì rõ ràng biểu lộ không thể chấp nhận được: “ Kỳ thật, có rất nhiều công ty đầu tư cũng muốn hợp tác với tập đoàn Đường Thị, tiểu thư ra giá này có phải là đã quá cao rồi không?”

“ Giám đốc Chu chắc hiểu được câu tiền nào của nấy. Công ty của chúng tôi khi ra giá bao giờ cũng tính toán dựa trên mức lợi tức dịch vụ mà các vị sẽ thu được. So sánh về hiệu quả thị trường và lợi ích thì mức giá này không phải là cao, đúng không? Anh chắc cũng biết lợi ích mà một ngôi sao trong Aisha hằng năm mang lại là không thể nào mà xác định được. tôi nói đúng chứ?” Những nghệ sĩ của Aisha ngoài việc trở thành hình ảnh đại diện, họ còn giúp cho công ty mở rộng thêm nhiều mối quan hệ.

Một chút ít kiến thức này, cô đương nhiên là phải hiểu rõ.

“ Chuyện này….. Nhưng, làm sao cô có thể đảm bảo những nghệ sĩ đó sẽ giúp chúng tôi mở rộng thị trường được! Tiểu thư lấy gì để  bảo đảm sau khi chúng tôi bỏ ra cái giá này, mời họ về làm người đại diện thì có thể khiến lợi ích tăng cao nhất đây? ”Giám đốc Chu đẩy gọng kính trên sống mũi lên. Đối phương đã đưa ra giá cao hơn so với dự tính của công ty rất nhiều. Việc này hắn không thể nào tự mình làm chủ.

“ Ha ha, chúng tôi có đem đến đây bản kế hoạch chi tiết. Hơn nữa, chỉ bằng thương hiệu Aisha thôi cũng đủ để bảo đảm rồi! Không phải chúng tôi làm việc đều chỉ nói xuông đến thành tích tương lai! Tôi tin chắc Đường Thị của các anh ngoài Aisha ra thì không tìm được công ty nào phù hợp hơn, có phải không?!” Bạch Phương Úc bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng cô lại hoàn toàn không được như vậy. Trái tim căng thẳng đang đập thình thịch.

“ Việc này….Công ty chúng tôi cần xem xét lại! Nếu hai vị không ngại, hai bên chúng ta nên tìm một dịp khác trao đổi  kỹ càng hơn!” Việc này quá lớn, hắn căn bản không thể nào tự quyết được. Hiện tại, tính tình tổng tài như thế nào ai ai cũng biết, hắn cũng không dám đi để tránh không làm con rồng điên loạn đó thức tỉnh.

Đây là một nhân viên có kinh nghiệm, làm việc rất cẩn thận.

Bạch Phương Úc nhìn Johny, nghe theo ý kiến của hắn.

“ Nếu đã như vậy, chúng ta hôm nào đó trao đổi tiếp cũng được!”

Sau khi Johny nói xong, Bạch Phương Úc cũng đứng dậy. Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng của Chu giám đốc.

Vừa mời rời khỏi ‘chiến trường’, Bạch Phương Úc đã cong cánh môi lên, nói: “ Chúng ta thất bại rồi?…Phải ..không? Trận đầu tiên đã thất bại thế này, đáng lẽ chúng ta nên đề giá thấp hơn một chút thì có phải đã tốt rồi không?”

“ Ha ha, coi như là thất bại cũng không thể ra giá thấp hơn được. Hừ, những điều này về công ty rồi nói tiếp!” Johny nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó đi về phía thang máy.

Bạch Phương Úc nhíu mày, nói với Johny: “ Em đi vệ sinh! Anh xuống dưới lái xe trước đi. Em sẽ xuống ngay!”

“ Cũng được! Xuống thì nhớ gọi điện!” Sau khi nói xong, hắn đi vào thang máy.

Cô xoay người tìm xem phòng vệ sinh ở chỗ nào. Cô luôn luôn không nín nhịn được nước tiểu, nhất định phải tìm được phòng vệ sinh. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên ở đây, Bạch Phương Úc vội vàng chạy tới phòng vệ sinh.

Quá mức gấp gáp, cô không chú ý đến người đối diện. Cho đến khi đụng phải đối phương, mọi thứ đồ cầm theo đã tung tóe, tán lạn trên mặt đất.

Cúi đầu đi đường, Đường Hạo không ngờ sẽ đụng phải một tên quỷ không sợ chết. Hắn nổi giận lôi đình, túm lấy người va phải mình: “ Không được phép đi! Cô là người ở bộ phận nào…..”

Nhưng khi nhìn thấy gò má của cô gái đang túm chặt trong tay, mắt hắn trợn trừng, quên cả hô hấp.

Gò má tinh tế, cái trán bóng loáng, hai mắ to mà sáng ngời, mũi hơi hếch lên. Đôi môi không dày cũng không quá ướt át nhưng đó lại là cặp môi đỏ mọng khiến hắn sung sướng nhất

Hết thảy đều rất giống, vừa chạm vào là thấy giống nhau. Là Tiểu Ngưng…………Tiểu Ngưng của hắn.

Bạch Phương Úc mót đến mức không chịu đựng nổi, giãy mạnh ra khỏi tay người đang giữ lấy mình, ngữ điệu không được tốt cho lắm: “ Thực xin lỗi! Được chưa? Xin anh mau bỏ tay tôi ra! Tôi phải vào nhà vệ sinh ngay bây giờ.”

Giọng nói khàn khàn…

Ngay cả giọng nói cũng giống đến như vậy sao?

Đường Hạo chăm chú nhìn vào người phụ nữ trước mặt, vành mắt của hắn hồng lên.

“ Ngưng!…. Ngưng của anh….! Em rốt cuộc cũng đã trở về với anh rồi! Em đã nghe thấy anh gọi tên em cả ngàn lần, đúng không? Em biết anh nhớ em vô cùng không?”

Hắn đắm chìm trong xúc động, ôm chặt lấy Tiểu Ngưng của hắn. Một khe hở giữa hai người cũng không có.

“ Này… Anh trước hết buông tôi ra đã! …Tôi phải đi vào nhà vệ sinh ngay bây giờ…. Anh nhanh buông tôi ra….” Gò má của Bạch Phương Úc đỏ lên, gấp đến độ hai chận cứ loạn xạ đạp liên túc trên mặt đất. “ Chết tiệt! Anh buông tôi ra!”

“ Không! Anh sẽ không buông em ra đâu! Anh đã nói rồi, cho dù thế nào cũng không buông em ra nữa! Ngưng, bất kể em là người hay quỷ, anh sẽ đều khóa em lại, không bao giờ để em rời khỏi anh nửa bước….” Nhìn thấy cô thật sự rất khó khăn, rất chật vật, hắn hoảng hốt nói: “ Không được! Em không thể ở dưới ánh mặt trời đúng không? Em đi theo anh! Đi theo anh!” Linh hồn không thể tiếp xúc với ánh mặt trời là đây sao? Nếu tiếp xúc sẽ biến mất, không bao giờ nhìn thấy nữa.

Vừa nói, Đường Hạo ôm chặt lấy Bạch Phương Úc đi vào thang máy dành riêng cho hắn. Hắn muốn giúp cô ẩn nấp, thoát khỏi ánh sáng mặt trời.

Mắt nhìn thấy cửa thang máy tiến gần đến, trong lòng thì muốn đến nhà vệ sinh, nhưng hiện tại nhà vệ sinh đang dần biến mất khỏi tầm mắ của cô. Bạch Phương Úc khóc đến chẳng để ý gì: “Anh… Các đồ bị bệnh tâm thần này! Anh bắt tôi làm cái gì hả? Mau buông tôi ra!”

Trên người hắn bốc mùi khóc ngửi đến chết đi được. Đó là mùi rượu, trộn lẫn với một thứ mùi như xác chết bốc lên. Hơn nữa, quần áo của hắn còn rất bẩn. Áo sơ mi đầy nhức vết nhăn nhúm, còn đầy cả tro bụi dính ở trên. Chúng giống như đất hoang thấy đầy rẫy ngoài đường.

Bị hắn ôm chặt đến mức khó thở, cô phải nghển cao đầu lên mới có thể hô hấp được. Độ cao này vừa đủ để cô nhìn thấy được hết mái tóc của hắn.

Tóc dài, lộn xộn. Bởi vì lâu chưa có được chải chuốt, gội rửa nên rối tùm lum như tổ quạ.

Đáng ghét!

Thật sự rất đáng ghét!

Lần đầu tiên đến tập đoàn lớn mà gặp phải loại người này. Hắn chẳng lẽ là người thu mua giấy lộn chạy loanh quanh trong công ty  này ư?

“ Cái tên đàn ông đáng ghét này! Mau buông tôi ra!”

Cô cố gắng giãy giụa, thoát thân khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn, đánh mạnh vào đầu hắn, “ Hỗn đản, cái tên đáng ghét này!”

Sự vui sướng gần như đã lấn át hoàn toàn lý trí của Đường Hạo. Hắn chỉ biết dùng sức mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, không cho cô đi đâu. Hơn nữa, bị cô đánh, hắn cũng không có một chút tức giận: “ Ngưng! Anh biết rõ muốn đánh như thế nào thì cứ đánh đi…”

“ Chết tiệt! Đồ tâm thần! Ai là Ngưng chứ hả? Không phải tôi! Mau buông tôi ra, tôi phải đi tiểu!”Người nhẫn nại đến mức cực điểm cũng phải bất chấp mà phải nói ra cái từ bất nhã ‘đi tiểu’.

“ Có nước tiểu cũng không bỏ qua cho em! Bằng không em sẽ lại biến mất! Anh không thể tìm em, cũng không biết tìm em nơi nào!” Không sai! Cô tát hắn, hắn cảm thấy đau. Điều đó chứng tỏ đây không phải là mộng, mà là sự thật.

## 264. Chương 264

Đột nhiên, Bạch Phương Úc không giãy dụa nữa, mặt đỏ lên. Mãi đến nửa phút sau, cô mới oán hận nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình: “Đều là do tên điên anh hại tôi! Tôi làm sao mà đi ra ngoài gặp người?! Anh là tên hỗn đản! Đồ hỗn đản!”

“ Làm sao vậy, Ngưng? Anh sợ nhất là em khóc, sợ nhất là khiến em thương tâm!” Đường Hạo đau lòng, buông một cánh tay ra, đưa lên lau nước mắt trên gò má của cô.

Bạch Phương Úc giơ cao cánh tay lên. Một cái tát giáng xuống gương mặt của hắn.

“ Đồ thần kinh này! Anh nghe rõ ràng tôi nói đây: tôi không biết anh! Đều là tại anh… Tại anh… khiến cho tôi bị….”Nói xong câu sau, Bach Phương Úc trợn tròn mắt nhìn xuống dưới. Giữa hai chân cô là một vũng nước lưu lại.

Mà quần lót của cô, tính cả tất chân bó sát… tất cả đều dính dính trên đùi, rất khó chịu.

Trời ạ! Cô mà lại…tè ra quần…

Người đàn ông khé vuốt gò má ‘Tiểu Ngưng’ rồi đưa mắt nhìn lại. Trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng tươi hơn: “ Quả nhiên là Ngưng của anh…..”Tiểu Ngưng bị hắn làm hại có thói quen rất thất thố. Thật không ngờ, linh hồn của cô không có quên thói quen đó.

“ Anh… Còn cười được ư? Váy của tôi đều ướt hết cả rồi! Anh muốn tôi ra ngoài gặp người như thế nào đây hả? Hôm nay tôi còn phải về công ty!” Bạch Phương Úc hổn hển hô lên. Nước mắt của cô chảy xuống càng lúc càng nhiều khiến cho đôi mắt của cô càng thêm trong sáng.

“ Ngưng, em cứ ở lại phòng làm việc của anh là được rồi! Không có việc gì đâu!” Linh hồn sẽ không xấu hổ, càng không thể  có chuyện váy ẩm ướt. Đây giống như là…. ‘người’.

Tinh..

Cửa thang máy mở ra.

Đường Hạo bá đạo ôm lấy ‘Tiểu Ngưng’ đẩy ra ngoài thang máy, đi đến phòng làm việc của hắn.

“ Không! Anh buông tôi ra! Anh như vậy không khác gì kẻ bắt cóc!”Bạch Phương Úc dùng hết sức lực bú sữa của mình bám chặt lấy cánh cửa thang máy, không để hắn kéo đi.

“ Anh không có bắt cóc em! Anh chỉ muốn em không rời khỏi anh thôi….!”

Đột nhiên, Bạch Phương Úc cảm thấy lòng mình đang tê dại dần. Đối với cái tên ‘Ngưng’ này, cô không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Cô vô thức chăm chú nhìn người đàn ông ăn mặc lôi thôi đang lôi kéo mình.

Lập tức, cô xóa ngay ý nghĩ trong đầu. Cô không phải là Ngưng của hắn. Cô là Bạch Phương Úc. Cô có cha mẹ. Trong nhà có biết bao nhiêu ảnh của cô. Tất cả đều đã được xác nhận trên chứng minh thư.

“ Không! Anh thật sự nhận sai người rồi!”

“ Không! Em là Ngưng của anh! Anh không có nhìn lầm! Người phụ nữ của anh, sao anh có thể nhận nhầm được!” Đường Hạo kiên định nói. Hắn đã quá quen thuộc với từng điểm trên người cô. Dù lúc trước có người giống cô, nhưng không có giống hệt cô như thế này!

Có một vài nhân viên đi về phía hướng thang máy này. Bạch Phương Úc đang giữ lấy cửa thang máy đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng gian nan núp sau lưng người đàn ông lôi thôi.

“ Không xong, ngàn vạn lần đừng để bọn họ thấy tôi! Thật khó nhìn…”

“ Vậy thì đi theo anh!” Đường Hạo bắt lấy cánh tay cô, kéo cô vào phòng làm việc của chính mình.

Bạch Phương Úc giật mình đứng ở trước cửa. Cô nhìn chằm chằm vào căn phòng làm việc xa hoa rộng lớn, rồi chỉ vào Đường Hạo nói: “ Anh…. Làm sao anh có thể vào chỗ này được? Không được rồi! Nhanh lên, đi theo tôi! Nếu không nhân viên bảo vệ mà trông thấy lại nghi ngờ chúng ta là trộm hay gián điệp kinh tế?”

Cô đến đây là để bàn chuyện làm ăn, không có muốn bị dẫn đến cục cảnh sát. Đó là còn chưa nói, váy của cô đang ướt thế này. Nếu bị bắt, sẽ rất mất mặt!- Bạch Phương Úc khẩn trương nghĩ đến.

## 265. Chương 265

Nhìn thấy hắn vẫn không có biểu lộ gì gọi là sợ hãi, Bạch Phương Úc lo lắng lôi kéo hắn: “Nhanh lên, đi theo tôi! Nếu không thì sẽ bị bắt đó! Anh không đi, tôi đi một mình vậy….  Ư ư ..ưm.”

Câu nói kế tiếp của Bạch Phương Úc hoàn toàn bị Đường Hạo nuốt vào trong miệng. Cô nghẹn lời, trân trối nhìn người đàn ông gần mình trong gang tấc, mà quên cả việc đẩy hắn ra.

Đường Hạo kích động liếm láp chiếc lưỡi đinh hương của cô. Đầu lưỡi hắn phách đạo, căn bản không để cho cả hai có cơ hội thở dốc, tiến sâu vào trong khoang miệng có chút rộng mở của cô.

Miệng của cô, hắn rõ ràng đến từng ngóc ngách, vừa chạm vào là biết. Chiếc lưỡi tìm tòi nghiên cứu sau khi đã biết được đáp án thì khẽ cậy mở hai hàm răng của cô.

Nụ hôn đích thực làm cho hắn không muốn dừng lại. Cuồng loạn muốn cướp đi tất cả ngọt ngào trong miệng cô.

“Ưm…..”

Nụ hôn này tại sao lại giống cảm giác trong mơ đến  như vậy? Khiến cho toàn thân cô kích động. Những tế bào trong người phảng phất đều đang sôi sục lên.

Chậm rãi hưởng thụ, chìm đắm trong nụ hôn của hắn, cô thậm chí còn kiễng cả chân lên phối hợp cùng với hắn. Hai chiếc lưỡi kịch liệt dây dưa, trao đổi những ngọt ngào ẩn chứa trong miệng.

Cô giống như người tìm lại được thứ thuộc về mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ an tâm. Gần một năm, lần đầu tiên cô có cảm giác an tâm đến thế. Loại phương thức hôn môi này khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cảm giác được ôm chặt này, lực đạo của cánh tay lại càng khiến cô thấy quen thuộc hơn.

Sự phối hợp của cô khiến hành động của hắn càng thêm lớn mật. Một bàn tay vẫn giữ chặt lấy người cô, bàn tay khác bắt đầu di chuyển thăm dò. Động tác càng lúc càng thêm thân mật, càng thêm kích thích.

Khi tay hắn sờ sờ từng điểm trên thân thể của cô, toàn thân cô bị kích tình mà dựa càng sát vào người của hắn.Thân thể mềm mại của cô chỉ trong thoáng chốc đã khơi gợi lên dục vọng ẩn chứa lâu ngày trong người hắn. Hạch tâm cũng bắt đầu nổi lên những luồng phản ứng dục hỏa thiêu đốt.

Đôi môi nóng hổi chậm dãi tiến xuống liếm láp vùng cổ trắng tuyết của cô, hắn phát ra tiếng kích động rồi lẩm bẩm: “ Ngưng, em rốt cuộc cũng đã trở lại! Em rốt cuộc là đã trở về bên cạnh anh rồi! Anh muốn em! Muốn em!” Hắn gầm nhẹ, khô khốc nói. Hai tay mạnh mẽ nâng mông cô lên, dùng sức dán lên nơi đang nhô lên của mình.

Chính lúc hắn chuẩn bị đem cô đặt xuống ghế sô pha, sắp sửa phóng thích chính mình thì Bạch Phương Úc đột nhiên dùng một tay đẩy mạnh hắn ra, lui dần về phía sau đề phòng hắn: “ Anh định làm gì tôi đấy hả? Thật đáng ghét!”

Bạch Phương Úc căn bản không thể tin được bản thân mình lại có thể cùng một người đàn ông giống như kẻ lang thang ngoài đường triền miên ôm hôn nhau. Hơn nữa, không thể phủ nhận cô thật sự rất thích thú khi được hắn hôn như thế. Thiếu chút nữa còn khiến cho hắn….cái kia….cái kia….

Ngửi thấy trên người mình dính mùi hồi khó chịu, cô thật sự muốn nổi điên lên.

Bị cô đột nhiên đẩy ra, Đường Hạo tràn đầy thống khổ, nhìn cô: “ Ngưng, anh thật sự rất nhớ em! Đừng cự tuyệt anh mà, có được không?”

“ Cút ngay! Tôi nói một lần nữa cho anh biết: tôi không phải là Ngưng của anh. Tôi là Bạch Phương Úc!” Cô kịch liệt tránh bàn tay hắn đang vươn qua, ghét bỏ nói.

Nghe thấy một cái tên lạ lẫm, Đường Hạo không tin lắc đầu, tựa hồ không tiếp nhận được đả kích cô không phải là Ngưng của hắn.

“ Không! Em chính là Ngưng của anh! Căn bản không có sai!”

Bạch Phương Úc cúi đầu, lấy từ trong túi xách giấy chứng mình của mình, giơ lên trước mặt hắn: “ Nhìn thấy không? Trên này có tên của tôi…”

Khi nhìn thấy trên giấy chứng mình ghi quốc tịch Anh, tên của cô là Bạch Phương Úc, Đường Hạo bị đả kích mạnh ngồi phịch xuống trên ghế sô pha. Hắn thống khổ nhăn mày lại, nhìn cô gái giống hệt Tiểu Ngưng của hắn.

“ Làm sao có thể? Tại sao….tại sao cô lại giống hệt với Tiểu Ngưng của tôi…..?” Hắn không muốn tin, lắc đầu, lập tức nghĩ đến điều gì đó khiến cho hai mắt hắn mở to.

…..

“ Không, không phải là dì đâu ạ!”

“ Đúng vậy! Tóc của dì là lóc lượn sóng, tóc của dì này lại thẳng. Màu tóc của dì màu đen, dì này lại là vàng!”

……

Lời nói của Nhị Nhị văng vẳng ở bên tai của hắn.

Đường Hạo đưa tay lên vò mạnh tóc, muốn khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

“ Cô thật sự tên là Bạch Phương Úc?”

Không sai! Hắn đích thực đã từng gặp qua một cô gái trông giống hệt Tiểu Ngưng. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Người hắn gặp qua chính là cô gái này?

“ Đương nhiên! Ngưng của anh bị đi lạc đường ư? Anh không tìm được cô ấy sao?” Nhìn hắn đau khổ cực độ, trái tim cô cũng phiếm đau.

Ngồi trên ghế sô pha, Đường Hạo châm một điếu thuốc lên hút. Hiện tại, chỉ có rượu và thuốc lá mới khiến cơn đau nhức trong lòng hắn dịu đi.

Kẻ lang thang trước mắt này thật quá to gan. Hắn cư nhiên dám ngồi trong căn phòng làm việc xa hoa này nhàn nhã hút thuốc. Cô bất an nhìn bốn phía. Mở cửa cánh cửa chỗ nghỉ ngơi ở bên cạnh, ở đó có một góc nhỏ sân gofl mini, bên cạnh là một quầy bar, trong chiếc tủ giáp tường bày đủ loại rượu thượng hạng của nước ngoài. Một chai rượu trong đó nhìn cũng biết, giá trị vô cùng xa xỉ.

Căn phòng này tuyệt đối không phải phòng làm việc của một giám đốc bình thường, hẳn là….

Bạch Phương Úc đưa mắt nhìn ra cánh cửa chính. Trên đó có đề mấy chữ to vàng óng. “ VĂN PHÒNG TỔNG TÀI”

Tổng tài? Dĩ nhiên là văn phòng tổng tài? Không, nơi này tuyệt đối không nên ở lại lâu được- Bạch Phương Úc thầm nghĩ.

“ Anh… Anh không đi! Tôi đi trước!” Aizza, cô cũng chẳng có năng lực mà đi cứu tên lang thang này đâu.

“ Váy của cô đều bị ướt nước tiểu như thế mà vẫn muốn đi ra ngoài sao?” Xuyên qua đám khói thuốc, hắn chậm rãi nói.

Bạch Phương Úc dừng bước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy lo lắng, căng thẳng: “ Vậy làm sao bây giờ? Tôi…. Tôi muốn đi ra ngoài….”

“ Cô đừng lo lắng! Tôi sẽ bảo thư kí mua quần áo!” Hắn nặng nề nhả ra một đám khói.

Bạch Phương Úc khẽ giật mình. Bảo thư kí ư? Tên lang thang này đầu óc có vấn đề hay là quá to gan lớn mật?

Đường Hạo không để ý đến phản ứng si ngốc của cô, từ ghế sô pha đứng lên đi đến bàn làm việc, nhấn xuống điện thoại nội tuyến: “ Thư ký Vương, cô mua hộ tôi một bộ đồ nữ. Các số đo lần lượt là 38, 22, 34…”

Nghe thấy các con số đều chính xác, Bạch Phương Úc vô thức mà đưa tay ôm lấy vòng ngực của mình.

“ Tiện thể mua luôn một bộ quần áo lót và tất chân.”

A…Thật là xấu hổ quá đi mất!- Bạch Phương Úc vội vàng khép chặt hai chân lại. Gò má của cô không biết là tức giận hay xấu hổ mà hồng lên.

Nhìn điện thoại vừa mới cúp xuống, cô lập tức phát điên lên nói:

“ Anh… Đồ biến thái! Tên lưu manh….”

“ Tôi như thế nào mà lưu manh?” Hắn thản nhiên nhìn cô. Bởi vì cô quá giống với Tiểu Ngưng, cho nên ánh mắt của hắn rất tự nhiên mà rơi trên người cô.

“ Anh… anh …nói … số đó ba vòng của người ta ra mà còn không phải là lưu manh sao? Anh lại còn nói….quần áo lót…với cả tất chân…”

Thật là..Những từ ngữ này để cùng một chỗ thật khiến cho người ta có ý nghĩ mờ ám.

Đường Hạo nhún vai, vẻ mặt cười tà: “ Thế nào? Chẳng lẽ cô không cần những thứ đó sao? Hay là cô có thói quen dưới váy cái gì cũng không mặc?”

“ Anh…Anh…Anh…. Ai dưới váy không mặc gì hả? Anh dám….” Bạch Phương Úc bị hắn nói đến đỏ mặt, cái mũi nhăn lại,

Động tác này làm cho Đường Hạo lại một phen xúc động. Ngưng của hắn cũng sẽ làm như vậy. Khi thẹn thùng đều nhăn mũi, mặt đỏ lên. Rõ ràng….rõ ràng…cô chính là Ngưng của hắn.

## 266. Chương 266

Một hồi chuông điện thoại từ trong túi xách của Bạch Phương Úc truyền ra. Cô vội vàng lấy điện thoại ra nghe.

“ Phương Úc, có thể xuống chưa?” Tiếng Johny truyền ra từ trong điện thoại.

Bạch Phương Úc xoay người lại, che điện thoại, nói dối: “ A, Johny! Em…em lúc nãy xuống lầu rồi nhưng lại chợt nhớ ra còn có việc phải làm. Bây giờ anh cứ về trước xử lý việc của anh đi!”

“ Cái gì?” Đối phương cảm thấy kỳ quái hỏi.

“ Chúng ta liên lạc lại sau nhé! Anh cũng có việc phải làm bây giờ mà! Anh yên tâm, em…mọi chuyện đều ổn cả mà. Lát nữa em sẽ về công ty sau..” Nói mầy lần là bản thân không có chuyện gì, cuối cùng Bạch Phương Úc mới cúp được điện thoại.

Chuyện này đương nhiên là không thể nói cho người khác biết được. Thật sự là rất dọa người! Rất mất mặt.

Hừm- Trên thế giờ này điều thống khổ nhất chính là biết rõ bản thân rất chán ghét một người, nhưng lại bị bức bách không thể không cùng hắn thở chung một bầu không khí.

Nhẫn nại! Nhẫn nại! Mình không thể ra ngoài với cái váy ướt nhẹt bốc mùi như thế này được!- Bạch Phương Úc tự nhắc.

Bạch Phương Úc càng lúc lại càng không muốn đứng ở chỗ này. Về pương diện khác, cô theo bản năng khép chặt hai chân lại, giằng co suy nghĩ mà quan sát hắn. Ban đầu mất đề phòng mà để cho hắn làm loạn, bây giờ tỉ mỉ quan sát hắn, cô mới cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác đau đớn cực kỳ.

Hắn thoạt nhìn trông như kẻ mất hồn, rất đau lòng. Hắn đã gặp phải chuyện gì không may sao? Tại sao thần sắc lại thảm hại như thế này?

Chính lúc cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Bạch Phương Úc? Nhưng rõ ràng, cô gái này chính là Ngưng của hắn. Không có sai, rất rõ ràng.

“ Anh…anh là tổng tài ư?”Không khí trong phòng quá nặng nề khiến cô buồn bực đành mở miệng nói chuyện trước.

Nếu như hắn không phải là tổng tài thì làm sao có thể ra lệnh cho thư kí tổng tài được? Cô gái này đủ ngu ngốc rồi, rất ngu. Lòng của hắn càng lúc càng kích động. Tiểu Ngưng của hắn cũng là một cô gái tiểu bạch ngốc nghếch.

“ Cô nói thử xem!”

Đôi mắt của hắn nheo lại, tập trung trên mặt của cô.

“ Phải….” Cô bị hắn nhìn chẳm chằm nên bối rối, hai mắt nổi lên hai đóa hồng vân, “ Anh là….tôi thấy anh không giống một tổng tài!” Hắn dĩ nhiên là tổng tài Đường thị này sao? Không phải nói tổng tài Đường thị rất đẹp trai tuấn tú ư? Nhưng mà, hắn ta …..

“ Không giống tổng tài? Vậy tôi giống cái gì?” Đường Hạo nói. Hắn nghe tiếng của cô gái này không phải nhất thời khàn khàn, mà vốn dĩ đã khàn khàn rồi.

“ Người lang thang!” Cô trực tiếp thốt ra, sau đó ngậm miệng lại: “ Tôi là nói…. Quần áo của anh thật quá kỳ quái, vô cùng…..Cách ăn mặc lôi thôi này chẳng lẽ là phong cách thời trang thịnh hành năm nay ở Đài Loan này sao?”

Mọi người bây giờ đều rất kỳ quái, không thể nói đó là cá tính riêng của bọn họ.

Đường Hạo cười khổ nặng nề hít một hơi thuốc lá, sau đó nhổ ra. Kẻ lang thang? Không khác là mấy.

“ Anh không vui ư?” Cô tiến lên vài bước đến gần hắn. Lập tức một mùi khó ngửi chui vào khoang mũi của cô. Cô nhăn mũi lại, lùi về phía sau.

Đường Hạo nhìn biểu lộ chán ghét trên mặt cô thấy không có sai, bời vì sáng sớm hôm nay hắn cũng đã nhìn thấy nét mặt con trai hắn cũng như vậy. Hắn đưa tay lên kiểm tra quần áo của mình. Quả là bẩn không chịu nổi.

“ Không cần anh nói, hiện tại tôi cũng biết anh không vui. Chẳng có một người nào lại vui vẻ mà làm quần áo của mình trở nên lôi thôi nhếch nhác như vậy cả!” Không cần chờ đến khi hắn trả lời, cô mở miệng nói trước: “ Anh gặp phải chuyện gì đả kích ư? Là….chuyện có liên quan đến Tiểu Ngưng kia, đúng không? Cô ấy làm sao vây?”

“ Cô ấy đã qua đời.” Dù cho người trước mắt có giống Tiểu Ngưng đến thế nào nhưng chính là….Tiểu Ngưng của hắn đã mất rồi.

“ A…Thật xin lỗi! Nhắc tới chuyện đau lòng của anh….” Tầm mắt của cô chuyển dần đến khung ảnh phía trên bàn làm việc. Rất tự nhiên.cô cầm nó lên.

Nhìn người ở trong khung ảnh bằng thủy tinh, Bạch Phương Úc sững sở, nuốt phải một ngụm hơi lạnh. Người này….người này….cô gái ở trong khung ảnh chính là mình. Mà ngay cả bộ dạng lúc cô ta đang mỉm cười, hai người bọn họ giống nhau như đúc.

Ở chỗ này có hai ảnh chụp. Đó là hình cô gái này đang ôm một cậu bé. Đứa bé trai kia cười đến như đối phó, nhưng lại thật đáng yêu. Đang yêu đến mức khiến cho cô nhịn không được muốn ôm cậu bé, muốn hôn cậu bé…

A- Bạch Phương Úc bất giác mà túm chặt lấy ngực áo mình. Trong mắt cô nổi lên nước mắt trong suốt. Cho đến khi nước mắt rơi xuống man mát trên gò má, cô mới phát hiện ra là mình đang khóc.

Cô rất nhanh lau đi nước mắt, đưa tầm mắt chuyển đến bức ảnh còn lại trên bàn. Một lần nữa, cô lại hết sức cả kinh. Người đàn ông trong bức ảnh này chính là kẻ lang thang kia sao? Bạch Phương Úc xoay người nhìn người thật một lúc, sau đó lại nhìn bức ảnh.

Đồng dạng là một đôi mắt đen thâm thúy, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng…. Không sai, đích thực là hắn! Bất quá chỉ là, bây giờ đầu tóc của hắn quá dài, gò má hóp lại, gầy đi rất nhiều. Sắc mặt cô lại hồng lên, hô hấp càng trở nên mong manh. Người đàn ông này rất đẹp nàng. Cô…..không suy nghĩ gì mà nhìn lại hắn.

Bạch Phương Úc cầm ảnh chụp, thở dài nói: “ Cô ấy là vợ anh sao? Chúng tôi rất giống nhau. Khó trách anh vừa nhìn thấy tôi thì liền ôm không buông ra!” Thấy hắn vẫn không nói câu gì, cô đành tiếp tục phá vỡ bầu không khí trầm mặc này: “ Vì sao không có ảnh cả gia đình? Anh cùng cô ấy, cả con của hai người….”

“ Bởi vì không có! Bởi vì không muốn chụp!” Đường Hạo lấy bức ảnh trong tay cô ra. Ánh mắt của hắn rơi vào người trong bức ảnh. Mỗi ngày, hắn đều lặng người xem một hồi thật lâu, thật kỹ. Mà mỗi lần đó, trong lòng hắn lại như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào.

Nhìn hắn càng lúc càng thương tâm, Bạch Phương Úc mới nghĩ đến chính mình lại hỏi vấn đề thương tâm: “ Con của anh đáng yêu quá! Một cậu bé rất dễ thương, còn nhỏ mà trông đã khá là tuấn tú rồi! Chúng tôi gần đây có làm quảng cáo đồ cho trẻ em, có thể mời con anh đến tham gia không?”

Đường Hạo theo trực giác muốn nói lời từ chối. Nhưng lời nói đến bên miệng thì lại khẩn trương mà thành: “ Cô thích trẻ con ư?”

“ Ừ!” Bạch Phương Úc gật mạnh đầu: “ Trẻ con đáng yêu như vậy, ai lại không thích! Có thể chứ? Để con trai anh dến đóng quảng cáo cho chúng tôi!” Cô chờ đợi hỏi.

“ Chuyện này…. Tôi sẽ hỏi ý kiến của nó! Nếu như nó đồng ý….”

“ Được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi!” Bạch Phương Úc mỉm cười. Nghĩ đến việc có thể hóa trang cho một cậu nhóc đáng yêu như thế này, cô thật sự rất vui.

Tuy cô là giám đốc điều hành ở công ty, nhưng trên thực tế cô còn là một nhà tạo hình cho rất nhiều ngôi sao.

Cô vô cùng hưng phấn, tay quơ trước vùng ngực đang run rẩy. Lập tức một hình ảnh vô cùng mê người hiện ra khiến cho người đàn ông đang tựa trên bàn làm việc nhìn thấy mà thân thể đột nhiên căng thẳng.

Đáng chết! Đám bạn sợ hắn đau lòng mà tìm mấy cô gái đến giúp hắn giải sầu, hắn cũng chẳng thèm nhăn lông mày lấy một cái đã đem những cô gái đó đẩy ra. Thế mà, cô gái giống hệt Tiểu Ngưng này lại đơn giản châm lên lửa dục vọng trong người hắn.

“ Anh yên tâm, Đường tổng tài! Tôi nhất định sẽ biến con trai của anh trở thành một ngôi sao nhỏ.”Cô hua chân múa tay trên khung trung, hưng phấn đến mức làm tuột cả một cúc áo. Lập tức, một khe rãnh thâm sâu lọt ngay vào tầm mắt hắn.

Thân thể vừa dấy lên ngọn lửa lại càng lúc càng điên cuồng đốt cháy hắn. Nóng đến mức trên trán của hắn xuất hiện những giọt mồ hôi li ti. Miệng đắng, lưỡi khô, nuốt nuốt lấy nước bọt.

## 267. Chương 267

Gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy yết hầu của hắn cứ lên lên xuống xuống, cao cao thấp thấp.

Hắn không được tự nhiên rời khỏi bàn làm việc, hai chân vắt chéo ngồi lại trên ghế sô pha. Tư thế khiến cho hạch tâm của hắn càng thêm hưng phấn.

Hắn muốn cô. Hiện tại, hắn rất muốn được tiến vào trong cơ thể của cô gái này…

Không! Không thể được! Hắn làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Ngưng. Hắn đã từng thề với Tiểu Ngưng, suốt đời này chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất. Hắn không thể phản bội lại cô được.

Đường Hạo liều mạng đè xuống dục hỏa đang thiêu đốt, không ngừng cảnh cáo bản thân không được phép làm chuyện có lỗi với Tiểu Ngưng. Mà loại nhẫn nại cắn răng chịu đựng này càng khiến hắn thêm khó chịu. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán hắn, xuôi theo sườn mặt của hắn.

Bạch Phương Úc không hiểu biểu lộ của hắn là gì, lo lắng chạy đến bên cạnh hắn, hỏi: “ Làm sao vậy? Anh có phải bị bệnh rồi hay không? Sắc mặt sao lại hồng như thế này?”

Xuất phát từ quan tâm, cô đưa tay lên muốn sờ trán hắn.

Đường Hạo rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ tóm chặt lấy tay cô. Trong nháy mắt, thân thể của cô theo quán tính ngã vào trong ngực hắn. Đụng chạm đột ngột, nhưng hắn lại không có cảm giác đau đớn gì, chỉ thấy càng thêm hưng phấn.

Hai tay cô chống lên ngực của hắn, muốn thoát ra. Nhưng một cảm giác hưng phấn cực kỳ truyền từ dưới truyền lên ngực cô. Nhiệt độ trong cơ thể dâng cao, hai luồng tuyết phong trắng cứ phập phồng theo hơi thở dồn dập.

Mắt của cô vốn rất thanh tịnh nhưng bây giờ lại bắt đầu xao động mị hoặc lòng người. Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông đang cứng nhắc trước mắt. Cô giống như con mèo nhỏ, đưa chiếc lưỡi nhỏ liềm láp đôi môi mọng đỏ. Không thể nghi ngờ, đây là một loại ám hiệu.

Bàn tay to thô rát của hắn không tự chủ được mà lần mò đem làn váy ẩm ướt của cô cởi ra, để lộ bắp chân no đủ mượt mà. Bàn tay của hắn chăm chú xoa nắn trên cặp mông vểnh lên của cô, cảm thụ hết thảy mượt mà bên dưới.

Hắn gầm lên một tiếng nương theo từng động tác. Âm thanh run rẩy như đang khát vọng điều gì đó. Cách một lớp vải mỏng, hắn tựa hồ giống như kẻ khát nước. Bàn tay hắn chuyển lên eo cô, nhắc cô lên, kéo đi vật chắn cuối cùng ở dưới váy.

Bàn tay hắn nhanh chóng phủ lên,không có gì ngăn cản nưa, hắn hoàn toàn cảm nhận cô. Một tiếng rên thoải mái phát ra.

Hai mắt Bạch Phương Úc mê mang cảm thụ hết thảy. Thật sự…thật sự.. cảm giác này giống hệt như ở trong mơ. Chẳng lẽ đây là mơ sao?

Loại đụng chạm thô lỗ này khiến những tế bào vừa mới được nghỉ ngơi trong cô lại một lần nữa vùng dậy nhảy múa sôi động. Ừ! Đúng vậy, cô thật sự rất thoải mái. Giống như là muốn được vuốt ve nhiều hơn, xoa nhiều hơn, lấy nhiều hơn….Ưm, cô cũng không biết còn muốn gì nữa!

Nhưng cảm giác quen thuộc này khiến cô không đẩy hắn ra được. Cô nguyện ý trầm luân trong cảm giác quen thuộc này.

Ngón tay Đường Hạo niết đến chiếc cổ trắng ngần của cô, muốn giật tan hàng cúc áo. Chỉ có Tiểu Ngưng của hắn mới làm hắn hưng phấn như thế này, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Hắn muốn nhìn xem có phải chính là cô không. Hắn thèm khát quá được nhìn thấy thân thể của cô, xác định có phải là cô hay không. Hắn thật sự không muốn nhẫn nại nữa….

Ngón tay của hắn sờ lên cổ áo của cô, chuẩn bị….

Cốc, cốc , cốc…

Đột nhiên, ở ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa.

“ Tổng tài, đồ ngài cần tôi đã mua về rồi! Tôi có thể vào được không ạ?” Tiếng cô thư ký từ ngoài cửa truyền vào.

Bạch Phương Úc như bị sét đánh, từ trên người hắn bật ra. Cô quên mất váy đã bị hắn cởi tuột đến tận đầu gối. Lảo đảo nặng nề, cô té ngã xuống mặt thảm trải nhà.

“ A… Đáng ghét!…”

Nhìn Bạch Phương Úc chật vật trên thảm nhà, hai mông vểnh lên. Đường Hạo buồn cười nhưng nén lại, đưa tay nâng cô đứng dậy: “ Đừng hốt hoảng! Không có lệnh của tôi, thư kỳ sẽ không dám tiến vào!”

Bạch Phương Úc ngượng chín cả mặt, cúi đầu, căn bản không muốn nhìn hắn. Cô cảm giác đầu óc mình muốn nổ tung. “ Tôi…. Phòng nghỉ của anh ở đâu? Tôi….” Cô muốn đi vào đó, không muốn để cho nữ thư ký kia nhìn thấy.

Đường Hạo chỉ: “ Ở bên kia.”

Cô vừa nâng váy lên, vừa chạy vào phòng nghỉ. “ Anh chờ một chút! Đừng mở cửa vội!”

Két…

Cô tiến vào trong căn phòng đó. Qua cánh cửa hơi hơi mở, nói nhỏ ra: “ Được rồi…”

Đường Hạo ngồi trở lại ghế da bên trong ban làm việc, đối với ngoài cửa nói: “ Vào đi!”

Nứ thư kí đem một bộ quần áo công sở màu trắng của nữ, quần lót và cả một đôi tất chân đặt lên trên bàn làm việc. Sau đó, cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Ngạc nhiên không biết người phụ nữ khiens tổng tài khôi phục lại trạng thái bình thường có bộ dạng như thế nào?

“ Để yên đó rồi, như thế nào vẫn còn chưa đi ra ngoài?”Đường Hạo căm tức liếc nhìn thư ký.

“ A! Tổng tài còn cần gì nữa không ạ?” Cô thư ký thất kinh, vội vàng thu mắt lại, theo chức trách mà hỏi lại. Trời ạ! Cô không muốn làm tổng tài tức giận đâu! Huh u, cô không muốn bị chứi, biết chắc sẽ rất thê thảm.

“ Không có! Đi ra ngoài!” Đường Hạo cúi thấp đầu xuống. Thật ra hắn cũng không muốn để cho thư ký đem những đồ phụ nữ xấu hổ này đi vào phòng.

“ Dạ.” Sau khi nói xong, thư kí tranh thủ thời gian chạy nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa bên ngoài vừa được khép lại thì cửa phòng nghỉ ngay lập tức bị người mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộ đầy vẻ khẩn trương.

“ Thư kí của anh sẽ không lại tiến vào nữa chứ?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Lúc này, Bạch Phương Úc mới dám mở to cửa phòng nghỉ ra, chạy chậm lại về phía hắn. Cô cũng không dám nhìn hắn, một giây cũng không dám trì hoãn, cầm lấy đống quần áo mới chạy về phía phòng nghỉ, thuận tiện vặn luôn cửa phòng lại.

“ Ngô…. Lần này thật sự dọa người! Thật muốn cho chính mình hai cái tát!” Dựa vào cánh cửa, Bạch Phương Úc dùng túi che mặt lại, thấp giọng khóc thét.

Đi tiểu ra quần còn chưa tính, ai bảo người đàn ông ngoài cửa giữ chặt không buông cô ra, khiến cô chỉ còn nước đi tiểu ra quần.

Lần đầu tiên mà đã ý loạn tình mê đa là việc không thể nói nổi rồi. Chính mình ngu ngốc lại yên tâm thoải mái để hắn ép buộc hôn môi. Cô một chút cũng không chú ý đã trầm luân cùng hắn.

Lần thứ hai, chính là vừa rồi. Thật sự không thể nào nói nổ nữa! Thật sự, cô đã quá…phóng đãng rồi! Đúng vậy, không có sai! Cô để cho hắn tự do vuốt ve mình, lại còn cởi cả quần lót, mông không hề che lấp cứ bạo lộ trong không khí. Trần truồng trong bàn tay của hắn, để mặc hắn vuốt ve, điều khiển chính mình….

Tuy nhiên, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Cô thật sự rất thoải mái. Nhưng cô không phải là một cô gái tùy tiện. Cô sao có thể để mặc cho người ta tự do cời bỏ đến điểm mấu chốt nhất của mình.

Nếu thư kí của hắn không kịp thời gõ cữa, có lẽ lúc này cô không phải đã bị hắn….

Cô tự trách, chảy cả nước mắt- Mình tại sao lại có thể như vậy?

Cô đã có bạn trai, làm sao có thể để cho một người đàn ông chưa từng quen biết đụng chạm vào?

Cô nhanh chóng lau khô nước mắt, tự ra lệnh với chính bản thân mình. Sau này nhất định không được để chuyện như thế này xảy ra. Tuyệt đối không được tái phạm. Nếu không, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể tha thứ cho chính mình.

## 268. Chương 268

Đem váy, tất chân, quần lót cùng nhau cởi ra, chuẩn bị thay quần áo sạch sẽ  thì Bạch Phương Úc mở to hai mắt.”Hả? Muốn chết? Như thế nào. . . . Quần lót ? Quần lót tại sao lại không thấy. . . . . . Hắn không phải có nói mua quần lót tới sao?”

 Đường Hạo cầm chiếc quần lót rơi ở chân bàn làm việc lên, đi tới gõ cửa phòng nghỉ: “Cô quên cầm quần lót! Này, cho cô!”

Bạch Phương Úc ngừng thì thầm lẩm bẩm, kéo cao váy mới mặc lên. Khuôn mặt đỏ bừng đi ra ngoài cánh cửa. Hé mở một khe nhỏ, nói: “ Ừ! Anh đem gì đó đưa cho tôi!”

Đường Hạo cũng không làm cô khó xử, đem quần lót đặt tới trong bàn tay vươn ra của cô.

Bạch Phương Úc rất nhanh cầm lấy. Phanh. Cửa phòng đóng mạnh lại. Nhìn vật mềm mại trong tay, cô khó xử muốn nổi nóng.

Đổi quần áo xong xuôi, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nghỉ. Đường Hắn quả nhiên đoán đúng kích thước trên người cô. Quần áo này mặc cực kỳ vừa vặn.

Đường Hạo từ trên ghế làm việc đứng dậy. Đôi mắt hắn ửng đỏ nhìn cô bước ra.

Nhìn thấy hắn muốn đi tới chỗ mình, Bạch Phương Úc nắm chắt quần áo, nói: “ Này! Anh đừng có qua đây! Anh đừng có nghĩ… đừng nghĩ là có thể bất lịch sự với tôi nữa…..”

“ Tôi không muốn làm gì cô! Chỉ là….muốn xem dưới cổ áo cô một chút! Có thể cho tôi xem được không?”  Đường Hạo giơ tay lên, tựa như định tìm kiếm thứ gì đó trên cổ của cô.

“ Nói không làm gì tôi, nhưng lại đòi muốn xem nơi dưới cổ áo tôi! Này, anh thật là một tên lưu manh! Bại hoại!” Bạch Phương Úc tức giận nói, giữ chặt lấy quần áo, muốn rời đi.

“ Không…. Cô đừng hiểu lầm ý tôi! Tôi chỉ là muốn xem một chút thôi….” Hắn chỉ là muốn xem dòng chữ khắc sau cổ cô.

“ Nhìn cái gì vậy? Chỗ quần áo che khuất chính là nơi không được cho người khác nhìn! Anh…. Anh có cái túi xách nào ở đây không? Tôi muốn đem quần áo đi!” Cô ào ào nói một mạch, giọng điệu tất nhiên là không được tốt. Giọng nói kia nghe cứ như thể coi hắn là sắc lang hay côn trùng gì đó.

Đường Hạo mở cánh tay ra: “ Thực xin lỗi! Chỗ này của tôi không có cái túi nào cả!”

“ Vậy phải làm sao bây giờ? Túi của tôi quá nhỏ, căn bản không thể để vừa cả bọc quần áo. Hơn nữa cả đống quần áo như vậy, người ta nhìn vào rất dễ hiểu lầm!” Bạch Phương Úc khó xử nhìn quần áo trong tay. Đây đều là đồ đắt tiền, cao cấp, cô không nỡ vứt đi.

“ Cô đừng gấp! Để tôi hỏi thư kí xem!” Vừa nói, hắn vừa bước ra khỏi văn phòng. Rất nhanh, hắn quay trở lại: “ Thật xin lỗi, thư kí nghĩ cô không cần túi đựng ở ngoài cho nên đem cho đồng nghiệp khác rồi!”

Bạch Phương Úc nhìn quần áo của mình, rồi lại nhìn đồng hồ: “ Tôi để quần áo bẩn này lại chỗ anh! Ngày mai tôi sẽ đến lấy!”

Đường Hạo híp mắt nhìn Bạch Phương Úc. Một loại thần sắc đau lòng không nỡ. Tiểu Ngưng của hắn cũng vậy, khi phải vứt bỏ thứ gì thì cô cũng sẽ như thế này. Luôn luôn là không nỡ….không nỡ…

“ Có thế!” Đường Hạo đút hai tay vào trong túi quần. Càng nhìn cô, trong lòng hắn lại càng kích động phấn khích, mỗi lúc một rõ.

“ Tôi đi trước! Tạm biệt!” Nói xong, mặc một thân quần áo mới, cô bước ra khỏi văn phòng làm việc của hắn. Đầu cũng không có ngoảnh lại nhìn.

“Đúng rồi! Cô tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô đến Đường thị để làm gì?”  Đột nhiên, hắn mới nghĩ đến vấn đề này.

“Tôi là đại diện của Aisha, đến bàn bạc chuyện mở rộng thị trường kinh doanh!” Cô dừng bước lại trả lời. A, cô thiếu chút nữa quên mất! Cô không phải là có thể trực tiếp hỏi luôn tổng tài được hay sao?

“À, đàm phán như thế nào rồi?” Những chuyện này bình thường không phải thông qua hắn. Cho nên đối với những chuyện này, hắn cũng không rõ lắm!

“Giám đốc các anh nói giá cả quá cao, không dám làm chủ!”

  “Hả? Vậy thì các cô đưa ra giá bao nhiêu?” Aisha thật là một công ty thương mại có tiếng, hắn đã từng nghe qua. Bọn họ chuẩn bị phát triển, ở Đài Loan cho nên chắc là có ý muốn liên kết hợp tác với Đường thị. như vậy không hình trung sẽ trở thành nhãn hiệu tuyên truyền cho bọn họ.

Bạch Phương Úc nói ra một cái giá, sau đó dò hỏi: “Đường tổng tài, cảm thấy giá này có cao quá hay không?” Cô nhẹ nháy mắt hỏi.

Đường Hạo trầm mặc không nói, nhìn cô trong chốc lát, khẽ mở môi mỏng thử hỏi: “Nói thật, cô nghĩ Đường Thị chúng tôi sẽ chấp nhận xái giá này sao?”

Đối mặt hắn, cô cũng không cách nào nói dối:”Đương nhiên!”

“Vậy, ngày mai chính cô mang theo bản kế hoạch dự án đến gặp tôi! Nếu như dự án của cô khiến tôi hài lòng, như vậy mọi chuyện đều có thể tốt đẹp cả!” Đúng vậy, hắn khát vọng nhìn thấy cô. Bởi vì hắn càng ngày càng cảm giác được rõ ràng cô chính là Tiểu Ngưng.

“Chỉ một mình tôi ư?” Cô chỉ chỉ vào cái mũi của mình.

“Đúng, chỉ một mình cô! Một người!”

 Dù sao ngày mai cũng phải tới lấy quần áo, có thể thuận tiện nắm bắt được ý của bọn họ, đương nhiên không tồi.

“Tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé!”

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Cầm chén rượu màu đỏ lên, người đàn ông cằm mọc đầy râu uống một hơi cạn sạch.

“Này, cậu nhìn xem hắn có ý gì? Gọi chúng ta ra đây, ngay cả rên hắn thốt ra được một tiếng. Cứ một ly lại thêm một ly một. Uống….uố…ng!” Canh Duy Á bất mãn tả oán với Đông Trì đang ngồi chung trên ghế sa lon bên kia nói.”Buồn bực như vậy, không bằng tôi ở nhà giúp đỡ lão bà của mình còn hơn !”

 Đông Trì nhíu mày, lần này rất đồng ý với lời nói của Duy Á. Xác thực, vẫn nên ở trong nhà cùng vợ mình thì tốt hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn về người đàn ông lôi thôi, cầm lấy một hạt lạc ném về phía hắn.“ Này, còn không nói chuyện sao ? Nếu không nói, chúng ta đã đi!”

 Mặc dù nói là muốn đi, nhưng hai người ngồi trên ghế sa lon kia ai cũng không có ý định bỏ đi. Bọn họ đều suy đoán hắn gọi bọn họ đến đây chắc chắn là có mục đich. Ừ, hắn có thể chủ động tìm bọn họ mà không phải đi nghĩa trang thì cũng đã là một việc rất làm cho người ta đáng giá tự hỏi có chuyện gì rồi.

Canh Duy Á hướng Đông Trì nháy mắt ra hiệu nói: “Này, này, cậu nói xem hắn có phải là muốn phụ nữ nhưng lại không gan nói ra, có đúng không?” Dù sao, cũng là một người đàn ông đang độ xuân xanh khí lực tràn đầy, gần một năm sống cuộc đời hòa thượng, Hừm. . . . . .  một việc tương đối khó.

“Tớ cũng nghĩ như vậy!” Đông Trì gật đầu nói.

“Nhìn đi! Anh hung thì phải có mỹ nhân theo cùng! Tốt! Thế nào? Trong tay cậu có cô em nào xinh đẹp, mỹ miều, công phu trên giường cực giỏi thì mau đem tới cho Hạo của chúng ta…..” Canh Duy Á xoa tay, rất hưng phấn mà nói:”Chúc mừng Đường thiếu gia, rốt cục khôi phục thành người bình thường rồi!”

Đông Trì nhíu mày:”Trong tay cậu không phải mới có nhiều người mẫu trẻ đẹp lắm hay sao? Tớ bây giờ chính là mẫu đàn ông gia đình chính hiệu! Đi chỗ nào mà có người đẹp chứ hả?!”

 Lời này làm cho Canh Duy Á bất mãn hết sức, hét lên: “Lời này của cậu là có ý gì? Nói tôi không tốt sao? Nói cho cậu biết, tôi thật lâu, thật lâu trước kia, cũng chỉ yêu có một mình lão bà của tôi! Tôi mới không tin cậu bây giờ là kẻ ngây thơ, lão bà của cậu làm sao mà biết hết được, đúng không?”

 “Hừ, lời này cậu đừng có nói lung tung!” Đông Trì thay đổi một trăm tám mươi độ, cảnh cáo nói.

Một mực trầm mặc không nói, Đường Hạo đặt ly rượu xuống, đột nhiên quát lớn: “Được rồi! Các cậu im hết miệng cho tớ! Nghe tớ nói đây. Hôm nay tớ đã nhìn thấy Tiểu Ngưng của tớ rồi! Ở ngay phòng làm việc!”

## 269. Chương 269

Phụt…

Phụt…

Đông Trì cùng Canh Duy Á không hẹn mà gặp cùng nhau phun chất lỏng vừa mới uống vào trong miệng ra ngoài. Hơn nữa còn rất đúng lúc, phun ngay vào mặt đối phương. Hai người cùng nhau lau gương mặt ướt nhẹt của mình rồi nghẹn họng, nhìn trân trối vào Đường Hạo.

“Cái gì?Tiểu Ngưng thật sự biến thành quỷ đến tìm cậu sao?”

“Thật sự có quỷ? ’

Đường Hạo không đếm xỉa hai người bạn, tiếp tục nói: “Là người, không phải quỷ. Một cô gái giống Tiểu Ngưng như đúc!”

 Biểu lộ của hai người so với trước càng thêm kinh ngạc, trăm miệng một lời mà hỏi:

“Đó là Tiểu Ngưng sao?”

“Đó là Tiểu Ngưng sao?”

“Tớ cảm thấy đúng là vậy. Nhưng, tên của cô ta là Bạch Phương Úc, quốc tịch Anh, giám đốc cấp cao của công ty giải trí Aisha !” Đường Hạo giới thiệu thân phận của cô trước tiên, sau đó tiếp tục nói: “Nhưng tớ cảm thấy mình không có nhìn lầm. Cô ta chính là Tiểu Ngưng của tớ.”

Loại cảm giác này rất mãnh liệt, hắn vẫn nói tin tưởng như đinh đóng cột. Không ai lại giống ai đến như vậy, ngay cả hàm răng cũng đều giống nhau!

” Nếu vậy….người trong mộ kia là ai…? Người kia hẳn là Tiểu Ngưng không phải sao? Chúng ta đều có xem qua,  xác thực là cô ấy. . . . .” Đông Trì khó hiểu hỏi.

Đường Hạo gẩy mạnh tóc phía dưới, tâm phiền nói: “Tiểu Ngưng ….. dưới cổ có một ấn ký, ….lúc ấy cả phía sau lưng của cô ấy đều bị cháy rụi”

 “Vậy cậu đã nhìn xem cô gái này chưa? Phía sau lưng có dấu xăm hay không?”

Đường Hạo trầm mặc không nói, trên mặt tràn đầy thống khổ.

Canh Duy Á theo dõi hắn, đột nhiên nói: “Cậu không phải sợ hãi, chẳng lẽ cậu không có gan đi chứng minh xem!” Hắn có thể hiểu cảm giác của Đường Hạo. Đột nhiên, nhìn thấy một người giống như là Tiểu Ngưng, nhưng khi xác định không phải, lại thêm một lần đau khổ, bị tổn thương.

Đường Hạo cũng không có chối bỏ. Lúc ấy hắn xác thực là không có gan kéo cổ áo của cô xuống. Nếu như lúc ấy hắn muốn nhìn, cho dù cô có phản kháng cũng không ngăn cản được hắn.

Cho nên, hắn hiện tại mới tìm bạn đến uống rượu, giải quyết tâm lý đang áp lực do dự này.

Hắn đem rượu trong cốc uống hết sạch. Sau đó tựa như đối với chính mình mà nói: “Nhưng, bất kể như thế nào, tớ vẫn muốn xem! Tớ nhất định phải xem cái chứng cớ này!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Thật vất vả mới tìm được cớ thoát khỏi Johny,  Bạch Phương Úc đi ra thang máy, sắc mặt đỏ bừng. Cô cố ý phóng nhanh bước chân, không để cho gót giầy giẫm lên mặ đá bóng loáng thấy cả gương mặt mình.

“Xin chào, Bạch tiểu thư!Tổng tài chúng tôi đang trong phòng làm việc chờ cô!” Cô thư kí lễ phép nói.

Bạch Phương Úc dán gót chân trên mặt đất, xấu hổ gật đầu.”Được, tôi đi vào bây giờ!”

Thật sự là đủ không may rồi! Cô sợ nhất là khi đến gặp đúng vị thư kí này. Ngày hôm qua, lúc đi ra khỏi văn phòng tổng tài, vừa vặn cũng gặp phải cô ta. Phải biết rằng, dù có ngốc nghếch đến đâu cũng đều biết rõ váy, quần lót, tất chân là để ai mặc, cô ta nhất định sẽ cho rằng cô cùng hắn ở bên trong làm ái chuyện gì không đứng đắn!

“Bạch tiểu thư, bên này, xin mời!” Thư kí lại nhìn ‘Bạch tiểu thư ’ vài lần.Trong hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cực kỳ. Vị Bạch tiểu thư này cùng cô gái mà tổng tài yêu giống hệt nhau!

Bạch Phương Úc gật đầu rất nhanh, dường như muốn trốn tránh. Vặn mở cửa, cô bước vào ‘ VĂN PHÒNG TỔNG TÀI’.

Tiếng mở cửa ‘két’ một tiếng khiến cho Đường Hạo đang nhìn tài liệu trên bàn dừng lại ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy người một thân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lộ ra vẻ giỏi giang thành đạt khác hẳn ngày hôm qua. Quần áo công sở màu vàng tươi tôn thêm nét đáng yêu của cô. Càng nhìn lại càng thấy giống Ngưng của hắn.

“Đường tổng tài!” Bạch Phương Úc nhìn người đàn ông ngổi sau bàn làm việc mà cả kinh. Mọi lời nói đều dừng lại trong miệng. Hôm nay, hắn rất chỉnh tề, sạch sẽ. Những vết bẩn, râu ria lởm chởm trên mặt đã không còn, để lộ ra một chiếc cằm trơn bóng. Tóc tai lộn xộn cũng đã được chải chuốt cắt tỉa gọn gàng, làm nổi bật lên vẻ đẹp tuấn tú trên gương mặt hắn.Một thân âu phục cao cấp sạch sẽ bao lấy thân thể cường tráng. Cho dù hắn chỉ ngồi ở đó, nhưng không thể nào che dấu được khí chất của kẻ đứng đầu, ở trên người khác.

Hắn không có bỏ qua phản ứng giật mình cùng ánh mắt mê muội của cô. Bất quá, hắn không có ý định cắt đứt những cảm xúc đó.

Chừng nửa phút sau, cô mới biết mình đã quá thất thố. Vội vàng khép miệng lại, bàn tay trắng ngọc đưa lên lau khóe miệng. May quá! Không có chảy nước miếng.

Cô rút tập tài liệu từ trong túi xách ra, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, nói: “ Đường tổng tài, tôi đã mang theo bản đề án đến rồi đây!”

 Đường Hạo đứng lên, đi ra khỏi khu vực bàn làm việc, chỉ vào ghế sa lon, nói: “ Ngồi đi! Chúng ta cùng bàn bạc!”

 “ Được…” Bạch Phương Úc đi về phía trước. Cô cảm giác chân mình như đang đi trên nệm bông, mềm nhũn vô lực.

Tim đập, trống ngực liên hồi thình thịch, cô có thể nghe thấy rõ ràng. Sự việc trước kia cô không nhớ rõ, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim cô trở nên loạn nhịp khi nhìn thấy một người đàn ông.

Vì để che dấu cảm xúc không khống chế được của mình, cô bèn rút tài liệu ra, đưa tới tay Đường Hạo nói: “ Đường tổng tài, ngài xem một chút đi! Bởi vì công ty các vị sắp mở rộng mạng lưới khách sạn, tôi đề nghị tổ chức một cuộc thi sắc đẹp lấy phần thưởng là một chuyến du lịch cùng nghỉ ngơi giải trí trong khách sạn, sau đó mời một số ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế đến làm khách quý….” Hiện tại, những chương trình sắc đẹp đang được các nước tổ chức ở những địa điểm du lịch hay khách sạn. Hạng mục này đang cực hot, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh hưởng của chúng mang lại đương nhiên cũng rất lớn.

“ Làm hẳn một chương trình sắc đẹp để quảng cáo ư? Chúng tôi đây không đầu tư những hạng mục lớn, mất nhiều thời gian như vậy!” Ý tưởng này thật ra cũng không phải là không hay. Đầu tư lớn và cũng có hiệu quả cao, nhưng trở ngại gặp phải lại rất nhiều. Đặc biệt là truyền thông và du khách.

“ Nhưng làm như vậy không phải cũng là để quảng bá thêm cho hình ảnh của Đường Thị hay sao? Hơn nữa, cũng kéo Đường thị tiến vào những ngành sản xuất khác.” Những lời này, nửa năm qua cô đã nói không biết bao nhiêu lần: “ Những người tham gia đều phải chi phí báo danh. Như vậy, cũng thu lại được một nguồn lợi không nhỏ…”

“ Tôi đây không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy! Nếu chỉ dựa vào những chuyện đó thì hiệu quả không bao giờ cao, không đúng hay sao?”

“ Cái này…” Câu hỏi của hắn khiến cô không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hỏi ra ngay được một vấn đề. Đúng! Đây chính là vấn đề khiến cô trầm tư lâu nhất mới quyết định làm dự án này. Vốn đã chuẩn bị tính toán hết thảy, thế mà bị người ta một câu thôi cũng đủ trở thành công dã tràng. Thật là không xong! Cô phải cùng Johny bàn bạc thảo luận lại mới được, giải quyết được vấn đề này.

“ Tôi nghĩ dự án mở rộng này còn nhiều vấn đề lắm! Cô có muốn suy nghĩ lại, đưa ra những ý tưởng mới mẻ phù hợp hơn không?”

Bạch Phương Úc khép tập tài liệu lại. Bị đả kích một vố lớn như vậy, nhưng cô vẫn khát vọng nói:“Vậy, anh có thể cho chúng tôi một cơ hội được không?”

Nhìn ánh mắt cô khát vọng, Đường Hạo lại một phen bị rung động. Loại ánh mắt này, làm sao khiến hắn nói lời từ chối được: “ Có thể cho cô một cơ hội! Bất quá……” Hắn muốn nói lại thôi.

“ Bất quá cái gì? Anh mau nói đi!” Vốn là cô một mình hành động, không hề nói qua với Johny. Cô cũng muốn lập được một công trạng thực sự.

Đường Hạo giơ tay lên, ngừng lại trên cổ của cô.

Bạch Phương Úc vì hành động của hắn mà toàn thân run rẩy….

## 270. Chương 270

Cô nuốt nuốt nước miếng, đề phòng hỏi:”Anh. . . . . . Anh không phải là muốn tôi. . . . . . Cùng anh, sau đó mới cho tôi cơ hội?” Hiện tại, loại chuyện này ngày càng nhiều. Chỉ là…. hắn cũng sẽ hèn hạ như vậy sao?

Nếu không phải bởi vì bây giờ đang rất căng thẳng thì Đường Hạo nhất định sẽ bật cười vì lời nói và thái độ của cô. Bất quá, hắn không có tâm tư để làm chuyện đó. Hắn khẩn trương đến mức ngón tay đều run rẩy:”Cho tôi xem một chút phía dưới cổ áo của cô có được không?”

 Bạch Phương Úc cúi đầu xuống, nhìn bộ ngực no đủ của mình. Phía dưới cổ áo không phải là. . . . . .

Lập tức, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, tay giơ lên cao, vung xuống mặt hắn.

Ngay tức thì, một tiếng bốp vang lên. Cái tát như được dự báo trước trên gương mặt hắn.

“Anh đúng là một tên biến thái! Đáng ghét, làm sao có thể đưa ra yêu cầu khiếm nhã với tôi như vậy?” Bạch Phương Úc không kịp thở, từ trên ghế salon đứng. Đang nổi giận, cô tựa hồ không nhớ rõ chuyện gì với chuyện gì, cầm lấy túi xách của mình rồi chuẩn bị rời đi. Cô đã nhìn lầm hắn. Còn tưởng rằng, hắn là một người đàn ông đứng đắn, ít nhất làm chuyện gì cũng để ý đến thân phận địa vị mới, không giống như mấy lão dê già háo sắc chưa làm được gì đã đòi cảm ơn bồi thường. Kết quả lại là chứng minh cô có suy nghĩ quá ngây thơ. Cho dù hắn lớn lên tuấn tú tài giỏi hơn người, nhưng bản chất bên trong thì vẫn là một con sắc quỷ biến thái đáng ghét.

Biết rõ cô hiểu lầm ý tứ của mình, cho nên Đường Hạo cũng không nổi giận chỉ vì cô tát hắn một cái. Nhưng, hắn không muốn giải thích, vẫn bất động ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn bóng lưng đang rời đi, uy hiếp: “Nếu cứ đi như vậy, cơ hội nhất định không bao giờ có!”

 Bước chân đang cấp tốc rời đi đột nhiên như bị đóng băng. Bạch Phương Úc lúc này mới nghĩ đến cô đến đây là để làm chuyện gì. Tuy cô không muốn đàm phán nhưng lại không thể phá hủy đi một cơ hội quý báu. Aisha đang chuẩn bị tiến vào Đài Loan phát triển, cô lại làm hư chuyện đầu tiên. Như vậy chẳng phải sẽ gây cản trở cho Aisha sau này hay sao?

Bạch Phương Úc chậm rãi  xoay người, dùng sức kìm nén tâm tình của mình, nhỏ giọng hỏi: “Chỉ là muốn xem một chút thôi, đúng không? Anh cũng không có yêu cầu gì khác nữa, phải không?”

“Đúng vậy, chỉ là nhìn một chút thôi!”

 Bạch Phương Úc hít sâu một một hơi rồi thở ra.Trong lòng hung hăng hạ quyết định. Bất quá, chỉ là nhìn một chút, cũng sẽ không thiếu cái gì, coi như là bị con chó háo sắc nhìn đi: “Chúng ta đây đã nói trước rồi đó! Nhìn một chút rồi, anh sẽ cho tôi thêm một cơ hội!”

“Đương nhiên, yêu cầu này là tôi nói ra!” Đôi mắt hữu thần sáng ngời, nháy cũng không có nháy, nhìn chằm chằm vào cô. Đường Hạo khẽ liếm môi mỏng dưới, nắm chặt hai tay từ trên ghế salon đứng lên.

Động tác của Đường Hạo rất khẩn trương. Nhưng trong mắt Bạch Phương Úc, hành vi của hắn cũng chẳng khác gì một bọn sắc lang biến thái vô ý thức.

Cô đem túi cùng kẹp tài liệu để trên mặt đấy, làm một bộ dạng giống như anh dũng lao vào biển lửa cứu người. Cúi đầu xuống, cô kéo kháo dưới nách áo. Sớm biết gặp phải chuyện như thế này, cô hôm nay sẽ không mặc đồ công sở. Ít nhất cởi áo cũng rất thuận tiện, những nơi khác cũng không nhìn thấy được!

Nhìn thấy cô lôi kéo áo trên, lúc đầu Đường Hạo muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng có thể chạm đến da thịt trắng tuyết trên người cô khiến mọi lời nói của hắn đến bên miệng thì dừng lại.

Chỉ thấy một phần cổ của cô lộ ra. Cánh tay trắng ngọc níu giữ chặt lấy áo. Sau đó cô từ từ cởi áo trên xuống.

Hắn đầu tiên là chạm mắt đến vùng da ngực của cô. Bộ ngực no đủ phong mãn dưới hô hấp dồn dập của cô cứ phập phồng lên xuống như đợt sóng thủy triều. Khe rãnh sâu giữa vùng phong doanh khiến hắn si ngốc, miệng đắng lưỡi khô.

Hai tay cô giữ lấy quần áo dần dần tụt xuống. Ngực của cô bạo lộ toàn bộ trước mắt hắn.

 “Thấy rồi chứ? Được chưa?” Cô không dám ngẩng đầu, trong giọng nói nghe ra toàn lửa giận.

Đường Hạo chậm rãi hướng đến cô, bàn tay chạm đến lồng ngực của cô.

Bạch Phương Úc nhìn bàn tay màu đồng đang hướng đến ngực mình, cấp tốc lùi lại về phía sau: “ Này, anh nói là chỉ nhìn thôi mà! Chỉ xem chứ không được động chân động tay với tôi!”

Lời của cô không có ngăn cản được hành vi của hắn. Đường Hạo chuẩn xác giữ lấy bở vai bóng loáng của cô.

“ Này, anh không thể không có tự trọng như thế!” Bạch Phương Úc kinh hoảng hô to, muốn tránh khỏi bàn tay của hắn.

“ Đừng lộn xộn! Tôi chỉ muốn xem phía sau lưng của cô!” Đường Hạo gầm nhẹ một tiếng, sau đó bàn tay dùng lực mạnh xoay người cô lại.

“ Này, này, này…. Anh muốn làm gì?” Cô lớn tiếng thất kinh theo động tác của hắn. Thân thể Bạch Phương Úc bị xoay lại. Cài gì hả? Hóa ra hắn muốn xem phía sau lưng của cô, chứ không phải là phía trước? Trời ạ! Phía trước của cô….. tất cả đều cho hắn xem miễn phí rồi! Thật xấu hổ.

Khi nhìn thấy tấm lưng trắng noãn, bóng loáng, không chút tỳ vết nào, tất cả căng thẳng, kích động của Đường Hạo đều biến thành trầm mặc lạc lõng. Hắn không muốn tin, thử nhìn lại một chút. Xác thức gì cũng không có. Hắn thất vọng, buông cô ra, xoay người đi về phía quầy bar toản rượu ngay trong văn phòng tổng tài.

Không phải! Cô ta không phải Tiểu Ngưng của hắn.

Hắn không nên có hy vọng chờ đợi. Nếu không có, chắc chắn cũng sẽ không phải nếm mùi vị thất vọng tan nát cõi lòng một lần nữa.

Mở ra một chai rượu đỏ, hắn rót đầy cốc đến không tràn cả ra ngoài, trực tiếp cầm lên uống lên ừng ực một lượt cho đến khi cạn sạch. Hắn biết mình ngốc, cũng không ngốc đến mức đi dùng ma túy để đầu độc chính mình, chỉ cần dùng rượu mạnh mới xoa dịu nỗi đau trong tim hắn.

Ngượng ngùng đến muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, Bạch Phương Úc vẫn xoay lưng về phía hắn, sửa sang lại quần áo của mình. Khi cô xoay người chuẩn bị muốn cáo biệt hắn để rời đi thì lại chứng kiến một màn đau lòng.

Hắn uống rượu tại sao lại hung hăng như vậy? Chất lỏng màu hổ phách cứ theo khóe miệng hắn chảy xuống. Chảy xuôi xuống cổ của hắn, làm dơ cả một phần chiếc áo sơ mi trắng.

Hắn nhắm chặt hai mắt, thậm chí còn có một thứ chất lỏng màu trắng đang chảy ra. Hắn….khóc sao?

Bạch Phương Úc không kìm lòng được mà bước tới gần hắn, dùng sức đoạt lấy chai rượu trong tay hắn. Trong nháy mắt, rượu trong chai chảy xuống sàn nhà.

“ Đưa cho tôi! Rót rượu cho tôi!” Đường Hạo tức giận quát lên. Đồng thời tay hắn cũng với lấy chai rượu trong tay cô.

“ Không cho! Anh uống rượu như vậy có biết là sẽ tổn hại đến cơ thể lắm hay không?!” Bạch Phương Úc kiên định nói. Nhìn vẻ thất hồn lạc phách của hắn, lòng của cô rất đau: “ Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại uống rượu?”

Đường Hạo đem mặt vùi giữa đôi bàn tay, giọng nói khàn khàn: “ Cô không phải cô ấy! Sau lưng Ngưng của tôi có một ấn kí!”

Bạch Phương Úc chau mày, tức giận nói: “ Đây là nguyên nhân anh đòi xem phía dưới cổ áo của tôi phải không?” Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô khẳng định đáp án chính là vậy.

Đường Hạo buông tay ra, đi vào chỗ quầy bar, từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu khác.

Bạch Phương Úc lại một lần nữa phách đạo, sau đó lớn tiếng nói với hắn: “ Nếu như anh muốn uống rượu, tôi sẽ uống cùng anh. Hiện tại tôi cũng đang có chuyện buồn bực đây!”

Nói xong, cô lấy hai chiếc ly thủy tinh ở trên đài, rót đầy rượu đỏ vào trong đó. Sau đó cô đưa cho hắn một ly, chính mình cầm một ly. Không đợi hắn phản ứng, cô đem ly rượu trong tay cụng ly với hắn. Một tiếng va chạm thanh lảnh phát ra. Lập tức, gò má cô ngửa lên, đem rượu trong ly uống sạch.

Cô đem chiếc ly trống trơn từ trên miệng hạ xuống, nhìn hắn nói: “ Được rồi! Tiếp theo đến lượt anh…”

## 271. Chương 271

Đường Hạo say, ngã trên ghế salon. Ánh mắt hắn như nanh vuốt nhìn người phụ nữ mặt đang đỏ bừng lên. Ừ! Cô căn bản chính là Ngưng của hắn. Căn bản chính là…. Hắn đã từng nhìn thấy qua, Tiểu Ngưng lúc uống rượu say, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên như thế này.“ Hì hì, tôi còn có thể uống nữa! Nói cho anh biết, đừng có coi thường tôi, tửu lượng của tôi cũng không phải vừa đâu nhé!” Bạch Phương Úc lảo đảo đi tới, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn gần ngay trong gang tấc.Duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng di chuyển lung lay trên gương mặt của hắn, dáng điệu thơ ngây, cô thành thật nói: “ Ha ha , kỳ thật anh rất đẹp trai! Anh và người hôm qua là một hay sao? Lúc này, anh rất giống một vị tổng tài! Nè…tôi….tôi có ý với anh rồi đó!” Nói xong, sắc mặt cô lại càng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngượng ngùng.Đường Hạo cảm nhận rõ ràng toàn thân thể hắn đột nhiên run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập. Cô bây giờ nhìn thật mê người. Trên gương mặt, thậm chí cả trên cơ thể cũng nhuộm một tầng hồng phấn.Nhất là khi ngón tay cô chỉ lung tung trước mặt hắn, vô tình chạm qua ngực hắn khiến cho hắn càng thêm khó chịu, khô nóng. Ngưng! Cô ấy nhất định là Ngưng của hắn.Bạch Phương Úc cười hì hì, tựa đầu vào bả vai của hắn, khẽ mở môi mỏng, rầu rĩ nói: “ Cũng không biết vì chuyện gì mà lại khiến cho anh khổ sở như vậy. Trong lòng của tôi cũng thấy rất khó chịu, muốn giúp anh. Nhưng tôi lại chẳng biết phải giúp anh như thế nào! Hạo, đừng khổ sở như thế nữa, có được không?”Trong cơn say, cô không hề biết mình đã gọi hắn bằng một tiếng ‘Hạo’ rất tự nhiên.Nhìn ‘Lục Giai Ngưng’ vừa cong môi lên, lại nhăn cái mũi, Đường Hạo trong men say không có cách nào khống chế mà tóm chặt lấy cô. Cúi đầu, hắn mạnh mẽ hôn xuống môi cô.“ Hm…Hm….” Bạch Phương Úc lúc đầu cả kinh, nhưng rất nhanh nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự mạnh mẽ kích tình điên cuồng của hắn. Cô thích hắn đột nhiên tiến đến như vậy, bất ngờ khiến cho cô hô hấp cũng không được.Đường Hạo gặm nhấm đôi môi cô, hai cánh môi phảng phất như cánh hồng. Trên môi cô dường như có mùi vị thơm ngon nhất. Mút, gặm, cắn, hắn cũng không chịu nhả ra.Đầu lưỡi của hắn vẽ phác thảo dưới cánh môi cô. Một cỗ hương vị tuyệt vời quen thuộc được hắn hấp thụ hoàn hảo.Ngưng! Ngưng của hắn! Cuối cùng, hắn cũng lại được hôn cô.Hắn chậm rãi hấp thụ mật ngọt. Như một kẻ tham lam, càn quét gây bao nhiêu sóng gió không ngừng ở trong miệng của cô.Không chỉ làm cho cô mê say, chính hắn suýt nữa cũng hít thở không thông. Hắn say mê, từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ tư vị khi hai cả hai chiếc lưỡi chạm nhau, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu hắn.“ Hô….” Sau khi hắn buông ra, Bạch Phương Úc há miệng thở dốc. Còn thở gấp đến mức sặc.Đường Hạo hôn lên vành tai cô. Toàn thân cô dường như tạo bởi mật đường khiến hắn cảm thấy rất ngọt. Thơm quá! Liếm đến phát nghiện, không có cách nào dừng lại.Cái lưỡi nóng hổi đảo quanh cuốn lấy vành tai mẫn cảm của cô. Ý thức của cô lại một lần nữa trầm luân. Đôi môi anh đào không ngừng phát ra những tiếng ngâm nga.“ Ngưng! Cho anh…..! Cho anh….” Đường Hạo giống như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, vừa gặm cắn tai cô, vừa thì thào cầu khẩn, Hai tay thì thô lỗ muốn xé rách quần áo cô.Nhưng cô lại mặc quần áo tây trang. Trong cơn say, hắn không tìm được cúc áo. Chỉ có thể cách lớp vải mỏng vuốt ve vùng ngực tròn trịa nhô ra dưới lớp vạt áo.Khi tay hắn phủ lên, toàn thân Bạch Phương Úc giống như được châm lửa tình. Trong vô thức, cô dán chặt lấy người hắn, như vậy có thể làm cho bản thân hưởng thụ được nhiều  hơn một chút. Hắn lung tung cởi bỏ làn váy của cô, hai mắt đỏ bừng phá dỡ tầng chắn cuối cùng.Cảm giác được một sự mát lạnh khắp người cùng mắt cá chân đang bị giữ chặt khiến cô thanh tỉnh không ít. Cô biết rõ hắn muốn làm gì cô. Hắn nhanh chóng cởi bỏ giày cao gót màu trắng, tất chân đặt lên ghế salon. Cô muốn mở miệng ngăn cản hành động của hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ cùng khát vọng của hắn, lòng của cô lại đau nhói, không có cách nào cự tuyệt hắn.Cuối cùng, cô lựa chọn nhắm mắt lại.“ Ngưng! Cho anh… Em biết rõ em là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn…” Người trong cơn say khống chế cả hai chân cô, rất nhanh cởi bỏ quần áo, đem bản thân phóng thích toàn bộ.Khi hắn bế cô lên, đột nhiên cô chống cự, nhưng lại cảm thấy nhiệt hỏa của hắn. Ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi bại lộ trong không khí của cô. Bạch Phương Úc ngượng ngùng, lấy tay che mình lại: “ Đừng nhìn….Thật mất mặt…”Đường Hạo không để ý đến cô. Trong mắt ánh lên tia dị sắc. Bàn tay hắn mang theo nhiệt độ mơm trớn mắt cá chân của cô, nhanh chóng hành quân tốc hành, lượn lờ một vòng trên từng mảnh mượt mà của cô. Bờ môi lộ ra nụ cười tà ác vui vẻ. Hắn lấy tay vuốt ve bắp đùi trắng ngọc của cô, thỉnh thoảng kéo nhẹ, khiến cô cảm thấy đau nhức mà nhíu mày lại.Tuy đau đớn thoáng qua, nhưng cô không hề cảm thấy chán ghét khi hắn đối với mình như vậy. Cô chỉ cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc phát ra.Hắn một tay xoa xoa phong mãn của cô, tầm mắt dữ dội chuyển về nơi đã bại lộ hoàn toàn kia. Một ngón tay của hắn chạm đến một tầng hoa hạch, khiến cô thở gấp đến độ sắp muốn khóc mà không được.Cảm giác được cô cũng đang khát vọng, Đường Hạo mới tiến thêm một bước, đánh vào cửa thành của cô.Cô kinh hô một tiếng, mang theo cả thống khổ lẫn hưng phấn. Cô cảm giác toàn thân đang sôi trào….Đúng vậy! Loại cảm giác này giống hệt như trong giấc mộng của cô. Cô hưng phấn, miệng phát ra một tiếng ngâm khá to.Hắn nhìn thấy cô biểu lộ gấp gáp, càng thêm hưng phấn tiến hành động tác kế tiếp. Hắn dùng lực đặt bản thân mình trong loại cảm giác khoái hoạt sung sướng này. Hắn như con ngựa thoát cương, không biết kiềm chế mà phóng thích trong cơ thể của cô.Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tóm lại, Bạch Phương Úc cảm nhận được một trận run rẩy trước nay chưa từng có, kịch liệt gọi to. Cô thét lên cầu khẩn. Không biết bản thân muốn cái gì, hay không muốn cái gì?Hai chân cô kề sát bên hông của hắn, cuốn chặt lấy thắt lưng của hắn, không cho hắn rời đi.Cuối cùng, khi hai người lên đến đỉnh điểm, tiến đến vùng đất đầy những dải mây ngũ sắc, cô mới mệt mỏi buông hắn ra.Mà hắn cũng không hề giữ lại thân thể cô. Chỉ biết phóng thích tất cả. Đầu hắn run lên, trong lúc cao trào vẫn còn không ngừng nói:” Ngưng, anh yêu em…..”Toàn thân hư thoát, Bạch Phương Úc khổ sở trong lòng, rơi cả nước mắt, cánh môi run rẩy. Đột nhiên, cảm thấy trong lòng quá chua xót. Hắn lại gọi tên người khác. Cô ghen ghét với cô gái tên là Ngưng kia. Cô không thích cô ta.Không kịp thở, nhưng hắn cũng không có ý buông cô ra mà dùng sức nâng cặp mông của cô lên, cuốn hai chân cô lên hông của mình, ôm cô đến bàn làm việc: “ Ngưng, em phải biết rằng. Anh muốn em, mãi mãi đều không đủ….”Khi cô lại cảm giác da thịt chạm đếm một mảng lạnh ngắt thì đồng thời hắn cũng cứng nhắc tiến vào cơ thể cô. Lên, lại một lần nữa xâm nhập vào trong.Lúc này đây, hắn so với lúc trước chậm rãi hơn nhiều, nhưng cũng vẫn như vậy khiến cho cô run rẩy. Chân tay cô luống cuống, dính sát vào sống lưng hắn. Mà một luồng kích thích, khoái cảm, nóng bỏng cuồng nhiệt cũng khiến cho cô quên đi khổ sở trong lòng. Chỉ là muốn một điều duy nhất, được trầm luân trong dòng nước ấm dạt dào từng đợt do hắn tạo nên.

## 272. Chương 272

Edit: Meimoko

Đã bị Đường Hạo lăn qua lăn lại đến choáng váng, Bạch Phương Úc không còn biết bây giờ là lần thứ mấy nữa. Cô chỉ biết bản thân vô cùng mệt mỏi, hai mắt híp lại, không còn chút sức lực nào để ngăn cản người đàn ông đang ở trên thân mình không ngừng cố gắng luật động, dường như không biết mệt mỏi là gì. Cô chỉ có thể trầm lắng mà ngủ trước.

Còn Đường Hạo thì lại một lần nữa càng thêm dùng sức. Động tác càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, hắn mới phóng thích tất cả dục vọng của mình vào trong cơ thể của cô.

Sau khi đã thỏa mãn, hắn mới mệt mỏi đặt mình nằm xuống ngủ bên cạnh cô.

Hai người toàn thân không mặc gì cả, xụi lơ trên chiếc giường lớn. Cho đến khi sắc trởi chuyển sang màu tối, một người trên giường mới chậm rãi có động tĩnh.

Trong bụng cảm thấy đói khiến Bạch Phương Úc tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Cô đưa tay lên xoa xoa mắt mình thì nhìn thấy một thân người trần trụi ngay trước mặt, sực nhớ đến tất cả mọi chuyện phát sinh lúc trước.

Vội kéo chăn lên che khuất thân thể của chính mình lại, cô đỏ bừng mặt, mắt nhìn chăm chăm vào con người đang ngủ say kia. Ah, cô cư nhiên để cho hắn làm cho mệt chết rồi ngủ liền ra đó. Hừ! Không thể trách cô được, tinh lực của hắn thật sự dọa người.

Nằm ở trên giường, ánh mắt cô không nỡ rời khỏi hắn. Đúng rồi! Hắn và người đàn ông trong giấc mơ của cô có nhiều phần tương tự. Tuy mỗi lần đều nhìn cảnh trong mộng rất rõ ràng, cảm giác rất chân thật nhưng cho dù cô có cố gắng mở to mắt thì cũng không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông triền miên cùng mình trông như thế nào. Có điều, bây giờ nhìn thấy hắn, cô lại cảm giác quá quen thuộc, nằm bên cạnh hắn thấy rất thoải mái. Còn khi được hắn ôm trong lòng, cô cảm thấy an toàn hơn bất cứ đâu.

Thật kỳ quái! Sự tin tưởng chân thật này, cô không thể nào tìm thấy được ở Johny. Đối với cô mà nói, Johny tựa hồ như người rất xa lạ. Tuy cô đã từng thấy không ít ảnh chụp thân mật, hôn môi cùng với Johny nhưng vẫn chẳng có cách nào tưởng tượng ra được ra một cảnh thân mật. Giống như…. giống như cô và Đường tổng tài vừa rồi đã làm.

Hắn thật sự rất đẹp trai, rất tuấn lãng. Trên gương mặt hắn không tìm được bất cứ tỳ vết nào. Nhìn bộ dạng lúc ngủ say của hắn như một đứa trẻ, cô thật không thể tin hắn và người đàn ông cuồng dã lúc trước là một.

Ọc….ọc…ọc….

Trong bụng truyền đến âm thanh báo hiệu đang rất đói. Cô cũng không thể cứ nằm mãi được. Cô muốn đứng lên, muốn đi tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Chỉ là, bên ngoài đã tối thế này rồi, mà cô thì không có đi xe đến đây.

Đôi mắt hơi mệt mỏi nhìn bốn phía xung quanh, làm sao có thể tìm được thứ gì có thể làm hắn tỉnh dậy. Nghĩ một lúc, cô dứt khoát đưa bàn tay nhỏ bé ra, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cái mũi của hắn.

Người đang hô hấp đều đều khó chịu phát ra những tiếng mất hứng. Lắc đầu, hắn lập tức mở to mắt. Mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên kích động, duỗi tay ôm chặt lấy người phụ nữ lõa lồ trước mặt vào ngực, vội vàng nói: “Tiểu Ngưng! Thật sự tốt quá! Em vẫn đang ở đây!”

Tiểu Ngưng? Lại là Tiểu Ngưng- Trái tim Bạch Phương Úc lại nhói đau, đẩy mạnh hắn ra: “ Tôi không phải Tiểu Ngưng của anh! Tôi tên là Bạch Phương Úc! Đường tổng tài, xin anh nhìn cho kỹ!”

Trước lúc hai người ở chung một chỗ, hắn cũng đã gọi Tiểu Ngưng khiến trong lòng cô rất không thoải mái. Bây giờ, hắn đã tỉnh táo trở lại rồi, cô cũng không có muốn phải tiếp tục chịu đựng loại đau lòng khó chịu này.

Nghe cô uốn nằn như vậy, nhiệt tình trong mắt Đường Hạo đóng băng hoàn toàn. Hắn lạnh lùng đẩy cô ra, dùng một tay chải tóc, nói: “ Thật xin lỗi!”

Thật xin lỗi? Hai chữ này làm cho Phương Úc kích động muốn khóc. Có người phụ nữ nào lại chịu đựng được việc người đàn ông vừa mới cùng mình hung hăng trên giường, sau khi xong xuôi thì nói vỏn vẹn có ba chữ ‘thật xin lỗi’.

“ Anh có ý gì?” Cô một tay kéo cao chăn che khuất thêm thân thể của mình, một tay hướng tới trước mắt hắn, muốn hắn nghiêng mặt nhìn cô một lát.

Đường Hạo kéo tay cô xuống. Một thân trần truồng, hắn từ trên giường đứng dậy, bước xuống giường nhặt từng kiện áo bị cởi bỏ vứt lung tung trên sàn nhà, mặc luôn vào.

Bạch Phương Úc trắng bệch mặt nhìn hắn, mang theo tức giận vẫn ngồi bất động trên giường lớn:“ Anh vì sao không nói lời nào hả? Trả lời tôi, anh nói ‘thật xin lỗi’ là có ý gì?”

Cô đem mình trao cho hắn, cũng không phải là muốn nghe hắn nói câu ‘thật xin lỗi’. Cô thích hắn rồi! Điều này cô rất rõ ràng.

“Tôi đã đem cô trở thành Ngưng của tôi… cho nên…thật xin lỗi!” Hắn mặc xong quần, nhìn cũng không có nhìn cô mà nói.

Lúc này, Bạch Phương Úc có xúc động muốn khóc thật lớn một hồi. Đúng vậy, hắn không có nói dối. Từ đầu đến cuối hắn đều gọi ‘Tiểu Ngưng’, mà không phải là cô- ‘Bạch Phương Úc’. Cô không có lý do gì để trách cứ hắn, chỉ chậm rãi thu hồi sự khổ sở: “ Tôi đói bụng….”

Cô muốn cùng hắn ăn một bữa cơm chắc cũng không quá phận. Dù sao quan hệ giữa hai người bọn họ đã rất khác lúc trước. Mà hắn cũng chưa có ăn cái gì. Lúc trước chỉ uống toàn rượu, để nụng đói đối với dạ dày nhất định là không tốt!

Đường Hạo dừng động tác đang mặc quần áo, gật đầu nói: “ Vậy cô muốn ăn gì? Chúng ta đi!”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô giống hệt Tiểu Ngưng, hắn cũng không có cách nào từ chối cô được.

“ Tôi muốn ăn mỳ thịt bò!” Cô vẫn luôn hy vọng được ăn loại mỳ này, đều luôn luôn chờ đợi có dịp thích hợp nào đó được đi ăn, “ Anh có biết gần đây có quán mỳ thịt bò nào ngon hay không?”

Đường Hạo lắc đầu. Hắn chỉ biết món mỳ ngon nhất là mỳ do Tiểu Ngưng của hắn nấu thôi, “ Xin lỗi! Tôi chưa từng ra ngoài ăn thử mấy món này! Bất quá, tôi có thể hỏi tổng đài xem thế nào! Hay là chúng ta đi dạo một vòng xem có quán nào hay không?”

“ Được…” Cô nghĩ ngợi rồi gật đầu: “ Cũng tốt!” Kỳ thật, cô cảm giác mình biết nấu mỳ, nhưng cha mẹ nhất quyết không chịu để cho cô làm những việc đó. Nói đó không phải là việc cô có thể làm.

“ Vậy, cô nhanh lên một chút! Chúng ta đi luôn bây giờ!” Nhìn động tác vẫn còn nửa nhanh nửa chậm của cô, vẫn còn để lộ cả một mảng da thịt lẫn đôi chân mảnh khảnh trắng muốt ra ngoài, hai mắt Đường Hạo nhìn không được mà nhìn cô. Trong thân thể lại nổi lên dục vọng muốn ôm cô vào lòng một lần nữa.

“ Được rồi!” Bạch Phương Úc ôm chăn đơn, đi xuống giường. Khi định nhặt quần áo lên mặt thì đột nhiên ngừng lại.

“ A….”

Cô kêu lên một tiếng.

Đường Hạo nhíu mày, chằm chằm vào bóng lưng đơn bạc của cô: “Làm sao vậy? Có chỗ nào đau đớn sao?”

“Không phải. . . . . . Là của anh. . . . .” Cô ấp a ấp úng, nửa ngày không có nói ra lời.

“Tôi làm sao?  Nói chuyện, rốt cuộc làm sao vậy?” Có chút bận tâm  cô, hắn đi đến gần cô, đứng trước người của cô xem xét.

Cô vẫn duy trì một tư thế, ngượng ngùng giương mắt lên nhìn hắn trước mặt, sắc mặt đỏ bừng nói:“Là của anh, của anh. . . . . . chảy ra đến đây. . . . . .”

Nguyên lai là như vậy. Hắn thoáng xấu hổ, ngẩng đầu lên, không có nhìn cô. Đáng chết, hắn thật sự đã không kiểm soát, sao có thể tại trong cơ thể của cô phóng thích.

“Cô có thể xử lý tốt?” Hai tay Đường Hạo không tự giác nắm chặt. Hắn đã làm ra chuyện thực có lỗi với Tiểu Ngưng rồi, thậm chí còn suýt tạo ra một đứa bé.

Nhưng lời nói chỉ là hình thức. Tiểu Ngưng nhất định sẽ triệt để không tha thứ cho hắn.

Bạch Phương Úc tưởng hắn nói xử lý, vấn đề chỉ là ‘ làm sạch sẽ ’: “Có thể! Nhưng tôi muốn dùng phòng tắm ngay bây giờ!”

“Đương nhiên!” Hắn không có nghĩ quá nhiều mà gật đầu.

Bạch Phương Úc cầm quần áo lên đi vào phòng tắm.

## 273. Chương 273

Edit: Meimoko

“Hm… Hm. . . . . . Thật sự là đói chết tôi rồi!” Bạch Phương Úc vừa ăn che mặt, vừa ai oán nói. Chỉ thấy cô ăn được rất nhanh, bộ dáng không có ưu nhã chút nào.

Đường Hạo nâng đũa lên, gẩy gẩy mấy sợi mì, chậm rãi ăn. Hắn không hiểu tại sao cô lại có thể ăn ngon lành như vậy?

Bạch Phương Úc ăn một miếng thật to, sau đó trợn tròn mắt nhìn hắn: “ Anh không thích ăn mỳ hay sao?”

Hắn nhướn mi. Ý tứ đã quá rõ ràng.

“ Không hợp khẩu vị sao? Hay không hợp với anh?” Cô cảm thấy mùi vị rất ngon. Hơn nữa, ở đây lại có nhiều người như vậy, hẳn là mỳ họ nấu ăn rất hợp khẩu vị nhiều người.

“ Tôi chỉ thích ăn món này do một người nấu!”

Hắn thấp giọng trả lời, sau đó chọn lấy mấy cọng hành. Kỳ thật, hắn không thích nhất chính là hành. Nhưng chỉ cần là do Tiểu Ngưng của hắn nấu, hắn đều thích ăn, ăn một cách ngon lành.

“ Là Ngưng của anh sao?” Bạch Phương Úc ngừng ăn, giọng điệu ê ẩm hỏi hắn.

“ Ừ!” Hắn thẳng thắn thành thật gật đầu. Hắn căn bản cũng chẳng để ý lời nói đó có làm người phụ nữ đối diện bị tổn thương hay không.

“ Trên đời này cũng không phải chỉ có một người biết nấu mỳ!” Cô không phục nói xong lại vùi đầu vào bát mỳ. Rất nhanh, một bát mỹ cỡ đại đã chỉ còn nhìn thấy đáy bát. Cô ngẩng đầu nói vói chủ quán lấy thêm một bát nữa.

Đón lấy bát mỳ, cô cũng chẳng thèm để ý đền ánh mắt giật mình của người đàn ông đối diện, cứ từng ngụm, từng miếng bắt đầu ăn.

Đường Hạo sau khi ăn xong thì ngồi im nhìn cô. Rất ít phụ nữ ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ cô không sợ béo hay sao?

Tiểu Ngưng lúc ăn cơm cũng sẽ không vô ý vô tứ giống như cô ta. Mỗi lần ăn cơm, cô đều giống như đang đè nén cái gì đó.

Bạch Phương Úc ăn xong bát mỳ, liền cầm lấy khăn lau miệng.

“ Cô ăn xong rồi sao? Vậy thì tôi sẽ gọi xe đưa cô trở về!” Đường Hạo rút tiền ra trả.

Mà cô cũng chẳng thèm tranh trả tiền với hắn. Hai bát mỳ, để cho hắn trả tiền cô cũng chẳng thấy có gì là không thể, “ Anh định để tôi về một mình bằng taxi hay sao?”

“ Cô sợ ư?” Hắn nhíu mày hỏi.

Bạch Phương Úc lại một lần nữa bị hắn châm ngòi tức giận trong lòng. Trái tim cũng thấy đau đớn kịch liệt. Quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ đã không thể dùng từ ‘bình thường’ để miêu tả nữa, hắn chẳng lẽ thật sự để mặc cô đi taxi về khách sạn một mình hay sao?

Cô sa sầm mặt mũi, nói bằng giọng ra lệnh: “ Tôi muốn anh đưa tôi trở về. Anh không phải là có đi xe tới hay sao?”

Đường Hạo nhìn mặt cô đang mang theo tức giận, gật đầu nói: “ Được, tôi đưa cô về!”

“ Vậy đi thôi!” Cô cầm túi xách lên, đi thẳng ra xe của hắn.

Trên đường đi, Đường Hạo chỉ hỏi thoáng qua địa chỉ chỗ cô ở, sau đó cũng không có nói chuyện thêm. Bạch Phương Úc ngồi ở ghế kế bên, nhìn theo dòng đường đi không ngừng chuyển động, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Bất quá, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại hắn đặt trong xe, nhấn xuống một tổ hợp số. Sau vài giây liền  nhấn nút kết thúc, cô đem chiếc điện thoại đặt về vị trí cũ. Lấy điện thoại của chính mình, thêm ngay số vừa gọi vào danh sách liên hệ.

Sau khi làm tốt hết thảy, xe cũng vừa vặn đến khách sạn nơi cô đang ở.

Hắn không có vì cô mà mở dây an toàn giúp cô, chỉ nhanh chóng bước ra mở cửa xe. Bạch Phương Úc trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhịn không được mà lên tiếng: “ Này, anh không có gì muốn nói với tôi sao?” Chẳng lẽ hắn cứ định để cho mình đi như vậy ư? Mới mấy tiếng đồng hồ trước, hắn còn ở trong cơ thể của mình mạnh mẽ tiến lui.

Đường Hạo giống như người máy, nhìn cô bất mãn, thì mở miệng nói: “ Ừ! Nghỉ ngơi sớm một chút! Nếu Aisha còn muốn mở rộng thị trường thì có thể tìm Đường thị làm đối tác đầu tiên!”

Bạch Phương Úc một chữ cũng không có đáp lại, đẩy cửa xe ra. Phịch. Tiếng cửa xe đập mạnh, cô không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong khách sạn.

Đường Hạo như có điều suy nghĩ, nhìn qua bóng lưng của cô thật lâu, sau đó khẽ thở dài một tiếng rồi rời đi.

Bạch Phương Úc mang túi xách vừa mới bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức vang lên. Cô xoay người nhìn ra cửa phòng đang mở, thấy được người đang đứng bên ngoài mới mở miệng hỏi: “ Có chuyện gì sao?”

“ Không mời anh vào trong ư?” Johny nhíu mày, chỉ vào trong phòng.

“ Em mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi! Có chuyện gì để ngày mai hẵng nói!” Bạch Phương Úc ngước mắt lên, sắc mặt hơi mệt mỏi.

“ Em hôm nay cả ngày không có đến công ty! Gọi điện thoại cho em thì lại không được, anh muốn biết em đã đi đâu?” Johny hơi không vui hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có ý muốn làm cô nổi giận.

“ Em có chút chuyện riêng!” Cô rất không thích giọng điệu phách đạo hạch hỏi kia. Cô cũng không có cách nào coi hắn là bạn trai của mình, Hiện tại, cô lại cùng Đường tổng tài, càng khiến cho cô không có cách nào tiếp nhận được hắn. Cô cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, càng không có cách nào để kết giao với hắn.

“ Chuyện riêng? Chuyện gì?” Johny nhăn đầu lông mày lại.

“ Xin lỗi, em đã nói đó là chuyện riêng, cho nên…..” Câu nói kế tiếp cô chuyển thành động tác.

Johny tức giận, muốn bắt lấy tay cô, kéo thân thể cô qua.

Nhưng hắn bất đắc dĩ buông tay xuống, cố gắng du trì ôn nhu nói: “ Phương Úc! Chẳng lẽ em quên ư? Anh là bạn trai của em. Chúng nhau cùng nhau đến Đài Loan, nhưng em lại đi loạn một mình mà không nói cho anh biết. Em có biết anh lo lắng đến như thế nào không?”

“ Tôi có chỉ số thông minh bình thường, có gì mà phải lo lắng! Tôi chỉ bị mất trí nhớ chứ không phải mất trí.” Bạch Phương Úc tức giận nói. Cô không thích người khác coi mình như một con ngốc. Cô không ngu ngốc.

“ Nhưng em từ nhỏ lớn lên ở Anh quốc, đối với nơi này quen thuộc hay sao? Anh lo lắng cho em!”Thấy cô tức giận, hắn cũng giảm ngữ khí của mình xuống một phần.

Nghe hắn nói vậy, Bạch Phương Úc khẽ giật mình,vẻ mặt mở mịt nói: “Nhưng… em lại không thấy nơi này có gì lạ lẫm cả!”

Johny khẽ giật mình, sau đó lập tức nói: “ Có lẽ tại trước kia em đã từng dến Đài Loan. Cho nên mới thấy nơi này quen thuộc một chút!”

“ Ah..” Cô khẽ gật đầu, có lẽ là như vậy,  “ Dù sao bây giờ em cũng đã an toàn trở về rồi, muốn đi nghỉ ngơi……”

“ Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mấy chỗ, để giải sầu! Ở đây có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng lắm!”

“ Không! Chuyện của em đã xử lý xong đâu! Nếu như anh muốn đi du lịch thì cứ đi một mình!” Cô cự tuyệt nói luôn.

“ Có muốn đến nhà anh không? Bố mẹ anh rất muốn gặp em!” Cha mẹ của hắn cũng đều ở đây.

Bạch Phương Úc lại lập tức lắc đầu. Cô làm sao có thể đi gặp cha mẹ của hắn:”Dù sao mấy ngày nay công ty cũng không có chuyện gì, hay là anh về thăm nhà một chút đi.”

“Ừ!” Johny chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ rời đi.

Cánh cửa khép lại. Bạch Phương Úc đem cả thân người mình mạnh mẽ nằm phịch trên trên mặt giường lớn. Mặt cô vùi thật sâu vào gối. Trong đầu hiển hiện đều là những hình ảnh cô cùng Đường tổng tài ở chung một chỗ. Sự thật, cô rất thích, rất rất thích.

“Hm. . . . . .” Sắc mặt cô ửng đỏ, toàn thân khô nóng  từ trên giường ngồi dậy. Dùng từ tức giận để diễn tả tâm trạng bây giờ là rất đúng,”Chẳng lẽ tư xuân không thành ? Vì sao luôn nghĩ đến hắn? Hắn cũng không thích mình. Hắn chỉ thích cô gái tên Ngưng, …….cũng chỉ là đem mình trở thành thành người tên Ngưng kia thôi!”

 Vừa phàn nàn trong lòng, cô còn bật ra cả lời nói. Cặp môi đỏ mọng cong lên nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình.

## 274. Chương 274

Edit: Meimoko

Lần thứ hai cầm điện thoại lên, trên gương mặt Bạch Phương Úc cảm giác càng mất mát. Hai ngày rồi, hắn ngay cả một cuộc điện thoại cũng không hề gọi cho cô. Hắn rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện ngày đó cứ như vậy mà cho qua sao? Hắn một chút cũng không coi ra gì, cô căn bản không là gì trong mắt của hắn ư?

Nhiều câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra trong đầu cô. Bất quá, tất cả đều có ý tứ giống nhau. Nhưng cô vẫn không muốn tin là hắn không để ý đến mình.

Cô cứ một lần lại một lần nhìn điện thoại. Bồi hồi chờ đợi không biết lúc nào hắn mới gọi điện thoại đến.

Hơn nửa giờ trôi qua, cô nhịn không được mà bấm một dãy số mà cô đã học thuộc lòng.

\*\*\*\*\*\*

Một khúc nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của người đàn ông đang mải mê làm việc. Đường Hạo cầm lấy điện thoại, nhìn số điện thoại của người gọi đến hiển thị trên màn hình thì sắc mặt trầm xuống: “ A lô….”

“ A lô, anh đang bận lắm sao?” Điện thoại truyền đến giọng nói của hắn, cô bật dậy ngay khỏi giường.

“ Ừ! Thế nào? Có chuyện gì sao? Đề án đã sửa lại ổn thỏa rồi ư? Như vậy chúng ta có thể hẹn thời gian để đàm phán lại!” Giọng điệu của hắn hoàn toàn là công việc, một điểm tình cảm cũng không có.

Kinh ngạc, bất an không yên, bởi vì lời nói của hắn quá lạnh lùng như một quy luật khiến Bạch Phương Úc thở dồn dập mấy lần

“ Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho anh được sao?” Sau một lúc cô mới nói.

Điện thoại truyền đến sự trầm lặng, tựa hồ chấp nhận lời của cô.

Cô nắm chặt điện thoại nói: “ Vì sao không trả lời? Anh đang nghĩ cái gì?”

“ Nếu như cô không có phương án hợp lý hơn cho đề án của mình thì … Xin lỗi, tôi cúp điện thoại!”Nói xong, trong điện thoại truyền đến những tiếng tút tút…

Bạch Phương Úc nhìn điện thoại bị ngắt, tức giận đến rơi nước mắt. Trên thế giới này tại sao lại có người đàn ông vô tình như thế chứ? Hắn làm như vậy không khác gì hung hăng cho cô hai cái tát. Cô chủ động gọi điện thoại cho hắn, vậy mà hắn chỉ nói được mấy câu lạnh lùng rồi dập điện thoại.

Cô đáng sợ như vậy ư? Không đáng để cho người ta thích sao?

Không! Không được. Cô không thể cứ như vậy mà buông tha cho hắn.

Bạch Phương Úc lau sạch nước mắt trên mặt, nhảy xuống giường rất nhanh. Hành động của cô như là chạy đua với thời gian, lấy từ trong chiếc tủ quần áo một bộ váy tây màu trắng mặc lên người.

Nhìn mái tóc ngắn xinh đẹp của mình ở trong gương, Phương Úc nhăn mũi lại, lấy một bộ tóc giả đội lên đầu. Dùng chiếc lược gỗ chải chuốt, rất nhanh mái tóc giả đã trông như một mái tóc thật nằm yên trên đầu cô: “ Ha ha ha, thế này mới là mình! Mình hẳn là như thế này mới đúng!”

Từ sau khi xuất viện, mẹ mua cho cô rất nhiều váy áo. Tất cả đều là kiểu dáng công chúa, nếu không thì là những cảm giác không thể diễn tả nổi. Mà cô lại không hề thích thú. Cô thích kiểu dáng đơn giản một chút, ít làm cho người ta chú ý đến mình. Bằng không, lúc đi ngoài đường, ai nấy cũng nhìn mình sẽ khiến cô có cảm giác không được tự nhiên, giống như động vật trong sở thú….

Cùng thư ký nói chuyện qua, Bạch Phương Úc trực tiếp mở cửa văn phòng tổng tài Đường thị đi vào. Bởi vì cô đã đến văn phòng của hắn hai lần, mà lần trước còn không có đi ra cho nên thư ký biết tổng tài đối với Bạch Phương Úc cô đã không còn là quan hệ bình thường. Vậy nên mới không làm khó cho cô, trực tiếp để cô đi vào.

Nghe thấy tiếng, Đường Hạo ngẩng đầu. Khi thấy người trước mắt, hắn không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Lúc này, cô cuốn tóc uốn lượn phía sau gáy càng thêm giống Tiểu Ngưng của hắn.

Cô thấy mắt hắn thoàng giật, sau đó thì từng bước tiến về phía bàn làm việc của hắn. Cách nhau một cái bàn, cô chống hai tay lên mặt bàn làm việc của hắn, mắt nhìn đi chỗ khác, chất vấn: “ Anh vì sao lại ngắt điện thoại của tôi?”

Nếu như là những cô gái khác, hắn sẽ trực tiếp đuổi thẳng cổ bọn họ ra ngoài. Nhưng cô gái trước mặt lại quá giống Tiểu Ngưng khiến cho hắn không có cách nào lạnh lùng như vậy được.

“ Tôi đang bận làm việc.”

“ Mấy ngày qua, tại sao anh không gọi điện cho tôi? Lúc nghỉ ngơi, cũng nên gọi cho tôi một cú điện thoại mới phải!” Cả người cô hơi nghiêng về phía trước, tiếng nói cũng to hơn.

“ Tại sao tôi lại phải gọi điện cho cô?” Hắn lạnh lùng nhìn cô, mặc kệ như vậy có phải là xúc phạm cô hay không.

Bạch Phương Úc mở to mắt nhìn hắn. Hai bàn tay chống trên bàn nắm chặt lại: “ Anh còn hỏi vì sao ư? Anh có ý gì vậy? Chúng ta….Chúng ta đã…..”

Câu nói kế tiếp cô không nói ra, sắc mặt đỏ bừng lên, chờ đợi hắn. Giọng nói khàn khàn giống như không còn kiểm soát được: “ Chẳng lẽ…. chẳng lẽ…. anh cứ như vậy mà coi không có chuyện gì hay sao?”

“ Vậy cô muốn thế nào? Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi. Lên giường với nhau đâu phải lúc nào cũng là bạn trai với bạn gái mới được phép!” Hắn tựa lưng trên ghế da, vẻ mặt thản nhiên hỏi. Nét mặt và cả giọng điệu của hắn đều đã nói rõ. Hắn không để ý đến chuyện lên giường với cô, càng không quan tâm đến chuyện cô nghĩ như thế nào.

“ Người trưởng thành thì sao? Người trưởng thành mà làm như vậy ư? Người trưởng thành thì có thể tùy tiện theo cảm hứng như thế hay sao?”  Toàn thân cô đều giận đến run lên, mắt cũng không chớp nhìn hắn, muốn nghe hắn trả lời.

Đường Hạo nhếch môi mỏng lên, nhìn cô vài giây, sau đó hai tay giang ra nói: “ Cô không phải xử nữ, không phải sao? Cô cũng là một người phụ nữ đã có kinh nghiệm.”

Bạch Phương Úc nặng nề hít một hơi lạnh. Cô thật không ngờ hắn lại nói ra những lời vô tình như thế. Không phải xử nữ thì không có quyền bắt hắn chịu trách nhiệm hay sao?

“ Không phải xử nữ ? Không phải xủ nữ thì thế nào?” Cô vẫn chất vấn hắn.

“ Cho nên tôi mới nói với cô đừng có nghĩ về chuyện đó nữa!”

“ Hỗn đản!” Bạch Phương Úc cầm lấy túi, hung hăng đánh về phía mặt hắn: “ Đường Hạo, anh nghĩ tôi không phải xử nữ thì là một cô gái tùy tiện hay sao? Tôi mà lại là người có thể tùy tiện lên giường với đàn ông ư? “ Tuy không nhớ chuyện trước kia, và cũng đã nhìn qua ảnh chụp với Johny nhưng cô tin tưởng chắc chắn bản thân cô không phải là một cô gái tùy tiện.

Đường Hạo nghiêng người tránh né túi xách của cô đập tới, tức giận đứng dậy nói: “ Cô muốn thế nào?”

“ Tôi muốn trở thành bạn gái anh!” Thân thể đã giao cho hắn rồi, cô cũng đã xem hắn như bạn trai của mình.

“ Không có khả năng! Tôi không kết giao với bạn gái!” Chết tiệt, hắn đúng là tự đào mồ chon mình. Vì sao lúc ấy lại đụng cô gái này? Hắn thực sự xin lỗi Ngưng của hắn!

Vừa tức giận nói, hắn vừa kéo ngăn bàn ra, lấy xấp chi phiếu viết xuống một con số. Con số lớn đến mức khiến người ta líu lưỡi lại. Hắn giật tờ chi phiếu ra, đưa tới trước mặt cô, nói : “Cô muốn làm bạn gái của tôi, đơn giản cũng là vì tiền phải không? Số tiền này coi như tôi đền bù tổn thất cho cô. Cô không phải xử nữ, tôi nghĩ cái giá này là quá đủ rồi!”

Bạch Phương Úc cầm lấy tờ chi phiếu. Bất quá cô cũng không có nhìn xem, mà trực tiếp xe nát thành những mảnh nhỏ. Sau đó ném đến mặt hắn, đánh tan vẻ khinh miệt của hắn: “ Đường Hạo, anh là đồ côn trùng, trứng thối! Anh xem tôi là cái gì hả? Gái điếm ư? Anh lại dám dùng tiền đuổi tôi!”

Đường Hạo lau mặt một cái, quét đám giấy vụn kia đi. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, vẻ mặt sau đó trở nên tàn nhẫn. Hắn nói: “ Vậy cô muốn hợp đồng chứ gì? Hợp đồng? Được! Dự án mở rộng thị trường của Đường thị sẽ giao cho công ty Aisha của các cô phụ trách, thế nào?”

## 275. Chương 275

Edit: Meimoko

\_\_\_\_

Bạch Phương Úc trầm mặc không nói, nhìn hắn. Ánh mắt tràn đầy phẫn nội và ủy khuất nhìn chằm chằm vào hắn.

Đường Hạo ngồi trở lại đến ghế làm việc, tiếp tục xử lý những việc đang làm.Cô không ồn ào, đồng ý không làm khó hắn thì đứng chỗ đó cũng được. Dù sao đâu có ảnh hưởng đến công việc của hắn.

Hắn nhìn chăm chú vào giấy tờ và máy tính, còn Bạch Phương Úc vẫn không hề nhúc nhích, như đứa trẻ phạm lỗi đứng yên ở đó.

Đột nhiên, Đường Hạo nghe thấy tiếng ‘tách, tách’ bên tai. Giương mắt nhìn thoáng qua chỉ thấy một giọt nước rơi xuống trên mặt giấy.

Ê, chẳng lẽ trần nhà rỉ nước? Không phải! Hắn chuẩn bị đưa mắt nhìn lên trần nhà thì trong nháy mắt nhìn thấy cô đang khóc. Nước mắt đầy trên mặt.

Trên khuôn mặt trắng ngần xuất hiện những giọt nước mắt nhỏ li ti, trong suốt làm cho lớp phấn trang điểm bị trôi ra. Vành mắt màu đen trông giống như gấu mèo.

Nhìn bộ dạng khóc lóc thương tâm khổ sở của cô, Đường Hạo cũng càm thấy đau lòng. Hắn tỏ vẻ tức giận cũng là giận với chính bàn thân mình: “ Nơi này của tôi không phải là nơi để cho cô khóc! Hiện tại, xin mời cô đi ra ngoài cho!”

Bạch Phương Úc liền sờ lên hai mắt của mình, con mắt càng đen đậm hơn : “Tôi không phải là vì hợp đồng, càng không phải là một cô gái tùy tiện! Đường Hạo, tôi bây giờ nói tôi thích anh, anh sẽ cho rằng tôi quá mặt dày, phải không?! Nhưng sự thật, tôi rất thích anh!”

Sau khi nói xong, cô nhào vào ngực hắn, hai tay quấn lấy cổ của hắn: “ Anh đừng dùng điều kiện để đuổi em đi! Em không cần!”

Một hương thơm dễ chịu len lỏi vào trong hơi thở của hắn, làm cho hắn muốn không nghe vẫn phải nghe. Hơn nữa, thân thể của cô mềm mại, hắn thật sự cũng không thể nào buông ra được.

Không phải là hắn tìm cớ, nhưng Bạch Phương Úc và Tiểu Ngưng quả thật quá giống nhau. Ngay cả cảm giác khi cô ôm hắn cũng giống. Cô cái gì cùng không cần làm. Chỉ cần ôm hắn nũng nịu như vậy cũng khiến cho hắn toàn thân như bị điện giật, tê dại một lượt.

Hai tay phảng phất như không nghe lời của hắn. Cánh tay màu đồng chiếm hữu lấy một mảnh sống lưng của cô, mạnh mẽ cuốn lấy.

Bạch Phương Úc cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ phía sau lưng thì lại càng ôm chặt hắn hơn. Trên khuôn mặt đẫm nước mắt nở nụ cười.

Cô biết rõ hắn đối với cô cũng có cảm giác. Loại cảm giác này nhất định không phải là chỉ có cô yêu đơn phương. Cô nhắm chặt mắt lại, hưởng thụ tiếng trống ngực đang đập liên hồi.

Nhưng, cuối cùng lý trí của hắn vẫn chiến thắng tình cảm. Một tay đẩy cô ra: “ Thật xin lỗi! Tôi không thể tiếp nhận cô được!”

Không hề phòng bị, Bạch Phương Úc chỉ kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống sàn nhà. Ngồi trên sàn nhà, nước mắt cô lại một lần nữa lan tràn.

“ Vì sao?”

Rõ ràng đối với cô có cảm giác, tại sao còn đẩy cô ra?

“ Bởi vì tôi không thích cô! Tôi chỉ yêu một mình Ngưng của tôi!” Hắn tiếp tục vuốt tóc nói.

Bạch Phương Úc chật vật từ trên sàn nhà đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn.

 “ Không! Em không tin anh không có thích em! Anh đối với em cũng có cảm giác mà, đúng không?”Bạch Phương Úc kiên định nói. Nếu như không phải, tại sao vừa nãy ôm cô, tay của hắn lại run rẩy như vậy?

“ Tôi đối với cô không có cảm giác!” Hắn mạnh miệng trả lời. Hắn sẽ không thừa nhận với cô rằng: xác thực hắn cũng có cảm giác. Hắn không thể thừa nhận mỗi lần gặp cô, tim hắn đều như loạn nhịp, trong lòng dần trở nên không ổn định.

“ Thật sự?” Cô đứng bên cạnh hắn, không tin hỏi.

“ Thật.”

Bạch Phương Úc thống khổ quay đi nhìn theo hướng khác, sau đó xoay người lại hỏi: “ Vậy….anh có dám nhìn em không? Nếu như anh không có dục vọng đối với em, không hề có chút cảm giác nào, chắc chắn anh sẽ dám nhìn em đúng không?”

“ Có gì mà không dám!”Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt của cô, mặt cũng không chút biểu cảm.

“ Tốt lắm! Nếu như anh thực sự không có cảm giác thì đừng quay đầu, hãy nhìn thẳng vào em!”

“ Có thể!” Hắn bình tĩnh đáp.

Đôi mắt Bạch Phương Úc không có rời khỏi gương mặt hắn, nhìn chằm chằm vào biểu lộ trên nét mặt của hắn. Sau đó, cô đưa tay kéo xoẹt khóa kéo dưới nách áo. Lập tức, bộ váy màu trắng theo từng đường cong trên thân thể cô trượt xuống, chồng chất trên đôi chân của cô.

Một bộ nội y trắng muột bại lộ trong không khí. Bại lộ ngay trước mặt hắn.

Đường Hạo cố gắng khống chế hô hấp, không cho hô hấp của mình trở nên dồn dập. Hắn cố gắng khống chế tim mình đang đập mạnh thình thịch từng hồi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Bạch Phương Úc hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong. Cô đưa tay ra kéo khóa dây nịt phía sau lưng. Toàn bộ da thịt trước ngực cô lộ ra hoàn toàn, hai luồng phong mãn trắng hồng không hề giữ lại chút riêng tư gì mà trần trụi trong không khí. Đóa hồng anh dưới ánh nắng mặt trời chậm rãi tách ra.

Đường Hạo dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt. Âm thanh rất to, đủ khiến người bên cạnh nghe thấy.

Tiếng động biểu thị cho miệng đắng lưỡi khô của hắn đối với Phương Úc là một loại động lực. Khuôn mặt xinh đẹp nở ra nụ cười rực rỡ: “ Anh còn nói anh không có cảm giác đối với em không?”

Đường Hạo nhún nhún vai, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt rất khinh thường, nói: “ Cô cho rằng tôi có cảm giác gì với cô? Phụ nữ đứng trước mặt tôi cởi hết quần áo rất nhiều. Cô cho rằng mình có cái gì hơn bọn họ?”

“ Phải không?” Có lẽ phụ nữ đứng trước mặt hắn cởi bỏ hết sạch có rất nhiều, nhưng cô tuyệt đối không tin hắn đối với cô không có cảm giác. Hắn đang nói dối.

Cô nhẹ nhàng khơi bày vòng eo, Cái mông theo vòng eo vặn vẹo mà cũng lắc lư nhẹ nhàng. Đơn giản là tạo ra một cảnh xuân kiều diễm.

Đường Hạo giữ im lặng, nhìn cô biểu diễn một cách vụng về. Tuy động tác câu dẫn của cô rất kém cỏi nhưng lại đơn giản chậm ngòi cho dục vọng đang muốn liều mạng thoát ra của hắn.

Bạch Phương Úc cũng không có ý định ngừng lại, nhẹ nhàng lắc lư thêm vài cái. Đột nhiên, chân phải của cô nâng lên, cọ sát với đùi của hắn. Hai tay xanh nhạt không ngừng vuốt ve lồng ngực.

Đồng thời, theo tiết tấu hơi thở của lồng ngực hắn, cô dựa sát vòng eo trắng tinh cùng đôi song nhũ đầy đặn vào người hắn. Đôi môi mỏng tiến đến gần sát môi hắn thì lập tức thối lui. Động tác rất tự nhiên, nhẹn nhàng, không quá mạnh mẽ, hai tay cô quàng lên cổ của hắn.

Hai mắt Đường Hạo có chút hồng, nhìn chăm chăm vào mọi thứ đang diễn ra phía trước. Cuống họng hắn khô khốc, hắn thật sự muốn cắn mút tất cả cho thỏa cơn khát cháy trong cổ họng. Nhưng hắn kịp thời dừng lại ý nghĩ đó. Tự cảnh cáo chính mình không được phản bội Tiểu Ngưng. Ánh mắt nguyên bản vốn đang ngập tràn khát vọng trong tích tắc lại trở nên kiên định. Hắn giật khóe miệng, trào phúng nói: “ Dùng loại động tác kém cỏi này mà cũng muốn câu dẫn tôi sao?”

Vì câu nói này của hắn, gò má Bạch Phương Úc hồng lên. Bất quá, cô vẫn không muốn chịu thua. Nếu như dừng lại, không phải mọi chuyện cứ thế này mà kết thúc sao? Mọi thứ cô làm nãy giờ đều đổ sông đổ bể cả. Thở ra một hơi, cô nhịn xuống sự xấu hổ cùng trống ngực đang đập loạn.

Bàn tay đang khoát ở đầu vai hắn từ từ hạ xuống, di chuyển dọc theo cơ thể mềm mại đầy đặn của chính mình. Đi một đường xuống vùng bụng bằng phẳng, đầu ngón tay dọc theo biên giới quần lót chậm rãi vuốt ve. Sâu thêm một chút, qua thắt lưng kéo xuống.

Dần dần lộ ra……

Hai mắt Đường Hạo đỏ ngầu, ngửa mặt lên. Đối diện với nơi đầy đặn của cô là hạ khố đang sưng lên của hắn. Hắn đã hoàn toàn không khống chế nổi. Đối mặt với một vùng phong doanh no đủ trắng muốt, Đường Hạo thật sự không có cách nào khống chế bản thân đừng tiếp tục vuốt tóc để không nhìn cô.

Hắn thua trận….

## 276. Chương 276

Edit: Meimoko

\_\_\_\_

“ Anh vì sao không nhìn em? Vì sao?” Bạch Phương Úc lộ ra nụ cười chiến thắng. Hai cánh tay trắng tuyết dán lên khuôn mặt hắn, khiến cho mặt hắn nhìn thấy hai luồng tuyết phong đứng thẳng có chút rủ xuống, theo hô hấp của cô mà gợn thành sóng.

Nhìn thân hình đầy sắc hương trước mắt, hơn nữa thân thể kia lại không ngừng đụng chạm đến vào hắn, nhất là khi người phụ nữ này lại giống Tiểu Ngưng như đúc…. Đường Hạo biết bản thân không dám nhìn cô. Nếu còn nhìn thêm vài lần, hắn nhất định sẽ phản bội Ngưng của hắn.

Đường Hạo đẩy tay cùng thân thể cô ra, chật vật đứng lên từ trên ghế. Hai tay hắn nắm chặt lại để đè nén sự hưng phấn đang bừng bừng gào thét trong cơ thể. Xoay người, hắn nhìn ra vùng trời bên ngoài qua chiếc cửa kính dài sát sàn nhà.

Bạch Phương Úc đặt tay lên ngực, không đủ để che khuất thân thể của mình. Cô nhìn tấm lưng rộng rãi thẳng tắp của hắn, nói to: “ Đường Hạo, anh đối với em không phải là không có cảm giác, đúng không? Đừng tự lừa gạt chính mình, anh cũng thích em mà!”

“ Thì sao? Bất quá, đây chỉ là xúc động nam tính nhất thời của đàn ông! Dù sao thì cô cũng đừng có cố câu dẫn tôi nữa!” Thất bại, hắn lựa chọn cách nói châm chọc, muốn đuổi cô đi.

Bạch Phương Úc không chấp nhận lý do thoái thác của hắn. Từ phía sau, cô ôm lấy cổ hắn, nói: “ Đừng nói với em như vậy! Ngàn vạn lần xin anh đừng như vậy! Em chỉ là…chỉ là muốn được ở cùng anh…” Tựa trên người hắn, cô cảm giác rất yên ổn. Cô rất thích loại cảm giác này.

Trên lưng cảm giác được một mảnh mềm mại yếu đuối, toàn thân hắn như có dòng điện mạnh chạy qua. Từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn dựng thẳng lên, máu kịch liệt chảy ngược tụ hội xuống phía dưới bụng của hắn.

Lúc này, dục vọng trong người hắn được đẩy lên cao vút. Nhìn qua cũng không muốn chống cự, toàn thân không còn lấy một điể khí lực để đẩy cô ra.

Bạch Phương Úc đem gò má vùi vào áo vest của hắn. Cô muốn hấp thụ tất cả mùi vị trên người hắn. Cô không muốn buông hắn ra, chỉ thầm nghĩ muốn được đợi ở bên cạnh hắn. Trong đôi mắt Bạch Phương Úc mơ hồ lộ ra nước mắt long lanh, lại một lần nữa làm ướt nhẹt hàng mi cong vút của cô.

Cô ôm chặt lấy người Đường Hạo, trong tiếng nói bị che kín là sự cầu khẩn: “ Đường Hạo, em không ngại anh coi em là Tiểu Ngưng! Anh không phải nói em rất giống cô ấy hay sao? Hãy cứ coi em như là cô ấy đi, được không?”

Sau khi nói xong, cô dùng hai tay bưng lấy mặt hắn, dâng lên đôi môi mọng đỏ của mình.

Trong người dục vọng đã không có cách nào khống chế, Đường Hạo đột nhiên dùng hai tay giữ chặt lấy vòng eo của cô. Hắn đem thân thể cường tráng của mình đè ép xuống thân thể đã hoàn toàn quang lõa của cô.

Bạch Phương Úc ngừng rơi lệ, trên khuôn mặt nở ra nụ cười ủy khuất. Hơn nữa, nụ cười này trong nháy mắt mà càng trở nên ngọt ngào.

Gương mặt Đường Hạo đè xuống, dùng sức hôn lên cánh môi anh đào đang run run của cô. Hắn mạnh mẽ gặm nhấm giống như là trả thù: “ Đây là cô muốn đúng không? Cô có phải hay không rất thích khi tôi đối với cô như vậy?”

“ Ừm…!” Bạch Phương Úc kêu đau lên một tiếng. Bất quá, cô không có khóc, lại còn càng cười đắc ý.  Tóm lại, cô thắng. Tòa băng sơn này đã bị cô đánh hạ rồi.

Nhìn gương mặt tươi cười của cô, Đường Hạo càng thêm bực bội. Đều là tại cô gái này! Là tại cô ta làm tan rã tình cảm kiên định của hắn với Tiểu Ngưng.Tiểu Ngưng nhất định sẽ trách hắn.

Món nợ này, hăn sẽ tính hết lên đầu cô.

Hắn thô lỗ đẩy cô lên bàn làm việc, hai tay áp chặt mặt bàn: “ Còn cười? Được lắm! Cô gái phóng đãng, tôi bây giơ sẽ thỏa mãn cô. Cho cô biết thế nào là cao hứng!”

Bạch Phương Úc lắc đầu, muốn xoay thân thể lại chối bỏ lời của hắn. Cô không phải là cô gái phóng đãng. Cô chỉ là vì thương mến hắn nên mới cam tâm tình nguyện trao thân cho hắn. Cô cũng không có thích mấy chuyện này mà là cô thích cảm giác được hắn yêu mến. Ở bên hắn, cô có cảm giác như mình được ở bên người thân.

Nhưng mà, Đường Hạo đâu có cho cô cơ hội mà xoay người lại mà giải thích. Một tay hắn kéo xuống những thứ cản trở ở đầu gồi của cô, đưa tay giật mạnh dây lưng, cởi bỏ triệt để nội y của cô ném hết xuống đất.

“ Không cần phải! Cửa phòng còn chưa có khóa lại! Đừng mà….!”Cô thẹn thùng nhắc nhở hắn, hai tay đẩy đẩy cánh tay to lớn đang siết chặt lấy eo mình.

Hắn cuồng vọng, cười nhạo nói : “ Chưa khóa thì sao? Loại người phóng đãng như cô không phải rất thích mấy loại chuyện kích tình như thế này ư?”

Nhìn tấm lưng như một mảnh tuyết trắng, nhưng da thịt lại bóng loáng nhẵn nhụi, Đường Hạo nặng nề hít một hơi lãnh khí. Trên gương mặt màu tiểu mạch phủ một tầng mồ hôi mỏng. Bàn tay dọc theo mỹ lưng đơn bạc của cô đi xuống, thăm dò giữa hai chân cô. Trên mảnh mông tuyết trắng hắn nhẹ tay nhéo một cái.

“ Ôi… Đau nhức… Đừng nhéo….” Cô đau đớn kêu lên, mặt nhăn lại, hàng mi xinh đẹp khẽ rung lên.

Bởi vì tay hắn chôn ở vị trí kia cho nên cô mới vặn vẹo eo, tránh né sự đụng chạm của hắn.

Mà cô không biết hành động vô thức này trong mắt hắn tuyệt đối là một loại mời mọc.

Đường Hạo nâng cao một chân của cô lên, gác trên bàn làm việc, bày ra một tư thế dễ dàng cho chính mình.

Nhanh chóng kéo quần tây của mình, hắn phóng thích thứ sớm đã căng cứng giương lên…. Hắn nâng cao eo của cô, một tay giữ lấy chân đang đá loạn xạ của cô, lập tức chuẩn xác mà tiến vào.

Cô thoáng đau đớn, nhíu mày: “ Đau quá….”

“ Cái này không phải là cô muốn hay sao?” Hắn không để ý đến việc cô có thích ứng được hay không, mạnh mẽ đụng chạm thêm vài lần nữa.

“ Ừm….” Chỉ thấy nơi đầy đặn mềm mại của cô theo sự va chạm của hắn mà không ngừng lay động, run rẩy.

Hắn nắm lửa nhiệt cứng nhắc vùi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của cô, Một lần, lại thêm một lần, không ngừng phóng đãng buông thả… Một màn dâm mỹ.

Mật đạo căng kín được hắn lấp đầy, một lần lại thêm một lần, miệng cô khẽ nhếch lên. Cô muốn được giải tỏa hết những cảm giác kìm nén  đang dâng lên trong cổ họng.

“ A….a…a…”

Cảm xúc lao nhanh như tìm được lối thoát ra ngoài. Cô mở to miệng thét chói tai. Lúc thì là những tiếng thét van xin, lúc thì là những tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy thỏa mãn….

Hắn kìm lòng không được, dán thân người lên tấm lưng bóng loáng trơn mịn của cô, miệng thì kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng gặm nhấm: “ Dạng như thế này, có phải khiến cho cô rất thoải mái?”

“ Ư….ư…ư…..”

Hoàn toàn chìm trong biển nhục dục, Bạch Phương Úc không biết nên trả lời câu hỏi tà ác của hắn như thế nào. Cô biết rõ hắn đang giễu cợt cô. Nhưng sự thật, bản thân cô….thật sự rất thích chuyện lúc này.

Thấy cô không trả lời, bàn tay to lớn của hắn lục lọi đến vùng ngực sáng ngời đang động tình của cô, mạnh mẽ nắm lấy nụ hoa đang đứng thẳng lên, nhéo một cái

 “ Nói!”

Nói xong, hắn còn dùng sức đụng chạm đến cô, mạnh mẽ hơn cả lúc trước.

Bạch Phương Úc kịch liệt lắc đầu, cánh môi đỏ run rẩy, lời nói đứt quãng: “ Em…. Em…không…biết…. A…!” Đằng sau là một tiếng thét lên thân chói tai, một bàn tay của cô đưa lên cố gắng đẩy cánh tay hắn đang đùa giỡn trên ngực cô, “ Xin anh… xin anh… đừng có hỏi em nữa…..”

## 277. Chương 277

Edit: Meimoko

\_\_\_\_

Trong cơn ý loạn tình mê, cô giãy dụa thân hình xinh đẹp của mình, cặp mông mượt mà no đủ trong lúc lơ đãng dán sát vào đôi chân dài cường tráng của hắn.

Da thịt cô trắng nõn, mềm mượt khiến hắn càng thêm muốn xông lên đụng chạm vào cô. Một lần nữa lại chiếm hữu cô.

Lúc cô tức giận liên tục thở gấp, hắn từ trong cơ thể cô mạnh mẽ thối lui. Trong nháy mắt, chất lỏng kết hợp giữa hai người nóng ẩm chảy ra, rớt xuống bàn làm việc.

Đúng lúc đó, cảm giác hơi lạnh khiến Bạch Phương Úc nhăn mặt lại. Cô khó hiểu quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt to mê man có khát vọng, có phàn nàn.

Đường Hạo đem thân thể trần truồng của cô chuyển qua, nắm lấy cặp mông trắng vểnh, ôm cô ngồi trên bàn làm việc.

Lông mày nhíu chặt trên gương mặt nhỏ nhắn dãn ra, cô lại tiếp tục nhắm mắt, hưởng thụ sự kích động hắn mang lại. Hai chân cô vô lực gác lên đầu vai của hắn, theo động tác của hắn mà đong đưa. Cô để mặc cho hắn dẫn dắt, cứ thế mà bay lượn từng đợt.

Cô, từng điểm mẫn cảm trên thân thể đều bị hắn bắt được, bị chạm đến. Dùng góc độ khác nhau, khí lực khác nhau khiến cô hôn mê. Cô mê rồi. Cô rồi loạn rồi.

Hắn, tận hưởng từng điểm mẫn cảm trên cơ thể của cô. Đụng chạm đến khi hoa tâm của cô nở rộ, chạm đến khi cô thần hồn điên đảo, đầu óc choáng váng, ba hồn bảy vía đều bị tình dục dẫn dắt. Hắn chóng mặt quay cuồng, đầu óc choáng váng, nhận định một điều khó ai có thể thoát khỏi mị lực từ người phụ nữ này. Đường Hạo, hắn cũng đã hoàn toàn chìm đám trong mị lực của cô rồi.

Không thể phủ nhận, hắn thích thân thể của cô, thậm chí…. Nhiệt tình cùng phản ứng mẫn cảm của cô khiến hắn càng thêm kích động không thôi.

“…..” Cô nhịn không được, vặn vẹo uốn éo cơ thể, muốn khắc sâu thêm khoái cảm, tăng thêm tê dại.

Hắn ra sức co lại. Động tác rút lui, lúc chìm lúc nổi trong thân thể cô cứ như là có mà lực. Vừa ngứa vừa đau, giống như nửa người trên và nửa người dưới của cô bị tách ra sau mỗi lần hắn đụng chạm. Nhưng trên tất cả, chuyện bọn họ kết hợp với nhau là chuyện thực sự.

Hắn muốn cô…..

Rất cô gắng muốn cô…..

Rất mạnh mẽ dùng sức muốn cô…..

Rất ra sức hung hăng muốn cô……

Bạch Phương Úc thét một tiếng còn lớn hơn cả lúc nãy, nương theo đó cảm giác hưng phấn cùng thống khổ.

Hắn càng phóng đãng, càng tăng lực đạo, càng kích thích rồi nhanh chóng co lại sau tiếng thét của cô. Hắn tận tình bắn ra vô số tinh hoa nóng hổi.

“ Đáng chết…..” Đang trong cơn hứng phấn, lại nhìn thấy thứ trào ra từ hoa huyệt của cô, Đường Hạo tự mắng chính mình một tiếng nặng nề. Hắn buông hai chân cô ra, lui về phía sau, rút lấy một cái khăn giấy lau sạch sẽ chính mình rồi sửa sang nghiêm chỉnh lại quẩn. Hắn giương mắt nhìn cánh hoa của cô đang chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục. Sắc mặt Đường Hạo trầm đi vài phần.

Chết tiệt, tại sao mình lại mất kiểm soát?- Đường Hạo nặng nề tự mắng chính mình.

Mệt mỏi đến không chịu nổi, Bạch Phương Úc từ trên bàn làm việc gượng thân dậy. Hai chân đau nhức khiến cho cô nhất thời không có chút sức lực nào. Đôi mắt vốn đang ý loạn tình mê, bởi vì nghe được tiếng hắn chửi thề mà lại thấm lệ.

Lần trước, hắn xong việc thì câu đầu tiên nói với cô chính là ‘thật xin lồi!’ . Lần này, là ‘ đáng chết’. Hai lần đều khiến trái tim cô bị tổn thương sâu sắc, khiến cho cô cảm giác thật sâu sự bất an và khổ sở.

Coi như hắn nói cô đáng chết, cô cũng sẽ nhất định không buông hắn ra.

Hai tay bám lấy mép bàn làm việc, cả thân thể cô trượt xuống. Cô cúi đầu, nhặt váy áo lên, không có ý nhìn hắn, đi thẳng vào trong toilet.

Vừa rồi, biểu hiện của cô thật sự quá lớn mật. Cô biết rõ, nhưng cô không hối hận. Ai bảo cô thích hắn. Cô biết cô sẽ không thể chờ được đến khi hắn theo đuổi cô. Nếu có đợi, chắc cũng phải sang kiếp sau. Chuyện như vậy, cô không chấp nhận được.

Bạch Phương Úc sau khi mặc quần áo trang điểm hoàn hảo bước ra từ toilet thì đã thấy người đàn ông vừa mới hung hăng ở trong cơ thể mình đâm tới đâm lui đã một bộ dạng nghiêm chỉnh ngồi vùi đầu vào trong công việc.

Nhìn bộ dạng lạnh lùng thờ ơ của hắn, Bạch Phương Úc không khỏi hoài nghi: người đàn ông này chẳng nhẽ chỉ khi làm cái chuyện kia mới có thể nhiệt tình hay sao? Hơn nữa, lúc kia…lửa nóng của hắn thật sự muốn giết người, giống như đem cô hòa tan không bằng. Nhưng bây giờ, sau khi kết thúc, hắn lại tạo cho cô một bầu không gian giống như đóng băng, lạnh lẽo cực điểm.

Túc….Túc….Túc….. Trong phòng làm việc yên ắng vang lên âm thanh than thúy của đế giày cao gót chạm trên mặt sàn nhà.

Từ xa đến gần, khiến cho Đường Hạo không có cách nào bỏ qua. Tiếng tim hắn đập phối hợp cùng với âm thanh cô đang tạo ra.

Trên mặt bàn, đột nhiên tài liệu trước mặt hắn bây lên không, Đường Hạo theo nó mà ngẩng đầu lên. Vừa vặn nghênh đón ánh mắt hắn chính là một gương mặt nở rộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp của cô.

Bạch Phương Úc đưa hắn vật phía sau mình, phách đạo hỏi: “ Em nghĩ, em bây giờ đãn trở thành bạn gái của anh rồi, đúng không?”

Bạn gái của hắn? Nhanh như vậy sao!?

Chẳng qua là cô có vẻ ngoài giống với Tiểu Ngưng, mới gặp hắn lần này là lần thứ ba mà đã muốn thành bạn gái của hắn rồi sao?

Không! Quá nhanh. Hắn không tiếp nhận nổi.

“ Cô không thấy là quá nhanh hay sao? Chúng ta mới gặp nhau ba lần, cô hiểu được tôi bao nhiêu?” Đường Hạo ngồi trên ghế làm việc, tay chống cằm nhìn cô. Về điểm này, cô không giống Tiểu Ngưng của hắn. Tiểu Ngưng luôn thẹn thùng, thẹn thùng đến mức hắn không đoán được trong lòng cô nghĩ gì. Cũng chính vì thế, hắn luôn hoài nghi cô không yêu hắn. Nếu không đã chẳng có bi kịch xảy ra sau này.

Bạch Phương Úc muốn cầm kẹp tài liệu trong tay đập bể đầu hắn ra, tức giận nói: “ Bây giờ anh mới biết là quá nhanh ư? Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã hôn em, quá mức đến… thậm chí…. “ Thậm chí đem cả quần lót của em cởi ra-những lời này cô không nói ra được tới miệng, “Sao không thấy anh chê nhanh? Lần thứ hai, anh đã ….đụng chạm vào em….! Lúc đó sao anh không bảo là quá nhanh? Anh nói chúng ta không phải đôi nam nữ yêu nhau, nhưng chuyện mà chỉ có vợ chồng làm với nhau, chúng ta cũng đã làm cả rồi….”

Đường Hạo thiếu chút nữa bởi vì những lời cô nói mà sặc. Hắn chưa từng thấy có người phụ nữ nào lại nói ….trắng ra như cô.

Cô nói những lời vừa mập mờ vừa đáng yêu khiến hắn triệt để không nói được một chữ phản bác lại. Chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó nặng nè thở ra.

Nhìn hắn nửa ngày không có phản ứng, Bạch Phương Úc đi lên phía trước, khóe miệng mỉm cười: “ Vậy…. anh chính là đồng ý! Chúng ta từ giờ sẽ là người yêu của nhau!”

Đường Hạo không trả lời.

Cô không cam lòng, lay lay bả vai của hắn, hỏi tới: “ Có phải là anh đồng ý không?”

“ Ừ….” Hắn rầu rĩ đáp lại. Cô đã nói trắng ra như vậy, hắn còn có thể không đồng ý được hay sao?

“ Ha ha, hôm nay em không có việc gì, anh dẫn em đi dạo được không? Hơn nữa, em cũng đang đói bụng!” Cô buông lỏng cánh tay của hắn, muốn lôi kéo hắn đi.

Hắn kéo tay của cô xuống, mặt không biểu tình nói: “ Hiện tại đang trong giờ làm việc! Tôi còn rất nhiều việc chưa xử lý! Không rảnh!” CÔ gái này hiểu được chiếm được một tấc là lấn thêm một bước. Hắn vừa mới đồng ý để cho cô làm bạn gái của hắn, cô đã ra ngay yêu cầu với hắn rồi.

“ Anh sắp tan sở rồi, sớm một chút không được hay sao?” Hắn không phải là tổng tài ư? Ai dám lên tiếng trách mắng hắn chứ?

“ Đường nhiên là không thể!” Hắn nghiêm trang nói.

Bạch Phương Úc nhăn mũi lại, một lần nữa dùng tay ngăn chặn hắn, nói trắng ra: “ Vừa rồi anh sử dụng thời gian làm công để làm chuyện riêng. Bây giờ về sớm, tại sao lại nói không thể?”

## 278. Chương 278

“ Cô không phải muốn làm bạn gái của tôi hay sao? Vậy đừng có làm loạn! Ngồi yên một chỗ cho tôi! Nếu còn bát nháo thì cút ra ngoài cho tôi!” Đường Hạo bị Bạch Phương Úc nói đến đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận nói lớn.

Mà Bạch Phương Úc chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên chờ hắn xử lý xong công việc. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng hắn không đuổi cô đi thì đã khiến cô rất vui vẻ rồi.

Hắn làm việc thật nghiêm túc. Chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính hoặc giấy tờ trên bàn, không hề liếc nhìn cô một cái.

Bạch Phương Úc dời tầm mắt khỏi gương mặt anh tuấn của hắn, nhìn lên bàn trà đầy tạp chí kính tế. Kinh tế bây giờ đối với cô mà nói rất chi là đau đầu. Nếu không phải có một đống thành tích bày ra trước mắt thì cô không tin lúc trước bản thân lại là một nữ doanh nhân thành công.

Cô bây giờ cái gì cũng không biết, một chút cũng không hiểu nổi mấy thứ này. Dù cho Johny đã tận tâm tận lực giúp cô bù lại những thiếu sót nhưng ánh mắt cô vẫn chỉ đặt trên hình ảnh của mấy ngôi sao, nhìn xem trang phục mà họ mặc mà nắm bắt được xu thế mùa đông năm nay. Ừ! Nói thế nào nhỉ? Cô hiện tại lại là người hướng dẫn cho các nhà tạo hình, bởi vì có rất nhiều ngôi sao do chính cô tự mình tạo hình cho bọn họ. Hiệu quả trước ống kính vô cùng tốt. Đúng vậy! Về điểm này cô vô cùng tự tin, nếu không chắc sau khi mất trí nhớ cô lại cho rằng mình là một kẻ vô dụng.

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh này giằng co suốt hai giờ đồng hồ.

Cảm thấy khát nước, Đường Hạo mới ngẩng đầu cầm cốc nước lên uống. Lúc này hắn mới nhìn đến cô đang yên tĩnh ngồi bên cạnh. Lần này hắn cũng có vài phần hiếu kỳ nhìn cô. Cô gái này đang nghiên cứu gì vậy? Nhìn trông nghiêm túc ghê!

Hắn từ trong khu bàn làm việc đi ra, đến gần cô. Khi nhìn thấy một ít tin tức lá cải chuyện xấu của doanh nhân đại gia với nữ minh tinh, hắn bừng tỉnh ngộ: “ Đừng có xem mất chuyện tào lao bát quái này! Những thứ này chỉ cho mấy bà tám ngồi xem với nhau thôi!”

Không phải muốn làm người phụ nữ của hắn hay sao? Về điểm này, nhất định phải từ bỏ, Tiểu Ngưng của hắn không có thói quen chú ý đến những việc này.

Bạch Phương Úc thả tạp chí trong tay ra. Đối với câu nói không vui của hắn, cô cũng giả điếc làm ngơ. Đứng dậy, hưng phấn đi đến ôm lấy cánh tay hắn: “ Xong việc rồi sao? Em đói bụng lắm rồi, chúng ta đi ăn đi!”

Nhìn vẻ mặt cô hưng phấn. Đường Hạo nhìn không được muốn ngay lập tức thay đổi khiến cho cô mất hứng. Rõ ràng là đã hoàn thành xong công việc nhưng hắn đột nhiên nói ra: “ Không! Tôi chỉ nghỉ ngơi một lát! Còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Nếu cô không muốn ngồi đợi thì có thể ra về trước! Không tiễn!”

“ Không đâu! Em muốn ở lại. Chờ đã lâu như vậy rồi, thêm một chút cũng đâu có sao!” Bạch Phương Úc vấn cố chấp. Cô không muốn để thời gian trôi qua của mình trở nên lãng phí, nhất định phải thu được kết quả. Cô đẩy đẩy thân người của hắn, săn sóc nói: “ Được rồi! Anh bề bộn công việc! Dù sao hôm nay em cũng không có việc gì để làm, ở nơi nào cũng tốt cả. Anh mau đi làm việc đi! Em không quấy rầy anh đâu!”

Đường Hạo nhìn cô mỉm cười đơn thuần thì thật muốn kéo cô sang một bên, mãnh liệt hôn môi với cô. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói nhắc nhở hắn: như vậy là không đúng. Hắn không nên nhanh như vậy đã chìm đắm trong mị lực của một người con gái khác. Cho dù cô ta có giống Tiểu Ngưng như thế nào, hắn cũng không được thay lòng đổi dạ, mượn cớ làm càn.

Hắn nhẹ nhàng tự cốc đầu mình. Sau đó đi về bàn làm việc, tiếp tục tìm ra việc để làm.

Khóe miệng Bạch Phương Úc lại càng cong lên thêm một ít. Kỳ thật, có thể được nhìn thấy hắn, hơn nữa từ hôm nay còn được trở thành bạn gái của hắn, cô đã thật sự rất hạnh phúc rồi. Nếu như cứ ngồi trong khách sạn, cô không phải là còn buồn bực hơn nữa ư?

Ọc…Ọc…Ọc…

Bụng cô phát ra âm thanh thật to, báo hiệu dạ dày đã trống rỗng lắm rồi. Cô ngẩng đầu nhìn người vẫn còn say mê công việc kia. Không được! Cô không thể quấy rầy hắn.

Chịu đựng. Nhẫn nại thêm một lúc nữa. Công việc của hắn cũng sắp xong rồi. Giờ làm việc cũng sắp hết, hắn cũng cần phải đi ăn cơm, đúng không?

Bạch Phương Úc đơn thuần căn bản không biết Đường Hạo đang nghĩ gì, cứ ngồi ngu ngốc mà nghĩ đến cảnh hai người cùng nhau đi ăn cơm, nên ăn món gì thì ngon.

Càng nghĩ càng tham, càng tham càng đói. Tiếng bụng kêu cứ liên tiếp vang lên. Nhưng cô vẫn im lặng ngồi yên đợi hắn.

Dần dần cô tựa lên ghế sa lon, đói bụng đến mức thiếp đi lúc nào không biết.

Mà Đường Hạo dường như quên mất sự tồn tại của cô gái trước mắt, cứ vùi đầu vào công việc. Thế nên hắn không có nhìn thấy trán người đang ngủ kia đang nhăn lại. Gò má vốn hồng hào mà trở nên trắng bệch. Trên trán còn một tầng mồ hôi nhỏ li ti.

Lúc dạ dày càng lúc càng đau, Bạch Phương Úc mở mắt. Hai tay ôm lấy chỗ bụng đau, cả người cong lại, càng lúc càng cứng nhắc.

Cô đau quá. Đau quá! Hơn nữa cả người lại rất lạnh, rất muốn tìm thêm áo khoác để mặc vào.

Cô muốn gọi hắn. Nhưng nhìn hắn đang mải miết làm việc thì lời nói không thốt ra được, miệng ngậm chặt lại.

Dạ dày không nghe lời lí trí, càng lúc càng cuộn lên. Càng ngày càng gấp khiến cho cô mỗi lúc một đau, phát ra cả tiếng: “ A…. đau quá….”

Thân thể không chịu nổi đau đớn, trượt xuống ghế sa lon, cô ngồi phịch trên sàn nhà. Đầu của cô rủ xuống mặt đất, vai không ngừng run rẩy.

“ Hm…Hm….” Cô không chịu nổi cơn đau dạ dày đang hành hạ, phát ra tiếng khóc ròng. Nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn mà phải kìm nén thanh âm lại.

Đường Hạo nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu. Nhìn thấy thân thể người ngồi trên sàn nhà bên cạnh ghế sô pha đang không ngừng run rẩy, đầu rũ xuống, hắn lập tức từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh cô.

“ Cô làm sao vậy?” Đường Hạo nâng mặt cô lên. Nhìn gương mặt trắng bệch, tràn đầy nước mắt thì đau lòng, ôm lấy cô: “ Cô làm sao vậy? Đau ở chỗ nào? Mau nói cho tôi biết!”

“ Dạ dày của em đau quá! Đau lắm…..” Cô tức giận như gà mắc tóc, sau đó lại ngậm chặt miệng lại.

“ Chết tiệt, sao không nói sớm?!” Đường Hạo chẳng quan tâm đến việc phải đóng máy tính lại, ôm lấy cô chạy như bay ra ngoài văn phòng.

Phương Úc bị hắn ôm, chạy như bay, vội vàng khẩn trương mở to mắt hỏi: “ Anh …..ôm em đi đâu?”

“ Nói nhảm! Đương nhiên là đến bệnh viện rồi!” Hắn biết rõ cô không làm bộ, vì toàn thân cô hiện tại lạnh ngắt như băng.

“ Công việc….. của anh không …. vẫn còn chưa xong hay sao? Em không muốn….. quấy rầy anh!”Cô băn khoăn nói.

“ Công việc có thể để mai làm tiếp! Tôi không muốn có một xác chết nằm trong văn phòng làm việc của tôi! Thật là xui xẻo!” Hắn cố ý tìm một cái cớ để nói, nhưng trên mặt thì không giấu nổi sự quan tâm.

Bạch Phương Úc chợt cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Sự ngọt ngào này không ngừng lan khắp toàn thân cô.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Qua hơn 10 phút đường xe, bọn họ đã đến được bệnh viện.

Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra và ra kết luận khiến cho Đường Hạo nhịn không được mà đau lòng.

“ Biết rõ bàn thân có bệnh dạ dày, vì sao lại còn để cho bụng trống rỗng? Đói bụng thì phải ăn cái gì vào, lần sau hãy chú ý cẩn thận!” Bác sĩ nghiêm mặt nói.

Ánh mắt Đường Hạo nhắm ngay vào cô. Mà cô thì lè lưỡi, gò má xinh đẹp cúi xuống.

## 279. Chương 279

Bởi vì Bạch Phương Úc đau bụng mà cô lại muốn ăn mỳ cho nên bọn họ lại đến tiệm mỳ hôm trước.

Nhìn miệng cô mở to không ngừng ăn, Đường Hạo nhịn không được mà nhắc nhở: “ Đừng ăn nhiều như vậy! Ăn quá nhiều cũng không tốt cho dạ dày đâu!”

“ Nhưng ….em vẫn ….còn chưa…. no! Ăn thêm ….một chút cũng ….tốt mà…!” Bạch Phương Úc mồm miệng nhồm nhoàm, nói không rõ.

Mấy tiếng liền không có ăn cái gì, hơn nữa lúc trước lại tiêu hao bao nhiêu phần thể lực như vậy, bảo cô không đói sao được?

Nhìn cô ăn uống giống như lang thôn hổ yết\*, Đường Hạo thật sự hoài nghi món này ngon đến vậy sao? Hay là lưỡi của hắn thật sự có vấn đề? Nếu không, tại sao hắn lại không hề cảm nhận được chút mùi vị nào?

\*lang thôn hổ yết: ý nói ăn như hạm.

Nhìn cô, hắn lại không khỏi bắt đầu so sánh cô với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng của hắn hình như cũng rất thích ăn mỳ.

“ Vốn đang mơ tưởng được cùng anh ăn một bữa thật thịnh soạn, cuối cùng lại thành đi ăn mỳ! Trên đời này có cô bạn gái nào phải chịu thiệt thòi như em không?” Bạch Phương Úc cong cánh môi bóng nhẫy nói, sau đó rút ra một chiếc khăn giấy lau miệng.

Đường Hạo bị bộ dạng đáng yêu của cô chọc cười. Bất quá, hắn không có biểu lộ ra ngoài. Cười chỉ nên để ở trong lòng.

“ Đói bụng thì phải nói sớm, ai lại để đến khi đau bụng! Muốn tôi đau lòng đúng không?” Sắc mặt hắn nghiêm nghị, gò má cứng nhắc.

Bạch Phương Úc đem giấy ăn ném lên mặt bàn, ánh mắt long lanh chớp động mạnh mẽ nhìn hắn, hơi ủy khuất nói: “ Em đã nói qua là đói bụng rồi! Nhưng anh lại bảo anh còn nhiều việc chưa làm xong. Đã là bạn gái của anh rồi, em đương nhiên phải ủng hộ cho công việc của anh, không được quấy rầy anh làm việc! Tất cả đều không phải là vì anh sao?”

“ Ngoan ngoãn như vậy ư? Tôi không nhìn ra cô lại là một cô gái biết điều như thế đấy!”Đường Hạo nhịn không được châm chọc nói. Chưa bao giờ hắn lại để cho một cô gái trở thành bạn gái của mình đơn giản như vậy. Nhưng cô gái ngồi đối diện đây lại đã làm được.

Nghĩ đến dáng vẻ lớn mật không sợ bất cứ điều gì của cô, Đường Hạo xác thực không thể phủ nhận, ở bên cô hắn cảm thấy rất thoải mái.

Bạch Phương Úc sờ lên mái tóc ngắn xinh đẹp của mình, nhìn hắn. buồn buồn nói ra: “ Em đương nhiên rất biết điều! Để một thời gian dài rồi anh sẽ biết, có một người bạn gái như em là may mắn của anh! Ừm, còn có, em phải uốn nắn lại anh mới được! Em không phải là một cô gái, điều này anh cũng biết mà….”

Tuy cô muốn đem lần đầu tiên của mình cho hắn, muốn đem mình toàn vẹn trao cho hắn, nhưng đáng tiếc, không được nữa rồi. Những chuyện trước đây đều đã là quá khứ, không thể làm lại. Cô không thể xoay chuyển thời gian, cho nên về điểm này cần phải nhắc nhở hắn mới được.

Đường Hạo trầm mặc không nói. Điều này ở trong lòng hắn giống như cơm nguội, làm hắn mệt mỏi. Hắn muốn biết ai là kẻ cướp đi tấm thân xử nữ của cô, và cô còn có bao nhiêu người đàn ông bên ngoài khác nữa.

Bạch Phương Úc phối hợp nói xuống: “ Em ăn xong rồi! Có phải cũng nên đi?!”

Nói xong, cô từ trên ghế đứng dậy, đứng cạnh bàn, chờ đợi hắn.

Đường Hạo cũng đứng dậy. Bạch Phương Úc ngay lập tức quấn lấy cánh tay của hắn. Động tác tự nhiên hệt như hai người là người yêu của nhau lâu lắm rồi. Sau đó, cả hai cùng sánh bước ra khỏi tiệm mỳ.

Ha ha ha, một doanh nhân giàu có nổi tiếng lại thường xuyên đi ăn ở quán mỳ. Thật đúng là một ý nghĩ không bình thường! Cũng chỉ có một mình bọn họ.

Chiếc xe đang lao đi với tốc độ cực nhanh, Bạch Phương Úc đột nhiên hô lớn một tiếng

“ Dừng xe…”

Nhìn đường đi, Bạch Phương Úc đang ngồi kế bên ghế lái, nhăn mũi lại, la lớn: “ Em muốn anh dừng xe lại!”

Đường Hạo đành phải giảm tốc độ, lái xe chậm rãi tránh vào bên đường.

“ Làm sao vậy?”

Cô xoay người nhìn hắn. Đôi mắt to nháy cũng không có nháy nhìn thoáng hắn một cái, nói: “ Anh muốn dẫn em đi đâu?”

Cô vón tưởng rằng hắn sẽ dẫn cô đi ngắm cảnh đêm, nhưng hướng đường đi này rõ ràng là…..

“ Đương nhiên là đưa cô về khách sạn! Làm sao vậy?” Đường Hạo cảm giác bản thân đâu có làm gì không đúng, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.

“ Sau đó thì sao? Anh định làm gì?”

“ Tôi đương nhiên là về nhà nghỉ ngơi!” Hắn thản nhiên trả lời.

“ Anh đem em một mình ném ở khách sạn hay sao?” Cô vẫn dùng vẻ bình tĩnh lân la hỏi hắn. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh đó đang dần dần vơi đi.

“ Cô vốn không phải là ở trong khách sạn sao? Có gì không được?” Hắn rất không hiểu rốt cuộc là có vấn đề gì.

“ Dạ, em vốn là ở khách sạn. Không sai! Nhưng bây giờ em đang bệnh, dạ dày rất đau. Anh là bạn trai của em, chẳng lẽ lại nhẫn tâm để em một mình ở trong khách sạn sao? Nửa đêm, không biết liệu em có lên cơn đau hay không?” Lúc này, giọng nói của cô có thêm chút kich động.

Đường Hạo mâm cánh môi mỏng lại, sau vài giây mới nói: “ Vậy thì cô muốn thế nào?”

“ Em là bạn gái của anh! Anh nghĩ quan tâm thì nên thế nào? Đều phải xuất phát từ nội tâm, lại còn hỏi em muốn như thế nào!” Bạch Phương Úc nắm chặt ống tay áo của hắn. Về lý hay về tình, hắn phản ứng như vậy cô hẳn là nên tức giận mới đúng. Nhưng cô lại không hề cảm thấy giận hắn. Thật sự là kỳ quái!

“ Nếu như dạ dày cô lại đau, hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đến ngay lập tức, được chưa?”

“ Anh ngồi tên lửa đến ư?” Cô nghiêm trang nói.

“ Không! Lái xe!”

“ Vậy, anh làm sao mà có thể đến ngay lập tức được? Đi xe mất ít nhất là hai mươi phút! Ngay lập tức ư? Đây là cách để dỗ trẻ con phải không? Đến trẻ con còn không tin được!” Cô níu lấy cánh tay áo của hắn, không chịu buông ra.

“ Cô nói đi, nên làm như thế nào? Chẳng nhẽ bắt tôi thuê một căn phòng ở chung trong khách sạn với cô?” Thuê phòng khách sạn cũng không phải là một ý kiến tồi.

“  Nhưng ở đó không phải là chẳng thuận tiện chút nào hay sao?” Không thể đi khách sạn được! Vạn nhất đụng chạm với Johny thì cô cũng không biết phải làm như thế nào. Rất khó xử! Cho dù cô không có coi Johny là bạn trai, nhưng dù sao hắn cũng là bạn trai trước kia của cô. Hiện tại, cô vẫn còn chưa ngả bải với hắn. Ngộ nhỡ để Đường Hạo phát hiện, lại hiểu lầm cô là kẻ bắt cá hai tay thì sẽ không hay.

“ Anh đưa em đi…. Đi đến nha của anh!”

“ Đến nhà của tôi? Như vậy không hay đâu! Cô không thấy là quá nhanh hay sao?”

“ Em là bạn gái của anh, có gì mà không hay? Em đến nhà anh có cái gì mà không tiện? Chẳng nhẽ anh giấu phụ nữ khác trong nhà?” Đột nhiên cô mở to mắt nghĩ đến khả năng này. Đàn ông có tiền rất hay nuôi dưỡng tình nhân. Chẳng lẽ hắn cũng có nuôi một ả tình nhân hay sao?

“ Không có!”

“ Em muốn đi! Em bây giờ là bạn gái của anh! Bạn gái đang sinh bệnh, anh phải ở bên chăm sóc em!” Cô phách đạo nói. Điểm mấu chốt chính là cô muốn đến xem chỗ của hắn, xem có người phụ nữ nào khác ở đó hay không. Nhất định, cô phải đuổi người đó đi!

“ Thật sự muốn đi?” Hắn có vài phần không tình nguyện nói.

“ Đương nhiên là muốn! Tóm lại, anh là bạn trai, phải có trách nhiệm chiếu cô em, bạn gái của anh!”Cặp môi mỏng của cô cứ không ngừng phát ra tiếng, có vài phần làm nũng.

Cuối cùng, Đường Hạo cự tuyệt không được. Đạp chân ga, hắn thay đổi phương hướng. Quay đi theo đường về biệt thự của hắn.

Xe tiến vào khu nhà cao cấp, thì Đường Hạo vẫn còn suy nghĩ.

Bạn gái ư? Bạn gái… Việc này đến giờ vẫn còn nhiều điểm không thích hợp. Hơn nữa, hắn có cảm giác mình đang bị cô bức hiếp.

Cô ta – Bạch Phương Úc cùng với Tiểu Ngưng có vẻ bề ngoài giống nhau, hắn không nỡ đối phó cô, cô lại được đà lấn áp hắn nhiều lần rồi ư? Hắn bất đắc dĩ cười. Hắn nhất định đã bị cô cướp mất hồn rồi!

## 280. Chương 280

Vừa tiến vào nhà của Đường Hạo, Bạch Phương Úc mở ngay tủ đựng giày. Động tác thuần thục như là nữ chủ nhân về đến nhà mình vậy. Cô lấy một đôi dép đi trong nhà ra, để đôi giày cao gót màu trắng của mình vào.

Không cần Đường Hạo phải nói câu ‘ mời vào’, cô đã đi thẳng một đường vào trong, lượn vài vòng ở dưới lầu, sau đó bước lên lầu trên. Tiếng bước chân đạp đạp cực kỳ tự nhiên, không có chút gì gọi là kiêng kị.

Vẫn đứng ở chỗ cửa, Đường Hạo khó hiểu nhìn hành động của cô. Sau đó, hắn mới thay giầy đi theo. Chỉ thấy thân ảnh mảnh khảnh của cô đi ra từ một căn phòng, rồi lại mở cửa một căn phòng khác. Sau khi cả bốn căn phòng tầng hai đều bị cô mở toang, cô mới bước tiếp lên tầng ba.

Rất nhanh có tiếng bước chân rầm rập đi xuống, đứng lại ở trước mặt Đường Hạo.

“Em làm cái gì thế? Định đếm xem nhà tôi có bao nhiêu phòng hay sao?” Thật đúng là một cục cưng hiếu kỳ, vào cửa chẳng hề biết kiêng kỵ hay rụt dè gì.

Cô đầu tiên là lắc đầu, sau đó quấn lấy tay hắn, cả thân thể dán lên bên trái người hắn, mìm cười tự nhiên nói: “ Hì hì, em đang nhìn xem liệu anh có nuôi cô tình nhân bí mật nào không? Khá tốt, không bị em phát hiện ra! Nếu có, chắc đêm nay ở đây sẽ xảy ra thế chiến thứ ba….” Lúc nói đến đây, ngón tay cô dùng sức đâm mạnh vào ngực hắn: “ Nếu là có, khuya hôm nay anh khỏi cần nghĩ đến chuyện đi ngủ!”

Nhìn xem cô vọng tưởng muốn nhúng tay vào cuộc sống của hắn, Đường Hạo không có cảm thấy tức giận trong lòng mà ngược lại thấy rất ấm áp. Bị người ta quan tâm, bá đạo giữ lấy, cảm giác rất là tuyệt.

Chỉ có điều hắn là người đàn ông lạnh lùng, không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hắn bắt lấy tay cô, kéo xuống: “ Đừng làm rộn! Em không đau bụng ư? Nghỉ ngơi sớm một chút đi!”

Bạch Phương Úc nhìn phòng ngủ lầu hai, chớp mắt hỏi: “ Em ở phòng nào?”

Nếu như chủ động nói muốn ở trong phòng hắn, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cô quá chủ động. Như vậy không tốt cho lắm! Tuy bọn họ chuyện gì cũng đã phát sinh rồi nhưng cô cũng nên rụt rè, e thẹn một chút.

“ Tùy!” Trừ phòng hắn ra, phòng nào cũng trống cả

Bạch Phương Úc nhìn nhìn, sau đó chậm rãi đi về hướng một gian phòng, nói: “ Em tối hôm nay ngủ ở đây, được không?” Bức tường màu hồng phấn, cô rất thích màu hồng nhạt. Hơn nữa, lúc đẩy cửa bước vào, cô đã rât thích cách bài trí nội thất trong gian phòng này.

Đường Hạo thở một hơi. Nhìn động tác cô ngoái đầu lại hỏi hắn, giống như trước đây Tiểu Ngưng thường làm. Cô đứng ở nơi này, cảm giác giống như Tiểu Ngưng đang hiện hữu trở lại. Nghĩ cũng không có nghĩ, hắn gật đầu: “ Có thể…”

Bạch Phương Úc đi vào căn phòng đó. Theo thói quen cô mở tủ quần áo ra. Tất cả đều là quần áo của phụ nữ. Chắc do đã lâu không mở ra, nên bên trong nổi lên mùi ẩm mốc.

Bạch Phương Úc cầm lấy một bộ quần áo. Đây là một bộ quần áo hàng hiệu còn chưa có cắt nhẫn xuống. Tất cả đều là đồ mới. Cứ như vậy mà để ở chỗ này thật là lãng phí.

Cô ướm thử lên người mình. Khoa chân múa tay trước gương, hình như là rất vừa vặn với người cô.

Đường Hạo đi theo phía sau cô, đột nhiên như bị kích thích. Hắn vọt lên giật lấy bộ quần áo trong tay của Bạch Phương Úc, quát:

“ Đừng có đụng vào! Cô đừng có chạm tay đến những thứ này!”

Đáng chết! Đây đều là quần áo của Tiểu Ngưng. Chết tiệt, hắn làm sao có thể để cho cô ta tùy tiện đụng vào?

Bạch Phương Úc bị hành động đột nhiên xuất hiện của hắn khiến cho sợ hãi, lui về phía sau vài bước, nói: “ Anh làm gì vậy? Em chỉ đụng vào có một chút thôi, anh có cần phải phản ứng kịch liệt như vậy không?”

“ Những thứ này đều là của vợ tôi, cô đừng có đụng vào! Bây giờ, mời cô đi ra khỏi căn phòng này ngay, không cho phép vào đây!” Đều là do hắn chủ quan bị mê hoặc nên mới để cho cô ta quấy nhiễu Tiểu Ngưng.

Vì người phụ nữ khác mà nổi giận với mình ư?- Bạch Phương Úc giơ chân lên, đá mạnh cho Đường Hạo một cước: “ Anh nghĩ rằng em muốn ở trong căn phòng này sao? Em chẳng thèm đụng vào đồ của người khác!”

Nói xong, cô tức giận đi ra khỏi phòng. Dựa người trên vách tường, nổi lên hờn dỗi.

“ Anh đã nói để cho em ở căn phòng kia!” Cô lớn tiếng nói.

Tuy giọng nói cứng nhắc nhưng trong lòng lòng cô thì lại rất chua, quá khổ sở. Hắn sao có thể quát cô như thế? Vừa rồi, cô đâu có làm gì sai.

Nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, Đường Hạo cảm giác vừa rồi mình cũng hơi quá đáng, nên nói: “ Ngoại trừ gian phòng này, phòng nào cũng được!”

Giọng nói của hắn dịu đi hơn rất nhiều, coi như là xin lỗi cô.

Hắn dịu dàng như vậy khiến toàn bộ ủy khuất trong lòng cô trào ra. Nước mắt tuôn ra như suối đổ. Thoáng chốc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đầy nước mắt.

“….em không cố ý chạm vào đồ của cô ấy…. Em chỉ là thấy đồ rất đẹp…rất tốt…nên mới cầm lên….”

Nói xong, nước mắt sợ hãi lại càng tuôn ra nhiều hơn.

“ Ừ! Tôi biết! Là do tôi không nói rõ với em trước!” Nhịn không được, hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cô.

Bạch Phương Úc thuận thế vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn: “ Hu hu hu… Nhưng….vừa rồi anh rất hung dữ…em sợ lắm…”

“ Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Tay hắn đưa lên không. Không biết có nên xoa lưng trấn an cô hay không nữa?

Cánh tay mảnh khảnh như liễu ôm chặt lấy eo hắn. Cô nói: “ Từ nay về sau anh không được tùy tiện đối với em hung dữ như thế! Em là bạn gái của anh, anh phải đối xử tốt với em! Không được coi em như thứ để trút giận.” Nếu như làm bạn gái của hắn mà lại bị coi như thứ trút giận, cô không có bệnh cũng thành sinh bệnh nặng mất.

“ Ừ…Được! Đừng khóc!” Hắn cảm giác phần áo sơ mi trước ngực của mình đã ẩm ướt.

“ Anh ôm em!” Cô thúc giục, “ Nhanh lên đi! Mau ôm lấy em!”

Hai tay Đường Hạo giằng co trên không trung cuối cùng cũng hạ xuống ôm lấy tấm lưng cô, từ từ siết chặt.

Một khắc được hắn ôm chặt trong ngực này, khuôn mặt Bạch Phương Úc lộ ra mỉm cười. Cằm cô đặt trên đầu vai hắn, nói: “ Anh đã không cho em ở phòng cô ấy! Vậy được, em ở phòng anh!”

Cô đã không thể thay thế được vợ của hắn, thì đành hạ thủ không lưu tình với hắn thôi!

“………” Hắn nửa ngày không có phản ứng.

“ Em mặc kệ! Em chính là muốn ở phòng của anh!” Bạch Phương Úc đột nhiên đẩy hắn ra, sau đó hướng đến phòng ngủ của hắn. Trước đó, cô đã vào hết tất cả các gian phòng, nên mở cửa vào phòng hắn một cách quá dễ dàng.

Bật đèn, cô không lãng phí một giây nào, đi thẳng luôn vào phòng tắm. Cô bây giờ muốn tắm rửa cho thật sạch sẽ. Bây giờ ở bên ngoài đang là mùa nóng, cô lại vừa đau bụng, toàn thân đổ môi hôi lanh. Tiếp đó lại ăn nóng khiến cô bây giờ đổ thêm một tầng mồ hôi. Hiện tại có lẽ cần tắm nước nóng mới thư giãn được thân thể.

Cô cởi bỏ đồ trên người rồi mở vòi nước, đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm phun ra từ vòi hoa sen nhanh chóng thấm ướt cả người của cô. Những giọt nước trong suốt khiến da thịt trắng hồng của cô nổi bật lên, dọc theo cả những đường cong trên cơ thể… Càng lúc càng thêm mê người.

## 281. Chương 281

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô có thói quen mặc luôn quần áo sạch chứ không choàng khăn tắm. Lúc vặn vòi hoa sen lại, cô mới phát hiện ra mìnhkhông có quần áo để mặc, mà quần áo của cô lúc này thì đã ướt cả rồi.

Nhìn chính mình trần truồng ở trong gương, Bạch Phương Úc nhíu mày lại, nói: “ Không xong rồi! Phải làm sao bây giờ?” Cô vừa dùng khăn tắm lau khô thân thể, vừa nghĩ làm thế nào để đi ra ngoài.

Cô nhìn cả gian phòng tắm lớn, nhưng không có lấy một cái khăn nào đủ lớn để che kín cả thân thể.

“ Thiệt là…. Hắn như thế nào mà không có cả khăn tắm cỡ lớn ở trong này?”

Không có cách nào khác, Bạch Phương Úc chỉ có thể đẩy hở một cánh cửa, tạo thành khe nhỏ rồi nói vọng ra ngoài: “ Đường Hạo, anh giúp em cầm một bộ quần áo tới đây! Em….em không có quần áo để mặc…”

Vừa mới tắm rửa trong thư phòng bước ra, Đường Hạo nghe thấy tiếnggọi từ hướng phòng ngủ của mình. Chỉ thấy cô đang lộ cái đầu nhỏ rangoài. Chiếc khăn nhỏ không đủ che đi hai luồng phong mãn trước ngực,cùng da thịt trằng tuyết. Đường Hạo nhịn không được lại nhớ đến nhữngđường cong trên cơ thể của cô. Hắn cảm thấy toàn thân mình dưới lớp áongủ màu trắng đang nóng dần lên. Nhất là khi thân dưới đột nhiên trở nên cứng nhắc.

Biết rõ hắn nghe được lời của mình, Bạch Phương Úc nhanh chóng đóngcửa phòng tắm lại. Tim cô đập thình thịch, tựa người trên vách cửa, quay đầu lại, lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài.

Đường Hạo lấy một bộ áo ngủ của hắn ở trong tủ ra. Lúc định đưa chocô thì chợt nghĩ áo của mình rất dài, cô mặc hẳn là phải đến tận chân.Như vậy thật sự là quá buồn cười. Nghĩ một lát, hắn lấy một chiếc áo sơmi của mình ra.

“ Mặc áo sơ mi của tôi được chứ?”

“ Được!” Phương Úc khẽ lên tiếng đáp lai, cả người run rẩy.

Tiếp theo, cô nghe được những tiếng bước chân trầm ổn đang dần tiến về phía phòng tắm này.

“ Mở cửa ra!”

Phương Úc vội vàng mở he hé cửa ra. Cánh tay tuyết trắng lộ ra bên ngoài. Đường Hạo đem chiếc áo sơ mi đặt lên bàn tay của cô.

Bàn tay tuyết trắng vừa mới cầm được chiếc áo sơ mi, còn chưa kịp rút về, tay kia của cô đã hung hăng đóng chặt cửa lại. Thế là, cô đã tựkhiến tay mình bị kẹp giữa cánh cửa.

Tiếp đó, một tiếng thét đau đớn phát ra:

“ Á á……”

Chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống nền nha. Cửa phòng tắm bị mở toang ra.

Bạch Phương Úc một tay ôm lấy cổ tay bị kẹp đau. Cả người cô ngồi chổm hổm trên mặt đất, định nhặt chiếc áo sơ mi kia lên.

Đường Hạo nhanh tay hơn, cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi rồi đưa đến tay cô: “ Không cẩn thận như vậy sao? Phải chăng cô đang quá thẹn thùng?”

Bạch Phương Úc bị lời của hắn châm chọc vừa muốn nổi giận, vừa muốncười. Cô mạnh mẽ kéo lấy chiếc áo sơ mi hắn đưa qua. Lần này, ở ngaytrước mặt hắn phô bày thân thể của chính mình, chậm rãi mặc lên chiếc áo của hắn.

Cổ áo sơ mi quá lớn càng góp phần làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắnxinh xắn của cô. Vạt áo sơ mi dài vừa vặn trùm kín qua mông, lộ ra đôichân thon thả. Cổ áo hơi mở rộng một chút khiến cho bo ngực no đủ của cô như ẩn như hiện, khe rãnh nông sâu hiện ra, tạo nên một cảnh đẹp húthồn người.

Màu trắng càng khiến cô trở nên thuần khiết, phối hợp với vẻ xinh đẹp trẻ trung khiến Đường Hạo nhịn không được cảm giác cô là thiên sứ doông trời phái đến giúp hắn xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Hắn quên cả hô hấp, con mắt chỉ tập trung nhìn cô. Hắn đột nhiên đẩymạnh cô đến bên tường, để tấm lưng mảnh khảnh của cô dán chặt lên vách.

Cánh môi đỏ mọng của cô run lên muốn thốt ra điều gì đó mà không thể. Bởi vì hắn đang nắm chặt lấy cằm của cô. Đang lúc cô khiếp sợ, ĐườngHạo nhanh chóng dũng mãnh cướp lấy đôi môi anh đào. Hắn cuồng dã cạy mởhàm răng của cô, tiến quân thần tốc, cướp đi hết tất cả dịch mật ngọtngào trong miệng cô. Chiếc lưỡi đinh hương của cô dây dưa cùng với hắn.Hai chiếc lưỡi sóng đôi tạo thành một nhịp điệu, giống như khiêu vũ. Hắn đột nhiên nhanh chóng càn quét bừa bãi. Cô trốn tránh một cách chật vật nhưng lưỡi của hắn đuổi đến tận cùng. Hai chiếc lưỡi lại kịch liệt giao hoan.

Bạch Phương Úc bị nhiệt tình của hắn hù cho hoảng sợ. Khi hắn rútkhỏi miệng cô, cô lấy tay che miệng mình lại. Trên gò má xinh đẹp nổilên hai rặng mây hồng.

Đáy lòng của hắn thoáng rung động liên tục.

….

Nàng đẹp quá….

Nụ hôn quá ngọt ngào!

Lòng của hắn đột nhiên như ngấm men say, trở nên bồng bềnh hư nhuyễn, say mê không thôi.

Khuôn mặt thanh lệ của cô cũng ngấm men say giống như hắn. Bởi vìđược hắn hôn mà hai mắt phủ sương, gò má ửng hồn thẹn thùng, càng tăngthêm một tầng tư thái xinh đẹp có thể mê hoặc cả thánh nhân.

Đường Hạo không nỡ rời mắt khỏi cô. Hai mắt của hắn như rada nhìnchằm chằm vào gương mặt cô không ngừng bắn phá. Hai tay hắn cũng ôm chặt lấy thắt lưng của cô, mãi mà không muốn buông ra.

Trái tim Bạch Phương Úc đập thình thịch từng hồi trong ngực khi nhìnthấy ánh mắt như thiêu như đốt của hắn. Cô cảm giác bản thân mình nhưđang ngồi trên một đống lửa. Toàn thân nóng bừng như phát sốt.

“ Dạ dày còn đau không?” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, dán ở bên tai cô.

“ Cái gì?” Trong không khí yên lặng, ám muội, Bạch Phương Úc thực không nghe rõ lời của hắn.

Đường Hạo cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt nồng đậm tràn đầy tình dục: “ Tôi hỏi em, dạ dày còn đau không?”

Lần này, Bạch Phương Úc mới hiểu được hắn hỏi gì. Hai tay cô đặt lênlồng ngực đang phập phồng rung động của hắn, mỉm cười lộ ra lúm đồngtiền, lắc đầu nói: “ Không đau!”

“ Tôi nghĩ….muốn em!” Ngôn ngữ mặc dù rất khách khí nhưng bàntay hắn thì không khách khí chút nào, mạnh mẽ xoa nắn mông cô, áp sát cô lên chính mình, muốn cô cảm nhận được hắn.

Hai tay Bạch Phương Úc đẩy đẩy lồng ngực của hắn, trốn tránh: “ Ha ha. Bây giờ không được đâu! Em vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong….”

“ Đây không phải là vừa đúng lúc hay sao?” Bàn tay của hắn dọc theo vạt áo sơ mi, luồn vào bên trong tìm kiếm.

Bên trong không có gì cản trở khiến cho bàn tay hắn hưởng thụ tất cả những nơi bí ẩn

“ Sắc phôi!” Cô lắc lắc mông, không kịp thở nói ra.

“ Thế mà đã là sắc phôi rồi sao? Ha ha, vậy em cũng là sắc nữ!” Hắn chăm chú nhìn cô, thấp giọng mơm trớm hỏi.

“ Em không phải!” Cô bịt chặt hai lỗ tai lại.

Hắn cảm thấy bộ dạng tức giận của cô thật đáng yêu, càng muốn trêu chọc cô: “ Không nói! Vậy làm!”

Vội vàng không có chuẩn bị, hắn một tay ôm lấy cô, một tay thuần thục cởi bỏ những chiếc cúc trước ngực áo cô, hơn nữa đầu hắn còn cúi thấphôn xuống đôi môi cô. Bàn tay to của hắn chuẩn xác nắm lấy nơi mềm mại,tròn tròn, đáng yêu của cô.

Cô rên lên một tiếng. Tất cả ngôn ngữ, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt đều biến thành tro bụi.

Khuôn mặt của cô nóng hổi. Trái tim đập mạnh. Thân thể nóng bỏng. Hai chân mềm nhũn.

Hô hấp của hắn dồn dập, nụ hôn của hắn nhiệt tình và vô cùng điêu luyện. Hắn đang căng cứng lên, cả thân thể nóng bỏng.

Nhiệt huyết sôi trào…. Trong lòng mê say….

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao. Hắn ôm ngang người cô.Hắn hôn xuống xương quai xanh của cô, hấp thụ hoàn toàn mùi hương trêncơ thể của cô. Hơi thở nóng bỏng không ngừng phả ra. Chiếc mũi cũng vôtình hay cố ý mà đụng chạm lên da thịt nõn nà của cô.

“ Áa….. Rất ngứa…. Dừng lại…. Dừng…..”

Hắn toàn đụng đến những nơi mẫn cảm trên người cô.

“ Ở đâu ngứa? Là chỗ này….”Bàn tay to của hắn đụng chạm lên nơi tròn trịa của cô, sau đó chuyển vị trí xuống phía thân dưới, “ Hay là chỗ này?”

## 282. Chương 282

Cô đột nhiên khép chặt hai chân lại, một tay giữ lấy tay hắn, không muốn hắn tiếp tục nữa.

“ Đừng….”

Đường Hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trứng tôm của cô, duỗi ngón taydài tà ác cuồng vọng tiến thẳng tới chỗ thầm kín của cô lục lọi…

Ngón tay hắn thô ráp, đụng chạm lên da thịt non mềm của cô. Mỗi lầnva chạm lại khiến toàn thân cô run rẩy. Hai chân đứng không vững, runrẩy. Một chất lỏng nóng ấm chậm rãi tuôn ra từ vị trí kia, theo bắp đùitrắng của cô, mà chảy dọc xuống…

“ Đừng…”

Hắn cứ giày vò khiến cô cảm giác bản thân đang mềm nhũn ra như một bãi xuân thủy, chỉ có thể dán chặt lên người hắn.

Nhìn phản ứng mẫn cảm của cô, hắn càng tà ác hứng trí di động ngóntay của mình, khiến cho cô không thể nào cúi người xuống, miệng phát ramột tiếng kiều thanh.

Hắn lộ ra nụ cười tà ác ma quỷ khi nhìn thấy thân thể của cô run lên. Hắn kéo người cô sát chặt hơn, để cho đầu cô ngửa ra sau làm hai luồngphong mãn no đủ chậm rãi tách ra. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên đỉnhnúi màu đỏ.

Một cảm giác đau đớn, tê dại và kích khiến cô nhịn không được mà nắmchặt bàn tay thành nắm đấm, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Mắt khép hờ mông lung phủ tầng sương mù. Cả người cô dần hồng lên.

Hắn nhìn cô mà trong lòng càng thêm cuống hoan, càng ra sức gặm nhấm trên cơ thể cô, để lại bao nhiêu là dấu vết lớn nhỏ.

“ Đừng làm như vậy…… Mặc quần áo cũng vẫn nhìn thấy đấy….”

“ Vậy thì đừng mặc quần áo! Cả ngày ở trong phòng cũng được mà!”

Trong sự kích động, hắn không có ý nói giỡn. Đột nhiên, hắn thật sựmuốn như vậy. Muốn cô mỗi ngày đều ở trong phòng đợi hắn trở về.

“ Đáng ghét!” Cô nặng nề đánh hắn một cái.

Mà hắn thì lại dùng sức hôn cô, như là lời đáp trả.

Trên da thịt trắng tuyết lại nổi thêm một dấu ô mai.

Hắn nhìn lại tất cả những dấu hôn lưu lại trên người cô, rất hài lòng với tác phầm của chính mình.Trước kia, hắn cũng từng lưu lại những dấuhôn như vậy trên thân thể của Tiểu Ngưng.

Ngón tay hắn ở nơi nóng ẩm nhịn không được lại bắt đầu di chuyển. Mềm mượt như vậy, nóng như vậy, ẩm ướt như vậy…..Những xúc cảm này làm chohắn như bị ma chú, khó chịu không thôi….Ngón tay hắn càn quấy kéo ra đưa vào. Cô rên lên. Hắn thô lỗ thở gấp. Ngón tay không ngừng chơi đùa vớilớp mật dịch chảy ra…

“ Đừng… đừng tra tấn em nữa mà…. Đủ rồi…. đủ…!” Cô lắc đầu mình một cách mãnh liệt, hai tay bám víu vào lồng ngực hắn.

Nhìn bộ dạng khổ sở của cô, Đường Hạo quyết định không tra tấn nhau thêm nữa.

Hắn lại một lần nữa đem thân thể của cô dán chặt lên vách tường. Cánh tay tráng kiện đơn giản nâng một chân tuyết trắng bạch ngọc của cô lên. Đồng thời, hắn cũng vén lên lớp áo ngủ của mình, đem cự lớn đang chờphát động nhắm thẳng vào thánh địa của cô.

Hai cánh tay của cô siết chặt lấy cổ của hắn, giống như phòng ngừachính mình bị hắn mãnh liệt xông vào mà ngã xuống. Đôi phong mãn trắngtuyết no đủ không ngừng cọ sát lên lồng ngực rắn chắc kiên định của hắn.

Hắn một tay buông lỏng chân trái của cô, một tay vuốt ve lấy eo môngtrắng tuyết, dùng toàn bộ sức lực của bản thân đụng chạm vào cô.

Đêm đen khiến cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Tại đây chính là chiến trường da thịt. Hai con người chiến đầu bên trong đang trao đổi ý nghĩyêu thương, tấn công mạnh mẽ…

Tuy trước đây hai người đã có hoan ái, nhưng giờ đây Bạch Phương Úcmới chân chính hiểu được người đàn ông này có kinh nghiệm ân ái khiếnngười ta phải sợ hãi. Hắn cơ hồ cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Bắt đầutừ phòng tắm, rồi đền từng góc nhỏ trong phòng, đâu đâu cũng có dấu vếtbọn họ hoan ái đi qua.

Nhìn trời đã có chút ánh sáng ngày mời, cô mệt mỏi đến không chịu nổi nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Không phải là không muốn ngủ, mà vì ngườiđàn ông nằm bên cạnh cô, mắt hắn vẫn còn chưa nhắm, ngón tay vẫn tà ácdu hí trên thân thể của cô: “ Anh không cần ngủ sao?”

“ Không cần!” Hắn nương theo ánh đèn yếu ớt mà thưởng thứcthân thể của cô. Mấy lần trước, hắn đều muốn cô quá nhiều. Nhiều đến mức không để ý được hết thân thể của cô. Da thịt của cô đúng là đẹp khôngbình thường, ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ như vậy, nhìn kỹ cũng nhìnkhông tới.

Bàn tay to của hắn di chuyển đến nơi cao cao đứng thẳng của cô. Lênrồi chậm rãi trượt xuống dưới, đi vào vùng bụng bằng phẳng. Loáng thoáng lướt qua, hắn nhìn thấy một vết sẹo màu trắng nhạt: “ Tại sao ở chỗ này của em lại có sẹo? Chẳng lẽ em từng sinh con sao?” Tiểu Ngưng vì sinh Dương Dương mà phải để lại sẹo trên bụng. Nhưng vết sẹo trên người của Tiểu Ngưng rõ hơn cô nhiều.

Bạch Phương Úc tức giận, vuốt ve bàn tay hắn: “ Em còn chưa có kết hôn! Anh đừng có ăn nói lung tung! Em sao mà đã từng sinh con được cơ chứ?”

“ Vậy vết sẹo này là thế nào?”

“ Trước đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Bị dao rạch một nhát qua!” Đương nhiên đây là do cha mẹ nói cho cô biết. Nếu không cô làm sao mà biết rõ được!

“ Xem ra em trước đây là một cô gái có vấn đề! Nếu không sao lại gặp chuyện thế này?” Hắn nhăn đầu lông mày lại. Theo trực giác của hắn, một cô gái ngoan không bao giờ để những chuyện đó.

Bạch Phương Úc bất mãn lật người, chéo chồng lên thân thể của hắn: “ Ê! Hình tượng của em trong lòng anh lại kém đến thế sao? Không được, em là cô gái ngoan mà!”

Hắn nhịn không cười, nói bằng giọng như cô đã nói lúc trước: “ Lần đầu tiên gặp mặt thì đã để cho tôi hôn, thậm chí suýt nữa là bị tôi cởi quần. Lần thứ hai gặp mặt, em đã để tôi triệt để giữ lấy. Lần thứ bagặp lại, chúng ta đã phát sinh loại quan hệ này, có phải là quá nhanhkhông? Cô gái ngoan liệu có để những chuyện như thế xảy ra hay không?”

Bạch Phương Úc nghe được lời hắn trêu trọc đùa giỡn, thì sắc mặttrong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thật lâu sau cô mới phát ra tiếng: “ Cho nên trong lòng của anh, em là một người cô gái phóng đãng lắm, đúng không?”

“ Tôi nói có gì không phải là sự thật sao?” Hắn chưa phát giác ra bản thân nói điều gì sai. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không thể đánhgiá khác về cô. Bởi vì, đến tận bây giờ hắn mới chỉ hiểu rõ thân thể của cô. Còn con người của cô, chẳng qua hắn mới cảm thấy cô có vẻ chân thật đáng yêu. Còn phóng đãng hay không, hắn không dám nói.

Không chiếm được câu trả lời khẳng định của hắn, sắc mặt Bạch PhươngÚc càng thêm trắng bệch. Cô chậm rãi xoay người lại, nằm xuống đưa lưngvề phía hắn. Trong tích tắc, nước mắt ủy khuất rơi ra từ đôi mắt to đẹpcủa cô.

Không lâu sau, Đường Hạo nhìn thấy hai vai cô đang run rẩy. Không cần nghĩ cũng biết, cô đang khóc.

Hắn không biết mình thẳng thắn nói ra thì có gì là sai. Xác thực, hắn đâu có biết gì về cô!

Bạch Phương Úc hối hận. Cô không nên tùy tiện như vậy. Nhưng đối mặtvới hắn, cô không biết mình làm sao, tại sao lại không chống cự được yêu cầu của hắn?

Johny cũng ở bên cô một năm rồi. Nhiều lần hắn cũng đã cầu hoan vớicô. Nhưng cô kiên quyết cự tuyệt. Cô không thích hắn đụng chạm vào cô,thậm chí chỉ là nắm tay thôi cũng vẫn là một khoảng cách rất xa.

Vì cái gì? Vì sao từ khi gặp hắn, tất cả đều thay đổi? Cô dường như đã thay đổi hết thảy!

Nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều, hơi thở quấn quanh nước mắt. Chỉcần một hơi thở ra cũng tạo ra ngay âm thanh giống như nước đọng. Bàntay to của Đường Hạo giữ lấy bờ vai tuyết trắng của cô. Hắn nói: “ Tôi nghĩ, từ nay về sau sẽ từ từ tìm hiều con người của em! Đừng khóc nữa!”

## 283. Chương 283

Không biết đã ngủ say bao nhiêu lâu, Bạch Phương Úc bây giờ mới tỉnhlại. Cô chớp chớp đôi mắt sưng đỏ của mình thì ngay lập tức nhìn thấyngười đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Ánh mặt trời chiếu rọi trên da thịt màu đồng của hắn, giống như đang tỏa ra ánh hào quang.

Bạch Phương Úc kéo cao chiếc chăn đơn lên đắp lên người hắn. Mỉm cười nhìn hắn, ngủ mà khuôn mặt cũng vẫn tuấn tú tiêu sái vô cùng. Lúc trước cô khóc, hắn dỗ cô. Hắn dỗ cô rất lâu. Cô vừa đau lòng vừa tức giậnnhưng chỉ một lúc sau lại thấy trong lòng ngọt ngào dưới sự vỗ về dỗdành của hắn.

Có lẽ ánh mắt chăm chú của cô quá nóngbỏng khiến Đường Hạo cảm giác được mà chậm rãi mở mắt. Mắt hắn hiện lênsự lích động nhưng sau đó nhanh chóng biến mất.

Bạch Phương Úc không có để ý đến hắn đột nhiên thần hồn lạc phách, nháy mắt hỏi: “ Vừa rồi anh lại coi em như Ngưng của anh, đúng không?”

Đường Hạo duỗi thẳng chân tay, kéo chăn ra, nói với cô: “ Không!”

“ Em biết rõ là có, anh đừng có không chịu thừa nhận! Em nói rồi em không ngại việc anh coi em là Ngưng của anh!”  Trở thành cô ấy, anh mới có thể yêu thích em, em đã rất vui rồi- Bạch Phương Úc trong lòng tự bổ sung thêm.

Cô không ngừng nhắc đến Tiểu Ngưng khiến Đường Hạo cảm thấy tronglòng đặc biệt có không có tư vị. Đau đớn không ngừng nổi lên. Mang theocảm giác mất hứng, hắn ôm lấy cổ của cô, để cô dán sát vào lồng ngực của mình: “ Em không cảm thấy mệt đúng không? Hừ, sáng sớm tỉnh dậy mà đã có nhiều sức lực nghĩ chuyện dư thừa rồi…”

Hai tay hắn đi đến dưới nách cô. Ngón tay nâng lên, bắt đầu đụng chạm.

“ Ha ha….” Bạch Phương Úc run rẩy cười, đẩy đẩy người hắn ra: “ Đừng nháo loạn như vậy mà! Ngứa quá…”

Nhìn toàn thân cô xích lõa, Đường Hạo lại cảm thấy nửa người mình có phản ứng, muốn đè lên lấn áp người cô.

Bạch Phương Úc trong nháy mắt không dám nhúc nhích, nghẹn họn nhìn trân trân vào hắn: “ Không phải anh lại…..”

Ánh mắt của hắn thâm thúy như đáp lại lời của cô, trầm giọng nói: “ Thêm một lần nữa, được không?”

“ Không…” Cô vội vàng lắc đầu, muốn từ người hắn thoát ra, “ Không được! Em ở đâu cũng sưng lên cả rồi….. Rất đau!”

“ Anh sẽ rất nhẹ nhàng!” Trời ạ, hắn cũng không biết tại sao.Một năm không hề chạm qua bất cứ người phụ nữ nào, hắn cũng cảm thấykhông có gì. Nhưng tại sao khi gặp cô, hắn lại muốn đến không biết ngừng lại là gì?

“ Nhẹ cũng đau!” Cô nhăn mũi lại, bây giờ thật sự cô không chịu nổi thêm nữa, “ Hơn nữa, anh không muốn cho em nghỉ ngơi một chút hay sao?”

Đường Hạo nhín cười nói đùa: “ Thêm một lần nữa, sau đó chúng ta cùng nghỉ ngơi!” Cô đã mệt mỏi, thôi coi như xong! Hắn cũng không muốn miễn cưỡng cô để khoái hoạt cho bản thân mình.

Bạch Phương Úc bị dọa đến tay chân luốn cuống, dùng hết sức mà lắc đầu: “ Đừng… Anh đừng có không biết chừng mực! Nếu không sẽ hại đến bản thân…” Cô khuyên hắn.

Đường Hạo véo cái mũi nhỏ của cô, sau đó ôm thân thể của cô sang một bên: “ Được rồi! Em nghỉ ngơi đi!”

Hắn nhớ đến chuyện gì đó, đứng dậy đi xuống giường. Cô cũng theo đó mà ngồi bật dậy: “ Anh muốn đi đâu ư?”

“ Ừ ! Đi gọi điện thoại!”Đường Hạo khoác áo lên, chuẩn bị ra khỏi phòng: “ Em không phải muốn nghỉ ngơi hay sao? Ngủ thêm lát nữa đi!”

Bạch Phương Úc thấy hắn định rời đi, lập tức kéo lấy chăn đơn che kín người lại, nhảy xuống giường: “ Đừng đi! Không cần phải! Hôm nay là chủ nhật, anh đâu cần phải đi làm, không phải sao?  Anh nên nghỉ ngơi đi mới đúng!”

Đường Hạo cau mày nhìn cô từ trên giường nhảy xuống rồi ôm lấy hắn: “ Ai nói chủ nhật thì không cần phải làm việc! Nói cho em biết ở công ty, công việc cực kỳ bề bộn!”

“ Nhưng, hôm nay em muốn anh đi cùng với em! Không được đi! Chẳng lẽ anh định để em ở chỗ này một mình hay sao?” Bạch Phương Úc hơi buông lỏng tay hắn, không muốn cho hắn rời đi.

Đường Hạo sờ lên mũi. Hắn chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào giống trẻ con như cô. Lúc trước Tiền Lỵ Nhi cũng làm nũng, nhưng hắn chỉ cảmthấy phiền toái ngoài ra thì chẳng có gì khác. Kỳ Kỳ cũng làm nũng,nhưng lại mang theo ý đồ câu dẫn hắn.

Còn về phần Tiểu Ngưng, cô thật sự chưa bao giờ giống như làm nũngvới hắn. Hắn chưa có lúc nào là thật sự yêu thương sủng nịnh cô. Chonên, mỗi lần ở chung một chỗ, cô giống như là rất căng thẳng, bị đè néncảm xúc.

Bạch Phương Úc xác thực chỉ cần dùng hành động giống như một đứa trẻcon nhưng cũng đã thành công trong việc hấp dẫn hắn. Khiến hắn không thể nào mà nhẫn tâm từ chối cô được.

Thấy hắn không có đẩy mình ra, Bạch Phương Úc tiện đà mà làm tới,đung đưa cánh tay của hắn, giống như một đứa bé lôi kéo người lớn đểđược đi chơi: “ Đừng đi làm mà, được không?”

“ Đừng có lắc tay của anh! Em thật nháo loạn!” Đường Hạo dở khóc dở cười nói : “ Được rồi, hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi! Hoàn toàn không nghĩ đến công việc nữa!” Nếu như muốn đi làm, hắn cũng sẽ không cả đêm không có nghỉ ngơi.

“ Giỏi lắm! Anh làm em sợ đấy! Rõ ràng là có ý muốn thấy em sốt ruột!” Cô mất hứng hô to, mãnh mẽ ngã nhào vào lồng ngực hắn.

Đường Hạo cũng không có né tránh, tùy ý để cho cô tức giận với mình.

“ Ái….ui….” Đột nhiên cô ôm chặt lấy bụng mình.

Đường Hạo cúi người xuống, sốt ruột dò hỏi: “ Sao vậy? Có phải dạ dày lại đau? Anh đi gọi người làm bữa sáng cho em!” Kỳ thật, vừa rồi hắn muốn gọi điện sai người làm bữa sáng, ai ngờ lại bị cô ngăn cản lại.

Bạch Phương Úc ôm bụng, nhăn mặt lại: “ Giống như không phải là đau bụng,…….”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lúc càng trắng bệch, Đường Hạo vội vàng ôm ngang người cô, đặt lên giường lớn: “ Đau ở đâu? Mau nói cho anh biết!”

“ Ư…” Đột nhiên, Bạch Phương Úc bất động, hơi nâng người lên một chút. Tiếp sau đó, là một tiếng thét chói tai phát ra: “ Không xong rồi!”

“ Làm sao vậy? Đau ở chỗ nào?” Đường Hạo cũng bị cô hù dọa rồi. Thoạt nhìn cô giống như một người khỏe mạnh, nhưng tại sao lại bị đau trong lúc này?

Sắc mặt Bạch Phương Úc đỏ lên, không tốt chút nào nhìn hắn. Cô bắt lấy tay của hắn, ấp a ấp úng nói: “ Cái kia… Cái kia…em nói với anh một việc,… anh sẽ không trách em chứ?” Cô lộ ra bộ dáng giống như đã làm sai chuyện gì đó.

Lời của cô khiến hắn nhíu mày. Cô rõ ràng là không có làm sai chuyện gì, hắn tại sao phải trách cô?

“ Không đâu! Có chuyện gì? Em làm sao?”

“ Cái kia…. Cái kia….” Lúc nói, cô rất khó xử, chỉ chỉ xuống dưới, để lộ ra chỗ mà mình vừa mới nằm.

Nhìn gương mặt của hắn, rồi lại nhìn ga trải giường màu trắng, cô ấp úng nói: “ Cái kia…em chưa xong,…..xin lỗi… làm bẩn giường của anh mất rồi!”

Nghe thấy lời của cô, Đường Hạo theo ánh mắt của cô mà nhìn lại. Chỉtrên, trên tấm ga trải giường màu trắng xuất hiện một vệt máu màu đỏ,vẫn còn ẩm ướt. Rõ ràng là vừa mới in ra.

“ Cái kia….. Em sẽ đem ga trải giường của anh đi giặt sạch! Anh… anh ở trong này có băng vệ sinh hay không? Em cần!” Cô níu chặt chăn đơn, nhìn hắn hỏi.

“ Chỗ này không có!” Tiểu Ngưng đã ra đi được hơn một năm. Hắn lại không kết giao với bất cứ người phụ nữ nào khác. Thứ đồ kia làm sao mà có ở chỗ này được.

“ Aihazza…. Phải làm sao bây giờ?”

Đường Hạo thở dài một hơi, sờ lên mái tóc ngắn của cô: “ Anh đi mua! Thuận tiện mua luôn cả bữa sáng!”

“ Cảm ơn anh! Thật sự đã làm phiền đến anh rồi!” Trong lòng Bạch Phương Úc cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Hắn đối với cô săn sóc cực kỳ.

Đường Hạo cau mày, nhắc nhở cô: “ Em còn không mau! Đừng có để chăn ga của anh bị trang điểm màu mè như thế này….”

## 284. Chương 284

Dùng qua bữa sáng, Đường Hạo mới nhìn kỹ người phụ nữ đang mặc chiếcáo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với quần lót của mình ở trước mặt.Bởi vì lúc này cô không có quần áo để mặc, lại cần dùng đến băng vệsinh, cho nên hắn chỉ có thể đem quần lót của mình đưa cho cô.

Nhìn xem cô có vài phần buồn cười, Đường Hạo ho nhẹ một tiếng: “ Có muốn anh đưa em trở lại khách sạn hay không?”

Bạch Phương Úc sắp xếp lại phòng của hắn, tìm mấy cuốn sách báo tạp chí đặt lên bàn trà, nói: “ Anh đang nói chuyện với ai ở đây vậy?”

“ Trong phòng ngoài anh với em, còn có người thứ ba sao?” Hắn từ từ đi đến đứng sau lưng cô, xoay người cô lại, để cô quay mặt nhìn mình.

“ Em  là ai?” Bạch Phương Úc mở to mắt, khoát tay lên vai hắn, lộ ra một chút khẩn trương nhìn hắn.

“ Bạch Phương Úc! Làm sao vậy?”

“ Hô hô hô! Khá tốt, em còn tưởng anh không nhớ nổi tên em nữa cơ!” Cô thở mạnh một hơi. Nếu hắn mà không nói được ra tên của cô, cô thật sự sẽ dùng dép lê mà đập lên đầu của hắn, “ Vậy anh không thể gọi em là Bạch Phương Úc được sao? Nam nữ yêu nhausao có thể gọi tên nhau một cách khách khí như thế? Anh có thể gọi em là Phương Úc, hoặc đơn giản là Úc!”

Đường Hạo nhếch cao khóe miệng, cong thành một đường dài.

“ Anh cười cái gì? Nhanh lên, gọi một tiếng!” Bàn tay xanh nhạt nhỏ bé của cô xoa lên gương mặt của hắn, vỗ vỗ lên gò má của hắn, làm nũng ra lệnh.

“ Ừ…. Phương …..Úc…” Hắn có chút không được tự nhiên khi gọi tên cô.

Bạch Phương Úc nghe thấy tiếng của hắn, nói : “ Ừm….  Gọi thế này không tính, gọi lại đi! Phương Úc hoặc là Úc!”

“ Phương Úc!” Lần này hắn gọi tên cô rất nhanh gọn.

Bạch Phương Úc tương thưởng cho hắn một cái mỉm cười, buông khuôn mặt của hắn ra, nói: “ Cũng không tệ lắm! Tuy nhiên, em thích anh gọi em một tiếng ‘Úc’ hơn!Nhưng em không muốn ép anh! Có lẽ cách gọi một chữ rất ngọt ngào, anhchắc chỉ để gọi Ngưng của anh thôi!”

Lời nói tuy có vẻ cực kỳ rộng lượng, nhưng nghe giọng lại ngửi thấy mùi vị ê ẩm. Cho dù che dấu như thế nào cũng bị lộ ra.

Bị cô quấy rầy như vậy, Đường Hạo thiếu chút nữa quên đi chuyện định nói: “ Không cần tôi đưa em về khách sạn sao?”

“ Không cần! Hôm nay anh cũng nghỉ làm, chúng ta đương nhiên làphải đi hẹn hò! Chúng ta cùng nhau đi dạo phố, mua sắm…. bởi vì có rấtnhiều thứ cần phải mua!” Cô nên đi mua quần áo cho hắn. Cô muốn hắn từ trong ra ngoài tất cả đều là do cô mua.

Bởi vì hắn là bạn trai của cô. Cô không có cách nào khiến hắn quên đi người phụ nữ kia ở trong lòng thì ít nhất cũng phải làm cho hắn từtrong ra ngoài đều ngập tràn mùi vị của cô.

“ Đi dạo phố?” Nếu như phải chọn đi dạo phố và xem phim, hắn tình nguyện đi xem phim.

“ Đúng, đi dạo phố! Em muốn đi mua sắm!” Làm bẩn giường của hắn như vậy, bây giờ mà phải đem đi giặt giũ thay ga thì cực kì mất sức. Cô xoay người lại, thúc giục hắn: “ Nhanh lên đi thay quần áo! Mặc quần áo thể thao thường ngày thôi! À, đúng rồi! Bộ đồ màu trắng trong tủ rất đẹp đấy!”

“ Cái gì?”

“ Chính là, chỗ này có một trong hai món ở chỗ đó rồi!” Bạch Phương Úc vỗ vỗ cái mông của mình.

“ Làm sao em biết tôi có bộ quần áo kia?” Cô có nhìn hắn mặc quần áo đâu? Kỳ quái.

Bạch Phương Úc nhún nhún vai, nói một cách rất tự nhiên: “ Lúc anh không có ở đây, em đã đi nhìn phòng thay đồ của anh rồi! Em thấy nếuanh mặc bộ thể thao màu trắng sẽ cực kỳ tuấn tú! Nhanh lên!”

Mặc âu phục, hắn đương nhiên có khí chất bức người. Còn mặc quần áo bình thường, trông hắn như trẻ đi vài tuổi.

Đường Hạo thoáng giật mình nhưng bởi vì lời cô nói mà biến mất ngay.Hóa ra, người phụ nữ này đã bay qua phòng thay đồ của hắn rồi! Độtnhiên, hắn nghĩ đến vấn đề khác: “ Vậy em cũng cần phải trở về khách sạn, nếu không ở đây tôi cũng chẳng có quần áo nào mà em có thể mặc!”

“ Em còn bộ váy mặc hôm qua!”

“….bên trong?” Vừa nói, ánh mắt của hắn đồng thời trở nên u ám. Không phải hắn háo sắc, mà là hiện tại cô ăn mặc cực kỳ trêu chọc người.

Cổ áo hơi mở rộng, có thể nhìn thấy cả khe rãnh nông sâu dưới lớpvải. Hai chân ngọc để trần càng khiến ánh mắt hắn không rời đi được.

Cô cúi đầu nhìn chính mình: “ Quần trong có thể mặc quần của anh! Sẽ không rơi đâu!” Ha ha, bởi vì mông cô phát dục tương đối khá, cho nên mặc quần lót của hắn cũng không cảm thấy rộng.

Mặc thì hấp dẫn cộng thêm lời nói khiêu khích khiến Đường Hạo khôngkìm lòng được. Bàn tay to dường như khao khát lại dường như có chút trảthù, dùng sức mạnh mẽ đặt lên lồng ngực của cô, cảm nhận sự no đủ phongphú: “ Vậy trong nơi này thì sao? Anh không có cái gì phù hợp để cho em dùng đâu nhé?” Hắn thay đổi thái độ, “ Trừ phi …..dùng chính tay anh!”

“ Sắc lang!” Bạch Phương Úc đẩy mạnh hắn ra, cười chạy đến một bên. Cô lấy ra từ trong tủ một gói băng vệ sinh, nhìn hắn nói: “ Không cần đến tay của anh, em có cái này!”

Đường Hạo không hiểu nhìn cô, băng vệ sinh ư ?“ Cái này dùng được sao?”

Bạch Phương Úc nháy mắt gật đầu. Ngón tay xanh nhạt của cô cầm mộtmiếng băng mỏng lên, xé lớp băng keo phía sau, dán lên chính ngực mình.

Động tác của cô rất tự nhiên, không hề giả tạo. Tiếp đó, cô lại bócthêm một miếng băng nữa, dán tiếp lên ngực mình. Cuối cùng, hai tay đặttrên ngực vuốt ve một cái.

Nét mặt của cô vẫn tự nhiên như cũ, hoàn toàn không có để ý động tác của mình đang chọc người cực kỳ.

Đường Hạo cảm thấy dưới bụng căng cứng trong nhay mắt, theo động táccủa cô mà càng trở nên cương cứng. Hắn dám thề người phụ nữ này đang có ý câu dẫn hắn. Khiến hắn dục hỏa khó nhịn, cô quả là cao thủ.

Bạch Phương Úc đem vạt áo bên ngoài kéo lại, vẻ mặt đáng yêu nhìn hắn như muốn thể hiện sáng kiến của mình: “ Như thế nào? Thế này thì không sợ lộ ra đâu!”

Đường Hạo đã hỗn loạn toàn bộ khí tức trong người, khé liếm môi mỏng, từ từ đi đến bên cô. Một bàn tay to ôm lấy cô từ phía sau, nhấn mạnh cô vào lòng mình.

Cô phát sục quá tốt, quá hoàn mỹ. Hắn nặng nề vọt tới ngực của cô.

“ A…”

Bởi vì đau đớn, cô thét lên một tiếng, ngẩng cao gò má lên nhìn hắn: “ Anh muốn làm gì?”

“ Em nói xem, anh muốn làm gì!”

Cô xẩu hổ đỏ mặt lộ ra má lúm đồng tiền, đẩy cánh tay của hắn: “ Em van anh! Đừng có như vậy nữa…..”

## 285. Chương 285

“ Đừng ư? Anh thấy em rõ ràng là đang muốn anh chạm vào….” Hắn lại dùng sức sở. Cô muốn hắn khó chịu, hắn cũng không dễ dàng buông tha cho cô.

Hắn đem thân thể của cô xoay tròn một cái, để tấm lưng mảnh khảnh của cô dán sát lên ngực hắn, chân dài của hắn chống lên eo cô.

Cánh tay của hắn quá  cứng rắn, cô căn bản không có cách nào để thoát khỏi, chỉ đành để mặc hắn ở trên thân thể cô làm ác:“Xin anh! Đừng làm loạn nữa mà…..”

Đường Hạo ở bên tai cô, nhẹ giọng chất vấn: “Nói thật ra đi, là ai đang làm loạn? Có phải là em đang câu dẫn anh không?”

Cô kiên quyết chối bỏ:“Không có! Thật không có! Một trăm, một ngàn lần không hề có!”Kỳ thật, cô cũng có điểm cố kỵ cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhìn màkhông được chạm vào. Ha ha, thời cơ tốt để tra tấn hắn, cô làm sao màlãng phí bỏ qua được!

“Còn dám nói là không có? Hừ!”

Trong cơ thể cuồn cuộn sóng tình làm cho thân thể cô không thể đứngthẳng, mềm nhũn dựa sát vào hắn. Thấy cô vẫn mạnh miệng không chịu thừanhận, bàn tay to lớn của Đường Hạo lại dọc theo đường cong cơ thể của cô mà châm lửa, lục lọi xuống phía dưới, dùng lại ở tử địa trên vùng bụngbằng phẳng của cô.

Đột nhiên, Bạch Phương Úc cảm thấy bụng mình như bị buộc chặt, thânthể càng thêm kịch liệt run rẩy. Dưới bụng cảm thấy trống rỗng, cần hắntrợ giúp lấp đầy.

“Thừa nhận rồi sao? Em có phải là cố ý hay không? Nói chuyện!”Hắn phác giác cô đang xao động, khóe miệng câu dẫn, uy hiếp cô.

“ Có! Em có! Được rồi, anh có thể buông tha cho em được hay không?”Cô tức giận hô lên. Nếu như còn chịu thêm sự giày vò của hắn nữa, cô chắc sẽ lại mất hết tự chủ mà hùa theo cầu hoan với hắn.

“ Muốn câu dẫn anh ư?Muốn làm cho anh khó chịu sao? Cô bé xấu tính!” Đường Hạo buông người cô ra, ở trên mông của cô nhéo mạnh một cái xem như là trừng phạt.

Bạch Phương Úc lập tức trốn sang một bên, xoa nắn cái mông bị hắn véo đau, nhíu mũi lại nhìn hắn:“Đừng có gọi em là cô bé! Em xấu hổ không dám nhận đâu! Nhớ cho kỹ, em là một phụ nữ! Một người đàn bà!”

“Nhưng hành động của em so với trẻ con thì chẳng khác nhau là mấy, cực kỳ…….” Lời nói phía trước nghe rất hay, nhưng lời phía sau dường như không mang theo ý tốt:“Ngây thơ!”

Bạch Phương Úc nhăn mũi, kéo lại quần áo cho tốt, rồi chạy vào phòngtắm thay đồ. Vừa mới tiến vào, cái đầu nhỏ của cô đã thò ra ngoài, thúcgiục hắn:“Anh cũng đi thay quần áo nhanh đi! Đừng làm mất thời gian của em! Nhanh lên!”

Đường Hạo ném cho cô một nụ cười bất đắc dĩ.

Ám muội một hồi cũng qua đi, hai người cùng nhau bước ra khỏi căn biệt thự.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đường Hạo mặc quần áo thể thao nhàn tả càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai suất khí của hắn. Hơn nữa, lại còn làm mất đi một phần lãnh mạc vốn có, nhiều hơn một ít tuổi trẻ, khiến cho người ta cảm giác gần gũi, thânthiện hơn.

Những cô gái đi qua hắn, thậm chí cả những phụ nữ bồng theo con nhỏ ở trong trung tâm thương mại cũng không nhịn được mà lén nhìn hắn, mặt đỏ ửng.

Từ trước đến nay, Đường Hạo đối với những ánh mắt của những ngườixung quanh nhìn mình đều không có cảm giác. Nhưng Bạch Phương Úc đi bêncạnh hắn thì không như vậy, dường như ý thức được hết tất cả. Cô cứ giữchặt lấy cánh tay hắn, cả người dán sát vào người hắn. Giống như rất sợngười khác không biết người đàn ông anh tuấn này là bạn trai của cô.

Đường Hạo cúi thấp đầu, ở bên tai cô thấp giọng hỏi thăm:“Này, em có phải lại muốn câu dẫn anh?” Nơi mềm mại của cô đang ma sát lên cánh tay của hắn.

“Không có!” Hiểu được hắn nói gì, Bạch Phương Úc mới đỏ bừng mặt, buông tay hắn ra, chạy đến quầy bán hàng.

Đường Hạo đút hai tay trong túi quần, nhìn xem bóng người kia đangmua sắm đồ, khóe miệng khẽ cười. Thật không ngờ chính mình lại bị cô dẫn đến trung tâm mua sắm, mà không hề cảm thấy bực bội hay phiền phức gì.

Một dãy nhãn hiệu nổi tiếng xếp thành một hàng, bày biện ngay ngắn trên những tủ gỗ cao cấp.

Bạch Phương Úc chăm chú nhìn qua một lần xong mới vẫn tay nói nhânviên lấy một vài cái. Sau đó, cô chạy đến bên Đường Hạo, ướm thử thứ vừa mới chọn lên người hắn, mỉm cười nói:“Em biết mà! Màu này quả nhiên là hợp với anh! Không có sai!”

Sau đó lấy thêm vài cái qua, ướm thử tất cả lên người của hắn rồi mới bảo cô nhân viên gói lại. Xoay người, Bạch Phương Úc đẩy Đường Hạo đi: “Được rồi! Anh mau đi thanh toán đi!”

Đường Hạo nhăn mày lại, nửa vui đùa hỏi: “Những thứ này không phải là em mua cho anh sao? Tại sao còn bắt anh tự trả tiền?”

“ Ha ha, đương nhiên là do anh trả tiền rồi! Em chỉ giúp anh chọn đồ thôi mà!” Cô nói thản nhiên, sau đó đẩy lưng của hắn, giục hắn mau đi thanh toán.

Giao tiền xong, cô cũng không có buông tha cho hắn, tiếp tục đi sangquầy đồ dùng nam, trang phục ngày thường bắt đầu tiến công. Mua loạiquần áo nào, chọn loại màu sắc nào đều do cô làm chủ, Đường Hạo căn bảnkhông có quyền hỏi đến.

Giao tiền hơn mười bộ trang phục, Đường Hạo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi: “ Tiểu thư, đừng có chỉ lăn qua lăn lại chọn đồ của tôi! Chúng ta đi chọn đồ của em đi, được không? Đi, sang quầy bán đồ nữ!”

Hắn tuyệt đối không phải xót  tiền mà cầu xin tha thứ, mà là hắn thật sự không muốn cứ phải đi mặc thử quẩn áo. Mặc rồi cời, cởi rồi mặc, tới tới lui lui làm hắn mệt đến không còn cảm giác gì nữa rồi. Hiện tại,hắn cảm thấy mệt mỏi đến chết đi được!

“ Không được! Còn chưa có mua đủ! Kiên trì lên một cái nào!” Bạch Phương Úc buông lỏng cánh tay của hắn ra, dẫn hắn đi đến quầy bán đồnội y của nam giới. Nhìn một loạt quần lót nam treo trên mắc, cô cẩnthận chọn lựa.

Sau đó, cô cầm lên một cái quần lót màu xanh đậm hình tam giác, quay người hỏi hắn: “ Cái này màu sắc thế nào? Màu đen không quá tốt, dễ bị phai màu, trông sẽ không được khỏe mạnh!”

Gương mặt màu lúa mạch của Đường Hạo trở nên đỏ sậm, nhăn lông mày nói: “ Tùy!”

Bạch Phương Úc không có phát giác được hắn đang không tự nhiên, còn phối hợp nói thêm vào: “ Sao có thể tùy được? Quần áo lót của anh nhất định phải phù hợp thì mới thoải mái. Đúng rồi! Anh thích góc bẹt, hay tam giác?”

Lần đầu tiên có người phụ nữ thẳng thắn hỏi hắn vấn đề như vậy! Sắcmặt của hắn càng lúc càng đỏ đậm hơn, nửa ngày vẫn không trả lời.

“ Nói đi! Anh thích tam giác hay góc bẹt?” Cô mở to hai mắt nhìn hắn. Cô đơn thuần chỉ muốn hắn ăn mặc được thoải mái. Rất khó khăn sao?

Đường Hạo nhíu mày, lại thấp giọng nói bên tai cô: “ Cái mà em đang mặc trên người bây giờ là góc gì? Anh liền thích mặc loại góc đó!”

Lúc này, đổi lại chính là Bạch Phương Úc đang đỏ bừng mặt, không có ý tứ. Cô đang mặc chính là một cái hình tam giác, vậy thì phải là tamgiác. Tiếp theo, ánh mắt cô rơi xuống những chiếc quần lót hình tamgiác. Màu sắc thì hoàn toàn do cô làm chủ.

Đường Hạo nhìn dáng vẻ của cô đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này đang săn sóc mình rất tỉ mỉ. Thật sự rất tốt!

Trong nháy mắt một cái giác không thể nói được dâng lên trong lòng hắn.

## 286. Chương 286

Hai ngày liên tục, từ hôm chủ nhật đến này, Bạch Phương Úc đều ở chỗcủa Đường Hạo. Mà trước đó, cô đã mua đủ quần áo, nội y, cả đồ dùng cánhân sinh hoạt thường ngày, cho nên cô ở bên hắn cũng đã thành thóiquen.

Nháy mắt hôm nay cũng là thứ ba rồi, cô cũng không có sốt ruột muốntrở lại khách sạn. Công việc ở Aisha, cô cũng không muốn phụ trách, vàthực ra cũng không cần phải phụ trách. Cô ở công ty gần như không có tác dụng gì, chỉ toàn ngồi trong phòng xem chụp ảnh. Cho nên, hai ngày hômnay cô đều chỉ ở chỗ của Đường Hạo.

Bạch Phương Úc đem quần áo giặt sách rồi đem lên ban công phơi, đểcho bọn chúng mỉm cười với ông mặt trời. Như thế mới có thể làm sạch mọi loại vi khuẩn.

Làm tốt những chuyện này xong, vừa vặncũng đến giữa trưa, cô tranh thủ thời gian thay quần áo chuẩn bị đến tập đoàn Đường thị, muốn được cùng bạn trai dùng cơm trưa. Ngày hôm qua,lúc cô đến công ty của hắn, hắn đang họp, cô bị leo cây. Hôm nay, hắn đã hứa giữa trưa sẽ nghỉ ngơi. Vậy nên, cô không thể buông tha cho hắn.

Trước khi ra cửa, cô soi gương ngắm nhìn lại chính mình một lần. Trên gương hiện lên khuôn mặt hồng hào tươi trẻ của một cô gái, toàn thântoát lên một vẻ đáng yêu. Bạch Phương Úc nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi.

Đây là mình thật sao?

Còn nhớ lúc ở nhà, khuôn mặt cô trắng bệch, nhìn vào gương bao giờ cũng thấy lông mày nhăn lại không vui.

Mấy hôm trước, chính bản thân cô còn luôn không tìm thấy cảm giác antoàn, phảng phất như mình bị đặt nhầm vào trong một ngôi nhà xa lạ. Chamẹ dù có cho cô bao nhiêu là nụ cười, bao nhiêu là ấm áp, cùng bấy nhiều sự quan tâm. Nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn không thể nào tiếp nhậnđược bọn họ.

Về phần bạn trai trước của cô- Johny, cô chỉ coi anh ta như một người đồng nghiệp bình thường, giúp đỡ cô trong việc điều hành công việc ởcông ty. Còn về những chuyện khác, cô một chút cảm giác cũng không có.

Nhưng, Đường Hạo lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi xông vàocuộc sống của cô, ăn sâu vào tận xương tủy. Mà cô thì lại dễ dàng yêuthương hắn. Cô yêu hắn, vì hắn mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô xungthích cảm giác được dây dưa cùng hắn, nhìn xem hắn đôi khi bị cô cuốnlấy mà phát điên.

“ Vì sao đối diện với anh, em lại dễ dãi như vậy? Tại sao bản thân em lại không tự ý thức được mình?” Cô mấp máy môi, nói trắng ra….

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Cạch…

Bạch Phương Úc thò đầu vào thăm dò trước phòng làm việc của hắn, ròi mới tiến vào.

Đường Hạo cũng không có ngẩng đầu lên, nói thẳng: “Đến rồi thì vào, tại sao phải lén lén lút lút như thế?”

Cô đẩy mạnh cửa, cả người hùng hổ bước vào: “ Ai thèm lén lén lút lút chứ? Em đây là đang kiểm tra. Kiểm tra xem anh có làm chuyện gì có lỗi với em không!”

Đường Hạo ký nhanh tên của mình xuống văn bản trước mặt, sau đó mớidưỡi tay về phía người phụ nữ vừa mới bước vào, kéo cô vào lòng, hỏi: “ Nói, kiểm tra cái gì?”

Bạch Phương Úc điều chỉnh lại tư thế cho thật tốt. Cô ngồi trên đùi hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay nắm lấy cánh tay hắn: “ Ừ! Lần kiểm tra thí điểm xem lúc rời khỏi em anh sẽ thế nào. Liệu có duy trì được bảng thành tích đang tốt đẹp hay không?”

Sau đó, cô dùng lực nhéo mạnh hắn, cảnh cáo: “ Nếu như anh có một sai lần nào, thì lúc đó đừng có trách em đem anh…. ‘rắc’…Giết!”

Đường Hạo nhìn vẻ mặt hung ác, trợn to hai mắt của cô, buồn cười đến không nhịn được, nói: “ Em thật sự nỡ đánh anh răng rắc hay sao?”

Bạch Phương Úc ngước má lên, tỏ vẻ không quan tâm: “ Có gì mà không nỡ? Đàn ông bội tình bội nghĩa là đáng ghê tởm nhất rồi!”

“ Ha ha…. Nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu quan hệ, có gì đâu mà làm loạn! Ha ha ha” Đường Hạo vui đùa nói. Nghe tới tiếng cười của chính mình hắn đột nhiên giật nảy. Vì sao mỗi lần đối diện với cô, giọng của hắn lại càng nhỏnhẹ đi vài phần? Thậm chí thời gian ở cùng cô một chỗ còn nhiều hơn cảTiểu Ngưng.

Lòng của hắn đột nhiên hoảng loạn. Sự vui vẻ cười đùa trong nháy mắt đã biến mất không tăm hơi.

Nhìn thấy biểu lộ của hắn đột nhiên lạnh đi, Bạch Phương Úc đang ngồi trên người hắn, gương mặt lạnh lùng tươi cười cũng dần biến mất. Ngóntay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, vuốt ve từng góc cạnh: “ Sao thế? Làm sao mà tự nhiên mất hứng vậy?”

Hắn kéo bàn tay của cô xuống. Bàn tay của hắn đặt nơi eo cô cũng không còn nóng rực: “ Không có gì! Không phải là muốn đi dùng cơm trưa hay sao? Chúng ta đi xuống dưới thôi!”

“ Không, em không đi! Anh trước hết phải nói em nghe vì sao đột nhiên lại mất hứng?” Cô bưng lấy gương mặt của hắn, không có hắn nhúc nhích. Trên gương mặtxinh đẹp của cô là một sự kiên định chắc chắn. Nhất định cô phải biếtđược đáp án.

“ Anh nói rồi! Không có!”

“ Nói dối! Có phải anh cảm thấy chúng ta như bây giờ là đang có lỗi với người vợ đã mất của anh, đúng không?” Cô nhỏ giọng hỏi, trong lòng vốn đã nghi hoặc. Bằng trực giác của phụ nữ cô biết rõ chính là như vậy.

Bị cô nói trúng tâm sự, sắc mặt Đường Hạo càng thêm lạnh băng. Đúngvậy! Đúng vậy…. Hắn cảm giác mình thật có lỗi với Tiểu Ngưng. Lúc ởtrước mộ của cô, hắn đã thề đời này sẽ không yêu người phụ nữ nào khácngoài cô.

Nhưng mới chỉ sau một năm ngắn ngủi, hắn đã không khống chế được nổibản thân. Đúng vậy! Hắn triệt để không có cách nào để không phản bội lại lời thê của mình. Hắn thích người phụ nữ trước mặt này. Thích thân thểcủa cô, thích cô làm nũng, và yêu mến nụ cười của cô….

Đáng chết! Hắn căn bản vẫn chưa có hiểu gì về cô, thế mà chỉ qua vài ngày ngắn ngủi ở chung một chỗ hắn đã thích cô rồi.

Cảm giác trên người hắn đang phát ra hàn ý, Bạch Phương Úc nhịn xuống nỗi chua xót cùng đau đớn trong lòng. Cô từ từ ngẩng đầu, dâng lên đôimôi mọng đỏ của mình.

Cô hôn lên trán hắn, dọc theo sống mũi thẳng, hôn xuống đôi môi mỏng của hắn. Sau đó, cắn nhẹ một cái, cô mới thấp giọng nói: “ Hạo, anh có thể giữ cô ấy trong lòng, có thể không ngừng yêu cô ấy.Nhưng xin anh đừng có quên em….. Em không ngại việc coi em là cô ấyđâu…Thật sự!”

Mười ngón tay tuyết trắng chải đan xen vào mái tóc ngắn của hắn, cô hôn hắn một cách mạnh mẽ.

Đường Hạo không kịp thở, đẩy ra người cô ra. Ánh mắt thâm thúy lại đang có ánh lửa khát vọng thiêu đốt: “ Cô gái, em có biết em đang làm cái gì không ?”

“ Em biết rõ! Em đang câu dẫn anh….”Cô chăm chú nhìn vào hắn. Sau khi nói xong, bàn tay lần xuống dưới, dùng lực lôi kéo đẩy hắn ra một bên.

“ Em bây giờ không thể, mới ngày thứ tư….” Sáng sớm hôm nay hắn còn thấy trên mặt băng vệ sinh của cô có rất nhiều vết máu.

Tiếng của hắn bởi vì thân thể đang căng cứng mà trở nên run rẩy.

“ Hạo, không sao! Em thích anh! Vì anh, chuyện gì em cũng chấp nhận….”Ngón tay của cô đã cởi bỏ cổ áo của hắn, dò xét vuốt ve lồng ngực màu đồng vững chắc.

Hắn rốt cuộc ức chế không nổi, ôm lấy thân người của cô. Một tay quét qua, gạt hết tất cả mọi thử, đặt người cô lên bàn làm việc.

Đường Hạo cúi đầu xuống, cường hãn hôn lên môi thơm của Bạch PhươngÚc. Cạy mở miệng cô, bắt buộc cô phải thừa nhận sự xâm nhập của hắn. Hắn xâm nhập không chút kiêng nể gì. Theo dục vọng không ngừng dây dưa vớichiếc lưỡi đinh hương của cô, một tay thì phủ lên, qua lớp vải xoa nắnvùng kiều nộn trước ngực cô.

## 287. Chương 287

àn tay trơn nhẵn nam tính của hắn thuận lợi tiến vào bên trong, phủ lên một khối mềm mại, hài lòng khi cảm thấy cô đang khắc chế sự run rẩy toàn thân.

Môi của hắn bởi vì nhu cầu, bởi vì khát vọng mà như đang nuốt chửng lấy miệng của cô. Nụ hôn bừng bừng lửa nóng cơ hồ muốn thiêu cháy cô hoàn toàn, làm cho cô hít thở không thông.

Đường Hạo nổi giận mà hôn cô. Rất nhanh, hắn cởi bở hàng cúc trên áo, xâm chiếm vào vùng ngực của cô. Hắn vùi đầu ở đó, hít hà hương thơm tự nhiên trên cơ thể của cô, đầu lưỡi liếm láp lên nhũ tiêm. Ánh mắt hắn như mãnh thú sát sao công kích cô. Hắn ở trên cơ thể trắng tuyết của cô mà gặm nhấm, tạo nên bao dấu đỏ.

Cô kịch liệt thở gấp, nhìn xuống người đàn ông mà mình yêu thảm thiết. Nét mặt của hắn cuồng loạn như vậy, ánh mắt của hắn rực lửa như vậy.

Hắn…

Vì mình mà điên cuồng sao?

Bất kỳ đụng chạm nào của hắn cũng khiến cô kích động. Cả thân thể mẫn cảm mềm nhũn ra. Từ tận đáy lòng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hắn gieo xuống chiếc cổ trắng ngọc của cô mấy bụi cỏ môi. Ngón cái của hắn xoa lấy nhũ đỉnh, làm cho cô rên lên kinh ngạc. Cô kích động không kìm nổi mà cong người lên nghênh hợp, chờ đợi tiếp nhận càng nhiều vuốt ve. Cô sa vào trong bể dục vọng với hắn.

Trong con mắt của Đường Hạo mở mịt, đen kịt tràn đầy tình dục nhìn qua. Tiếng hắn phát ra không còn giống hắn lúc bình thường, cố gắng lắm mới bật được hơi: “ Vì sao đối với em, tôi lại điên cuồng như thế này?” Hắn có chút tức giận, mang theo khổ sở mà hỏi.

Hắn vốn nên cự tuyệt người phụ nữ này. Cho dù cô có giống với Tiểu Ngưng thì hắn cũng không nên chấp nhận mới đúng. Nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân không thích cô. Giống như, tình cảm đối với cô đã là tự nhiên rồi.

Mắt của cô bởi vì hắn đang nhìn trực tiếp chăm chú vào mà phủ một tầng sương mù. Lòng của cô vì câu hỏi của hắn mà rung động: “ Có lẽ, đơn giản chỉ là vì anh xem em như cô ấy… Nhưng mà…em không ngại! Không hề ngại đâu!”

Tiếng trả lời của cô run run. Đó là lời nói dối. Cô cố ý.

Đúng vậy! Cô cố tình nói như thế. Không có một người đàn bà nào lại cam tâm tình nguyện làm thế thân thay một người đàn bà khác ở trong lòng người đàn ông mình yêu.

Hắn hoài nghi không biết cô có phải là nữ thần mà thượng đế phái tới để khiến hắn điên cuồng, mê muội trong sắc đẹp của cô.

“ Hạo… Đừng nhìn em như thế!” Ánh mắt hắn nóng rực khiến cô ngượng ngùng, không dám nhìn lại.

Hắn chậm rãi đẩy cao váy cô lên, kéo tuột quần lót của cô. Mấy ngày hôm nay, hắn xác thực một mực đều muốn cô, nhưng không thể không nhẫn nại chiếm lấy.

Thấy hắn có chút do dự, Bạch Phương Úc nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn, giống như đang cổ vũ thêm cho hắn. Cũng hơi tức giận, nhưng nguyên nhân kỳ thật chính là cô muốn hắn tiến vào, so với mấy lần trước thì khát vọng nhiều hơn. Cô không ngừng phát ra những tiếng kiều ngâm. Không phải là thoải mái, mà là cực kỳ thoải mái.

Cô phản ứng nhiệt liệt như thế đối với Đường Hạo chính là sự cổ vũ cực lớn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đã lâu không được gặp ba, cho nên Dương Dương gần đây mới hay gọi điện cho ba, nói ba đến trường đón nó.

Sau khi Tiểu Ngưng qua đời, Đường Hạo đối xử với con giống như là vì trách nhiệm phải làm, rất sợ bạc đãi đến nó.

Cho nên còn chưa đến giờ tan học, Đường Hạo đã đứng trước cổng trường chờ đợi để đón con.

Đeo cặp sách, Dương Dương tựa hồ giống như một cậu học sinh nhỏ rồi. Vừa bước ra cổng, cậu đã nhìn thấy ba.

Nguyên nhân chính là cậu và ba của cậu cho dù đứng ở đâu cũng thu hút hết thảy ánh nhìn của người khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua cái là nhận ra ngay.

“Ba…” Dương Dương chạy đến bên người Đường Hạo, ôm lấy cổ hắn.

Đường Hạo xoa nhẹ đầu con trai, nói: “Lên xe đi!”

Dương Dương đi vòng qua đầu xe, chuẩn bị mở cửa xe ở vị trí ngồi phía trước.

Đường Hạo chau mày, thấp giọng nhắc nhở: “Ba đã nói với con như thế nào? Quên rồi ư?”

“ Con chỉ không an tâm thôi mà! Con tin tưởng kỹ thuật lái xe của ba!” Dương Dương cười hì hì nói ra. Vì mẹ qua đời, ba của nó đã ra lệnh lên xe chỉ được ngồi ở ghế phía sau, không ngồi phía trước.

“ Nhưng ba không tin kỹ thuật lái xe của ba! Nhanh lên, ngồi đằng sau!” Đường Hạo mở cửa xe trước ngồi vào, sau đó đeo kính mát lên.

Dương Dương chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tiến vào chỗ ngồi phía sau.

Nhìn con trai đã ngồi vững vàng phía sau, Đường Hạo mới khởi động xe. Chiếc xe hơi số lượng có hạn trên thế giới chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.

Dương Dương lại nói tin tưởng người ba này của nó ư? Ha ha, chở chính người thân cận nhất, hắn thật đúng là không có tự tin. Lúc trẻ gặp tai nạn xe, đến nay vẫn còn là một bóng đè trong lòng hắn.

“ Ba, con không muốn trở về nhà ông bà nội đâu! Mai là ngày nghỉ, con muốn đến chỗ ba một ngày!” Dương Dương không phải đang hỏi dò ý, mà là trực tiếp đưa ra yêu cầu đối với ba.

Đường Hạo nghĩ ngợi, gật đầu: “ Được!”

Mấy ngày hôm nay, Bạch Phương Úc có công việc, không có ở. Cho nên hắn cũng không cần cảm thấy xẩu hổ với con.

“ Tuyệt quá! Ba, tối hôm nay chúng ta cùng chơi mấy bộ xếp hình mới của con đi! Hôm qua ông nội mới mua cho con, con có mang theo!”

“ Có thể! Nhưng con cần phải làm bài tập. Làm xong mới được chơi!” Đường Hạo nhắc nhở.

“ Con biết mà ba! Chỉ có trẻ con mới cần phải nhắc làm bài tập! Ba, sau này ba đừng nhắc con những chuyện này nhé, được không?” Kỳ thật, cậu không phải vì nhớ ba, muốn chơi cùng ba mà đòi đến chỗ của ba ở một ngày. Cậu chỉ là sợ ba cậu ở một mình buồn, không có ai nói chuyện cùng sẽ rất cô đơn. Cho nên, cậu với tư cách là con trai, phải có trách nhiệm giúp ‘lão gia’ nhà mình nhiều chuyện mới là hiếu đạo.

Trên đường về nhà, hai cha con mua một chiếc bánh pizza cỡ lớn cùng nhiều đồ ăn lặt vặt, để chuẩn bị làm bữa tối.

Mở cửa, Dương Dương nhanh chóng mở tủ giày lấy đôi dép nhỏ. Chính lúc chuẩn bị đổi giày, mắt của cậu bé mở to, nhìn chằm chằm vào một đôi dép kiểu phụ nữ ở trong tủ.

Đôi dép này đâu phải của mẹ! Lại còn rất mới nữa!

Sự vui vẻ trên mặt của Dương Dương vơi đi mất một nữa. Nó chẳng nói gì, cởi giày xong thì đi vào ghế sô pha ngồi. Đường Hạo đi tới, cũng không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của nó. Hắn nói:“Mau đi cất cặp sách đi! Sau đó chúng ta cùng ăn tối!”

“ A! Dạ! Ba, con vể phòng mình trước đây!” Dương Dương rầu rĩ nói, sau đó nó mang cặp sách đi lên lầu.

Bất quá, sau khi cậu bé buông cất cặp sách, nó bắt đàu rón rén đi dò xét các phòng. Sau khi không phát hiện ra bất cứ manh mỗi dì ở các phòng, nói mới mở cửa phòng ngủ của ba nó.

Thân hình nho nhỏ tiến đến. Đầu tiên, nó mở tủ quần áo của ba nó, phát hiện thấy ngoài quần áo của ba có thêm cả một số quần áo nữ khác. Nó còn thấy trên sân thượng có treo quần áo lót của phụ nữ, nhà tắm có đồ trang điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé trở nên nhăn nhó khó chịu.

Khi nó nhìn thấy trong sọt rác ở phòng tắm có một mảng máu thì òa lên khóc rống: “ Oa…..”

Ba của nó không thương mẹ của nó nữa. Ba đang kết giao với bạn gái. Không cần! Không cần! Nó không thích!

Nghe thấy tiếng khóc, Đường Hạo ngay lập tức chạy đến. Nhìn con trai đang khóc và dấu vết Bạch Phương Úc để lại, hắn đã hiểu rõ tất cả.

## 288. Chương 288

Đường Hạo có chút xấu hổ, đi đến bên cạnh con mình. Hắn nâng mặt của nó lên, lau đi những giọt nước mắt: “ Bảo bối, đừng khóc…”

Dương Dương đẩy mạnh tay của ba nó ra, hai mắt mở to, nói lớn:“ Không phải bảo bối! Con không phải là bảo bối gì cả. Ba gạt con! Ba đã nói sẽ không kết giao bạn gái, đã thề không yêu ai khác ngoài mẹ của con! Nhưng bây giờ thì sao? Ở trong này có đồ của phụ nữ! Ba đừng nói với con đó là đồ của người hầu, con không tin đâu!”

Đường Hạo bị con trai mình nói, đỏ mặt đến tận mang tai, không biết phải làm thế nào mới dỗ được nó. Bây giờ, có một số chuyện hắn còn chưa chắc chắn, chưa đi điều tra xác minh, cho nên vẫn chưa tiện nói ra. Nếu không, đối với Dương Dương mà nói, đó chính là một loại thương tổn.

“ Dương Dương, ba có thể nói cho con biết: ba không hề thay lòng đổi dạ. Ba yêu nhất vẫn là mẹ của con!”

Dương Dương lau đi nước mắt, giữ lấy hai tay của ba nói, nói: “ Ba, nếu ba yêu mẹ, như vậy cũng đừng có kết giao bạn gái có được không?” Nói đến đây, Đường Ngạo Dương đem hết đống đồ trang điểm ném vào sọt rác.

Đường Hạo nhìn hành động của con, cũng không có ý ngăn cản.

Tiếp đó, Dương Dương lôi đống quần áo nữ trong tủ ra, như trả thù mà ném thẳng xuống sàn nhà. Có một số bộ treo ở vị trí cao, nó không với tới, thế là liền treo ngay lên tủ áo lấy xuống. Nó chẳng quan tâm đến chỗ quần áo phía dưới có bị bẩn hay không, nhanh chóng ném quần áo của Bạch Phương Úc xuống hết sàn nhà.

Động tác liên tục, tốc độ nhanh chóng.

Nhìn hành động linh hoạt và bá đạo của con trai, Đường Hạo nhịn không được lại nhớ đến Bạch Phương Úc. Người phụ nữ kia lúc tỉnh cũng có bộ dạng như thế này.

Nhìn thấy con nhảy xuống tủ quần áo, dùng chân dẫm đạp lên đống quần áo vừa vứt xuống, Đường Hạo liền ôm lấy nó, nói: “Được rồi! Không cần phải như vậy! Đừng giống như đứa bé điên ngoài đường!”

“ Không cần! Con muốn giẫm! Con muốn giẫm!” Hai chân Dương Dương đá loạn xạ trên không, giãy dụa thoát khỏi cánh tay Đường Hạo, “ Ba, thả con xuống! Con muốn xuống dưới!”

Đường Hạo ôm con đi ra khỏi phòng ngủ. Bước chân hắn không có ngừng lại mà đi thẳng về hướng phòng khách. Sau khi đặt con xuống ghế sô pha, hắn dịu dàng vuốt sống lưng của nó rồi nói: “ Được rồi! Được rồi! Ba cam đoan với con, suốt đời này chỉ yêu một mình mẹ con! Sẽ yêu duy nhất một mình mẹ của con thôi!”

Nổi giận là lộ ra ngoài, hơn nữa lại ngang bướng như thế này, Đường Hạo bây giờ có thể khẳng định chắc chắn tính tình của Dương Dương không hề di truyền từ hắn.

Nước mắt của Dương Dương một khắc cũng khống ngừng chảy ròng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị thấm ướt: “ Vậy ba đừng kết giao với người khác nữa, được không? Ba là đang gạt con, đến tận bây giờ mà ba vẫn không nói, rõ ràng là có người….” Dương Dương lớn tiếng lên án, nói trúng tim đen của Đường Hạo.

Đối mặt với lời nói của con, Đường Hạo thật sự không phản bác được: “ Ăn cơm trước! Pizza để một lúc là nguội là không thể ăn!”

Nhìn ba một mực không nói, rõ ràng là đã ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, trái tim Dương Dương chìm xuống tận sâu trong đáy u cốc. Ba muốn cho nó một bà mẹ kế.

Không cần! Nó kiên quyết không cần mẹ kế đâu! Dương Dương giạng chân trên đùi của ba mình, hai tay mạnh mẽ giữ lấy đầu vai của ba, nói: “ Ba, ba đừng làm Dương Dương thất vọng về ba, được không? Ba thử nghĩ một chút, mẹ mà biết ba kết giao với một người khác sẽ càng thêm khổ sở. Ba muốn thấy mẹ đau khổ thêm nữa hay sao?”

Đúng lúc Dương Dương đang khóc lóc kể lể thì cửa chính đã truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếp theo đó, cánh cửa được cẩn thận mở ra.

“ Hạo, em về rồi đây!”

Bạch Phương Úc còn chưa có vào phòng thì tiếng đã truyền vào trước,

Nghe được giọng nói đầy quen thuộc, Dương Dương ngừng khóc ngay, lập tức xoay người lại. Chỉ thấy đôi mắt vẫn còn đầy nước của cậu bé mở còn to hơn cả lúc tức giận vừa rồi, kich động nhìn người phụ nữ tóc ngắn vừa vào.

“ Mẹ!”

Tiếng của cậu bé vô thức vang lên.

Bạch Phương Úc cảm thấy thật sự bất ngờ khi nhìn thấy cậu bé ngồi trên đùi Đường Hạo. Động tác trở nên câu nệ, khẩn trương nhìn Đường Hạo.

Vài giây đồng hồ sau, cô mới hồi phục lại tinh thần, từ từ bước đến gần ghế sô pha. Nhìn gương mặt nhỏ bé đau đớn, tràn đầy nước mắt, Bạch Phương Úc không hiểu tại sao tim mình lại có cảm giác cực kỳ đau đớn. Cô vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cậu bé, dịu dàng hỏi: “ Vì sao lại khóc? Nói cho a di biết, được không?”

Nghe được hai chữ ‘a di’, Dương Dương lập tức khôi phục lại tinh thần. Không! Người này không phải mẹ của nó! Mẹ của nó đã qua đời. Mẹ nó bây giờ đang nằm trong nghĩa trang. Người này bất quá chỉ là giống mẹ, rất giống mẹ thôi!

Dương Dương hất mạnh bàn tay đang xoa đầu của nó ra, nhảy nhanh xuống khỏi người của ba nó, mắt tràn đầy thù hận nhìn người phụ nữ trước mặt: “ Cô bỏ ra! Cô đi ngay ra khỏi đây ngay! Ngôi nhà này không chào đón cô! Đồ phụ nữ xấu xa!”

Bạch Phương Úc nhìn cậu bé đang đẩy cô, nghe thấy nói nói không thích cô, trong lòng lại tràn đầy khổ sở: “ Dương Dương! Đừng ghét a di! A di thật sự rất thích cháu!”

“ Ai cần cô yêu mến! Tôi chỉ muốn mẹ cháu yêu mến tôi thôi! Cho dù cô có giống mẹ tôi như thế nào thì cô cũng không phải là mẹ của tôi!” Dương Dương đã qua lớp hai tiểu học, khí lực cũng đã trở nên thô bạo hơn lúc trước.

Bạch Phương Úc mảnh khảnh bị cậu bé đẩy đi thật xa: “ Dương Dương, để cho cô nhìn cháu một chút được không?” Cô thật sự rất muốn nhìn kỹ gương mặt của đứa trẻ này, khát vọng không thể nào giải thích được.

“ Không cần! Cô là phụ nữ xấu xa đi cướp ba của người khác! Tôi không thích cho cô nhìn! Đi đi! Cô đi khỏi đây ngay!” Dương Dương cúi đầu, dùng hết sức đẩy thân người của Bạch Phương Úc.

Đường Hạo mạnh mẽ ôm lấy con mình, khiến Dương Dương không thể không ngẩng đầu lên nhìn Bạch Phương Úc. Mà hắn đồng thời cũng quan sát biểu lộ của cô.

Trong mắt Bạch Phương Úc chợt lóe lên tia kích động, cũng đau lòng nhìn đứa trẻ. Âm thầm thở dài một hơi, Bạch Phương Úc dời ánh mắt nhìn về Đường Hạo phía sau: “ Hạo, em nghĩ em nên trở về khách sạn! Anh ở lại cùng con nhé!”

Nghe tiếng khóc kịch liệt bên tai, Đường Hạo nhẹ nhàng gật đầu: “ Anh không tiễn em được!”

“ Yên tâm! Em đi một mình được! Về khách sạn, em sẽ gọi điện cho anh!” Hiện tại, thẳng bé đang kích động như thế này, cô tốt nhất là nên đi. Đợi một thời gian sau, cô sẽ từ từ nói chuyện, làm thân với nó. Về điểm này, cô rất tự tin bản thân sẽ làm được.

Bạch Phương Úc nhìn hai cha con trước mặt, có chút luyến tiếc rời đi.

“ Cô chờ chút! Chưa cần phải đi!” Dương Dương dùng sức đẩy cánh tay to của ba nó ra, nhảy xuống mặt đất.

“ Dương Dương, làm sao vậy?” Bạch Phương Úc khó hiểu nhìn cậu bé. Chẳng lẽ đứa bé này lại thay đổi, yêu quý mình nhanh như thế sao? Cậu bé muốn mình ở lại?

Dương Dương bước nhanh lên lầu. Chỉ thấy sau đó, từng kiện quần áo được ném từ trên lầu xuống sàn nhà tầng dưới.

Đường Hạo cùng Bạch Phương Úc đều choáng váng, mắt nhìn từng kiện quần áo đáng bay xuống.

“ Đồ phụ nữ xấu xa giả dạng mẹ của tôi, dụ dỗ ba, lừa gạt tôi! Tôi ghét cô! Tôi ghét cô….”

Sắc mặt Đường Hạo cho tới bây giờ cũng chưa từng có đen như vậy, ngẩng đầu lên nhìn cái đầu nhỏ lộ ra từ ban công trên lầu, quát: “ Dương Dương, con càng lúc càng quá phận rồi đấy! Không còn giáo dưỡng nữa ư?”

## 289. Chương 289

 bé không có bộ dạng của một đứa bé ngoan.

“ Đường Hạo, anh không thể đánh Dương Dương được!” Lúc Đường Hạo bước lên cầu thang, Bạch Phương Úc chạy nhanh lên phía trước ngăn cản hắn, hai tay giữ lấy vai hắn.

“ Em bỏ ra!”

“ Không cho! Đường Hạo, thằng bé chỉ là nhất thời chưa thể tiếp nhận được thôi! Anh không thể đánh nói, xin anh đấy!” Vừa nói, nước mắt của cô rầu rĩ rơi xuống, khiến cho người nhìn đau lòng không thôi, “ Nếu như anh thật sự muốn để Dương Dương tiếp nhận em thì xin anh đừng đánh nó! Từ nay về sau, em sẽ từ từ đến đây! Em rất thích Dương Dương, tin rằng thằng bé cũng sẽ thích em, được không?”

Nhìn cô khóc, Đường Hạo nặng nề thở dài một hơi. Chết tiệt, hắn không có cách nào từ chối yêu cầu của cô. Bộ dạng khóc lóc như hoa lê dầm mưa của cô và Tiểu Ngưng giống hệt nhau.

Nhìn cơn giận của hắn vơi đi vài phần, Bạch Phương Úc mới ngẩng đầu nói với cậu bé trên lầu: “ Dương Dương đừng khóc! Khóc sẽ làm con mắt xấu lắm! Cô sẽ cầm quần áo đi, được chưa? Cậu bé ngoan!”

Không biết bởi vì cô ta sẽ đi hay là vì ba chữ ‘cậu bé ngoan’kia khiến Dương Dương ở trên lầu thôi không hò hét nữa. Nhưng mà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện càng nhiều sầu nào và khổ sở.

A di trước mắt vô luận là hình dáng hay tiếng nói đều rất giống mẹ. Mẹ cũng hay gọi nó là ‘cậu bé ngoan’. Nhưng nó chỉ có thể nói tiếng ‘dạ’ vói mẹ của nó thôi. Người này căn bản không phải là mẹ của nó.

Bạch Phương Úc nhặt từng kiện quần áo lên, sau đó từ trong nhà vệ sinh lấy ra những thứ đặc biệt thuộc về cô, nhét tất cả vào trong một bọc to.

Đường Hạo giúp cô nhặt quần áo lên, nhưng không có nói lời xin lỗi với cô.

Lúc Bạch Phương Úc đi ra khỏi căn biệt thự, Dương Dương mặt trắng đến không còn chút máu nào liếc nhìn ba của mình, sau đó mới chậm rãi đi xuống lầu.

Đường Hạo ngồi trên ghế sô pha, châm một điều thuốc lên hút, không để ý đến con của mình.

“ Cũng là vì cô ta có vẻ ngoài giống mẹ nên ba mới thích cô ta sao? Ba, cho dù cô ta có giống mẹ như thế nào thì cũng không phải là mẹ của con! Cô ta không thể thay thế mẹ của con được!”

Đường Hạo nặng nề nhả ra một làn khói đen, nhắm chặt mắt lại. Hắn cho tới bây giờ không phải bởi vì Bạch Phương Úc giống hệt Tiểu Ngưng nên mới yêu thích cô. Điểm này, hắn hoàn toàn tin tưởng.

Trước đó vài ngày, hắn đã tự hỏi chính mình, có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không? Có phải hay không đã thích người phụ nữ tên Bạch Phương Úc?

Nhưng hiện tại, hắn càng lúc càng cảm thấy sự việc không giống như vậy. Thông qua vài ngày tiếp xúc, hắn càng ngày càng khắc sâu cảm giác Bạch Phương Úc chính là Tiểu Ngưng của hắn.

Chỉ có Tiểu Ngưng mới có thể khiến hắn không có cách nào khống chế.

Mấy hôm nay, khi cùng hắn ở đây, mỗi buổi tối cô đều nấu mỳ cho hắn ăn khuya. Mà mỳ cô nấu có hương vị giống hệt Tiểu Ngưng nấu.

Lúc ấy, hắn kích động ôm lấy cô, nói cô chính là Ngưng của hắn. Kết quả, cô tức giận khóc lên. Cô nói hắn có thể coi cô là Ngưng, nhưng không thể gọi cô là Ngưng. Cô là Bạch Phương Úc, không phải là Ngưng của hắn.

Hắn hiện tại rất hoang mang, nhưng nếu cô chính là Tiểu Ngưng thì tại sao lại không chịu thừa nhận? Cô không có lý do gì để không thừa nhận, bởi vì nơi này còn có con của cô.

Vấn đề rốt cuộc là ở đâu?

Ba trầm mặc khiến Dương Dương càng thêm bất an, bối rối. Không được! Nó không thể để ba nó yêu mến người kia, cũng không thể để họ tiếp xúc với nhau.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Nhìn chỗ quần áo nhàu nát, mắt Bạch Phương Úc đỏ ửng lên. Lo lắng, khổ sở cứ dần nổi lên trên khuôn mặt cô. Mấy ngày hôm nay hắn đều không có liên lạc.

Chẳng lẽ hắn vì con mà không muốn gặp mình nữa hay sao? Lẽ nào yêu đương suốt nửa tháng qua, hắn nói không cần là không cần sao? Mình và hắn đúng là sẽ không còn gì nữa ư?

Bạch Phương Úc mở di động. Đợi hai phút vẫn chưa thấy hắn nhắn tin hay gọi điện thoại đến, nước mắt thành chuỗi lại tuôn ra.

Hắn tại sao lại có thể đối xử với mình nhẫn tâm như thế được? Cho dù không thể nói trước mặt người khác nhưng ít nhất cũng phải nhắn tin hay gọi điện cho mình chứ?

Nếu như, hắn cứ như vậy mà không cần cô nữa thì sao? Không được! Không thể được! Cô nhất định phải đi tìm hắn.

Nghĩ tới đây, Bạch Phương Úc bước xuống giường, chuẩn bị đi tìm hắn. Ít nhất cô cũng phải hỏi xem, hắn đặt cô ở vị trí nào trong lòng.

Cô vừa mở cửa phòng, chuẩn bị đi thì nhìn thấy một người đứng ngoài cửa: “…..Tại sao anh lại không đến công ty?”

“ Anh vừa ở công ty trở về, như thế nào? Em muốn đi ra ngoài hay sao?” Hắn nhíu mày hỏi, “Đi chỗ nào? Có muốn anh đưa em đi không?”

“ Không cần đâu! Tự em đi được!”Phương Úc lắc đầu.

Johny đương nhiên nói: “ Vì sao không cần? Em chạy loạn như thế anh không yên tâm chút nào! Mấy hôm trước, anh trở về nhà, em lại ở trong này uống rượu một mình, buồn lắm đúng không?”Hắn vừa nói chuyện, vừa bước vào phòng cô.

Bạch Phương Úc quyết định sẽ nói rõ ràng hết thảy mọi chuyện. Trong lòng cô bây giờ đã có Đường Hạo rồi, không có khả năng yêu mến người khác.

“ Thích”

“ Ừ! Sao lại gọi tên tiếng Trung của anh vậy? Muốn nói gì sao?”Hắn chau mày lại. Hắn biết rõ cô muốn nói cái gì, biết rõ chuyện cô và Đường Hạo ở chung một chỗ, “ Nghe em gọi tên của anh, thật sự rất thân thiết !”

Hắn vươn tay muốn vuốt ve thân thể của cô. Bạch Phương Úc lùi về sau một bước, tránh né rất nhanh: “ Thích, em nghĩ chúng ta bây giờ nên là bạn tốt của nhau thì hơn! Chúng ta chia tay thôi!”

Chu Thích dường như nghe không hiểu lời của cô, chậm rãi lắc đầu, bước đến gần: “ Phương Úc, em có biết em đang nói gì không? Chúng ta đã ở cùng nhau vài năm……”

“ Nhưng hiên tại em thật sự không thích anh! Em không có cách nào để cùng anh tiếp tục mối quan hệ này! Chúng ta hãy làm bạn tốt, là cộng sự của nhau, không được sao?” Bạch Phương Úc từng bước lui về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Rất nhanh, Chu Thích đã ép nàng đến tận vách tường. Vẻ mặt hắn thống khổ, nói: “ Phương Úc, em làm như vậy, lòng anh rất đau đớn, em có biết không? Anh luôn một mực chờ đợi em. Chờ em tiếp nhận anh! Kết quả, em lại muốn chia tay!”

“ Em đã có người mình thích! Xin anh hãy buông tha cho em!” Vì muốn hắn mau chóng chấp nhận chuyện này, Bạch Phương Úc thừa nhận chính mình là kẻ thay lòng đổi dạ, phản bội người yêu.

## 290. Chương 290

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

“ Em mới đến đây vài ngày mà đã có người thích trong lòng rồi sao?” Chu Thích nheo mắt lại, mang theo tức giận mà chất vấn.

Cô gật đầu thật mạnh.

“ Các người phát triển đến mức độ nào rồi? Lên giường rồi ư?”Chu Thích thẳng thắn hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Bạch Phương Úc đỏ ửng mặt. Cô không muốn đem loại chuyện này nói chongười khác nghe. Nhưng để cho người đàn ông này hết hy vọng, cô buôngmắt xuống, gật đầu.

“ Ha ha….” Chu Thích lập tức cười to hai tiếng châm chọc, sau đó đổi bộ mặt sắc lạnh, “ Chỉ một thời gian ngắn như vậy, em đã lên giường với người khác rồisao? Phương Úc, anh hỏi em, có phải anh quá tôn trọng em nên mới khôngchiếm được lòng em? Hừ, đúng vậy, đáng lẽ ra anh nên sớm chiếm lấy emmới đúng!”

Sau khi nói xong, ánh mắt Chu Thích trở nên lạnh giá, thâm trầm, Bàn tay hắn khóa chặt cô bên bức tường.

Bạch Phương Úc đề phòng, mạnh mẽ đẩy hắn ra, sau đó trốn sang một bên: “ Chu Thích, anh muốn tôi phải như thế nào? Hiện tại, tôi thực sự khôngthể tiếp nhận tình cảm của anh, không có cách nào yêu anh. Chẳng lẽ anhcam lòng chấp nhận sự gượng gạo này mãi sao? Tôi một mực đều tin tưởnganh là người tốt, xin đừng làm ra những chuyện khiến tôi phản hận anh!”

“ Anh tôn trọng em, một mực xem em như nữ thần không thể phạm tới, vậy mà, kết quả thì như thế này đây. Em nói cho anh biết, chúng ta bênnhau một năm, mà em chỉ trong vài ngày lại có thể cùng người đàn ôngkhác lên giường, thế nghĩa là sao? Phương Úc, em không cảm thấy em đãphản bội lại tình cảm của anh dành cho em hay sao?” Chu Thích tức giận, hai tay vung lên trong không trung, sau đó nặng nề đánh xuống vách tường.

Bạch Phương Úc nghe hắn nói mà sắc mặt lúc trắng, lúc hồng. Theo lời hắn nói thì cô quả thực quá vô tình, “ Nhưng..chính là…chuyện tình cảm không ai có thể khống chế được! Nếu như tôi biết rõ ràng mình không có tình cảm với anh, lại vẫn dây dưa cùngmột chỗ, như vậy không phải đều khiến cả hai chúng ta khó xử hay sao?”

“ Không! Anh không cảm thấy thống khổ! Phương Úc, anh yêu em!” Chu Thích nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt thâm tình chân thành, nói: “ Phương Úc, anh sẽ không để ý đến chuyện em nhất thời bị mê hoặc đâu! Có lẽ em bây giờ chỉ là xúc động nhất thời. Trong thời gian ngắn như vậy,em không thể nào hiều rõ một người thì sao có thể nói là yêu, đúngkhông? Phương Úc, anh….. Em hãy suy nghĩ thật kỹ đi, anh sẽ chờ em!”

Bạch Phương Úc đẩy tay của hắn ra, lùi về phía cửa: “ Không! Thích, tôi cám ơn anh đã yêu tôi….. Nhưng tôi không thể làm chuyện ích kỷ như vậy! Chúng ta chia tay!”

Nói xong, cô kéo cửa phòng ra.

“ Ha ha, Phương Úc, em có biết anh thua kẻ kia ở điểm nào không?Chính là, anh chỉ đặt em ở trong lòng. Nếu như anh không tôn trọng emnữa, đem em đặt lên giường, em có phải cũng sẽ yêu mến anh không?”

Lời của hắn khiến Bạch Phương Úc ngừng bước, nhưng lập tức lại bước đi nhanh hơn.

Hắn ở phía sau lưng cô nói lớn: “ Phương Úc, anh sẽ chờ em! Chờ em quay đầu lại!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngồi trong xe taxi, Bạch Phương Úc nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, nhịn không được mà nhớ tới lời Chu Thích vừa nói. Là như vậy sao? Phụ nữ thường yêu người đàn ông đặt mình trên giường chứ không phảingười đàn ông đặt mình ở trong lòng?

Chu Thích đối xử với cô rất tốt, rất tôn trọng cô, mọi việc hắn đềugiúp cô thu xếp ổn thỏa, rất sợ cô gặp phải dù chỉ là một chút phiềntoái. Trong công việc, hắn cũng kiên nhẫn trợ giúp cho cô. Nhưng… Nhưngmà, người đàn ông tốt như vậy, cô lại chẳng có tình cảm nào với hắn, một chút ý tứ cũng không.

Ngược lại, người đàn ông ăn mặc lôi thôi tanh tưởi như kẻ lang thangvừa nhìn thấy mặt đã khiến trái tim cô rung động. Mà cô, còn tự đem mình dâng hết cho hắn.

Chính là hắn. Hiện tại, cô không thể không hoài nghi hắn đối với côliệu có phải chỉ là vì dục vọng. Nếu không vì sao đã vài ngày không gặp, hắn ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho cô?

Cũng là bởi vì lời con trai hắn nói….Con trai hắn không thích cô, chẳng lẽ hắn cũng không thích cô nữa sao?

Trong lúc cô còn đang khổ sở đau lòng, xe đã đi đến trước tòa cao ốccủa tập đoàn Đường thị. Nhìn những chữ màu vàng sáng chói dưới ánh mặttrời, Bạch Phương Úc mang theo tâm tư không yên, thpng thả đi vào đạisảnh của tập đoàn Đường Thị.

“ Bạch tiểu thư, tổng tài chúng tôi hôm nay không có đi làm! Hiện tại chắc ngài ấy đang ở nhà!” Thư ký của Đường Hạo lập tức bổ sung thêm vế sau.

Bạch Phương Úc nói lời chào với đối phương, sau đó lập tức bắt taxi đi đến biệt thự của hắn.

Vừa định thẳng tiến bước vào trong nhà thì cô lại buông chìa khóaxuống, móc điện thoại ra. Hình ảnh cậu bé kia khóc lóc ủy khuất và phẫnhận lại hiện lên trong đầu cô, khiến cho cô không muốn đi vào tiếp tụctổn thương đến cậu bé. Nhìn cậu bé khóc lóc đến đáng thương, lòng của cô cũng kịch liệt đau đớn, hơn nữa còn là cực kỳ đau đớn.

Bấm điện thoại, vài giây đồng hồ sau, có tiếng tiếp nhận ở đầu bên kia.

“ A lô….” Điện thoại truyền đến một giọng nói mệt mỏi có vèchưa tỉnh táo, gần giống như đối phương không muốn tiếp nhận cú điệnthoại này.

Nước mắt Bạch Phương Úc rơi xuống, nửa ngày cũng không nói được một câu.

“ Làm sao vậy? Phương Úc, nói chuyện!” Lúc này, tiếng nói trong điện thoại nghe lớn hơn nhiều.

Bạch Phương Úc cắn môi, không tiếng động suốt mấy hồi mới mở miệng nói ra tiếng: “ Anh có nhà không? Em đang ở trước nhà của anh!”

Tiếng nói đầu bên kia không thấy nữa, Bạch Phương Úc cầm điện thoại “ A lô” mấy lần. Đột nhiên, cửa nhà bật tung ra, một người đàn ông mặt áo tắm màu trắng xuất hiện: “ Em không phải là có chìa khóa sao? Vì sao không mở cửa mà vào?”

Bạch Phương Úc xoay người lại. Sau khi nhìn thấy hắn, nước mắt của cô lại càng rơi nhiều hơn, tuôn ra bên ngoài như là vỡ đê. Cô thoáng cáinhào vào trong ngực hắn, một mực ôm chặt lấy hắn: “ Anh có phải không quan tâm đến em nữa rồi, đúng không? Có phải hay không anh không còn muốn em nữa?”

Đường Hạo vì thân thể cô nhào vào ngực mà lui lại phía sau hai bước, sau đó mới ngừng lại được.

Hắn ôm sát cô, dùng tay vuốt sống lưng của cô: “ Ai nói anh không nhớ em?”

“ Anh nói muốn em, nhớ em…..Vậy tại sao mấy ngày qua không đến tìm em? Vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới?” Cô đẩy mạnh ngực hắn ra, hếch cằm lên chất vấn.

Đường Hạo lau đi nước mắt trên mặt cô, khóe môi câu dẫn nói: “ Bởi vì có chuyện nên anh phải đi nước ngoài, rạng sáng nay mới trở về. Vốnmuốn ngủ một giấc, không nghĩ em lại gọi điện thoại đến. Thật không ngờem đã đến tận đây trước rồi!”

Hắn lần này ra nước ngoài thật sự có quá nhiều việc phải làm. Lúc hết bận muốn gọi điện thoại cho cô thì mới nhớ ra bên này đang là thời gian đi ngủ buổi tối, cho nên hắn mới không gọi điện cho cô.

“ Anh xuất ngoại ư?” Bạch Phương Úc lúc này mới ngừng khóc.

“ Ừ! Em nhìn anh này! Mắt vì mấy hôm không ngủ được mà đỏ quạnh lên rồi!”Đường Hạo trơn to đôi mắt đầy dấu tích mệt mỏi lên cho cô xem.

“ Anh thật đáng thương, vừa mới ngủ đã bị em đánh thức. Bây giờ bắt em phải dỗ anh ngủ!”

Nói xong, Đường Hạo ôm ngang lấy người Bạch Phương Úc đi thẳng đến phòng ngủ.

“ Ha ha….Đừng làm bậy…. Em sẽ không dỗ anh ngủ đâu….. Muốn em dỗ như thế nào ….”

Đường Hạo đem cô đặt lên mặt giường lớn, lập tức chính mình cũng nằm vật ở bên: “ Vậy xem em muốn dỗ tôi như thế nào?” Kỳ thật, lúc ôm cô đi lên, hắn  tuyệt đối không có ý nghĩ không an phậnnào. Suốt mấy ngày làm việc, hắn mệt mỏi, không còn chút sức lực dư thừa nào nữa rồi.

Vài giây đồng hồ sau, Bạch Phương Úc mới ghé nhẹ vào tai hắn: “fn­drfft­fr, mlvll­gthm……………”

## 291. Chương 291

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_

Nghe được giai điệu, nhịp điệu quen thuộc, tất cả ủ rũ mệt mỏi trongmắt Đường Hạo lập tức thay bằng kích động, hai mắt mở to, bàn tay đồngthời giữ chặt lấy bả vai cô.

“ Ngưng……”

“….. đừng có gọi em là Ngưng! Em nói rồi, anh có thể coi em là cô ấy nhưng không được gọi em bằng tên của cô ta!” Phương Úc ngừng hát, lấy tay đẩy tay của hắn ra, hai má bởi vì tức giận mà nổi lên hai đóa mây hồng.

Đường Hạo nheo mắt lại, không đếm xỉa đến tức giận của cô, tay càng nắm chặt hơn: “Em căn bản chính là Tiểu Ngưng của anh! Lục Giai Ngưng! Ngay cả tên mình em cũng quên ư?”

Suy nghĩ này của hắn tuyệt đối không sai. Người giống người, giống nhau bề ngoài thì có thể nhưng không thể giống đến tận hàm răng. Chỉ là hiện tại trên cổ của cô không có những ấn kýkia, quả thật là có điểm gì đó kỳ quái.

Lục Giai Ngưng? Cái tên quen thuộc này kích thích lòng của cô dậysóng, có chút mang theo chua xót cùng đau đớn, nhưng lại có gì đó hơirung động.

Nhưng Bạch Phương Úc lại cho rằng đây chính là cảm giác ghen tuông.Không! Cô chán ghét Lục Giai Ngưng rồi! Cô là Bạch Phương Úc.

“ Đường Hạo, em nói cho anh biết, anh đứng có quá đáng! Nếu nhưanh còn gọi em là Lục Giai Ngưng, em tình nguyện không bao giờ nhớ đếnanh nữa….”

“ Vì sao? Vì sao em lại không chịu thừa nhận, Tiểu Ngưng?” Hắn thật sự rất khó hiều.

“ Không! Em không phải! Em là Bạch Phương Úc, người Anh gốc Hoa, từ nhỏ đã lớn lên ở Anh quốc!” Cô là Lục Giai Ngưng ư? Thật là quá quắt mà! Cô có cha mẹ, bọn họ đềuđối xử tốt với cô. Nếu như cô không phải là con gái của bọn họ thì việcgì mà phải đối xử tốt với cô như thế?

Nhìn bộ dạng kịch liệt chối bỏ của cô, Đường Hạo mở to hai mắt đỏ ngầu, đánh giá cao thấp rồi nhẹ giọng nói: “ Ngưng, có phải em đã mất trí nhớ rồi không?”

Cô ở chung một chỗ với hắn, hơn nữa lại yêu hắn, nhất định sẽ khôngbời vì không tha thứ cho những chuyện đã qua mà cố ý không chịu thừanhận mình là Tiểu Ngưng. Nếu như hắn nhận định cô chính là Tiểu Ngưng,còn cô lại kiên định nói mình là Bạch Phương Úc, thì chỉ có thể nhậnđịnh một khả năng duy nhất: cô bị mất trí.

Hiện tại, Hải Uy đang điều tra danh sách, nhân viên có mặt trên chiếc máy bay bị nạn ngày đó, tin tưởng cậu ta sẽ sớm tìm ra đáp án.

Nhìn hắn cực lực muốn biến mình thành Ngưng của hắn, Bach Phương Úc tức giận đẩy mạnh hắn ra, lớn tiếng thề thốt phủ định: “ Em không bị mất trí nhớ! Em sẽ không bao giờ ngay cả bản thân mình cũng không biết là ai!”

 Nói xong, mắt cô hồng lên, nhảy phắt xuống giường, cô cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, cầm lấy túi xách nói: “Đường Hạo, anh nghỉ ngơi đi! Em đi đây!”

 Cô giận thật. Cô không thích hắn bởi vì ánh mắt hắn trở nênđiên cuồng khi nhắc đến tên ‘Ngưng’. Cô không thích hắn gọi tên ‘Ngưng’mà trở nên kích động. Vì sao lúc hắn gọi tên cô, khuôn mặt hắn lại không có chút biểu cảm gì? Cho dù là có biểu lộ, chẳng qua cũng chỉ là khôngđược tự nhiên thôi.

Đường Hạo rất nhanh rời khỏi giường lớn, kéo lấy tay phải của cô giữ lại: “ Em trước mắt đừng đi! Em phải nghe anh nói trước đã!”

 “ Em không muốn nghe, không nghe…..”Cô đóng chặt hai mắt không nhìn hắn, hai tay bịt chặt tai lại không muốn nghe tiếng của hắn: “ Bây giờ mỗi câu của anh đều khiến em bị tổn thương, đều làm em đaulòng! Đường Hạo, anh căn bản không có đặt em ở trong lòng, đúng không?Nhưng em lại ngây ngốc…..yêu mến anh…”

Đồng dạng cũng là giọng nói khàn khàn, lời nói tương tự khiến tráitim Đường Hạo có rút lại. Tiểu Ngưng cũng đã từng nói những lời nhưthế….

Hắn từ phía sau đem cô khóa chặt lại trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi: “Em tại sao lại biết bài hát này?” Sau đó, hắn cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát tiếng Anh.

Có lẽ tiếng hát của hắn đặc biệt dễ nghe hấp dẫn nên Bạch Phương Úc từ từ buông hai tay xuống: “ Anh cũng biết? Anh cũng thích bài hát

này sao?”

Đường Hạo ôn nhu xoay người cô lại, đem hai tay ôm chặt lấy thân thể cô, phòng ngừa cô lại càng kích động: “Ngưng của anh, rất thích hát bài này cho anh nghe…”

“ Ngưng của anh? Ngưng của anh sao?” Thân thể của cô bởi vì thương tâm mà có chút run rẩy, nước mắt giống như chuỗi hạt ngọc trai bị đứt, lộn xộn tuôn ra bên ngoài.

Cô ra sức giãy dụa thoát khỏi tay hắn, dùng chiếc túi xách hung hăng đập lên người hắn: “ Hỗn đản, Đường Hạo! Anh đi tìm Ngưng của anh đi, đừng bao giờ tới tìm tôinữa! Từ nay về sau…..từ nay về sau….tôi sẽ không bao giờ đến tìm anhnữa!”

Cô hoàn toàn dùng hết sức hung hăng đánh khiến Đường Hạo không thể không buông cô ra: “ Vậy em nói cho anh biết, vì sao em lại thích bài hát này? Vì sao trong vô thức em lại hát khúc ca này?”

“ Tôi lớn lên ở Anh quốc, đương nhiên là biết hát tiếng Anh, có gì lại cơ chứ? Bất quá chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, đây cũng là bài hát mà Ngưng của anh thích!” Bạch Phương Úc nói ra một lý do hợp lý, là nói với hắn, cũng tự nói với mình.

Hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết phải nói như thế nào để cô có thể tin tưởng: “ Ngưng…. Em không chịu thừa nhận, anh sẽ nói cho em nghe. Anh biết rõtừng cử chỉ sinh hoạt thường ngày của em. Em thích ăn mỳ, Tiểu Ngưngcũng thế. Em thích bài hát này, Tiểu Ngưng cũng vậy. Hơn nữa, em có phát hiện ra không? Bản thân em biết làm rất nhiều món ăn Đài Loan. Một tiểu thư nhà giàu sống từ nhỏ làm sao có thể biết những việc như vậy? Embình thường có thói quen thích quét dọn, hết thảy đều rất tự nhiên, thửhỏi một tiểu thư được người ta hầu hạ từ bé liệu có thể làm được nhữngchuyện này không? Em thích buổi tối đứng ở trên sân thượng ngắm sao, mặt thì luôn trông ngóng xem có điều gì kỳ bí. Anh cuối cùng hỏi em, emđang nghĩ gì? Mong chờ gì?Nhưng em chỉ luôn lắc đầu, cười cười. Mà cảphản ứng theo thói quen, sáu năm trước Tiểu Ngưng có, Tiểu Ngưng của sáu năm sau cũng có, và hiện tại chính em, Bạch Phương Úc cũng có.” Hắn hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì, không có bằng chứng xác thựcđể cô tin tưởng hắn. Nhưng hắn vẫn muốn nói cho cô biết, cô là ai.

“ Điều này có gì mà kỳ quái? Cha mẹ của tôi là người Đài Loanchính gốc, hơn nữa mẹ của tôi rất thích những công việc nội trợ…..” Cho nên cô đương nhiên là biết những việc kia. Không cần mẹ nói, cô cũng biết nhất định là do mẹ dạy, “ Còn chuyện thích nhìn những vì sao mà anh nói, những cô gái đều thíchngắm những vì sao, đó là ước mơ, là hy vọng, mộng tưởng….” Mà mộng tưởng của cô chính là hắn.

Đường Hạo tiếp tục nói: “ Coi như những điều này là trùng hợp đi!Vậy những phản ứng của em dưới thân anh thì sao? Thở dốc, tiếng kiềungâm của em……. hết thảy những phản ứng động tình, ánh mắt nhìn anh, lựcđạo kẹp chặt anh, sự kích động đón hùa dục vọng, bộ dạng khao khát, thậm chí những điểm mẫn cảm trên thân thể của em cũng hoàn toàn giống vớiTiểu Ngưng…..”

Bốp…

“ Hạ lưu! Lưu manh!” Mặt Bạch Phương Úc đỏ bừng lên. Hắn thậtđúng là đồ côn trùng trứng thối. Dám đem cảm thụ lúc ở trên người cô điso sánh với người phụ nữ khác. Lúc này, cô mới biết rõ, cô không muốntrở thành thế thân của người khác. Không muốn.

Đường Hạo theo phản xạ mà vuốt lấy gương mặt mình.

“ Đường Hạo, chúng ta chấm dứt rồi! Tôi không muốn làm thế thân của người khác, từ giờ đừng tới tìm tôi.” Bạch Phương Úc đem một chùm chìa khóa ném tới người Đường Hạo, sau đó chạy thẳng ra ngoài phòng.

## 292. Chương 292

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Đường Hạo định chạy theo giữ Bạch Phương Úc lại nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại đổ chuông.

“ A lô…”

“ Anh Hạo, em đã nghe ngóng bên phía công ty hàng không. Dựa theotư liệu mà họ cung cấp thì trên chiếc máy bay gặp nạn ngày hôm đó khôngcó hành khách nào tên là Bạch Phương Úc cả! Theo đà này, chỉ sợ…..” Tiếng Hải Uy truyền đến từ đầu kia điện thoại, giọng nói mang theo an ủi.

Lông mày của Đường Hạo nhăn lại, vì sao mọi chuyện đều khác so với hắn suy nghĩ? “ Cậu xác định rõ chưa?”

“ Em đã cho người điều tra hai lần rồi, không sai đâu! Anh Hạo, em nghĩ….chị Ngưng đã qua đời được một thời gian rồi, anh cũng nên thử kết giao với ai đó xem….” Cậu tùy thời mà lại khuyên bảo Đường Hạo. Bác Đường nói cậu thử khuyên bảo anh Hạo nhiều hơn, khuyên anh ấy sớm kết hôn.

“Cậu câm miệng, Hải Uy, tôi nói cho cậu biết, chị Ngưng của cậuchưa chết! Cô ấy còn sống, Bạch Phương Úc chính là cô ấy! Cậu tiếp tụcđiều tra Bạch Gia đi!” Hắn kiên định nói, trong chuyện này nhất định có người cố ý đem chân tướng sự thật che dấu!

Nhưng tại sao phải che dấu chân tướng? Người của Bạch gia ngay cả con gái mình cũng không muốn nhận sao?

“Bạch gia là gia đình là ăn đứng đắn, tuy tài sản không phải lớn,nhưng là cũng là có thế lực nhất định! Kỳ thật, em nghĩ, anh Hạo, anh có phải là đã suy nghĩ phức tạp mọi chuyện lên quá rồi không”

“Tôi muốn cậu đi điều tra thì cậu cứ thế mà đi thăm dò, không cần phải nói nhảm!” Đường Hạo nghiêm túc ra lệnh.

“Dạ, anh Hạo!” Hải Uy hiện tại rõ ràng đã không phải là‘ thợhọc nghề ’ bên người  Đường Hạo, nhưng là cậu vẫn tự nhiên mà nghe theohắn mệnh lệnh.

Lúc Đường Hạo ngắt điện thoại, thì cũng là lúc Bạch Phương Úc đãtriệt để  chạy ra ngoài. Mà hắn gọi điện thoại cho cô mấy lần đều bị bỏrơi.

Hắn kéo căng áo ngủ rồi ngồi vào giường lớn. Dựa lưng vào đầu giường, lòng hắn phiền nhiễu đành lấy thuốc lá ra hút. Trong đầu suy nghĩ đếnnhiều loại khả năng, mỗi trường hợp tựa hồ đều giống nhau khiến chínhhắn cũng không xác định được. Nhưng, chuyện Bạch Phương Úc chính là Tiểu Ngưng, hắn lại phi thường khẳng định.

Tính cách của cô tuy thay đổi rất nhiều, nhưng so với sáu năm trước cô ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra những tính khí phách đạo. Nói trắng ra,những chuyện cô không dám trước kia cô đều có thể làm được, đó là bảntính được chôn vùi tận sâu trong cơ thể cô, bây giờ mới vô tư bộc lộhoàn toàn. Về phần cô trở nên nhiệt tình, hắn lại thực sự rất thích sựnhiệt tình này của cô.

Hắn nặng nề thổi một ngụm sương mù, nheo mắt lại nói: “Tiểu Ngưng, cô bé ngốc nghếch này, nhất định là em đang gạt anh đúng không?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 “Hỗn đản, siêu cấp đại trứng thối! Dù cho anh đem tôi trởthành cô ta, nhưng cũng phải nói với tôi “ em đừng đi” chứ? Chẳng lẽ anh không biết mỗi người đàn bà đều lòng đố kị ghen ghét sao?” BạchPhương Úc ngòi trên ghế đá bên canh đường cái, không quan tâm đến nhữngngười đi lại trên phố đang nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.

Thẳng thắn này của hắn căn bản không phải là thành thực đối với cô,mà là hắn căn bản không hề quan tâm đến cô. Cho nên hắn mới không để ýđến cảm nhận của cô, nhiều lần nói cô chính là Tiểu Ngưng.

Mất trí nhớ, cô đúng là bị mất ký ức! Nhưng, cứ coi như là cô mất trí nhớ, cô cũng không tình nguyện đi thừa nhận cùng hắn, làm cho hắn lạiđem bản thân cô trở thành Tiểu Ngưng. Cô không thể là cái cô Tiểu Ngưngkia!

Dù sao bọn họ bây giờ đã chấm dứt rồi. Cô cũng không muốn tiếp tụcngây ngô mà đi yêu hắn nữa. Nhưng, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu….

Nghĩ tới đây, trái tim Bạch Phương Úc càng thêm thống khổ, đau nhức đến căn bản là thở không nổi.”Đường Hạo, anh thật sự một chút cũng không thích tôi ư? Nếu anh quả thực cómột chút yêu tôi thì đã không để tôi cứ chạy đi như thế……..”

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi chậm rãi ngừng ở bên cạnh cô, tiếp đócửa xe được mở ra, một người đàn ông gương mặt mệt mỏi bước tới.

Bạch Phương Úc nhìn hắn một cái, đứng dậy muốn né ra.

“Em còn muốn chạy sao?” Đường Hạo tiến lên một bước, kéo lấy cánh tay của cô.”Em có chạy nữa thì cũng đừng trách anh không đuổi theo em đấy nhé!”

“Anh buông tôi ra! Anh là tên đàn ông ích kỳ đáng ghét, buông tôi ra!” Bạch Phương Úc vung mạnh cánh tay đang kéo tay mình, giống như trên tay của hắn có chứa bệnh dịch không bằng.

“Anh thế nào mà ích kỷ?”

Bạch Phương Úc chăm chú nhìn gương mặt của hắn, tức giận nói: “Anh còn dám nói anh không ích kỷ? Anh chỉ vì tìm một cái cớ cho việc thaylòng đổi dạ, phản bội của chính mình, thì cũng không cần phải nói tôi là Lục Giai Ngưng! Đường Hạo, chẳng lẽ thừa nhận anh thích tôi-Bạch Phương Úc này khó khăn đến vậy sao?”

 Đường Hạo đem cửa xe mở ra, đem cô ôm vào trong xe.

“Không cần, anh buông tôi ra.”

“Câm miệng, thành thật một chút!” Hắn đã không muốn cùng cô cứ quấn quanh vấn đề này mãi. Hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách tìm lấy chứng cớ, khiến cô tin tưởng !

“Vậy anh nói cho tôi biết…anh yêu tôi, Bạch Phương Úc không?” Cô trợn to đôi mắt vẫn còn đầy nước nhìn hắn.

Đường Hạo trầm mặc không nói, một cước đạp xuống chân ga. Xe lập tức được lái vào trong dòng xe cộ.

“Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Không nói yêu tôi thì hãy thả tôi ra!” Bạch Phương Úc vừa định cởi dây an toàn, vừa nói với hắn.

“Đừng náo loạn trong lúc anh đang lái xe! Ngồi yên!” Đường Hạo nghiêm túc nói, khí phách làm người ta sợ hãi khiến cho Bạch Phương Úckhông thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn, an tĩnh ngồi ghế phía bêntay lái.

Không lâu, xe dừng lại trước của trường tiểu học Tinh Quốc.

Bạch Phương Úc nhìn biển hiệu lập tức hiểu được ý tứ của hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch.”Anh điên rồi ư? Tại sao phải dẫn tôi tới chỗ này? Dương Dương nhìn thấy tôi là lại khóc lớn !”

“Em không phải cũng muốn gặp nó hay sao? Bạch Phương Úc, anh chuẩn bị cho em trở thành mẹ kế của nó đấy, em đồng ý không nào?” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ mẹ kế.

“Tôi….. Nhưng…. chưa có nghĩ qua muốn gả cho anh. . . . . .” Liền yêu nàng lời của người này đều không có, nàng làm sao có thể gả chohắn? Thế thân, nàng mới không muốn Làm cho người ta đương thế thân !

Đúng lúc này, Dương Dương đeo cặp sách đi ra ngoài cổng trưởng, vẻmặt Bạch Phương Úc lại có phần không tình nguyện. Trong nháy mắt biếnmất mọi suy nghĩ hỗn loạn đều biến mất, cô chỉ nhìn xem bóng hình nhỏ bé kia, trong lòng kích động không khống chế nổi.

Đường Hạo đi về phía trước đón lấy cặp sách của con trai. Mà Đường Ngạo Dương cũng cầm lấy thay ba của mình đi về phía chiếc xe.

Tim Bạch Phương Úc đập thình thịch, càng lúc càng nhanh khi thấy cậubé mở cửa xe. Trong nháy mắt cậu bé nhìn thấy cô, cô thậm chí quên cả hô hấp.”Dương Dương. . . . . .”

 “Vì sao? Vì cái gì cô ta trong này?” Đường Ngạo Dương chất vấn ba nó, hiển nhiên có một người phụ nữ xuất hiện trong này cũng khiến nó bất mãn.

Đường Hạo đem con mình nhét vào trong xe, đơn giản giải thích.”Con không phải muốn làm ngôi sao sao? Cô này sẽ biến con thành một ngôi sao nhỏ tuổi!” Tuy nhiên, hắn cũng không thích để cho con mình bị đưa đi rêu rao thái quá, nhưng hắn muốn cho bọn họ có cơ hội ở chung!

Đường Ngạo Dương rất không tình nguyện nhìn cô, nhưng vẫn hỏi: “Thật không ạ?”

Bạch Phương Úc lập tức gật đầu thật mạnh, mỉm cười nói: “Thật sự! A di dẫn cháu đi đến phòng làm việc được không?”

Đường Ngạo Dương nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem khuôn mặt tươi cười của cô, đôi mắt to trong sáng càng lúc càng bị mê hoặc. Vì sao người phụ nữ này lúc cười rộ lên lại giống mẹ đến vậy? Chỉ là cô ta tóc ngắn, mà mẹthì tóc dài!

Nhìn cậu bé lần này không có tỏ vẻ ghét cô kịch liệt như lần trước, Bạch Phương Úc mỉm cười, cũng nhịn không được nói lớn!”Dương Dương, đồng ý đi xem không?

## 293. Chương 293

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_

Ánh nắng giữa trưa chói chang xuyên thẳng qua bức màn dày đặc, làm cả căn phòng u ám sáng rực lên. Ánh sáng nhu nhược khiến cho không khíxung quanh có một sự kiều diễm nhưng âm lãnh.

Người đàn ông ngồi trên giường đem cô gái xích lõa đang ngồi trên mặt đất đến bên mình, tỉ mỉ đánh giá từ dáng người đến gò má, thỏa mãn màgật đầu: “ Không sai, cô càng lúc càng giống cô ấy rồi!”

“ Để em mặc quần áo xong đã?” Giọng cô gái hơi lạnh, bởi vìtoàn thân xích lõa mà ngượng ngùng. Cô tựa hồ đã quá quen thuộc với việc người đàn ông này coi mình như món hàng trên giá tỉ mỉ đánh giá.

Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia tà ác,đứng lên kéo cô gái vào lòng mình. Bàn tay to lớn của hắn sờ lên bộ ngực cao ngất đẫy đà của cô: “ Công nghệ chỉnh hình của Hàn Quốc quả là tiên tiến, có thể làm cho thân hình của cô hoàn toàn giống với cô ấy!”

Động tác của hắn đang nhu hòa bỗng trở nên mạnh mẽ, hung hăng nắm lấy kiều độn của cô gái. Trên da thịt trắng tuyết hiện lên dấu tay màuhồng.

“ Ừ….Đừng dùng sức như vậy! Đau nhức lắm!”Cô gái đè bàn tay hắn xuống, cái trán nhăn lại.

Biểu lộ này của cô khiến nét tươi cưới trên gương mặt người đàn ôngcàng lúc càng nhiều, hắn buông lỏng phong nhuyễn của cô ra, trầm thấpnói: “ Ha ha, biểu lộ này của cô cũng tốt, thực không sai! Bất quá,cô vẫn phải đi theo cô ấy vài tháng, mới triệt để biết cách biến thànhcô ấy như thế nào!”

Cô gái cười tự giễu: “ Ha ha, cũng nhờ anh chỉ dạy!”

Cô là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu của ngành diễn xuất, nhưng đã lănlộn vài năm mà không vào được giới giải trí. Một năm trước cô vô tìnhgặp người đàn ông này, hắn nói hắn sẽ nâng đỡ cô, bât quá đầu tiên côphải trở thành một người khác.

Mà bắt chước một người đối với cô giống như cưỡi xe đạp đi trên đường làng, là sở trường chuyện nghiệp của cô. Có điều, điều kiện để có đượccơ hội này là cô phải thay đổi diện mạo, triệt để biến thành một ngườihoàn toàn khác.

Nhưng để đạt được mục đích của mình, có gì mà không thể? Không phảiai lớn lên cũng đều xinh đẹp, cơ hội không phải lúc nào cũng có.

Ngón tay của người đàn ông dọc theo ngực, xẹt qua cổ, rồi sờ lên khuôn mặt của cô: “ Khá tốt, về cơ bản cô khá giống cô ấy, nếu không lại phải tốn không ít lần phẫu thuật!”

“ Ha ha, nếu như không phải em vốn có nét giống cô ấy, chắc anh cũng đã không chọn em!”

“ Ừm, khí chất của hai người tương đối giống nhau nên mới hấp dẫn tôi, ha ha…..” Người đàn ông cười to đem cô gái chèn ép trên giường, lập tức kéo rớtquần xuống, để lộ giương cương của mình trước mặt cô gais.

Cô gái thuần thục ở dưới thân hắn, mà ngậm lấy.

Người đàn ông mê muội nhìn gương mặt của cô gái, vén tóc của cô lên: “ Làm rất tốt! Chỉ cần em làm như vậy người đàn ông nào cũng phải điên cuồng….”

Chỉ thấy giương cương của hắn trong miệng cô không ngừng bành trướng, nổi cả gân xanh.

Hắn điên cuồng hét lên thành tiếng lớn, một tay đẩy ngã thân thể côgái xuống, rồi cả người hắn lấn áp lên tấm thân trắng như tuyết của cô.

Tiếp đó, trong phòng đầy tiếng thở dốc hòa cùng tiếng kiều ngâm, hai thân thể liều mạng dây dưa chung một chỗ……

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“ Dương Dương, cô hóa trang cho con như thế đã được chưa nào? Lát nữa chúng ta xuống thử chụp ảnh nhé, thế nào cũng đẹp….” Bạch Phương Úc mỉm cười đến cứng miệng lại rồi. Từ lúc gặp Dương Dươngđến bây giờ, cô đều tươi cười, rất sợ Dương Dương đột nhiên mà tức giậnla mắng mình như lần trước.

“ Gò má muốn tê dại rồi! Cháu là con trai mà cũng phải hóa trang kiều này sao?” ương Dương nhíu mày. Cậu bé vẫn không thể chấp nhận chuyện con trai mà lại đi tô son trát phấn.

Bạch Phương Úc cầm lấy hộp phấn, dùng một ít nước làm ướt phấn, sau đó thuần thục tô lên gương mặt nhỏ của cậu bé.

Đường Hạo giữ im lặng nhìn Bạch Phương Úc. Hắn chỉ biết người phụ nữ này nhất định là……

Dương Dương ban đầu còn không thích, chu miệng lại. Nhưng sau đó, nólại ngoan ngoãn rất nhanh, không hề động đậy, nhìn người phụ nữ tronggương. Lúc Bạch Phương Úc tỉa lông mày, Dương Dương đột nhiên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, gọi: “ Ba…….Mẹ…..”

“A…” Bạch Phương Úc kinh hô lên một tiếng, ngón tay bị dao tỉa sượt qua mà nhỏ vài giọt máu. Một tiếng mẹ kia khiến cho Bạch Phương Úc bị dao đâm vào tay: “ Dương Dương, đừng nghĩ nhiều! Cô chỉ là muốn thử hóa trang cho cháu thôi mà! Không hề có ý thay thế mẹ cháu đâu…”

Đường Hạo không hề để ý đến lời nói ngốc nghếch của cô, nhanh chóngcầm ngón tay cô còn đang chảy máu đưa lên miệng hút lấy, sau đó đem mộtngụm máu đỏ hồng nhổ vào thùng rác: “ Sao không cẩn thận vậy? Tỉa lông mày mà cũng bị đâm vào tay sao?”

“ Em…” Cô bất an nhìn Dương Dương một cái, rụt ngay ngón tay về, giấu sau lưng: “ Không sao! Em tự mình dán băng là được rồi!”

Dương Dương đã nhanh hơn cô một bước, lấy từ trong hộp đồ hóa trang một miếng băng dán cá nhân, miệng nói hơi ngượng: “ Cho cô….”Đôi mắt Dương Dương mở to phủ một tầng nước. Nó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt giống như là đang nhìn mẹ mình vậy.

“ Cám ơn, Dương Dương!” Bạch Phương Úc tranh thủ mà nói cảm ơn ngay tức khắc, “ Sao Dương Dương biết trong hộp đồ hóa trang của a di có băng cứu thương?”

“ Bởi vì, mẹ của cháu có thói quen hay để miếng dán cá nhân ở trong hộp đồ hóa trang. Cô cũng biết hóa trang, ….” Nó chưa từng đến chỗ mẹ nó làm việc nhưng đã nhiều lần giúp mẹ sắp xếp lại hộp đồ hóa trang, cũng đã nhìn mẹ hóa trang cho Nhị Nhị. Động tác củamẹ cũng vậy. ….Rất giống với người này.

Bạch Phương Úc giật mình, quay đầu khó hiểu nhìn Đường Hạo: “ Cô ấy cũng biết hóa trang sao?”

“ Anh cũng chưa nói cho em biết, cô ấy là một chuyên viên trangđiểm! Phương Úc, anh nghĩ em ở Aisha là người của bộ phận quản lý, thậtkhông ngờ em cũng biết công việc hóa trang tạo hình này!”

“ Em….em thích công việc này!” Cô khô khốc nói, trong lòng thì chấn động bối rồi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cô xác thực chỉ biết có hóa trang.

Sau khi mất trí nhờ, cô cái gì cũng không hề biết. Nhưng khi đến công ty, vừa bước vào phòng hóa trang, cô đã không cầm lòng được mà đi trang điểm cho một vài người nghệ sĩ. Mà mẹ cô nói như vậy cũng tốt, cô thích cái gì thì cứ làm cái đó!

Không! Không! Đây nhất định chỉ là sự trùng hợp! Cha mẹ là làm sao mà không nhận ra con gái mình được?!

“ Cô là mẹ của con sao? Là mẹ sao?” Nước mắt trong đôi mắt totròn của Dương Dương cấp tốc rơi xuống. Nó biết mẹ mình đã qua đời,nhưng nó thật sự hy vọng người phụ nữ giống hệt mẹ đang đứng đây chínhlà mẹ của nó.

Dương Dương nhào tới, ôm chặt lấy cô: “ Cô có giọng nói giống hệtmẹ con, gương mặt giống hệt mẹ con, đến cả cách trang điểm cho con cũnggiống! Mẹ…. là mẹ thật sao? Là mẹ phải không ạ?”

Bạch Phương Úc nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ đứng trước mắtmình, đột nhiên cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra. Cô ôm lấy đầu mình,ngồi sụp xuống sàn, gào lên: “ Không! Không phải……”

Không, không phải! Hình ảnh gia đình ở Anh quốc, cha mẹ hiền lànhkhông ngừng hiện lên trước mắt cô. Cô làm sao có thể là mẹ của cậu béDương Dương này, làm sao có thể………

Không….

Không thể nào….

## 294. Chương 294

“ Ba, ba nói cô ấy là mẹ của con ư? Thật là mẹ sao ạ?” Dương Dương nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, hai mắt nó tràn đầy nước mắt.

Đường Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con trai, đưa tay lên lau đi nước mắt cho nó, nói: “Con có phải là con của ba không vậy? Sao tính cách chẳng giống ba chút nào! Lúc ba còn bé cũng không có khóc nhè như con. Dương Dương, con đã là học sinh lớp hai rồi, sao vẫn giống như trẻ con vậy?”

Lúc trước, Thượng Quan Lăng Kiệt đã xác mình: đầu Bạch Phương Úc đã từng bị tổn thương, trong não vẫn còn một khối máu đông, khả năng bị mất trí nhớ là hoàn toàn có thể.

Dương Dương nghe lời ba mình nói mà đỏ mặt, nhưng vẫn tựa ở trong ngực của ba mà khóc: “Con không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi ra. Về sau sẽ không khóc nhé nữa!”

“ Con càng ngày càng giống mẹ con!” Không phải nói con trai thì giống ba của nó sao? Tại sao tính cách của Dương Dương lại giống mẹ nó nhiều hơn? A- Cũng không sao! Từ nay về sau Tiểu Ngưng sẽ còn sinh cho hắn thêm nhiều bảo bối nữa cơ mà. Chỉ có điều, trước mắt cần phải giải đáp hết thảy bí ẩn. Cô có phục hồi trí nhớ hay không cũng không quan trọng, quan trọng cô là vợ của hắn, là mẹ của con hắn. Nhưng, hắn phải điều tra ra kẻ nào lại đem cô ẩn dấu suốt cả một năm vừa qua.

Vừa nghĩ đến việc, nếu không phải cô trở về Đài Loan, nếu hai người không tình cờ gặp mặt thì bọn họ không phải sẽ bỏ qua nhau cả đời này. Hắn cả đời sẽ cho rằng cô đã chết, còn Dương Dương thì cứ như vậy mà mất đi mẹ.

Nghĩ đến kết quả đó, Đường Hạo đã nhịn không được, nghĩ mà thấy sợ!

“ Mẹ, cô ấy là mẹ của con sao?” Dương Dương không ngừng hỏi ba nó.

“ Con nói cô ấy là mẹ của con sao? Dương Dương, chính con phải đi tìm đáp án, được không?”Đường Hạo giao cho con nhiệm vụ này, để cho con tự mình đi tìm hiều. Hắn cũng không muốn bởi vì Tiểu Ngưng không hồi phục trí nhớ, mà từ nay về sau Dương Dương oán hận hắn đã nói dối nó để được kết hôn cùng với ‘Bạch Phương Úc’ này. Như vậy thì thật sự quá oan uổng cho hắn rồi!

“ Muốn con tự  mình tìm đáp án? Ba, sao không đi xét nghiệm huyết thống thử xem?” Lúc trước, ba nó và nó chẳng phải cũng làm xét nghiệm chứng minh đó thôi! Rất thuận tiện mà!

Đường Hạo nhéo cái mũi của cậu con trai, lắc đầu:”Bằng chính cảm giác của con mà tìm đáp án. Chúng ta sẽ xem như là một trò chơi được không? Nếu như con không thể nào xác định được xem cô ấy là mẹ của con hay không thì chẳng phải là quá ngốc rồi ư?”

Cô căn bản chính là Lục Giai Ngưng, cho nên hắn không lo lắng con trai sẽ có thất vọng, khổ sở.

Dương Dương nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu, nghênh đón khiêu chiến:”Con sẽ không thể không nhận ra mẹ mình!”

“Đúng vậy!”

“Ừmm . . . . .” Người trên giường phát ra một tiếng rên, lông mi cuốn vểnh chậm rãi nháy động, thân thể cũng theo đó mà giật giật.

“Ba ơi, mẹ. . . . . . Cô ấy tỉnh  kìa!” Dương Dương chỉ gọi một nữa chữ ‘mẹ’, lập tức thu hồi, ngậm miệng. Không được! Hiện tại vẫn chưa xcs định, không thể tùy tiện gọi mẹ!

Đường Hạo đi đến, nâng thân thể đang giãy dụa của cô dậy:”Hiện tại thế nào? Có còn đau đầu không?”

“Em làm sao vậy ?” Bạch Phương Úc đau nhức nhăn gò má lại, nhìn quang thấy căn phòng đều là màu trắng.”Em vì sao lại ở trong bệnh viện?”

“Cô à, cô vừa rồi té xỉu, là cháu cùng ba ba đưa cô tới đây !” Dương Dương lập tức nói ra, chen đến đầu giường, ánh mắt thăm dò nhìn nhìn vào Bạch Phương Úc.

“Em ngất xỉu sao?” Rất nhanh, những hình ảnh lúc trước hiện lên, cô đau đầu cho nên mới phải té xỉu .

“Đúng vậy! Cô cứ một mực nói đau đầu, đau đầu! Đầu của cô tại sao lại đột nhiên đau nhức vậy ạ?”

Nhìn Dương Dương lúc trước cứ luôn miệng gọi mình là ‘đồ phụ nữ xấu xa’, Bạch Phương Úc lập tức mỉm cười:”Bởi vì đầu của cô đã từng bị thương, cho nên đôi khi cũng sẽ đau nhức!”

“Em mất ký ức, mọi chuyện lúc trước đều không nhớ ra được, phải không?” Đường Hạo vuốt gương mặt của cô, nhẹ giọng hỏi.

Bạch Phương Úc lần này không có phủ nhận.”Em không thích bệnh viện, hiện tại không sao rồi, em ra khỏi đây được chứ? Còn phải chụp ảnh cho Dương Dương nữa mà ! Oa , Dương Dương hiện tại cũng muốn thành một chú gấu mèo rồi sao?”

Bạch Phương Úc tựa như khôi phục tinh thần rất nhanh, nhảy xuống đất mà bắt đầu đùa Dương Dương.

Cảm giác được nhiệt độ quen thuộc, Dương Dương mang theo nước mắt vừa cười cười, nói:”Cô ơi! Không cần phải đi thử ống kính đâu! Cháu thấy chúng ta nên về nhà trước, được không?”

Dương Dương muốn cùng cô tiếp xúc nhiều hơn. Cái gì mà ngôi sao nhỏ tuổi? Hiện tại nó đều không muốn. Con trai con đứa mà lại đi trang điểm, thật là….Nếu để các bạn ở lớp biết, nhất định sẽ lại chê cười nó.

Về nhà? Bạch Phương Úc ngạc nhiên đến mức cằm muốn rơi rụng: “ Cháu đồng ý sao? Cháu đồng ý để cho cô đến nhà của ba cháu sao?” Lần trước cô chính là bị thằng bé trước mắt này đuổi ra khỏi cửa. Cô thật sự rất khó xử lúc đó mà mang theo hai cái túi đen to đùng, xám xịt đi về khách sạn.

“ Đồng ý! Đương nhiên là đồng ý! Thật đấy ạ!” Dương Dương lập tức gật đầu lia lịa, tay còn lôi kéo Bạch Phương Úc: “ Chúng ta đi thôi, cô!”

“ Được..à!” Dương Dương đột nhiên trở nên nhiệt tình như thế làm cho Bạch Phương Úc luống cuống tay chân, chỉ biết người ta nói gì thì đáp liền cái đó.

Mà Đường Hạo bị ném sang một bên, chỉ có thể đi theo hai người phía trước rời bệnh viện.

Bạch Phương Úc nhìn Dương Dương đưa cho mình xem một tấm hình. Khó trách đứa bé này cùng ba của nói cùng xem mình là Ngưng, cô nhìn ảnh mà cũng thấy giống nhau như đúc.

Đột nhiên, một cô bé xâm nhập vào trong tầm mắt của cô. Đó là hình một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn tựa như tiểu tinh linh.

Dương Dương ghé sát vào Bạch Phương Úc, nhìn thấy người trong tấm hình thì nói: “ Đó là Nhị Nhị. Ha ha, hai người bọn cháu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hơn nữa, trước kia gia đình Nhị Nhị cũng giúp đỡ mẹ con cháu rất nhiều, cho nên hàng năm cháu cùng Nhị Nhị thường tổ chức sinh nhật cùng nhau….”

“ Nhị Nhị?” Bạch Phương Úc nhớ kỹ tên của cô bé, “ Nhị Nhị đâu rồi? Hiện tại cô bé ở chỗ nào?”

“ Nhị Nhị cùng với bác Lương đi Mĩ rồi, hai năm qua cháu cũng chưa gặp lại bạn ấy! Cô có thấy thích Nhị Nhị hay không?”Dương Dương thử dò hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào biểu lộ của Bạch Phương Úc.

“ Cô bé thật là xinh! Cô đương nhiên là thích rồi!” Nhị Nhị? Bạch Phương Úc cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, so với cái tên Dương Dương thì nó giống như một mũi kim đâm vào tim cô, cảm xúc còn mãnh liệt hơn.

Nhị Nhị….Thật sự là một cái tên rất dễ nghe.

“ Mẹ của cháu cũng rất thích Nhị Nhị. Mỗi lần mua quần áo cho cháu là cũng mua luôn cho cả Nhị Nhị. Cháu cảm giác mẹ đối xử với Nhị Nhị còn tốt hơn so với cháu….”

“ À….” Bạch Phương Úc thật tâm mà gật đầu. Bất quá, mỗi lần nghe nhắc nhắc đến người tên Ngưng kia, trong lòng cô lại khẩn trương rối rít, “ Dương Dương à! Cháu ở nơi này chơi nhé! Cô vào bếp xem ba của cháu chuẩn bị đồ ăn có ổn không!”

“ Dạ!”

Nghe thấy tiếng cậu bé đồng ý, Bạch Phương Úc chạy nhanh ra khỏi gian phòng. Dương Dương nhìn xem bóng lưng rời đi, buồn bã gãi đầu: “ Vì sao ngay cả một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ không phải là mẹ của mình sao? Nhưng mà, không đúng…”

Đột nhiên, Dương Dương như phát hiện ra điều gì, nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu lập tức hai, ba chân chạy ra khỏi phòng.

## 295. Chương 295

Chạy vào bếp, Bạch Phương Úc nhìn thấy một hiện trường hỗn loạn, bừa bãi, miệng há hốc hết cỡ:“ Trời ạ! Không phải chứ? Là anh làm sao?”

Sàn phòng bếp nguyên bản vốn rất sạch sẽ nhưng lúc này đây lại đầy bùn đất và rau cỏ. Mấu chốt chính là hắn làm nước đọng lại rất nhiều nên bùn đất cứ dính ướt, bẩn bẩn trên sàn nhà.

Đường Hạo đang cầm một đống rau trong tay, ánh mắt cầu cứu nhìn Bạch Phương Úc: “Những thứ này để lại cho em làm được không?”

“ Anh bày bừa nhiều ra như vậy, bây giờ lại không biết xấu hổ bảo em tiếp nhận sao?” Bạch Phương Úc tay chống eo, môi cong lên nhìn Đường Hạo.

“ Này, đây chẳng phải là anh tạo thêm nhiều cơ hội cho em và con anh tiếp xúc với nhau hay sao?”Đương Hạo nói, ý muốn rời khỏi bếp.

Bạch Phương Úc túm lấy tay hắn, không cho hắn rời đi: “ Không cho phép đi! Anh không được chạy, phải ở lại làm cũng em!” Vài ngày không có gặp hắn, hôm nay lúc trước còn cãi nhau một trận, vừa vặn lại có con của hắn cho nên cô cũng chưa có được ở chung với hắn một lúc nào.

“ Hả?! Không cần phải….” Nhìn trong bếp, hết thảy hắn đều cảm thấy sợ hãi, hận không thể chạy ngay lập tức!

“ Muốn!” Bạch Phương Úc kiễng mũi chân hôn lên đôi môi mỏng của hắn một cái: “ Em cái gì cũng không cần anh làm khéo, chỉ cần anh giúp em một chút là được!”

“Được!” Không thể lay chuyển được khi cô làm nũng, Đường Hạo đút tai tay vào túi quần, đứng một bên nhìn cô.

Bạch Phương Úc mỉm cười, nhặt lên chỗ rau còn chưa được nhặt xong, bắt đầu làm.

Dương Dương cầm lấy một quả táo cực to chạy vào phòng bếp, Chỉ thấy nó đem quả táo trong tay ném mạnh về phía lưng của Bạch Phương Úc, hô lên: “ Đón lấy, táo ngốc!”

Nhưng tràng cảnh một giây sau làm cho Dương Dương thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ cúi xuống. Nó thấy người kia không phản ứng gì, ngay cả phản ứng quay lưng lại cũng không, quả táo nặng nề đập lên lưng cô rồi rơi bịch xuống sàn.

“Ái…ui…!”Bạch Phương Úc bị đau kêu lên một tiếng, xoay người lại chỉ thấy một quả táo to đùng đang lăn như bánh xe ở trên sàn nhà đầy bùn đất, cuối cùng dừng lại bên cạnh chân Đường Hạo.

Bạch Phương Úc khó hiểu nhìn Dương Dương:“Dương Dương làm sao vậy?”

Dương Dương đứng trước cửa nhìn cô một hồi lâu, trên mặt không một chút mỉm cười, lắc đầu: “Không có! Cô đang bận ạ?”

Nói xong, nó chuyển thân chạy nhanh đi.

Vì cái gì mà cô ấy không có tiếp được quả táo? Trước kia mình và mẹ đều chơi trò này, mà mẹ mỗi lần đều tiếp được, chưa trượt bao giờ. Cô ta không phải là mẹ- Dương Dương trong lòng không ngừng mở rộng suy nghĩ này, tự nhắc bản thân không được yêu thích cô ta, bởi vì cô ta không phải là mẹ!

…………………….

“ Dương Dương thấy món thịt kho tàu này như thế nào? Ừm, đây là món sở trường của cô đấy, nếm thử xem có thích không?”Bạch Phương Úc gắp một khối thịt kho tàu vào bát nhỏ của Dương Dương, chờ mong cậu bé sẽ cho mình một gương mặt tươi cười.

Dương Dương ăn một miếng nhỏ, lập tức nói: “Mẹ của cháu không có làm thành nhiều dầu mỡ thế này! Mẹ cháu làm ăn ngon hơn!”

Đứa bé này thay đổi thái độ thật là nhanh, mới vừa rồi còn thân thiết nói chuyện cực kỳ, bây giờ lại giống như lúc đầu- Bạch Phương Úc trong lòng thầm than, tự nghĩ không biết làm thế nào để mối quan hệ với thằng bé được tốt lên, “Dương Dương, ăn chút rau này! Cái này không dầu mỡ đâu!”

“ Thật giống như bỏ qua nước sôi vậy, nhìn chẳng muốn ăn chút nào! Bỏ đi, cháu không muốn ăn nữa!” Dương Dương để đũa xuống đứng dậy. Có lẽ nó sẽ yêu thích người này mất, dù trước mắt là chưa có thích. Không cần! Như vậy không tốt, nó có cảm giác nó đang phản bội lại mẹ mình!

“ Ngồi xuống!” Đường Hạo gầm lên một tiếng, uy nghiêm của người cha mười phần, “Con không ăn thì ngồi xuống chỗ này cho ba!”

Nhìn ba tức giận, Dương Dương thu hồi lại tính khí trẻ con của mình rất nhiều: “ Vì sao ạ? Con không muốn ăn!”. Nó nhìn đồ ăn đầy sắc hương vị, kỳ thật là nó nói dối không phải nó không muốn ăn, ngửi thấy mùi thức ăn là nó đã chảy nước miếng rồi.Cho nên nó mới không muốn ngồi chỗ này. Ngồi thêm nữa chắc bụng nó kêu thành tiếng mất.

Quả nhiên…

Oc….Ọc…Ọc….

Bụng nói phát ra tiếng kêu thật to, đủ để mỗi người trong nhà ăn đều nghe thấy.

Bach Phương Úc nhìn cậu bé đang nhìn chằm chằm vào viên thịt màu đỏ sậm, cô vẫn mỉm cười như trước, gắp một miếng sang cho Dương Dương.

“ Dương Dương giúp cô ăn một chút đi nhé, cô đã phải bận bịu thế mà….Cháu nhìn ba cháu xem, hình như cũng không thích đồ ăn do cô nấu. Nếu như tất cả mọi người đều không ăn thì cô đau lòng lắm! Cháu ăn giúp cổ vũ cho cô nhé, được không nào?!”

Dương Dương ngẩng đầu nhìn ba của nó, thấp giọng hỏi: “Ba, ba thật sự không thích ăn sao?”

Bạch Phương Úc nhanh chóng lườm Đường Hạo một cía, chân thì tiện thể ở dưới bàn đá cho hắn một cước, ý bảo hắn nói ‘không thích’.

Đường Hạo vì cô yêu cầu mà phát ra một tiếng nhỏ: “Ừ!”

Vừa nghe thấy ba nói không thích, trên mặt Dương Dương đã lộ ra ngay chút ít mỉm cười: “ Được rồi! Vậy cháu sẽ ăn giúp một chút!” Nói xong, nó cũng chẳng để ý gì nữa mà bỏ luôn khối thịt kho vào miệng.

Sau khi thấy cậu bé ăn nói cà lăm, Bạch Phương Úc nhìn hành động mờ ám của cậu bé mà cười thầm trong bụng. Kỳ thật, đứa trẻ này và Đường Hạo rất giống nhau, trong lòng nghĩ thế này nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì thành thế khác. Thật đúng là hai cha con!

………………

“ Tiểu Mã Đô Đô lại một lần nữa thất vọng, cậu bé không có nhìn thấy mẹ của mình. Bất quá, cậu đứng trên đỉnh núi mà thề rằng, nhất định sẽ cứu được mẹ về…..”

“Cuối cùng có tìm được không ạ?” Dương Dương nằm trên giường, ánh mắt ngập tràn khát vọng nhìn người phụ nữ giống hệt mẹ mình. Không biết là vì sao, rõ ràng là không thích nhưng mà nó vẫn để cho cô ta leo lên giường của mình, cùng đắp chăn, và nghe cô ta đọc kể chuyện cổ tích cho.

Bạch Phương Úc lật cho Dương Dương xem tờ tranh cuối cùng, nhún nhún vai nói: “Đằng sau không có! Cô cũng không biết liệu Tiểu Mã Đô Đô có tìm thấy được mẹ của cậu hay không? Đành chờ kỳ sau ra tiếp vậy!”

Đôi mắt to của Dương Dương rủ xuống, có chút ướt át: “ So với cháu, cháu tình nguyện trở thành Tiểu Mã Đô Đô. Ít nhất bạn ấy còn biết mẹ mình còn sống, chỉ là chưa có cách nào giải cứu mẹ thôi! Còn cháu thì không, mẹ của cháu bây giờ còn không hề có, cháu không có cách nào cứu mẹ cả….”

Nói đến đậy, Dương Dương bắt đầu òa lên khóc.

Nhìn bộ dạng khổ sở của Dương Dương, trái tìm Bạch Phương Úc giống như bị trói chặt lại. Kìm không được, cô ôm Dương Dương vào lòng, lau nước mắt trên mặt của cậu bé: “Dương Dương đừng khóc! Từ nay cô sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt có được không?”

“ Nhưng cô không phải mẹ của cháu! Làm sao có thể thay mẹ cháu được?” Trên khuôn mặt nhỏ của Dương Dương hiện ra chút không vui. Người này như thế nào lại muốn thay thế mẹ của mình?

“ Chỉ cần cháu đồng ý, việc gì cô cũng chấp nhận mà…..” Cô thật sự yêu mến đứa trẻ này.

Lời của cô còn chưa nói hết thì đã cảm nhận được ngực mình có cái gì đó.

“ A..!”

Cô kêu to lên một tiếng.

## 296. Chương 296

“A..!” Bạch Phương Úc cảm nhận ngực mình có bàn tay nhỏ bé chạm vào, hơn nữa bàn tay nhỏ bé đó lại còn đang ra sức sở lên…… Bạch Phương Úc cảm thấy tóc gáy đang dựng đứng, liên tục lui về phía sau: “ Dương Dương, cháu không thể sờ cô như thế…..”

Cô túm chặt quần áo của mình, đề phòng nhìn thằng bé trước mặt. Trời ạ! Nó đã là một học sinh lớp hai tiểu học rồi, cũng không phải là đứa trẻ hai, ba tuổi còn chơi búp bê đâu!

“ Cô nói để cháu xem cô như mẹ của mình, nhưng sự thật chứng minh cô không có khả năng. Nếu như là mẹ cháu, mẹ nhất định sẽ cho cháu sờ!” Dương Dương giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, như đang muốn nói ‘Thấy chưa? Cháu biết là cô gạt cháu mà!’

“ Cái này….” Bạch Phương Úc nhăn đầu lông mày lại, không tìm được lời nào để phản bác lại lời nói của cậu bé.

“ Dạ! Cháu biết rõ!” Giờ phút này, Dương Dương càn khẳng định chắc chắn người trước mặt không phải là mẹ của nó. Bởi vì, trước kia lúc nó sờ, tuy mẹ có chế giễu nhưng không bao giờ đẩy nó ra: “ Cháu muốn mẹ của cháu! Cháu muốn mẹ!……Tiểu Mã Đô Đô, cháu muốn là Tiểu Mã Đô Đô….”

Nhìn cậu bé cầm quyển truyện tranh mà khóc, Bạch Phương Úc lại không có cách nào nhìn nó khổ sở, liền chính mình cũng không lý giải nổi. Cô nói: “ Dương Dương, đừng khóc, cô để cho cháu sờ sờ được không?”

“ Dù cho cô có cho sờ thì cô cũng không phải là mẹ của cháu!”

Trẻ con luôn có thói quen làm bộ, tuy ngoài miệng nói không muốn sờ, nhưng bàn tay nhỏ bé của Dương Dương lại chậm rãi sờ lên nơi mềm mại kia.

Thật sự là cô rất giống mẹ của nó……. cảm giác thật mềm mại…

“ Cô à…..”

“ Có phải cháu buồn ngủ rồi không? Cô vỗ vỗ cho cháu ngủ nhé!” Kỳ quái, bị Dương Dương vuốt ve, cô có cảm giác hình như đã trước kia hết thảy đều đã trải qua, căn bản không biết xấu hổ.

“ Cô đừng đi! Không phải lúc trước cô đã đáp ừng cháu, sẽ ngủ với cháu rồi hay sao?” Cậu bé không mở hai mĩ mắt, nhưng vẫn phách đạo nói ra. Nó nhất định phải cùng ngủ với cô, nếu không…..nếu không nó sợ cô cùng với ba…..

Dương Dương tựa hồ vẫn giống như lúc trước, sờ sờ cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng hô hấp của cậu bé trong ngực mỗi lúc một đều, hai mắt cũng đã nhắm nghiền, Bạch Phương Úc mời nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình ra, đắp chăn cẩn thận lại cho cậu bé.

Khò..o..

Dỗ một đứa trẻ thật sự quá dễ dàng.

Bạch Phương Úc không dám chậm một giây, rón ra rón rén đi ra ngoài phòng Dương Dương, đóng chặt cửa lại.

Két. Cạch.

Đóng kỹ cửa lại, Bạch Phương Úc nhảy ngay lên chiếc giường lớn trong căn phòng. Có lẽ cô đã dùng lực quá lớn nên giưỡng lõm xuống hẳn một hõm sâu.

Người đàn ông đêm qua vẫn chưa có ngủ bây giờ đang nằm ngủ một cách say sưa. Bạch Phương Úc chen vào lòng của hắn, cặp môi mọng đỏ dán lên khuôn mặt của hắn, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống. Nhìn thấy hắn vẫn tiếp tục ngủ ngon lanh, Bạch Phương Úc bắt đầu lay bờ vai của hắn: “Anh tỉnh dậy! Nhanh tỉnh dậy mau lên!”

Đường Hạo chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy ngay cặp môi đỏ của phụ nữ cong cong lên cao. Bàn tay to của hắn khoát lên người cô, nhanh chóng kéo cô vào lòng mình: “Dương Dương ngủ rồi sao?”

“ Ừ! Dỗ trẻ con quả là quá khó! Em đọc hết chín quyển Tiểu Mã Đô Đô đi tìm mẹ rồi mà thằng bé vẫn chưa muốn đi ngủ!”Bạch Phương Úc phàn nàn nói, đương nhiên là muốn ba của thẳng bé đền bù một chút cho mình.

“ Cuối cùng thì sao? Cuối cùng sao nó vẫn đi ngủ được?”Hắn mạnh mẽ kéo cao cô lên, để thân thể của cô ở trên người hắn tìm được một tư thế thoải mái. Dương Dương có mưu ma chước quỷ gì, hắn là ba của nó làm sao mà không biết. Dương Dương nhất định không ngủ nhanh như vậy, bởi vì nó sợ có người sẽ đi câu dẫn ba của nó.

Cho nên hiện tại thẳng bé đi ngủ, hắn mới cảm thấy có điểm kỳ quái.

Câu hỏi này của hắn làm cho Bạch Phương Úc không muốn trả lời chút nào. Cái này….muốn cô nói ra sao?

“ Nói, dùng cách gì để thu phục tiểu tử thối kia?”Hăn lay động dưới thân thể cô, thúc giục cô nói nhanh lên một chút.

“ Không nói được không? Thật sự là rất khó xử!” Cô vùi mặt vào cổ hắn, làm giọng điệu nũng nịu.

“Không được! Nói nhanh lên một chút!” Nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, hắn càng cảm thấy kỳ quặc hơn. Bàn tay to không kiêng nể gì, ở trước nách cô bắt đầu di chuyển.

Bạch Phương Úc cười lên đến không kịp cả thở, cầu xin tha thứ: “Ha ha, được rồi, anh đứng náo loạn nữa! Em nói! Em nói là được chứ gì….ha ha…” Bạch Phương Úc điều chỉnh lại hô hấp, sau đó chu cặp môi đỏ mọng nói: “Để cho con anh sờ soạng chỗ mềm mềm…”

“Cái gì? Em để cho tiểu tử thối kia sờ sao?”Đường Hạo ăn dấm chua gầm nhẹ, sau đó xoay người đem cô đặt dưới thân: “Em vì dỗ thằng bé ngủ mà bán đứng cả nhan sắc sao? Nói cho em biết, từ nay về sau không được để cho ai đụng vào!”

“ Được! Được! Đáng ghét, cái gì mà bán đứng nhan sắc, nói khó nghe quá! Thằng bé cũng chỉ là muốn có mẹ thôi mà! Để sau đi, người ta cũng bời vì muốn ở cạnh anh mà sớm đến đây đó sao!” Nói xong, Bạch Phương Úc vòng tay ôm lấy cổ hắn, trong ánh mắt đầy ẩn tình.

Hai người lập tức trầm mặc, một bầu không khí mờ ám, nóng bỏng bắt đầu nổi lên. Hô hấp của bọn họ càng lúc càng dồn dập, nhiệt độ giữa hai cơ thể mỗi lúc một nóng hổi hơn.

Đường Hạo chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên khuôn mặt của cô đang vùi trong cổ hắn. Môi mỏng hôn xuống mỗi lúc một thô lỗ, dọc theo chiếc cổ thon dài một đường, khéo léo đi xuống, cuối cùng lại hôn lên môi cô.

Bạch Phương Úc giơ gò má lên phối hợp với động tác hôn cuồng nhiệt của hắn. Chiếc lưỡi nhỏ đỏ bừng chủ động xâm nhập vào giữa hai hàm răng của hắn, trong miệng hắn nhẹ nhàng quấn chuyển, dây dưa với đầu lưỡi của hắn.

Vốn đã nổi lên luồng dục hỏa, lại bị cô khuấy động thêm, Đường Hạo không thể không chế nổi. Bất quá, lý trí của hắn vẫn còn sót lại một chút, đẩy cô ra. Hai con ngươi u ám nhìn chằm chằm vào cô, nghẹn ngào hỏi: “Em có thể chứ? Sinh lý kỳ đã xong chưa?”

Lúc trước có một lần ở ngay trong lỳ sinh lý của cô, kết quả, lưu lượng của cô bắt đầu nhiều hơn, làm cho hắn lo lắng. Tuy rất muốn cô nhưng hắn không thể đùa bỡn trên tính mạng của cô được.

Bạch Phương Úc híp mắt gật đầu: “ Đã qua, xong việc, anh yên tâm!”

Nghe được lời của cô, Đường Hạo mạnh mẽ phảng phất giống như sư tử đói bụng, chồm lên con mồi ngọt ngào dưới thân: “Vậy đêm hôm nay em đừng có nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi…..”

“ Ha ha, xem anh có năng lực này không, có thể khiến em cả đêm không ngủ được?”Cô không một chút đỏ mặt, khiêu khích nhìn Đường Hạo.

Đường Hạo để cô ngồi trên giường lớn, vừa hôn hít lấy môi cô, vừa linh hoạt cởi đồ ngủ trên người cô.

## 297. Chương 297

Suốt cả đêm triền miên làm cho hai người mỏi mệt không chịu nổi, nặng nề thiếp đi, sắc trời sáng bảnh từ lúc nào cũng không biết.

Dưới chăn mền, hai người không mảnh vải che thân dây dưa cùng một chỗ, hạnh phúc ôm nhau ngủ. Bọn họ bên này ngủ say sưa, nhưng bên phòng bên kia, Dương Dương lại tỉnh táo thức dậy thật sớm.

Nằm ở trên giường, Dương Dương mở to mắt nhìn quanh gian phòng không mục đích, đột nhiên, ánh mắt nhìn sang phía bên cạnh giường bỗng sáng lên, lập tức nó ngồi bật dậy. Cô ta đi đâu rồi? Sao lại không có?

“Không xong rồi! Cô ta nhất định chạy đến phòng của ba!” Dương Dương lập tức phản ứng nhận định cô chắc chắn đang ở phòng của ba. Mặc đồ ngủ vào, nó giống như một chiến sĩ nhỏ đi bảo vệ ‘ lãnh thổ ’ của chính mình, ngựa không dừng vó mà chạy đến phòng ngủ của ba.

Mà đêm qua hai người lớn lại quên đóng cửa, điều này làm cho tiểu tử kia trực tiếp xông thẳng vào ngay được.

Dương Dương nhìn thấy trên giường có hai người ôm nhau, nó tức giận đến đỏ bừng hai mắt. Đều tại đêm qua nó ngủ quá say, mới khiến cho bọn họ có cơ hội ở chung. Đáng ghét! Thật sự quá đáng ghét!

“Đồ phụ nữ đáng ghét! Dám gạt người à?” Dương Dương nắm chặt hai bàn tay nhỏ lại, vung tới tấp vào thân thể của người trên giường:“Cô mau dậy đi! Mau tránh xa ba của tôi ra….”

Một tiếng hô to của đứa trẻ khiến hai người lớn ngủ say trên giường thất kinh ngồi dậy:” Làm sao vậy? Làm sao vậy?”Bạch Phương Úc bối rối hô to, bả vai trần truồng hoàn toàn bạo lộ trong không khí, vùng ngực tuyết trắng cũng lộ ra hơn phân nửa.

Đường Hạo hồi phục tinh thần trước tiên, dùng chăn đơn che thân thể của cô lại, để tránh xuân quang của cô trực tiếp bại lộ ra ngoài:”Đừng sợ!  Là Dương Dương!” Hắn ôm lấy thân thể của Bạch Phương Úc, trấn an tinh thần đang hoảng hốt của cô:” Kéo kín chăn lên!”

“A? Dương Dương?” Hiện tại Bạch Phương Úc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Dương Dương này!”Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Nhìn ba săn sóc người phụ nữ khác, nhìn thấy bọn họ tương thân tương ái, Dương Dương càng cảm thấy được đêm qua bản thân nó thật đần. Nếu như không phải nó không trông coi kỹ lưỡng người phụ nữ này, bọn họ làm sao có thể có cơ hội, thừa dịp mà ở chung.

Đột nhiên, Dương Dương chạy tới chỗ quần áo chất đống trên sàn, đem chúng ôm lấy, nặng nề ném về phía người phụ nữ trên giường.

Chỉ thấy đồ ngủ lần nội y phụ nữ, thoáng cái đã chất đầy lên đầu Bạch Phương Úc.

Thế vẫn chưa xong, chỉ thấy Dương Dương lại chạy đến trên mặt giường lớn, bàn tay nhỏ bé giơ cao đập tới tấp lên bả vai Bạch Phương Úc: “Phụ nữ độc ác! Nói cho cô biết nếu như sau này còn dùng bộ mặt cải trang thành mẹ tôi, đi câu dẫn ba của tôi, tôi sẽ cào rách mặt cô ra, cho cô biến thành đồ quái dị!”

“Dương Dương, cháu không thể đánh cô!” Bạch Phương Úc vì tránh né Dương Dương đánh, cũng sợ cậu bé kéo rơi trên người mình quần áo, một tay cầm lấy quần áo bị ném tới trên mặt, một tay níu lấy cái chăn đơn trên người chạy trên sàn nhà.

“Đường Hạo, làm sao bây giờ ? Cứu em! Á…!”Bạch Phương Úc vừa chạy, vừa cầu cứu hô to.

Dương Dương nhìn người phụ nữ chạy loạn trong phòng lại còn lớn tiếng cầu cứu, đột nhiên cảm thấy vui thích, cũng biến thành một chút ít hưng phần. Cho nên nó càng dốc sức đuổi theo cô, muốn nhn cô ta thất kinh như thế nào: “Lừa đảo, cô căn bản chính là nói lời không giữ lấy lời! Đại lừa gạt!”

Đường Hạo nhìn Bạch Phương Úc chạy loạn trong phòng, lại nhìn Dương Dương cật lực đuổi theo, sắc mặt của hắn lúc hồng lúc đen, vừa muốn tức giận, lại vừa muốn cười.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ~ Sau đêm hoan ái, sáng sớm ngày hôm sau lại được nhìn một tràng cười thế này.

Bất quá, cho dù là thế, bây giờ đầu tiên cũng phải giải quyết triệt để tình cảnh này.

Hắn lấy áo ngủ ở trên sàn, rất nhanh mặc lên người, vài bước là đuổi đuổi kịp, một tay giữ lấy Dương Dương đang bức Bạch Phương Úc đến tận cửa, túm lên:”Tiểu tử thối, con hơi quá đáng rồi đấy! Từ nay về sau phòng của ba không cho con tiến vào. . . .”

“Ba, ba là đại sắc lang. . . . . .” Hai chân treo trên không trung, Dương Dương đá đá vài cái vào đùi của ba nó.

“Lại còn dám nói, Con tưởng ba không đánh được con sao?” Đường Hạo tức giận  mang theo con trai ra khỏi phòng, động tác nhanh chóng liên tục ném thẳng thằng bé vào phòng của nó, thuận tiện từ bên ngoài khóa chặt cửa lại.

Rầm …….rầm…….. rầm.

Rầm ……..rầm…….. rầm.

Chỉ nghe thấy tiếng Dương Dương kịch liệt đá vào cánh cửa, đối với bên ngoài hô to hết cỡ : “Các ngươi đều là người xấu, các ngươi đều gạt con! Cô ta nói rõ muốn ngủ cùng con, nhưng lại chạy đến phòng của ba! Ba cũng nói dối! Ai cũng nói dối cả…..”

Đường Hạo xoay người đi trở về phòng của mình.

Chỉ thấy Bạch Phương Úc còn ngồi ở góc tường, đỏ mặt cầm lấy cái chăn đơn trên người, rõ ràng còn rất sợ hãi.

“Phương Úc. . . . . .” Đường Hạo khẽ gọi nàng một tiếng, chậm rãi đi về hướng cô.

Bạch Phương Úc giương mắt lên nhìn hắn, thoáng cái đã nhào vào trong ngực của hắn:”Đường Hạo. . . . . . Em thật là mất mặt….., em thật là khó nhìn…..!” Nói từ nãy đến giờ, hai mắt Bạch Phương Úc đẫ thấm nước mắt.

“Ổn rồi! Ổn rồi, không có chuyện gì rồi!” Đường Hạo nhẹ vỗ về lưng của cô, như dỗ dành một đứa trẻ.

“Thật quá khó coi! Từ nay về sau em đối mặt với Dương Dương như thế nào đây? Nó bây giờ cái gì cũng đều hiểu được, trẻ con bây giờ hiểu nhiều chuyện lắm!” Bạch Phương Úc ôm chặt cổ của hắn, giãy giụa thân thể trong lòng hắn.

” Được rồi! Được rồi! Đừng có tạo áp lực lớn cho mình như vậy, trẻ con mà, nó sẽ rất nhanh quên!”

Bạch Phương Úc nhăn mặt, dùng sức đánh vào lồng ngực của hắn, đem toàn bộ những cú đánh của Dương Dương vừa rồi trả hết trên người ch của nó: “Đường Hạo, con của anh thật là bá đạo. Sao lại khó gần đến thế chứ? Cứ đà này, em sợ sẽ chẳng bao giờ làm thân với nó được….!!”

“Từ nay về sau em không dám câu dẫn anh! Nếu không thằng bé cào cấu đầy hoa trên mặt em mất!”Cô vừa khóc, vừa mặc lại quần áo của chính mình.”Còn cùng anh ở chung một chỗ thì có ngày tính mạng em nguy hiểm mất! Em sợ rồi!”

“Em đây là đang sợ ư?” Đường Hạo nhìn bộ dáng của ncô, có cảm giác chỉ muốn cười. Vừa rồi cảnh cô bị Dương Dương đuổi đánh, thật sự là rất…… Hồi tưởng lại hắn liền không nhịn được mà muốn cười.

“Sợ! Em sợ con của anh rồi! Em không muốn mỗi buổi sáng đều thấy con anh xông lên giường, không muốn nó đuổi theo đánh em! Trời ạ! Tại sao em lại trở thành hồ ly tinh trong mắt thằng bé vậy?” Bạch Phương Úc mặc quần áo tử tế xong, hô lên như phát điên, cầm lấy túi xách muốn đi về. Hừ! Cô chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa!

Đường Hạo lôi kéo cánh tay của cô, nhắc nhở: “Tiểu thư, em còn chưa có rửa mặt đấy, nhớ không?”

“Không cần rửa, em đâu còn mặt nữa mà rửa!” Cô cong môi lên cao nói.

Đường Hạo nhẹ vỗ về gương mặt của cô, nói đùa: “Tại sao không có mặt? Đây không phải mặt thì là cái gì?”

Bạch Phương Úc chụp đuợc tay của hắn, vừa tức vừa cười nói nói: “Đừng đùa em, em ở đây bây giờ một chút mặt mũi cũng không có! Đi, hôm nay phải đi đên công ty, có một hội nghị!”

“Anh đưa em đi!”

“Không cần, em ngồi tắc xi là được rồi!”

## 298. Chương 298

Vợ chồng Đường thị ngồi trên ghế sa lon khẩn trương nhìn theo ngón tay của người đàn ông đã cao tuổi đang lướt trên bàn tính. Đây là thầy Lý, là người coi bói, tính chỉ mệnh, đường đời con người, nhiều năm qua Đường Lập Huân đều có thể làm ăn xuôi chèo mát mái, nhà cửa hạnh phúc như vậy cũng có phần nhiều là do được thầy Lý đây nhắc nhở.

Một năm trước, sau khi Lục Giai Ngưng qua đời, tinh thần Đường Hạo cực kỳ sa sút, bọn họ đã thử tìm đến thầy Lý để ông  bói cho Đường Hạo một quẻ. Thầy Lý một năm trước lại giải nghệ, không coi bói cho ai nữa. Nhưng ông đã hứa hẹn hôm nay sẽ xem cho Đường Hạo, vậy nên vợ  chồng Đường thị vội vàng mời ông đến nhà.

Vợ chồng Đường thị không dám lên tiếng quấy rầy thầy Lý đang nhẩm tính, chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau. Hàn Tú khẩn trương nắm chặt hai tay, chu lông mày áp chặt lên ngực chồng mình. Đường Lập Huân cũng khẩn trương ôm lấy bờ vai của vợ, một tay lạnh như băng nắm chặt tay bà.

Bầu không khí yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng chuỗi hạt chân trâu kêu leng keng rung động, những đốt ngón tay già nua của ông thầy bói ở trên bàn tính nhanh đến mức kích thích người khác lo lắng.

Chỉ thấy mồ hôi trên trán của ông càng ngày càng nhiều, giống như mỗi động tác đều hao phí sức lực rất lớn. Khi ông ngừng thở sau một giây, bàn tay phải cuối cùng cũng rời khỏi bàn tính, sau đó nặng nề thở ra một hơi.

“Thầy Lý, như thế nào rồi?” Đường Lập Huân buông vợ ra, hướng người lên phía trước hỏi.

Thầy Lý dựng thẳng bàn tay lên, chưa nói gì, bắt đầu bấm đốt ngón tay một lần, sau đó mới mở mắt ra, từ trên ghế sa lon đứng thẳng dậy: “Lệnh lang đã  trải qua và tránh được tất cả tai kiếp trong cuộc đời, từ giờ tướng mệnh sẽ càng ngày càng tốt, vô luận làm chuyện gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, đều có quý nhân phù trợ.!”

Nghe thấy lời nói có phần hình thức, vợ chồng Đường thị thở dài một hơi. Bất quá, bọn họ có chuyện quan trọng muốn biết hơn.

“ Thầy Lý, vậy thầy xem, đường tình duyên hôn nhân kiếp này của Đường Hạo như thế nào? Chúng tôi đã giới thiệu không ít cô gái cho nó, nhưng nó không chịu để mắt đến. Tôi thật sự lo lắng nếu cứ đà này,cả đời này nó cũng không kết hôn mất!” Thân là một người mẹ, Hàn Tú tất nhiên là lo lắng không thôi.

Thầy Lý cười nhạt một tiếng, mỉm cười một cái cho bà yên tâm: “Đương nhiên là có, tuy nhiên chuyện tốt ắt có chút ít gập ghệnh, có tiểu nhân cản trở nhưng không thể nào ngăn cản đường đi của cậu ấy. Lệnh lang năm ba mươi tuổi đã trải qua kiếp nạn, nhưng sau này tài vận và cả sự nghiệp sẽ ngày càng thịnh vượng, gia đình hòa thuận hạnh phúc….”

“ Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!” Hàn Tú yên tâm vuốt ngực: “Vốn Đường gia nhân khẩu đã mỏng manh, Đường gia chúng ta sẽ không chỉ có một mình Dương Dương là đời kế cận…”

Một câu nói không có chủ ý của Hàn Tú khiến thầy Lý chau mày, một lần nữa nhìn lại kết quả của bàn tính: “Đường phu nhân không nói thì tôi lại quên rồi? Hiện tại lệnh lang chỉ có một đứa con này thôi sao?” Trước kia ông cũng đã từng gặp qua Dương Dương.

“Đúng vậy! Chỉ có một đứa con là Dương Dương? Như thế nào?Không đúng chỗ nào sao?” Đường Lập Huân dò hỏi.

“Nhưng vừa nãy lúc tôi bấm đốt tay thấy lệnh lang của các vị còn có thêm một đứa con gái, không biết là có ý gì?”Thầy Lý cũng nhăn lông mày lại, ông cũng biết rõ Đường Hạo chỉ có một đứa con trai.

Đường Lập Huân cùng vợ trao đổi ánh mắt với nhau, thần sắc lo lắng hỏi: “Thầy Lý, ý thầy là thể nào? Chẳng nhẽ muốn nói Đường Hạo của chúng tôi vẫn còn một đứa con gái nữa sao?”

Thầy Lý gật đầu, đẩy kính lão trên sống mũi: “Hẳn là như vậy! Không có sai đâu!”

“ Đứa bé mà thầy Lý nói chẳng nhẽ là đứa trẻ mà Lục Giai Ngưng bị sẩy mất lúc trước?” Hàn Tú hỏi chồng.

Đường Lập Huân nhìn về phía thầy Lý hỏi dò: “Lúc trước còn có một đứa nữa, nhưng chẳng may lại để bị sảy mất!”

“A, nếu đúng là như vậy thì thật đáng tiếc. Bất quá, lệnh lang của các vị phải có một đứa con gái, có như vậy mới phù trợ cho sự nghiệp của cậu ấy phát triển, ổn định vận khí về sau!”

“Hả? Đứa bé bị mất rồi, chẳng lẽ con tôi cũng bị mất đi nhiều phúc khí hay sao?” Hàn Tú khẩn trương nói, ngàn vận lần xin đừng để cho con bà tiếp tục có chuyện gì nữa

“Ừ! Theo đạo lý thì là như vậy!” Thầy Lý gật đầu.

“Thế thì phải làm sao bây giờ? Thầy Lý, thầy xem có cách nào hóa giải chuyện này không ?”Hàn Tú gấp gáp căng thẳng đến độ muốn khóc, đối với những lời thầy Lý nói từ trước đến giờ ba luôn hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ gì. Nhiều năm rồi, mọi lời thầy Lý này nói luôn luôn ứng nghiệm.

“ Ừ! Bằng không thì lệnh lang phải nhanh chóng nhận nuôi một đứa bé gái nào đó, có như vậy mới phục mệnh lại được!”

“Được! Được! Chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp nó nhận nuôi một đứa bé gái. Thế bát tự, ngày sinh tháng đẻ thì sao? Có gì phải chú ý không?” Đường Lập Huân lập tức gật đầu nói, cũng thở dài một hơ, đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ cũng không phải là chuyện không thể.

“Ngày sinh tháng đẻ không có gì phải chú ý! Bất quá, phải mau chóng có một đứa bé gái xuất hiện, có như vậy mới giúp nhiều cho lệnh lang của các vị!” Thầy Lý tính toán một chút rồi nói ra.

“Dạ! Cảm ơn thầy Lý! Đã làm phiền đến thầy nhiều quá!”Đường Lập Huân đem một tờ chi phiều nhét vào tay thầy Lý.

Thầy Lý cũng không có nhìn xem mà trực tiếp cầm lấy. Nhiều năm qua, tiền thưởng Đường Lập Huân cho ông cũng không phải là ít: “ Này, nhìn khí sắc của Đường tiên sinh thì…..Muốn hồng hào hơn thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút!” Thấy Lý nói với Đường Lập Huân. Ông không chỉ tinh thông tướng số mà còn biết cả trung y.

“Phải không?” Đường Lập Huân sờ lên mặt mình, nghi ngờ hỏi.

“Ha ha, ngài hiện tại cũng năm mươi tuổi rồi, đâu còn giống như người trẻ tuổi! Làm chuyện gì cũng đừng cậy mình mạnh, thân thể sẽ rất đau đớn! Ha ha, đừng quên sau này ngài còn phải ôm cháu trai, cẩn thận nếu không sẽ phải bất động mà ôm cháu trên giường đấy!”Thầy Lý làm ám hiệu nhắc nhở.

Mà loại lời nói này, hai vợ chồng Đường thị đương nhiên là hiểu, Hàn Tú vô thức mà xoay người: “Thầy Lý….”

Đường Lập Huân thì khẽ cười vài tiếng, sau đó thì tở vẻ cảm ơn, từ nay nhất định sẽ tiết chế.

Sau khi tiễn thầy Lý về, vợ chồng Đường Lập Huân cùng ngồi xuống ghế sa lon: “Ông xã, chúng ta có nên đến cô nhi viện luôn không? Nhìn xem có đứa bé gái nào ưng ý thì nhận về nuôi!”

“ Cái này cũng phải xem Đường Hạo có thích không đã! Dù sao cũng là nó nhận con gái nuôi mà. Thế này đi, em gọi điện cho nó, bảo nó bớt chút thời gian đến cô nhi viện!” Đường Lập Huân thúc giục vợ, bao giờ cũng vậy khi có chuyện gì nói với con, ông cũng để vợ mình đi gọi điện trước.

“Vâng!” Hàn Tú cầm điện thoại lên, rất nhanh nhấn xuống một dãy số.

Đô….đô…đô…

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Đường Hạo với hai vị giám đốc. Hắn nói với cấp dưới tạm dừng một lát, sau đó tiếp nhận điện thoại: “ Mẹ, có chuyện gì sao? Cái gì? Con gái nuôi á? Mẹ, hiện tại con đang bận lắm, không có thời gian đâu! Nếu mẹ thích có bé gái thì gọi Lạc Lạc về là được rồi!”

“Lạc Lạc không được!Ba mẹ muốn con nhận nuôi một đứa bé gái, cho chúng ta có đứa cháu gái. Xế chiều hôm nay con nhất định phải bớt chút thời gian để đển cô nhi viện đây, biết không?”

## 299. Chương 299

Đường Hạo nói qua loa vài câu với mẹ mình rồi nhanh chóng ngắt điện thoại. Hắn nới lỏng cà vạt, đối với những gì mẹ nói hắn thật sự không thể không làm được.

Thu dưỡng bé gái làm con nuôi ư? Thật là chỉ có bọn họ mới nghĩ ra được. Dương Dương là đứa trẻ phách đạo đến cỡ nào, làm sao nó chịu để yên cho một đứa bé gái khác cùng chia sẽ những thứ thuộc về nó chứ?

Ha ha, hắn bây giờ cũng có thể tưởng tượng hình ảnh Dương Dương khi dễ một cô bé khác là như thế nào.

Đường Hạo di mạnh mẩu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn thủy tinh, nói với cấp dưới: “Được rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận về tình hình ở bên Anh quốc!”

Hai vị giám đốc kia vội vàng trình bày bản kế hoạch đầu tư cho tổng tài, một bên thì nhanh chóng phân tích tư liệu. Vài người vùi đầu vào trong công việc, Đường Hạo tựa hồ như quên hẳn nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, chỉ chăm chú lắng nghe cấp dưới phân tích báo cáo.

Mà bọn họ cứ như vậy mà thảo luận suốt mấy giờ liền, lúc kết thúc cũng đã quá giữa trưa. Đường Hạo cầm lấy đồ ăn do thư ký chuẩn bi sẵn, tranh thủ thời gian mà lấp đầy cái bụng đang kêu như đánh trống.

Đúng lúc hắn đang ăn cả miếng lớn, điện thoại nội tuyến vội vàng vang lên: “ Sao..?”

“Tổng tài, có Lương Bân tiên sinh tới, muốn được gặp ngài!”Tiếng nữ thư ký từ trong điện thoại vọng ra.

“A, mời anh ta vào đi!” Trước đó, quan hệ của hắn và Lương Bân đã hữu hòa hơn nhiều, tuy nhiên vẫn chưa đến mức gọi là tốt hẳn. Hắn xác t thực phải cảm ơn vợ chồng Lương Bân đã chiếu cố đến Dương Dương và Tiểu Ngưng. Nếu như không có vợ chồng bọn họ, có lẽ cuộc sống của Tiểu Ngưng và Dương Dương sẽ còn nhiều vất cả khổ cực hơn.

Điện thoại vửa mới dập chưa được vài giây, cửa văn phòng đã được mở ra, hai người một lớn một nhỏ bước vào.

Đường Hạo kinh ngạc nhìn Lương Bân,rồi nhìn cô bé đang nắm tay Lương Bân: “ Nhị Nhị..” Đã lâu rồi không được nhìn thấy Nhị Nhị, cô bé cao hơn so với trước, hơn nữa lại có hương vị càng ngày càng đậm của một cô bé gái đang lớn dần. Ngũ quan so với lúc trước càng thêm triển lộ, càng ngày càng thâm thúy.

Nhị Nhị lôi kéo bàn tay của ba cô bé, mang theo chút ngượng ngùng e dè của thiếu nữ, lễ phép chào hỏi: “ Chào chú Đường!”

Hơn một năm đã khiến Nhị Nhị trưởng thành lên không ít, cũng không còn mở miệng hay ngậm miệng đều gọi ‘chú đáng ghét’, hoặc giả bộ nhìn không tới ‘chú đáng ghét’, coi hắn như là không khí nữa rồi.

“Ngoan!” Đường Hạo sờ lên đầu Nhị Nhị, sau đó đưa ánh mắt về phía Lương Bân, đưa tay hướng về phía ghế sa lôn trắng tuyết nói: “ Mời ngồi! Như thế nào lại rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy? Còn mang theo cả Nhị Nhị!”

Cửa phòng một lần nữa lại được cẩn thận mở ra, thư ký bưng trà cùng ít điểm tâm nho nhỏ vào.

Lương Bân uống một ngụm trà rồi vỗ sống lưng của Nhị Nhị: “Nhị Nhị đang nghỉ hè, tôi trở về Đài Loan để xử lý mấy việc, thuận tiện mang nó về luôn. Nhị Nhị nói muốn gặp Dương Dương, cho nên tôi muốn để nó ở chỗ của Đường tổng, chơi cùng Dương Dương, không biết liệu có làm phiền đến Đường tổng quá hay không? Nếu như Đường tổng cảm thấy không tiện, tôi sẽ đưa cô bé đi ngay!”

“ Có gì mà không phiền chứ? Đương nhiên là được!” Đường Hạo lập tức nói, không biết vì sao lúc vừa nhìn thấy Nhị Nhị, hắn đã muốn dẫn cô bé này về nhà.

“Cám ơn! Vậy trước tiên cứ để Nhị Nhị ở chỗ anh vài ngày. Mấy hôm nữa tôi sẽ đem một ít đồ của Nhị Nhị đến. Nhị Nhị, có muốn ở chỗ của chú Đường hay không? Có muốn nhìn thấy Dương Dương không?”

Nhị Nhị nhìn chú rồi lại nhìn ba của mình, nói: “Dạ, muốn gặp Dương Dương! Đã lâu rồi con không có được gặp Dương Dương! Gửi thư cho cậu ấy mà chẳng thấy hồi âm gì cả. Có phải cậu ấy không nhìn thấy con là quên luôn con rồi không?”

“Ha ha ha, con gái của tôi ở nước ngoài toàn hướng về Dương Dương thôi!” Lương Bân nói, sau đó nhìn về phía Đường Hạo: “Đúng rồi, hiện tại vẫn chưa có bạn gái sao?”

Đường Hạo nghĩ nghĩ. Cùng với cô ấy? Xem như cũng là kết giao bạn gái đi, dù sao bọn họ cũng chưa có kết hôn: “ Đúng vậy!”

Lương Bân cảm giác hơi ngoài ý muốn, bời vì hắn biết rõ lúc Tiểu Ngưng qua đời, Đường Hạo có bao nhiêu thương tâm đau khổ: “ Cũng đã một năm rồi. Người còn sống thì nên sống tốt hơn mới đúng, nếu không người nhà của anh cũng sẽ rất lo lắng! Không giấu gì anh, hiện tại tôi cũng đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn chuẩn bị muốn kết hôn….”

“A, xin chúc mừng! Đến lúc kết hôn nhớ phải báo cho tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ đến chia vui…”Đường Hạo bật cười, tình địch lớn nhất của hắn muốn kết hôn, thật sự là chuyện đáng mừng ngoài dự kiến.

“Ừ! Nhất định sẽ nói cho anh biết! Hy vọng cũng sớm nghe được tin vui của anh, dù sao Dương Dương cũng cần có mẹ mà….” Bọn họ đều là người có chung cảnh ngộ, đương nhiên là phải thông cảm cho nhau.

“Ừ! Đến lúc đó tôi cũng không quên mời anh đâu….” Đường Hạo thầm cười trong lòng: ha ha, đến lúc đó chắn chắn anh sẽ phải trợn mắt mà kinh ngạc.

Lương Bân từ ghế sa lon đứng lên, sửa sang lại quần áo tây trang, nói: “Được rồi! Vậy tôi đem Nhị Nhị giao cho anh, lát nữa tôi còn phải gặp vài vị khách hàng. Nhị Nhị, con ở chỗ của chú Đường phải ngoan ngoãn, không được là phiền chú ấy biết không?”

Nhị Nhị lập tức gật đầu, sau đó nói: “Con biết mà, tạm biệt ba!”

“Bye Bye….”Lương Bân cúi xuống hôn lên má Nhị Nhị một cái, sau đó nói hai tiếng tạm biệt với Đường Hạo rồi rời khỏi phòng.

Từ lúc ba đi rồi, Nhị Nhị càng trở nên câu nệ. Nước không dám uống, khoai tây chiên cũng không dám ăn. Nhưng cô bé vẫn nhìn thẳng chằm chằm vào người chú kia, quan sát tất cả mọi hành động của hắn.

Nhìn Nhị Nhị đối với mình lạ lẫm, Đường Hạo nhịn không được mà cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm không thoải mái. Hắn còn nhớ rõ tiểu nha đầu này trước kia thích dán lấy hắn, khiến hắn thật sự mong muốn có một đứa con gái giống như cô bé.

Đường Hạo ngồi xuống bên cạnh Nhị Nhị, nhẹ nhàng bấm véo  khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Dù sao Nhị Nhị cũng là một cô bé không còn nhỏ nhưng cũng chưa phải là lớn, vì vậy hắn là chú cũng không nên có hành động gì thân mật thái quá.

Cho dù hiện tại hắn rất muốn được giống như trước kia, vác cô bé lên vai, chơi đùa cùng với nó, nhưng hiện tại cần phải khắc chế: “Nhị Nhị, như thế nào mà lại làm như không quen biết với chú thế? Còn nhớ không? Cháu trước kia đã khắc ở đây bao nhiêu là dấu vết…..” Đường Hạo nói ra, muốn để cho cô bé không còn quá câu nệ.

Nhị Nhị đầu tiên là cười, sau đó là gật gật đầu, rồi khẽ dựa lưng vào ghế sa lon.

“Có muốn nhìn xem một chút không? Xem cháu để lại bao nhiêu dấu vết bên ngoài? Hừm!” Đường Hạo kéo ống tay áo lên, rồi đem cổ tay mình đặt trước mắt Nhị Nhị: “ Xem đi! Đây còn cả dấu răng nhỏ của cháu nữa đấy…..”

“Ha ha…”Lần này Nhị Nhị bật cười thành tiếng lớn, bởi vì cô bé nhớ rõ ở chỗ này trước kia bản thân mình đã cắn chú ta sâu đến tận chân răng.

“Còn cười được ư? Trước kia cháu làm bao nhiêu chuyện xấu đây!” Đường Hạo bấm véo cái mũi nhỏ của Nhị Nhị. Cái mũi nhỏ của Nhị Nhị lớn lên trông thật giống người nào đó.

“Nhớ mà! Cháu nhớ trước kia đã từng bỏ thuốc xổ cho chú! Chú cứ chạy vào phòng vệ sinh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì ngã luôn ở trong đó! Ha ha….” Chỉ ngắn ngủi vài phút, khoảng cách giữa Nhị Nhị và Đường hạo được rút ngắn đi không ít. Cô bé lại muốn được làm nũng với Đường Hạo giống như trước kia.

## 300. Chương 300

Bởi vì mẹ một mực muốn bàn bạc chuyện nhận con gái nuôi với hắn, cho nên Đường Hạo dứt khoát đem luôn Nhị Nhị về đại trạch Đường gia cho ba mẹ vui.

Dương Dương đã lâu không được gặp Nhị Nhị đương nhiên là hưng phấn không thôi, một mực kéo tay Nhị Nhị không buông.

“Cậu vì cái gì mà không gửi thư lại cho tớ hả? Tớ cuối tuần nào cũng gửi cho cậu một bức mà!” Nhị Nhị đẩy Dương Dương, phách đạo hỏi: “ Cậu có phải có thích cô bạn nào khác chơi cùng rồi hay không? Cho nên mới bỏ quên tớ!”

“Cái này….” Dương Dương xoa cái đầu nhỏ của nó, sau đó lắc đầu: “ Không có. Ai muốn chơi cùng bọn con gái chưa? Tớ đây đều chơi với con trai thôi!”

“Cùng ai chơi cũng không thể được! Chúng ta chơi cùng nhau là tốt nhất, nhớ rõ không?”Nhị Nhị đối với việc Dương Dương không trả lời các bức điện thư của mình hình như là rất tức giận. Mà Dương Dương vẫn đang chịu nhận lỗi, nhìn thấy mà đau lòng.

Nhìn hai đứa trẻ đứng ngoài đai sảnh, nghe lời của bọn nó nói, vợ chồng Đường thị nhíu mày: “Hai đứa bé này không phải là thích nhau đấy chứ?” Thân là phụ nữ, Hàn Tú đương nhiên là mẫn cảm hơn, quay đầu nhìn chồng rồi lại nhìn sang trách cứ con trai.

“Hình như là vậy!” Đường Lập Huân gật gật đầu. Đứa bé gái này thật bá đao.  Cháu vàng của ông trước giờ đều rất phách đạo, thật không ngờ đứng trước mặt cô bé con này thì lại nhu thuận như con cửu non.

“Đường Hạo, con làm cái quỷ gì vậy? Vì sao lại đem con nhà người ta về đây?” Hàn Tú không đồng tình mà nhìn con trai: “ Con nhìn xem! Hai đứa nó bây giờ mới chỉ là những đứa trẻ con, mẹ và ba con không muốn nhìn thấy bọn chúng bây giờ đã biết đến yêu sớm?”

“Yêu sớm thì sao? Đó là chuyện tốt! Con rất yêu mến Nhị Nhị. Nếu cô bé này trở thành vợ của Dương Dương, con sẽ giơ cả hai tay tán thành!”Đường Hạo mở miệng vui đùa, mặc kệ cha mẹ nghĩ thế nào thì đó cũng chỉ là lo nghĩ quá nhiều của người già thôi!

“Chờ ăn nói lung tung!” Hàn Tú nặng nề đập lên người Đường Hạo một cái.

“Ai nha! Mẹ, được rồi, mẹ và ba đừng nên suy nghĩ quá nhiều! Chúng chỉ là trẻ con, suy nghĩ không có phúc tạp giống như người lớn chúng ta đâu!” Con trai và con gái chơi với nhau là chuyện rất bình thường. Bọn chúng đều là con một, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, cho nên đối với nhau thân thiết hơn một chút cũng là chuyện rất bình thường.

“Mẹ và ba con muốn con đi nhận một cô bé về nuôi! Đây là lời mà thầy Lý đã nói, con đừng có mà không để ở trong lòng!” Hàn Tú ngồi vào ghế sô pha, nhìn con mình dặn dò.

“Nhận con gái nuôi ư? Ba mẹ có hỏi qua ý của Dương Dương không? Nó chấp nhận chứ ạ?”Đường Hạo nhìn con trai của mình. Thằng bé có thể đuổi đánh Bạch Phương Úc như vậy liệu nó có thể chấp nhận được một chị gái hoặc em gái từ trên trời rơi xuống được hay không?

“Chuyện này chúng ta không thể nghe theo trẻ con được! Đây là việc ảnh hưởng đến vận mệnh của con!” Đường Lập Huân cũng kiên trì nói.

“…Qua ít ngày nữa rồi bàn tiếp, gần đây công việc rất bề bộn….” Đường Hạo tiếp tục dùng cái cớ công việc bề bộn để trả lời qua loa cho ba mẹ.

“Thật sự là bận công việc sao? Nghe Dương Dương nói, gần đây con bị một con hồ ly tinh mê hoặc! Đợi hôm nào đó, đem con hồ ly tinh đó đến đây cho mẹ và ba của con nhìn xem một chút!” Đối với chuyện con trai có bạn gái mới, bà cũng không hề có ý phản đối, sẽ không xen vào cho dù đối phương có thân phận gì, có xuất thân như thế nào, chỉ cần con trai bà yêu mến, vậy thì bọn họ sẽ chấp nhận hết.

“ Mẹ! Cái gì mà hồ ly tinh? Mẹ đừng nghe Dương Dương nói bậy!” Đối với ‘Bạch Phương Úc’, Đường Hạo vẫn chưa muốn nói chuyện này với ba mẹ sớm, bời vì bây giờ còn quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Chờ hết thảy mọi chuyện rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ dẫn cô về nhà.

“ Nghe nói rất giống với Tiểu Ngưng….”

“Ba, mẹ, Nhị Nhị gửi ở chỗ ba mẹ! Buổi tối con còn có việc, cho nên xin phép đi trước!”

“Buổi tối còn xã giao sao? Vài ngày không có về nhà mà chưa gì đã sốt ruột muốn rời đi rồi ư?” Hàn Tú nhìn con trai ngồi vào trong xe phàn nàn nói: “ Cái gì mà xã giao chứ? Chuyện nhận con nuôi vẫn còn chưa nói được chút gì thì nó đã chuồn đi trước rồi!”

Hai vợ chồng chậm rãi quay đầu lại, ngay lập tức bị thu hút bởi một thân ảnh bé nhỏ xinh đẹp, ánh mắt bị hấp dẫn theo.

Chỉ thấy Nhị Nhị cao gầy bị đánh trúng một nhịp, thân thể bé nhỏ ngã lăn ra, giãy dụa một hồi. Từng hành động của cô bé tràn đầy năng lượng giống như một tiểu tinh linh khiến người ta hưng phấn không sao rời mắt được.

“Ông xã…” Hàn Tú đẩy cánh tay của chồng, kìm lòng không được mà nói: “ Thật là một cô bé xinh xắn!”

“Đúng vậy!”

“Ba của cô bé có phải không cần cô bé nữa không nhỉ? Không biết có muốn chúng ta nuôi giúp không? Dương Dương rất yêu mến cô bé, vừa vặn để cho Đường Hạo nhận làm con nuôi!”

“ Anh cũng nghĩ như vậy! Đứa trẻ đáng yêu như vậy, ba của cô bé chắc cũng biết mà! Bà xã, mình đừng ảo tưởng nữa!” Đường Lập Huân tuy không nhẫn tâm, những vẫn nên đánh vỡ ảo tưởng của lão bà nhà mình thì hơn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“ Này, cô không thể uống rượu như uống nước lã thế được! Cuống họng sẽ đau mất!”Bạch Phương Úc muốn đoạt ly rượu từ tay cô gái xinh đẹp trước mặt, nhưng cô đã chậm một bước, cô gái kia đã uống cạn sạch ly rượu.

Rượu đế có nồng độ cao đủ làm cho gương mặt cô gái ửng hồng, lại có chút trắng bệch. Hai hàng lệ chạy dọc theo gò má, chảy xuống cả váy của cô ta: “ Chị Bạch, tôi không có chuyện gì! Chị đừng lo lắng cho tôi! Cứ để mặc tôi một mình được không?”

Mà thân hình của cô ta tương đối hoàn hảo, dù chỉ ngồi một chỗ, nhưng thân hình cộng thêm quần áo người mẫu cũng đủ thu hút tất cả ánh mắt của những người xung quanh.

Cô gái trước mắt chính là một ca sĩ đã nổi vài năm trước dây, chỉ là nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ được bước chân lên màn ảnh. Mà cô lại là người làm trong công ty của Bạch Phương Úc. Một cô gái khiến cho Bạch Phương Úc cảm thấy rất đau lòng.

“Nhưng cô uống nhiều rượu như vậy, bảo tôi làm sao yên tâm mà để cô một mình ở đây được?”Bạch Phương Úc lo lắng nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái.

Cô gái kia cầm qua một chiếc ly, rót đầy rượu vào, đưa đến trước mặt Bạch Phương Úc: “Nếu như lo lắng cho tôi…. thì đây, uống đi!”

Bạch Phương Úc giật mình nhìn, sau đó lắc đầu: “ Rượu vang, bia thì còn có thể, nhưng thứ này thì không thể được!”

“Mao Thai, so với rượu vang còn ngon hơn!” Cô gái không hài lòng nói: “ Nói cho chị biết, không uống, tức là chị không có lòng….”

“A, Mao Thai?” Nghe thấy cái tên này, Bạch Phương Úc hơi kích động. Ai cũng biết đó là rượu ngọn, cô còn chưa có cơ hội uống qua: “Sẽ không say, phải không?”

“Chị thấy tôi say chưa? Tôi đã uống hơn nữa chai rồi đó!” Cô gái tóc dài lắc lắc cái chai đã vơi đi một nửa.

“Cô đã uống nhiều như thế rồi sao? Không có chuyện gì chứ? Vậy tôi cũng phải thử xem!” Bạch Phương Úc có vài phần tửu lượng, hiều kỳ nhìn ly rượu, sau đó không biết trời cao đất rộng, uống một ngụm thật lớn.

Vị cồn nồng nặc của rượu xông thẳng vào  trong cuống họng của cô, khiến cô bị sặc ho vài tiếng: “ Khụ! Khụ! Khụ…. Sao cô không nói vị của rượu này rất cay….sặc muốn chết….”

“Ha ha….” Cô gái nhìn gương mặt đỏ bừng của Bạch Phương Úc, vỗ nhẹ sống lưng giúp cô, “ Tôi làm sao mà biết được, hóa ra chị cũng từng uống qua rượu đế rồi sao?”

Rượu đế= rượu trắng.

## 301. Chương 301

“Tôi nhìn cô mỗi lần đều uống cả ngụm lớn như vậy, tưởng rằng nó sẽ không cay….” Hiện tại mới biết bắt chước người là hại đến chính mình, Bạch Phương Úc dùng hết sức mà nôn ra, con mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ít khăn giấy: “ Tôi muốn ít khăn….”

“Không cần khăn, uống nước vào!” Cô gái vặn mở một chai nước khoáng rồi đưa cho Bạch Phương Úc.

Bạch Phương Úc nhanh chóng bưng lấy chai nước, mở to miệng mà uống. “Này, cô cũng đừng uống nữa! Rượu cay như vậy, uống mà không ăn cái gì thì dạ dày làm sao chịu được!”

Cô gái kia trầm mặc hồi lâu, sau đó mỉm cười: “Cho dù là như vậy, tôi vẫn rất tỉnh táo! Tôi thật sự muốn say, uống cho quên hết đau khổ trên đời!”

Bạch Phương Úc không biết an ủi thế nào, đành ngồi một bên nhìn cô ta rơi nước mắt.

“Chị Bạch, chị nói xem,….. vì sao số tôi lại khổ như vậy?” Cô gái nhìn chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh, một lần nữa lại uống cạn sạch. Chất lỏng màu trắng theo khóe miệng cô chảy ra, dọc xuống chiếc cổ trắng….

Bạch Phương Úc cảm nhận được đau đớn trong lòng cô ta, cũng theo đó mà khơi dậy lên nỗi đau trong lòng cô: “ Kỳ thật, mỗi người đều có cơn đau nhức ở trong lòng!” Cô chính là cam tâm tình nguyện làm thế thân thì mới có được người cô yêu, chẳng phải cũng là đau khổ hay sao?

Cô khát vọng cỡ nào người hắn thích chính là con người này của cô- Bạch Phương Úc chân chân thật thật.

Cô đem ly rượu còn lại lên, nhắm mắt uống cạn. Lúc này đây, do đã có kinh nghiệm uống lần trước cho nên cô không bị sặc, nhưng hương vị cay nồng này lại khiến cô cả ngày không thở nổi.

Bạch Phương Úc lại một lần nữa thở dốc, một mùi vị cay nồng thơm thơm tràn ngập khoang miệng của cô: “Chà! Rượu này vô cùng thơm! Chẳng trách cô lại thích uống như thế!”

“Ha ha, vậy uống thêm một ly nữa nhé! Không thể quá nhiều, để tránh khi chị say tôi không có cách nào đưa chị về…” Cô gái kia lại rót cho cô thêm một ly.

“ Thật là….keo kiệt…! Tôi bất quá mới chỉ uống được một chút. Sao cô lại keo kiệt vậy, rót thêm cho tôi nữa đi…”Bạch Phương Úc cầm lấy tay cô gái, nhấn xuống một cái, rượu chảy vào trong ly nhiều thêm.

“Chị Bạch à! Chị cũng không thể uống quá nhiều!”

“Không đâu! Chỉ một chút thôi mà!” Bạch Phương Úc so sánh rượu vang với rượu đế, hơn thua một chút, cô cảm thấy uống thêm một chút cũng không có vấn đề gì.

Nói xong, cô nâng ly rượu lên, uống một hơi.

“Hóa ra chị Bạch cũng mê uống rượu như vậy, không uống thì thôi, uống một chút thì dừng không được!”

“ Không có đâu…” Bạch Phương Úc si ngốc cười, không thừa nhận chính bản thân mình mê rượu. Bất quá, qua ánh mắt có thể nhận ra cô đang say.

Một hồi chuông điện thoại bỗng vang lên.

Bạch Phương Úc nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình điện thoại thì mỉm cười, hơn nữa cười như ngớ ngẩn, trông rất nghiêm trọng.

“A lô, anh …..cuối cùng cũng …..gọi điện cho ….em sao? Hà hà, anh không… gọi, em còn ….tưởng anh…. quên mất em rồi!” Miệng cô thốt ra lời nói rời rạc.

“Ừ! Anh đang ở dưới lầu công ty của em! Em xuống đây được không?” Người trong điện thoại quả nhiên nghi hoặc hỏi.

“Đương nhiên! Bất quá, anh phải chờ em một chút!” Bạch Phương Úc vội vàng nói ngay, giống như sợ hắn đổi ý vậy: “Anh chờ em dưới lầu, em xuống ngay đây…!”

“Em có phải bị làm sao hay không? Đầu lưỡi cứng nhắc vậy!”

“Không có! Em.,…rất khỏe mà…” Bạch Phương Úc vừa nói chuyện vừa giơ tay quơ quơ lên không trung. Rõ ràng là đang say rượu.

Cuộc trò chuyện trên điện thoại chấm dứt, đặt điện thoại vào túi xách, Bạch Phương Úc loạng choạng bước đi vài bước thì cảm thấy chân mình như đạp lên bông, không chịu nghe lời: “ Chuyện gì xảy ra vậy? Mặt đất mềm quá!”

Cô gái ngồi trên chiếc ghế cao khẽ cười vài tiếng, sau đó từ từ đứng lên, đỡ lấy Bạch Phương Úc: “Chị Bạch, để tôi đưa chị xuống dưới! Đừng có ngã sấp trong thang máy đấy nhé!”

“Không cần! Tự tôi đi xuống dưới! Tôi….không có say….sao phải đưa tôi đi…” Gương mặt tuyết trắng của Bạch Phương Úc đỏ bừng, động tác lười biếng, rõ ràng là bị rượu làm cho điên khùng.

Cô gái nhìn thấy Bạch Phương Úc như vậy, chớp chớp đôi mắt to, sau đó nụ cười trên gương mặt càng lúc càng tươi hơn: “ Chị Bạch, bây giờ chị cũng đã uống quá nhiều rồi! Tửu lượng cũng kém quá đi, vậy mà lúc nào cũng nói là mình có tửu lượng!”

Nghe thấy nói mình không có tửu lượng, Bạch Phương Úc tức giận, giơ tay lên kháng nghị: “Ai nói tôi không thể uống nào? Không tin thì bây giờ chúng ta thi uống với nhau….Trước kia, trước kia…tôi cũng từng thi uống bia đấy….thắng được một chiếc máy chơi game cho con trai tôi…..”

“Chị Bạch à! Còn nói không uống nhiều. Quen chị lâu như vậy, sao tôi lại không biết chị có con thế nhỉ?”

“Ai nói tôi không có con, tôi còn có một…..” Đang nói, Bạch Phương Úc đột nhiên dừng lại, sau đó khóc rống lên: “ Hu hu hu, tôi là một bà mẹ không tốt, không tốt! Từ nay về sau, các con tôi nhất định sẽ hận tôi….hu hu hu….”

“Được rồi! Đừng khóc!”

Hiện tại, Bạch Phương Úc căn bản không nhúc nhích được gì rồi, thân thể nặng nề, nếu không phải Tô một mực giữ chặt lấy thân thể của cô, e là cô đã nằm trên sàn nhà rồi.

“Tôi không khóc! Nhưng con của tôi không muốn nhìn thấy tôi, tôi lại muốn nhìn thấy nó! Không quan tâm tôi, không muốn gặp tôi thì còn ở lại nơi đó làm gì? Bọn họ đều coi thường tôi….giống như con tôi đi bên cạnh tôi sẽ trở thành kẻ xấu vậy…..”

Tô lắc đầu nhìn người phụ nữ lớn hơn mình vài tuổi, nhịn không được mà cười: “ Chị Bạch, chị uống quá nhiều rồi! Còn nói chuyện lung ta lung tung đùa người sao? Ha ha ha …”

“Đều là hắn! Đều là do hắn, cho nên con mới bỏ tôi mà đi! Những đứa con lần lượt rời khỏi tôi…. Tôi là mẹ…làm sao có thể bỏ con mình lại…Nếu không thể cùng ở một chỗ…chi bằng để tôi đi….Tôi muốn đi…” Bạch Phương Úc giơ chân lên, muốn đi ra ngoài.

Đột nhiên, sắc mặt của cô trở nên bối rối, hai mắt mở to, một tay nắm chặt quần áo, một tay chăm chú lôi kéo ngón tay của Tô.”Không, đừng rời bỏ tôi…Nắm chặt lấy tay tôi đi mà….”

“Được, được! Tôi và chị cùng đi. . . . . .” Tô theo lời của Bạch Phương Úc, lôi kéo cô đi ra ngoài. Nhưng toàn thân Bạch Phương Úc tựa hồ như không có chút sức lực nào, chỉ biết dựa vào người của cô, cô căn bản không thể kéo Phương Úc đi được.”Để bạn trai của chị đưa chị đi vậy!”

Tô móc điện thoại của Bạch Phương Úc ra, dựa vào cuộc điện thoại gần nhất mà nhấn gọi.

Lúc Đường Hạo đi vào phòng hóa trang nhìn thấy người nặng nề ngã trên ghế sô pha, lông mày nhíu chặt lại: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn nhìn về phía cô gái còn lại trong phòng.

Tuy nhiên cô ta rất đẹp, thậm chí so với Bạch Phương Úc còn xinh đẹp hơn, nhưng hắn đối với người này không có một chút cảm giác, cũng không có nhìn cô ta lấy một cái.

Tô lắc lắc chai rượu trống trơn, nhún nhún vai nói: “Chị ấy uống nhiều quá!”

Đường Hạo nhìn thấy chai rượu trống trơn, có chút giật mình,  có chút tức giận hỏi: “Hai người các cô uống hết một  chai rượu đế này sao?”

“Không, chị ấy chỉ uống một chút thôi!”

“Mang rượu đến đây….rượu đế thơm thơm . . . . . .” Người phụ nữ ngã trên ghế sô pha, còn không biết nặng nhẹ , giơ cánh tay lên đòi hỏi uống rượu.

## 302. Chương 302

Edit: Meimoko

\_\_\_\_

“Ê…. ế. . . . . . Tôi muốn trở lại khách sạn! Ai cần đi đến nhàcác người, con của anh sẽ lại đánh tôi! Tôi không muốn lại bị con anhđánh!” Người phụ nữ ở trong ngực Đường Hạo, híp mắt mơ hồ không rõnói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đó có thể thấy được chất đầy thống khổ.

“Được, chúng ta đã đến khách sạn rồi!” Rõ ràng Đường Hạo đangrất tức giận, nhưng bây giờ chỉ có thể dụ dỗ người phụ nữ say đến bấttỉnh nhân sự này đi về thôi. Trên đường về, cô la hét muốn đi khách sạn, không đến nhà của hắn, hơn nữa cô còn đưa chìa khóa phòng cho hắn.

Đường Hạo mở cửa phòng ra, rồi đem cô đặt ở trên mặt giường lớn, thuận tiện cởi giày cho cô:”Phụ nữ này, không có việc gì sao lại uống nhiều rượu như thế chứ?”

“Ha ha, dễ uống! Tô nói đó là Mao Thai đấy! Tôi không uống không phải là rất đáng tiếc sao?” Cô nói xong lại là cười hì hì, thoạt nhìn bộ dạng trông vui vẻ cực kỳ.

“Anh hiện tại mới biết em là một phụ nữ rất tham uống rượu đấy!” Đường Hạo từ trong phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ướt, lau mặt cho cô.

Bạch Phương Úc nhăn cái mũi chặt hơn, mất hứng đẩy cái khăn mặt lạnh như băng ra:”Lạnh quá, không cần mà…. Đừng……. a….”

 Đường Hạo dùng sức chà lau trên khuôn mặt của cô,  ném khăn mặt sang một bên, sau đó dùng chăn đắp kín thân thể của cô: “Được rồi! Được rồi! Tốt lắm, không lau nữa, nhanh ngủ đi!”

“Ừm. . . . . .” Cô lập tức nhu thuận nhắm mắt lại, trên miệng còn mang theo mỉm cười.”Em thích nghe giọng của anh! Anh muốn em ngủ, em liền ngủ!”

 ” Từ nay về sau không cho phép em uống rượu, em cũng không uống được đúng không?”

“Không uống rượu ? Được. . . . . .” Cô bắt đầu theo với thân thể, hai tay quấn lên cổ của hắn.”Ha ha, anh nói cái gì cũng tốt. . . . . .” Cánh môi của cô tràn chủ mùi rượu chủ động hôn lên trên gương mặt củahắn, Hơn nữa đầu lưỡi đỏ bừng duỗi ra khẽ liếm lấy da thịt trên khóemiệng của hắn.

“Miệng đầy mùi rượu, đừng hôn anh. . . . . .” Đường Hạo kéo hai tay của cô, muốn cô an tĩnh trở lại.

Tiếng cười Bạch Phương Úc biến mất, mở to hai mắt nhìn hắn, khổ sở  lên án nói: “Anh ghét bỏ em! Anh lại ghét bỏ em!”

“Nói cái gì đó hả?” Shit! Phụ nữ uống quá nhiều rượu vào thìlại khó dỗ như vậy sao? Bất quá, nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, hắn thậtsự vừa tức, lại vừa muốn cười.

“Em muốn anh hôn em!” Cô chỉ chỉ môi của mình, bá đạo nói.

Đường Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại mạnh mẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô.”Được chưa? Ngủ, chúng ta còn nhiều thời gian…..”

 “Anh lừa gạt em! Em muốn anh hôn thật kia!” Cô mấthứng, dây dưa cùng cánh tay của hắn, tiếp tục làm rối nói muốn hôn. Thấy hắn chậm chạp bất động, cô lại ủy khuất rời nước mắt thu hút: “Anhchính là không thích em, con của anh không muốn anh và em ở cùng mộtchỗ! Anh cũng không dám hôn em! Hu hu hu…Tôi rốt cuộc chỉ là thế thâncho người khác……. cho nên anh không nghĩ muốn tôi thật lòng…..”

“Không có! Không có! Đừng làm rộn!” Chết tiệt, cô có biết côbây giờ mê người đến như thế nào không? Một tầng phấn hồng ngưng trên da thịt tuyết trắng, làm cho hắn không nỡ rời mắt đi.

Cổ áo sơ mi của cô bởi vì vặn vẹo mà bung cúc áo, lộ ra một đoạt kherãnh thần bí thu hút, thêm vào đó phong mãn không ngừng nhấp nhô, nhũtiêm nhúc nhích giống như thỏ con, dưới lớp quần áo sáng màu mà khôngngừng run rẩy. Những đường cong mỹ lệ như ẩn như hiện, làm cho bụng dưới của hắn siết chặt, nóng bừng lên.

” Không có không thích em, vậy anh ôm em đi . . . . .” Cô quỳgối trên giường di chuyển gần hơn về phía hắn, bưng lấy gương mặt củahắn run rẩy hôn hít, dùng vùng phong mãn trước ngực của mình không ngừng cọ sát lên người hắn.

“Phụ nữ này, nếu em không chịu ngoan ngoãn, muốn tác quái đấy phải không?” Đường Hạo hét lớn một tiếng, ngón tay thon dài rất nhanh mở mạnh áo của cô, khiến vạt áo trước của cô mở tung, lộ ra nội y màu trắng sáng chekín đôi phong nhũ đang tại nhảy lên, đứng thẳng. Hắn chủ động tiếp thuhôn môi của hai người, không cho cô cắn môi của mình. Đàu lưỡi mạnh mẽtấn công trong miệng cô, kịch liệt hút hết tất cả dịch thể của rượu cònsót lại.

“Ha ha. . . . . .” Hắn hôn như chiếm đoạt, ban cho cho cô những nụ hôn thật sự, làm cô thoả mãn cười ngây ngô.

Bởi vì rượu cồn quấy phá khiến cho toàn thân cô khô nóng vô cùng, côtrút bỏ quần áo phiền phức trên người mình, cũng hướng thân trên củangười đối diện mà lao tới.”Ưm, anh không cần phải mặc. . .Em giúp anh cởi ra!”

Nhìn cô chủ động cởi quần áo, Đường Hạo rốt cuộc cười cũng còn khôngchưa xong, trong ánh mắt ngoại trừ có khát vọng cực độ đối với cô, cònlại đúng là tức giận. Hắn thật sự không dám nghĩ nếu lúc nãy bên cạnh cô có người đàn ông nào khác, không phải là hắn, chuyện này không biết sẽthế nào?

“Phụ nữ chết tiệt, dù em có tình hay không thì từ nay về sau cũng phải tiếp nhận hết!”Hai tay của hắn ôm chặt lấy cô, thô lỗ đem nội y của cô cời bỏ toàn bộ. Lập tức hai luồng phong mãn được phòng thích giống như hai con thỏ conkhông ngừng lay động, đơn giản là một phong cảnh câu dẫn người. Cô vôthức mà nhu hòa nhũ tiêm của mình, sau đó lại bất an che đậy lại.

“Cởi quần áo rồi bây giờ mới nhớ là phải che lại sao? Em, tiểu yêu tinh này, rõ ràng là muốn tra tấn tôi đây mà!” Đường Hạo kéo mạnh hai tay của cô xuống, hai luồng phong mãn lại bạo lộ trong không khí. Hắn nắm lấy một bên, còn một bên thì ngậm lấy cắn mút.

Bạch Phương Úc thở gấp, ngâm khẽ, mắt mịt mù cúi xuống nhìn người đàn ông đang chôn đầu trên ngực mình. Trong đầu, ngay cả suy nghĩ cũng muốn phát dục, cô cơ hồ muốn giải phóng toàn bộ bản thân. Mà người đàn ôngtrước mắt này lại chính là người cô yêu sâu đậm, cô muốn đem hết thảygiao cho hắn.

Cô hơi khát vọng mà nâng eo lên, uốn éo giống như muốn cời bỏ chiếcváy trên người. Nhưng trong cơn say mê, cô không biết phải làm sao, liền phát ra những tiếng rên nho nhỏ.

Hắn hiểu được ý của cô, lập tức giật xuống chiếc váy và cả quần lót bên trong.

Lúc này mới thật sự thoải mái, cô chậm rãi trượt xuống giường:“Thật dễ chịu….”

“ Lúc này mới mệt mỏi muốn ngủ sao?” Nhìn cô mông lung buồnngủ, hắn cũng không có ý định buông tha cho cô. Ngón tay xuyên đến vùngxuân tâm bí mật của cô, đâm thẳng đến tận đáy. Cô vặn vẹo, thốt ra kiềuthanh, thân thể đung đưa theo tiết tấu của hắn. Cảm giác thoải mái,nhiệt tình ngọt ngào, dịch thủy không ngừng chảy ra, ẩm ướt thấm đẫm cảbàn tay của hắn.

“Em thật mẫn cảm…” Khỏa lấy một khối dịch thủy đưa lên trước mắt cô, hắn muốn cô trông thấy rõ ràng.

Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, không muốn nhìn, nhưng chỗ bụng dướinổi nhiệt hỏa bao trùm lên mọi cảm quan của cô. Mềm mại như nước, mắtlong lanh dậy sóng ngầm, màng theo phong tình vạn chủng nhìn hắn: “ Em muốn….”

“Cái này…cho em…”Hắn vuốt ve mảng lớn da thịt bên trong hai chân cô, nhắm ngay mục tiêu mà tiến vào.

## 303. Chương 303

Edit: Meimoko

\_\_\_\_

Bạch Phương Úc quấn quít lấy chăn đơn, nhặt điện thoại từ trên sàn nhà lên, sau đó ngồi ở bên giường nhỏ giọng : “Mẹ . . . . . . “ Cô nói không được tự nhiên, mặc dù từ khi mất trí nhớ đã gọi  tiếng‘mẹ’ này được cả một năm, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm.

“Con bé này, vài ngày cũng không chịu gọi cho mẹ một cú điện thoại qua! Thế nào? Ở bên đó mọi chuyện đều tốt đẹp sao? Công việc có thuậnlợi không? Nếu công ty không có chuyện gì, con trở về sớm đi, mẹ và ba lo lắng cho con ở bên ngoài một mình…..”

 Bạch Phương Úc bụm lấy điện thoại sợ người trên giường đang ngủ say bừng tỉnh, nhẹ giọng nói: “Còn có một hạng mục lớn chưa có đàm phán xong! Mẹ, con ở Đài Loan bên này rất tốt, mẹ không cần lo lắng đâu!” So với việc trở về Anh quốc, cô tình nguyện ở tại nơi này, bất quá cô cũng không hiểu là vì lý do gì.

Tuy cô đã tận lực giảm âm thanh xuống, nhưng vẫn khiến cho người đang ngủ ở gần mở mắt. Đường Hạo nhìn bóng lưng nửa kín nửa hở của cô, ngápmột cái, cánh tay dài từ phía sau ôm thân người cô, vuốt ve bộ ngực trần của cô.

“Ừm. . . . . .” Bạch Phương Úc không cẩn thận kêu một tiếng,sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang động tay động chân với mình,nhíu cái mũi lại, dùng môi ngữ cảnh cáo nói: “Đừng có xằng bậy, mẹ đang gọi điện thoại cho em!”

 Đường Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục sờ soạng lên phong nhũ của cô, nhũ hoa đang ngủ say lại lập tức tách ra, nổi lên phản ứng.

Bạch Phương Úc chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn tiếng kêu đang gào thétnhư muốn phá cổ họng cô ra, sắc mặt đỏ bừng tiếp tục nói chuyện với mẹ:”Mẹ…mẹ cùng ba hãy yên tâm ….con… con….. thật sự rất tốt!”

 “Thuốc phải nhớ uống, đừng có quên nhé! Nếu không đầu của con lại đau, bệnh cũ lại tát phát!” Lúc sắp kết thúc cuộc điện thoại, Bạch phu nhân không quên dặn dò con gái.

“Dạ, mẹ… mẹ  yên tâm, con nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ!” Bạch Phương Úc ứng phó nói cho xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Lập tức,chuyển thân qua, nhìn người đàn ông bên cạnh, hờn dỗi nói:”Đường Hạo,  chán ghét, em vừa rồi suýt nữa là hét lên đấy!”

Nói xong, cô bổ nhào vào lên trên người của hắn, tức giận muốn dùngtay gãi ngứa hắn. Bàn tay nhỏ bé trải qua ngàn khó khăn  hiểm trở rốtcục cũng đi tới dưới nách của hắn, đang muốn áp dụng đại kế gãi ngứa thì Đường Hạo đột nhiên xoay người một cái đem cô chế phục dưới thân củahắn:”Con ma men này tỉnh rượu rồi sao?”

 Cô bị hắn ép tới toàn thân đều nổi ngứa, vừa cười vừa phản bác: “Ai là con ma men? Em say lúc nào? Sao em lại không biết nhỉ?”

 Cô có say sao? Cô. . . . . . Cô không nhớ rõ. Bất quá, có thể là có, bởi vì cô không biết mình trở lại khách sạn như thế nào, khôngbiết tại sao hắn lại ở trong khách sạn này? Lại càng không nhớ rõ haingười lăn lên giường cùng nhau vào lúc nào? Còn có…. không nhớ rõ hếtthảy mọi cảm thụ trong lúc đó nữa…..

“Anh có cần bắt em uống lại một lần cho thành cái bản mặt hôm qua không? Em còn không chịu thừa nhận ư?” Đường Hạo tức giận hỏi, hắn nhất định phải cảnh cáo triệt để một lầncho người phụ nữ này biết, phòng ngừa từ nay về sau cô sẽ lại uống rượu.

Cô nâng bả vai lên xuống, xem như đáp lại:”Không cần phải đè nặng em, thở không nổi!”

Đường Hạo đem hai cánh tay của cô đặt ở dưới chính thân thể của cô,rồi dùng thân thể của mình đè nặng lên, gò má đối với gương mặt của côcảnh cáo: “Từ nay về sau em không được uống rượu, nhớ rõ chưa?”

“Anh đừng có chuyện bé xé ra to! Em bất quá cũng chỉ uống một chút rượu mà thôi, không có uống nhiều!” Cô nhớ rõ mình uống cùng Tô rượi Mao Thai, nhưng chỉ là có một chút.

“Không có uống nhiều? Như vậy, anh hỏi em, em trở về như thế nào? Chẳng lẽ mọc cánh bay về đây sao?”

“Em không biết!” Cô thành thực lắc đầu.

“Không biết? Em còn nói mình không say, Bạch Phương Úc, anh thật muốn đánh em, để em nhớ kỹ bài học lần này!” Đi về như thế nào cũng không nhớ, xem ra cô say hơn hắn tường, “Tửulượng của em cùng rượu, thật sự để khiến anh không yên tâm chút nào vềem.”

“Tửu lượng em cũng không kém đâu nhé! Rượu hôm qua uống cũng rất ngon!” Người uống rượu say tất nhiên không bao giờ thừa nhận mình không có tửu lượng rồi.

“Tửu lượng cao hay thấp, anh không cần biết, nhưng em uống rượuvào thì thật sự khiến anh lo lắng, uống nhiều quá là sẽ cởi quần áo, emcòn nói rượu ngon nữa cơ à?”

 “Cởi. . . . . . Cởi . . . . . Quần áo !” Cô giật mình, lắp bắp nói.

“Anh nói vẫn còn dễ nghe, em uống nhiều hơn nữa căn bản chính là cởi quần. . . . . .”

Gương mặt má lúm đồng tiền của Bạch Phương Úc, tính cả thân thể củacô nữa đều đỏ bừng lên, cô đẩy thân thể của hắn ra, không tin nói:”Anh nói bậy, em không có !”

Đường Hạo nắm bắt cằm của cô, nhíu mày nói: “Em nói anh có thể lừa em sao?Anh cho ngươi biết, từ nay về sau đừng có ở bên ngoài uống rượu, nếu muốn uống, thì về nhà uống, biết không?”

Bạch Phương Úc nhắm mắt lại, cô. . . . . . cô thật sự ngượng muốnchết rồi! Đúng như lời hắn nói, từ nay về sau cô thật sự không thể lạiuống rượu bên ngoài. Khá may, thật may mắn khi người bên cạnh cô lúc đólà hắn, nếu như là người khác cô chẳng phải là. . . . . .

“Tốt lắm! Biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, từ nay về sau không được như thế nữa!” Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, Đường Hạo coi như là thả lỏng được chút tâm tình. Bất quá, có một việc hắn phải hỏi một chút: “Vừa rồi gọi điện thoại đến chính là mẹ của em?”

 Bạch Phương Úc mở mắt, nhẹ nhàng vuốt cằm.”Đúng thế, làm sao vậy?”

“Nhưng nghe em nói chuyện với mẹ mình, cảm giác như em rất lạnh nhạt với mẹ của em, không thân thiết lắm, phải không?” Đường Hạo giả bộ như lơ đãng hỏi thăm, theo trên người của cô đứng dậy, rút lấy một điều thuốc.

Bạch Phương Úc cũng vì này cảm giác này mà phiền não, thở dài một hơi nói: “Dạ, có lẽ là do em mất trí nhớ, mới cảm thấy cha mẹ không phải thân cận….em như vậy …có phải là không tốt?”

Đường Hạo thổi ra một mảng sương mù, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, như có điều suy nghĩ, rồi nói: “Bản thân không có mất trí nhớ qua, cho nên đối với tình trạng bệnh của em,anh cũng không có kinh nghiệm, vì vậy không phán đoán được!”

” Đáng ghét, nói mát cũng đừng có nói!” Bạch Phương Úc đạp hắn một cước.

Dù sao cô đạp cũng không đau, Đường Hạo cũng không có trốn tránh.”Vậy là em như thế nào lại mất trí nhớ ? Tai nạn xe cộ sao?”

 “Nói ra hù chết anh mất!” Bạch Phương Úc không có trực tiếp nói cho hắn biết.

“Hừ! Vậy em nói đi ra, nhìn anh giống người sợ chết lắm hay sao?” Hắn gõ gõ tàn thuốc lá, nửa như trêu đùa hỏi.

“Đúng. . . . .”

 Leng keng…..

Đúng lúc Bạch Phương Úc muốn thốt ra lời, tiếng chuông cửa đột nhiên kêu lên.

“Phương Úc, mở cửa! Anh có chuyện muốn tìm em!”

“Không xong rồi!” Bạch Phương Úc nhìn cả người xích lõa Đường Hạo và của chính mình, thất kinh nhỏ giọng kêu lên:”Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ?”

 Nghe được tiếng đàn ông ở bên ngoài, lại nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô, sắc mặt Đường Hạo lập tức tối đen như mực:”Cái gì làm sao bây giờ? Bạch Phương Úc, em đang sợ cái gì hả?”

Chẳng qua. Bạch Phương Úc cảm thấy tình cảnh này thật đáng xấu hổ,không chú ý tới Đường Hạo thay đổi sắc mặt, nhặt quần áo trên mặt đấtlên, buông lỏng thân thể rồi gấp rút nói với hắn: “Anh đi vào phòng tắm trước đi, nhanh lên!”

Dù sao, cô cũng mới chỉ đến Đài Loan vài tuần, nhưng đã lại có thểquen ngay với một người đàn ông khác trong khi bạn trao vẫn là ChuThích. Tuy bây giờ, cô đã cùng Chu Thích ngả bài nhưng nhìn quần áo xộcxệch của cô và Đường Hạo thì quả thực quá ái muội.

## 304. Chương 304

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Đường Hạo đĩnh đạc nằm ở trên giường, vô luận Bạch Phương Úc có lôikéo như thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Chết tiệt, hắn thật sự rấtmuốn biết cô đang cố gắng che dấu điều gì.

“ Phương Úc, em làm sao vậy? Hãy mở cửa cho anh vào trước đã!” Tiếng Chu Thích lo lắng từ ngoài cửa truyền vào, tiếp đó là những tiếng đập cửa liên tiếp.

“Haizza….” Cuối cùng Bạch Phương Úc cũng chỉ còn các bất lực, thỏahiệp nhìn Đường Hạo, nhặt nhanh quần áo trên mặt sàn mặc vào, nói lớnvới người ngoài cửa: “Chu Thích, anh trở về phòng mình trước đi! Lát nữa em sẽ sang phòng anh nói….”

Đoán được câu tiếp theo cô muốn nói gì, Đường Hạo lên tiếng chặt đứt câu của cô: “ Bạch Phương Úc, em dám vào phòng người đàn ông khác à?”

Bạch Phương Úc ngừng ngay việc mặc quần áo, lấy tay bịt chặt miệng của hắn lại: “ Đừng có lên tiếng! Bên ngoài sẽ nghe được!”

“Nghe ….được…. thì sao?” Bị cô bịt chặt miệng nhưng Đường Hạo vẫn cố nói được một câu rõ ràng.

“Please, anh đừng nói gì nữa!” Bạch Phương Úc gấp đến độ muốn khóc lên rồi.

“Phương Úc, trong phòng của em có người sao? Anh nghe như thế em đang nói chuyện với ai đó!” Tiếng Chu Thích lại từ ngoài cửa vọng vào.

“Không…” Cô vừa định nói to ‘Không có’ thì phải nuốt lại ngay khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh của Đường Hạo, “ Anh chờ một chút đi!” Cô lại dùng ánh mắt tràn ngập cầu khẩn đối với hắn, sau đó nhanh chóng mặc quần áo đi ra phía cửa.

Đường Hạo thờ ơ mặc lại chiếc quần, nửa thân trên vẫn trần trụi, nằmyên trên giường. Kỳ thật, đồng nghiệp đến tìm cô là một chuyện quá ư làbình thường, nhưng thái độ khẩn trường vội vội vàng vàng của cô khiếncho hắn nảy sinh nhiều nghi vấn.

Người kia là ai vậy? Tại sao cô ấy lại cuống cuồng lên như thế?

“Có chuyện gì sao?” Bạch Phương Úc giữ lấy một cánh cửa, cảngười đứng chắn ngang lối vào. Hành động của cô thể hiện rõ không muốncho người ngoài cửa bước vào phòng.

“Ừ! Có một kế hoạch anh đã điều chỉnh lại, cần phải trao đổi với em! Chúng ta vào trong nói chuyện đi!” Hành động khẩn trương của Bạch Phương Úc khiến Chu Thích khó hiểu, nghi ngờ cô đang giấu giếm điều gì đó trong phòng.

Hắn ta nghiêm mặt lại, lạnh lùng đẩy thân người của Bạch Phương Úc ra, trực tiếp xông thẳng vào phòng.

“Đừng! Đừng có đi vào!” Bạch Phương Úc giữ lấy cổ tay áo của hắn, nhảy người lên, muốn ngăn Chu Thích bước vào phòng.

Chu Thích lại càng đẩy mạnh cô hơn, hùng hổ xông vào thẳng trong phòng.

Đường Hạo nằm trên giường, mặt không chút biểu cảm nhìn người đàn ông vừa xông vào phòng, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt kích động của người phụ nữ đứng sau lưng hắn. Đáng chết! Nhìn vẻ kích động kia của cô cũngbiết, cô và người đàn ông này có quan hệ không bình thường.

Nhận thức được điều này xong khiến Đường Hạo hắn không cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Vừa mới bước vào, Chu Thích đã nhìn thấy Đường Hạo nằm trên giường rõ ràng vừa mới trải qua một cuộc mây mưa khoái hoạt của tình ái, lập tứcđiên cuồng, xông lên giường: “ Cút đi! Bạch Phương Úc là phụ nữ của tao! Là của tao!”

Vừa thét lên giận dữ, một tay Chu Thích giữ lấy vai Đường Hạo, một tay nằm thành quyền vung thẳng đến mặt hắn ta.

Đường Hạo quay đầu, linh hoạt tránh né, mà hắn đương nhiên không chođối phương có cơ hội tập kích lần nữa. Chân dài duỗi ra, đạp thẳng choChu Thích một cước. Nhanh như chớp, Chu Thích bị đá văng vào tường.

Bịch.  Chu Thích rơi xuống trên mặt sàn.

Khó trách Chu Thích bại trận nhanh như vậy, Đường Hạo từ nhỏ đã tậpnhu đạo\*, đài quyền đạo\*. Hắn đã tham gia biết bao nhiêu giải đấu trongcác cấp câu lạc bộ, và thành tích đạt được luôn là quán quân.

Nhu đạo: Judo.

Đài quyền đạo: Teakwondo.

Đối đầu với một đối thủ mạnh như vậy, Chu Thích đương nhiên chẳng khác nào một bao cát.

Bạch Phương Úc đứng ở một bên, sợ hãi kinh hồn nói lớn: “ Đường Hạo! Đừng có đánh anh ấy!”

Bạch Phương Úc tràn ngập áy náy nhìn Chu Thích, nâng hắn ta dậy, quay lại nhìn Đường Hạo nói: “Đừng có đánh anh ấy…”

Đường Hạo híp mắt lại nhìn cô, trong lòng càng nổi lên ghen tuông sâu đậm đối với người đàn ông đang được cô bảo vệ: “ Em buông hắn ta ra! Anh sẽ không đánh hắn!”

Bạch Phương Úc nhanh chóng buông Chu Thích ra, nhìn chằm chằm vào Đường Hạo hỏi: “Thật sao?”

Chu Thích chật vật từ trên sàn nhà đứng lên, giống như chồng bắt được vợ đi ngoại tình, hắn quay đầu lại nhìn Bạch Phương Úc. Vừa chỉ tay vào Đường Hạo, vừa nắm chặt cổ tay Bạch Phương Úc, nói: “ Bạch PhươngÚc, em có thể đối với tôi như vậy sao? Hả? Em có biết em là bạn gái củatôi không?…..Em…em như thế nào mà lại có thể lên giường với người đànông khác?… Em ….tại sao lại khiến tôi thất vọng thế này?” Hắn nói từng lời chỉ trích cô có tội.

Đường Hạo chau lông mày thật chặt, ngước nhìn Bạch Phương Úc bằng ánh mắt nghi ngờ, trên mặt viết rõ mấy chữ ‘bắt cá hai tay’ chỉ trích cô.

Bạch Phương Úc lắc đầu thật mạnh nhìn Đường Hạo, tránh khỏi tay của Chu Thích : “ Không phải! Tôi không phải là bạn gái của anh! Tôi trước đó đã nói rõràng mọi chuyện với anh rồi! Tôi đã có người trong lòng, anh quên rồisao?”

“Không! Tôi không chấp nhận! Phương Úc, em quên em đã từng nói những gì với tôi rồi sao? Em đã quên những đêm em rên rỉ dưới thân tôi như thế nào rồi à?” Con ngươi của Chu Thích hồng lên, đem chuyện trước kia của bọn họ nói ra.

“ Không! Đừng nói nữa!” Sắc mặt Bạch Phương Úc trắng bệch, thấp thỏm lo âu nhìn Đường Hạo.

Ghen tuông bốc lên trong ngực, Đường Hạo nắm chặt hai tay lại, hét lớn: “ Mày buông cô ấy ra!”

Đường Hạo nhanh chóng tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay Chu Thích, dùng hết lực vặn thật chặt tay hắn.

Hắn ngay cả một cái nhăn mày nháy mắt cũng không có nhưng lại thấybàn tay của Chu Thích nhanh chóng run run, ngũ quan cũng dần nhăn nhúmlại. Cuối cùng Chu Thích cũng phát ra một tiếng đau: “Á…”

Đường Hạo kéo Bạch Phương Úc từ trong tay hắn ra, thuận tiện bỏ luôntay. Sau đó đem cô bảo hộ trong lồng ngực của mình, chiếm hoàn toàn ưuthế,  huênh hoang đắc thắng nhìn người đàn ông đối diện. Đường Hạo mạnhmẽ ôm lấy người phụ nữ trong lòng, cúi xuống hôn lên môi của cô, phát ra cả âm thanh, “ Nói cho mày biết! Người đàn bà này là của tao. Làngười của Đường Hạo tao đây. Nếu sau này mày còn dám động đến cô ấy, cứchạm một sợi tóc thì tao sẽ chặt một ngón tay của mày!”

Bạch Phương Úc nhìn người từ trước đến giờ vẫn chăm sóc cho mình, thất kinh nhìn Đường Hạo, sau đó từ tốn nói với Chu Thích: “ Thật xin lỗi, tôi không thể làm bạn gái của anh được! Thích, anh làngười tốt! Nhất định sẽ gặp được một cô gái còn tốt hơn cả tôi. Màtôi…lại chỉ thích một mình anh ấy!”

Nghe được những lời này của Bạch Phương Úc, tâm tình Đường Hạo mới dễ chịu đi đôi chút. Bất quá, hắn có rất nhiều câu hỏi, muốn cô phải giảithích rõ ràng.

“ Tôi nghĩ hai người nếu có chuyện công việc thì đợi đến công tymà cùng nhau thảo luận! Giờ là lúc nghỉ ngơi, phải tận hưởng thời gianquý báu!”

Đường Hạo cố ý hôn xuống gương mặt Bạch Phương Úc một cái, âm thanh không lớn không nhỏ, thúc giục: “ Phương Úc, đi sửa sang lại chính mình một chút đi! Chúng ta cùng nhau dùng cơm, anh đang đói bụng lắm!”

Sợ hai người lại cãi lộn đánh nhau, Bạch Phương Úc nhanh chóng đáp ứng, khuyên nhủ Chu Thích: “ Thích, anh về trước đi! Công việc để ngày mai hãy bàn!”

Chu Thích nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đường Hạo, trên trán nổilên gân xanh. Vài năm trước chính người đàn ông này đã đánh cho hắnkhông còn chút tôn nghiêm đàn ông~ Tại sao qua ngần ấy năm, mĩnh vẫnkhông thể nào thắng nổi hắn ta?

## 305. Chương 305

Edit : Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Không, hắn không thể cứ như vậy mà để cô rời xa khỏi mình!

Chu Thích tiến đến, giữ chặt lấy Bạch Phương Úc, vẻ mặt phẫn nộ nói: “Bạch Phương Úc, em là bạn gái của anh, nếu có đánh nhau thì em cũng nên ủnghộ anh mới đúng! Bạch Phương Úc, anh biết em bây giờ chỉ là mê hoặc nhất thời, cho nên anh tha thứ cho em. Nhưng hiện tại, em mau đuổi ngayngười đàn ông này đi cho anh! Từ nay về sau không được phép qua lại vớihắn nữa! Tuyệt đối không thể được!”

Nhìn người đàn ông đối với mình hô to gọi nhỏ, không những thế lờinói lại vô cùng phách đạo, Bạch Phương Úc có cảm giác không giải thíchđược: “Chu Thích, anh là gì của tôi?”

“Tôi là gì của em ư? Em đang hỏi tôi là gì của em sao? Tôi là ChuThích, là bạn trai của em, là người ở chung với em trong suốt mấy năm….!” Chu Thích bởi vì lời nói của Bạch Phương Úc mà tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng muốn chứng minh thân phận của mình.

“Im miệng, cho dù trước kia chúng ta có là người yêu của nhaunhưng tôi cũng đã sớm nói với anh rồi, chúng ta không thích hợp, chiatay! Hiện tại, anh chỉ là một đồng nghiệp bình thường của tôi không hơnkhông kém!” Bạch Phương Úc không thích nghe hắn cường điệu mối quanhệ của bọn họ lên như thế. Cô không muốn nghe thấy chuyện bản thân ngoài Đường Hạo ra còn phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, Hết thảy, cô không tiếp nhận nổi.

“Chu Thích, anh đi về đi! Chuyện công việc, ngày mai chúng ta đến công ty nói bàn tiếp!”

“Không! Không! Phương Úc, anh thật sự rất yêu em! Anh thật sựkhông thể không có em được! Em hãy tin anh, người yêu em nhất chính làanh,  anh yêu em hơn hắn ta rất nhiều. Trên đời này người đối với emchân tình chân ái nhất chính là anh! Hãy tin anh!”

“Không…!” Bạch Phương Úc lui về phía sau vài bước, gần sátngực Đường Hạo. Đối diện với Chu Thích đau khổ dây dưa, cô hoàn toànkhông có một chút rung động, chỉ thấy phản cảm, còn thêm phần buồn chán.

Chu Thích vươn tay kéo Bạch Phương Úc trở lại, nhìn chằm chằm vào cô: “Phương Úc, em bất quá mời chỉ quen hắn được có vài ngày, chẳng lẽ em thật sựvì người này mà ruồng bỏ anh sao? Em có biết hắn là hạng người nàokhông? Phương Úc, em đi theo hắn chắc chắn sau này sẽ phải hổi hận,Đường Hạo nổi tiếng là một kẻ phong lưu vô tình….”

Đối với lời nói của người đàn ông trước mặt, Đường Hạo một chút cũngkhông thèm để ý, giống như đang nói về người khác chứ không phải làmình. Bất quá, hắn càng lúc càng muốn xem phản ứng của Bạch Phương Úcnhư thế nào, hắn ta yêu mến cô như vậy mà cô lại thừa nhận chỉ yêu cómình hắn, nhất là đối với một tên gắt gao muốn dây dưa trước mặt, côthừa nhận thích hắn đã là một sự thỏa mãn vô cùng cho lòng tự trong namnhân trong hắn.

Đối với việc Chu Thích một mực nói Đường Hạo không tốt, lửa giậntrong mắt Bạch Phương Úc càng lúc càng tăng lên, cuối cùng thì hất mạnhtay của Chu Thích ra. Xoay người, hai tay vòng lên ôm lấy Đường Hạo, côcòn cúi đầu tựa vào lồng ngực của hắn, vẻ mặt làm việc nghĩa thì khôngđược chùn bước, nói: “Chu Thích, anh đừng có nói nữa, tôi tuyệt đối không nghe đâu!”

Cô quay đầu lại, cười nhạt nhìn Đường Hạo, cũng chính là để nói cho người đàn ông hiên ngang khí phách này biết: “ Bất kể là như thế nào thì Đường Hạo, anh ấy vẫn là người đàn ông tôi yêumến nhất. Dù cho sau này anh ấy có đối xử không tốt với tôi, hay cứ coinhư anh ấy vứt bỏ tôi, tôi cũng chỉ yêu duy nhất một mình anh ấy, khôngoán không hối!”

Nói xong, Bạch Phương Úc nhón mũi chân lên, cặp môi đỏ run nhà nhẹdán lên môi Đường Hạo. Tay hắn đặt ở thắt lưng của cô lại càng thêm siết chặt, giống như muốn tán thưởng cô, khiến cô có một nụ hôn sâu sắc.

Trong mắt hai người bọn họ phảng phất chỉ có hình bóng của đốiphương, căn bản không tồn tại thêm bất cứ người nào khác, mãnh liệt màhôn nhau. Dùng một phương thức đã lưu truyền cả trăm ngàn năm năm truyền thống để biểu đạt tình cảm rõ ràng nhất.

“Không—-“Chu Thích nhìn hai thân thể dây dưa trước mắt, cửđộng của hai người bọn họ quá mức thân mật khiến hắn bị đả kích, lớntiếng quát. Sau đó, hai mắt của hắn ngập tràn hận ý nhìn Bạch Phương Úc, thật lâu sau nắm chặt hai tay rồi mới chịu rời đi.

Rầm….

Nghe tiếng đập của quá lớn, Bạch Phương Úc giật mình mà rơi gót chânxuống, đôi môi cũng rời khỏi môi Đường Hạo, sau đó cứ thế nhìn hắn: “Này, vừa rồi em chỉ là khích cho Chu Thích giận thôi! Anh đừng có cho rằng những lời nói lúc nãy là thật!”

“Giả ư?” Lần này đến lượt Đường Hạo nhíu mày lại, vẻ mặt mất hứng, tay bưng lấy mặt cô.

Bạch Phương Úc nhún nhún vai cười, sau đó nhảy ra khỏi ngực hắn: “Ha ha, giả đấy! Là giả dối đấy! Chờ em tắm xong, chúng ta ra ngoài ăn cơm!”

Hắn còn chưa có yêu thương cô, chưa từng nói lời yêu với cô, thì côlàm sao mà sớm như vậy đã nói yêu hắn được. Dù cho…dù cho trong lòng côthực sự không thể dung nạp người khác nữa rồi.

Đường Hạo nhìn cô nhảy ra xa mình, tựa người vào một góc bàn, nở một nụ cười thật sâu sa.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Em đã lên giường với người đàn ông kia rồi, đúng không?”

Câu hỏi của hắn khiến Bạch Phương Úc suýt nữa phun hết thức ăn trong miệng ra, may mắn cô đã kịp nuốt trở lại: “Anh lại không tin em ư? Anh nghĩ em là người bắt cá hai tay phải không?”

Đường Hạo nheo mắt nhìn cô. Hắn muốn từ những biểu lộ trên khuôn mặtcô mà tìm được đáp án chính xác nhất. Hắn muốn biết rốt cuộc sau khi mất trí nhớ cô có cùng với người đàn ông kia…..

“ Có hay không?”

“Đương nhiên là không có! Anh nghĩ em là ai? Đường Hạo, nếu như anh hoài nghi em, em sẽ giận lắm đấy!” Cô hời hợt nói, chuyện trước kia thế nào chính cô cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không muốn nói thêm nhiều lời.

Không thể phủ nhận trong lòng hắn bây giờ đang buồn bực. Bởi vì, có lẽ cô đã thực sự cùng với người đàn ông kia…

Đáng chết! Đường Hạo nắm chặt tay thành quyền. Vì cái gì mà có kẻmuốn trộm đi người phụ nữ của hắn? Vì sao lại để cho hai người bọn họsau một năm mới được gặp lại? Một năm có biết bao nhiêu sự việc phátsinh, và có những chuyện hắn không thể nào khống chế được.

“Làm sao vậy? Tại sao sắc mặt của anh trông khó coi thế?” Bạch Phương Úc buông đồ ăn xuống, sắc mặt của cô cũng tái dần đi, trái tim cũng như bị bóp chặt, “Nếu như…nếu như…anh để ý đến chuyện em đã từng có người đàn ông khácthì….chúng ta…chúng ta bây giờ nên chia tay luôn đi thì hơn!”

Trong lòng cô thì đã có sự chuẩn bị trước. Có người đàn ông nào lạinhẫn nhịn được việc người phụ nữ của mình đã từng có một người đàn ôngkhác bên cạnh. Cảm giác của hắn, cô có thể hiểu được. Cô không tráchhắn.

Đường Hạo chồm lấy tay cô, hai con ngươi hơi tức giận khóa chặt lấy gương mặt của cô: “Anh đã nói gì chưa? Anh nói là để ý chuyện đó sao? Anh có nói là muốn chia tay chưa hả?”

“Nhưng nhìn sắc mặt của anh, em biết anh không hề chấp nhận…” Hắn liên tiếp chất vấn khiến Bạch Phương Úc lo lắng trong lòng, gương mặt vừa mới khó coi lại hiện lên tia hưng phấn.

Đường Hạo hào phóng mà thừa nhận: “ Không vui, anh đương nhiên làkhông vui. Có một người đàn ông tràn đầy ý đồ với em, hàng ngày đi theoem, ở ngay gian phòng cách vách, em nói anh có thể yên tâm vui vẻ đượcsao?”

“Ha ha, thế thì phải làm sao bây giờ? Em ở đây cũng đâu có nhà mà ở!” Bạch Phương Úc rầu rĩ nói.

“Em thử nói xem! Đương nhiên là phải đến  ở chỗ của anh rồi!”

## 306. Chương 306

Nhị Nhị thích thú khuấy động những phím đàn đen trắng đan xen, ngón tay thon dài duyên dáng truyền ra những giai điệu uyển chuyển giống như ngọc trai tuôn ra từ trong hộp châu báu.

Hàn Tú vừa nghe cô bé diễn tấu, vừa ở một bên vỗ tay, liên tiếp gật đầu khẳng định cho đến khi nhạc khúc kết thúc.”Còn không phải sao? Đã hơn một năm không thấy, trình độ đánh đàn của Nhị Nhị đã tăng lên rất nhiều!”

Lúc trước Nhị Nhị có ở đây vài ngày, cho nên bà biết rõ đứa bé này rất có thiên phú chơi đàn. Cũng bởi vì điều này mà bà mới yêu thích cô bé gái xinh đẹp trước mắt.

“Cảm ơn bà, Đường nãi nãi!” Nhị Nhị lễ phép gật đầu, sau đó từ mặt ghế bên piano đứng lên. Bởi vì từ nhỏ tựu tiếp xúc piano, cho nên cô bé biết chiếc đàn piano này có giá trị không phải nhỏ, cho dù chỉ là cái ghế ngồi bên cũng có vẻ rất đắt tiền rồi. Cho nên, cô bé rất cẩn thận, Đường nãi nãi đã cho thử đàn, không thể làm gì khiến nó bị hỏng được!

Nói như vậy chính là, cô bé không muốn gây họa.

Hàn Tú nhìn cô bé muốn đi, liền lập tức ngăn cản, nói: “Hôm nay thời gian gọi điện cho ba của cháu vẫn chưa đến mà, muốn đi đâu chơi sao?” Nhị Nhị cùng Dương Dương hai ngày nay sáng tối đều gần nhau đến mức thân mật thái quá, Hàn Tú là bà của Dương Dương, đương nhiên muốn đem hai đứa trẻ chơi tách riêng ra.Trưởng thành sớm, yêu sớm, những tin tức này trên TV đăng suốt ngày, tùy lúc mà tăng nhiều, khiến người làm bà như Hàn Tú đương nhiên là lo lắng.

Bọn trẻ bây giờ đều trưởng thành sớm, bà nhận ra lo lắng của mình cũng không có dư thừa.

Nhị Nhị nhìn chiếc đàn piano màu trắng tinh khiết, nhíu cái mũi nói: “Đường nãi nãi, cây đàn piano này rất quý, cháu sợ sẽ làm hư nó!”

Nghe được lời nói của cô bé, HànTú muốn cười lăn ra, nguyên lai đứa bé này còn có tính rất cẩn thận, chứ không phải là một con bé hoang dại không người dạy. Bà từ trên ghế sa lon đơn đứng dậy, đi về phía thân thể nhỏ nhắn kia, sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ bé. Nói:”Ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh thế này, làm sao có thể làm hư được những phím đàn? Yên tâm chơi đi, Đường nãi nãi thích nghe cháu đánh đàn lắm!”

Nhị Nhị nhíu cái mũi lại, sau đó dựa sát vào người Hàn Tú:”Đường nãi nãi, người ta muốn nghỉ ngơi một lúc thôi mà, mỗi ngày đều cứ phải đánh đàn lại đánh đàn, thật sự rất chán!” Vốn tưởng rằng đến nơi này có thể được nghỉ hè, Nhị Nhị thật không ngờ vẫn còn phải làm bạn với đàn piano.

“Nhị Nhị, muốn thành công thì phải kiên trì, nếu không tài năng thiên phú của cháu sẽ bị mai một dần!”

“Đường nãi nãi. . . . . .” Nhị Nhị lại nhăn cái mũi, chu môi, trong hai mắt có rất nhiều ý không chịu hiện lên, sau đó cầu cứu đến Đường gia gia.

“Làm sao vậy, Nhị Nhị? Miệng cháu sao lại cong lên như thế này?” Đường Lập Huân vuốt xuôi xuống cái mũi nhỏ của Nhị Nhị, càng cùng cô bé này ở chung, càng khiến cho ông cảm thấy nó có gì đó rất giống vợ mình.

Có lẽ là bởi vì cô bé cũng thích đánh đàn, có chút khí chất giồng nhau.

Nhị Nhị nhìn Đường nãi nãi, sau đó nói nhỏ với Đường gia gia: “Đường gia gia, cháu đi chơi một chút cũng không được sao? Cứ liên tục đánh đàn thật sự có chút mệt mỏi mà!”

“Đương nhiên không được! Chuyện cần thiết đương nhiên là phải làm liên tục, đâu có thể xao lãng để chơi đùa!Một hồi chơi một hồi đánh đan, với người luyện đàn thì đó là điều tối kỵ, nếu như vậy thì làm sao có thể chơi đàn tốt được!” Hàn Tú không để cho chồng có cơ hội nói chuyện, trực tiếp nói với cô bé.

“Bà nội, để cho Nhị Nhị cùng cháu chơi một lúc không được sao? Người ta lặn lội từ Mỹ về đây chính là muốn được chơi với cháu. Kết quả lại bị bà cả ngày nhốt trong phòng luyện đàn! Vậy thà rằng để bạn ấy về lại Mỹ còn hơn!” Dương Dương cũng bắt đầu vì Nhị Nhị mà cầu xin hộ, làm nũng với bà nội.

“Nhưng mà. . . . . .”

“Đừng nhưng mà, được không?” Dương Dương tựa ở trên người bà nội làm nũng, nó biết mình dùng một chiêu này đối phó bà nội nhất định sẽ có tác dụng. Sau đó nhìn về phía Nhị Nhị nháy mắt, bảo cô bé mau đi đi. Nhị Nhị nhận được tín hiệu của Dương Dương, chậm rãi di động thân thể. Lúc ở khoảng cách xa với mọi người rồi, cô bé trong phút chốc chạy vụt ra bên ngoài.

Dương Dương ở phía sau cũng rời khỏi ngực của bà nội nó, chạy ra ngoài cửa.”Hì hì, bà nội, chúng cháu chỉ chơi trong chốc lát thôi mà!”

Nhìn hai đứa trẻ cùng nhau chạy ra xa, Hàn Tú chỉ có thể thở dài: “Ông xã, anh xem, Nhị Nhị này cũng là một tiểu quỷ nha đầu!”

“Đúng vậy!” Đường Lập Huân vẫn còn si ngốc nhìn hai đứa trẻ chạy ra xa. Từ sau khi Nhị Nhị đến đây, ông càng cảm thấy trong nhà có một đứa trẻ vẫn còn rất tịch mịch, cho nên cần có thêm trẻ con mới được!

“Ông xã, em thật sự hy vọng trong nhà chúng ta sẽ có một đứa cháu gái để yêu chiều! Aizaa, nếu như Nhị Nhị về Mĩ, em nghĩ em nhất định sẽ rất nhớ đứa bé này!” Trên mặt Hàn Tú lộ ra chút bi thương.

“Đúng vậy! Ban đầu, chúng ta còn không thích cô bé, nhưng đứa trẻ giống như thiên thần này lại khiến người ta không thể không yêu mến!” Đường Lập Huân cũng là có cảm giác hơi mất mát….

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đường Hạo lễ phép tiến lên nghênh đón người mấy hôm trước vừa mới đi, hôm nay lại đột nhiên đến-Lương Bân: “Mời ngồi!” Hắn chỉ vào ghế sô pha đối diện.

Lương Bân sau khi ngồi xuống, hỏi thăm Đường Hạo ngồi đối diện:”Thế nào? Nhị Nhị ở chỗ của anh có ngoan ngoãn không?”

Nhắc đến Nhị Nhị, Đường Hạo nhịn không được mà nét cười trên mặt càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn nhịn nói móc: “Nhị Nhị làm sao có thể ngoan ngoãn được? Chẳng lẽ anh là ba của nó mà lại không biết sao?”

“Ha ha, con gái của tôi đúng là hơi nghịch một chút, bất quá nó là một đứa bé rất hiểu chuyện!”Lương Bân cho con gái của mình đánh giá tương đối cao, một điểm cũng không có chút khiêm tốn.

“Đúng vậy, có hơi nghịch, bất quá chỉ là cùng với Dương Dương chơi đùa làm vỡ mất cái bình hoa cổ mấy trăm năm trước của cha tôi, mấy ngày trước thì hình như làm vỡ mất mặt kính chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tôi mới mua thì phải…. “Đường Hạo nói xong, bưng tách cà phê lên, chậm rãi uống.

Lương Bân bật cười lắc đầu, tự giễu nói: “Xem ra, con gái của tôi ở đây gây cho tôi không ít họa. Aizaa— tôi đây là cha của nó tuy còn có chút tiền, bất quá vẫn chỉ là làm công cho người ta! Những thứ đáng giá như thế làm sao tôi có thể bồi thường nổi……….” Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi chuyển đến trên mặt Đường Hạo, thu hồi vẻ vui đùa, rất chân thành thấp giọng nói: “Nếu quả thật muốn bồi, cũng phải tìm người cha ruột có tiền là anh bồi thường mới đúng….”

Một câu nói kia phảng phất nặng hơn bom nguyên tử phát nổ, trong nháy mắt làm cho Đường Hạo ngẩn người, ngây ra như phỗng, bất động giống như pho tượng.Thật lâu sau, Đường Hạo mới run rẩy hỏi:”Anh nói cái gì? Có thể nói lại lần được không?”

Trời ơi! Hắn nghe lầm ư? Hay là Lương Bân nói sai? Chẳng lẽ chuyện này lại đem ra đùa sao? Lúc này, trong lòng Đường Hạo là một mớ bòng bong hỗn loạn, đại não trắng một mảng.

Lương Bân thở dài một hơi xong, thân hình liền nghiêng ra phía trước, tuyên bố trịnh trọng với Đường Hạo một chuyện: “Nhị Nhị là con gái của anh! Là con gái của anh cùng với Lục Giai Ngưng! Cô bé không phải là con gái ruột của tôi, Nhị Nhị là đứa trẻ được vợ chồng tôi nhận nuôi !”

## 307. Chương 307

 “Nhận…. nuôi? Nhị Nhị..là….con …gái của tôi cùng…Lục Giai Ngưng sao?” Đầu óc vẫn còn trống rỗng cho nên Đường Hạo ăn nói lắp ba lắp bắp như máy lặp lại những lời nói của Lương Bân. Kích động mãnh liệt không ngừng nổi lên trên mặt hắn.

Ánh mắt vốn đang cười nhạo lại đột nhiên chấn động vô cùng, trên gương mặt và cả cơ thể đều không ngừng rung động. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Lương Bân, muốn một lần nữa tìm được đáp án chân thực trên người anh ta.

Lương Bân có thể hiểu được sự khiếp sợ này của hắn, hít một hơi thật sâu, hai tay đan vào nhau, nói: “Tôi cùng vợ tôi kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Vợ tôi lại là một bác sĩ nhi khoa, cực kỳ yêu mến trẻ con!”

“Bác sĩ nhi khoa? Tiểu Ngưng sinh ở trong bệnh viện của vợ anh sao? Vì vậy, các người mới nhận nuôi Nhị Nhị?” Đường Hạo run rẩy hỏi, trái tim hắn vẫn không ngừng kinh hoàng. Hắn muốn mau chóng biết tất cả chân tướng sự việc, thật sự mong muốn thời gian quay trở về mấy năm trước.

Lương Bân gật nhẹ đầu: “Đúng vậy! Lục Giai Ngưng sinh con ở bệnh viện nơi mà vợ tôi làm việc. Lúc đó, cô ấy đã rất nguy hiểm, cố gắng để sinh con ra nhưng nhiều giờ sau cũng vẫn không sinh ra được. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mổ sinh. Đương nhiên những điều này đều do vợ tôi nói lại….”

Trái tim kinh hoàng lại nổi lên đau đớn kịch liệt, hắn tự trách mà gắt gao nắm chặt tay lại, hận không thể đánh mình vài quyền. Hắn đã từng chỉ trích cô, nói cô không phải là một người mẹ tốt, không sinh Dương Dương ra một cách tự nhiên.

Chết tiệt! Hắn cái gì cũng không biết, vậy mà vẫn chỉ trích cô. Hắn có tư cách gì mà chỉ trích cô?

“Lúc đó kinh tế của cô ấy khó khăn lắm đúng không? Cho nên mới đem một đứa con cho hai người nuôi, phải không?” Đường Hạo nghẹn ngào hỏi thăn, hẳn là nguyên nhân này. Dù sao, lúc ấy điều kiện gia đình cô cũng đã rất khó khăn rồi, muốn cùng một lúc nuôi hai đứa con thì quả là quá cực khổ . Đem một đứa bé đi cho người khác cũng là điều có thể hiểu được.

Chỉ là, tại sao cô không đến tìm mình? Phụ nữ ngu ngốc, vì sao lại không đến tìm đến mình?

Lương Bân nhìn Đường Hạo cả ngày, cũng đang hổi tưởng lại tình cảnh năm đó: “ Đây cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là Nhị Nhị vừa mới sinh ra, cơ thể quá yếu, tựa như một con mèo con. Giai Ngưng…… cô ấy……, một mực cầu xin bác sĩ cứu lấy con của mình….một mực cầu xin….”

“Bác sĩ, xin các người cứu con của tôi đi mà, xin các người!” Cô gái trẻ vừa mới sinh con xong chưa đầy hai người, mặt mũi trắng bệch không có chút huyết sắc nào, chỉ có thể dựa vào tường mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể khỏi bị ngã.

Nhìn con gái nằm trên giường, thân thể bé nhỏ còn chưa đầy ba cân, Lục Giai Ngưng đau lòng đến mức nước mắt không ngừng rơi ra bên ngoài. Bảo bối từ lúc sinh ra đến giờ mới chỉ khóc có ba, bốn lần, số lần động đậy lại càng ít, bộ dạng hô hấp.

Những đứa trẻ như vậy đều phải được đặt trong lồng ấm, nhưng phí tổn giữ ấm trong lồng kính quá cao, cô căn bản là trả không nổi. Hơn nữa, cô sinh con ngoài giá thú, không có giấy đăng ký kết hôn, cho nên đứa trẻ sinh ra cũng không có giấy chứng nhận để chữa bệnh. Hết thảy mọi chi phí đều phải tự mình gánh chịu.

Dù thân thể mệt mỏi đến mức không chịu đựng được, Lục Giai Ngưng cũng không dám chìm vào giấc ngủ, chỉ chăm chăm nhìn vào con gái của mình. Cô rất sợ, chỉ cần mình vừa nhắm mắt lại thôi thì sinh mệnh bé nhỏ vừa mới đến nhân gian kia sẽ phải vô tức vô thanh mà rời khỏi thế giời này.

“Lục tiểu thư, chúng tôi đều đang cố gắng hết sức! Cô đừng nên gấp gáp, được không?” Bác sĩ khuyên bảo cô trở lại giường nằm, sau đó đau lòng nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường.

“Thật là hai thiên thần nhỏ xinh đẹp! Các cháu mai sau nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh đấy, biết không?” Bác sĩ nhìn hai đứa trẻ không nhịn được mà thốt lên lời khen ngợi.

Lục Giai Ngưng nhìn hai đứa con không giống nhau, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô áp mặt lên thân thể của con gái nhỏ, dùng mũi ngửi ngửi mùi sữa thơm nồng đậm trên người của con, không ngừng nói xin lỗi: “ Bảo bối, đều do mẹ không tốt! Mẹ không sinh con ra một cách khỏe mạnh, không có tiền cho con nằm trong giường ấm! Bảo bối, con phải cố gắng….phải cố gắng khỏe lên….nghe con……”

“Bác sĩ, chẳng lẽ không thể cho cháu tôi nằm giường ấm trước được hay sao? Chúng tôi nhất định sẽ đem tiền đến sau, chỉ một lần này thôi, được không? Xin các bác sĩ, các người không thể cứ trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé chết đi như thế?” Bà Lục đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc khẩn cầu các bác sĩ.

“Không! Bác gái, bác mau đứng lên đi! Xin đừng làm chúng tôi khó xử! Đây là quy định của bệnh viện, chúng tôi cũng không có cách nào!” Bác sĩ đỡ bà Lục đứng dậy, cũng đầy khó xử nói.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn một đứa bé chết đi hay sao?” Bà Lục tuyệt vọng kêu lên. Vì sao không có ai giúp đỡ bọn họ?

“Tôi sẽ trả tiền cho đứa bé này! Trước mắt hãy đem đứa trẻ đi giữ ấm trong lồng kính!” Ở ngoài cửa, Chung Diệp đã nghe thấy hết, liền đẩy của vào nói.

Lục Giai Ngưng cùng bà Lục, thậm chí cả bác sĩ cũng đều quay đầu nhìn về người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa.

“Tiểu Diệp, là cô ư?” Bác sĩ khoa phụ sản nghi hoặc nhìn đồng nghiệp.

Chung Diệp nhìn Lục Giai Ngưng và bà Lục, nhẹ nhàng vuốt cằm, mỉm cười nói: “Bác sĩ Lưu, không sao đâu. Chị làm giúp tôi, tôi cần phải đi trả tiền bây giờ!”

Nhìn ra Chung Diệp đang nói thật, bác sĩ Lưu gật đầu, nhanh chóng viết biên lai.

Chung Diệp cầm lấy biên lai, nhanh chóng đi đóng tiền.

“Bác sĩ, càm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm!” Tiểu Ngưng nhảy xuống giương, chân trần bước đến cầm lấy tay bác sĩ, muốn quỳ xuống.

Chung Diệp nâng người cô lên, hời hợt nói: “Ngàn vạn lần đừng có như vậy! Tôi chỉ là yêu mến trẻ con, không thể trơ mắt nhìn một đứa bé cứ như vậy mà chết trước mặt, cô không cần phải làm như vậy đâu!”

“Cô ngàn vạn lần cũng không cần nói cám ơn tôi! Chúng ta trước mắt cứ đi đóng tiền trước đã, để cho đứa bé mau chóng được chuyển đến trong giường giữ ấm, được không?” Chung Diệp nhìn đứa bé trên giường, khoát khoát biên lai trong tay.

Tiểu Ngưng vừa khóc vừa cười, gật đầu, không ngừng nói cám ơn rồi buông tay Chung Diệp ra.

Dưới sự giúp đỡ của Chung Diệp, cô bé con rốt cuộc cũng được đưa vào nơi lồng kính giữ ấm. Nhiều ngày trông qua, cô bé mạnh khỏe lên trông thấy khiến cho Lục Giai Ngưng cùng với bà Lục càng lúc càng cảm kích nữ bác sĩ tốt bụng.

Giữ ấm được nửa tháng, thân thể của cục cưng đã đạt đến tiêu chuẩn bình thường, cùng với em trai sinh sau vài phút đã được mẹ và bà ngoại ẵm về nhà chăm sóc.

Chỉ là, sau khi sinh ra, thể chất của cô bé quá yếu, rất dễ sinh bệnh cho nên luôn luôn phải vào bệnh viện kiểm tra.

Sinh hai đứa con vốn dĩ đã là quá sức với Lục Giai Ngưng, cô đã phải cố gắng dùng hết sức lực của mình rồi. Mỗi ngày cô đều phải ra ngoài làm việc, buổi tối lại về chăm sóc cho con, cộng thêm mẹ của cô cũng thường hay sinh bệnh khiến cho cô lo lắng không thôi. Ăn uống nghỉ ngơi không đủ, căn bản không còn sức để nuôi hai đứa bé.

Mà hết thảy những việc này, khi Chung Diệp khám bệnh cho Nhị Nhị đều thấy được. Sau khi thương lượng cùng chồng là Lương Bân một chuyện, chị đã quyết định lúc Lục Giai Ngưng đến bệnh viện khám cho Nhị Nhị thì nói ra: “Tiểu Ngưng, chị rất yêu mến Nhị Nhị! Em có thể để cho chị nuôi cô bé được không? Vợ chồng chị nhất định sẽ coi cô bé như con ruột của mình!”

## 308. Chương 308

Tiểu Ngưng ôm chặt lấy con, không thể bỏ được, đem mặt vùi vào trong thân thể nhỏ nhắn của cô bé, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Tiểu Ngưng, xin em an tâm! Chị nhất định sẽ yêu thương Nhị Nhị như con ruột của mình, không để cô bé thiệt thòi đâu!” Mang theo một đống thứ đi vào nhà trọ của Lục Giai Ngưng, Chung Diệp cùng Lương Bân nhìn Lục Giai Ngưng đang ôm chặt Nhị Nhị trong ngực.

Tiểu Ngưng chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của con gái, yên lặng rơi nước mắt.

Chung Diệp liếc nhìn chồng, rồi nhìn sang bà Lục: “Có lẽ mọi người không biết, lúc trước tôi đã đi kiểm tra, cả đời này tôi cũng không thể nào có con được! Nhưng…nhưng..tôi thật sự thích trẻ con, rất thích….” Nói ra nỗi đau trong lòng, Chung Diệp khóc nức nở, nước mắt như vỡ đê trào ra bên ngoài: “ Vì vậy, tôi đã trở thành một bác sĩ nhi khoa. Hàng ngày thường thường nhìn thấy những thiên sứ nhỏ bé đáng yêu được sinh ra, nhưng lại không có một người nào….không có một ai… là con của tôi…. là đứa trẻ của tôi….” Lúc nói đến đoạn sau, Chung Diệp nghẹn ngào nức nở nói không nên lời.

Bà Lục đứng ở một bên vuốt nước mắt. Hiện tại, bà đã không còn sức khỏe, hàng ngày chỉ có thể giúp con gái trông hai đứa trẻ. Hoàn cảnh của mẹ con bàn bây giờ đã túng quẫn, thật sự không thể nào nuôi nôi rmootj lúc hai đứa bé.“Bác sĩ Chung, tôi biết rõ cô là người tốt! Đứa trẻ đi theo cô, chúng tôi thật sự yên tâm…..thật sự yên tâm….”

Lương Bân đứng ở bên cạnh, ôm chặt lấy vợ mình giống như ôm đứa trẻ, nói: “Lục tiểu thư, xin cô hãy tin tưởng vào nhân cách của vợ chồng chúng tôi! Chúng tôi nhất định sẽ yêu thương chăm sóc cho Nhị Nhị. Đương nhiên, chúng tôi cũng không phải không cho cô gặp cô bé, chỉ cần cô muốn thì lúc nào cũng có thể gặp con được. Hơn nữa, thân thể Nhị Nhị không được tốt, đi theo chúng tôi sẽ rất thuận tiện cho việc chăm sóc cô bé!”

Lục Giai Ngưng giống như đang nói lời tạm biệt với con mình, ngước gò má đã ướt nhẹp nước mắt lên, nhìn vợ chồng hảo tâm trước mặt nói: “Anh Lương, chị Chung, những điều anh chị vừa nói em đều hiểu hết! Em đồng ý giao con của em cho anh chị nuôi….”

Lục Giai Ngưng sửa sang lại chăn nhỏ đắp trên người Nhị Nhị rồi đưa đến trong ngực của Chung Diệp, sau đó giữ lấy áo của Chung Diệp muốn quỳ xuống: “ Cảm ơn anh chị đã đồng ý nhận nuôi Nhị Nhị! Em thật đúng là một người mẹ vô dụng…..không biết báo đáp anh chị như thế nào…”

“Đừng, Tiểu Ngưng! Đừng làm như thế, tuyệt đối không thể được!” Lương Bân cùng vợ nhanh chóng đỡ Tiểu Ngưng đứng lên, dìu cô về phía giường, “Tiểu Ngưng, bọn chị thật sự rất yêu mến Nhị Nhị! Cô bé giống như một thiên thần nhỏ. Em có thể đem bảo bối xinh đẹp này cho chị, chị thật lòng muốn cảm ơn em!” Chung Diệp ôm đứa trẻ, mặt tràn đầy vui sướng.

Lương Bân đứng ở bên cạnh cũng gật đầu nói: “ Thật sự vợ chồng chúng tôi rất cảm ơn em!”

Nói xong, Lương Bân lấy từ trong ví ra một xấp tiền mặt, đặt ở trên mặt giường lớn: “Đây là một chút tiền, là vợ chồng tôi cho Dương Dương tiền sữa bột!”

“Không! Anh Lương, chị Chung! Số tiền này em không thể nhận được! Anh chị đã giúp em quá nhiều việc rồi, việc này không thể….” Lục Giai Ngưng lập tức cầm lấy tiền lên, đưa lại trên tay Lương Bân.

“Đừng từ chối! Đây là tâm ý của chúng tôi! Dương Dương bây giờ cũng là lúc cần nhiều tiền để nuôi dưỡng nhất. Những ngày sau này, nhất định sẽ cần dùng đến!”

“Nếu như em không an lòng, sau này điều kiện tốt lên thì đem số tiền này trả lại cho anh chị! Anh chị lúc đó sẽ nhận lại!”

Lục Giai Ngưng xác thực bây giờ đang rất cần tiền, gật đầu mạnh mẽ, không ngừng nói “Cám ơn! Cám ơn hai người, từ nay về sau em nhất định sẽ nghĩ cách trả lại số tiền này cho anh chị! Xin cảm ơn!”

Nằm trên giường, Dương Dương giống như mừng thay cho chị gái khi có được ba mẹ mới, ra sức đạp chăn tã, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ‘y y nha nha’.

Mà Nhị Nhị ở trong ngực Chung Diệp, cũng thích ứng rất nhanh, không khóc không làm khó, cũng dùng ‘yy nha nha’ đáp lại tiếng của em trai.

“Xem ra, đứa trẻ này rất có duyên với bác sĩ Chung! Nó hình như rất thích bác sĩ Chung!” Bà Lục đứng ở một bên nhìn cháu gái đang mỉm cười, hữu cảm mà nói: “ Tiểu Ngưng, chúng ta nên yên tâm! Nhị Nhị đi theo vợ chồng bác sĩ Chung chắc chắn sẽ rất tốt! Con cũng đừng buồn!”

Lục Giai Ngưng rơi lệ gật đầu. Cô đồng ý nghe theo lời của mẹ.

Nghe Lương Bân kể xong chuyện cũ, đôi mắt thâm thúy của Đường Hạo đỏ hồng, nước mắt mông lung. Hắn không được tự nhiên mà quay mặt, lau đi nước mắt, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cám ơn anh, Lương Bân! Cám ơn vợ chồng anh đã cưu sống Nhị Nhị! Cám ơn hai người đã giúp đỡ Tiểu Ngưng trong lúc cô ấy khổ cực nhất!”

Hắn là cha ruột của đứa trẻ đó, cho nên phải cảm tạ người đàn ông trước mặt.

“Đừng nói như vậy! Nhị Nhị vào nhà chúng tôi đã mang đến cho vợ chồng tôi bao nhiêu là tiếng cười vui vẻ! Chúng tôi không cần người khác phải cảm tạ đâu! Thật đấy!” Lương Bân khoát khoát tay, ý bảo Đường Hạo đừng nói những lời như thế.

Tự giác đuối lý, Đường Hạo xấu hổ nhìn Lương Bân: “Vợ chồng anh giúp đỡ cho Tiểu Ngưng của tôi nhiều như vậy, tôi lại còn đi hãm hại anh, làm anh không tài nào sống nổi ở Đài Loan! Tôi thật sự xin lỗi!”

Lương Bân chỉ nhàn nhạt cười, nửa như trêu đùa nói: “Nếu như không phải anh hãm hại tôi, có lẽ hiện tại tôi cũng không tạo dựng được sự nghiệp ở Bắc Mỹ phát triển mạnh như bây giờ, tôi còn phải cám ơn anh mới đúng! Được rồi! Những lời này tôi không muốn nói nữa, lần này tôi tới chính là muốn giao lại Nhị Nhị cho anh!”

“Cám ơn!” Lúc Lương Bân nói ra những lời kia, Đường Hạo cũng đã hiểu tại sao anh ta lại đưa Nhị Nhị đến đây, nếu không chắc chắn cũng chẳng nói ra những chuyện này.

Lương Bân thở dài một hơi, lại nói ra một chuyện khác: “ Kỳ thật, lúc tôi đi Mỹ lần đầu, Nhị Nhị cũng đã được trả lại cho anh cùng với Giai Ngưng rồi mà, để cho một nhà các người được đoàn viên. Nhưng thật không ngờ, lúc đó Tiểu Ngưng lại gọi điện đến cho tôi, nói tôi hãy dẫn Nhị Nhị đi! Cô ấy nói nếu anh biết Nhị Nhị cũng là con gái của anh thì cô ấy cũng sẽ mất luôn cả Nhị Nhị….”

“Một nhà đoàn viên….cho chúng tôi…..” Trên mặt Đường Hạo tích đầy hối tiếc cùng khổ sở. Đúng vậy! Lúc trước cả một nhà bọn họ đã được sống cùng nhau. Là hắn, chính hắn đã không khiến cho Lục Giai Ngưng tin tưởng. Cũng chính là hắn từng bước một bức cô ra xa, làm cho cuối cùng muốn chạy thoát khỏi hắn.

“Không nghĩ đến cuối cùng Tiểu Ngưng lại không có liên lạc gì đến nữa, tôi đã nghĩ cô ấy muốn bỏ mặc con bé…….” Nói đến đây, vành mắt của Lương Bân đỏ lên, “ Nhưng tôi biết cô ấy không phải là người như vậy, chắc hẳn là có lý do gì đó! Ai ngờ lại nghe được tin cô ấy qua đời! Tôi mang định mang Nhị Nhị trở về tham gia tang lễ thì đem Nhị Nhị trao trả lại cho anh. Nhưng mà……”Nói đến đây, trong mắt Lương Bân tràn đầy sự giãy dụa đấu tranh, “Nhưng mà, việc học của con bé sẽ dang dở…Tôi thật sự không nỡ đem một đứa trẻ khả ái như vậy giao cho anh. Nhưng, nhìn Nhị Nhị lớn lên từng ngày, có những việc mà ba nuôi như tôi không thể giúp đỡ cho nó được. Cho nên, tôi đem con bé trở về. Tôi nghĩ để nó ở bên cha đẻ có lẽ tốt hơn so với ở cùng với tôi….”

## 309. Chương 309

Edit: Meimoko\_\_\_\_\_\_-

Lương Bân đau lòng, không muốn nói tiếp: “Nếu như Nhị Nhị là con trai, không phải con gái, thì cho dù có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không trả nó lại cho anh đâu!”

Nuôi dưỡng Nhị Nhị suốt tám năm, nghe Nhị Nhị gọi tiếng ‘ba’ suốt tám năm, theo từng bước chân chập chững đầu tiên đến những bước nhảy trênsân khấu của cô bé, mỗi ngày đều không quản nắng mưa đưa Nhị Nhị đếnnhững lớp học đàn để mong cô bé được tham gia những giải đấu lớn, đạtđược thành công, theo tử những tiếng gọi ba đầu tiên của cô bé đến khicô bé biết nhận thức, biết đưa những món ăn ngon đến miệng của người làm ba như anh….. Tám năm này, từng chuyện cũ cứ hiện lên trong đầu LươngBân khiến cho anh đường đường là một người đàn ông trưởng thành khôngnhịn được mà rơi nước mắt.

Từ nay, một đứa trẻ đáng yêu như vậy không còn là con gái của anh nữa, phải nói lời tạm biệt với người cha này!

Nhìn Lương Bân như vậy, Đường Hạo ngoài cảm kích thì thật sự khôngbiết nên nói gì. Giờ phút này, hắn mới biết Lương Bân là một người tốtnhư thế nào, chẳng trách Tiểu Ngưng vẫn luôn tôn trọng và bảo vệ cho anh ta.

“ Anh Lương, từ nay về sau xinh cho phép tôi được gọi anh như vậy! Cảm ơn anh,  cám ơn!” Hắn đã nhận định người trước mắt giống như anh cả của hắn, “ Mặc kệ sau này có như thế nào, Nhị Nhị cũng đều là con gái của anh, gọi anh bằng ‘ba’!”

“Cám ơn! Cám ơn!” Lương Bân lau nước mắt trên mặt: “ Dẫntôi đi gặp Nhị Nhị được không? Thuận tiện nói cho con bé nghe tất cả mọi chuyện, để cho nó có thể tiếp nhận, tôi cũng an tâm trở về Mỹ!”

Đang lúc Lương Bân đứng người lên, Đường Hạo đột nhiên hỏi: “ AnhLương, tôi muốn hỏi một câu, anh có biết lúc Tiểu Ngưng khó khăn như vậy vì sao cô ấy lại không đến tìm tôi không? Cô ấy vì sao không đến gặptôi?”

Nếu hắn biết rõ cô đã sinh con cho hắn, nếu hắn biết cô vì nuôi conmà gặp không ít chuyện, hắn nhất định sẽ không mặc kệ mẹ con cô. Cho dùcha mẹ có phản đối giống như lúc trước, hắn cũng nhất định sẽ lấy cô!

Lương Bân nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại chuyện cũ, sau nửa phút thì lên tiếng trả lời: “Tôi nhớ có lần Chung Diệp tửng nói, Tiểu Ngưng thật muốn đi tìm cậu, cònnhững chuyện khác thì tôi hoàn toàn không biết! Có lẽ đã quên rồi!” Nói xong, Lương Bân lắc nhẹ đầu.

Đường Hạo đột nhiên cảm thấy nội tâm của mình bị níu chặt lại, màykiếm chăm chú nhăn lại với nhau, gương mặt anh tuấn tràn đầy thống khổsâu sắc: “ Tiểu Ngưng có đi tìm tôi sao?”

Lương Bân gật đầu: “Tôi nhớ vợ tôi từng nói qua, Tiểu Ngưng có đi tìm cậu!”

“Đáng chết! Vì sao cái gì tôi cũng không biết? Tôi cái gì cũngkhông biết! Nếu như tôi biết mọi chuyện sớm hơn một chút thì đã khôngthành tình cảnh như bây giờ….”Đường Hạo nặng nề đánh mạnh vào lồng ngực của mình, vô cùng đau đớn gào thét.

“Có lẽ đây chính là vận mệnh! Cậu không thể làm trái được với ý ông trời…” Lục Giai Ngưng đã qua đời, có một số việc có biết cũng không là gì được nữa…..\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Rầm…..

Nhị Nhị nhìn những viên ngọc trai màu trắng tán loạn rơi trên mặtđất, lập tức đôi mắt to xinh đẹp đấy nước mắt, cặp môi đỏ mọng cũng đồng thời phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào: “ Ô ô……A….”

Tiếng khóc thật to thu hút sự chú ý của vợ chồng Đường thị và DươngDương. Bọn họ trước sau cùng đi vào phòng của Nhị Nhị. Hàn Tú đầu tiênlà bưng lấy khuôn mặt xinh đẹp đến đỏ bừng của cô bé, hỏi: “Nhị Nhị, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, đừng khóc….”

“A….” Nhị Nhị thở dốc một tiếng, sau đó lại tiếp tục khóc,tiếng khóc còn to hơn cả lúc trước, mắt chỉ nhìn vào chiếc hộp nhungđang mở. Trong hộp hoàn toàn trống trơn.

Đường Lập Huân nhìn thấy ánh mắt của cô bé như thế liền ngồi xổm xuống hỏi: “ Nhị Nhị, có phải đánh mất vật gì đó không? Trước tiên đừng có khóc, nói cho gia gia và nãi nãi nghe xem nào!”

Nhị Nhị vẫn bất động, chỉ biết khóc, tiếng khóc lớn bây giờ biến thành những tiếng nức nở: “ Ngọc…..ngọc…. trai mất rồi……Mất ngọc rồi….”

“Ngọc trai nào?” Hàn Tú hỏi. Lời nói của cô bé đứt quãng khiến bọn họ không hiểu ra sao.

Nhị Nhị hít hít nước mũi, rồi sờ lên nước mắt, nháy mắt đã làm cho cả gương mặt ướt nhẹt, nói: “ Là …ngọc mà ….dì cho cháu! Vừa rồi….. cháu không …..cẩn thận làm…..rơi hết cả rồi, rơi xuống ……đất tìm không được! Ngọc rơi xuống …..đất cứ nhảy…. tứ tung, thoáng cái đã không ……thấy đâu!”

“Ngọc rơi trên mặt đất sao? Đừng khóc, gia gia và nãi nãi giúp cháu tìm lại!” Đường Lập Huân hiểu hết những lời cô bé trước tiên, sau đó gọi người hầu cùng nhau tìm giúp ngọc trai rơi trên mặt đất.

Trong nháy mắt ba bốn người hầu mặc đồ màu trắng cộng thêm cả vợchồng Đường Lập Huân, Dương Dương cùng với Nhị Nhị, một đám người cùngquỳ dưới sàn nhà, vểnh mông lên cao, mặt úp xuống sàn tìm ngọc. Một cảnh tượng tương đối buồn cười.

Ai có thể nghĩ được, đôi vợ chồng thanh xuân giai lão, khí chất taonhã, khiến cho tất cả mọi người trong giới xã giao đều ngưỡng mộ- vợchồng Đường thị, lại đang vểnh mông lên đi tìm đồ cho một đứa bé.

Nếu như cảnh này được đám săn ảnh chộp được, hẳn là sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến đeo kính mà soi cho rõ.

“ Ở đây có một viên….” Một người hầu trong đó tìm thấy đượcmột viên, một tay chống eo từ mặt đất ngồi lên vội vàng đưa đến tay vịkhách nhỏ của gia chủ: “ Nhị Nhị, nhìn xem có phải không?”

Nhị Nhị ngẩng đầu nhìn viên ngọc trai, gật đầu thật mạnh: “Đúng rồi, bà Từ! Cái này…”

“Tớ cũng tìm được một viên này!” Dương Dương lộ khuôn mặt nhỏ nhắn từ dưới sàn lên, sau đó dùng cây gậy gộc quét ra, bỏ vào trong tay Nhị Nhị.

Mất một hồi, mọi người đã tìm ở khắp dưới mặt đất, ngăn tủ, ngõ ngách hẻo lánh….được sáu viên ngọc trai. Nhưng họ vẫn tiếp tục tìm, nói chắcvẫn còn tìm chưa hết. Mọi người đầu đầy mồ hôi, vẫn tiếp tục tìm tới tìm lui.

Nhị Nhị cảm thấy mỹ mãn khi nhìn sáu viên ngọc trai lại được để ngănnắp trong hộp, sau đó đưa ánh mắt nhìn mọi người đang tìm kiếm trongphòng, chờ đợi bọn họ có thể tìm được càng nhiều ngọc hơn, tựa như tròlàm ảo thuật.

Hơn mười phút trôi qua, cuối cùng mọi người cũng nhìn cô bé mà cầu xin tha thứ.

“Nhị Nhị, nãi nãi cùng cháu thương lượng một chút được không? Mọingười thực sự không tìm thấy được thêm một viên nào nữa. Một lúc nữa,nãi nãi dẫn cháu đi mua một dây chuyền ngọc trai mới nhé, được không?” Hàn Tú không để ý đến hình tượng, ngồi luôn trên sàn nhà, không kịp thở nói với Nhị Nhị.

“Không tìm được thêm nữa sao ạ?” Trên mặt Nhị Nhị lộ ra vẻ thất vọng.

Tất cả mọi người đều lắc đầu, thật sự là không tìm thấy được. Bọn họđã lật tung cả căn phòng này lên mấy lần rồi, chỉ thiếu nước di chuyểnnó đi chỗ khác thôi.

Nhị Nhị lúc này mới mấp máy khóe môi, nói ra một đáp án suýt làm mọi người thổ huyết: “ Kỳ thật, trong hộp cũng chỉ có sáu viên ngọc trai thôi ạ….”

“Ai…u…”Vài người hầu lớn tuổi, trước sau cùng phát ra tiếng ‘ai..u’, ngồi phịch xuống sàn giống như bà chủ của họ.

Đường Lập Huân choáng váng đầu óc, tựa người vào vách tường màutrắng. Trời ạ! Vừa mới từ sàn nhà lên có khác, tất cả mọi thứ trước mắtđều đen ngòm.

“Nhị Nhị! Cậu đang đùa mọi người đấy phải không? Chỉ có sáu viên, cậu vì sao không nói sớm cho mọi người biết!” Dương Dương tức giận nói lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi bặm lem lem nhuốc nhuốc.

## 310. Chương 310

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_

Bị Dương Dương mắng như vậy, lại nhìn thấy mọi người đang nhìn mìnhbằng ánh mắt không đồng tình, Nhị Nhị ủy khuất mở miệng xin lỗi: “Thật xin lỗi! Cháu không có ý lừa gạt mọi người đâu. Cháu chỉ nghĩ mọisẽ tìm được nhiều ngọc hơn cho cháu thôi! Đã hai năm cháu không nhậnđược viên ngọc trai nào nữa rồi! Hai năm qua, dì không cho cháu thêmviên nào cả….”

Vừa nhắc tới ‘dì’, Dương Dương lại khổ sở không thốt lên lời, nước mắt theo trong vành mắt lại chảy ra: “Mẹ đâu còn nữa, mẹ đã qua đời rồi! Ngay cả tớ là con trai của mẹ mà cònkhông nhận được món quà nào của mẹ, cậu làm sao mà nhận được?”

Hàn Tú cùng Đường Lập Huân hai người haimặt nhìn nhau, trong lòng cũng thấy khó chịu. Tuy lúc đầu họ có ác cảmvới Lục Giai Ngưng, nhưng cô gái ấy lại tác động sâu sắc đến những người thân bên cạnh họ. Cô gái này đã sớm dung nhập vào Đường gia. Nghĩ đếncô rời đi nhân thế một cách thê thảm, ánh mắt của họ nhịn không được màhồng lên.

Giống như bị lây bệnh, Nhị Nhị vừa mới ngừng khóc lại bắt đầu khóctrở lại, nước mắt tuôn tra như suốt. Đôi mắt ướt nhoẹt của cô bé NhìnDương Dương đang khóc, lại nhìn sang một chút Đường gia gia và Đường nãi nài, nói: “Cháu nhớ dì quá! Những lần sinh nhật trước dì đều tặng cháu một viên ngọc trai….”

Cô bé mở nắp chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ ra, đưa đến trước mặt giagia với nãi nãi, muốn họ nhìn thấy những viên ngọc trai nhấp nhô ở bêntrong: “ Dì nói, mỗi lần sinh nhật sẽ tặng cháu một viên ngọc trai.Đợi đến khi nào xâu được thành một chuỗi hạt, dì sẽ tặng cho cháu mộtmón quà thật lớn. Đó là một bí mật rất lớn….”

Lời nói vô tâm của đứa trẻ khiến Hàn Tú và Đường Lập Huân cảm thấythật kỳ quái. Bí mật? Lục Giai Ngưng có bí mật gì muốn nói cho Nhị Nhịbiết? Vì sao lại làm một việc kỳ quái thế này?

Nhị Nhị nhìn trong chiếc hộp màu đỏ chỉ có vẻn vẹn sáu viên ngọc trai màu trắng, càng thêm bị thương: “ Mẹ của cháu còn dặn cháu phải giữ gìn từng viên ngọc mà dì đã tặng, mỗiviên phải quý trọng hơn gấp bội, ngàn vạn lần không được để mất. Nếu như làm mất thì sẽ không trở thành vòng cổ được, nói như vậy cũng có nghĩalà sau này không thể nhận được món quà lớn từ dì, vĩnh viễn cũng khôngbiết được bí mật lớn!”

Nói đến đây, Nhị Nhị khóc thật lớn, vừa khóc vửa nói: “Dì mất rồi, cháu không muốn trân châu chỉ có sáu viên…. Hu hu hu….Cháu nghĩ mọingười sẽ tìm được thêm…sáu viên sẽ biến thành mười viên…hai mươi viên…”

Lời nói của cô bé càng khiến cho vợ chồng Đường thị xúc động. Hàn Tú nhìn chồng mình, thấp giọng nói: “Ông xã à, liệu Nhị Nhị có phải là…..”

Chồng bà luôn nói Nhị Nhị càng ngày càng giống bà, hơn nữa tính tìnhcon bé lại rất giống với Đường Hạo. Bà lúc ấy còn nghĩ chồng mình quánhiều chuyện, hiện tại xem ra rất có thể là…. Nhị Nhị chính là cháu gáicủa bọn họ?

Đường Lập Huân chớp động hai mắt, mơ hồ kích động ôm lấy Nhị Nhị vào lòng: “Nhị Nhị! Nhị Nhị và Dương Dương sinh cùng một ngày! Có cùng ngày sinh nhật….”

Trời ạ! Tại sao bọn họ lại ngu ngốc như vậy? Vì sao lại không nghĩđến chuyện Nhị Nhị và Dương Dương là một đôi song sinh? Tuy cơ hội songthai là không phải rất lớn nhưng tuyệt đối cũng không phải là rất nhỏ.Trên thế giới này có nhiều cặp song sinh đến thế thì tại sao Đường giabọn họ lại không thể có một đôi song sinh? Rất có khả năng này.

“Tiên sinh, phu nhân! Thiếu gia đã trở về!” Đúng lúc này, một cô hầu gái chạy lên lầu thông báo.

“Nhanh, bảo thiếu gia đến thư phòng chờ tôi cùng với tiên sinh. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với nó!” Hàn Tú rất nhanh hạ lệnh xuống. Bà muốn nói cho con trai bà phát hiện này ngay lập tức.

Đường Lập Huân liếc nhìn vợ một cái, sau đó đặt Nhị Nhị xuống đất: “ Nhị Nhị và Dương Dương đi chơi nhé! Gia gia và nãi nãi có chuyện cần làm!”

“Ba mẹ, không cần! Con biết rõ hai người muốn nói chuyện gì!” Đường Hạo dẫn Lương Bân cùng đi vào phòng của Nhị Nhị, nói với cha mẹ đang muốn đi ra ngoài.

“Các người đi xuống trước đi!” Đường Lập Huân sai người hầu đi xuống. Trong phòng Nhị Nhị bây giờ chỉ còn lại vợ chồng bọn họ, NhịNhị, Dương Dương, Đường Hạo và Lương Bân.

Nhị Nhị nhìn thấy ba của mình, liền chạy đến bên cạnh ngay, giống như lúc còn bé, thân thể mềm nhũn không xương áp vào người của ba: “Ba, sao ba lại đến đây? Ba mang quần áo đến cho con sao? Hì hì, Đường nãi nãi mua cho con rất nhiều quần áo, đủ mặc rồi ạ!”

Lương Bân vuốt đầu con gái, trong đôi mắt hồng hồng tích đầy nước,cũng không quản xem con gái đang nói cái gì, anh ta chỉ liên tiếp gậtđầu.

Biểu lộ của ba làm cho Nhị Nhị thật sâu nghi hoặc, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nói: “Ba, thật là mất mặt! Ba lớn thế rồi lại còn muốn khóc!”

“Bởi vì ba… ba phải rời khỏi… Nhị Nhị rồi, sẽ rất ….nhớ… Nhị Nhị!” Lương Bân nghẹn ngào đáp lại.

“Ha ha, ba, con nghỉ hè xong thì lại về Mỹ mà! Bất quá mới vài ngày mà thôi, ba đã lại rơi nước mắt, thật sự là rất mất mặt! “

 Lương Bân ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con gái hỏi: “Nhị Nhị, nói cho ba nghe, con có thích ở đây hay không? Có thích hay chú Đường, ông Đường, bà Đường hay không?”

“Thích ạ! Đương nhiên là thích ạ!” Nhị Nhị gật đầu lia lịa nói: “Đường gia gia cùng Đường nãi nãi dẫn con cùng Dương Dương đến sân chơi, Đường nãi nãi còn có thể dạy con đánh đàn. . . . . . Về phần chú Đường, chúấy đối với Nhị Nhị rất tốt, Nhị Nhị cũng rất yêu mến chú ấy!”

Lương Bân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhị Nhị, đặt ở bên miệng hôn một cái, một tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô bé:”Nhị Nhị, nếu ba nói cho con biết, chú Đường mới là cha ruột của con, con có đồng ý mà tiếp nhận chú ấy hay không?”

Tuy đã nghĩ đến đáp án này, nhưng khi Lương Bân thật sự nói ra, vợchồng Đường thị vẫn nặng nề hít phải một ngụm khí lạnh, tim đập thìnhthịch, cả người run rẩy.

Dương Dương giật mình được mở to hai mắt, nhưng dưới ám hiệu của ba,nó chỉ im lặng, đứng ở nơi đó. Nó biết rõ hiện tại nó không nên phát rabất kỳ tiếng động gì. Đây là lễ phép căn bản.

Sự việc quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc, Nhị Nhị tựa hồ như không có nghe hiểu được lời của ba mình, không rõ liền nhẹ giọng hỏi: “Ba, ba nói gì thế ạ?”

 “Nhị Nhị, con đã lớn, ba không thể không nói cho con biết, kỳ thật chú Đường cùng với dì Ngưng mới là ba mẹ ruột của con. Bởi vìcó một chút ít nguyên nhân nên con mới thành con gái của ba mẹ. Nhưngchú dì một mực yêu mến con, cũng một mực mơ ước có ngày con trở lại làmcon gái của bọn họ! Nhị Nhị, con đồng ý không?”

“Không. . . . . . Không phải, ba mới là ba của con, ba của con tên Lương Bân, mẹ của con ta tên là Chung Diệp!” Nhị Nhị bén nhọn nói. Một đứa trẻ làm sao mà có thể tiếp nhận nổi một đáp án như thế.

Lương Bân dùng sức ôm lấy con gái, vỗ về thân thể đang run lên của cô bé nói:”Nhị Nhị, con đương nhiên là con gái của ba mẹ, vĩnh viễn đều là như vậy!Nhưng con cũng cần biết rõ, ai mới là cha mẹ ruột của con, biết không?”

 “Không! không phải!” Nhị Nhị khóc lớn lên.

Lương Bân không để ý tới tiếng khóc của con, có một số việc nói ra sẽ làm cô bé nhất thời không cách nào tiếp nhận được, nhưng vẫn nên nóisớm hơn một chút thì mới tốt. Đau dài không bằng đau ngắn.

## 311. Chương 311

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_

Nhị Nhị quấn quít lấy ba mình vài ngày, mà Lương Bân cũng lợi dụngmấy ngày nay mà khuyên bảo Nhị Nhị, dần dần Nhị Nhị cũng tiếp nhận sựthật.

“Có phải là từ nay về sau con sẽ có hai người ba? Cả hai sẽ đều thương con, đúng không ạ?” Lúc Lương Bân phải về Mĩ, đứng ở sân bay, Nhị Nhị mặt mũi tràn đầy nước mắt hỏi ba nuôi của mình.

“Đúng vậy! Chỉ cần Nhị Nhị nhớ ba thì lúc nghỉ lễ cùng Dương Dương đến Mỹ với ba là được mà. Đương nhiên, nếu con muốn từ nay về sau ở Mỹluôn với ba  thì chúng ta  đi ngay bây giờ!”

Nhị Nhị gật đầu thật mạnh, sau đó ấn xuống gương mặt của Lương Bân một nụ hôn: “Ba ở Mỹ nhất định phải tự chăm sóc mình! Nếu ba cùng với dì kia kết hôn,nhất định phải để con làm tiểu hoa đồng, được không ạ?”

“Đương nhiên, lúc ba cùng a di kết hôn, nhất định sẽ để con và Dương Dương làm tiểu hoa đồng!” Lương Bân hôn con gái một cái thật sâu, sau đó khoát tay với người nhàhọ Đường đi phía sau, xách hành đi đến quầy làm thủ tục xuất cảnh.

Vợ chồng Đường thị đối với Lương Bân vô cùng cảm kích. Nếu như LươngBân không đem sự tình nói hết ra, giao Nhị Nhị lại cho bọn họ, thì có lẽ đến tận khi nhắm mắt xuôi tay bọn họ cũng không biết Nhị Nhị là cháugái của họ.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Thấy không? Chính là ngưới phụ nữ đó! Không ngờ ba còn đem cô ta về biệt thự! Thật là đáng ghét!” Đứng ở trên ban công, Dương Dương hậm hực chỉ vào người phụ nữ tóc ngắn vừa mới bước xuống xe dưới sân.

Nhị Nhị nhìn theo hướng em trai chỉ, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ kia: “Cô ta giống dì như đúc vậy! Không đúng, phải là giống mẹ như đúc!”

“Đúng, nhưng cho dù là sờ có giống cũng không phải mẹ của chúng ta! Em ghét cô ta, cô ta dám có vẻ ngoài giống mẹ…” Nhưng chính bởi cô ta có cùng vẻ bề ngoài giống mẹ cho nên nó cũngkhông hẳn không thích. Nhưng, như vậy là sai, nó làm như vậy là phản bội lại mẹ!

Nhị Nhị thì ngược lại, cô bé đối với người phụ nữ giống hệt mẹ kiatràn đầy tò mò. A, chẳng lẽ chính là người mà mình và ba gặp ở tiệmHumburger sao?

“Kỳ thật, nếu ba lấy cô ta làm mẹ mới cho chúng ta thì cũng được chứ sao? Ít ra cô ta rất giống mẹ!” Liên tiếp mất đi hai người mẹ, Nhị Nhị thật sự hy vọng sẽ có một người mẹ mới ở bên.

“Có phải chị muốn phản bội mẹ của chúng ta? Nếu như chị phản bội lại mẹ, mẹ sẽ rất đau lòng!” Dương Dương bắt lấy cánh tay của chị gái, giọng điệu giống như mệnh lệnh nói: “Chúng ta phải cùng nhau lập thành một chiến tuyến, nhất định phải nghĩ cách đuổi người phụ nữ kia đi!”

“Đừng như vậy có được không?” Theo như lời em trai nói, nếu cô bé thích người phụ nữ kia làm mẹ mới của mình thì có nghĩa là phải bộilại mẹ. Cái tội danh này lớn quá, cô bé thật sự không dám yêu mến cáingười phụ nữ kia.

“ Nhất định là phải như vậy! Nhị Nhị, chị suy nghĩ một chút, người phụ nữ này rất giống mẹ, chắc chắn là do cô ta phải có yêu thuật gì đó. Một khi cô ta trở thành mẹ mới, cô ta nhất định sẽ khi dễ chúng ta, màba cũng sẽ không yêu mến chúng ta nữa, sẽ bị cô ta mê hoặc!” Dương Dương đem toàn bộ tình tiết cẩu huyết của mấy bộ phim trên TV ra hù dọa chị gái.

“Em gạt người! Làm gì có yêu thuật chứ….”

“Có bề ngoại giống với mẹ, chị không cảm thấy kỳ quái hay sao?Chúng ta là song sinh mà cũng đâu có giống nhau. Em cũng đâu có nghe mẹnói có chị em gái song sinh, cho nên trên thân người này tràn đầy yêukhí!”

Nghe em trai diễn tả sinh động, lại còn nói ra bao nhiêu lời khuyênbảo có đạo lý, Nhị Nhị vốn không tin có ‘yêu thuật’ trên đời bây giờcũng đang nửa tin nửa ngờ: “Thật vậy ư?”

“Đương nhiên là thật, tin em đi! Chúng ta bây giờ phải hợp sức cùng nhau, nhất định phải đuổi cô ta đi!” Trong dịp hè, lại có thể đối phó với kẻ địch, cũng giống như một trò chơi mới.

Nhị Nhị gật đầu: “Được! Chị nghe em!” Cô bé cũng muốn cho mẹ thấy rằng, cô bé cũng không phải là một đứa con gái dễ phản bội lại mẹ mình.

Một thân quần áo màu trắng tươi sáng, Bạch Phương Úc vừa mới xuống xe đã bị biệt thự trong hoa viên này hấp dẫn. Cô nện từng bước chân nhỏ,cảm nhận sự mát lạnh của con đường trải đá cuối phía dưới chân giống như là massage, hơi nhắm mắt lại một chút, hưởng thụ hương thơm nhàn nhạtcủa cỏ cây hoa lá trong không khí.

Nhắm mắt lại cảm thấy ánh sáng vàng ươm của mặt trời, lúc này côgiống như hòa vào ánh mặt trời bao la bát ngát. Cô thích cảm giác ánhnắng mặt trời ấm áp tán sắc không phân biệt đêm ngày lướt trên thân thể .

Nhìn thấy bộ dạng của cô giống như một cô bé con, Đường Hạo từ phíasau ôm lấy cô, làm cho sống lưng của cô dán chặt lên lồng ngực của hắn: “ Hoan hỉ đến thế ư?”

Bạch Phương Úc mở mắt, xoay người nói với hắn: “ Thích! Thích vô cùng!”

“Ha ha ha, vậy ở chỗ này!”Đường Hạo mập mờ nói. Hắn còn chưa có nói qua với cô sẽ có bọn trẻ đến sống cùng, sợ sẽ khiến cô sợ hãi mà quay phắt đầu bỏ đi.

“Ừ…” Bạch Phương Úc gật đầu, so với ở phòng trong khách sạn, cô thích ở nơi này hơn.

“Được rồi! Chúng ta vào trong thôi!”

Đường Hạo vừa mới buông tay, đã chỉ thấy thân người mảnh khảnh vủa cô lao ngay ra khỏi người hắn, chạy thẳng về phía căn phòng lớn.

Vừa mới đi vào đại sảnh, Bạch Phương Úc đột nhiên dừng lại, thiếuchút nữa là không kìm lại được tốc độ mà ngã ngay xuống đất. Cô giậtmình nhìn thấy cậu bé đang đứng trong đại sảnh, vẻ mặt so với khóc cònkhó coi hơn: “ Dương Dương? Sao Dương Dương lại ở đây?”

Trời ạ! Cô thật không ngờ đứa trẻ này cũng tới đây. Đường Hạo nói với cô, Dương Dương đang ở chỗ cha mẹ của hắn, cho nên cô mới dám yên tâmđến chỗ này ở.

Dương Dương nhăn cái mũi lại, nói một cách rất tự nhiên: “Cháu đương nhiên là ở đây! Đây là nhà của cháu, cháu không ở đây thì ở chỗ nào?”

“……”

“Ngược là là cô, cô tại sao lại đến nhà của cháu?” Dương Dương mở to hai mắt chất vấn.

Bạch Phương Úc bị hỏi đến không biết phải trả lời như thế nào. Chẳnglẽ lại nói với nó: ‘cô sẽ sống cùng ba cháu ở đây’ hay sao? Không! Không nên nói như vậy! Cô tuyệt đối không được nói như vậy!

“ Cô đây sẽ sống cùng chúng ta một thời gian! Mọi người phải chung sống hòa thuận đấy, biết không?” Cầm theo va li của Bạch Phương Úc, Đường Hạo tiến vào trong tuyên bố hùng hồn với bọn nhỏ.

Bạch Phương Úc bởi vì lời nói thẳng thắn của Đường Hạo mà gò má ửngđỏ. Còn bọn trẻ thì bởi vì ba không một chút băn khoăn dẫn người phụ nữkhác trở về nhà mà càng lúc càng tức giận.

“Hay là, em trở về khách sạn ở?” Bạch Phương Úc nhìn thấy ánh mắt soi mói hung dữ của Dương Dương mà bất an nói với Đường Hạo.

“Không cho phép!” Đường Hạo trực tiếp trả lời. Hắn làm sao có thể để cho cô và người đàn ông kia suốt ngày được ở chung một chỗ!

“Nhưng mà…..” Cô còn muốn nói điều gì đó…

“Không nhưng nhị gì cả!” Đường Hạo trực tiếp cắt đứt lời cô.

“Ba, cô ấy là bạn gái của ba sao?” Đứng ở một bên suốt từ nãy không có động tĩnh gì, Nhị Nhị lúc này mới mở miệng hỏi.

“Cái gì?” Bạch Phương Úc lúc này mới để ý bên cạnh còn có một cô bé khác nữa, “Cháu…..cháu….cô bé, cháu gọi người này là gì?”  Bạch Phương Úc chỉ vào Đường Hạo, lắp bắp hỏi.

## 312. Chương 312

“Cháu gọi là ba! Cô à, cô làm sao vậy?” Nhị Nhị trả lời câu hỏi một cách đương nhiên, sau đó chớp chớp đôi mắt to nhìn người phụ nữ giống hệt mẹ mình. Ừm! Người trước mắt thật sự rất giống mẹ, không chỉ là bề ngoài, cả cảm giác cũng giống hệt nhau. Chẳng lẽ cô ta thật sự sử dụng yêu thuật, sau đó biến thành hình dáng của mẹ?

Bạch Phương Úc giống như bị người ta hung hăng dùng gậy đánh một cái, đầu óc choáng váng, nhất thời không hiểu, “ Ba? Cháu gọi người này bằng ba ư? Vậy cháu cũng là……của hắn….” Cô nhìn một chút cô bé này, rồi nhìn sang Dương Dương một chút, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Đường Hạo.

“Anh là ba của nó! Nó là con gái của anh!” Đường Hạo đan chéo hai tay lại, trả lời câu hỏi của cô.

Bạch Phương Úc nghe thấy lời xác nhận của hắn thì lại càng thêm mông lung.  Ánh mắt của cô cứ di động qua lại trên hai gương mặt nhỏ nhắn của Dương Dương và Nhị Nhị, biểu lộ càng lúc càng khổ sở, sau cùng là nhếch cao khóe miệng lên: “ Không phải chứ? Anh thậm chí có hai đứa con sao? Tận hai đứa….”

Một đứa đã đủ khiến cho cô ăn không tiêu rồi, bây giờ lại ở đâu có thêm một đứa tinh quái nữa? Có thể hình dung được, tương lai của cô ở đây có bao nhiêu thê thảm.

Dương Dương nhìn’ phụ nữ xấu xa’ trưng bộ dạng xấu xí sợ hãi, thì nhảy đến bên cạnh cô, dương dương đắc ý giới thiệu: “Cô à, tên của chị ấy là Đường Tư Nhị, là chị gái sinh trước cháu vài phút! Hì hì, cô xem, cháu và chị gái cháu có giống nhau hay không?”

Dương Dương kéo Nhị Nhị đến bên cạnh, để cho ‘cô’ có thể nhìn rõ hai người bọn nó.

Bạch Phương Úc nhìn hai đứa bé mang khuôn mặt thiên sứ nhưng mỉm cười ác ma, nhịn không được mà sởn cả tóc gáy. Cô giật mình một cái thật mạnh, sau đó vuốt vuốt lấy bàn tay, khuôn mặt không chút huyết sắc nào, nói: “Đúng vậy! …..Rất ……….giống! Rất…….. giống!”

Dương Dương quay đầu, giả bộ làm đứa trẻ ngoan ngoãn: “Ba, ba cho cô ấy đến đây sống cùng chúng ta, có phải là muốn cô ấy chăm sóc con và Nhị Nhị không ạ?”

“Đúng vậy!” Con trai có chủ ý phá đám quỷ quái gì, hắn làm sao lại không biết. Bất quá, cả nhà bọn họ được sống cùng nhau ở chung một chỗ, có lẽ các con sẽ giúp cô mau hồi phục trí nhớ.

“ Cô à, từ nay về sau cô chơi cùng cháu và Nhị Nhị có được không ạ?” Dương Dương chủ động cầm lấy tay cô, đong đưa tay cô làm nũng, cậu bé nhu thuận đến không tả nổi.

“Được……được!” Dương Dương có thể dùng phương thức như vậy để nói chuyện với cô, thật sự khiến cô thụ sủng nhược kinh! Bất quá, chỉ cần hai đứa trẻ đồng ý ở chung với cô, cô cùng cam tâm tình nguyện chơi với bọn chúng, làm cho bọn chúng nhanh chóng yêu mến cô.

Chỉ là, Đường Hạo thật quá xảo trá rồi! Hắn giấu cô chuyện hắn có hai đứa con. Cô ….cô có cảm giác như mình bị lừa.

“Đường Hạo, em có cảm giác mình bị hại…..”Đi vào trong phòng, Bạch Phương Úc rất nhanh đóng kín cửa phòng lại, níu lấy vạt áo của Đường Hạo lầm bầm nói.

Đường Hạo nhéo má cô, cười nhạt nói: “Bị hại ư? Chỗ nào bị hại?”

Bạch Phương Úc ngước gò má lên, duỗi hai đầu ngón tay, nhăn mặt nói: “ Anh có tận hai đứa con liền….”

Đường Hạo gật đầu, thừa nhận nói: “ Đúng vậy! Anh có hai đứa con! Một trai một gái, một cặp song sinh chị em!”

“Nhưng trước kia anh không nói cho em biết, anh có phải muốn gạt em hay không? Cố ý giấu diếm em, đúng không?” Bạch Phương Úc chớp động con ngươi hỏi, chỉ thấy trong đó nồng đậm phàn nàn.

Nhìn cô hiện tại không còn nhớ gì cả, Đường Hạo thật sự là vừa tức vừa muốn cười, muốn bắt cô lại hung hăng đánh cho cô một trận. Còn dám nói hắn có ý giấu ư? Dù có muốn hỏi tội thì cũng là hắn, không phải là cô.

Khuôn mặt Đường Hạo cứng lại, hắn dùng giọng điệu vừa tức vừa ai oán nói: “Anh không giấu diếm em! Anh cũng chỉ mới biết mình còn có một cô con gái. Đều là do mẹ của bọn trẻ, cô ấy đem con gái của bọn anh giao cho người khác nuôi mà không nói cho anh biết. Nếu như không phải gặp được người cha nuôi kia hảo tâm, đem con gái anh trở về trao trả lại cho anh, thì có lẽ cả đời này anh cũng không biết mình còn có một đứa con gái trên đời!”

“Sự việc là như vậy sao? Ngưng của anh không nói cho anh biết chuyện hai người còn có một đứa con gái ư? Này, vậy anh cũng sơ ý quá đi mất thôi, vợ mình sinh mấy đứa con mà cũng không biết!”Bạch Phương Úc giật mình hỏi.

Đường Hạo kéo cô lên mặt giường lớn, để cô ngồi trên đùi mình, sau đó nói một đoạn chuyện cũ năm xưa: “Anh cùng Ngưng của anh cũng chưa có kết hôn…….”

“Chưa kết hôn? Vậy hai người đều là chưa lập gia đình?”

“Đúng vậy!” Nhìn bộ dạng cả kinh của cô, Đường Hạo thậm chí còn muốn cười xúc động. Rõ ràng đều là những chuyện đã trải qua, nhưng cô lại giống như tiểu bạch ngốc, quên hết không còn một chút gì.

“Vậy trong chứng minh của anh không phải ghi là vợ đã mất, mà là độc thân sao?”

“Chỗ đó để trống! Hình như anh bỏ quên vị trí đó!” Hắn dùng phương thức ẩn dấu trả lời cô.

“Vậy thì vì sao anh cứ một mực nói Lục Giai Ngưng là vợ của anh? Căn bản không phải sao?” Biết được trên danh nghĩa pháp luật hắn vẫn còn độc thân, Bạch Phương Úc mừng thầm trong lòng.

Đường Hạo bắt lấy bàn tay cô đưa lên miệng, nhẹ nhàng cắn lấy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của cô, chân thành nói: “Nhưng bất kể là như thế nào, anh cũng coi cô ấy là vợ của anh. Cho dù dưới pháp luật cô ấy không phải, nhưng cô ấy vẫn là vợ của anh trong cuộc đời này.”

Bạch Phương Úc rụt tay lại, sau đó muốn nhảy xuống khỏi đùi của hắn: “ Tốt, anh để cô ấy làm bà xã của mình! Anh đi tìm cô ấy đi! Sau này đừng tới gặp em nữa!”

Hắn làm sao mà có thể cứ ở trước mặt cô là nói một lời yêu Lục Giai Ngưng, hai lời yêu Lục Giai Ngưng, cô không muốn nghe những lời này.

Đường Hạo nhịn không cười, đem cô khóa chặt trong lồng ngực, thấp giọng ở bên tai cô nói: “Anh thích Ngưng của anh, nhưng anh cũng thích em. Vô luận là Lục Giai Ngưng hay Bạch Phương Úc, suốt đời này đều chiếm lấy tình cảm chân thành của anh rồi!”

Hắn thích là thích con người của cô, vô luận tên của cô có là gì đi chăng nữa.

“Vậy anh thích em?” Một câu ‘tình cảm chân thành’ của hắn làm cô ngừng giãy dụa. Nhưng thích một người so với yêu một người, chắc hẳn là…..

“Ừ….!” Đường Hạo cố ý phát ra tiếng ‘ừ’.

“Nói, anh thích nhất là người nào?!” Cô nhất định phải biết rõ người mà hắn thích nhất là ai.

“Yêu mến như nhau!” Dưới sự gặng hỏi của cô, hắn nói ra một đáp án.

Nhưng đáp án này khiến Bạch Phương Úc không thỏa mãn: “Cô ấy không còn trên đời này nữa rồi, mà em thì vẫn còn sống. Anh không thể nói thích em nhiều hơn một chút được sao, Đường Hạo? Thật không công bằng, không công bằng!”

“Nhưng mà, là yêu mến như nhau! Yêu hai người như nhau!” Hắn chớp mắt, cố ý nói đùa trêu cô, muốn cô sốt ruột. Thật không có cách nào! Đều là cùng một người, bảo hắn so như thế nào!?

## 313. Chương 213

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Không phục, Bạch Phương Úc đột nhiên xoay người lại, đôi tay như rắnquấn lấy cổ hắn, kiễng mũi chân đưa lên cặp môi đỏ mọng của mình, chậmrãi mút lấy môi của hắn.

Chiếc lưỡi của cô khéo léo tiến nhập sâu vào bên trong miệng của hắn, nhẹ nhàng liếm láp hương vị thuốc lá vẫn còn dư trong khoang miệng.Đang cô gắng đảo qua vách tường trong miệng, Bạch Phương Úc mới tới trêu đùa cái lưỡi của hắn.

Khi hắn chế trụ lấy đầu cô, sắp sửa đảokhách thành chủ làm nụ hôn thêm sâu hơn, Bạch Phương Úc giảo hoạt vộivàng rời khởi miệng hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn,kề sát môi hỏi: “Cô ấy có thể hôn anh như vậy không? Có không?”

‘Có thể, trước đây có, và hiện tại em cũng đang làm đấy thôi!’- Đường Hạo thầm trả lời trong lòng.

Bạch Phương Úc cho là hắn không nói lên lời, liền trực tiếp thay mặt hắn mà đáp lại: “Cô ấy không thể! Đúng, hiện tại chỉ có em mới có thể hôn anh nhiệt tình đến như vậy!”

Môi của cô hôn xuống cằm của hắn, rồi đến hầu kết nhấp nhô, môi mởrộng ngậm lấy, chậm rãi liếm láp, chậm rãi hút khiến hô hấp của hắn càng lúc càng dồn dập.

“Ừ….”Đường Hạo nhịn không được mà phát ra một tiếng ngâm.

Lúc này cô mới thỏa mãn buông hắn ra, mơ hồ không rõ hỏi: “Cô ấy có thể đối với anh như vậy không? Không thể, đúng không?”

Vừa nói chuyện, cô đưa tay giật cà vạt của hắn xuống, bàn tay trắngtuyết nhỏ bé linh hoạt cởi bỏ từng chiếc cúc áo của hắn xuống.

Thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, cô đã mở rộng hoàn toàn áo sơmi của hắn. Da thịt màu tiểu mạch cùng những vân da của hắn càng làm côsôi sục cảm giác. Bạch Phương Úc nhìn hắn thật sâu, ánh mắt mê muội.

Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của hắn, thậm chícó thể nói rằng cô thuộc lòng từng điểm mẫn cảm trên người hắn giống như lòng bàn tay mình. Nhưng, mỗi khi nhìn hắn xích lõa, cô đều không khống chế được mà tim đập rộn lên, ngượng ngùng giống như thiếu nữ lần đầutiên được nhìn thấy thân thể của một người đàn ông.

Ngón tay xanh nhạt chậm rãi xoa lên thân thể của hắn, dọc theo xươngquai xanh chậm rãi di động xuống. Bàn tay cô vốn nhỏ bé trắng tuyết nhẵn nhụi, khi đặt trên thân thể hắn càng làm nổi bật màu trắng như gốm sứ.

Đường Hạo ngồi bên giường, nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve của tình yêu đích thực mà trời ban cho hắn trong kiếp này. Khiêu khích, không thểkhông nói, hắn thích cảm giác này, thích nàng đối đãi với mình như vậy.

Hắn tình nguyện ở dưới ngón tay run rẩy của cô mà thở gấp, thích côchỉ làm vài động tác đơn giản cũng đã khơi lên dục vọng trong hắn. Hơnnữa, hắn càng thích cô khiêu khích tới gần ranh giới bộc phát, sau đóhắn sẽ một tay đè ép cô lên giường….

Cho dù trong đầu có loại suy nghĩ này nhưng thực tế hắn lại khắc chếkhông nổi, chỉ nổi lên một cái cao cao trướng bồng. Trong mắt hắn bâygiờ cô giống như một khoảng nước mùa xuân mà hắn muốn hòa tan trong đó.

Cô muốn hắn hòa cùng với mình, muốn hắn nói yêu nhất chính là cô: “Anh nói cho em biết, anh có yêu em không?”Cúi đầu xuống, giống như chuồn chuồn đậu nước hôn lên vùng ngực trần vạm vỡ của hắn.

Đường Hạo nâng cánh tay đặt sau lưng của hắn ra, tiếp đó dùng sứcmạnh mẽ ôm chặt lấy cô, một mực muốn cô tập trung đón lấy hoài bão củachính mình, dưới đôi tay của hắn, hắn để mông cô vểnh lên, muốn để côtiếp nhận kích động: “Anh đã nói qua, nếu như nói miệng em không tin, vậy thì hãy để phía dưới chứng minh là tốt nhất!”

Nói xong, hắn không để cô có cơ hội trốn tránh, nặng nề hướng vào giữa hai chân cô, va chạm mãnh liệt.

“Đừng mà…Anh thật đáng ghét…Tà ác!” Khiêu khích là một chuyện, nhưng bị khiêu khích thì lại là chuyện khác, sắc mặt Bạch Phương Úcchớp mắt đã đỏ bừng, tay chân như rắn nước mà giãy giụa: “Này….”

Cô lại vô ý gọi hắn, cho rằng bụng dưới của mình nâng lên, không ngờlại không cẩn thận đụng chạm vào nơi cứng nhắc giữa hai chân hắn.

“Anh tà ác ư?” Đường Hạo bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên ngực mình, môi mỏng rời đến bên tai cô: “Cái này là tay của ai? Là ai vừa rồi câu dẫn anh? Hả?” Hắn lên giọng nghi vấn nói.

Người bị hắn ép hỏi đến không còn chỗ trốn, dứt khoát hoặc là khônglàm, đã làm thì làm làm cho xong, không quan tâm đến vẻ giễu cợt củahắn, dùng sức đẩy mạnh hắn lên mặt giường lớn.

Lập tức, hai tay cô chuyển qua thắt lưng của hắn, hai tay rất nhanhtháo bở thắt lưng da, kế tiếp là cúc áo và khóa kéo…. Bàn tay nhỏ bé dắt lấy quần lót của hắn, dùng sức khẽ động một cái, đem nam căn đã sớmcương cứng nóng hổi của hắn phóng xích ra bên ngoài.

Hai tay cô đặt ở hai bên người hắn, sau đó cô bò lên giường, giangchân ở phần bụng eo của hắn. Cô chậm rãi phơi bày vòng eo, cách một lớpvải vóc ngăn cản, dụ hoặc khuấy động càng nhiều nhiệt tình của hắn: “Anh nói đi! Anh thích em nhiều hơn hay là thích cô ấy nhiều hơn?….Nếu nhưkhông nói sự thật, …..em sẽ tiếp tục hấp dẫn anh thêm nữa đấy……”

Người đàn ông bị cô khiêu khích sắc mặt đã đỏ bừng lên, mỉm cười giảo hoạt, thông mình đưa ra một đáp án: “Anh …thích em là như vậy!”

Bạch Phương Úc rốt cuộc cũng có thể cười vui vẻ, sau đó nằm úp sấp lên lồng ngực trần trụi của hắn, cúi xuống hôn lên.

Đường Hạo xoay người một cái, nặng nề đem cô đặt dưới thân.

“A!” Cô kinh hô lên một tiếng, lập tức đem hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của hắn.

Hai người giống như bị dục vọng làm cho choáng váng đầu óc, kịch liệt xé rách quần áo của nhau. Lúc chuẩn bị thỏa mãn cơn dục hỏa thì cửaphòng đột nhiên bị đập lên liên tiếp, nhưng không phải là một người hainắm tay mà là hai người bốn nắm tay nhỏ.

Rầm…Rầm…Rầm…

Rầm…Rầm….Rầm..

“Ba, nhanh mở cửa ra! Nhanh lên, con muốn vào trong đó tìm đồ!” Tiếng nói đầu tiên phát ra là của Nhị Nhị.

Đường Hạo không kịp thở, lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh lại: “Con muốn vào phòng của ba để tìm cái gì?”

“A….Ban ngày con cùng Dương Dương chơi trong phòng lỡ đánh rơi kẹp tóc ở trong đó rồi!”

Đường Hạo kích động giảm xuống nhưng thân thể vẫn dán ở trên ngườiBạch Phương Úc, căn bản là không có cách nào rời khỏi thân thể mềm mạicủa cô: “Con cặp bằng chiếc khác đi! Đi chỗ khác chơi mau!”

Bạch Phương Úc dùng sức ôm lấy hắn, không để cho hắn phân tâm, khôngthể lãnh đạm trở lại, bởi vì hiện tại cô cũng không chịu được!

“Dạ…”Tiếng Nhị Nhị rầu rĩ đáp lại khiến hai người trong phòngthỏa mãn mà cho rằng bọn trẻ đã bỏ đi, tiếp tục hôn môi dây dưa cùngnhau.

“Ba, trong phòng của ba có gián! Hôm qua con thấy có vài con! Đâu rồi? Nhanh mở cửa ra, con muốn đánh con gián….”Dương Dương gào lên như xé cổ họng, không biết nó nói con gián hay là con gì.

## 314. Chương 214

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_

Cho dù là hào hứng cao ngang tới đâu, gặp loại gào thét to như thếthì tất cả nhiệt tình cũng sẽ bị dập tắt. Mà cho dù dục vọng có bị nguội đi, người trong cuộc cũng không thể nói lên tiếng khổ sở, hay tronglòng cảm thấy buồn bực.

Bạch Phương Úc từ trên giường đứng người lên, sửa sang lại quần áochính mình, chu cánh môi nhìn người đàn ông đang mặc lại quần, dùng ánhmắt tràn ngập ai oán chỉ trích hắn.

Đường Hạo ngoại trừ phản ứng không thể nề hà vẫn là không thể nề hà,không để ý đến thái độ phàn nàn của cô. Bọn trẻ đáng ghét như vậy cũngkhông phải do một mình hắn tạo ra, ít nhất cô có một nửa trách nhiệm.

“Đường Hạo, em càng ngày càng cảm giác mình ăn không ngon ngủ không yên! Con do anh sinh ra đều đi khi dễ em.Một đứa đã đủ làm em thấy sợ rồi, bây giờ lại còn thêm một đứa nữa!”

” Có thể làm gì được sao? Chẳng lẽ em muốn anh đuổi cả hai đứa ra đường ư?” Hay là nhét trở lại bụng em? Đường Hạo trong lòng bổ sung thêm một câu.

“Em cũng đâu có nhẫn tâm như vậy! Chỉ phàn nàn một chút thôi mà!”

“Nhanh lên!Chúng con muốn đi vào! Ba nhanh lên !” Khoảng chừng qua năm phút đồng hồ, hai đứa trẻ cứ như không biết mệt mỏi vậy dùngsức mạnh mẽ đập lên cánh cửa. Quả thật, nếu không mở cửa, e rằng cánhcửa kia chống chịu không nổi.

Đường Hạo không một tiếng động báo trước, thoáng cái đã mở cửa ra.

Chỉ thấy hai đứa con của mình giống như quả bóng, lăn trên sàn nhà.

“Ai u, đau quá. . . . . .” Nhị Nhị giơ lên bàn tay nhỏ bé, nhìn xem vết hồng hồng trong lòng bàn tay.

“Nhị Nhị, chị đứng nhanh lên một chút! Em sắp bị chị ép thành thảm trải sàn rồi đấy!” Dương Dương bị Nhị Nhị đè lên, nhăn mặt lại hô lên.

“A! Thảo nào lại cảm giác thân dưới mềm, hóa ra là em ngươi bị chị đè ở phía dưới, ha ha. . . . . .”Nhị Nhị hì hì cười, sau đó bò qua một bên mới đứng lên.

“Như thế nào chị lại trì độn như vậy? Mẹ có phải là nhớ lầm rồi không? Em hẳn là anh trai mới đúng!” Dương Dương đứng dậy, sau đó lại nói đi nói lại chuyện hậm nhắc đi nhắc lại suốt mấy hôm nay, nó vẫn không phục chuyện nó là em trai.

“Chị cũng không biết đâu! Nhưng ba nói chị là chị, cho nên không có sai đâu!” Nhị Nhị bởi vì sinh sớm hơn Dương Dương vài phút mà vui vẻ thập phầnkhông thôi, từ nay sẽ có một đứa em trai gọi cô bé bằng chị.

Nhìn hai đứa trẻ cãi nhau, hai người lớn đứng trước cửa phòng vừa muốn tức giận lại vừa muốn mỉm cười.

“Dương Dương, Nhị Nhị! Rốt cuộc hai đứa chạy vào đây có việc gì?Hừ, ba đã nói là không được phép vào phòng của ba! Các con không nghelời, có phải không?” Đường Hạo làm dùng uy quyền của người cha, giương gò má lên nói.

Tuy hai người chị em vào phút trước còn tranh cãi đến đỏ mang tai,nhưng vừa nghe thấy lời của ba nói thì lại cùng đưa ánh mắt nhìn về mộtngười khác đứng trong phòng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đồ màutrắng.

“Cô ấy tại sao lại được phép vào?” Giọng nói của cậu bé trai.

“Cô ấy tại sao lại được phép vào?” Giọng nói của cô bé gái.

Nếu như không phải là chị em song sinh, hai đứa trẻ cũng không thểnào đồng thanh phối hợp như trong lúc này, hoàn toàn là trăm miệng mộtlời hỏi. Hơn nữa, hai đứa trẻ còn hành động giống như đã luyện tập cảtrăm lần, chỉ thẳng tay vào Bạch Phương Úc.

Bị hai đứa bé cùng lúc chỉ thẳng tay vào, Bạch Phương Úc đỏ mặt, nhìn Đường Hạo, muốn hắn vì mình mà giải quyết.

Đường Hạo ôm sát Bạch Phương Úc vào ngực, lại còn hôn cô một cái thật sâu, trước mặt bọn trẻ cư nhiên làm ra một hành động vô cùng thân mật: “Vì người này sẽ là mẹ của các con, cho nên cô ấy đương nhiên là phải ở cùng phòng với ba, biết không?”

Bạch Phương Úc nghe thấy hắn tuyên bố hùng hồn như vậy, trong lòngcảm thấy vui vẻ vô cùng nhưng cũng có cảm giác đặc biệt tê tê. Hắn cònchưa có cầu hôn với mình mà? Thế mà dám ở trước mặt bọn trẻ nói mình sẽlà mẹ của chúng được sao?

Hừ! Có phải hắn đã quá xem nhẹ cảm nhận của mình rồi không? Cũng có nghĩa là xem nhẹ mình rồi!

Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu cực kỳ ăn ý.

Tiếp đó, chỉ thấy hai đứa bé không biết lấy đâu ra bột mì, vung lên khắp phòng.

“Đánh con gián! Đánh con gián!” Lúc đồng thanh hô khẩu hiệu, cả hai đứa trẻ cùng nhau vung bột mỳ về phía Bạch Phương Úc.

Lập tức, trên người, trên đầu của Bạch Phương Úc đều bị phủ kín bột màu trắng: “Hắt xì…..” Cô hắt xì một cái thật to, đồng thời chạy ngay ra phía sau lưng Đường Hạo trốn: “ Đường Hạo, nhanh lên….cứu em…”

Hai đứa trẻ nhìn thấy cô chui vào trong người của ba bọn chúng, thìcàng vung bột mỳ một cách hăng say hơn. Ngay cả cha đẻ cũng không buôngtha, vung đầy bột mỳ lên chỗ hai người lớn.

Vừa tung bột mỳ, vừa chạy loạn, làm cho người lớn không thể nào bắt được hai đứa tiểu quỷ.

Đường Hạo sờ soạng lên mặt, tức giận thét lên với hai đứa tiểu quỷ: “Đừng lại ngay! Nếu còn không dừng, ba sẽ đánh cả hai đứa!”

Nghe được ba không có ý nói giỡn, mà là tức giận thật, Dương Dương cùng Nhị Nhị ngừng ngay hành động lại.

Nhị Nhị vừa mới nhận tổ quy tông, chủ động nói trước: “Ba, ba tứcgiận rồi ạ? Nhưng chúng con có ý tốt mà, chỉ muốn đánh con gián thôi mà! Lần trước con thật sự thấy có mấy con gián ở trong này mà, cho nên conmới cùng Dương Dương tìm thuốc đi tiêu diệt chúng!”

Dương Dương nói, bởi vì ba khiến mình có nhiều điểm thua thiệt, chonên sau này có làm sai chuyện gì thì cũng để cho chị gái xuất đầu trước, ba nhất định sẽ không tức giận. Nói như vậy, có nghĩa là hai đứa bọn nó có thể tiếp tục làm chuyện xấu mà không cần phải kiêng sợ.

Mà sự thật, tựa hồ đúng là như thế, ba vừa mới nổi giận, bây giờ đã dịu đi rất nhiều.

Đường Hạo vừa lau mặt cho Bạch Phương Úc, vừa cau mày nói: “ Các con vung vẩy cái này để làm gì? Nếu như là thuốc, cũng không được vung lên người khác chứ?” Hừ, hơn nữa hắn cũng cảm thấy bột này không phải là thuốc.

“Là bột lấy từ trong nhà bếp ra, con có nhìn thấy con gián bị bột trắng phủ đầy, nghĩ chắc là bột mỳ sẽ có tác dụng giết gián!” Lúc này, Dương Dương mới dám lên tiếng.

“Hai đứa tiểu tử thối này, đi ra ngoài cho ba! Hai đứa rõ ràng là đang quấy rầy ba với mẹ…..” Đường Hạo tức giận, một tay túm gọn cả hai đứa, ném ra khỏi phòng.

“Oa, Bọn con là muốn làm việc tốt mà! Bọn con muốn là việc tốt….”

“Đúng vậy, ba tại sao lại nổi giận với chúng con! Bọn con đã làm sai chuyện gì chứ ạ?” Nhị Nhị cũng hô lớn.

Tuy bọn nó vừa nói bị oan uổng nhưng lại nhìn nhau cười gian tà, thuận tiện vỗ tay chúc mừng thắng lợi.

“Bước tiếp theo, chúng ta làm gì?” Loại chuyện mở ám này, Nhị Nhị thật sự không am hiểu, cô bé phải hỏi em trai.

“Ừ! Đương nhiên là chúng ta cần làm lành với cô ta, sau đó….”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trong phòng, Bạch Phương Úc khóc không ra nước mắt, bởi vì nước mắtđều bị bột mỳ hút hết cả, tạo thành hỗn hợp dính dính trên mặt cô.

“Đường Hạo, em bây giờ bội phục Ngưng của anh rồi! Cô ấy nhất định là rất lợi hại, nếu không tại sao lại sinh ra được hai đứa con lợi hạithế này?”

## 315. Chương 315

Edit Meimoko

\_\_\_\_\_

“Thật là một bãi cỏ đẹp! Từng chỗ đều rất đẹp!” Lúc đi vào bãi cỏ, Bạch Phương Úc cảm giác trái tim mình như bị ai đó hung hăng đánhtới, lông mày chau lại thật sâu. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong mộngcùng hiện thực giống như hòa làm một, làm cho đầu cô lại bắt đầu đaunhức.

Tuy càng nhìn mặt cỏ, đầu cô lại càng đau nhức, càng khó chịu, nhưngcô vẫn nhịn không được mà nhìn đi nhìn lại bãi cỏ. Trời ạ! Vì sao lạigiống cảnh trong mơ đến thế? Tại sao có thể như vậy ? Cô nghi hoặc nheomắt lại.

Nghe thấy tiếng thở càng lúc càng hổn hển của cô, Đường Hạo nhanh chóng đỡ lấy người cô: “Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

“Không, em rất khỏe! Em rất thích ở đây!” Sáng sớm, đứng ở một mảng lớn bãi cỏ trước, ngửi hương vị nhàn nhạt của cỏ xanh, làm cho cô nhịn không được muốn tiến đến bãi cỏ.

 Cô bỏ giầy ra, sợ giẫm lên sẽ làm xấu mặt cỏ đang đẹp, bàn chân trắng tuyết đi lên bãi cỏ xanh: “Thật thoải mái! Cảm giác này rất quen thuộc!”

“Quen thuộc? Có phải em cảm thấy trước kia đã tới đây đúng không?” Đường Hạo như là tùy tiện hỏi, chỉ sợ sẽ khiến cô phản bác lại.

“Giống như đã từng, trong nhà của em cũng có mặt cỏ như vậy, có thể là cảm thấy rất quen thuộc!” Lòng bàn chân mẫn cảm tại tiếp xúc với những giọt sương long lanh thì cô lập tức phát ra một tràng cười.”Ha ha, rất ngứa này. . . . . .”

Lập tức, cô ngồi xuống trên mặt cỏ.

Trong nháy mắt, hình ảnh một cô gái mặc đồ thể thao, tết tóc đuôingựa  gã ngồi trên mặt cỏ, thoáng cái hiện lên trong đầu của cô, cực kỳrõ ràng. Chỉ là, cô không có nhìn được gương mặt của cô gái đó, chỉ thấy được bóng lưng mảnh khảnh của cô ta.

Bạch Phương Úc lắc mạnh đầu, muốn tiếp tục nhớ lại thêm một chút. Đáng tiếc, vô luận cô nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi.

“Phương Úc, làm sao vậy?”

“Không có gì!” Bạch Phương Úc mỉm cười, sau đó hai tay ôm đầu gối, chậm rãi ngâm nga ca khúc cô thích nhất.

Đường Hạo nhìn chằm chằm vào bóng hình trên cỏ, trong lòng không ngừng nói: em vẫn không thay đổi, vẫn là em!

Giống như là kìm lòng không được, Đường Hạo cũng ngồi xuống bên cạnhcô, lắng nghe tiếng ca quen thuộc. Tuy hiện tại giọng của cô không cònthanh tịnh như những năm đó, nhưng hắn vẫn cứ say mê như vậy.

Nhìn Bạch Phương Úc ngồi ở mặt cỏ, Dương Dương hổn hển nắm chặt nắm tay nhỏ:”Nhị Nhị, chị xem! Chị có thấy người này muốn ngồi vào vị trí của mẹ chúngta rồi không? Ba cũng để cho cô ta ngồi ở trên mặt cỏ!”

“Ngồi ở bãi cỏ thì sao?” Nhị Nhị cũng ngồi trên sân thượng, không hiểu hỏi.

“Chị không biết à? Trước chỉ có mẹ mới có thể tùy tiện ở đàng kiachơi, em cũng không thể được! Có mấy lần em chạy đi vào, ba đều nổi trận lôi đình, nói cho em biết, chỗ đó chỉ thuộc về mẹ!”

“Bây giờ người phụ nữ kia ngồi lên trên đó, không phải là đem thứ thuộc về mẹ phá hư hay sao?” Nhị Nhị cũng tức giận nói. Cô bé hiện cũng thật sự rất tức giận. Bởivì, ba căn bản là không quan tâm đến đứa con gái vừa nhận tổ quy tông là cô bé, trong lòng hay trong ánh mắt đều là người phụ nữ kia, khiến chocô bé cảm thấy như bị bỏ rơi. Đồng thời, cô bé cũng tự nói với mìnhkhông được yêu quý người đàn bà kia.

“Đúng vậy! Cho nên em rất tức, Nhị Nhị, chị nói chúng ta nên làm như thế nào?” Dương Dương gật đầu nói. Sau đó, trên khuôn mặt xinh xắn của Nhị Nhịnổi lên vẻ toan tính, ánh mắt sáng ngời rất nhanh chuyển động. Rấtnhanh, một mưu kế đã hình thành trong đầu của cô bé.

“Đây không phải là do em nói muốn trị cô ta hay sao? Chị cũng là vắt óc mới nghĩ ra kế này đấy!” Nhị Nhị cũng đi theo trong chỗ đất trống để tìm thứ cần tìm. Nhưng chỗnày vốn là khu biệt thự cao cấp, không giống như những nơi công viên đôthị tập trung nhiều nhà dân, thứ mà bọn nó muốn tìm đâu thể có ở đây.Thật là tự làm khổ nhau mà!

Đột nhiên, một con chó lớn chạy đến bên cạnh hai đứa nó. Cả hai đứalúc nhìn thấy con chó, trong nháy mắt sôi trào hoan hô vui vẻ.

“Có tìm được hay không?” Nhị Nhị rất nhanh chạy đến, vỗ phía sau lưng Dương Dương hỏi.

“Còn chưa có! Chủ ý của chị sao mà khó làm quá vậy? Muốn đi đâu tìm vật đó bây giờ?” Dương Dương mở mắt to giống như đánh rơi trên mặt đất, nháy cũng không nháy tìm kiếm lấy thứ mà chị gái nó nói.

“A ! A! Đi theo nó! Đi theo nó, nhất định sẽ tìm được đồ chúng ta muốn!” Nhị Nhị trước đi theo sau mông con chó vừa rồi, sau đó quay đầu kêu Dương Dương:”Nhanh lên , đừng để nó đi mất!”

Dương Dương vừa chạy lại vừa đập tay với chị gái, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo con chó bốn chân đang chạy.

Bọn họ chít chít trách trách khiến cho con chó kia hiếu kỳ dừng lại, xoay người lại nhìn xem bọn họ.”Gâu. . . . . . Gâu . . . . .” Con chó chăm chú nhìn chằm chằm vào hai đứa, kêu hai tiếng, tựa hồ muốn nói bọn nó đừng có đi theo mình.

Nhị Nhị từ cái túi nhỏ bên cạnh, móc ra một gói thức ăn nhỏ, đem lạp xưởng đặt ở trước mặt chú chó: “Cẩu cẩu, ta cùng Dương Dương đều là người tốt! Muốn kết bạn với ngươi!”

 Chú chó không có nghe Nhị Nhị nói, mà chỉ cúi đầu, cái mũivừa động vừa động ngửi lạp xưởng, xác định là vật có thể ăn, liền ngoạmluôn cả xâu, rồi định chạy thẳng.

Nhìn con chó muốn chạy đi, Nhị Nhị tranh thủ thời gian mà vỗ vỗ đầu của nó.”Này, ngươi đừng cứ như vậy mà đi nha! Ngươi ăn lạp xưởng của ta rồi…….”

Dương Dương chạy tới bên kia con chó, phòng ngừa nó muốn chạy trốn: “Ăn thịt của nhà người ta thì phải biết ơn, ngươi phải cho chúng ta một cái gì đó của ngươi…..”

Con chó bất đắc dĩ nhìn của bọn đứa bọn nó, sau đó dừng bước lại, ở trước mặt bọn nó ăn hết từng cái lạp xưởngt!

Nhị Nhị cùng Dương Dương vui mừng mà nhảy dựng lên, sau đó cùng  ngồi xổm xuống, ở trước mặt con chó mà không ngừng nói gì đó….

Ở cùng chú chó lăn lộn thật lâu sau, hai đứa rốt cục chiếm được thứ mà mình muốn, sau đó cảm thấy mỹ mãn quay trở về nhà.

“Đã được chưa? Được chưa?” Nhị Nhị vừa quan sát chung quanh, vừa quay đầu hỏi em.

“Còn chưa được, một chút nữa. . . . . .” Dương Dương nhỏ giọng đáp lại, trong tay còn lấy tới lấy lui, sau đó quan sát xem mình có che giấu kỹ hay chưa.

“Làm sao em đần như vậy? Lâu như vậy rồi mà còn chưa xong?” Nhị Nhị phàn nàn

“Chị còn nói em đần, vừa khổ vừa bẩn vừa thối, công việc đều giao cho em, chị cchỉ đứng ở đó thôi mà còn trách à?!” Dương Dương không phục đáp lại nói, từ đầu tới đuôi cái người chị gáinày một chút cũng không có trợ giúp nó. Thứ này, đều là do nó- đứa emtrai phải tự mình mang về.

“Em là đàn ông con trai, công việc này đương nhiên do em đi làm,  đừng có phàn nàn!” Kể từ khi biết mình là chị của Dương Dương, Nhị Nhị nói chuyện với Dương Dương càng lúc càng bá đạo.

Dương Dương làm một lần cuối cùng xác định xong, sau đó theo mặt cỏ chạy ra: “Xong hết rồi! Nhị Nhị, bước tiếp theo phải xem chị ! Mau đi tìm người kia nhanh lên!”

Dương Dương muốn kéo tay Nhị Nhị, Nhị Nhị lại thoáng cái chán ghét mà né tránh:”Này, trong vòng hai ngày em không được đụng đến chị, nếu không chị cho em chết chắc!”

## 316. Chương 316

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

“Cô à, cô xoay hết hai mươi thì mới được đi bắt bọn cháu đấy nhé!” Nhị Nhị dùng tiếng nói ngây thơ non nớt để nói ra, bàn tay nhỏ bé khoác lấy tay người phụ nữ bên cạnh, giúp cô ta xoay người.

“Được! Chậm một chút! Nếu không cô chóng mặt lắm!” Hai mắt bị che khuất, Bạch Phương Úc đứng xoay lòng vòng trên bãi cỏ.

Hai đứa trẻ này tự nhiên đến tìm cô chơitrò ‘bịt mắt bắt dê’ này, mà cô thì đương nhiên không từ chối, lập tứcđồng ý. Thứ nhất, là bởi vì muốn quan hệ tốt với bọn trẻ. Thứ hai, chodù hai đứa bé này thường xuyên chơi xấu cô thì cô vẫn yêu thích bọnchúng, một chút cũng không hề ghét.

Ngẫm lại cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì sao cô lại cảm thấy hai đứa tiểu ác ma này không đáng ghét?

Chẳng lẽ đúng là yêu ai yêu cả đường đi hay sao?

Xoay khi giúp cô xoay ba vòng, Nhị Nhị nhanh chóng nhảy ngay ra khỏi mặt cỏ, cùng với Dương Dương hô to: “ Cô ơi! Tiếp tục xoay! Còn mười bảy vòng, mười sáu vòng…..”

Người bị bịt mắt đã không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ có thể nghe tiếng bọn trẻ gào lên mà xác định: “Này, các cháu đừng có chạy quá xa! Bằng không, cô làm sao bắt được các cháu…..”

“Yên tâm đi, cô à! Bọn cháu không chạy xa đâu. Còn có, sáu vòng…..” Dương Dương nói to đáp lại, sau đó cùng hai chị em tính ngược thời gian.

Đếm đến ‘0’, cả hai đứa cùng nhau hô lên: “Bắt đầu!”

Bạch Phương Úc chẳng cảm nhận được gì, đưa tay sờ soạng trên mặt cỏ: “ Các cháu không được chạy ra khỏi mặt cỏ đâu nhé! Nếu không làm sao cô bắt được….”

“Không đâu! Yên tâm đi, bọn cháu sẽ không thế đâu!” Nhị Nhịchạy vào bãi cỏ hô lên một tiếng, sau đó lại chạy ra ngay. Hả? mình cũng quên mất cái kia Dương Dương chôn ở chỗ nào rồi? Không muốn bị giẫmphải đâu! Buồn nôn chết mất!

Dương Dương nhảy lên mặt cỏ, vỗ tay thật mạnh, tạo ra tiếng vang, thu hút sự chú ý của Bạch Phương Úc: “Cô ơi! Cháu ở đây cơ mà! Nhanh lại mà bắt đi!”

Hô xong, Dương Dương cũng linh hoạt nhảy ra ngay.

Hai mắt bị che, Bạch Phương Úc nhếch miệng cười một cái thật tươi, gia tăng tốc độ bước chân: “ Ha ha ha….cô biết cháu ở đâu rồi! Cô tới bắt ngay đây này!”

Bạch Phương Úc di chuyển theo hướng âm thanh lớn, sợ chậm một chút là hai đứa bé lại chạy đi sang chỗ khác.

Đang lúc cô yên tâm lớn mật bước hai bước thật lớn, chân bước đếnbước thứ ba thì ngã liền xuống đất, lòng bàn chân cảm thấy có thứ gì đódinh dính như là bùn đất, mặc kệ là ai thì phản ứng tiếp theo cũng làtiếp tục dẫm lên.

Cô nhíu mày một cái thật sâu, chân thu về, nhưng vừa lui về phía sauvài bước, chân còn lại cũng giống như dẫm lên một thứ tương tự.

“Ha ha…..Ha ha…..Thật buồn nôn….” Nhị Nhị cười to hai tiếng, làm ra điệu bộ cực kỳ ‘chán ghét’.

“Ha ha….Ha ha….Cô ta quá đần đúng không?” Dương Dương vui sướng nhảy dựng lên. Đều là do nó vùi, đương nhiên nó cảm thấy chính xác rồi!

Bạch Phương Úc giật mảnh vải che mắt xuống, mất vài giây đồng hồ mớithích ứng được với ánh sáng, lập tức nhìn thấy hai chân dẫm lên thiệtnhiều những cục đen đen dinh dính. “Ọe….” Lập tức, cô muốn nôn, một tay vuốt ngực, một tay chỉ vào hai đứa trẻ đang vui mừng chiến thắng kia: “ Các cháu……Hai đứa….tiểu ác ma! Thật là quá đáng!”

Nhị Nhị cùng Dương Dương đứng chung một chỗ le lưỡi, sau đó cùng nhau làm mặt quỷ.

Dương Dương hô lên với người trên bãi cỏ: “Ai bảo cô chạy vào bãi cỏ? Nơi này là chỗ của riêng mẹ cháu. Cả cháu cũng không có tư cách bước vào, cô dựa vào cái gì chứ?”

“ Nhưng những chuyện này cô không biết, ba của cháu cũng không có nói cho cô biết!” Bạch Phương Úc vừa đi ra ngoài bãi cỏ, vừa nói với bọn trẻ.

“Phụ nữ xấu xa, chỉ giỏi đổ lỗi cho ba, đáng ghét!” Dương Dương tức giận nhỏ giọng nói, xem ra ba của nó hiện tại bị cô ta mê hoặc hoàn toàn rồi.

Nhị Nhị tiếp lời của em trai, khiêu khích nói với Bạch Phương Úc: “Từ nay về sau cấm cô đến gần bãi cỏ, nếu không lần sau sẽ không phải là phân chó đâu!”

Bạch Phương Úc vốn đã rất tức giận, nhìn hai chị em đồng tâm hiệp lực mà đối phó với mình nhưng lại không có cách nào trị bọn chúng được, lại càng thêm bực mình, nói: “ Các cháu nói mặt cỏ này chỉ có mẹ cáccháu mới tiến vào được, vậy các cháu đem phân chó vứt lên mặt cỏ, làmhỏng mặt cỏ, mẹ các cháu mà biết sẽ thấy vui sao?”

Cởi bở giày, đi lên chỗ dải đá cuội, cô nhịn xuống cảm giác chán ghét mà cầm lấy giấy vệ sinh lau đi vết bẩn ở hai chân: “ Nếu như các cháu không muốn cô tiến vào bãi cỏ, chỉ cần nói với cô mộttiếng, cô sẽ tôn trọng ý kiến của các cháu. Các cháu làm như thế này, mẹ của các cháu nhất định sẽ rất đau lòng!”

Đừng ở đàng xa, hai đứa trẻ nghe thấy lời cô nói mà ngẩn ra. Bọn nó không ngờ, cô sẽ nói như vậy!

“Chúng ta có phải đã làm sai rồi hay không?” Nhị Nhị hơi không đành lòng hỏi. Kỳ thật, cô bé cảm thấy người này cũng đâu có làm gì sai.

“Nhưng em không muốn cho cô ta bước vào bãi cỏ là sai sao? Nhị Nhị, chỗ đó thuộc về riêng mẹ của chúng ta!” Dương Dương ủy khuất mở miệng, nó cũng đâu có muốn là đứa trẻ hư.

Bạch Phương Úc lau xong chân bẩn, lập tức đi theo con đường nhỏ đếnchỗ một rãnh nước bí mật. Nơi đó bình thường là để chỗ đặt vòi bơm nướctưới cho mặt cỏ, hoặc là để làm ướt đất, cho nên ít người chú ý đến.

Dương Dương đi theo phía sau cô đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Nhị Nhị.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Nhị Nhị lo lắng hỏi.

Dương Dương gãi gãi đầu, trán nhăn lại: “Thật kỳ quái! Tại sao cô ấy biết chỗ này có một vòi nước?”

“Có ý gì?” Vừa mới đến chỗ này ở không lâu, Nhị Nhị đương nhiên không hiểu em trai mình muốn nói điều gì.

Dương Dương chớp mắt hỏi Nhị Nhị: “Chị biết chỗ đó có vòi nước không?” Đồng thời, nó chỉ tay về phía người đang đi chân trần kia.

Nhị Nhị lắc đầu: “Không biết! Lần đầu tiên nhìn thấy nó!”

“Chính là vậy, cô ấy cũng chỉ lần đầu đến chỗ này thôi, tại sao lại biết có vòi nước ở đây?” Trong hai mắt Dương Dương nổi lên tia kích động, “Chẳng lẽ đúng là mẹ thật?”

Nhị Nhị cũng kích động mà nắm lấy tay Dương Dương: “Dương Dươnglúc trước ở cùng với mẹ, em nhìn kỹ cô ấy đi, xem có phải là mẹ chúng ta hay không? Dương Dương, bữa sáng cô ấy làm có hương vị rất giống mẹlàm, mà cô ấy cũng chải tóc cho chị nữa nhé! Em nhìn xem, cô ấy sơ tóccho chị có đẹp không này?” Nhị Nhị chỉ vào kiểu tóc mới của mình.

Dương Dương không có trả lời câu hỏi của chị gái. Nó cầm lấy tay chị mình chạy đến bên Bạch Phương Úc.

Sau đó, bàn tay nhỏ bé của Dương Dương liền cầm lấy tay của Bạch Phương Úc, khuôn mặt nhỏ bé giương lên: “Cô à, vì sao cô biết ở đây có vòi nước? Làm sao cô biết được ở chỗ này có vòi nước?”

Thiếu chút nữa là bị thằng bé túm lấy, Bạch Phương Úc lại bị câu hỏi của cậu bé làm cho ngơ ngác, lặp lại: “Cô vì sao lại biết chỗ này có vòi nước ư?” Lập tức, cô cũng tự ý thức được điều gì đó, ngơ ngác nhìn xem dòng nước đang chảy xuôi bên cạnh.

## 317. Chương 317

Mình tại sao lại biết nơi này có vòi nước nhỉ?- Bạch Phương Úc đưa mắt nhìn bốn phía. Rõ ràng đây là một chỗ rất bí mật, Đường Hạo cũng chưa từng nói với cô điều này, tại sao mọi thứ ở đây đều quen thuộc đến vậy?

“ Mẹ….Có phải là mẹ đó không? Có phải không?” Nhị Nhị dùng sức cầm lấy cánh tay của Bạch Phương Úc, đôi tay này rất giống tay của mẹ.

“Đến cùng thì có phải hay không? Cô là mẹ của bọn cháu có đúng không? Mẹ….mẹ ngay cả Dương Dương cũng không nhận ra ư? Mẹ….!”Dương Dương dùng sức níu lấy quần áo của Bạch Phương Úc, dùng lực đong đưa.

Tiếng hai đứa trẻ vang lên phảng phất như có ma lực, không ngừng kích thích đầu cô, đau nhức giống như bị chia năm xẻ bảy.

Đau…..Đau…….Đau quá!

“Aaaaaa!” Cô đau đến không chịu được, hai tay ôm lấy đầu, cả người ngồi xổm xuống.

Loại đau đớn thần kinh này trong nháy mắt đã khiến toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh. Thân thể run rẩy kịch liệt, từng chỗ trên người cô không ngừng nhúc nhích.

Dương Dương và Nhị Nhị đều sợ hãi cùng nhau lui về phía sau vài bước: “ Cô…cô làm sao vậy? Cô đau nhức ở đâu?”

“ Cô à, bọn cháu sẽ không hỏi nữa! Chúng cháu đỡ cô về phòng nhé!”

Dương Dương tiến lên một bước, muốn nâng cô dậy.

Sợ dọa bọn trẻ hoảng sợ, Bạch Phương Úc liền nhịn cơn đau đớn kịch liệt, cố gắng đứng người lên. Tay cô lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, xoa mặt bọn trẻ nói : “Cô …..không có chuyện gì! Các cháu…ở đây chơi, cô…vào phòng nghỉ ngơi một lát!”

Nói xong, cô suy yếu đi vào phòng, nơi đó có thuốc. Cô cần thuốc ngay bây giờ.

Hai đứa trẻ lo lắng đi theo phía sau lưng cô. Dương Dương và Nhị Nhị lo lắng tràn đây trên mặt, nghi hoặc nhìn lẫn nhau.

“Dương Dương, có phải chúng ta làm hơi quá đáng rồi không? Cô ấy dẫm phải phân chó nên mới thành đau đầu như thế này!” Nếu như chính mình dẫm lên, cô bé thật sự muốn đem chân mình đi bằm vằm, nghĩ cũng đã thấy buồn nôn rồi.

Dương Dương suy nghĩ vài giây đồng hồ, lắc đầu: “Không đâu! Nhiều nhất là cô ấy chán ghét thôi chứ không thể bị đau đầu! Em cũng ngửi thấy tanh tưởi nhưng có đau đầu đâu!” Nó nói ra trải nghiệm của chính bản thân mình.

Nghe Dương Dương giải thích, Nhị Nhị cũng an tâm được một ít: “ Đuổi kịp mau lên, nhìn cô ấy đứng dậy thật thảm!Dương Dương, liệu cô ấy có phải là mẹ của chúng ta không? Chị còn chưa có được gọi ‘mẹ’, em nói cô ấy không phải…..!?”

“Nhưng tại sao lại không nhận ra chúng ta? Mẹ làm sao mà không nhận ra con mình cho được? Nhưng cô ấy quen thuộc với nơi này khiến em không thể không hoài nghi…..” Trên mặt Dương Dương tràn đầy đau khổ và khẩn trương, nó cũng hy vọng người kia đúng là mẹ của nó!

……..

Bạch Phương Úc cố gắng cắn chặt răng đẩy cửa chính của biệt thự, đầu đau đớn khiến cho thần trí cô trở nên mê muội, trong phòng dường như có một thứ gì đó hướng về phía cô đập tới, khiến cô không thể nắm chặt lấy thành ghế sô pha.

Ánh mắt của cô cố gắng nhìn về phía cầu thang. Cô muốn lên lầu lấy thuốc, cô cần uống thuốc ngay bây giờ.

“Bạch tiểu thư, cô làm sao vậy?” Vú Từ đi đến, đỡ lấy người Bạch Phương Úc.

“Tôi muốn lên lầu….”

“Được, cẩn thận một chút, cô vịn lấy tay tôi!” Vũ Từ đỡ lấy thân thể Bạch Phương Úc, đi về phía cầu thang.

“Cảm ơn!” Được vú Từ nâng, Bạch Phương Úc ngửa mặt lên nhìn cầu thang.

Cầu thang màu trắng……cầu thang thật cao…..

Đi được hơn mười bậc, đột nhiên tròng mắt Bạch Phương Úc mở to, ánh mắt của cô cũng trở nên hoảng sợ khiến người ta sợ hãi, hô hấp càng trở nên dồn dập. Trong đầu của cô hiện lên hình ảnh ba người cũng trên bậc thang này: Đường Hạo một thân âu phục thẳng tắp đang đi lên cùng với một cô gái mặc váy cười rất đẹp, phía sau cô gái đó còn có một cô gái nữa.

Đoạn ngắn hình ảnh hiện lên rất nhanh, nhưng cô vẫn nhìn được rõ ràng hình ảnh ba người đó.

Người đàn ông là Đường Hạo, còn cô gái đứng phía sau lưng hắn thì rất giống cô.

Cô gái đang cầm lấy đuôi váy áo cưới kia trông cực kỳ giống cô. Đột nhiên thân thể cô ta nghiêng về phía trước, nháy mắt ngã lăn xuống những bậc cầu thang.

“Tiểu Ngưng….” Giọng người đàn ông hoảng sợ xen lẫn lo lắng văng vẳng bên tai cô.

“Khoooooông !” Bạch Phương Úc đột nhiên quát to một tiếng, dùng sức quát một tiếng thật to xong, hai tay bịt thật chặt lỗ tai: “Không….Không phải…”

Càng nhiều những đoạn ngắn hình ảnh hiện lên chập chờn trong đầu cô, mãnh liệt đâm vào đầu óc của cô.

Từng chút….từng chút….

Trên máy bay đột nhiên xóc nảy, hành lý đặt trên ngăn trên bắt đầu rơi mạnh xuống, rất nhiều người trong máy bay thi nhau chạy loạn,….chỉ thấy có hai cô gái giống nhau như đúc, cùng nắm tay nhau chạy ra. Hai người giống nhau như đúc, không phân biệt nổi ai mới là ai.

………………

……………..

“Nhanh lên! Chúng ta phải chạy ra ngoài!” Tiếng kêu bối rối vang vọng kịch liệt trong đầu cô, hơn nữa còn vương theo cả tiếng một người đàn ông đau lòng gào thét: “ Ngưng ….ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!…Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì…..”

Rầm…. cô gái nặng nề ngã trên sàn……giữa hai chân chảy ra máu tươi…..

“Không! Con của tôi…..” Bạch Phương Úc hô to một tiếng, nước mắt cuồn cuộn chảy ra từ đôi mắt của cô.

Cơn đau đầu đột nhiên ngừng lại, những mảnh ký ức rời rạc cũng biến mất trong tức khắc. Cô thử nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ ra thêm được gì.

“Bạch tiểu thư, cô làm sao vậy?” Vú Từ nhìn thấy cô đang kinh hãi, lo lắng hỏi.

“Cô làm sao vậy?” Dương Dương và Nhị Nhị lúc này cũng cùng nhau chạy đến, bốn con mắt to nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha.

Bạch Phương Úc nhìn hai đứa trẻ, miệng khé động đậy. Đây là các con của cô, là những bảo bối của cô. Cô không phải là ‘cô’ của bọn nó, cô là mẹ….

“Bạch Phương Úc, con là con gái của chúng ta! Là Bạch Phương Úc con gái của chúng ta!” Tiếng cha mẹ lại một lần nữa vang lên bên tai cô, đánh tan suy nghĩ vừa toát ra của cô.

Không! Cô là Bạch Phương Úc, không phải Lục Giai Ngưng. Những đứa trẻ này không phải là con của cô, không phải là của cô….

“Em chính là Ngưng của tôi!Em là Ngưng của anh!” Tiếng Đường Hạo lúc trước lại vang lên bên tai cô.

Trời ơi! Cô rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai?

“Cô à, có phải cô không khỏe ở đâu không? Cô có thật là mẹ của chúng cháu không? Có phải không?” Nhị Nhị cầm lấy cánh tay của ‘cô’, liên tiếp một tiếng lại một tiếng hỏi.

“Cô à, cô thử suy nghĩ một chút đi! Sao cô biết chỗ kia có vòi nước vậy?”

Nhìn hai đứa trẻ liên tiếp hỏi, Bạch Phương Úc một đầu phủ sương mù, cô cũng muốn biết. Cô cũng muốn biết mình là ai.

“Đường Hạo! Đường Hạo! Anh ở đâu?” Bạch Phương Úc đột nhiên tránh khỏi tay của vú Từ, đẩy hai đứa trẻ ra, chạy ra phía bên ngoài.

“Bạch tiểu thư! Cô muốn đi đâu?”Vú Tử lo lắng mà chạy theo ra bên ngoài. Bất quá, người năm mươi tuổi như bà làm sao đuổi kịp, thoáng cái đã bị Bạch Phương Úc bỏ xa: “Bạch tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

“Các người yên tâm đi! Tôi đi tìm Đường Hạo! Tôi đến công ty của anh ấy!” Bạch Phương Úc chẳng quay đầu lại nói lớn. Bây giờ, cô phải đi tìm Đường Hạo. Có lẽ chỉ có hắn mới giúp được cô.

## 318. Chương 318

“ Cám ơn anh, Hạo! Em biết anh đối với em là tốt nhất mà!” Bạch Phương Úc mạnh mẽ ngồi chen vào ngồi trên đùi Đường Hạo, đưa lên đôi môi mọng đỏ của mình.

Đường Hạo ngoảnh mặt đi, né tránh sự thận mật của cô. Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân không có hứng thú. Tuy rất kỳ quái, nhưng quả thực hiện tại hắn không có chút hứng thú nào cả.

Rốt cuộc là có điểm nào không đúng? Lúc trước, đối với hành động yêu thương nhung nhớ của Bạch Phương Úc, hắn đều không có nửa suy nghĩ cự tuyệt, đường nhiên cũng chẳng có năng lực kháng cự, luôn theo sự toan tính của cô, bao giờ cũng thỏa mãn cô hết.

“Anh làm sao vậy? Vì sao cứ liên tiếp từ chối người ta?” Bạch Phương Úc hơi không vui, cong đôi môi đỏ lên, hai tay ôm lấy cổ hắn.

“Phương Úc, anh cảm thấy hôm nay em có cái gì đó không giống em cholắm!  Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Có phải Nhị Nhị và Dương Dương lại đi trêu chọc em không?  Nên em mới đến đây tìm anh!” Đường Hạo nới rộng khoảng cách giữa hai người, có như vậy hắn mới quan sát cô kỹ hơn.

Hôm nay cô mặc váy. Đó là một bộ máy liền thân cô vẫn thường hay mặc.

Điểm này hắn hiểu được. Tuy cô bây giờ đã có cuộc sống mới giàu có hơn, nhưng bản chất mộc mạc vốn có trong cô thì vẫn không hề thay đổi.  Cho dù cô có nhiều quần áo, nhưng cũng chỉ mặc tới mặc lui một vài bộ mà cô ưa thích. Giày cũng không có đổi, vẫn là đôi giày màu trắng kia.

Dung nhan cũng không có thay đổi. Vẫn là nước da rám nắng, đôi mắt to có thêm phần bí ẩn. Màu son môi cũng giống như lúc trước, màu đỏ nhạt, khiến cho môi cô thêm phần ướt át. Bất quá, xác thực bây giờ hắn không có xúc động muốn hôn cô.

Đáng chết! Chẳng lẽ là do đêm qua ham muốn quá độ nên hôm nay đến cảm xúc cũng đã ‘đi du lịch’ ở phương trời nào rồi sao?

“Các con của anh không có bướng bỉnh đâu! Cho dù bọn chúng có trêu chọc em, em cũng không đến chỗ anh mà cáo trạng!” Bạch Phương Úc vẫn một mực ngồi trên đùi hắn, đưa thân thể dán sát vào người hắn.

“Hạo, người ta nhớ anh như thế, anh lại đối xử với người ta như thế nào?  Anh như thế này thì mặt mũi em để đâu, sao cứ liên tục cự tuyệt…..” Cô bất mãn phàn nàn nói.

Đường Hạo mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, nhưng vẫn như lúc trước, hoàn toàn không có chút cảm giác hưng phấn nào. Trời ạ! Hắn không phải là triệt để ‘không thành’ rồi đấy chứ?

“Hôm nay công việc hơi nhiều, em chắc sẽ hiểu cho anh, đúng không?”

“Không được! Không được…..” Cô lại cong cặp môi đỏ mọng lên, dùng sức lắc mạnh đầu: “ Anh không thể vì công việc mà bỏ em qua một bên! Em muốn là vị trí số 1 trong lòng anh, công việc xếp sau!”

Phụ nữ ai mà chẳng như vậy, không đúng sao? Luôn luôn muốn chiếm vị trí  ‘hàng đầu’ trong lòng người đàn ông. Cô nói như thế đâu có sai!

Đường Hạo nheo mắt lại, một lần nữa nhìn quan sát đáng giá cô gái trong ngực: “Phương Úc, em hôm nay làm sao vậy? Mọi khi em luôn một mực đợi không dám quấy rầy công chuyện của anh! Lần trước còn chờ đến mức đói bụng bị đau dạ dày…..!”

“Ah…..Phải không? Hì hì, em quên mất tiêu rồi!” Trên mặt Bạch Phương Úc thoáng hiện lên sự hoảng hốt, sau đó cô lập tức cười hì hì một cái, rất nhanh che giấu đi sự không tự nhiên của mình.

“Quên? Vậy thì trí nhớ của em quá kém! Chuyện còn chưa đầy một tháng mà đã quên nhanh như thế rồi”

“Aizza, quên là một chuyện hết sức bình thường! Anh thử nghĩ xem, mấy hôm nay ngày nào cũng phải đối mặt với mấy đứa con của anh, em đâu còn sức mà nhớ đến chuyện lặt vặt…” Cô mở trừng hai mắt, ra vẻ vô tội.

Cô phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của hắn, liền lập tức nói ra yêu cầu: “Hạo, người ta….người ta muốn con của anh…Anh…anh có thể thỏa mãn tâm nguyện của em không?”

Nếu như trước đây cô đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn sức phối hợp. Có trời mới biết, hắn muốn cô có mang con của hắn như thế nào, một lần nữa cho hắn thêm một bảo bối…..Nhưng…Hiện tại có cảm giác không đúng…Người trước mắt không phải là Tiểu Ngưng, càng không phải là Bạch Phương Úc.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trái tim Đường Hạo phảng phất như bị ai đó hung hăng cầm búa đập mạnh vào. Khuôn mặt hắn không thay đổi biểu tình, nhìn người phụ nữ trong ngực, nội tâm thì không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi:  có chuyện ly kỳ như thế này sao?

Đột nhiên, hắn câu dẫn khóe môi, ôm chặt cô vào lồng ngực mình: “Ha ha, muốn có con của anh sao?”

“Chẳng lẽ lại không? Em thích anh như vậy, yêu anh như thế, muốn có con với anh chẳng lẽ cũng không được sao?” Bạch Phương Úc lại một lần nữa biểu đạt tình yêu của mình.

“Ừ….” Đường Hạo ghé vào bên tai của cô, thì thầm nói nhỏ: “Muốn con của anh như vậy ư? Thế tại sao tối qua lại còn tử chối, chỉ trong vòng một đêm đã thay đổi hoàn toàn rồi sao?”

Sau khi nói xong, Đường Hạo ngẩng mặt lên, thay đổi thái độ, nhìn biểu hiện trên mặt của cô.

“Hả…. A….Đó là bởi vì hôm qua….không có suy nghĩ kĩ chứ sao! Chuyện làm mẹ, người ta cũng cần phải lo lắng nhiều thứ lắm mà….”Bạch Phương Úc lắp bắp cuối cùng cũng bịa ra được một lý do.

Nhưng cô thật không ngờ, sau khi nghe câu trả lời, Đường Hạo lại đột nhiên hung hăng đẩy mạnh cô xuống đất.

Đường Hạo từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Phương Úc. Sắc mặt của hắn đột nhiên âm lãnh vô cùng, toàn thân tản mát ra khí thế khiến người ta sợ hãi.

Người phụ nữ ngã trên mặt đất, vô ý thức mà xoay chuyển thân thể, dẩu môi biện hỏi: “Đường…..Đường….Hạo, làm sao vậy? Anh tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?”

Đường Hạo ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc cô ta hung hăng kéo mạnh. Mắt tuy đã nheo lại nhưng không che giấu được sự sắc lạnh.

“Cô thử nói xem, nói tại sao tôi lại đối xử với cô như thế? Nói!”

“Hạo, anh làm sao vậy?”  ‘Bạch Phương Úc’ trên mặt đất cố gắng duy trì tia bình tĩnh cuối cùng.

“Chết tiệt! Cô rốt cuộc là người nào? Vì sao lại giống cô ấy như đúc?” Đường Hạo tức giận long trời lở đất, trong lòng thì không ngừng sợ hãi. Có người giả mạo Ngưng của hắn, thậm chí người đó còn giống cô như đúc.

Cô gái trên mặt đất đột nhiên thu hồi lại diễn xuất của mình, từ trên sàn nhà đứng dậy: “Đường tổng, ngài quả nhiên lợi hại! Thật không ngờ, nhanh như vậy đã bị ngài phát hiện ra rồi! Ha ha, tôi còn muốn lợi dụng cái khuôn mặt này để trở thành người phụ nữ của ngài!”

Đường Hạo lấy ra điện thoại của Bạch Phương Úc trong bao da của cô, thất kinh hãn đảm nhìn lại:“ Bạch Phương Úc đâu? Cô do ai phái tới? Cô gái tên Bach Phương Úc bị các người đưa đi rồi phải không?”

Cô gái kia nhìn Đường Hạo một hồi lâu, sau đó chân thành trả lời: “Thật xin lỗi! Tôi không biết người tên Bạch Phương Úc đang ở đâu!”

“Cô nếu không nói, vậy muốn thoát khỏi bàn tay tôi có lẽ là phải chờ đến khi hóa kiếp!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trong phòng đen kịt, một cô gái nằm bất an giãy dụa trên giường, gương mặt của cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cô giống như bị thứ gì đó quấy nhiễu làm đau nhức thật sâu, giãy dụa một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

## 319. Chương 319

“ Cám ơn anh, Hạo! Em biết anh đối với em là tốt nhất mà!” Bạch Phương Úc mạnh mẽ ngồi chen vào ngồi trên đùi Đường Hạo, đưa lên đôi môi mọng đỏ của mình.Đường Hạo ngoảnh mặt đi, né tránh sự thận mật của cô. Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân không có hứng thú. Tuy rất kỳ quái, nhưng quả thực hiện tại hắn không có chút hứng thú nào cả.Rốt cuộc là có điểm nào không đúng? Lúc trước, đối với hành động yêu thương nhung nhớ của Bạch Phương Úc, hắn đều không có nửa suy nghĩ cự tuyệt, đường nhiên cũng chẳng có năng lực kháng cự, luôn theo sự toan tính của cô, bao giờ cũng thỏa mãn cô hết.“Anh làm sao vậy? Vì sao cứ liên tiếp từ chối người ta?” Bạch Phương Úc hơi không vui, cong đôi môi đỏ lên, hai tay ôm lấy cổ hắn.“Phương Úc, anh cảm thấy hôm nay em có cái gì đó không giống em cholắm! Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Có phải Nhị Nhị và Dương Dương lại đi trêu chọc em không? Nên em mới đến đây tìm anh!” Đường Hạo nới rộng khoảng cách giữa hai người, có như vậy hắn mới quan sát cô kỹ hơn.Hôm nay cô mặc váy. Đó là một bộ máy liền thân cô vẫn thường hay mặc.Điểm này hắn hiểu được. Tuy cô bây giờ đã có cuộc sống mới giàu có hơn, nhưng bản chất mộc mạc vốn có trong cô thì vẫn không hề thay đổi. Cho dù cô có nhiều quần áo, nhưng cũng chỉ mặc tới mặc lui một vài bộ mà cô ưa thích. Giày cũng không có đổi, vẫn là đôi giày màu trắng kia.Dung nhan cũng không có thay đổi. Vẫn là nước da rám nắng, đôi mắt to có thêm phần bí ẩn. Màu son môi cũng giống như lúc trước, màu đỏ nhạt, khiến cho môi cô thêm phần ướt át. Bất quá, xác thực bây giờ hắn không có xúc động muốn hôn cô.Đáng chết! Chẳng lẽ là do đêm qua ham muốn quá độ nên hôm nay đến cảm xúc cũng đã ‘đi du lịch’ ở phương trời nào rồi sao?“Các con của anh không có bướng bỉnh đâu! Cho dù bọn chúng có trêu chọc em, em cũng không đến chỗ anh mà cáo trạng!” Bạch Phương Úc vẫn một mực ngồi trên đùi hắn, đưa thân thể dán sát vào người hắn.“Hạo, người ta nhớ anh như thế, anh lại đối xử với người ta như thế nào? Anh như thế này thì mặt mũi em để đâu, sao cứ liên tục cự tuyệt…..” Cô bất mãn phàn nàn nói.Đường Hạo mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, nhưng vẫn như lúc trước, hoàn toàn không có chút cảm giác hưng phấn nào. Trời ạ! Hắn không phải là triệt để ‘không thành’ rồi đấy chứ?“Hôm nay công việc hơi nhiều, em chắc sẽ hiểu cho anh, đúng không?”“Không được! Không được…..” Cô lại cong cặp môi đỏ mọng lên, dùng sức lắc mạnh đầu: “ Anh không thể vì công việc mà bỏ em qua một bên! Em muốn là vị trí số 1 trong lòng anh, công việc xếp sau!”Phụ nữ ai mà chẳng như vậy, không đúng sao? Luôn luôn muốn chiếm vị trí ‘hàng đầu’ trong lòng người đàn ông. Cô nói như thế đâu có sai!Đường Hạo nheo mắt lại, một lần nữa nhìn quan sát đáng giá cô gái trong ngực: “Phương Úc, em hôm nay làm sao vậy? Mọi khi em luôn một mực đợi không dám quấy rầy công chuyện của anh! Lần trước còn chờ đến mức đói bụng bị đau dạ dày…..!”“Ah…..Phải không? Hì hì, em quên mất tiêu rồi!” Trên mặt Bạch Phương Úc thoáng hiện lên sự hoảng hốt, sau đó cô lập tức cười hì hì một cái, rất nhanh che giấu đi sự không tự nhiên của mình.“Quên? Vậy thì trí nhớ của em quá kém! Chuyện còn chưa đầy một tháng mà đã quên nhanh như thế rồi”“Aizza, quên là một chuyện hết sức bình thường! Anh thử nghĩ xem, mấy hôm nay ngày nào cũng phải đối mặt với mấy đứa con của anh, em đâu còn sức mà nhớ đến chuyện lặt vặt…” Cô mở trừng hai mắt, ra vẻ vô tội.Cô phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của hắn, liền lập tức nói ra yêu cầu: “Hạo, người ta….người ta muốn con của anh…Anh…anh có thể thỏa mãn tâm nguyện của em không?”Nếu như trước đây cô đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn sức phối hợp. Có trời mới biết, hắn muốn cô có mang con của hắn như thế nào, một lần nữa cho hắn thêm một bảo bối…..Nhưng…Hiện tại có cảm giác không đúng…Người trước mắt không phải là Tiểu Ngưng, càng không phải là Bạch Phương Úc.Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trái tim Đường Hạo phảng phất như bị ai đó hung hăng cầm búa đập mạnh vào. Khuôn mặt hắn không thay đổi biểu tình, nhìn người phụ nữ trong ngực, nội tâm thì không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: có chuyện ly kỳ như thế này sao?Đột nhiên, hắn câu dẫn khóe môi, ôm chặt cô vào lồng ngực mình: “Ha ha, muốn có con của anh sao?”“Chẳng lẽ lại không? Em thích anh như vậy, yêu anh như thế, muốn có con với anh chẳng lẽ cũng không được sao?” Bạch Phương Úc lại một lần nữa biểu đạt tình yêu của mình.“Ừ….” Đường Hạo ghé vào bên tai của cô, thì thầm nói nhỏ: “Muốn con của anh như vậy ư? Thế tại sao tối qua lại còn tử chối, chỉ trong vòng một đêm đã thay đổi hoàn toàn rồi sao?”Sau khi nói xong, Đường Hạo ngẩng mặt lên, thay đổi thái độ, nhìn biểu hiện trên mặt của cô.“Hả…. A….Đó là bởi vì hôm qua….không có suy nghĩ kĩ chứ sao! Chuyện làm mẹ, người ta cũng cần phải lo lắng nhiều thứ lắm mà….”Bạch Phương Úc lắp bắp cuối cùng cũng bịa ra được một lý do.Nhưng cô thật không ngờ, sau khi nghe câu trả lời, Đường Hạo lại đột nhiên hung hăng đẩy mạnh cô xuống đất.Đường Hạo từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Phương Úc. Sắc mặt của hắn đột nhiên âm lãnh vô cùng, toàn thân tản mát ra khí thế khiến người ta sợ hãi.Người phụ nữ ngã trên mặt đất, vô ý thức mà xoay chuyển thân thể, dẩu môi biện hỏi: “ Đường…..Đường….Hạo, làm sao vậy? Anh tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?”Đường Hạo ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc cô ta hung hăng kéo mạnh. Mắt tuy đã nheo lại nhưng không che giấu được sự sắc lạnh.“Cô thử nói xem, nói tại sao tôi lại đối xử với cô như thế? Nói!”“Hạo, anh làm sao vậy?” ‘Bạch Phương Úc’ trên mặt đất cố gắng duy trì tia bình tĩnh cuối cùng.“Chết tiệt! Cô rốt cuộc là người nào? Vì sao lại giống cô ấy như đúc?” Đường Hạo tức giận long trời lở đất, trong lòng thì không ngừng sợ hãi. Có người giả mạo Ngưng của hắn, thậm chí người đó còn giống cô như đúc.Cô gái trên mặt đất đột nhiên thu hồi lại diễn xuất của mình, từ trên sàn nhà đứng dậy: “Đường tổng, ngài quả nhiên lợi hại! Thật không ngờ, nhanh như vậy đã bị ngài phát hiện ra rồi! Ha ha, tôi còn muốn lợi dụng cái khuôn mặt này để trở thành người phụ nữ của ngài!”Đường Hạo lấy ra điện thoại của Bạch Phương Úc trong bao da của cô, thất kinh hãn đảm nhìn lại: “ Bạch Phương Úc đâu? Cô do ai phái tới? Cô gái tên Bach Phương Úc bị các người đưa đi rồi phải không?”Cô gái kia nhìn Đường Hạo một hồi lâu, sau đó chân thành trả lời: “Thật xin lỗi! Tôi không biết người tên Bạch Phương Úc đang ở đâu!”“Cô nếu không nói, vậy muốn thoát khỏi bàn tay tôi có lẽ là phải chờ đến khi hóa kiếp!”\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Trong phòng đen kịt, một cô gái nằm bất an giãy dụa trên giường, gương mặt của cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cô giống như bị thứ gì đó quấy nhiễu làm đau nhức thật sâu, giãy dụa một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

## 320. Chương 320

Edit: Meimoko\_\_\_\_\_

“ Cám ơn anh, Hạo! Em biết anh đối với em là tốt nhất mà!” Bạch Phương Úc mạnh mẽ ngồi chen vào ngồi trên đùi Đường Hạo, đưa lên đôi môi mọng đỏ của mình.

Đường Hạo ngoảnh mặt đi, né tránh sự thận mật của cô. Đột nhiên, hắncảm thấy bản thân không có hứng thú. Tuy rất kỳ quái, nhưng quả thựchiện tại hắn không có chút hứng thú nào cả.

Rốt cuộc là có điểm nào không đúng? Lúctrước, đối với hành động yêu thương nhung nhớ của Bạch Phương Úc, hắnđều không có nửa suy nghĩ cự tuyệt, đường nhiên cũng chẳng có năng lựckháng cự, luôn theo sự toan tính của cô, bao giờ cũng thỏa mãn cô hết.

“Anh làm sao vậy? Vì sao cứ liên tiếp từ chối người ta?” Bạch Phương Úc hơi không vui, cong đôi môi đỏ lên, hai tay ôm lấy cổ hắn.

“Phương Úc, anh cảm thấy hôm nay em có cái gì đó không giống emcholắm!  Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Có phải Nhị Nhị và DươngDương lại đi trêu chọc em không?  Nên em mới đến đây tìm anh!” Đường Hạo nới rộng khoảng cách giữa hai người, có như vậy hắn mới quan sát cô kỹ hơn.

Hôm nay cô mặc váy. Đó là một bộ máy liền thân cô vẫn thường hay mặc.

Điểm này hắn hiểu được. Tuy cô bây giờ đã có cuộc sống mới giàu cóhơn, nhưng bản chất mộc mạc vốn có trong cô thì vẫn không hề thay đổi. Cho dù cô có nhiều quần áo, nhưng cũng chỉ mặc tới mặc lui một vài bộ mà cô ưa thích. Giày cũng không có đổi, vẫn là đôi giày màu trắng kia.

Dung nhan cũng không có thay đổi. Vẫn là nước da rám nắng, đôi mắt to có thêm phần bí ẩn. Màu son môi cũng giống như lúc trước, màu đỏ nhạt,khiến cho môi cô thêm phần ướt át. Bất quá, xác thực bây giờ hắn khôngcó xúc động muốn hôn cô.

Đáng chết! Chẳng lẽ là do đêm qua ham muốn quá độ nên hôm nay đến cảm xúc cũng đã ‘đi du lịch’ ở phương trời nào rồi sao?

“Các con của anh không có bướng bỉnh đâu! Cho dù bọn chúng có trêu chọc em, em cũng không đến chỗ anh mà cáo trạng!” Bạch Phương Úc vẫn một mực ngồi trên đùi hắn, đưa thân thể dán sát vào người hắn.

“Hạo, người ta nhớ anh như thế, anh lại đối xử với người ta nhưthế nào?  Anh như thế này thì mặt mũi em để đâu, sao cứ liên tục cựtuyệt…..” Cô bất mãn phàn nàn nói.

Đường Hạo mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, nhưng vẫn như lúc trước, hoàn toànkhông có chút cảm giác hưng phấn nào. Trời ạ! Hắn không phải là triệt để ‘không thành’ rồi đấy chứ?

“Hôm nay công việc hơi nhiều, em chắc sẽ hiểu cho anh, đúng không?”

“Không được! Không được…..” Cô lại cong cặp môi đỏ mọng lên, dùng sức lắc mạnh đầu: “ Anh không thể vì công việc mà bỏ em qua một bên! Em muốn là vị trí số 1 trong lòng anh, công việc xếp sau!”

Phụ nữ ai mà chẳng như vậy, không đúng sao? Luôn luôn muốn chiếm vịtrí  ‘hàng đầu’ trong lòng người đàn ông. Cô nói như thế đâu có sai!

Đường Hạo nheo mắt lại, một lần nữa nhìn quan sát đáng giá cô gái trong ngực: “Phương Úc, em hôm nay làm sao vậy? Mọi khi em luôn một mực đợi không dám quấyrầy công chuyện của anh! Lần trước còn chờ đến mức đói bụng bị đau dạdày…..!”

“Ah…..Phải không? Hì hì, em quên mất tiêu rồi!” Trên mặt BạchPhương Úc thoáng hiện lên sự hoảng hốt, sau đó cô lập tức cười hì hì một cái, rất nhanh che giấu đi sự không tự nhiên của mình.

“Quên? Vậy thì trí nhớ của em quá kém! Chuyện còn chưa đầy một tháng mà đã quên nhanh như thế rồi”

“Aizza, quên là một chuyện hết sức bình thường! Anh thử nghĩ xem,mấy hôm nay ngày nào cũng phải đối mặt với mấy đứa con của anh, em đâucòn sức mà nhớ đến chuyện lặt vặt…” Cô mở trừng hai mắt, ra vẻ vô tội.

Cô phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của hắn, liền lập tức nói ra yêu cầu: “Hạo, người ta….người ta muốn con của anh…Anh…anh có thể thỏa mãn tâm nguyện của em không?”

Nếu như trước đây cô đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định sẽ toàn tâmtoàn sức phối hợp. Có trời mới biết, hắn muốn cô có mang con của hắn như thế nào, một lần nữa cho hắn thêm một bảo bối…..Nhưng…Hiện tại có cảmgiác không đúng…Người trước mắt không phải là Tiểu Ngưng, càng khôngphải là Bạch Phương Úc.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trái tim Đường Hạo phảng phất nhưbị ai đó hung hăng cầm búa đập mạnh vào. Khuôn mặt hắn không thay đổibiểu tình, nhìn người phụ nữ trong ngực, nội tâm thì không ngừng lặp đilặp lại câu hỏi:  có chuyện ly kỳ như thế này sao?

Đột nhiên, hắn câu dẫn khóe môi, ôm chặt cô vào lồng ngực mình: “Ha ha, muốn có con của anh sao?”

“Chẳng lẽ lại không? Em thích anh như vậy, yêu anh như thế, muốn có con với anh chẳng lẽ cũng không được sao?” Bạch Phương Úc lại một lần nữa biểu đạt tình yêu của mình.

“Ừ….” Đường Hạo ghé vào bên tai của cô, thì thầm nói nhỏ: “Muốn con của anh như vậy ư? Thế tại sao tối qua lại còn tử chối, chỉ trong vòng một đêm đã thay đổi hoàn toàn rồi sao?”

Sau khi nói xong, Đường Hạo ngẩng mặt lên, thay đổi thái độ, nhìn biểu hiện trên mặt của cô.

“Hả…. A….Đó là bởi vì hôm qua….không có suy nghĩ kĩ chứ sao! Chuyện làm mẹ, người ta cũng cần phải lo lắng nhiều thứ lắm mà….”Bạch Phương Úc lắp bắp cuối cùng cũng bịa ra được một lý do.

Nhưng cô thật không ngờ, sau khi nghe câu trả lời, Đường Hạo lại đột nhiên hung hăng đẩy mạnh cô xuống đất.

Đường Hạo từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Phương Úc. Sắcmặt của hắn đột nhiên âm lãnh vô cùng, toàn thân tản mát ra khí thếkhiến người ta sợ hãi.

Người phụ nữ ngã trên mặt đất, vô ý thức mà xoay chuyển thân thể, dẩu môi biện hỏi: “ Đường…..Đường….Hạo, làm sao vậy? Anh tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?”

Đường Hạo ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc cô ta hung hăng kéomạnh. Mắt tuy đã nheo lại nhưng không che giấu được sự sắc lạnh.

“Cô thử nói xem, nói tại sao tôi lại đối xử với cô như thế? Nói!”

“Hạo, anh làm sao vậy?”  ‘Bạch Phương Úc’ trên mặt đất cố gắng duy trì tia bình tĩnh cuối cùng.

“Chết tiệt! Cô rốt cuộc là người nào? Vì sao lại giống cô ấy như đúc?” Đường Hạo tức giận long trời lở đất, trong lòng thì không ngừng sợ hãi. Có người giả mạo Ngưng của hắn, thậm chí người đó còn giống cô như đúc.

Cô gái trên mặt đất đột nhiên thu hồi lại diễn xuất của mình, từ trên sàn nhà đứng dậy: “Đường tổng, ngài quả nhiên lợi hại! Thật không ngờ, nhanh như vậy đã bị ngàiphát hiện ra rồi! Ha ha, tôi còn muốn lợi dụng cái khuôn mặt này để trởthành người phụ nữ của ngài!”

Đường Hạo lấy ra điện thoại của Bạch Phương Úc trong bao da của cô, thất kinh hãn đảm nhìn lại: “ Bạch Phương Úc đâu? Cô do ai phái tới? Cô gái tên Bach Phương Úc bị các người đưa đi rồi phải không?”

Cô gái kia nhìn Đường Hạo một hồi lâu, sau đó chân thành trả lời:“Thật xin lỗi! Tôi không biết người tên Bạch Phương Úc đang ở đâu!”

“Cô nếu không nói, vậy muốn thoát khỏi bàn tay tôi có lẽ là phải chờ đến khi hóa kiếp!”\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trong phòng đen kịt, một cô gái nằm bất an giãy dụa trên giường,gương mặt của cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cô giống như bị thứ gì đó quấynhiễu làm đau nhức thật sâu, giãy dụa một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

## 321. Chương 321

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

“Bạn. . . . . . Chúng ta giống nhau như đúc!” Lục Giai Ngưng kinhhãi hô lên trước tiên, hai mắt ngơ ngác nhìn cô gái cùng ngồi bên cạnh!

 Cô gái mặc một bồ đồ công sở trông rất trang nhã, lẳnglặng nhìn Lục Giai Ngưng hồi lâu sau đó nhẹ nhàng duỗi tay phải ra chủđộng chào hỏi: “Xin chào, tôi tên là Bạch Phương Úc!”

 Phản ứng thoáng chậm chạp, Lục Giai Ngưng chần chờ vài giây sau mới đưa tay được ra: “Xin chào, tôi là Lục Giai Ngưng!”

 Lúc hai người nắm lấy tay nhau, một cảm giác tê tê truyềnlên toàn thân hai người. Cả hai cô đều cảm động, chăm chú nhìn lẫn nhau.

 “Tôi nghĩ chúng ta không phải là trùng hợp ngẫu nhiên màcó ngoại hình giống nhau, bạn nghĩ thế nào?” Buông cánh tay xuống, BạchPhương Úc nói trước tiên.

 Lục Giai Ngưng gật gật đầu theo, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người co gái giống hệt bản thân y như khuôn mẫu. Nếu thật sự là dotrùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ cô cũng sẽ có được tính cách cao ngạo, tựtin giống như thế này.

 Kỳ thật, cô vẫn muốn luyện được khí chất như vậy từ lâu,nhưng có rất nhiều chuyện và cảnh ngộ khiến cô không thề cầu được. Hơnnữa, khí chất tuyệt đối là theo bình thường trong sinh hoạt, là trong cả một quá trình hình thành, được tạo nên bằng sự giàu sang phú quý. Tuyệt đối không phải có thể dùng kiểu tóc, hay phục sức là có thể tạo rađược.

 Lúc Lục Giai Ngưng đối mặt Bạch Phương Úc, hoàn toàn rơivào thế bị động. Trong đại não hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ racâu hỏi gì để vào đề. Đều là Bạch Phương Úc nắm giữ lấy tiết tấu nóichuyện, còn cô chỉ là hỏi gì đáp nấy.

 “Bạn là người Đài Loan?” Bạch Phương Úc đầu tiên hỏi.

 Lục Giai Ngưng gật gật đầu.”Đúng vậy!”

 “Đi Anh quốc làm gì? Thăm người thân hay là nghỉ phép?”

 “Đều không phải, tôi sang bên đó du học!” Lục Giai Ngưng thành thật trả lời nói.

  Cô gái này có vẻ ngoài quá giống mình, khiến cho BạchPhương Úc nhịn không được mà quan sát người ta thật kỹ lưỡng, cạp môi đỏ lải nhải: “ Học cao học sao?”

 Lục Giai Ngưng lập tức lắc đầu, sắc mặt vô thức mà ửnghồng: “Tôi không có đi học, chỉ là đến bên kia làm quen với ngôn ngữtrước thôi!”

 “Cái gì ? Tuổi tác của chúng ta hình như cũng không saibiệt là mấy,   như thế nào mà bây giờ bạn mới đi học ngôn ngữ?” Đối vớiyêu cầu của bản thân rất cao, mười tám tuổi cũng đã giành được tấm bằngtiến sĩ, Bạch Phương Úc căn bản không cách nào tưởng tượng một cô gáihơn hai mươi tuổi bây giờ mới đi học ngoại ngữ!

 “Ừ, tôi có quá nhiều chuyện phát sinh trong cuộc sống, không thể không sớm từ bỏ.” Lục Giai Ngưng đơn giản giải thích nói.

 “Ha ha, bạn vì sao lại đối với tôi tín nhiệm như vậy? Tôihỏi bạn cái gì, bạn cũng trả lời cái đó!” Bạch Phương Úc đột nhiên cườinói. Cô cười thực sự rất xinh đẹp và lôi cuốn.

 Lục Giai Ngưng cũng không hiểu nhưng càng lúc càng yêu mến Bạch Phương Úc: “Ừ, tôi cảm thấy bạn là người tốt, ít nhất có ngoạihình giống tôi, hẳn không phải là một người xấu!”

 “Chúng ta cũng có có thể là người thân. . . . . .” BạchPhương Úc nói trúng tim đen, mỉm cười trong hai tròng mắt lộ ra nhànnhạt ánh lệ :” Vẫn là câu nói kia, chúng ta không thể vô duyên vô cớ lại lớn lên giống nhau như vậy! “

 Lục Giai Ngưng nửa ngày không biết đáp lại lời của BạchPhương Úc như thế nào, đôi môi run rẩy, nhẹ nhàng hỏi: ” . . . Vậy làbạn. . . . . Chẳng lẽ là chị gái hoặc em gái của tôi hay sao?”

 Bạch Phương Úc lấy chứng minh thư tử trong ví ra, đưa cho Lục Giai Ngưng: ” Nhìn một chút xem. . . . . .”

 Lục Giai Ngưng nhận lấy giấy chứng minh của Bạch PhươngÚc, khi thấy trên ngày tháng năm sinh trên tấm giấy, mới giật mình kinhngạc.

 “Như thế nào?” Bạch Phương Úc đã nhìn thấy biểu lộ của Lục Giai Ngưng, cũng không khác suy nghĩ của mình là mấy:”Sinh nhật củachúng ta có phải là giống nhau ?”

 Lục Giai Ngưng không có trả lời ngay lời của Bạch Phương Úc, mà là đem giấy chứng minh của mình đưa cho cô.

 Bạch Phương Úc nhìn thấy ngày sinh nhật quen thuộc trêntấm giấy, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên:”Quả nhiên, chúng ta phải là chị em song sinh. . . . . .”

 Lục Giai Ngưng cầm chứng minh thư quốc tịch Anh, khônghiểu hỏi: “Vì sao? Tại sao chị ở Anh quốc, mà em lại ở Đài Loan. Đây làvì sao? Em cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại có mộtngười chị em song sinh! Đây rốt cuộc là chuyện gì?”

 Mẹ….. mẹ chưa từng có nhắc qua, mình có chị em gì? Vì saođây bất quá chỉ là lần đi máy bay đầu tiên, ông trời lại cho cô gặpngười chị em song sinh.

 “Chị cũng không hiểu rõ, xem ra chuyện này muốn hỏi thìphải hỏi cha mẹ chúng ta rồi, em ngươi nói đúng không?” Trên mặt BạchPhương Úc cũng không phải là kiếp sợ không nói lên lời, nhưng là từtrước đến nay cô đã trưởng thành không ít, nếu so với Lục Giai Ngưng thì cô có vẻ dày dặn kinh nghiệm sống hơn, cũng không có chảy nước mắt.

 Hơn nữa cô lại rất hiếu kỳ, muốn lập tức biết rõ bí mật trong chuyện này.

 “Nhưng, cha mẹ của em đã mất! Đều đã qua đời cả rồi!” Nghĩ đến chuyện có lẽ mẹ bây giờ còn không biết mình còn có một đứa con gáinữa, Lục Giai Ngưng không khỏi đau lòng.

“Nhưng cha mẹ của chị thì vẫn còn! Chị nghĩ bọn họ nhấtđịnh sẽ biết rõ chuyện của chúng ta! Ha ha, có lẽ bọn họ sẽ rất vui mừng khi có thêm một đứa con nữa cũng nên!” Không khó nghe ra, Bạch PhươngÚc cũng cho rằng ba mẹ sống cùng mình chính là ba mẹ ruột của cô, mà Lục Giai Ngưng chính là đứa con gái bị thất lạc bên ngoài.

 “Không, có lẽ cha mẹ của em mới là cha mẹ ruột của chị!”Lục Giai Ngưng cũng kiên trì nói, cô không cách nào tưởng tượng được mẹkhông phải là mẹ đẻ của mình.

 “Ha ha, đợi khi máy bay hạ cánh, em đi đến nhà của chị,sau đó chúng ta sẽ biết rõ ràng thân thế lẫn nhau!” Bạch Phương Úc nóian bài rất nhanh. Thân là một nhà quản lý, từ trước đến nay cô đều cóthói quen an bài mọi việc.

 Lục Giai Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, thật khó khăn nói: “Máybay hạ cánh, có người tới đón em . . . . . Em đối với nơi này chưa quenthuộc, em. . . ..”

 “Thật có lỗi, chị quên mất, lại đặt em vào hoàn cảnh khiến người khác lo lắng. Chị có thể để lại số điện thoại cho em, hãy giữliên lạc nhé!” Bạch Phương Úc lấy ra cuốn sổ, viết xuống rất nhanh mộtdãy số lên trên mảnh giấy!

 ‘ Rẹt ’một tiếng, giấy được giật xuống, sau đó Bạch Phương Úc đem địa chỉ bỏ vào trong tay Lục Giai Ngưng.

 “Ừ, chờ em ổn định mọi thứ ở Anh quốc xong rồi nhất địnhsẽ điện thoại cho chị! Em bây giờ còn không có số điện thoại cố định,xin hãy chờ em, em sẽ sớm điện thoại cho chị!” Lục Giai Ngưng nhận lấytrang giấy, rồi nhìn xem Bạch Phương Úc nói.

 “Tốt. . . . . . Đúng rồi, chị đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước, chị đến một tiệm Hamburg tại Đài Loan, đột nhiên bị một đôicha con gọi lại giữ chặt lấy. Hắn gọi cái gì mà ‘ Ngưng, làm sao em chạy ra ngoài, ai cho phép em chạy đến  đây?’ Ha ha, sau đó chị liền nói, có phải hay không các người bị bệnh tâm thần?”

 Lục Giai Ngưng nghe đến chuyện này, đầu tiên là khẽ giậtmình, lập tức hiểu được cặp ‘cha con’ rất có thể chính là Đường Hạo cùng Nhị Nhị, bởi vì chỉ có Đường Hạo mới có thể đối với cô bá đạo như vậy.

 “Vậy hai người đó có phải là chồng và con gái của em không? Có phải không?” Bạch Phương Úc tò mò hỏi.

 Lục Giai Ngưng không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu, bởi vì Đường Hạo dù sao cũng không phải là chồng của cô, nhưng hắn xác thực là cha của các con cô.

 Bạch Phương Úc nhìn phản ứng của Lục Giai Ngưng, khônghiểu vì sao không có ý tứ, sau đó trêu đùa nói: “Chồng của em nhất địnhrất yêu em, cho nên mới mới có thể đối với em bá đạo như vậy…..”

## 322. Chương 322

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Ha ha, ngay cả chị em song sinh vừa mới gặp cũng nói Đường Hạoyêu mình sao? -Kỳ thật lúc máy bay vừa mới cất cánh, cô đã đem rất nhiều sự tình nghĩ lại rõ ràng, thoáng cái mà cũng đã hiểu rõ nhiều vấn đề.

Mình quả thật là thích hắn!- Nếu không hiện tại cô cũng sẽ khôngkhổ sở như thế, sẽ không trong giây phút lên máy bay, mà bắt đầu nghĩđến hắn, trong đầu tràn ngập hình ảnh của hắn!

Mà hắn hẳn là cũng yêu cô. Nếu khôngcũng sẽ không bất chấp cả tính mạng mình để đỡ đạn thay cô. Hắn vẫn cóthể chăm sóc cho cô, bảo vệ cô. Một người đàn ông có thể không để ý cậptánh mạng của mình mà bảo vệ một phụ nữ, hắn làm sao có thể không thương cô?

Đột nhiên, Lục Giai Ngưng càng tin tưởng hơn chuyện Đường Hạo có tình cảm với mình.

Con, tuy rằng đã làm mất một đứa con bảo bối, nhưng, cô cũng nênmột lần nữa cho hắn thêm một cơ hội. Nói như vậy, cả nhà bọn họ mới cóthể sớm ngày đoàn viên. Cô mới có thể sớm một chút đón Nhị Nhị từ bênngười Lương Bân trở lại, nói với Nhị Nhị: mẹ mới là mẹ ruột của con.

Cô không muốn hàng năm phải dựa vào một viên ngọc trai đến ám chỉ với Nhị Nhị ‘con là viên minh châu của mẹ’. Cô không muốn, thật sựkhông muốn chờ đợi đến khi xâu ngọc thành chuỗi, mới có thể nói cho NhịNhị biết bí mật này.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Giai Ngưng một lên hồi kinh hồn táng đản, một hồi tê tâm liệt phế. Cho đến lúc đó Nhị Nhị còn nhận một người mẹ như cô sao?

Lúc đó, con đã trưởng thành, đã là không cần đến mẹ của mình,nhất định cô bé sẽ không tha thứ cho chuyện người mẹ này đã vứt bỏ nó,nhất định sẽ không tha thứ cho một người mẹ vô trách nhiệm, sinh con ramà không nuôi dưỡng con.

Từ lúc đó về sau, liệu cô còn mặt mũi nào để xin con tha thứ? Có lý do nào để nhận lại con hay sao?

Không! Không, xin đừng để con gái tôi hận tôi!– Cô muốn đem congái trở lại bên cạnh của mình, muốn nói cho Đường Hạo, hắn không chỉ cócòn có một đứa con trai mà còn có một có thêm một cô con gái. Một đứacon gái mà hai người đã có quá nhiều lỗi với nó.

Nhị Nhị biết điều đáng yêu như vậy, trong sáng ngây thơ như vậy,cô thật sự rất hi vọng mỗi ngày cũng có thể ở cùng với con gái của cô,con trai của cô, cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ. Làm cho bọn trẻ vâyquanh ở bên cạnh của mình, không ngừng gọi ‘mẹ, mẹ’.

Trong lúc lơ đãng, nước mắt của cô từ trong đôi mắt chảy xuống, dọc theo gò má tràn ngập thống khổ không tiếng động cứ rơi rơi.

“Em khóc, vì sao khóc? Là vì có chuyện khổ sở lắm sao?” BạchPhương Úc chằm chằm vào gò má mang theo vệt nước mắt của Lục Giai Ngưng, quan tâm hỏi:”Em có vấn đề gì ư? Chị có thể giúp được không? Dù saochúng ta có khả năng rất lớn là chị em song sinh! Từ nhỏ chị  là con một đấy, một mực hy vọng sẽ có một đứa em trai hoặc một cô em gái, nếu được thế thật thì nhất định rất tốt. Ha ha, hiện tại tâm nguyện của chị cuối cùng đã được thực hiện!”

“Em . . . . . em ở trước mặt của anh ấy luôn rất không có tự tin! Em cảm thấy được bản thân mình không xứng với anh ấy. Cảm giác này……cảm thấy anh ấy đối với chính mình là yêu không lâu dài! Không . . . . . .Em trước đó cho là anh ấy cũng không thương em! Anh ấy đối với em khôngcó tôn trọng!…..Anh ấy….giống như đối với em muốn như thế nào, thì nhưthế đó….. em với anh ấy mà nói, giống như là một đứa trẻ con tùy ý chongười ta xếp đặt bài bố!” Có lẽ đây chính là cái gọi là ‘tình máu mủ’,Lục Giai Ngưng lần đầu tiên đối với một người xa lạ có thể thoái mái đơn giản mà bộc lộ nỗi lòng.

“Vậy em vì sao không đi hỏi anh ta? Em vì sao không đi yêu cầu anh ta hả ?” Bạch Phương Úc nheo mắt lại hỏi.

“Em cảm thấy được mình không có tư cách, em. . . . . . em…..không … dám!” Gò má Lục Giai Ngưng thõng xuống, động tác này làm cho côthoạt nhìn càng thêm nhu nhược.

Nghe một câu trả lời như thế, hiển nhiên khiến cho người luôn độc lập tự chủ lại quen cao ngạo như Bạch Phương Úc không có cách nào tiếpnhận: “Không dám? Tại sao phải không dám? Hắn là hổ báo hay là sư tửsao? Có cái gì phải sợ?”

 ”Em sợ kết quả là em tự mình đa tình! Em sợ anh ấy sẽ chán ghétem! Em sợ anh ấy sẽ nhìn em rồi nhàn nhạt cười, nói làm sao có thể yêumột cô gái chẳng có gì như em…….” Càng nói càng bộ lộ chủ yếu là do côsợ nhìn đến hắn, sợ hắn đối với cô quăng cho một ánh mắt khinh miệt. Nếu như vậy, cô thật là chịu không được!

“Cho nên, em liền buông tay, không dám đi hỏi hắn, đi yêu cầuhắn, đi khống chế cuộc sống của hắn? Đúng không?” Bạch Phương Úc tiếptục hỏi.

Lục Giai Ngưng chăm chú suy nghĩ câu hỏi của cô, sau đó nhẹ gật đầu:”Bởi vì, hắn không có cho em đủ tự tin. . . . . .”

 “Tại sao phải là hắn cho em tự tin? Đây là suy nghĩ sai lầm từđầu đến cuối của em!” Bạch Phương Úc cố gắng hạ giọng nói. Trong lúc này dù sao cũng là ở trong buồng phi cơ. Nếu như là trong phòng, cô nhấtđịnh sẽ gấp đến độ mà hét lớn, đánh thức một nửa khác của mình:”Khôngđược! Chị muốn tẩy não cho em, bằng không, chị thật sự không muốn có một người chị em yếu đuối như em! Nếu người có tính cách này là chị em củaBạch Phương Úc tôi thì quả là châm chọc!”

Lục Giai Ngưng khó hiểu nhìn Bạch Phương Úc. Tẩy não, suy nghĩ của cô có chỗ nào sai lầm hay sao?

Bạch Phương Úc rời lưng khỏi ghế sô pha tựa người, tới gần LụcGiai Ngưng nói: “Tự tin, chỉ có mình mới có thể tự cấp cho mình, cũngkhông cần người khác đi cho. Mặc kệ giữa hai người có bao nhiêu chênhlệch, không cần phải băn khoăn những râu ria chuyện tình này. Chỉ cần em yêu mến hắn, có chuyện gì cứ trực tiếp đến hỏi hắn.Thực tế, chị cảmgiác được hắn đối với em rất phách đạo. Đã là hắn đối với em phách đạo,em càng có quyền lợi giống như vậy đi yêu cầu hắn, bắt hắn hứa hẹn! Hiểu được không?”

 ”Là  như thế phải không?” Lời nói Bạch Phương Úc tựa hồ rất cóđạo lý, nhưng Lục Giai Ngưng một mực lại chưa có nghĩ đến qua bao giờ.

“Đương nhiên là như vậy! Một người luôn bị động sao có thể đạtđược tự tin! Cho dù hắn đã đối với em vô cùng bá đạo, yêu cầu cơ hội.Cho dù hắn cho em đủ nhiều tự tin nhưng cũng sẽ bởi vì sự tự ti của emmà bị nhấn chìm hoàn toàn, không bao giờ thấy nổi nữa!” Bạch Phương Úccàng nói càng kịch liệt, rất muốn Lục Giai Ngưng nhanh nhanh hiểu được.

“Hình như đúng là như vậy! Trở về, em nhất định phải tìm hắn nóichuyện” Nói thật, một mình cô ở Anh quốc quả thực là rất sợ hãi.

Nghe được Lục Giai Ngưng lầm bầm, Bạch Phương Úc cười cười:”Vậythì hãy cố lên! Bất quá, nếu như chị là em, nhất định sẽ không lập tứctiếp nhận hắn, ít nhất cũng phải hưởng thụ qua quá trình theo đuổi….”

 Lục Giai Ngưng rốt cục cũng lộ ra một nụ vui vẻ: “Đúng, đúng,emn cũng muốn hưởng thụ thử xem! Anh ta đúng là chưa có chính thức theođuổi em! ” Hắn nói, cô không được phép yêu đương ở trường học. Nhưng, cô hiện tại thật muốn khiêu chiến tính tình của hắn, làm cho hắn hưởng thụ thoáng cơn ghen điên cuồng!

Ha ha, nói như vậy, hắn mới hội càng thêm quý trọng chính mình!

Đúng lúc này, trong buồng phi cơ truyền đến tiếng nhắc nhở ngồiyên vị trí của tiếp viên hàng không: “Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng ổn định lại chỗ ngồi!”

 Các cô chạy nhanh dựa theo yêu cầu xong, cùng đợi máy bay chạm đất.

Bạch Phương Úc quay đầu nói với Lục Giai Ngưng: “Ha ha, chúng tavẫn là nên làm rõ chuyện thân thế trước! Về đến nhà, chị sẽ hỏi cha mẹcủa chị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể lấy bị mất một đứa con? Thật là sơ suất quá đáng mà”

Lục Giai Ngưng chỉ là cười nhạt, cô luôn cảm giác mình mới không phải là cá lồng sang ao\*!

\*cá lồng sang ao: ám chỉ người ở vị trí không thuộc về mình.

## 323. Chương 323

Edit: Meimoko\_\_\_\_\_\_

Máy bay rõ ràng là đã chạm đất, nhưng lại đột nhiên xóc nảy kịch liệt. Lần đầu đi nên hoàn toàn mù mịt, sắc mặt của Lục Giai Ngưng càng lúc càng trắng bệch. Lúc trước tuy chưa từng đi máy bay bao giờ nhưng không phải cô không tìm hiểu qua.

Nhìn xem bản thân giống như không ngừng đổ về phía trước, cô chỉ biết máy bay nhất định là đang có vấn đề. Cô cởi nhanh dây an toàn, sau đó lôi kéo người bên cạnh: “ Nhanh lên! Nhanh lên! Chúng ta phải tìm lối thoát ra ngoài mới được!”

Đúng lúc này, từng luồng khói đen tràn vào cabin. Trong khoang máy bay tràn đầy tiếng kêu hoảng loạn của mọi người.

“Xảy ra chuyện rồi!”

“Máy bay nhất định là gặp chuyện rồi!”

“……”…..

Những tiếng kêu cứu hốt hoảng vang lên trong đầu của Lục Giai Ngưng. Đã trải qua một lần hỏa hoạn nên lúc này Tiểu Ngưng trấn tĩnh hơn rất nhiều. Vén rèm cửa lên, cô xác định máy bay đã chạm đất, hơn nữa ở phía dưới có rất nhiều nhân viên sân bay lao ra.

Tìm cửa thoát hiểm của máy bay. Đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.

Cửa cabin do máy bay hỏa hoạn mà biến hình, không thể mở ra nổi.

“Nhanh lên một chút! Nhanh lên! Bằng không chúng ta chết mất!” Lục Giai Ngưng buông lỏng cánh tay Bạch Phương Úc, chạy đến phía cửa cabin. Cô vừa nhìn thấy có người đã nhảy ra ngoài.

Bạch Phương Úc chạy phía sau lưng Lục Giai Ngưng. Mà lúc này đây cũng có rất nhiều người chạy đến chỗ khe hở đó.

Khoảng khắc cận kề cái chết, Tiểu Ngưng không biết mình lấy sức lực từ đâu, cô cố gắng gạt mạnh những người xung quanh ra, đi vào chỗ khe hở trước tiên. Hai tay của cô vịn chặt lấy hai bên khe hở, quay đầu nhìn về phía Bạch Phương Úc vẫn còn đang kẹt trong đám đông, thét gọi: “ Phương Úc, chị nhanh lên! Chị nhanh lên!”

Bạch Phương Úc dùng hết sức chen chúc trong đám người. Bất quá, cô không thể bởi vì trước mặt là hai người đàn ông cao lớn, căn bản không thể nào vượt nổi qua bọn họ.

“Tiểu Ngưng, em đi trước đi! Em mau đi trước đi! Không cần phải đợi chị!” Bạch Phương Úc hét thật to. Trong cabin, khói tỏa ra mỗi lúc một nhiều, hơn thế nữa lại có cả lửa.

Hơn nữa, sau khi ngọn lửa lan vào cabin thì lại càng cháy mạnh hơn, lan tỏa làm bị thương rất nhiều người.

Tiếng kêu sợ hãi, tiếng người la khóc, tiếng gào trước lúc chết cùng đồng loạt vang lên trong không gian nhỏ hẹp khiến người ta càng thêm phần hoảng loạn sợ hãi. Tiểu Ngưng mặc dù dừng lại hai ba giây nhưng cô hiểu trong lúc lâm nguy một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí. Người đứng phía sau cô đã nhanh hơn một bước, đẩy mạnh cô ra phía trước.

Lúc cô ý thức được bị người đẩy thì cả thân thể cô đều đã ngã xuống mặt đất. Sau đó, đầu gối truyền đến cảm giác cực kỳ đau nhức, lưng của cô lại giống như bị vật nặng gì đó rơi xuống đè lên.

Tiếp theo sau đó, cô cảm giác có người bỏ vật nặng đó ra khỏi người cô, rồi cô được bọn họ kéo đi. Lúc người kia buông lỏng thân thể của cô ra rồi quay trở về phía sau thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Cô theo phản xạ mà quay đầu lại, một luồng nhiệt cực mạnh đẩy cô ra xa.

 Máy bay lúc này ………………..

………………..

………

…..

Đột nhiên, cửa phỏng tối được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài xâm nhập vào, ngay lập tức rơi xuống giường lớn.

Một bóng người cao lớn bước vào trong phòng, đưa tay lên vách tường. Trong phòng, đèn điện sáng lên, tỏa ra thứ màu sắc nhàn nhạt.

Hắn theo ánh sáng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường không một tiếng động. Sau đó tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đang ngủ trên giường. Hắn thủy chung yêu thích khuôn mặt này. Khuôn mặt của người con gái suốt bao nhiêu năm qua luôn ở trong lòng của hắn.

“Không……Bạch Phương Úc, chị không thể chết được…..Chúng ta mới được gặp lại nhau……Chị không thể chết được……” Cô gái nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại đổ ra trên trán, hai tay thì nắm chặt lấy chăn mềm đắp trên người, tiếng nói phát ra rất thống khổ. Từng tiếng khô khốc cứ bật ra từ cánh môi của cô. Nước mắt to như hạt đậu chậm rãi chảy ra tử khóe mắt cô.

Nhưng chìm sâu trong thống khổ như vậy, cô cũng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại, có lẽ bởi vì cô không có ý định tỉnh lại. Hai lông mi cong vút vểnh lên có chút căng lại, không ngờ vầng trán nhăn chặt ban nãy bỗng dãn ra, thân thể cũng chậm rãi buông lỏng,

Người đàn ông ngồi bên cạnh chậm rãi lấy khăn mặt trắng sạch sẽ lau những giọt mồ hôi trên trán của cô, ở bên tai cô một lần nữa nhẹ giọng nói: “Tiểu Ngưng, em có biết anh yêu em đến thế nào không? Anh thủy chung vẫn luôn rất yêu em, cô gái ngây thơ lương thiện. Đều là do Đường Hạo, hắn lợi dụng quyền thế, đem em từ bên anh cướp đi. Không! Lần này anh nhất định không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào! Anh sẽ đem em giấu đi vĩnh viễn, làm cho hắn mãi mãi cũng không bao giở có thể cướp em khỏi anh nữa!”

Người trên giường hình như có chút phản ứng với lời hắn nói, nhưng lại rơi vào một giấc mộng khác…..\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Thiếu gia, cô gái kia không chịu khai ra Bạch tiểu thư đang ở đâu!”  Lục Phong tức giận đi tởi thư phòng, trên gương mặt hắn cũng tràn đầy lo lắng đối với Bạch tiểu thư. Lúc trước nghe thiếu gia nói Bạch tiểu thư là Lục Giai Ngưng lại càng làm cho hắn hoảng sợ. Bất quá, hắn luôn tin tưởng lởi của thiếu gia.

“Phụ nữ chết tiệt! Nếu như không nói, cậu tìm người nào đến luân đạo cho cô ta biết tay!” Canh Duy Á dí sát mẩu thuốc đang hút trong gạt tàn thuốc lá.

Đường Hạo nheo mắt lại, ban đầu xác thực hắn cũng xúc động mà định sai người đi cưỡng bức cô ta. Nhưng chuyện này thì có gì quan trọng, cái hắn quan tâm chỉ là Ngưng của hắn bình an vô sự : “ Cô gái này đối với chúng ta không có tác dụng nhiều, vốn đã có những suy nghĩ biến thái rồi, cho nên cách này đối với cô ta chỉ là vô dụng thôi!”

Lục Phong đồng ý với lời nói của thiểu gia, gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu không một người bình thường tại sao lại chấp nhận biến thành hình hài một người khác. Cô ta hẳn là bệnh thần kinh, hết thuốc chữa! Vừa rồi tôi có nói, nếu cô ta chịu khai ra Bạch tiểu thư đang ở đâu, thiếu gia sẽ cảm tạ bằng rất nhiều tiền. Cô ta nói cô ta không cần tiển, muốn làm cho có người khổ hơn cô ta. Cô ta nói không muốn Bạch tiểu thư sống tốt, cũng muốn Bạch tiểu thư chịu đựng thống khổ giống như cô ta…..”

“ Mẹ nó, ả ta đúng là một kẻ biến thái chết tiệt!” Canh Duy Á tức giận chửi ầm lên.

Hai mắt Đường Hạo lạnh lẽo dị thường, hắn hút thuốc lá, thình thoảng lại đưa mắt nhìn điện thoại trên bàn. Hắn hiện tại đang nhờ Đông Trì điều tra Chu Thích. Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ Bạch Phương Úc đã bị Chu Thích bắt cóc. Mà ở bên Anh, hắn cũng đã bảo Hải Uy đi điểu tra.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Đường Hạo lập tức bỏ thuốc lá trong miệng ra, không trì hoãn một giây nào cả, bắt lấy ống nghe điện thoại: “ Đông Trì, có tin tức rồi sao?”

“ Tớ đã điều tra ra được địa chỉ nhà của Chu Thích ở Đài Loan, đang cho người thám thính. Bạch Phương Úc có lẽ đang ở bên trong!” Tiếng của Đông Trì vọng ra từ trong điện thoại.

“Địa chỉ ở chỗ nào? Tớ lập tức đi qua ngay…..” Đường Hạo nhanh chóng hỏi.

“Địa chỉ là…..” Đông Trì lập tức nói ra một dãy địa chỉ, sau đó còn nói thêm mấy câu rồi cắt điện thoại.

Mấy người bọn họ nhanh chóng đến chỗ địa chỉ mà Đông Trì đã đọc.

## 324. Chương 324

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“Không!” Cô gái trên giường đột nhiên hét to một tiếng, thân thể bật dậy ngay sau đó. Lúc này, toàn thân của cô đều ướt đẫm run rẩy từng hồi.

Khi hô hấp của cô dần dần ổn định trở lại mới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên giường. Một chuỗi hình ảnh trước lúc hôn mê, có kẻ chuốc thuốc mê, kích thích ý thức trong đầu. Gương mặt của cô khẩn trương, hai mắt phẫn nộ nhìn hắn: “ Chính anh chụp thuốc mê bắt tôi đến đây, đúng không?”

Cô rất nhanh nhìn bốn phía xung quanh để xác định chỗ này là chỗ nào. “Đây là nơi nào? Anh bắt tôi đến đây làm gì?”

“Phương Úc, đây là nhà của anh…… Em quên rồi sao? Chúng ta đã từng ở trong này có những đêm trắng…triền miên giao hoan….” Một chân của hắn khuỵu xuống thành giường, vươn tay muốn vuốt ve gương mặt của cô. Hắn đang muốn thử….. thử xem khi cô ở đây liệu có khôi phục lại trí nhớ trước kia hay không?

Bất quá, nếu như cô khôi phục trí nhớ, hắn cũng không sợ ai quấy rối bọn họ, sẽ đem cô thoáng một cái đã cướp đi. Hắn không tin Đường Hạo có thể nhận ra được người phụ nữ kia, chính hắn cũng đã thử qua nhiều lần rồi. Hơn nữa, người phụ nữ kia là một diễn viên, thật sự đã diễn ra một Bạch Phương Úc giống hệt Bạch Phương Úc thật. Hơn nữa, người phụ nữ đó có công phu trên giường rất cao, Đường Hạo hẳn là đã rơi vào trong ôn hương của cô ta, hăng say chiến đấu.

“Chu Thích! Tôi đã nói với anh, tôi không thích anh. Tại sao anh lại không thể hiểu?” Cô vén chăn lên, chuẩn bị đi xuống giường.

Chu Thích đột nhiên bổ nhào qua, đè chặt lấy hai vai cô, khống chế động tác của cô: “Đừng, Phương Úc! Em chỉ là nhất thởi bị hắn mê hoặc thôi. Người đàn ông kia căn bản phải là người tốt! Em tin anh đi!”

“Tôi vì sao phải tin anh? Tin anh chuyện gì? Anh có tư cách gì sao? Chu Thích, anh buông tôi ra! Tôi muốn trở về.” Cô vô cùng phiền chán khi nhìn thấy người trước mắt, thật không thể tưởng hắn lại nhàm chán như vậy!

“Chỉ bằng việc anh là người đàn ông của em, anh sẽ giải thích cho em! Anh muốn bảo vệ em!” Chu Thích điên cuồng hô lên, bàn tay đi vào lồng ngực của cô, dùng hết sức. Những tiếng ‘xẹt, xẹt’ vang lên, áo sơ mi mỏng của cô bị mở tung vạt áo, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng tuyết, cùng nội y Lace che phủ nhũ phong. Khi thấy cảnh đẹp trắng tuyết hiện ra trước mắt, hai mắt Chu Thích đột nhiên đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập theo.

Quả nhiên, vẫn là Tiểu Ngưng thì tốt hơn cả, cảm giác này căn bản không phải Bạch Phương Úc hay người phụ nữ kia thay thế mà có được.

Hôm nay, giờ phút này hắn nhất định phải làm cho Tiểu Ngưng trở thành người phụ nữ của hắn. Hắn muốn đem toàn bộ mùi vị của Đường Hạo ở trên người cô tẩy sạch hết đi, làm cho toàn thân cô tràn ngập hương vị của chính mình.

Cô lập tức nâng hai tay lên, che khuất vùng da thịt lộ ra dưới lớp áo rách, sau đó lớn tiếng nói: “Chu Thích, tôi nói cho anh biết! Tôi không phải Bạch Phương Úc! Tôi không phải là chị ấy! Tôi là Lục Giai Ngưng!”

Đúng vậy! Rốt cuộc cô cũng biết mình là ai. Đường Hạo xác thực nói không sai, cô không phải là Bạch Phương Úc, mà là Lục Giai Ngưng ngoài hai đứa con thì không có gì cả!

Chu Thích nghe thấy lời cô thét lớn này quả thực có chút kinh ngạc, bàn tay to lớn ở trên người cô cũng ngưng lại động tác.

Cô rất nhanh kéo cao chăn đơn, sau đó đưa mắt nhìn Chu Thích, nói tiếp: “ Chu Thích, cậu còn nhớ không tớ là Giai Ngưng học cùng cậu hồi cao trung đấy! Tớ là Lục Giai Ngưng! Hoàn toàn không phải là Bạch Phương Úc, cậu nhận lầm người rồi! Phương Úc có lẽ đã qua đời trong tai nạn máy bay kia……”

“ Em không phải là Bạch Phương Úc?”Chu Thích nhíu mày, đè nặng thân thể xuống nhìn xem gương mặt của cô.

“Đúng vậy! Tớ không phải cô ấy! Tớ là Lục Giai Ngưng…..” Lục Giai Ngưng dần dần mỉm cười, tiến lên nói: “ Chu Thích, có một số việc chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Trước mắt cậu hãy để tớ về đã, mấy ngày nữa tớ sẽ nói rõ ngọn ngành với cậu, được không?”

Cô nói đã rất rõ ràng rồi. Cô không phải là bạn gái của hắn. Hắn không thể nào không để cho cô đi được.

“Em không phải là Bạch Phương Úc?” Chu Thích lại một lần nữa thì thào hỏi lại.

Tiểu Ngưng lại một lần nữa gật đầu: “Đúng vậy, cậu hãy tin tớ!”

Mà phản ứng của Chu Thích ngay sau đó thì làm Tiểu Ngưng ngây ra như phỗng: “ Anh đương nhiên biết em không phải là Bạch Phương Úc! Em là Lục Giai Ngưng. Từ trước đến nay, đây là điều duy nhất mà anh biết!”

Lục Giai Ngưng cố gắng để hiểu được lời nói của hắn, hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình: “ Cậu biết tôi không phải là Bạch Phương Úc, ngay từ đầu đã biết hết mọi chuyện sao?”

“Ha ha……” Chu Thích cười, lông mày nhướn lên, xem như là đáp lại lời nói của Lục Giai Ngưng.

“Vậy vì sao cậu không chịu nói? Ngay từ đầu tại sao không nói ra sự thật?”  Hắn ta ngay từ đầu đã biết cô là ai, nhưng lại không chịu nói với mình. Kinh khủng! Thật sự hết sức kinh khủng.

Nếu Chu Thích có thể đoán được ra mình không phải là Bạch Phương Úc, thì cha mẹ Bạch gia cũng có thể nhận ra mình không phải Bạch Phương Úc mới đúng. Nhưng vì sao…..vì sao bọn họ lại cố tình không nói cho mình biết? Hết thảy mọi chuyện là vì cái gì?

“Ha ha, em có muốn biết tại sao không?” Hắn cười nham hiểm.

Lục Giai Ngưng nhìn hắn, không trả lời.

Chu Thích đột nhiên lại đem hai bàn tay chế trụ lấy vai cô, sau đó đè thấp gò má muốn hôn lên cánh môi của cô: “ Bởi vì, người anh thích chỉ có Lục Giai Ngưng! Anh yêu cũng chỉ có mình Lục Giai Ngưng!”

“Không!” Lục Giai Ngưng dùng sức giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn. lắc mạnh đầu tránh khỏi nụ hôn của hắn, không kịp thở hô lên: “ Chu Thích, cậu có phải bị điên rồi không? Cậu nói yêu Bạch Phương Úc, miệng cậu nói nhiều tiếng yêu Bạch Phương Úc như vậy, tại sao còn có thể đối xử với tôi như thế này?”

“ Tôi không có điên! Tôi cực kỳ tỉnh táo, vào cũng biết rõ bản thân mình thích ai. Lục Giai Ngưng, tôi thủy chung từ trước đến giở đều yêu mến em, thật sự rất thích em, em có biết không?” Chu Thích vừa nói hai chữ ‘yêu mến’ thì lại càng mạnh mẽ muốn hôn Tiểu Ngưng: “ Bạch Phương Úc mới là thế thân của em. Chúng tôi biết nhau lúc học đại học, cũng chỉ vì cô ta giống em nên tôi mới có thể thích cô ta! Cô ta tính cách lúc nào cũng như một đại tiểu thư, luôn đối với tôi kêu đến hét đi. Nếu như không phải cô ta giống em, thì chắc tôi cũng không dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy đâu!”

Lục Giai Ngưng dùng ánh mắt xa lạ nhìn con người cực kỳ lạ lẫm trước mắt. Hắn đã triệt để thay đổi. Hắn đã không còn là chàng thanh niên dễ thương nhiệt tình của năm nào, lúc này hắn tựa như ma quỷ vậy.

“Cậu buông tôi ra! Cậu mau buông tôi ra đi!”

“Không! Tôi nhất định phải biến em trở thành của tôi! Nhất định! Em thử qua hương vị của tôi thì sẽ biết tôi tuyệt đối không thua gì Đường Hạo, nhất định còn mạnh hơn so với hắn! Đừng quên, tuổi hắn so với chúng ta bây giờ, là đã già rồi!” Chu Thích càn rỡ nói, hắn hoàn toàn coi Đường Hạo như kẻ không có giá trị gì.

“Không! Chu Thích, tôi không thích cậu! Không thích cậu….. Đừng đối xử với tôi như vậy!” Lục Giai Ngưng nhìn hắn dán chặt môi trên mặt mình, lập tức cảm thấy chán ghét vô cùng. So với dẫm lên phân chó, cô cảm thấy còn đáng ghét hơn!

“Yêu, đàn ông có tiền em sẽ yêu! Đàn ông cho em tinh phúc, em cũng sẽ yêu…..Ha ha, yên tâm! Hiện tại cả hai thứ này tôi đều có cả! Tôi cũng không còn là cậu thiếu niên không có mị lực như năm nào! Giai Ngưng, em thử nhìn tôi mà xem! Tôi là một người đàn ông rất có mị lực và năng lực, đúng không?”

## 325. Chương 325

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

“ Chu Thích, tôi thừa nhận cậu bây giờ là một người đàn ông rất có mị lực, rất vĩ đại, tin chắc sẽ có rất nhiều phụ nữ thích cậu. Cậu cần gì phải dây dưa với tôi?” Lục Giai Ngưng trong lúc giãy dụa, thử khuyên bảo hắn.

“Nhưng tôi chỉ thích em, từ trước đến giờ vẫn một mực thích em, muốn em trở thành bạn gái của tôi, sau đó trở thành vợ của tôi!” Chu Thích gầm nhẹ nói: “ Đều là tại Đường Hạo! Là do hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ cướp đi sự trong trắng của em! Tiểu Ngưng, em đúng ra phải là bạn gái của tôi mới đúng!”

“ Nhưng, bất kể như thế nào thì tôi cũng đã thuộc về anh ấy! Tôi thậm chí còn sinh cho anh ấy hai đứa con rồi. Chu Thích, cậu ưu tú như vậy, tôi không xứng với cậu đâu…..”

“Mặc kệ! Tôi không ngại! Tôi chỉ thích em…..”  Bàn tay to lớn của Chu Thích tiến về phía cổ áo của cô, dùng sức giật mạnh xuống.

“ Cút ngay! Cậu….. Tên biến thái này….. Cút ngay…..” Thấy khuyên bảo không có hiệu quả, Tiểu Ngưng một tay giữ chặt lấy cổ áo, một tay tùy tiện cầm lấy thứ gì đó, đập tới tấp lên đầu Chu Thích.

Chu Thích đem gối ném xuống đất, khóe miệng cười tà, nhìn cô trên giường, chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình: “ Lục Giai Ngưng, em tốt nhất nên tiết kiệm sức lực của mình đi thì hơn. Bởi vì, em sẽ chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu!”

Lục Giai Ngưng chậm rãi lùi về phía đầu giường, quơ lấy chiếc đèn để bàn dùng sức đập lên trán Chu Thích: “ Chu Thích, cái tên biến thái này…..Đi chết đi….”

Cùng một lúc hô to thì Lục Giai Ngưng cũng đem cây đèn đập tới tấp vào Chu Thích. Lập tức một dòng máu tươi chảy xuống tử trán hắn. Hắn đưa tay lên, nhìn thấy màu đỏ của máu trong lòng bàn tay mình, ánh mắt trở nên mơ hồ, thở hổn hển: “ Em dám đánh tôi? Lục Giai Ngưng, như vậy là không ngoan. Phụ nữ thì cần phải ôn nhu, ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi đi!”

Nói xong, hắn giơ cao tay, nhằm thẳng hướng gương mặt của Lục Giai Ngưng.

Bốp.

Một cái bạt tai nặng nề rơi xuống gương mặt của Lục Giai Ngưng. Trong nháy mắt, một giọt máu tươi chảy ra tử khóe miệng của cô.

Lúc hắn muốn tiến lên chế trụ cô một lần nữa thì cửa phòng bị mở tung ra. Vài người đàn ông cao to xuất hiện. Chu Thích vẫn còn đang dữ dội với Lục Giai Ngưng thì sững sờ nhìn mấy người đàn ông trước mặt.

“ Chết tiệt! Mày thả cô gái của tao ra!”Đường Hạo hô to một tiếng, lạnh lẹn như con báo con nhảy thẳng lên giường, một đấm đánh bay Chu Thích xuống giường, sau đó đá thêm cho hắn vài cước: “Mày dám dùng thủ đoạn đê tiện chạm vào cô gái của tao sao?”

Mỗi cước Đường Hạo đều dùng hết sức đến liều mạng.

Trên người Chu Thích đã đầy vết máu. Hắn đứng dậy, lung la lung lay lau đi vết máu trên khóe miệng, tức giận hô lớn: “Đường Hạo, đừng có nói tao thủ đoạn hạ lưu, tao còn phải cam bái hạ phong so với mày! Là mày, chính mày đã đoạt đi người con gái của tao!”

“Hỗn đản….” Đường Hạo vung nắm đấm lên, giáng thẳng vào mặt của Chu Thích.

Chu Thích nhìn sang bên cạnh, sau đó cười khẽ: “Đường Hạo, nói cho mày biết! Cô ấy đã là người phụ nữ của tao rồi……Ha ha ha…..”

Tiếng cười càn rỡ của hắn chưa được mấy giây thì đã đông kết lại. “A…” Chỉ nghe thấy hắn kêu lên thảm thiết một tiếng, sau đó người ngã nằm vật xuống đất.

Đông Trì, Canh Duy Á, và Lục Phong, mỗi người đều chân đấm tay đá toàn lực đối với người đàn ông nằm trên mặt đất. Ba đánh một, tuy không quang minh cho lắm, nhưng đối với một tên vô lại, quang minh chính đại là chuyện dư thừa.

Cô gái nằm trên giường nhìn thấy Đường Hạo. Trong khoảnh khắc mọi khủng hoảng lúc trước đều tản biến, thì thào gọi tên hắn: “Đường Hạo….Đường Hạo…..”

Đường Hạo đem áo khoác ngoài của mình cởi ra, choàng lên người cô, sau đó ôm lấy cô vào lòng:“ Đừng khóc! Đừng khóc! Chúng ta bây giờ trở về nhà!”

Tiểu Ngưng hoàn toàn phó thác mình cho Đường Hạo, hai tay ôm lấy người hắn, vùi mặt sâu vào trong ngực hắn.

Lúc Đường Hạo đưa Bạch Phương Úc về đến nhà thì trời cũng đã rạng sáng. Nhưng hai đứa bé vẫn còn ngồi trong đại sảnh, hai mắt mở to.

“ Ba, cô có sao không? Cô, cô, cô có sao không ạ?” Dương Dương nắm lấy tay Bạch Phương Úc, thẫn thờ hỏi.

“ Cô, cô, chúng cháu rất nhớ cô! Thật sự rất nhớ cô!” Nhị Nhị vừa lau nước mắt vừa nói.

Lục Giai Ngưng nhìn hai đứa con của mình, nước mắt rơi ra ngoài càng lúc càng nhiều. Cô giống như chỉ muốn ngay bây giờ được nghe chúng gọi ‘mẹ’. Nhưng bây giờ là rạng sáng, quần áo chính mình lại đang mất trật tự, vì không muốn dọa bọn trẻ, cô đành cố gắng đè nén xúc động trong lòng xuống: “Dương Dương, Nhị Nhị! Các con mau đi ngủ đi! Cô chỉ là hơi mệt mỏi thôi, không có chuyện gì! Ngoan…..”

Nhị Nhị nhìn chằm chằm vào ‘cô’ đang được ba ôm ở trong ngực, không tin hỏi: “Thật không ạ? Thật sự là không có chuyện gì sao?”

“Thật! Cô thật sự không có chuyện gì mà! Không tin con thử hỏi ba xem!” Tiểu Ngưng nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Nhị Nhị, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống- Cảm ơn anh Lương! Thật sự rất cảm ơn anh! Thật không ngờ anh ấy lại đem cô bé trở về đây. Cô biết rõ anh Lương coi Nhị Nhị là đứa con gái bảo bối của mình, đưa con bé trở về chắc chắn ngàn vạn lần không nỡ. Cô hiện tại cũng không dám nghĩ đến chuyện giống như…..nếu cô vẫn cứ mất trí nhớ, anh Lương không đưa Nhị Nhị trở về thì chẳng phải cô sẽ mất đi đứa con gái của mình rồi hay sao? Cả đời này không thể nhớ nổi ra các con của mình.

Đường Hạo lập tức hiểu ý của Lục Giai Ngưng, sau đó nói với bọn nhỏ: “ Nhanh lên đi ngủ! Cô ấy không có chuyện gì! Các con còn bao nhiêu chuyện muốn hỏi cô thì ngày mai có thể hỏi! Đi, trở về phòng ngủ đi!”

Nghe được ba nói như vậy, hai đứa trẻ cũng đã yên tâm hơn. Bọn nó lên lầu trước, lạch ca lạch cạch trở lại phòng ngủ của chính mình.

Mà Đường Hạo ôm người phụ nữ của mình trong lòng, cũng bước lên theo.

Đường Hạo đem Lục Giai Ngưng đặt trên giường lớn, sau đó ở trên mặt của cô ấn xuống một nụ hôn: “Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em! Không phải sợ, mọi chuyện đã có anh ở đây rồi!”

Lục Giai Ngưng nhìn người đàn ông gần mình trong gang tấc, không muốn hắn rời đi: “ Đường Hạo, đừng rời xa em! Xin đừng bỏ em lại….”

Đường Hạo dừng động tác lại, đứng ở bên giường tùy ý để cho cô ôm lấy mình mà khóc. Hắn khẽ vuốt cái đầu nhỏ của cô, xoa lấy mái tóc mềm mại: “ Anh không đi! Không đi! Tin tưởng anh! Không có chuyện gì cả! Tên Chu Thích trứng thối kia sẽ không bao giờ làm tổn thương em được nữa!”

Lục Giai Ngưng đem khuôn mặt vùi vào eo bụng của hắn. Nước mắt rất nhanh đã  thấm ướt cả quần áo. Một năm rồi! Một năm rồi cô mới lại được nhìn thấy hắn, thật sự rất nhớ hắn.

Đường Hạo nhìn cô khóc lóc thương tâm thảm thiết, cho rằng Chu Thích kia đã thật sự làm gì cô rồi sao?

Hắn đau lòng vỗ nhẹ lưng cô, an ủi nói: “ Phương Úc, vô luận phát sinh chuyện gì, anh đối với em cũng không hề thay đổi! Ngoan, đừng khóc nữa!”

## 326. Chương 326

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Lục Giai Ngưng đột nhiên ngừng khóc, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đầu rũ xuống: “ Anh mở nước tắm đi! Em không có chuyện gì rồi!”

Đường Hạo lo lắng nhìn cô: “Ừ!” Sau đó hắn chậm rãi lùi về phía sau, xác định cô không có chuyện gì thì mới đi vào phòng tắm. Không lâu sau, phòng tắm truyền đến những tiếng nước chảy ào ào.

“Được rồi! Anh ôm em đi tắm rửa nhé!” Đường Hạo lộn trở lại bên người ‘Bạch Phương Úc’, bàn tay đưa đến bên người cô chuẩn bị ôm lấy.

“Không cần! Tự em có thể làm được!” Lục Giai Ngưng đẩy bàn tay của hắn ra, tâm tình hạ xuống, càng không giống như đang nói giỡn.

Đường Hạo cho rằng cô vừa mới có chuyện nên bây giở muốn ở một mình cũng tốt: “ Được rồi!”

Lục Giai Ngưng khoác áo khoác của hắn, bước chân không ổn định đi đến phòng tắm.

Đường Hạo có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi cô nhưng chỉ sợ lại làm cô kích động. Đáng chết! Chu Thích chết tiệt, hắn ta rốt cuộc đã làm gì cô rồi? Kỳ thật, vô luận xảy ra chuyện gì hắn cũng không để ý, hắn chỉ sợ cô bị tổn thương thôi!

Đi vào xối nước một lúc, Tiểu Ngưng mới ngâm mình trong bồn nước ấm,. Ở dưới mặt nước, cô cố gắng kìm nén sự bực bội.

Từng mảnh ký ức trong suốt một năm qua, từng ly từng tí đều chậm rãi hiện lên trong đầu cô, xâu lại thành một chuỗi rất nhanh.

Lúc cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê, những đôi mắt lo lắng sợ hãi đập ngay vào mắt cô. Cô sao có thể quên ba mẹ Bạch gia nắm thật chặt tay cô, khóc lóc khổ sở. Sao có thể quên được, bọn họ đã ở bên giường bệnh tận tình chăm sóc cô như thế nào.

Loại chân tình cảm nhận được kia tuyệt đối không phải là giả dối. Nhưng hết thảy mọi chuyện lại thực không phải như vậy. Sự thật luôn tàn khốc. Bọn họ rõ ràng biết cô không phải là Bạch Phương Úc, vì sao lại không nói cho cô biết? Tại sao lại đem mình trở thành Bạch Phương Úc? Vì sao không nghe thấy bọn họ có bất cứ hành động gì đi tìm Bạch Phương Úc? Chẳng lẽ bọn họ đối với Bạch Phương Úc không có chút thương tâm tình cảm nào hay sao?

Rõ ràng thoạt nhìn thì là cha mẹ thiện lương, kết quả lại là đằng sau sự thiện lượng đó lại ẩn giấu một âm mưu. Hết thảy những chuyện này khiến cô không sao tiếp nhận nổi.

Ông trời thật nhẫn tâm, vừa mới để cho cô nhận lại người chị gái song sinh sau bao nhiêu năm, chưa được vài giờ thì cả hai đã phải chia xa, âm dương cách biệt.

Lục Giai Ngưng đột nhiên ngẩng đầu lên từ trong mặt nước, hai tay che lại cặp môi đỏ lộ ra bi thương, cô tránh ở trong phòng tắm khóc lớn. Những tiếng nức nở nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt trào ra từ kẽ tay của cô.

Bạch Phương Úc hiểu cuộc sống như vậy, một cô gái tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu đối với thế giới này, vì  sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi cuộc sống của cô ấy? Vì sao lúc đó cô ấy không hề chạy đến?- Lục Giai Ngưng nhắm nghiền hai mắt, trong tích tắc nước mắt lại tuôn trào như đê vỡ chảy xuống gò má của cô, dọc theo mu bàn tay nàng mà rơi xuống.

“ Bạch Phương Úc, là em không tốt! Là em không nắm chặt lấy tay chị! Là em không túm chặt lấy tay chị……..” Cảm giác đau lòng mãnh liệt tự nhiên sinh ra, tuy là đau lòng muộn sau một năm.

“Phương Úc! Phương Úc! Tắm xong chưa?” Tiếng đập cửa của Đường Hạo vang lên. Từ trong tiếng nói của hắn có thể nghe ra hắn đang lo lắng cực kỳ.

Lục Giai Ngưng rất nhanh nhúng mặt vào trong nước ấm, xóa đi nước mắt trên mặt, đồng thởi cũng che giấu cả vè bi thường, nói: “ Tắm xong rồi! Lát đi ra ngoài!”

Hiện tại, nghe miệng hắn gọi ‘Phương Úc’, hai chữ này làm cho cô thật sự thấy không được tự nhiên, trong lòng không thoải mái.

“Anh vào đưa em quần áo để thay này!” Đường Hạo vặn mở tay cầm trên cánh cửa, thản nhiên đi vào phòng tắm.

Lục Giai Ngưng nhìn thấy hắn đi vào tự nhiên như vậy, vốn muốn đứng lên, nhưng thân thể cứ bất di bất dịch ở trong bồn.

Cô mặt lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt to đem theo cả sự giận dữ: “ Để quần áo đấy rồi anh đi ra ngoài đi! Em…..tự mình có thể làm được….”

Lông mày Đường Hạo nhăn lại thật sâu, là vì quan hệ với Chu Thích khiến cảm xúc của cô đột biến hay sao? Nếu như là lúc trước, cô nhất định sẽ bắt hắn dùng khăn lau nước trên người giúp, sau đó giúp cô mặc cả quần áo nữa. Không giống như bây giờ, cô coi hắn chẳng khác gì kẻ xa lạ, thậm chí giống như kẻ địch: “Phương Úc! Đừng nghĩ đến chuyện lúc trước có được không? Mọi việc hết thảy sẽ qua nhanh thôi! Hơn nữa, anh cũng không muốn em để ý đến chuyện tên Chu Thích chết bằm kia vừa làm!”

Lục Giai Ngưng né tránh bàn tay hắn đang muốn tiến lại gần mình, sắc mặt trùng xuống: “ Không có chuyện gì?! Chỉ tự anh nghĩ như vậy!”

Lởi nói của hắn khiến người cảm động, nhìn mặt hắn chắc cũng không khó đoán ra, Đường Hạo nhất định đang nghĩ cô và Chu Thích đã có chuyện gì đó. Nguyên lai hắn yêu mến chính là ‘Bạch Phương Úc’, cho dù cô có bị Chu Thích làm gì rồi thì hắn cũng có thể bao dung mà bỏ qua.

Trái tìm Lục Giai Ngưng nhịn xuống cảm giác chua xót đang nổi lên, hơn nữa loại mùi vị chua xót này còn không ngừng lan tỏa ra trong lồng ngực. Cả lồng ngực đều là mùi vị này làm cho cô thật sự hít thở không thông.

Cô càng lãm đạm lại càng khiến Đường Hạo thêm lo lắng. Hắn không thể để cho cô vừa bị thương tổn lại tiếp tục phải đè nén sự ủy khuất đó trong lòng. Cho nên, Đường Hạo nhấc cô từ trong bồn tắm ra, dùng khăn tắm khô lau sạch nước, cuốn lấy cả người cô.

“Anh đừng có động vào tôi! Tôi không muốn…..” Lục Giai Ngưng kịch liệt giãy dụa, hai tay dùng sức đánh vào lồng ngực của hắn. Hiện tại hắn cứ mở miệng là ‘Bạch Phương Úc, Bạch Phương Úc’, căn bản không có xem cô là Lục Giai Ngưng, Cô không cần hắn động vào cô, không muốn…..

“Phương Úc, không phải sợ! Anh không thương hại em1 Anh không phải là Chu Thích! Anh là Đường Hạo! Là Đường Hạo….” Hắn không để ý đến việc bị cô đánh, đóng gói ôm ngang người cô đi về phía phòng ngủ.

Tửng nụ hôn thâm tình rơi xuống gương mặt cô, muốn mượn những chiếc hôn này để xoa dịu sự sợ hãi trong lòng cô: “ Phương Úc, đem những chuyện không vui trước kia quên hết đi! Từ nay anh nhất định sẽ dùng hết sức mình bảo vệ em thật tốt, không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ em!”

Hắn đau lòng nói. Nếu như không phải do hắn quá chủ quan thì tên Chu Thích biến thái kia làm sao có cơ hội bắt cóc được cô?

“Em không sao cả! Chỉ là hiện tại không muốn anh động vào em! Đừng đụng vào em….” Lục Giai Ngưng không hợp tác, cố gắng tránh mặt đi, hơn nữa những móng tay dài còn cào lên cả mặt của hắn. Bất quá, cô cũng không đau lòng, ai bảo người đàn ông này gặp một người thì yêu một người. Hắn làm sao có thể đơn giản đi thích một cô gái khác nhanh như vậy? Dù cho, người tiếp xúc với hắn chính là cô, cô cũng không chấp nhận được.

Đường Hạo nhịn xuống đau đớn trên mặt, đem cô đặt trên giường lớn.. Vì phòng ngừa cô lại giống như con mèo, cào cấu làm loạn, hắn chế trụ hai tay cô, đặt lên trên đỉnh đầu.

Hắn kéo chiếc chăn mỏng lên che kín người của cô, sau đó ôm chặt lấy cô: “ Phương Úc, mọi chuyện đã là quá khứ cả rồi! Không phải sợ….Anh yêu em! Suốt đời vẫn mãi yêu em!”

Một lời thề này càng khiến Lục Giai Ngưng thêm nổi giận. Cô dùng chân đá mạnh vào Đường Hạo, mặt mũi đầy phần nộ nói lớn: “ Anh….. Tên đàn ông phụ lòng đáng ghét! Cút nay cho tôi!”

Đàn ông phụ lòng đáng ghét?  Những lời này ngay lập tức khiến cho Đường Hạo ngẩn ra, nghi hoặc nhìn cô.

## 327. Chương 327

Edit: Meimoko

Trong hai mắt Đường Hạo tràn đầy sự kích động trước nay chưa từng có, gương mặt căng cứng, nhìn chằm chằm vào cô, ngừng thở hỏi: “ Ngưng….Có phải…em đã khôi phục trí nhớ rồi, đúng không?”

Lục Giai Ngưng sau khi mắng chửi hắn thì không còn sức mà trả lời nữa. Cô bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn nghe thấy giọng nói của hắn.

Hắn không chịu thỏa hiệp, ép buộc cô nhìn hắn, gặn hỏi: “Nói cho anh biết! Nói! Em có phải đã hồi phục trí nhớ rồi không?”

“ Có chuyện gì ngày mai hẵng nói! Bây giờ em muốn đi ngủ!” Vốn không muốn nói cho hắn biết, cứ để hắn một mực chờ đợi, ai bảo hắn thay lòng đổi dạ dễ dàng như vậy? Nhưng hắn lại hỏi trong lúc này, cô không muốn nói dối, dù sao cô cũng không thể nói dối được.

Thái độ thờ ơ của cô khiến Đường Hạo gầm nhẹ: “ Chết tiệt! Mặc kệ em là Lục Giai Ngưng hay Bạch Phương Úc, bây giờ em phải trả lời tôi ngay lập tức! Rốt cuộc em là ai?”

Ghen trong lòng khiến Tiểu Ngưng muốn trả thù lại hắn, chính hắn muốn đoán, cô lại càng không cho hắn biết.

“Anh rốt cuộc có muốn để cho em nghỉ ngơi hay không? Đường Hạo, lúc trước anh ôn nhu lắm cơ mà? Tại sao anh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy? Anh biết rõ em vừa trải qua kinh hãi, vậy mà còn mắng em. Anh có phải là muốn em bị tâm thần phân liệt thì mới hài lòng sao?” Lục Giai Ngưng duỗi ngón tay ra, đâm vào ngực của hắn, hai mắt ướt át mông lung nhìn hắn.

Chỉ cần khuôn mặt nhỏ này của cô trưng ra một chút nước mắt, Đường Hạo cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng: “ Được …Được,….Đừng khóc! Em nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì để mai hẵng nói!” Hắn cố gắng đè nén sự hoài nghi trong lòng lại, thở dài một hơi.

Sắc mặt Lục Giai Ngưng cũng dần hòa hoãn lại, bất quá yêu cầu của cô vẫn chưa hết: “ Đêm hôm nay chúng ta đừng ngủ chung một phòng! Em muốn được ở một mình, anh đi thư phòng ngủ đi!”

Lúc trước, cô bị bọn họ đuổi đến chỗ ở của người làm, bị hắn khi dễ. Hiện tại, hắn lại đơn giản được ngủ cạnh cô. Cô thật sự không cam tâm.

Sọ não ‘Bạch Phương Úc’ chắc chắn bị hư mất rồi nên mới không chờ đợi được mà ở cùng phòng với hắn. Bọn họ bất quá mới chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái thôi, hơn nữa trong này còn có bọn trẻ, cô làm sao có thể có hành vi ngủ chung một giường, ở cùng một phòng với hắn được? Khó trách hai đứa con lại cùng ghét ‘cô’. Trong mắt bọn trẻ, ‘cô’ quả thực là quá kém. Cho nên bây giờ, cô- Lục Giai Ngưng nhất định phải chỉnh đốn lại hình tượng trong lòng bọn trẻ, ngàn vạn lần không thể để bọn nó lấy đó làm hình mẫu, nếu không tử nay về sau cô làm sao có thể giáo dục nổi các con đây?

Vừa mới kéo chăn mềm chuẩn bị nằm xuống ngủ, Đường Hạo lại mờ mịt nhìn cô: “Em vừa nói cái gì?”

“Em nói, chúng ta không thể ở chung một phòng! Em muốn ở một mình, mời anh đi ngủ ở phòng khác…..” Cô nhẫn nại nói, khẩu khí rất vững vàng nói thêm một lần nữa.

“Anh cam đoan đêm hôm nay sẽ không đụng vào em, em có phải vẫn còn sợ hay không? Anh là Đường Hạo, em nhìn kỹ anh đi!” Hắn giữ lấy gò má cô, xoay gương mặt cô đối diện với mặt hắn.

“ Em biết rõ anh là ai! Chuyện em muốn anh ra ngoài ngủ và chuyện biết anh là ai không có quan hệ gì với nhau! Mời anh ra ngoài, ngay lập tức!” Cô ngồi dậy, chỉ vào cửa phòng nói ra.

“ Anh không đi…..Em bây giờ đang ở trong tâm trạng như vậy, bảo anh làm sao yên tâm để em ở lại một mình!?” Đường Hạo ngồi trên mặt giường bất động, kiên định nói.

Lục Giai Ngưng nhìn những đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn rồi nhìn lại khuôn mặt của hắn nói: “ Em không có bị Chu Thích làm gì cả, cũng may là anh đến kịp lúc!” Cô dùng phép ẩn dụ nói cho hắn biết chính mình không có sao, không hề bị Chu Thích xâm phạm: “ Cho nên anh không cần lo lắng xem em bây giờ như thế nào! Em bây giờ chỉ muốn được ở một mình nghỉ ngơi thôi!”

Lời của cô quả thật khiến hắn lấy lại được trái tim đang treo cao về lại vị trí cũ, bất quá hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Hắn đã sớm có thói quen ôm cô lúc ngủ rồi, một người chạy đến thư phòng lạnh như băng kia, bảo hắn làm sao mà chịu được?

Thấy hắn chậm chạp không có động tác gì, Lục Giai Ngưng lôi kéo chăn đơn che thân thể của mình lại, chuyển qua bên giường chuẩn bị bước xuống đất: “Nếu như anh không đi thư phòng ngủ, vậy em đành đến gian phòng khác ngủ!”

Đường Hạo giữ lại thân thể cô, một lần nữa lại thỏa hiệp nói: “Em đừng đi! Nếu như em thật sự không muốn anh ở trong gian phòng này thì anh đi ra ngoài trước! Em đi ngủ đi!” Hôm nay là tình huống đặc thù, hắn sẽ theo ý của cô nhưng không phải là ngày mai cũng sẽ thế.

Đường Hạo đem cô đặt lại trên giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cô: “Em ngủ đi! Ngày mai gặp!”

Khi hắn cúi xuống chuẩn bị hôn môi cô, cô lại một lần nữa tránh né: “Em muốn đi ngủ! Anh đi ra ngoài nhớ đóng cửa cẩn thận!”

Đường Hạo chỉ có thể nhẹ nhàng rút tay về, lặng yên rời khỏi căn phòng.

Nghe thấy tiếng cửa ‘két, cạch’ đóng lại một tiếng, Lục Giai Ngưng đang nhắm mắt liền mở ran gay lập tức, tựa đầu vào thành giường nhìn xem căn phòng rộng rãi này. Rõ ràng là cảnh quen thuộc, nhưng mắt của cô không sao nổi lên được tia kích động.

Cảm giác hoàn toàn không thể nói rõ, tâm tình cũng không thể nói rõ được. Từ Bạch Phương Úc thoáng cái biến thành Lục Giai Ngưng, hơn nữa lại còn là hai đoạn ký ức bất đồng kinh nghiệm, bất đồng tính cách đồng thời xuất hiện trong đầu của cô, khiến cô cũng không phân biệt được đâu mới là chính mình.

Cô xác thực là một người ít nói, đem tất cả những gì muốn nói, những tức giận kìm nén muốn phát tiết nhưng lại không thể giấu kín vào trong. Tất cả những ai oán rít gào đều chôn trong lòng ở một chỗ kín đào nhất.

Mà loại tư vị giấu diếm cảm xúc ở bên trong này cực kỳ thống khổ, càng lúc càng khiến khó chịu, buồn bực.

Mà cô quả thực quá lớn mật. Chủ động cầu ái, chủ động bò lên giường của hắn, chủ động cùng hắn làm nũng phát giận…..Những chuyện này cô đều nhớ chứ không quên. Những điều này vốn là những việc cô muốn làm, nhưng trước kia không có can đảm đi làm.

Mất trí nhớ? Mất trí nhớ quả nhiên giúp mình phát tiết rất nhiều tâm tình- Trên mặt Lục Giai Ngưng nở nụ cười thản nhiên nhưng lại nghĩ chuyện đó có gì vui sao? Khuôn mặt tươi cười lại lập tức biến mất.

Cảm giác đau lòng mãnh liệt lơ đãng hung hăng đánh tâm trạng của cô. Không! Cô sao có thể cao hứng? Cô làm sao lại có thể vui vẻ như thế được? Bạch Phương Úc đã không còn, cô làm gì có tư cách đó nữa!

Cô cuồng loạn kéo chăn đơn che khuất gương mặt mình, đem chính mình ẩn nấp trong không gian nhỏ hẹp.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đường Hạo nằm trên chiếc giường đơn trong thư phòng, lật người đi lật người lại cũng không sao ngủ được. Trong lòng hắn thì đang không ngừng suy đoán: liệu có phải cô ấy đã hồi phục trí nhớ rồi hay không?

“Lục Giai Ngưng, em nhất định là đã hồi phục trí nhớ! Là em, chính em đang toan tính tra tấn tôi!”Đem chuyện lúc trước cẩn thận suy nghĩ lại một lần, hắn chắc chắn nói. Kế tiếp lại không khỏi lo lắng, nghĩ tính cách của cô liệu có đại biến một lần nữa hay không? Nghĩ cô lại đem tất cả những chuyện đau lòng trước kia giấu vào trong lòng, hắn một lần nữa lại đau khổ không thôi.

Nhưng, bất luận con người của cô có như thế nào, cũng đều là người đàn bà của hắn, là người phụ nữ hắn yêu.

## 328. Chương 328

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_

Lục Giai Ngưng từ sáng sớm đã bắt đầu bận bịu trong bếp. Tuy lúc vẫn còn là Bạch Phương Úc, cô cũng không quên thói quen này nhưng hôm nay khi chuẩn bị làm bữa sáng cô lại có cảm giác không giống bình thường.

Rốt cuộc, cô cũng đợi được đến ngày này, chờ đợi được cùng hai đứa con thân yêu và hắn sống chung một chỗ. Chỉ tiếc là thân thế của Nhị Nhị lại không phải do cô nói cho nó biết. Bất quá, như thế này cũng tốt, cô cũng không cần phải giải thích quá nhiều việc.

Mùi thơm truyền ra từ phòng bếp khiến hai đứa trẻ nối bước nhau tiến vào.

Dương Dương nhìn trộm bóng người đang bận rộn kia, miệng chậm rãi vểnh lên. Không phải là cảm giác chán ghét mà là người ở trước mặt đây khiến nó như được nhìn thấy bóng hình của mẹ.

Hai ngày trước nó không có nhìn kỹ. Thật ra, vẻ bận rộn lúc làm việc của ‘cô’ trông giống mẹ cực kỳ.

Nhị Nhị tránh ở bên vách tường, nói với đứa em trai: “ Kỳ thật, em xem không phải cô ấy cũng rất tốt hay sao? Từ tờ mờ sáng đã thức dậy làm bữa sáng cho chúng ta. Mà bữa sáng cô ấy làm có hương vị rất giống mẹ….” Nhị Nhị có chút thật xin lỗi em trai của mình, sau đó ấp úng nửa ngày mới nói: “ Chị nghĩ, chị sẽ chấp nhận cô ấy làm mẹ của chúng ta…. Chị là con gái….cần có mẹ…..”

Có mẹ ở bên, ít nhất lúc tắm rửa sẽ rất thuận tiện, mẹ sẽ giúp đấm bóp lưng. Hiện tại cô bé kêu ba giúp nhưng ba tuyệt đối không đồng ý. Mà mẹ còn có thể giúp cô bé chải tóc thật là đẹp, có thể đi phố mua nhiều quần áo đẹp cho cô bé. Những chuyện này, ba đều không thể làm tốt được.

Dương Dương nhìn Nhị Nhị, không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý. Bởi vì, chính nó cũng đang do dự, chưa xác định bản thân đang mong muốn gì.

Dương Dương chạy đi đến một chỗ khác trước, sau đó khoát khoát tay với Nhị Nhị, ý bảo cô bé đi ra bên ngoài. Nhị Nhị cũng chạy theo, đến chỗ không có ai.

Dương Dương vừa đạp vào bức tường, vừa buồn buồn hỏi: “Chị thật sự chấp nhận cô ấy sao?”

Nhị Nhị thành thực gật đầu: “Cô ấy rất giống mẹ, không phải sao? Có lẽ cô ấy chính là người được mẹ phái tới chăm sóc cho chị em chúng ta!”

“ Nhưng….em cảm thấy như thế là phản bội lại mẹ….Nhị Nhị…nhưng mà…em cũng thấy thích cô ấy…..”Dương Dương khó xử rơi nước mắt. Trước mặt chị gái mình mà rơi nước mắt có lẽ cũng chẳng phải là chuyện dọa người gì. Nó thật sự bây giờ không biết bản thân như thế nào, vừa muốn tiếp nhận cô ấy là mẹ, nhưng cũng vừa cảm thấy thật có lỗi với mẹ mình.

“ Nhưng….em thử nghĩ em, ba còn trẻ như vậy, cả đời này chắc sẽ muốn kết hôn, nhất định muốn lấy vợ. Nếu quả thật phải chọn, chị tình nguyện chọn cô Bạch, em nói đi, có phải không?”

Dương Dương mở to hai mắt, không rõ hỏi: “ Vì sao lại phải kết hôn? Vì sao lại không thể cưới vợ? Ba của chúng ta có hai đứa con là chúng ta chẳng lẽ còn chưa thấy đủ? Nhất định phải muốn kết hôn sao?”

“Em….cái vấn đề này không phải là quá rõ rồi ư? Chẳng lẽ em không thấy trên TV hay sao? Một người bình thường với một người bình thường, sống với nhau thì đương nhiên là muốn kết hôn. Một người mất đi, đương nhiên người còn lại phải cố gắng mà sống tốt! Giống như ba của chị, sau khi mẹ chị qua đời, ba ở Mĩ cũng tìm bạn gái đấy thôi!” Nhị Nhị đặc biệt nhấn mạnh từ ‘ba của chị’, ám chỉ Lương Bân, “ Em không thể nói ba của chị không yêu mẹ chị được, nghĩ rằng ba quên mẹ rồi sao? Nghĩ về một người mất đi, chỉ cần tưởng nhớ trong lòng chúng ta là được rồi!”

Cô bé khuyên ba mau chóng đi tìm bạn gái, bởi lẽ cô bé không muốn để ba mình cô đơn lẻ loi. “Còn nữa, sao em không suy nghĩ cho ông bà nội? Bọn họ vì sao mỗi ngày lại cao hứng như vậy? Cũng bởi vì họ quan tâm cho nhau, chăm sóc cho nhau! Chẳng lẽ em muốn ba ở một mình cả đời ư? Suốt này chỉ bưng lấy cái TV mà sống….”

“ Chị nói cũng đúng…..Được, em đồng ý chập nhận cô Bạch! Em đồng ý!” Nghe xong lời Nhị Nhị giảng đạo một hồi, Dương Dương gật mạnh đầu.

“Ừ…!”Nhị Nhị vui vẻ nở nụ cười: “ Chúng ta bây giờ đi nói luôn với cô ấy đi! Nói muốn cô ấy làm mẹ của chúng ta, được không? Cô ấy là người rất tốt, vạn nhất trở thành mẹ người khác thì sao?”

“Không đâu! Cô ấy bây giờ còn ở nhà chúng ta kia mà! Đâu có ý chạy ra ngoài!” Nhị Nhị vừa nói như vậy, Dương Dương đã có chút sốt ruột. Không được, khó khăn lắm nó mới ‘chọn’ được một người để làm mẹ của nó, không thể để cho người khác nhanh chân hơn được.

“ Cái này đâu nói trước được! Em không thấy trên TV bây giờ rất thịnh hành sao? Người ta quen nhau vài giờ đã có thể đi kết hôn với nhau được rồi! Nếu chúng ta không nhanh giúp ba một tay, vạn nhất cô ấy bị người khác cướp đi thì sao?” Nhị Nhị cầm lấy tay Dương Dương, vội vàng chạy ra từ chỗ phòng nghỉ.

“Nhanh lên! Nhanh lên!” Lần này, Dương Dương cũng không do dự nữa, thậm chí bước chân thoăn thoắt còn nhanh hơn cả Nhị Nhị. Giống như bây giờ trong mắt bọn chúng, chọn một người mẹ cũng giống như chọn một loại rau sạch trong chợ, không nhanh chân là có kẻ khác đến cướp mất.

Vừa mới đặt các món điểm tâm lên bàn ăn, Lục Giai Ngưng kinh ngạc nhìn hai bảo bối trước mắt: “Các con….nói cái gì?”

Dương Dương và Nhị Nhị cùng nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó trăm miệng một lời, ăn ý nói: “ Cô làm mẹ của chúng cháu có được không ạ?”

‘Đương nhiên, mẹ vốn là mẹ của các con mà!’- Lục Giai Ngưng điện cuồng gào thét trong lòng. Chỉ là, bây giờ cô chưa nghĩ ra được phải nói thế nào cho bọn trẻ hiểu hết mọi chuyện.

Thấy cô không trả lời ngày, Nhị Nhị và Dương Dương có chút gấp gáp hỏi: “ Cô, có phải cô cảm thấy bọn cháu không ngoan hay không? Cô yên tâm, từ giờ bọn cháu sẽ ngoan cực kỳ, tuyệt đối không bắt nạt cô nữa đâu!” Nhị Nhị kéo lấy tay của ‘cô’ trước, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đây khát vọng ngẩng lên nhìn ‘cô’.

Nhìn Nhị Nhị trưng khuôn mặt nhỏ nhắn ra, khiến Lục Giai Ngưng khát vọng cỡ nào muốn được nghe một tiếng gọi ‘mẹ’ từ cô bé. Lúc nghe Dương Dương gọi mẹ, cô cũng mong được nghe Nhị Nhị gọi một tiếng như thế dù chỉ là một lần.

Ký ức trong quá khứ mãnh liệt tràn về giống như hình thành một chất lỏng, mạnh mẽ xông ra khỏi mắt cô, rất nhanh làm ướt mi. Giơ tay lên, nhẹ vuốt mái tóc của Nhị Nhị, Lục Giai Ngưng nghẹn ngào hỏi: “ Con thật sự nguyện ý gọi cô là ‘mẹ’ ư?” Con không trách mẹ đã đem con đi làm con người ta sao?- Câu sau cô không dám hỏi, cô sợ cô bé nghe xong sẽ hận cô.

Nhị Nhị dường như rất sợ ‘cô’ không tin, vội vàng gật đầu lia lịa: “ Đương nhiên là cháu nguyện ý! Cô, cô có đồng ý cho cháu gọi cô là mẹ không ạ?”

Lục Giai Ngưng cũng lập tức gật đầu, giống như sợ đứa trẻ sẽ đổi ý: “ Nguyện ý, cô đương nhiên là nguyện ý rồi!”

“Mẹ….Mẹ….” Đã lâu không gọi một tiếng ‘mẹ’, Nhị Nhị gọi tiếng đầu tiên cực kỳ thấy mất tự nhiên, nhưng tiếng thứ hai cô bé gọi lớn tiếng, tựa như vỡ òa cảm xúc trong lòng.

## 329. Chương 329

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Lục Giai Ngưng ngồi xổm xuống,  ghì chặt thân thể nhỏ bé của Nhị Nhị vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi trên gò má của cô: “ Ừ! Nhị Nhị! Mẹ là mẹ của con! Mẹ là mẹ của con…..”

“Mẹ, mẹ nhất định không được lừa con! Nhất định không được thay đổi đấy nhé!” Không có cảm giác được sự kích động của ‘cô’, Nhị Nhị thoáng đẩy ‘cô’ ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt của ‘cô’: “ Vậy từ nay cô chính là mẹ con! Không được thay đổi!”

“Không thay đổi! Không thay đổi! Nhất định là không thay đổi!” Cô thật vất vả mới có thể khiến cho Nhị Nhị gọi mình bằng mẹ, làm sao có thể thay đổi được.

Nhìn xem ‘cô’ đang ôm Nhị Nhị, hôn Nhị Nhị, Dương Dương đứng ở một bên cảm thấy bản thân nó như bị bỏ rơi. Bởi vì ghen tị nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ hồng lên, bổ nhào đến chỗ hai người: “ Cô, có phải cô chỉ thích mỗi mình Nhị Nhị không?”

Lục Giai Ngưng đang ôm Nhị Nhị ngẩng đầu lên, nhìn xem con trai mình đang giận dỗi. Bảo bối lớn lên trong vòng tay của cô, chỉ nhìn vào ánh mắt của nó là cô biết nó đang nghĩ gì. Lục Giai Ngưng ngừng khóc ngay, cố gắng nở ra nụ cười thật tươi, sau đó kéo con vào sát người mình. Cô hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ bé đang giận, nói: “ Cô đương nhiên là cũng yêu mến Dương Dương. Nhưng mà, Dương Dương này, Nhị Nhị đã gọi cô là mẹ rồi, chẳng lẽ con cũng vẫn định gọi cô là ‘cô’ mãi sao?”

Dương Dương có vẻ khó xử, nhìn Nhị Nhị, sau đó lại nhìn ‘cô’, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Mẹ………..”

Thật tốt quá! Mẹ không có mất đi các bảo bối của mẹ. Mẹ cũng không hề quên các bảo bối của mẹ đâu!- Lục Giai Ngưng trong lòng không ngừng lần lượt lặp đi lặp lại- Cảm ơn ông trời đã giúp con hồi phục lại trí nhớ!

Bất quá, nghĩ đến con trai sống bên mình hơn bảy năm trời lại không nhận ra mẹ của nó, trong lòng Lục Giai Ngưng có chút khổ sở. Nhận không ra mẹ thì thôi, lại còn không ít lần trêu chọc mẹ của nó, cô thật sự muốn phát mông cho nó vài cái.

Lục Giai Ngưng thay đổi ánh mắt, sau đó cố ý hỏi: “ Con đã gọi cô là mẹ, vậy….con không định nói lởi xin lỗi mẹ hay sao?”

“Cháu……” Dương Dương khó xử không biết phải trả lởi như thế nào: “Cháu…..”

“Con không sợ mẹ con sẽ tức giận hay sao?” Nhìn con trai đang nhíu mày khó xử, Lục Giai Ngưng đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên đôi chút.

“………….” Dương Dương khó xử nghĩ xem muốn hay không muốn ‘cô’ trở thành mẹ mình.

“Vậy làm sao đây? Hử? Dương Dương?” Thật là một đứa con ngốc nghếch, khiến cô cảm thấy mình làm mẹ quá thất bại. Con của cô lại không hề nhận ra cô.

“Cô có phải không muốn làm mẹ của cháu không? Nếu là như vậy…..,  cháu sẽ vẫn gọi cô là ‘cô’!”Dương Dương cong cánh môi khổ sở nói.

Mặc quần áo tây trang chỉnh tề bước xuống lầu, Đường Hạo nói với đứa con trai đang khổ sở của mình: “ Dương Dương, mẹ con lại trêu chọc con sao? Mẹ con chính là mẹ con!”

Hai đứa trẻ không để ý đến lời của ba bọn nó nói. Chúng đơn giản chỉ hiểu, ba đang muốn nói….cô sẽ trở thành mẹ của bọn nó!

“Ba, con đồng ý tiếp nhận mẹ mới, hì hì……” Nhị Nhị chạy nhanh như cơn gió đến bên người ba của mình. Cô bé theo thói quen ấn xuống gương mặt của ba một nụ hôn, sau đó ngước má lên chờ ba hôn lại mình.

Đường Hạo cũng hôn xuống gương mặt của cô con gái, sau đó dẫn cô bé đi về phía Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng nhìn bọn họ từ từ đi về phía mình, chậm rãi đứng thẳng người, ra vẻ tự nhiên nói: “Ăn điểm tâm đi, sau đó còn đi làm!”

“Hôm nay có chuyện quan trọng hơn, anh sẽ không đi làm!” Bây giờ, cô chính là nhiệm vụ thiết yêu nhất của hắn, chứ không phải là công việc.

“Ah? Em hôm nay còn chuyện phải làm…. em ăn cơm trước đã!” Lục Giai Ngưng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, đồng thời cũng rất nhanh gọi bọn họ đến ăn cơm: “ Dương Dương, Nhị Nhị! Mau lại ăn cơm nhanh lên! Nếu không nguội hết mất thôi!”

Đường Hạo không ngồi vào vị trí trung ương giống như mọi khi mà ngồi xuống ghế bên cạnh cô, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô. Phụ nữ này! Lòng dạ ngày càng sâu, tại sao vẫn có thể bình thản như vậy?

Được! Vậy hắn cũng muốn chờ xem cô chịu được đến khi nào!

Lục Giai Ngưng ăn được hai miếng điểm tâm, bất an nhìn hắn: “ Anh đừng có nhìn em như vậy có được không? Nếu cứ nhìn như vậy em chẳng nuốt nổi thứ gì mất!”

“Anh thấy khẩu vị của em vô cùng tốt đấy chứ! Trong lòng thì đang lo nghĩ chuyện quan trọng thế mà vẫn thản nhiên dùng vẻ mặt không chút lo âu mà ngủ ngon lành, ăn ngon lành…..” Đường Hạo nói móc, đôi mắt chưa có dời khỏi người cô một chút.

Lục Giai Ngưng không có phản bác lại lời của hắn, trong lòng có chút tức giận, hắn tại sao lại nhìn thấu được lòng mình như thế? “ Anh ăn điểm tâm trước đi có được không?”

“Đừng nóng vội….” Đường Hạo nhìn thoáng qua mọi thứ trên bàn, sau đó ánh mắt lại chuyển về người của cô.

“ Ba, cô đã đồng ý làm mẹ của chúng con rồi! Ba và cô bao giờ thì kết hôn ạ? Nhanh lên có được không? Tổ chức vào ngày nghỉ đi ba, như vậy chúng con sẽ được làm tiểu hoa đồng!” Nhị Nhị bắt đầu mặc sức tưởng tượng – Ha ha, cô bé thích nhất là được làm tiểu hoa đồng, bởi vì được mặc váy áo thật xinh, bởi vì cô bé sẽ giống như Bạch Tuyết trong truyện cổ tích….

Lời nói của Nhị Nhị làm Tiểu Ngưng suýt chút nữa phun hết chỗ sữa trong miệng ra. Đường Hạo săn sóc cầm khăn lau cho cô: “Xem em kìa, lời của con mà cũng khiến em kinh ngạc đến thế sao?”

“Ư…. Em chưa có nói sẽ gả cho anh!” Lục Giai Ngưng vội vàng nói ra. Bây giờ bọn họ bàn chuyện kết hôn là quá sớm. Hơn nữa, hắn lại là một tên đàn ông có mời nới cũ, chỉ có bề ngoài, cô làm sao có thể giao phó bản thân mình cho hắn?

“Không gả cho anh?” Hắn khó hiểu nghi ngờ hỏi.

“Đúng!” Cô quăng cho hắn một câu trả lời vô cùng kiên định.

Nhưng cô không biết, lúc cô nói một tiếng ‘đúng’ này, không khí trong phòng đột nhiên như có bom nổ.

“Cô…không, mẹ, mẹ đã đáp ứng làm mẹ của con rồi, tại sao còn không muốn lấy ba con làm chồng? Không được, mẹ nhất định phải là vợ của ba con! Nhất định phải làm vợ của ba con!” Nhị Nhị lớn tiếng nói trước.

“Cô, cô không làm vợ của ba cháu thì làm sao mà làm mẹ của bọn cháu được? Hơn nữa, cô không phải là rất muốn được ở cùng một chỗ với ba cháu hay sao? Vì sao lại đột nhiên nói không muốn gả cho ba cháu?” Dương Dương bổ sung thêm.

Đường Hạo nhíu mày- hai đứa con của mình mới giỏi làm sao! Ba của tụi nó đây còn chưa chủ động nói, hai đứa đã hiểu rõ vấn đề, lên trước hỏi mẹ của chúng.

Lục Giai Ngưng bị hai đứa con hỏi đến á khẩu không trả lời được, ấp a ấp úng: “ Mẹ….mẹ….”

“Ừm, như thế nào? Trẻ con con biết rõ đạo lý, nếu em không làm vợ anh thì làm sao có thể trở thành mẹ của bọn trẻ? Hử, em thử nói cho tôi nghe xem nào?” Đường Hạo khẽ nhếch mày kiếm lên. A ha, hắn bây giờ còn chưa nhắc đến chuyện cô là Lục Giai Ngưng đâu nhé!

satruyen

“Em….không biết!” Bị hỏi dồn, Lục Giai Ngưng chỉ có thể trả lời cho xong chuyện, sau đó vùi đầu vào ăn tiếp chỗ thức ăn nhiều như núi trên bàn.

Muốn nói, trước mắt cô cần phải lấp đầy cái bụng, sau đó mới có sức mà nói.

## 330. Chương 330

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_Lẩn thẩn  quá!!!!! Sorry mọi người!!!

Khi mọi người đặc biệt chiếu cố ăn cho xong bữa sáng, Lục Giai Ngưng lại bắt đầu bận rộn thu dọn bát đĩa, mượn cớ này để thoát khỏi sự truy vấn của Đường Hạo. Bất quá, cô vừa mới bưng được mấy cái bát đũa lên đã bị một bàn tay khác kéo lại. ‘Ầm!’, bát đũa lại quay trở lại bàn ăn.

“ Những chuyện này em không cần phải làm! Em còn muốn giấu giếm đến lúc nào nữa, hả?!”

“Em không có giấu diếm chuyện gì cả!”

Bàn tay nam tính dịu dàng xoa tấm lưng mềm mại của cô, gây áp lực, nói: “ Vậy bây giờ chúng ta phải từ từ nói chuyện thật cẩn thật Rồi!” Âm cuối đột nhiên cao hẳn lên, thêm mười phần uy nghiêm.

Còn không có chờ được Tiểu Ngưng trả lời, Nhị Nhị ở bên kia đã tò mò hỏi trước: “Ba và mẹ định nói chuyện gì ạ? Cũng không thể không cho bọn con nghe được, có phải là bàn chuyện hôn lễ?”Cô bé thích nhất là lễ cưới, bởi vì ở đó có rất nhiều người, ăn mặc vô cùng đẹp. Ba cùng với mẹ, cô bé và Dương Dương nhất định là vô cùng đẹp mắt.

“Nói về hôn lễ sao? Trước tiên cũng phải nói với ông nội và bà nội!” Dương Dương ở một bên nhắc nhở.

Nhìn xem cả con trai lẫn con gái đều trưng bộ dạng quan tâm, Lục Giai Ngưng ngại đến mức kích động……. Cô đã nói muốn gả cho ba của bọn trẻ rồi hay sao?

“Những chuyện này để sau rồi bàn! Hiện tại ba và mẹ các con còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết!” Đường Hạo cố ý nói ra ‘mẹ của các con’, hy vọng của hắn là hai đứa nhóc ngốc nghếch này mau sớm nhận ra mẹ của chúng đi!

Bất quá, thật đáng tiếc, hai đứa chúng nó lại nghe lới răm rắp, gật gù với hắn, thuận tiện tỏ vẻ ngoan ngoãn đi ra sân chơi, không quấy rầy hai người. Đường Hạo chỉ có thể nưa uy hiếp kéo cô vào phòng.

Cạch.

Lục Giai Ngưng lúc này mới nhận ra hắn đã khóa trái cửa lại, không thể nào ra ngoài được nữa.

Lục Giai Ngưng nghe thấy tiếng xoay người lại, đề phòng nhìn người đang từng bước tiến về phía mình, lắp bắp nói: “ Đường…..Hạo ….anh …muốn …làm gì?”

“Em muốn tôi làm gì?” Hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Phụ nữ này thật đúng là khéo giả vờ, hắn cũng thực hoài nghi không biết đầu óc cô có vấn đề hay không? Nếu như là người bình thường thì nhất định sẽ nói ngay chuyện mình đã hồi phục trí nhớ. Đằng này cô lại chờ đợi hắn đi hỏi.

“Đường Hạo, trước kia anh đã từng nói sẽ không bắt buộc em, cái gì cũng nghe em cơ mà?” Lục Giai Ngưng đem tất cả những lời hứa hẹn trước kia của hắn nói ra. Vừa nói, hai tay cô gắt gao ôm lấy ngực của mình, đôi mắt to đỏ hoe nhìn hắn, nước mắt trong suốt theo vành mắt không ngừng chảy ra.

Lúc cô thốt ra những lời hứa hẹn cách đây một năm với hắn, một loạt hình ảnh lại hiện lên trong đầu. Cô từ trên bậc thang lăn xuống, sẩy thai phải nhập viện, trên ban công bệnh viện cô không muốn sống mà định treo mình tự tử, bị hắn kéo lại. Hắn đã hỏi cô không biết bao nhiêu lần cô muốn gì, nói với cô đừng rời bỏ hắn, cái gì hắn cũng nghe cô. Rồi một lần nữa, ở trong căn phòng này hắn đã thay cô hứng chịu một viên đạn.

Đến lúc cô đi máy bay, một loạt hình ảnh sau đó lại hiện lên làm tim cô đập mạnh, hơi thở dồn dập. Nhớ lại những hình ảnh đã khiến cô đau xót không muốn sống, bây giờ cô không còn cảm giác đau lòng, chỉ thấy kích động, sợ hãi không thôi.

Đường Hạo ôm cô vào lòng, những nụ hôn như mưa rơi xuống vầng trán nóng bỏng của cô. Cánh tay như sắt của hắn quấn lấy thân thể mềm mại của cô, càng lúc càng thêm chặt, giống như khảm vào da thịt, phảng phất sợ cô sẽ đột nhiên biến mất: “ Ngưng! Em rốt cuộc cũng đã khôi phục trí nhớ rồi! Em đã khôi phục trí nhớ rồi! Tốt quá! Anh cứ nghĩ rằng sẽ phải chờ đợi rất lâu, sợ đến lúc chúng ta tóc đã bạc trắng thì em mới nhớ ra mình là ai!”

Lục Giai Ngưng giãy dụa, trong ngực Đường Hạo mà nức nở nghẹn ngào. Vốn cho rằng mình rất khổ sở, có thể đơn giản nói mọi chuyện cho hắn biết…Nhưng mà, chính lúc cô muốn thừa nhận mình là Lục Giai Ngưng, tâm tình cô đột nhiên thay đổi, cô khống chế không được mà khóc ồ lên: “ Em làm Bạch Phương Úc một năm….em quên mất chính mình là ai….Đường Hạo, thiếu chút nữa em đã quên mất các bảo bối của chúng ta…thiếu chút nữa mất đi……” Chữ ‘anh’ đến bên miệng tự dưng lại bị nuốt trở lại.

Cô còn chưa tìm được hắn, sao có thể nói là mất đi?

Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô từng chút một, làm sao có thể không hiểu lời cô muốn nói là gì: “ Cảm ơn vận mệnh đã để cho hai chúng ta gặp lại nhau! Chúng ta sẽ không mất đi nhau nữa, đúng hay không?”

Nước mắt của Lục Giai Ngưng rơi càng lúc càng nhiều, tuôn như suối từ trong hốc mắt ra. “Vì sao bọn họ lại che giấu thân phận của em? Vì sao biết rõ em không phải Bạch Phương Úc mà vẫn nuôi em, đem em trở thành Bạch Phương Úc? Bọn họ….Bọn họ rốt cuộc có mục đích gì?” ‘Bọn họ’ mà cô nhắc đến chính là vợ chồng Bạch gia.

Cô nhẹ nhàng đẩy Đường Hạo ra, giơ cánh tay lên phần gáy, nhẹ nhàng vuốt ve: “ Chỗ này của em có dấu hiệu, chúng chứng minh em là ai, đúng không? Nhưng tối hôm qua lúc em soi gương thì không thấy dấu hiệu đâu nữa, nhất định là bọn họ đã dùng tia hồng ngoại tẩy đi rồi!”

Đường Hạo bắt lấy bàn tay của cô, dịu dàng giúp cô vuốt đi những giọt lệ trên má: “ Chỉ cần em còn sống là tốt rồi! Mọi chuyện khác không đáng để em rơi lệ, biết không?”

“Nhưng em muốn biết rõ mọi chuyện là như thế nào! Tại sao bọn họ lại phải đối với em như vậy? Cũng như tại sao lại đối với Bạch Phương Úc như thế? Bạch Phương Úc là con gái của bọn họ, bọn họ lại không có đi tìm…… Ưm,……Hm….” Mọi lời nói của Lục Giai Ngưng bị Đường Hạo nuốt gọn lấy. Hắn phách đạo nhưng cũng cẩn thận nâng niu hôn môi cô, không cho phép trong cái đầu nhỏ nhắn của cô có bất kỳ ý nghĩ dư thừa vụn vặn liên quan đến kẻ khác ngoài hắn.

Hắn chế trụ eo nhỏ của cô, nặng nề hôn xuống, chà đạp lên đôi môi đỏ hồng.  Bừa bãi hôn cánh môi của cô, chiếc lưỡi thì không ngừng càn quét di chuyển.

Cô đang khóc cũng dần dần trầm luân trong dòng xoáy mãnh liệt nóng bỏng của hắn. Hai tay cô gắt gao quấn quanh cổ hắn, nghênh đón hắn hôn môi.

Cô thích được hắn hôn, vô cùng yêu thích loại cảm giác thân mật chân thực này.

“Ngưng……Ngưng của anh….” Môi của hắn chậm rãi di chuyển đến cành tai cô, nhẹ nhàng lẩm lẩm. Từng ngón tay của hắn đang du ngoạn trên cặp mông của cô, một bàn tay trực tiếp bao phủ, xoa nắn một cách đói khát.

“Hạo…..” Tiểu Ngưng cũng giống như đói khát, thủ thỉ gọi tên hắn, giống như đã lâu không được nhìn thấy hắn, đã lâu không được gọi qua tên của hắn….

Đường Hạo một tay ôm ngang lấy Lục Giai Ngưng. Lục Giai Ngưng say đắm nhìn hắn, để mặc cho hắn đặt cô lên mặt giường lớn.

## 331. Chương 331

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Bọn họ muốn dùng phương thức nguyên thủy nhất để xác định lẫn nhau, nhanh chóng xé rách quần áo. Rất nhanh, hai thân thể lõa đồ quấn quýt giao hoan.

Môi mỏng của Đường Hạo dọc theo cằm của cô bắt đầu dữ dội hôn xuống. Đầu của hắn vùi vào bộ ngực no đủ trắng tuyết của cô. Một tay của hắn chụp lấy một bên phong mãn căng đầy, miệng thì ngậm lấy bên còn lại.

Lập tức, Tiểu Ngưng phát ra một tiếng ngâm thật to, đồng thời thân thể cũng kích động run rẩy từng đợt. Phảng phất giống như mất hết ý thức, cô phơi bày toàn bộ thân thể nghênh đón nhiệt hỏa của hắn.

Cô thích được hắn động chạm. Nhất là khi xảy ra chuyện tối hôm qua, cô càng thêm xác định người mình yêu thương chỉ có một mình hắn, chỉ muốn được duy nhất hắn yêu thương.

Hành động của cô càng khích lệ hắn khiến hắn rốt cuộc nhịn không được nữa. Hắn muốn lập tức có được cô.

Hắn điều chỉnh tư thế, gấp rút tách hai chân trắng ngọc của cô ra. Dùng sức một cái, hắn đem nam căn cứng rắn của mình xâm nhập vào đóa hoa ẩm ướt một mảnh của cô.

“Á…..” Cô thét lên một tiếng. Hắn tiến vào mãnh liệt không báo trước như thế khiến cô thấy hơi đau, chưa thích ứng. Nhưng hắn đã tiến vào rồi, bây giờ cô có nói gì cũng không ngăn cản được hắn gia tăng luật động.

Đôi mắt cô lúc này thanh tịnh xinh đẹp, da thịt kiều mị nhiễm một mảng hồng. Cánh môi của cô được hắn hôn phát ra những tiếng ngâm yêu kiều. Cô phảng phất tựa như một quả đào chín, hắn thèm thuồng muốn nuốt chửng. Hắn luật động càng lúc càng dũng mãnh. Hắn vừa co bụng lại, hai tay lại vừa xoa xoa hai luồng phong mãn của cô, tạo ra những đợt sóng tình kích thích.

Hắn chiếm hữu cô một cách hoàn toàn……

Hắn vừa ôn nhu vừa mãnh liệt khiến cô tê dại. Đóa hoa kiều nộn vì hắn mà chống đỡ đến tận cùng, không ngừng dãn ra. Ngón tay của hắn còn tranh thủ thời gian rời từ đỉnh núi cao trên ngực nàng trườn xuống đóa hoa ở lãnh địa thần bí của cô, không ngừng xoa nắn.

Cô khẽ hé mở cánh môi. Một tiếng kiều ngâm mê người phát ra, hít phải một ngụm lãnh khí, biến thành tiếng kêu thật to.

Thật thoải mái…… Thoải mái đến không nói nên lời.

Rất thích……..Không có cảm giác vui sướng nào sánh kịp.

Cô lại một lần nữa ngâm nga, muốn hắn lại một lần nữa thiêu đốt lên ngọn lửa tình dục.

“Ưm….Một lần nữa đi…..” Chân cô vòng qua eo của hắn, quấn chặt lấy.

Cặp mông nâng cao, tiếp nhận sự ưu ái và vỗ về chơi đùa của hắn, mật ngọt trong miệng còn chưa hấp thụ được hết.

“Em lớn tiếng như vậy chính là hoan nghênh anh sao?” Hắn đã đem chính mình, tất cả vùi sâu vào trong người của cô. Trong cơ thể của cô, hắn chậm rãi di chuyển, vừa không ngừng co rút, vừa châm chọc cười cười hỏi.

Thật là tốt quá! Cô ấy vẫn giữ nguyên nhiệt tình như thế đối với mình! Cô không hề vì trở lại là Lục Giai Ngưng mà mất đi một chút ưu điểm!- Đường Hạo thầm nghĩ.

Lục Giai Ngưng vỗ nhè nhè lồng ngực xích lõa của hắn, nhắc nhở hắn đừng có chê cười cô, thuận tiện đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn: “ Đều là tại anh! Đều là tại anh…..” Nếu không phải vì hắn, cô cũng sẽ không phóng túng như thế.

Nhìn cô vẫn kiều mỵ, một tay Đường Hạo nâng cằm cô lên, làm như tương thưởng cho cô một cái hôn thật sâu.

Miệng của hắn vừa mới tiến đến gần đôi môi sưng đỏ của cô, cô khẽ cười đong đưa gò má tránh né hắn hôn môi. Hôn lại hôn, hắn hành động thần tốc nhanh hơn cô, Theo đụng chạm của hắn, nơi hai người kết hợp không ngừng phát ra tiếng làm người ta đỏ mặt tía tai.

Thật sự là rất xấu hổ….

Hắn lần lượt tiến công, lần lượt co lại, ra vào trong cơ thể của cô. Dịch mật ngọt ngào trơn tru chảy ra từ hoa hạch. Chiếc ga trải giường đã ẩm ướt một mảng.

Hai người cứ thế mà dẫn nhau cùng thăng hoa đạt đến cực đỉnh. Môi mỏng khẽ mấp máy, quá mệt mỏi, không còn nói được điều gì, cả hai cùng chìm vào giấc mộng xuân.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đường Hạo ngã vào lòng của cô, trong lòng hắn không ngừng tán thưởng thật tuyệt hảo. Muốn cô sau khi cô đã hồi phục trí nhớ khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có điều gì tuyệt đến vậy.

Cảm giác trống rỗng mát, thân thể như bị người ta rút đi linh hồn, Lục Giai Ngưng đột nhiên dùng tay đẩy mạnh người đang nằm trên mình ra. Sau đó ngồi dậy, giống như thay đổi thành một người khác, vẻ mặt lãnh đạm ngồi đó.

Đường Hạo cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cô: “ Làm sao vậy? Đừng suy nghĩ đến chuyện khác!”

Lục Giai Ngưng càng thêm lãnh đạm đẩy hắn ra, sau đó nhảy xuống giường, nhặt lấy quần áo và nội y rơi trên sàn nhà, đi nhanh vào trong phòng tắm.

Cô đột nhiên xuất hiện phản ứng khiến Đường Hạo không hiểu ra sao. Hắn đi xuống giường, lấy một chiếc khăn quấn lấy thắt lưng, chậm rãi đi về phía phòng tắm.

Khi hắn đẩy cửa muốn đi vào thì phát hiện ra cửa đã bị cô khóa trái.

Cốc, cốc, cốc.

“Ngưng, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc em làm sao vậy? Mau nói gì đi!” Đường Hạo vừa gõ cửa, vừa thấp giọng hỏi.

“ Không sao!” Tiếng trả lời nhàn nhạt từ bên trong vọng ra.

“ Nhưng giọng em nghe không giống ‘không sao’, nhanh lên! Mau mở cửa ra!”Vừa rồi hai người còn nhiệt tình dây dưa kết hợp, hắn không cho phép cô đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy.

Khi hắn đập mạnh vào cửa cũng là lúc cửa được mở ra. Lục Giai Ngưng đã mặc quần áo chỉnh tề từ bên trong bước ra ngoài.

Đường Hạo nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, ám muội nói: “ Làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi anh làm em không khoái hoạt sao?”

“Không!” Lục Giai Ngưng rụt tay mình về, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu! Chỉ là….em muốn đi xem bọn trẻ!”

“Có gì mà phải đi xem? Mấy ngày hôm nay bọn nó tra tấn em cũng đủ khổ rồi, em còn muốn nhìn bọn nó làm cái gì?” Đường Hạo giống như ăn dấm chua, hôm nay mọi thời giờ hắn chỉ muốn được ở bên cạnh cô, bọn họ được ở bên nhau.

“Sao lại giống nhau được? Trước kia là em không nhớ được bọn nó là bảo bối của em…..” Nói đến chỗ này, Tiểu Ngưng lại nổi lên đau lòng. Vì sao lúc cô mất trí nhớ lại vẫn yêu say đắm hắn, trong khi đó những đứa con yêu thương của mình thì quên mất.

Cô còn nhớ rõ, cô nói với hắn yêu ai yêu cả đường đi, cô sẽ đối với Dương Dương thật tốt. Cô đúng là một người mẹ đáng đánh, rất đáng bị đánh….

Không đau lòng như cô, Đường Hạo ngược lại còn thập phần vui vẻ: “ Nhớ rõ bọn nó làm cái gì? Trong lòng em vốn dĩ chỉ có một mình anh! Lúc em mất trí nhớ, anh yêu thích em nhất chính là điểm này! Cực kỳ vừa lòng luôn….!”

Đường Hạo theo thói quen mà hôn cô, nhưng Lục Giai Ngưng đã nhanh chóng tránh ra: “Đừng có náo loạn! Em đi xem bọn trẻ thế nào!”

Nói xong, cô đẩy Đường Hạo ra, đi mau vài bước, mở cửa phòng rời khỏi.

Lúc cô rời khỏi tầm mắt của Đường Hạo, trên khuôn mặt hiện lên nét khổ sở quẩn quanh. Cô tại sao lại dễ dàng sa vào tay giặc như vậy? tại sao hắn lại lấy được trái tim cô đơn giản như thế? Cô thậm chí còn chưa có xác định xem người hắn yêu có phải là mình hay không.

Không cần! Cô không thể một lần nữa ý loạn tình mê. Ít nhất cũng phải xác định xem người hắn yêu có phải là mình hay không đã! Sau đó mới có thể…..

Tiểu Ngưng vừa bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng hai tiểu quỷ  bàn luận với nhau: “ Dương Dương, em nói thử xem, liệu chúng ta có phải sẽ rất nhanh có em trai hoặc em gái không?”

“Chắc chắn! Bọn họ thường xuyên ở cùng một phòng như thế, có một tiểu bảo bảo là chuyện đương nhiên!” Dương Dương rất thành thực mà trả lời.

## 332. Chương 332

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Bọn họ muốn dùng phương thức nguyên thủy nhất để xác định lẫn nhau, nhanh chóng xé rách quần áo. Rất nhanh, hai thân thể lõa đồ quấn quýt giao hoan.

Môi mỏng của Đường Hạo dọc theo cằm của cô bắt đầu dữ dội hôn xuống. Đầu của hắn vùi vào bộ ngực no đủ trắng tuyết của cô. Một tay của hắn chụp lấy một bên phong mãn căng đầy, miệng thì ngậm lấy bên còn lại.

Lập tức, Tiểu Ngưng phát ra một tiếng ngâm thật to, đồng thời thân thể cũng kích động run rẩy từng đợt. Phảng phất giống như mất hết ý thức, cô phơi bày toàn bộ thân thể nghênh đón nhiệt hỏa của hắn.

Cô thích được hắn động chạm. Nhất là khi xảy ra chuyện tối hôm qua, cô càng thêm xác định người mình yêu thương chỉ có một mình hắn, chỉ muốn được duy nhất hắn yêu thương.

Hành động của cô càng khích lệ hắn khiến hắn rốt cuộc nhịn không được nữa. Hắn muốn lập tức có được cô.

Hắn điều chỉnh tư thế, gấp rút tách hai chân trắng ngọc của cô ra. Dùng sức một cái, hắn đem nam căn cứng rắn của mình xâm nhập vào đóa hoa ẩm ướt một mảnh của cô.

“Á…..” Cô thét lên một tiếng. Hắn tiến vào mãnh liệt không báo trước như thế khiến cô thấy hơi đau, chưa thích ứng. Nhưng hắn đã tiến vào rồi, bây giờ cô có nói gì cũng không ngăn cản được hắn gia tăng luật động.

Đôi mắt cô lúc này thanh tịnh xinh đẹp, da thịt kiều mị nhiễm một mảng hồng. Cánh môi của cô được hắn hôn phát ra những tiếng ngâm yêu kiều. Cô phảng phất tựa như một quả đào chín, hắn thèm thuồng muốn nuốt chửng. Hắn luật động càng lúc càng dũng mãnh. Hắn vừa co bụng lại, hai tay lại vừa xoa xoa hai luồng phong mãn của cô, tạo ra những đợt sóng tình kích thích.

Hắn chiếm hữu cô một cách hoàn toàn……

Hắn vừa ôn nhu vừa mãnh liệt khiến cô tê dại. Đóa hoa kiều nộn vì hắn mà chống đỡ đến tận cùng, không ngừng dãn ra. Ngón tay của hắn còn tranh thủ thời gian rời từ đỉnh núi cao trên ngực nàng trườn xuống đóa hoa ở lãnh địa thần bí của cô, không ngừng xoa nắn.

Cô khẽ hé mở cánh môi. Một tiếng kiều ngâm mê người phát ra, hít phải một ngụm lãnh khí, biến thành tiếng kêu thật to.

Thật thoải mái…… Thoải mái đến không nói nên lời.

Rất thích……..Không có cảm giác vui sướng nào sánh kịp.

Cô lại một lần nữa ngâm nga, muốn hắn lại một lần nữa thiêu đốt lên ngọn lửa tình dục.

“Ưm….Một lần nữa đi…..” Chân cô vòng qua eo của hắn, quấn chặt lấy.

Cặp mông nâng cao, tiếp nhận sự ưu ái và vỗ về chơi đùa của hắn, mật ngọt trong miệng còn chưa hấp thụ được hết.

“Em lớn tiếng như vậy chính là hoan nghênh anh sao?” Hắn đã đem chính mình, tất cả vùi sâu vào trong người của cô. Trong cơ thể của cô, hắn chậm rãi di chuyển, vừa không ngừng co rút, vừa châm chọc cười cười hỏi.

Thật là tốt quá! Cô ấy vẫn giữ nguyên nhiệt tình như thế đối với mình! Cô không hề vì trở lại là Lục Giai Ngưng mà mất đi một chút ưu điểm!- Đường Hạo thầm nghĩ.

Lục Giai Ngưng vỗ nhè nhè lồng ngực xích lõa của hắn, nhắc nhở hắn đừng có chê cười cô, thuận tiện đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn: “ Đều là tại anh! Đều là tại anh…..” Nếu không phải vì hắn, cô cũng sẽ không phóng túng như thế.

Nhìn cô vẫn kiều mỵ, một tay Đường Hạo nâng cằm cô lên, làm như tương thưởng cho cô một cái hôn thật sâu.

Miệng của hắn vừa mới tiến đến gần đôi môi sưng đỏ của cô, cô khẽ cười đong đưa gò má tránh né hắn hôn môi. Hôn lại hôn, hắn hành động thần tốc nhanh hơn cô, Theo đụng chạm của hắn, nơi hai người kết hợp không ngừng phát ra tiếng làm người ta đỏ mặt tía tai.

Thật sự là rất xấu hổ….

Hắn lần lượt tiến công, lần lượt co lại, ra vào trong cơ thể của cô. Dịch mật ngọt ngào trơn tru chảy ra từ hoa hạch. Chiếc ga trải giường đã ẩm ướt một mảng.

Hai người cứ thế mà dẫn nhau cùng thăng hoa đạt đến cực đỉnh. Môi mỏng khẽ mấp máy, quá mệt mỏi, không còn nói được điều gì, cả hai cùng chìm vào giấc mộng xuân.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đường Hạo ngã vào lòng của cô, trong lòng hắn không ngừng tán thưởng thật tuyệt hảo. Muốn cô sau khi cô đã hồi phục trí nhớ khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có điều gì tuyệt đến vậy.

Cảm giác trống rỗng mát, thân thể như bị người ta rút đi linh hồn, Lục Giai Ngưng đột nhiên dùng tay đẩy mạnh người đang nằm trên mình ra. Sau đó ngồi dậy, giống như thay đổi thành một người khác, vẻ mặt lãnh đạm ngồi đó.

Đường Hạo cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cô: “ Làm sao vậy? Đừng suy nghĩ đến chuyện khác!”

Lục Giai Ngưng càng thêm lãnh đạm đẩy hắn ra, sau đó nhảy xuống giường, nhặt lấy quần áo và nội y rơi trên sàn nhà, đi nhanh vào trong phòng tắm.

Cô đột nhiên xuất hiện phản ứng khiến Đường Hạo không hiểu ra sao. Hắn đi xuống giường, lấy một chiếc khăn quấn lấy thắt lưng, chậm rãi đi về phía phòng tắm.

Khi hắn đẩy cửa muốn đi vào thì phát hiện ra cửa đã bị cô khóa trái.

Cốc, cốc, cốc.

“Ngưng, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc em làm sao vậy? Mau nói gì đi!” Đường Hạo vừa gõ cửa, vừa thấp giọng hỏi.

“ Không sao!” Tiếng trả lời nhàn nhạt từ bên trong vọng ra.

“ Nhưng giọng em nghe không giống ‘không sao’, nhanh lên! Mau mở cửa ra!”Vừa rồi hai người còn nhiệt tình dây dưa kết hợp, hắn không cho phép cô đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy.

Khi hắn đập mạnh vào cửa cũng là lúc cửa được mở ra. Lục Giai Ngưng đã mặc quần áo chỉnh tề từ bên trong bước ra ngoài.

Đường Hạo nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, ám muội nói: “ Làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi anh làm em không khoái hoạt sao?”

“Không!” Lục Giai Ngưng rụt tay mình về, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu! Chỉ là….em muốn đi xem bọn trẻ!”

“Có gì mà phải đi xem? Mấy ngày hôm nay bọn nó tra tấn em cũng đủ khổ rồi, em còn muốn nhìn bọn nó làm cái gì?” Đường Hạo giống như ăn dấm chua, hôm nay mọi thời giờ hắn chỉ muốn được ở bên cạnh cô, bọn họ được ở bên nhau.

“Sao lại giống nhau được? Trước kia là em không nhớ được bọn nó là bảo bối của em…..” Nói đến chỗ này, Tiểu Ngưng lại nổi lên đau lòng. Vì sao lúc cô mất trí nhớ lại vẫn yêu say đắm hắn, trong khi đó những đứa con yêu thương của mình thì quên mất.

Cô còn nhớ rõ, cô nói với hắn yêu ai yêu cả đường đi, cô sẽ đối với Dương Dương thật tốt. Cô đúng là một người mẹ đáng đánh, rất đáng bị đánh….

Không đau lòng như cô, Đường Hạo ngược lại còn thập phần vui vẻ: “ Nhớ rõ bọn nó làm cái gì? Trong lòng em vốn dĩ chỉ có một mình anh! Lúc em mất trí nhớ, anh yêu thích em nhất chính là điểm này! Cực kỳ vừa lòng luôn….!”

Đường Hạo theo thói quen mà hôn cô, nhưng Lục Giai Ngưng đã nhanh chóng tránh ra: “Đừng có náo loạn! Em đi xem bọn trẻ thế nào!”

Nói xong, cô đẩy Đường Hạo ra, đi mau vài bước, mở cửa phòng rời khỏi.

Lúc cô rời khỏi tầm mắt của Đường Hạo, trên khuôn mặt hiện lên nét khổ sở quẩn quanh. Cô tại sao lại dễ dàng sa vào tay giặc như vậy? tại sao hắn lại lấy được trái tim cô đơn giản như thế? Cô thậm chí còn chưa có xác định xem người hắn yêu có phải là mình hay không.

Không cần! Cô không thể một lần nữa ý loạn tình mê. Ít nhất cũng phải xác định xem người hắn yêu có phải là mình hay không đã! Sau đó mới có thể…..

Tiểu Ngưng vừa bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng hai tiểu quỷ  bàn luận với nhau: “ Dương Dương, em nói thử xem, liệu chúng ta có phải sẽ rất nhanh có em trai hoặc em gái không?”

“Chắc chắn! Bọn họ thường xuyên ở cùng một phòng như thế, có một tiểu bảo bảo là chuyện đương nhiên!” Dương Dương rất thành thực mà trả lời.

## 333. Chương 333

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Nghe thấy câu nói chuẩn không cần chỉnh của hai đứa con, Lục Giai Ngưng mắc cỡ thiếu chút nữa là thổ huyết. Trời ạ! Chỉ một năm không thấy Dương Dương và Nhị Nhị, tại sao cô lại cảm thấy bọn trẻ như trưởng thành thêm vài tuổi, biết quá nhiều thứ như vậy? Lại còn có thể đoán được ra cô và Đường Hạo ở trong phòng làm gì? Cái này…. Bảo cô làm sao có thể nhìn mặt với bọn trẻ được nữa đây?

Vừa bước xuống đại sảnh, Lục Giai Ngưng lại quay người muốn đi lên lầu. Không được! Bây giờ cô chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp bọn trẻ.

“Mẹ!” Nhị Nhị phát hiện ra cô trước, lớn tiếng gọi.

“Cô!” Dương Dương không dám gọi mẹ, vẫn duy trì cách gọi như lúc trước.

Bị hai đứa cùng một lúc gọi, Lục Giai Ngưng chỉ còn cách quay người đón nhận hai đứa con: “ Hai đứa….”

“Mẹ! Mẹ…..” Nhị Nhị giống như cừu non nhìn thấy cừu mẹ, ríu rít gọi mẹ liên tục.

Dương Dương nghe thấy tiếng chị gọi to, trong lòng nổi lên nỗi chua xót, bởi vì nó vẫn còn gọi bằng ‘cô’ : “ Nhị Nhị, chị gọi một tiếng là đủ rồi! Đừng có gọi tới gọi lui, nghe thực phiền!”

Nhị Nhị xoay đầu nhìn Dương Dương thè lưỡi cười, còn làm mặt quỷ trêu chọc: “ Mẹ, chúng ta đi siêu thị được không? Hì hì,  con muốn chọn mua một chiếc váy công chúa thật đẹp, đến lúc ba mẹ kết hôn con sẽ mặc, lúc đó vô cùng là xinh đẹp….”

“Muốn mua váy thì lúc nào mẹ cũng có thể đi cùng con! Nhưng hiện tại mẹ không có ý định gả cho ba của con!” Lục Giai Ngưng nói thẳng ra, phá vỡ mộng ảo của bọn trẻ.

“Vì sao ạ?”

“Vì sao ạ?”

Dương Dương cùng Nhị Nhị trăm miệng một lời hỏi, trên gương mặt non nớt tràn đầy lo lắng.

“Không vì cái gì cả! Lúc trước không phải mẹ đã nói rồi sao, mẹ không muốn gả cho ba các con! Được rồi, các con không phải muốn đi siêu thị hay sao? Mau mau chuẩn bị, chúng ta lát nữa sẽ đi!”Cô nhanh chóng nói, không cho bọn trẻ bất luận giải thích gì.

Dương Dương và Nhị Nhị tuy rất nghi hoặc nhưng nghe thấy được đi dạo phố thì vui vẻ quên ngay, chuẩn bị quay về phòng thay quần áo.

“Không được! Hôm nay, ai cũng không được phép ra khỏi cửa! Tất cả ở hết nhà!” Đúng lúc này, Đường Hạo từ trên cầu thang đi xuống, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng.

“Vì sao ạ?”

“Vì sao ạ?”

Hai đứa trẻ cùng lúc nhìn về phía ba của tụi nó, đồng thanh hỏi.

“Không có vì cái gì cả!” Đường Hạo nhìn Lục Giai Ngưng đang không đồng tình ở dưới. Ngày hôm qua phát sinh chuyện ngoài ý muốn, sáng sớm mới cứu được cô ra, thế mà bây giờ vẫn còn muốn đi ra ngoài. Hắn thật sự không hiểu nổi, trong đầu người phụ nữ này đang nghĩ cái gì?

Lục Giai Ngưng nhìn ánh mắt hắn đang không đồng thuận với mình thì mới nhớ đến chuyện nguy hiểm. Quả thực, cô đã quá khinh xuất!

“ Không chịu đâu! Con muốn đi ra ngoài! Chúng ta đi ra ngoài đi mà!” Nhị Nhị dính đến bên người ba của mình, cái mông lắc lư qua lại biểu lộ cô bé không chịu, không chấp nhận.

“ Vì sao chúng ta lại phải ở trong nhà? Sẽ rất là buồn bực đấy ạ! Ba cũng phải đến công ty mà, hay là chúng ta đến công viên vui chơi đi!” Dương Dương đã lâu cũng không được đi chơi, chỉ quanh quẩn chỗ ông bà nội.

Đường Hạo nhìn hai đứa con chỉ biết đến chơi, thật khó có thể nói không buồn bực.

Mà nhìn mẹ bọn trẻ đang trưng bộ mặt hiểu con, biết rõ mọi chuyện kia hắn lại càng thêm buồn bực. Hiển nhiên, hai đứa con ngây thơ ngốc nghếch như vậy tuyệt đối không phải là di truyền từ hắn: “ Lục Giai Ngưng, em có phải không hiểu chuyện hay không mà còn sốt sắng hùa theo bọn trẻ?”

Lục Giai Ngưng bị chỉ đích tên cảm thấy ngượng ngùng khó xử, nhìn hắn nói: “ Em không biết nên giải thích như thế nào? Bọn nhỏ….Bọn nhỏ sẽ hiểu hay sao?”

“Em đừng có coi thường bọn nó! Năng lực lý giải của bọn nó so với người mẹ như em còn cao thâm hơn nhiều!” Vì không muốn chuyện này cứ tiếp tục kéo dài thêm nữa, Đường Hạo muốn nói cho các con của mình biết rõ sự thật: “ Dương Dương, Nhị Nhị, chẳng lẽ các con không cảm thấy ‘cô’ rất giống với mẹ các con hay sao?”

“ Đương nhiên là cảm thấy thế rồi ạ! Cho nên bọn con mới muốn cô trở thành mẹ của bọn con!”Dương Dương trả lời trước: “ Ba à, những lời này hỏi thật lãng phí thời gian quý báu!”

Nhị Nhị đồng ý với lời nói của em trai, gật mạnh đầu.

Đường Hạo túm lấy con trai, tét mông nó hai cái: “ Dương Dương, con đáng bị đánh nhất đấy, biết không? Thật xấu hổ vì con, con đã sống bên cạnh mẹ mình bảy năm, là đứa con mong mỏi mẹ về bên mình nhất….Thế mà mẹ ở ngay trước mặt con lại không nhận ra….”

Dương Dương nhất thời không để ý đến lời ba nói, chỉ nhìn chằm chặp vào ba: “Ba…Ba vừa nói gì? Ba nói mẹ ở ngay trước mặt chúng ta sao?”

Nhị Nhị hồ đồ nhìn ‘cô’ sau đó lại nhìn ba. Ý của ba vừa mới nói chính là….nói ‘cô’ là mẹ của bọn nó hay sao?

Đường Hạo xoay người Dương Dương lại, để nó đối diện với Lục Giai Ngưng: “ Dương Dương, Nhị Nhị, người này chính là mẹ của các con! Không phải cô, càng không phải là mẹ kế!”

Dương Dương cùng Nhị Nhị nhất thời không thể nào tiếp nhận được sự thật này, đứng yên ở đó ngơ ngác nhìn mẹ. Thật lâu sau, trong bốn con mắt bé nhỏ mới nổi lên nước mắt.

“Ba… Ba không gạt con phải không? Cô ấy chính là mẹ của con sao?” Dương Dương quay đầu lại, một lần nữa hỏi. Những giọt nước mắt lăn xuống từ vành mắt của nó.

Lần này, Lục Giai Ngưng không để cho Đường Hạo nói, mà cùng một lúc ôm lấy hai đứa con, nói: “Dương Dương, Nhị Nhị, mẹ là mẹ của các con! Mẹ thật sự là mẹ của các con! Không phải là ‘cô’ đâu!”

“Mẹ! Mẹ còn sống! Mẹ không có chết!” Nhị Nhị nhào vào ngực mẹ đầu tiên, hai cánh tay bé xíu vòng qua cổ Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng ôm lấy con gái ở trong ngực, dùng sức gật đầu nói: “ Đúng vậy! Đúng vậy, mẹ không có chết! Mẹ vẫn còn sống!”

Dương Dương tựa đầu vào vai mẹ, rơi nước mắt nói : “ Mẹ, sao mẹ không nói với chúng con? Tại sao lại phải đợi đến bây giờ mới nói?”

“Bởi vì mẹ sinh bệnh! Mẹ quên mất mình là ai, quên mất cả Dương Dương lẫn Nhị Nhị! Hiện tại mẹ đã khỏi bệnh rồi, mẹ đã nhớ được tất cả chuyện trước kia!” Lục Giai Ngưng dùng lời nói đơn giản nhất để giải thích cho các con của cô hiểu.

Chuyện này đến người lớn ở trong cuộc còn không chịu nổi nói chi đến trẻ con. Hơn nữa, trong chuyện này còn quá nhiều bí ẩn, chính cô còn không rõ.

“ Mẹ, liệu mẹ có lại đem con cùng với Nhị Nhị quên đi một lần nữa hay không?” Dương Dương lo lắng hỏi, thân thể bé nhỏ của nó dán chặt lên người mẹ. Đã lâu lắm rồi, nó chưa được dựa vào người mẹ như thế.

Mẹ không có chết….mẹ còn sống – Dương Dương trải qua sinh tử ly biệt với mẹ, trong lòng không ngừng tự trách chính mình. Mà mỗi lần nói, nó càng thêm kích động hơn.

“Chỉ cần các con ngoan ngoãn nghe lời, mẹ của các con sẽ không bị mất trí nhớ, sẽ không quên các con đâu!” Đường Hạo đi đến bên vợ con của hắn, sải tay ôm trọn bọn họ vào lòng. Lúc này đây, hắn thề sẽ bảo vệ vợ con của hắn, quyết không để bọn họ chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.

## 334. Chương 334

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

“Mẹ, thế một năm qua mẹ ở đâu? Còn người trong mộ kia là ai?” Dương Dương ôm lấy thân người của mẹ, dán chặt vào, hưởng thụ mùi hương của mẹ đã một năm không thấy, hai mắt mở to ngước lên tò mò hỏi.

Trái tim Lục Giai Ngưng vì câu hỏi này của Dương Dương mà co rút lại. Người nằm trong mộ kia chắc chắn là Bạch Phương Úc, chị gái song sinh mới gặp chưa được vài giờ của cô.

Cô vừa vuốt ve cái đầu nhỏ của con trai, vừa nghẹn ngào nói: “ Đó chính dì của các con! Dì ruột của các con….”

“ Là dì mà trông rất giống mẹ phải không ạ? Dì ấy là chị gái song sinh của mẹ….” Nhị Nhị lau nước mắt trên mặt, hai mắt vẫn ẩm ướt. Cô bé bây giờ rát vui mừng, vốn tưởng rằng không bao giờ được gọi mẹ nữa, kết quả mẹ vẫn còn sống.

Lục Giai Ngưng gật đầu lia lịa, không có cách nào nói ra được nửa chữ, cổ họng như có hòn đã kẹt lại, chua xót đau đớn.

“ ….Dì ….qua đời rồi sao ạ?” Nhị Nhị cũng giống như mẹ mình, vành mắt đỏ lên, vì người dì ruột chưa từng nhìn thấy mặt kia mà đau lòng.

Là con trai nên Dương Dương vô tâm hơn rất nhiều, chỉ cần mẹ còn sống, người khác như thế nào nó cũng mặc kệ. Dương Dương đột nhiên nở nụ cười nói với ba nó: “ Ba, vậy là ba khóc sai rồi! Ba ở trong nghĩa trang khóc suốt một năm, một năm đều qua đêm ở đó thật sự là nhẫm lẫn rồi! Người ở trong mộ đó không phải là mẹ!”

Lục Giai Ngưng và Nhị Nhị cùng ngưng khóc, cùng nhau nhìn về phía người đàn ông trụ cột của gia đình. Ánh mắt Lục Giai Ngưng ướt át mông lung nhìn hắn, nước mắt kinh ngạc không che giấu nỏi rơi trên gương mặt cô. Hắn ….hắn đã thường xuyên ở trong nghĩa địa khóc thật sao? Thường xuyên ở qua đêm trong đó ư? Đây quả thực là việc khiến người ta không tin nổi. Một người bình thường làm sao có thể ở nơi u ám như vậy?

“Ba ngủ qua đêm ở trong nghĩa địa sao?” Nhị Nhị không tin, hỏi Dương Dương.

“ Đúng vậy! Ngày đầu tiên sau khi an táng mẹ…..à không dì kia, ba cơ hồ là toàn ở trước mộ mà di ngốc. Hàng ngày từ 5 giờ sáng lại đến công ty, cũng không ăn cơm, không uống nước, đều ở bên cạnh mộ!” Dương Dương hơi giễu cợt khi nói về chuyện ba mình lúc trước.

“Vì sao không ăn không uống? Ba là người lớn, chẳng lẽ không biết như vậy là không tốt sao?” Nhị Nhị hiếu kỳ hỏi, dù sao vẫn còn là trẻ con cho nên cô bé chú ý đến vấn đề này hơn.

Nhìn ánh mắt Lục Giai Ngưng vẫn một mực rơi trên người mình, công thêm lời nói của bọn trẻ khiến Đường Hạo lại có chút không vui.  Cô chắc lại nghĩ sai về hắn rồi? Hắn nên làm như thế nào mới phải?

“Được rồi! Dương Dương, con cùng Nhị Nhị đi ra ngoài sân chơi đi!” Đường Hạo cắt đứt lời của con, sau đó túm cả hai đứa đem ra bên ngoài.

Nhưng Dương Dương đang hưng phấn làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời của ba, càng giải thích kỹ càng hơn cho Nhị Nhị: “ Bởi vì nhà vệ sinh ở nghĩa trang kia ở rất xa, cho nên ba không uống một hớp nước, chỉ ngồi ở chỗ kia……. Lúc trước ông nội cũng cho người đến bắt ba trở về nhưng chẳng có ai kéo nổi ba về cả….. Chú Đông, chú Canh lúc đầu cũng có đi tìm ba về, nhưng về sau chẳng có chú nào dám đến nữa. Ông nội nói, thôi thì cứ để mặc ba ở đấy!”

“Ba khóc nhầm người! Ôi, ba thật đáng thương!” Nhị Nhị nghe xong những lời này thì phản ứng đầu tiên là cảm thấy ba của cô bé thật đáng thương.

Đường Hạo cũng hiểu không thể cản nổi khi con trai đang có hứng thú, thật làm cho hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cầm lấy hộp thuốc lá, xấu hổ châm thuốc để hút: “ Thật nhiều chuyện! Hai đứa đi ra ngoài sân chơi, bằng không ngày mai ba cho các con đến trường luyện thi!”

Vừa nghe đến trường luyện thi, hai đứa nhóc lập tức chạy xa khỏi ba của tụi nó.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người Lục Giai Ngưng và Đường Hạo. Khi hắn vô thức lơ đãng nhìn thoáng lại cô, ánh mắt chợt ngẩn ngơ.  Cô đang trợn mắt, nước mắt rơi đầy nhìn chằm chằm, đang từng bước đi tới chỗ hắn.

“Ngưng……”

Hắn nhẹ giọng gọi khiến cho nước mắt cô tuôn rơi thành chuỗi dài lăn xuống: “ Em không biết anh lại ở trong nghĩa trang một thời gian lâu như vậy! Ở đó rất lạnh, rất dọa người…..” Sau khi nói xong, cô ngã nhào vào lòng Đường Hạo. Cô thật sự rất cảm động, không ngờ hắn lại có thể vì cô mà điên cuồng làm nên chuyện như vậy.

Đường Hạo siết chặt cô trong vòng tay mình, giả vờ như vô tâm nói: “ Không sao! Chỗ đó rất mát, buổi tối ngủ rất thoải mái!”

Lục Giai Ngưng nghe hắn nói vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Mát mẻ sao? Hắn lại đi nói chỗ đó mát mẻ, những lời này sợ rằng đến quỷ còn không thốt ra được: “ Mùa đông thì sao? Mùa đông mà anh không thấy lạnh à?”

“ Em yêu, lời của em thật là nhiều! Chẳng lẽ vừa rồi tôi chưa có làm cho em mệt chết ư?” Đường Hạo đột nhiên thét quá hóa giận, nâng khuôn mặt Lục Giai Ngưng lên, áp đôi môi xuống bưng kín môi của cô.

“Ưm…” Lục Giai Ngưng khẽ ngâm lên một tiếng, thân thể theo đó mà mễm nhún trong ngực hắn, hai tay đưa lên quấn lấy cổ của hắn…. Bất kể hắn nói như thế nào, hắn đối với cô cũng là thật tâm thật ý, khiến cô cảm động muốn dâng tặng hắn tất cả ngọt ngào của bản thân.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“ Có còn dấu ấn đó hay không?” Lục Giai Ngưng cuốn lấy tóc của mình, hỏi thăm người đang ôm cô phía sau.

Đường Hạo một lần nữa nhìn lại phía dưới cổ của cô, nói: “ Không có! Không thấy nữa rồi!”. Chết tiệt, đó là dấu ấn yêu thương hắn lưu lại trên cơ thể của cô lại bị người khác tẩy mất, thật khiến hắn tức giận.

Lục Giai Ngưng xoay người lại, ngồi trên giường hỏi hắn: “ Kỳ thật, trước kia em cũng đến các chỗ xăm hình nhưng họ nói không có cách nào tẩy được vết xăm hoàn toàn. Tại sao bây giờ lại dấu xăm này một chút cũng không còn?”

“Ai mà biết bọn họ dùng công nghệ gì? Thật sự là đáng giận!” Đường Hạo đương nhiên là không vui, bảo bối của hắn mà người khác cũng dám động vào.

Lục Giai Ngưng nhún nhún vai, mỉm cười: “ Ha ha, như vậy cũng tốt! Bằng không em cứ lại vì nó là lo lắng xấu hổ. Hiện tại, quần áo đa phần đều là áo cổ thấp, lúc em đi mua quần áo rất khổ sở, từ giờ không còn áp lực nữa rồi! Thật tốt quá!”

“Cái gì mà tốt hả? Hình xăm đó thì có gì mà khiến em xấu hổ? Phải đánh em mới được!” Đường Hạo không cho là đúng, giống như hình xăm kia đâu có gì đáng xấu hổ mà khiến cô phải lo lắng.

“ Tại sao lại không có gì? Anh khắc lên người em mấy ký hiệu thật khó nghe! Gì mà htlt, em không cần!” Lục Giai Ngưng nắm chặt tay thành quyền nói, tiện tay nện cho hắn một búa vào ngực: “ Đường Hạo, anh thật đáng sợ!!”

“Shit! Anh khắc chính là H.T, ai nói là hrlt, người khác lại đoán không được!” Đường Hạo không cho rằng hắn là kẻ đáng sợ, nhiều nhất cũng chỉ là bá đạo thôi.

“ Nhưng mà, người ta đâu có đoán được! Lúc anh nói những lời kia, em liền cho rằng đó là những từ cực kỳ đáng xấu hổ!” Trên mặt Lục Giai Ngưng nổi lên thống khổ. Mấy năm trước, lời của hắn nói với cô đến bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai: “Hrlt, tôi muốn cô cả đời nhớ kỹ bản thân cô là dạng phụ nữ gì!”

Đường Hạo không để ý đến Tiểu Ngưng đang đau lòng, trong đầu hắn nổi lên một kế hoạch. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện được xử lý xong xuôi, hắn sẽ tìm người khắc lại dấu ấn trên cổ cho cô.

## 335. Chương 335

Edit: Meimoko

\_\_\_\_

Một người đàn ông to cao quần áo âu phục màu đen đem một phụ nữ đẩy lên phía trước, sau đó cúi người, nói: “ Thiếu gia, tôi đã mang cô ta đến rồi đây!”

“Ừ!” Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm sau đó chậm rãi đứng dậy từghế sa lon. Kỳ thật, người phụ nữ này chưa hề có hành động gì động tayđộng chân làm hại Tiểu Ngưng, nhưng nhìn bộ dạng cô ta phẫu thuật thẩmmĩ biến thành Tiểu Ngưng là hắn không tài nào chịu nổi.

Người đứng đằng sau cô ta, kẻ chủ mưu cho tất cả- cái tên Chu Thích ngu ngốc kia đã ném cô ta đến cho Đường Hạo,để hắn ta và Tiểu Ngưng thật sự có thể được ở chung một chỗ, theo đóthuận tiện mà chiếm luôn sản nghiệp của Bạch gia.

Chỉ có điều thật không ngờ mưu kế của hắn lại bị bại lộ, công sức một năm sắp đặt mọi chuyện đã tan thành mây khói.

“ Anh rốt cuộc muốn xử trí tôi như thế nào?” Người phụ nữ nàymặc dù có vẻ ngoài giống với Tiểu Ngưng nhưng bên trong thì hoàn toànkhác. Tròng mắt cô ta phát ra vẻ điên cuồng như người có bệnh.

Điều này làm cho Đường Hạo không thể không lo lắng. Hắn đâu có thểbắt nhốt một người, cướp đoạt quyền tự do của người khác. Cho nên, hắnchỉ có thể làm cho cô ta bớt đi oán hận, tha cho một con đường sống, từnay về sau không dây dưa gì đến cuộc sống của hắn là tốt rồi. Có câu,thà đắc tội với người quân tử chứ tuyệt đối không thể đắc tội với kẻtiểu nhân.

Hắn cười nhạt một tiếng, nở nụ cười hòa nhã: “ Vị tiểu thư này, cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận ý như thế! Đường mỗ tôi tuyệt đối sẽ không muốn tổn thương cô đâu!”

Cô gái châm chọc cười to, sau đó nghiến răng ken két nói: “ Không tổn thương tôi? Hừ, vậy nhốt tôi ở chỗ này làm gì?”

“ Vì có một số chuyện chưa giải quyết được, muốn mời tiểu thư ởđây làm khách vài hôm thôi mà! Tiểu thư, nếu có gì hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi cô!” Đường Hạo ôn hòa nói, đối mặt với người hơi biến tháivẫn nên lịch sự một chút, nếu không sợ rằng chẳng thể nói được câu nào,không những thế lại còn khiến cô ta tăng thêm địch ý. Hắn không thể đểcho người nhà của mình có một chút uy hiếp nào đó từ bên ngoài.

“Làm khách? Nói mới dễ nghe làm sao!” Cô ta tuy nói vậy nhưng thái độ cũng đã hòa hoãn đi không ít, không giống như lúc trước cả mặt đều ngập tràn hận ý.

Ánh mắt Đường Hạo sắc bén đảo qua mặt cô gái này, càng nhìn càng thấy chán ghét. Chỉ là, hắn che dấu rất tốt: “ Có thể nhận ra, tiểu thư là người rất xinh đẹp!”

“ Anh đã nhận ra rồi sao?” Cô gái nghe thấy người ta khen mình xinh đẹp thì tựa hồ tươi tỉnh hơn nhiều. Ngón tay cô ta nhẹ nhàng vuốtve gương mặt của mình, sau đó mỉm cười thật lâu, nhưng rất nhanh khuônmặt tươi cười đã biến mất. Chẳng qua chỉ là một biểu lộ, nhưng cũng đủthấy tâm trạng cô ta không ổn định, nhiều mâu thuẫn.

“Đương nhiên!”  Đường Hạo chân thành nói, sau đó lại tiếp lời: “ Phụ nữ mặc quần áo còn sợ có người giống mình, có đúng không?”

“Đương nhiên!” Cô gái nhún vai nói ra.

“Cho nên, tôi liền biết một người có cá tính như tiểu thư đây làmsao cam tâm tình nguyện thay đổi biến mình thành một người khác!” Đường Hạo nheo mắt lại, cẩn thận quan sát nét mặt của cô ta.

“Đương nhiên, nếu không phải vì muốn bước lên đỉnh vinh quangtrong làng giải trí, tôi làm sao có thể đáp ứng điều kiện của Chu Thích, biến mình thành Lục Giai Ngưng!”

Mắt Đường Hạo tối sầm lại, đã tìm được nguyên nhân gây bệnh, như vậy bây giờ hắn cũng đã biết dùng thuốc nào thì tốt, “ Nhưng bây giờ cô không hoàn thành nhiệm vụ của Chu Thích giao cho, tôinghĩ hắn cũng sẽ không giúp cô hoàn thành tâm nguyện nữa đâu, cô nói xem có đúng không?”

“Thế phải làm sao bây giờ? Tôi biến thành bộ dạng như thế này là hoàn toàn uổng công rồi hay sao?” Cô ta như nổi điên hét lên, tựa hồ như bây giờ mới nghĩ đến khả năng này.

“Cô trước mắt đừng có hoảng loạn lên như thế! Cô hãy đi sửa sanglại dung mạo thành một người mới, chọn bộ mặt mà cô cho là đẹp nhất! Sau đó, cô chỉnh hình lại một lần nữa cho tôi xem! Nếu tôi cảm thấy hàilòng thì sẽ giới thiệu cho cô một đạo diễn, nhất định sẽ giúp cô trởthành diễn viên nổi tiếng nhất!”

“Thật sự?” Cô ta nghi hoặc hỏi lại Đường Hạo.

Đường Hạo nhẹ nhàng cười, sau đó lấy từ trong túi áo ngực một tờ chi phiếu: “ Đường mỗ tôi không bao giờ đi lừa một phụ nữ! Yên tâm, chỉ cần cô không cònbộ dạng như thế này nữa, tôi nhất định sẽ giới thiệu đạo diễn cho cô, cô nhất định sẽ trở thành minh tinh sáng chói! Số tiền này cô hãy cầm lấytrước, chi phí cho việc điều chỉnh lại dung mạo! Chờ đến khi cô thànhcông, tôi sẽ đưa thêm cho cô một tờ chi phiếu nữa!”

Cô gái nhìn con số trên tấm chi phiếu, hai mắt mở to, miệng há hốc: “ Trời! Số tiền này thật lớn……”

“Đây chỉ là một phần.” Đường Hạo một lần nữa nhắc nhở.

“Nói đúng! Anh sẽ không đổi ý?” Cô ta hôn một cái lên tờ chi phiếu, thả lỏng tâm tình.

“Cô yên tâm, tôi nói nhất định sẽ làm. Cả cô cũng vậy!”

Cô ta đem tờ chi phiếu bỏ vào trong túi áo, nhìn cửa phòng nói: “ Bây giờ tôi đi được rồi phải không? Tôi sẽ đi chỉnh hình ngay lập tức!”

“Được rồi!” Hắn hận không thể bóc ngay lập tức mặt cô ta ra.

“Bye…!” Cô ta bước nhanh ra khỏi phòng,

Lập tức Đường Hạo nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, liếc mắt một cái như trao đổi ý nghĩ. Người đàn ông hiểu ngay ý của hắn, nhấc điệnthoại lên, thông qua điện thoại phân phó công việc cho một người khác.

Đường Hạo ngồi yên trên ghế, châm lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa thả lỏng người. Hắn đương nhiên không thể yên tâm để cho cô gái kia cứ thếmà đi, phải cho người theo dõi một thời gian.

Lục Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn người ngồi trên ghế, hỏi: “ Chuyện này có nên cho Tiểu Ngưng biết không?”

Đường Hạo thổi ra một làn khói, khóe miệng nhếch lên nói: “ Đừngcho cô ấy biết. biết chỉ thêm phiền. Cô ấy mà biết có người giống mìnhchắc lại bị hù đến phát khiếp! Để sau hãy nói, tạm thời mọi chuyện cứ xử lý như vậy đã!”

Lục Phong đồng ý gật đầu: “ Suy nghĩ của thiếu gia càng ngày càng nhẵn nhụi rồi!”

“Phải không? Ha ha…..” Đường Hạo không muốn tiếp tục đề tài này, bị người ta nói suy nghĩ nhẵn nhụi, hắn cũng không mấy quan tâm: “ Phái người theo dõi nhất cử nhất động của Chu Thích! Con người này không thể không đề phòng!”

“Đúng vậy! Theo như báo cáo, hắn bây giờ vẫn bình thường, ở cạnh cha mẹ của mình!”

Chu Thích chỉ làm ra một phiên bản của Tiêu Ngưng, nhưng chưa làm rachuyện gì gây tổn thương đến người nào. Cho nên, cho dù người này cóbiến thái đi chăng nữa thì báo cảnh sát cũng không có biện pháp bắt hắn. Trước mắt chỉ có thể cho người theo dõi hắn thôi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Lục Giai Ngưng đem một bó hoa cúc đặt trước bia mộ kia, sau đó ngồi xuống: “ Bạch Phương Úc, thật xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Đó là tên của chị, vậymà….. Chị sẽ không tức giận em chứ? Hy vọng chị không giận…”

Một cơn gió nhẹ thồi qua đùa nghịch mái tóc, Lục Giai Ngưng thuận tiện đem tóc cột lại phía sau, tiếp tục nói: “ Thật không ngờ, lúc chúng ta gặp nhau đến bây giờ đã cách hẳn một năm! Thờigian mà chúng ta được ngồi cạnh nhau quá ngắn ngủi, mọi chuyện còn chưasáng tỏ, chị sao nỡ lại đi sang thế giới bên kia?”

Kính râm cỡ đại không thể che giấu đi sự khổ sở của cô, nước mắt dọc theo mắt kính chảy xuống dưới.

Đường Hạo kéo Tiểu Ngưng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy: “Đừng buồn,anh sẽ giúp em tìm đáp án, cũng sẽ giúp Bạch Phương Úc tìm lại côngbằng! Anh nghĩ cô ấy nhìn thấy em còn sống nhất định cũng sẽ rất vuimừng! Cho nên, em đừng buổn nữa……”

## 336. Chương 336

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng cầm khăn lau màu trắng, cẩn thận lau lại bia mộ một lần nữa rồi mới yên tâm cùng Đường Hạo rời khỏi nghĩa trang: “ Anh nói xem, chị ấy liệu có tốt không? Ở bên thế giới bên kia được gặplại cha mẹ của em? Hay là đã đầu thai chuyển kiếp, tái sinh làm mộtngười mới?”

Đường Hạo không đành lòng phá vỡ suy nghĩ tốt đẹp của cô, sán lại gần tiếp lời: “ Anh nghĩ cô ấy và bác gái nhất định sẽ được gặp nhau, sau đó chuẩn bịđầu thai chuẩn bị quay trở lại thế giới này! Nhìn vẻ mặt cô ấy phú quýnhư thế, anh nghĩ cô ấy chắc sẽ lại trở thành một đại tiểu thư, cho nênem cũng đừng lo lắng gì nữa! Ngược lại người lo lắng nên là em thì đúnghơn! Trên bia mộ bây giờ vẫn là đề tên của em đấy! Nhìn kỳ kỳ, chẳng may mắn chút nào! Anh sẽ sớm giải quyết vấn đề này, em khẳng định cô ấy làcon gái của cha mẹ em sao?”

Lục Giai Ngưng gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào cảm giác của mình: “Em nghĩ em cần phải quay lại Anh một chuyến, sự việc này nhất định phải được làm sáng tỏ! Anh nói xem có đúng không?” Cô xoay người lại, nhìn Đường Hạo hỏi.

“Anh sẽ cùng em trở về! Nói đúng ra là em có muốn đi cùng với anhkhông? Bởi vì anh đã đặt máy bay an bài thỏa đáng cả rồi, ngày kia sẽbay!” Hiện tại cô đã khôi phục trí nhớ, việc đầu tiên chính là xácđịnh lại thân phận, vô luận là cô hay là Bạch Phương Úc. Hắn hoàn toànkhông thích việc trên giấy chứng minh cô vẫn là Bạch Phương Úc, thật sựchỉ muốn cô mau mau trở lại thân phận của Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng hoàn toàn bất ngờ, ánh mắt nhìn Đường Hạo: hắn đã trởnên cẩn thận như thế này từ bao giờ? Trước kia hắn luôn bá đạo giữ lấycô, căn bản không vì cô mà suy nghĩ nhiều: “Anh đã thay đổi!”

“Chỗ nào thay đổi? Anh vẫn là anh!”Đường Hạo nắm lấy tay cô đi về phía trước. Ai cũng nói hắn thay đổi, rõ ràng đến vậy sao?

“Có, anh so với lúc trước cẩn thận hơn nhiều!”

“Phải không? Lúc trước anh cũng cẩn thận như vậy mà, có lẽ là do em không chú ý tới thôi!” Hắn không tin hắn thay đổi, chẳng lẽ trước đây hắn không đủ tốt haysao? Nhưng mà, xác thực thì cũng đúng, nếu trước kia bản thân hắn khôngquá tự cao tự đại thì có lẽ đã không bị mất đi một đứa con.

Bọn họ đã trải qua nhiều chông gai, hắn không muốn phải chịu thêm đau khổ nữa. Hắn sẽ cho cô hạnh phúc, để mỗi ngày trên gương mặt cô cũng có nụ cười vui vẻ.

Trước kia cũng cẩn thận? Cô không cho là thế đâu nhé!

“Là cái gì khiến anh cải biến vậy ?” Cô càng lúc càng để ý đến vấn đề này.

“Không biết!” Nếu thay đổi, chẳng phải cũng vì em đó sao?

Lục Giai Ngưng chạy đến bên cạnh người hắn, ngăn cản hắn đi về phía trước, sắc mặt cô có chút buồn khổ nói: “ Có phải bởi vì ‘Bạch Phương Úc’?” Lúc cô là Bạch Phương Úc, rõ ràng cảm thấy hắn săn sóc nhiệt tình vô cùng.Những điều này trước kia cô chưa từng được hưởng thụ qua, hơn nữa nhữnglúc đó hắn chỉ toàn khi dễ và tra tấn cô.

“Cái gì mà Bạch Phương Úc? Anh không biết cô ta!” Đường Hạo hơi chau mày lại, rất không thích việc cô đem hắn đặt cạnh những người phụ nữ khác.

“Nhưng là….ngày đầu tiên anh nhìn thấy ‘Bạch Phương Úc’ thì …..đến ngày thứ hai lại……” Cô cứ nói ‘thì, thì; rồi lại ấp úng không nói tiếp, sắc mặt đỏ bừng, nhìn hắn trách cứ.

“Đó là bởi vì anh muốn xác định em, cho nên bắt buộc phải nhìn thấy em!” Đường Hạo trả lời cô một cách vô thức.

“Thật là như vậy sao?” Cô nhẹ giọng hỏi, giống như đang tự hỏi chính mình.

“Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa!” Đường Hạo hời hợt trấnan, có một số việc mà sau này từ từ rồi cô sẽ hiểu cho hắn. Đối với côbây giờ, có nói ra cô cũng không tin hắn.

Mà chính Đường Hạo không chú ý đến lời giải thích của mình, cho nênTiểu Ngưng mới hiểu là hắn thích ‘ Bạch Phương Úc’. Tuy cô biết rõ ràng‘Bạch Phương Úc’ đó không phải là ai khác mà chính là mình, nhưng sựthực cô cũng không muốn thừa nhận.

Tiểu Ngưng trầm mặc ngồi vào trong xe hắn, sau đó Đường Hạo đưa cô về thẳng biệt thự.

Xe của bọn họ vừa vào đến hoa viên, đã nghe thấy tiếng hai đứa trẻ chạy tới: “ Ba, mẹ, có khách đến!”

Đường Hạo cùng Tiểu Ngưng hơi kinh ngạc. Bọn họ không có ở nhà, sẽ là ai đến đây? Hơn nữa tại sao nhân viên bảo vệ lại còn cho phép người kia vào biệt thự ?

“Ba, là chú Hải Uy đấy ạ! Chú ấy còn dẫn theo hai ông bà nữa!” Bời vì lúc trước Dương Dương đã gặp qua Hải Uy cho nên cậu bé biết được khách nhân đến là ai.

“Hải Uy?” Trong đầu Tiểu Ngưng hiện lên hình ảnh một câu thanh niên mặc quần áo cao bồi đứng dưới nắng mặt trời.

“Hải Uy đến tại sao không bảo trước cho anh biết nhỉ?” Đường Hạo nghi hoặc, kéo tay Tiểu Ngưng đi vào nhà.

Khi hai người vừa vào đại sảnh thì những người ngồi trên ghế cũng đồng loạt đứng dậy.

Ngoại trừ Hải Uy, còn có một cặp vợ chồng trung niên. Đường Hạo cũngkhông nhận ra là ai, nhưng hắn cũng rất nhanh đoán được bọn họ là airồi.

Lục Giai Ngưng mở to mắt nhìn đôi vợ chồng ở trong đại sảnh. Chỉ mộtthời gian ngắn thôi nhưng bây giờ cô không biết nên xưng hô với bọn họnhư thế nào cho phải và cũng không biết lấy thân phận gì để nói chuyệnvới bọn họ.

Hai vợ chồng nhìn Lục Giai Ngưng đối với họ xa cách thì cũng cảm thấy xấu hổ. Bạch Thu Thực mở miệng xin lỗi trước: “ Thực xin lỗi, Lục tiểu thư! Là chúng tôi cố ý giấu giếm thân phận thật của cháu…..”

Bạch Thu Thực vừa mở miệng đã vào đi thẳng vào vấn đề, Đường Hạo lễ phép mời khách nhân ngồi xuống: “Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, mời ngồi!” Sau đó hắn nhìn Hải Uy một cái, Hải Uy gật đầu gọi: “Anh Hạo!”

Tất cả mọi người ngồi xuống xong, Bạch Thu Thực mới đẩy gọng kínhlên, sau khi chuẩn bị sẵn tâm lý ổn định mời nói về vụ tan nạn máy baykinh hoàng kia: “ Ngày đó, tôi cùng với vợ của tôi ở sân bay bên kiađón chờ Phương Úc. Đã mấy tháng rồi chúng tôi không có được nhìn thấyPhương Úc! Phương Úc đích thực là bảo bối của vợ chồng chúng tôi….”

Nói tới đoạn này, Bạch Thu Thực cùng vợ đều lộ ra vẻ mặt đau buồn,nước mắt nóng bỏng cứ rơi xuống không ngừng. Bạch nghẹn ngào lên tiếngtiếp.

“ Không lâu sau, sân bay truyền đến tin máy bay đã chạm đất. Vợchồng chúng tôi đều rất háo hức chờ gặp còn gái. Đột nhiên, nhân viêntrong sân bay thi nhau chạy ra ngoài đường băng, hơn nữa còn có tiếngcảnh báo……” Giống như cảnh tượng hãi hùng đó lại hiện ra trước mắt, Bạch Thu Thực ngừng nói, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: “ Lúc ấy ở phi trường vô cùng ồn ào, rất nhiều người muốn xông ra ngoài xem. Tôi và vợ tôi cùng nhau cố gắng đi hỏi thăm xem có tin tức gì vềPhương Úc hay không. Nhân viên nói với chúng tôi máy bay gặp sự cố, thếlà chúng tôi cũng muốn xông ra bên ngoài tìm con…..Nhưng sau đó lại bịnhân viên ngăn lại…..”

“Đúng lúc chúng tôi đang sốt ruột đến cực điểm thì nhân viên cứuhộ khiêng ra một người bị thương. Tôi và vợ chạy đến xem rồi thất vọngcô cùng. Đột nhiên lại nhìn thấy Phương Úc, chúng tôi như trút hết đượcgánh nặng trong lòng, theo nhân viên chạy đến bệnh viện….”

“Tuy nhiên, trên người Phương Úc lúc đó có quá nhiều máu, nhưngbiết con bé vẫn còn sống cho nên chúng tôi vui mừng đến mức cái gì cũngquên….Quên không quan sát ‘Phương Úc’ mà chúng ta đưa về cùng với Phương Úc của chúng tôi không giống nhau….”

## 337. Chương 337

Edit: Meimoko

\_\_\_\_

“ Hơn nữa, trên người của cô ấy lại có chứng minh thư của BạchPhương Úc, dung mạo giống Phương Úc…Chúng tôi hoàn toàn cho rằng Lụctiểu thư chính là con gái của chúng tôi!” Bạch phu nhân bổ sung thêm.

Về điểm này, Đường Hạo cũng giống như bọn họ. Đúng vậy! Lúc trước hắn đích thực là quá chủ quan. Đương nhiên sẽchẳng có ai nghĩ đến việc có hai người giống hệt nhau đi trên cùng một.Tỷ lệ xảy ra sự việc này trong thực tế quả thực là quá nhỏ.

Lục Giai Ngưng nắm thật chặt tay Đường Hạo. Bây giờ khi nhớ lại tainạn thảm khốc đó, cô vẫn còn kinh hồn tán đảm. Hình ảnh chiếc máy bay nổ tung lại hiện lên trước mắt, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác luồng nhiệtphóng về phía cô lúc đó.

Đường Hạo ôm chặt lấy cô, khẽ vuốt bàn tay đang run rẩy của cô, quan tâm săn sóc.

Bạch Thu Thực lấy mắt kính xuống, xoa xoa những giọt nước mắt, sau đó lại đeo lên rồi tiếp tục nói: “ Cho đến khi Lục tiểu thư tỉnh lại, vợ tôi giúp cô ấy tắm rửa, mới phát hiện ra không hề giống với con gái của chúng tôi!”

“Trên cổ của con có dấu ấn!” Lục Giai Ngưng nghẹn ngào nói ra ấn ký trên người mình.

Bạch phu nhân vừa dùng khăn lau nước mắt, vừa nói: “ Cái này chúng tôi cũng không để ý, Phương Úc cũng có thể có những dấu ấn chính chúngtôi cũng không biết. Chỉ là, sau khi nhìn thấy vết sẹo trên bụng củacon, chúng tôi hoàn toàn xác nhận con không phải là con gái của chúngtôi! Qua bác sĩ kiểm tra, cũng biết thêm là con đã từng sinh con!”

Tuy hai người bọn họ khóc lóc đau khổ như đứt từng khúc ruột, nhưngLục Giai Ngưng cũng không thể nào hiểu được tại sao bọn họ phải giấuthân phận của cô? Tại sao lại không đi tìm kiếm Bạch Phương Úc thật?

“ Hai người các bác đã yêu quý con gái mình như vậy thì vì sao lại không đi tìm Bạch Phương Úc? Lại còn muốn cháu trở thành Bạch PhươngÚc! Đây chính là tình yêu ba mẹ dành cho con gái của hai vị hay sao?Khiến cho Bạch Phương Úc đến tận bây giờ cũng chưa có chỗ an táng chínhthức!”

Yêu, không phải cứ chảy vài giọt nước mắt hay luôn miệng nói từ ‘yêu’ thì là thể hiện được tình yêu của bọn họ rồi. Lục Giai Ngưng thật sựbất bình thay cho Bạch Phương Úc.

“Chúng tôi….” Bạch Thu Thực khó xử nhìn vợ, giống như đang có chuyện khó nói.

Bạch phu nhân cũng liếc nhìn chồng một cái, sau đó tiếp tục nói ra: “ Chúng tôi…..Chúng tôi….xác thực là một cặp cha mẹ ích kỳ….Lúc chúng tôi qua đau thương, tự nói với mình rằng: con gái vẫn còn sống đây….. Lúcđó…..quả thật đã bỏ quên mất Phương Úc… Nhưng thật ra cũng một phần dohoàn cảnh…….”

Đường Hạo cùng Hải Uy nhìn thoáng qua nhau, nhưng cũng không có ýđịnh cắt đứt lời người ta đang nói, chỉ lặng lẽ ngồi yên lắng nghe.

“Bởi vì Phương Úc căn bản không phải là con của hai bác, có phảikhông ạ? Cũng chính bởi vì cô ấy không phải là con gái do hai bác sinhra nên mới có thể nhẫn tâm đối xử như vậy?” Lục Giai Ngưng kích động nói. Cô không muốn nghe những lời sám hối của bọn họ. Cô chỉ là thươngtiếc thay cho người chị em ruột thịt của mình, rất thương tiếc.

Đường Hạo đứng lên ôm lấy Lục Giai Ngưng vào trong ngực : “ Ngưng, đừng kích động như vậy….”

“Đường Hạo, em không muốn nghe họ nói nữa! Thật sự là quá khóchịu! Sao họ lại có thể nhẫn tâm như vậy? Bọn họ không nghĩ đến việcxương cốt của Bạch Phương Úc còn chưa được yên giấc, lưu lạc ở bên ngoài hay sao? Bọn họ chấp nhân chuyện thi cốt của chị ấy không còn……”

“Không! Không phải! Chúng tôi thật sự có đi tìm! Đã đi tìm rồi mà!” Bạch Thu Thực nhanh chóng nói ra, “ Chúng tôi đã sớm điều tra ra được Đường tiên sinh đem thi thể Phương Úc về Đài Loan an táng! Chúng tôi biết rõ Phương Úc đã được an nghỉ, chonên…..”

“Các vị trước mắt đừng kích động, xin hãy nghe chuyện của chúng tôi đã!”  Bạch Thu Thực thở dài một hơi: “ Hết thảy tất cả đều là vì tài sản của Bạch gia, hết thảy cũng chỉ là vìkhối tài sản đó. Kỳ thật, tôi cũng không phải họ Bạch! Tôi là đứa conđược Bạch lão phu nhân nhận về nuôi. Lục tiểu thư, cháu cũng đã gặp Bạch lão phu nhân rồi mà, đúng không?”

“Đúng vậy! Bà nội!” Tâm tình Lục Giai Ngưng ổn định lại đôi chút, lên tiếng trả lời câu hỏi của Bạch Thu Thực.

“Mẹ nuôi của tôi nhận nuôi ba người con, mà tôi chính là người lớn nhất, phía dưới còn có hai đứa em trai.  Mẹ nuôi kỳ thật là một bà lãorất kỳ quái! Tuy bà thu dưỡng ba người con, nhưng lại chẳng yêu mếnngười nào, không thích bất cứ ai. Nhưng mà lạ thay, bà lại rất thíchPhương Úc! Phương Úc lớn lên bên cạnh mẹ nuôi của tôi! Mấy năm trước, mẹ nuôi luôn luôn nói rằng: tài sản của Bạch gia sau này sẽ để lại hết cho cho tôi, nhưng không có lập di chúc! Đúng lúc bà muốn lập di chúc thìtai nạn máy bay xảy ra. Lúc đó là thời điểm then chốt, tôi làm sao cóthể đem chuyện Phương Úc gặp phải tai nạn máy bay qua đời nói cho bàbiết được! Nếu bà biết, chắc chắn tôi sẽ không còn là người thừa kế nữa! Cho nên, vì sợ Lục tiểu thư phục hồi trí nhờ, chúng tôi đã tẩy vết xămtrên cổ và làm mờ đi vết sẹo trên bụng của cô ấy….Những dấu ấn có thể sẽ khiến cô ấy nhớ lại mọi chuyện….”

Hết thảy đều là vì tiền.

Chung quy mọi thứ cũng chỉ vì tiền.

“Cho nên, các người vì muốn có được gia sản đó đã không ngần ngạiđem tôi trở thành con gái của các người? Tôi đã trở thành quân cờ chotrong bài cờ tính toán giành gia sản nhà các vị? Hai người đều là ngườicó học,  có đạo đức, lại di giấu giếm thân thế của người khác, khiến tôi phải rời xa những người tôi yêu thương! Hai người biết rõ tôi đã sinhcon, tôi là một người mẹ, các người có nghĩ đến việc con của tôi bởi vìmất mẹ mà bị tổn thương đến mức nào không?” Lại nghĩ đến việc Đường Hạo suýt nữa không gượng dậy nổi, Dương Dương khóc như mưa, trong lòng cô lại càng cảm thấy khổ sở.

“Lục tiểu thư, những việc trước kia chúng tôi đã làm thật sự cólỗi với cháu! Mong cháu tha lỗi cho chúng tôi! Cho nên, ngay sau kho mẹnuôi của tôi qua đời, chúng tôi đã an bài cho cháu trở về Đài Loan đànphán với tập đoàn Đường thị. Chúng tôi đã nghĩ đó là cách tốt nhất đểcháu gặp được Đường tiên sinh!” Bạch phu nhân đứng dậy, nhanh chóng giải thích: “ Tôi cùng chồng tôi cũng muốn nhanh chóng nói cho cháu biết tất cả mọichuyện….Chỉ là, sợ cháu không tiếp nhận nổi…..Mà sự việc cũng rất khó mở miệng nói thành lời…”

“Vậy ý của bác là… cháu nên cảm ơn các người sao?” Lục Giai Ngưng không thể nào chấp nhận được câu trả lời như vậy, một chút cũng không thể tiếp nhận: “  Phương Úc….Phương Úc …không phải là con gái ruột của các người, đúng không?” Cô lặp lại câu hỏi này một lần nữa.

Vợ chồng họ Bạch nhìn qua lẫn nhau, yên lặng gật đầu. Bạch phu nhân thừa nhận nói: “ Phương Úc là đứa con được chúng tôi nhận nuôi từ nhiều năm về trước….”

“Nhận nuôi? Nhận nuôi ở chỗ nào?”  Cô cho tới bây giờ cũng chưa baogiờ nghe mẹ nói qua chuyện mẹ sinh đôi, và cô là một trong hai đứa béđó. Mẹ cho đến trước lúc chết cũng không có nói cô còn chị em nào khác.Mẹ thường xuyên ôm cô và nói: “Mẹ chỉ có một mình con, vậy mà mẹ không có con được cuộc sống sung sướng! Là mẹ làm liên lụy đến con!”

Cho nên cô có cảm giác chính mẹ cũng không biết bản thân còn có mọt đứa con gái, chị em song sinh với cô.

“Chúng tôi bế đứa bé trực tiếp từ trong bệnh viện! Là ba của cháubán Phương Úc cho chúng tôi…Chúng tôi đã đưa cho ông ta ba trăm vạn…” Bạch Thu Thực hổi tưởng lại.

Lục Giai Ngưng nặng nề ngã xuống ghế sô pha, sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ. Cô không thể nào tiếp nhận được đáp án này: “ Làm sao có thể? Ba của tôi làm sao có thể đi bán con của mình? Loại chuyện như vậy sao ba có thể làm ra được!”

## 338. Chương 338

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Vợ chồng nhà họ Bạch thỉnh cầu chân thành nhiều lần, cuối cùng LụcGiai Ngưng cũng đồng ý để họ đưa tro cốt Bạch Phương Úc về Anh an táng.Dù sao Bạch Phương Úc cũng lớn lên ở Anh, có lẽ cô ấy sẽ thích được ở đó hơn!

Bất kể như thế nào thì nhà họ Bạch cũngđã dưỡng dục Bạch Phương Úc vô cùng tốt. Có thể thấy được vợ chồng họBạch thực sự rất yêu mến  co con gái này.

Lục Giai Ngưng tựa người bên cửa sổ, khẽ thở dài một hơi.

“Làm sao mà than thở vậy?” Từ công ty trở về, Đường Hạo vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng thở dài của Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng quay đầu, không đếm xỉa gì đến hắn, nói một câu: “ Tại vì cảm thấy có người quá bạc nhược không đủ sức cưỡng lại một ít hấp dẫn!”

Đường Hạo xoay người cô lại, cúi thấp đầu xuống, dừng lại trên đôi mắt của cô, nói: “ Anh không hiểu, người em đang muốn nói đến là ai? Hả?”

Ánh mắt Lục Giai Ngưng tẩn ngẩn nhìn hắn, đưa tay lên khẽ vuốt gò má của hắn: “Anh còn không biết em đang nói đến ai hay sao?”

Đường Hạo túm lấy bàn tay của cô, cắn một cái xuống trả thủ: “ Ánh mắt của em đang nói chính là anh! Nhưng anh tuyệt đối sẽ không cấm mình bị hấp dẫn chinh phục!”

Lục Giai Ngưng nhăn mũi lại, tiếp tục ngẩng đầu lên chất vấn hắn: “Anh còn dám nói không phải? Nếu như anh chịu nổi hấp dẫn thì làm sao có thể dễ dàng bị ‘ Bạch Phương Úc’ cưa đổ như vậy? Anh không biết là anhthích người ta quá nhanh hay sao?”

Đường Hạo liếc cô, không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa: “Em ở nhà nghĩ lung tung cái gì vậy hả? Ngày mai đến công ty làm việc rồi, ở đó anh sẽ tự mình dạy em một số việc!”

“Đến công ty anh làm gì? Dạy nhân viên của anh tạo hình với trang điểm hay sao?”Cô mới không cần đến công ty của hắn. Ai mà biết được liệu hắn có cùng với những phụ nữ khác ở chung một chỗ hay không? Nếu mà nhìn thấy hắn cùngngười khác, cô không phải là đã tự mình rước thêm buồn bực lên người rồi hay sao? “ Anh đừng có lảng tránh vấn đề! Anh nói đi, anh có phải thoáng cái đã thích ‘Bạch Phương Úc’ không?”

Đường Hạo bất đắc dĩ mà thở dài, một tay giữ lấy cằm của cô, hỏi: “Anh hỏi em: Bạch Phương Úc đó là ai? Chẳng phải chính là em hay sao?”

“Nhưng lúc đó em là ‘Bạch Phương Úc’ chứ đâu phải là Lục Giai Ngưng!” Dù biết ‘Bạch Phương Úc’ đó chính là mình, nhưng cô vẫn ghen, tự ăn dấm chua của chính mình.

“Mặc kệ em là Bạch Phương Úc, hay là Lý Phương Úc, Trần Phương Úc…hay là Lục Giai Ngưng! Chỉ cần là em, anh sẽ thích! Anh nói như vậy, em đã hiểu chưa?”Nếu bây giờ cô còn nói lại chuyện này, hắn cũng không ngại nói cho côbiết, ngay từ đầu hắn đã nhận định cô là Lục Giai Ngưng rồi.

“Em làm sao mà tin được! Nếu đổi lại là một phụ nữ giống hệt em,không thể nói trước được! Có lẽ anh sẽ yêu mến, thoáng cái mà khôngkhông chế được mình!” Cô không tin nói.

Đường Hạo nhàn nhạt nhếch môi. Không cần ‘nếu’, thực tế đã có mộtngười giống hệt cô đến câu dẫn hắn rồi, và sự thật đã chứng minh hắnkhông phải loại người hoa tâm. Hắn vượt qua khảo nghiệm một cách xuấtsắc. Bất quá, chỉ là hắn không nói cho cô biết mà thôi.

“Không có chuyện ‘nếu’ ở đây! Anh không để ý!” Đường Hạo không hề hứng thú nói, sai đó thì vỗ bờ vai của cô, “ Nhanh chuẩn bị, lát nữa chúng at đi gặp ba mẹ!”

“Không được! Anh trước hết phải trả lời em, rốt cuộc anh yêu mến Bạch Phương Úc nhiều hơn hay Lục Giai Ngưng nhiều hơn?”Cô giang hai tay, giống như một đứa trẻ, hai tay giơ ngang ngăn cản trước người hắn.

“Rõ ràng chỉ có một mình em, em muốn anh trả lời cái gì? BạchPhương Úc là ai anh còn chưa có gặp qua, em muốn anh trả lời thế nào?” ĐƯờng Hạo bị buộc phải nói nóng lên đáp lại lời cô.

Vành mắt Lục Giai Ngưng thoáng cái đã hồng lên, dường như bị ủy khuất rất lớn, cánh môi run rẩy nói: “ Em biết là anh yêu ‘Bạch Phương Úc’ hơn mà! Dù cho ‘Bạch Phương Úc’ cólàm loạn như thế nào, anh cũng vẫn yêu cô ấy, không bao giở nổi nóng! Em bất quá mới chỉ là tùy hứng nói với anh thôi, anh đã nổi giận lênrồi….”

“Anh đã nổi giận với em rồi sao?” Hắn nhìn bộ dạng điêu ngoa của cô, đột nhiên bật cười, ngay cả khóe mắt cũng nổi lên sự ôn nhu sủng nịnh: “ Là em hay nghĩ lung tung!”

“Cho dù chưa có tức giận hẳn nhưng anh đối với em không bình tĩnh! Nếu là ‘Bạch Phương Úc’, anh nhất định sẽ không thế…” Lục Giai Ngưng xoay người, chạy đến một góc khác phòng.

Nhìn bộ dạng buồn bực của cô, Đường Hạo nhịn không được mà cười rộ lên: “Vậy như em nói, em là muốn anh yêu thương ‘Bạch Phương Úc’ nhiều hơn, còn Lục Giai Ngưng thì ít hơn, phải không?”

Bị hắn hỏi ngược lại như vậy làm cho Lục Giai Ngưng không biết phải trả lời như thế nào. Đúng vậy! Rõ ràng chỉ là một người : “ Em… không biết !”

“Vậy anh hỏi em, nếu lúc đó anh không có một chút cảm giác nào với ‘Bạch Phương Úc’, lạnh lùng từ chối thẳng thừng, em nói đi, liệu em cóvui không? Rõ ràng là em xuất hiện trước mặt anh, anh chẳng lẽ chỉ vì em thay đổi tên họ mà lại không thích em, liệu em có chấp nhận đượckhông?” Đường Hạo tiếp tục hỏi cô, cũng chờ cô trả lời. Hắn đã nóiđến như thế này, càng chứng minh người hắn yêu chính là Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng ngẩng mặt lên, không có phản bác lại lời nói của hắn.

“Tại sao em không nói gì?” Hắn mỉm cười nhìn cô.

“Nói không lại anh…”

Đường Hạo nâng người cô dậy, sủng ái có thừa nói: “ Vậy đi thay quần áo mau lên! Lát là đi gặp cha mẹ của anh rồi!” Bản thân cô đã hồi phục trí nhớ lại mấy ngày rồi, cũng nên đến thăm hỏi cha mẹ chồng tương lai chứ?

“Bây…giờ sao?”

“Đúng! Anh đã bảo bọn trẻ thay quần áo sạch đẹp rồi, chúng ta sẽ cùng trở về!”

Lục Giai Ngưng lập tức lắc đầu, giống như môtơ, cả thân người nảy lên: “ Không được! Em không muốn đi! Em không muốn đem con cùng về!” Cha mẹ của hắn tuyệt đối không ưa thích gì cô. Cô mà đi chỉ tổ rước lấy nhục vào người.

“Sao lại không được? Yên tâm, hiện tại cha mẹ của anh cũng đang nóng lòng muốn gặp em! Ngoan, đừng áp lực tâm lý quá…!” Đường Hạo cũng biết cha mẹ của hắn trước kia đối với cô không tốt, nhưng bâygiờ tuyệt đối không có giống như vậy.  Bọn họ còn đang hận không thể lập tức đem luôn cô con dâu này về nhà.

Lục Giai Ngưng nắm chặt lấy thành giường, cúi thấp đầu xuống: “ Em hiện tại không thấy thoải mái….Muốn được ở nhà nghỉ ngơi…” Nói không đi, chính là không đi.

“Đến đó rồi nghỉ ngơi luôn một thể! Ở đó cũng có nhiều phòng mà!” Đường Hạo nhẫn nại khuyên nhủ. Hắn rất muốn nhanh chóng dẫn cô về nhà,chính thức ra mắt cha mẹ và mọi người. Con đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽcứ sống với nhau mãi mà không có danh phận hợp pháp gì hay sao?

“Không đi! Anh mang theo bọn trẻ về trước đi! Em muốn được nghỉ ngơi!” Cô bốc đồng nằm trên giường lớn, nhắm chặt mắt, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Đường Hạo ngồi xuống bên giường, thấp giọng dò hỏi: “ Vậy em định vĩnh viễn không đến nhà của anh sao? Muốn cả đời này cũng không gặp cha mẹ của anh ư?”

“Em không biết…. Em bây giờ chưa có sự chuẩn bị tâm lý tốt….Xin anh đừng có ép em được không?”

“Vậy khi nào thì em mới chuẩn bị tốt? Nếu em không tự giải phóngđược mình thì khi nào chúng ta mới kết hôn được?  Lục Giai Ngưng, hyvọng em nhanh chóng chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, bởi vì anh đã chongười chuẩn bị hôn lễ của chúng ta rồi!” Đường Hạo sửa sang lại quần áo, ở một bên nói ra.

## 339. Chương 339

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

“Kết hôn?” Lục Giai Ngưng thốt lên hai chữ này, “ Trước kia chúng ta cũng đã nói qua rồi không phải sao? Em không muốn kết hôn với anh!”

Đường Hạo không giải thích được nhìn cô, nói ra một cách rất tự nhiên: “Con của chúng ta đã lớn như vậy rồi, hiện tại em cũng đã khôi phục lại trínhớ, chuyện của Bạch Phương Úc đã giải quyết xong. Chúng ta không kếthôn, em còn muốn thế nào?”

Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô hiện tại cũng đã là lão bà của hắn rồi, nói không chừng còn có thêm cả một đứa con rồi cũngnên!

Lục Giai Ngưng nghe thấy lời của hắn, lại càng không muốn gả cho hắn. Hắn bây giờ còn không hiểu cái gì gọi là hôn nhân, nói ra những lý dokia, hắn nghĩ những việc đó liên quan đến kết hôn hay sao?

Cô vuốt vuốt tóc mình, kiên định nhìn hắn: “Thật xin lỗi, trước mắt em cần tìm một công việc đã sau đó mới nghĩ đến chuyện kết hôn!”

“Em muốn một công việc thì có gì khó! Anh chẳng phải đã nói trước là muốn em đến công ty anh làm việc rồi hay sao?” Cho cô một công việc, đối với hắn mà nói không có gì là khó cả. Hơnnữa, hắn còn rất thích việc mỗi ngày được cùng cô đi làm, trong công tytùy thời gian mà có thể gặp cô.

“Công việc trong công ty anh không phù hợp với em! Em muốn tìm một công việc mà mình yêu thích để làm!” Lục Giai Ngưng kiên định nói. Cô đã nghĩ trước rồi, sẽ đến một công ty giải trí nghệ thuật nào đó để xin việc.

“Em muốn tự mình tìm việc ư? Ừ, trước tiên nói cho anh nghe thử xem nào!”

“Chuyện này là bí mật! Về sau tự nhiên anh sẽ biết!” Lục GiaiNgưng không phải là muốn giấu diếm mà là nếu cô nói ra sợ rằng hắn sẽ bù lu bù loa lên rồi không đồng ý. Hiện tại, cô muốn có cuộc sống riêngcủa mình, không muốn bị hắn can thiệp vào.

“Ba, mẹ….” Tiếng bốn bàn tay nhỏ bé đập vào cửa. Không đúng, hẳn là đá cửa. Bọn nhóc này đã chuyển từ tay sang chân rồi!

“Ba, mau mở cửa cho bọn con! Nhị Nhị muốn vào! Chị ấy muốn mẹ chải tóc cho!” Tiếng nói bất đắc dĩ của Dương Dương truyền từ ngoài cửa vào. Nó thật sựkhông thích mái tóc dài của người chị gái, mỗi ngày đều phải chải chuốt, thật phiền toái: “ Nhị Nhị, bằng không chị cắn tóc ngắn đi! Giống như em đây này! Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian!”

“Ai cần! Nhìn tóc của em thật khó coi!” Tiếng Nhị Nhị ghét bỏ, cách một cánh cửa truyền vào trong phòng.

Nghe hai đứa con nói chuyện, Lục Giai Ngưng nhịn không được mà bật cười.

Bởi vì cửa không mở cho nên tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập.

Lục Giai Ngưng không có báo trước, đột ngột mở cửa phòng. Hai đứa trẻ giống như quả banh, ngã phịch xuống, lăn vào trong phòng.

Chị đè lên em, nằm trên nệm người một lúc mới ngồi dậy, đứng sang một bên. Dương Dương chu cánh môi lại, chậm rãi đứng dậy theo: “ NhịNhị, vì sao mỗi lần đều là chị ngã đè lên người em vậy? Chị không sợ embị đè bẹp sao? Chị là chị gái mà có biết đau lòng cho em trai khôngvậy…..”

Nhị Nhị cười hì hì, “Em là đàn ông con trai đấy nhé! Đỡ cho chị gái là điều đương nhiên! Đừng có cằn nhằn hẹp hòi như thế!”

“Mỗi lần đều hung hăng đè ép lên người em lại còn….Chị có hiểu bịđè ép đau đến thế nào không? Hiện tại, chị cũng thật nặng lắm đấy….” Dương Dương nhăn mũi lại nói.

“Em nói ai nặng? Chị mà béo à?” Nghe thấy có người nói mình béo, Nhị Nhị lập tức hét ầm lên, hai mắt vốn mở to lại càng thêm to, trông rất hung dữ.

Dương Dương bị Nhị Nhị thét cho, lập tức lui về phía sau vài bước, nhưng vẫn kiên trì nói: “ Thật sự là rất nặng đấy! Chị ngã lên người em, em đương nhiên là biết chị nặng hay nhẹ….”

“Aaaaaaaaaaaaaaaa” Nhị Nhị hổn hển không chịu thừa nhận, hét lớn lên một tiếng, muốn lấn áp hoàn toàn tiếng nói của đứa em.

Tiếng kêu của Nhị Nhị làm cho ba người trong phòng lui về phía sau vài bước, Dương Dương bịt chặt lỗ tai, nói to: “ Đừng có kêu lên nữa! Thật khó nghe! Rất khó nghe!”

“Nói béo, rồi còn nói giọng khó nghe….Hừ, Dương Dương, em chết chắc rồi!” Nhị Nhị hô to lên một tiếng, bắt đầu vung tay vung chân đánh vào người đứa em.

Con trai luôn thích đánh nhau, cùng những đứa bé trai cùng tuổi đánhnhau vài quyền vài cước. Nhưng đối mặt với các cô bé gái, đặc biệt lạilà chị gái của mình, Dương Dương hiển nhiên không có năng lực chống đỡ: “ Nhị Nhị, chị đừng có làm loạn! Đừng có mà không biết điều!”

Dương Dương ôm đầu, chạy loạn khắp nơi trong phòng, Nhị Nhị như phát điên hung hăng truy đuổi phía sau: “Ai bảo em nói lung tung! Ai cho em nói lung tung….” Nhị Nhị đầu tóc rối bù, trông càng giống một đứa trẻ điên dại hơn.

Dưới tình cảnh không còn chỗ nào để trốn, Dương Dương không thể không nhào vào lòng của mẹ, nói nhanh: “ Mẹ, mẹ cứu con! Nhị Nhị điên mất rồi!”

Nhị Nhị nâng chân dài lên, hung hăng đá vào mông Dương Dương một cái: “ Đừng có nói bậy! Mẹ, mẹ mau buông nó ra đi! Con muốn đánh nó!”

Dương Dương tránh trong ngực mẹ, không phục thét lên: “ Nhị Nhị, em không phải là không đánh lại chỉ, chỉ là sợ chị bị thương thôi! Chị đừng có náo loạn nữa đi!”

Nhị Nhị đâu thèm để ý đến lời nói của Dương Dương, trái một đá, phải một cước, hung hăng đánh Dương Dương: “ Ai bảo em nói chị? Là tại em nói lung tung! Ai béo hả? Chị tập vũ đạo cả năm, gầy hết đi rồi còn gì!”

Nhìn bộ dạng con trai bị đá khóc không ra nước mắt, Đường Hạo tranh thủ thời gian mà ôm lấy cô con gái nóng tính vào lòng: “ Được rồi! Được rồi! Đừng có đánh em con nữa!”

“Ba…Ba xem Dương Dương khi dễ con kìa! Bam au giúp con phạt nó đi ba!” Nhị Nhị rầu rĩ rơi nước mắt, bộ dạng đáng thương cực điểm, giống như thể người bị đá vừa rồi chính là cô bé.

“Được! Được! Được! Một lát nữa ba sẽ thay con dạy bảo nó một trận!” Đường Hạo nhìn con gái rồi nói ra. Con gái bé bỏng xinh đẹp đáng yêu, thoạt nhìn cũng đã thấy yêu mến.

“Mẹ, con chỉ nói sự thật thôi! Con không có sai! Mẹ nhất định phải bảo vệ con!” Dương Dương ủy khuất ôm chặt lấy mẹ, sau đó quay đầu lại nhìn ba đang ôm Nhị Nhị.

“Ha ha ha…..” Lục Giai Ngưng không  trả lời con, chỉ bật lên tiếng cười không thể nhịn được.

Thật  may vì sàn nhà khá sạch sẽ, bằng không quần áo sạch đẹp của hai đứa sẽ bị bẩn nhanh không thể tả! Muốn hai đứa bé này ngoan ngoãn, đúng là không dễ!

Trước kia, lúc bọn nó còn ở trong bụng của cô, mỗi ngày đề động đậyliên tục, chưa có lúc nào ngừng. Ha ha, cá là bọn nó đã đánh nhau từ lúc còn ở trong bụng của mình!~~ Tiểu Ngưng thầm nghĩ trong đầu.

“Mẹ, mẹ đừng có cười mà! Mẹ nhất định phải bảo vệ còn đấy nhé! Ba cũng muốn đánh con rồi!” Dương Dương nhanh chóng nói, hiện tại Nhị Nhị đã có ba hỗ trợ mà nó thì vẫn một mình chiến đấu.

“Được rồi! Hai đứa đừng làm loạn nữa! Mau chóng sửa sang lại, lát nữa không phải còn đến chỗ ông bà nội hay sao?” Lục Giai Ngưng lớn tiếng nói, bộ dáng bà mẹ thập phần uy nghiêm. Tuy cô không muốn đến chỗ ba mẹ của hắn, nhưng vẫn muốn những đứa con của côđược quản lý thật tốt: “ Nhị Nhị, nhanh qua đây! Mẹ chải tóc cho con….”

Nhị Nhị từ trong lòng ba nhảy xuống, chạy đến bên giường, ngồi vững: “ Mẹ, chải cho con một kiểu tóc thật là đẹp, mẹ nhé!”

## 340. Chương 340

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Vì nghênh đón con dâu tương lai, vợ chồng Đường thị đã cho người quét dọn sạch sẽ, trang hoàng lại nhà cửa một phen. Cũng cho bày tất cảnhững bộ đồ dùng cao cấp đắt tiền nhất, bàn ăn bóng loáng nhẵn nhụi, ánh đèn chùm chiếu xuống làm nổi lên vẻ đẹp sang trọng và tôn quý.

Hai vợ chồng Đường thị ăn mặc sang trọnglộng lẫy cùng ngồi trên ghế sa lon chờ người tới. Hàn Tú lại một lần nữa lo lắng cho chồng, sửa sang lại quần áo đồng thời cũng nói: “ Đừng lộn xộn! Bằng không lát nữa quần áo lại nhăn nhúm!”

Đường Lập Huân nhìn bộ dạng khẩn trương của vợ, nhịn không được mà muốn bật cười: “Bà xã, em đừng khẩn trương như thế có được hay không? Con trai dẫn con dâu tương lai trở về, cũng không phải muốn chúng ta thân cận!”

Bụp.

Hàn Tú nặng nề đánh vào ngực của chồng: “ Không cho phép nói lungtung! Chúng ta nhất định phải chỉnh tề gặp con dâu tương lai, đây chínhlà thể hiện tâm ý chúng ta tôn trọng con bé! Ai bảo trước kia chúng talàm quá nhiều chuyện khiến con bé bị tổn thương sâu sắc như thế chứ?”

Đối với Lục Giai Ngưng, Hàn Tú cảm thấy bà đã mắc nợ cô gái này rấtnhiều, khiến cho cô bé chịu tổn thương sâu sắc. Bà vốn đối với ngườikhác không cay nghiệt nhưng đối với cô bé đó thì lại quá cay nghiệt. Nếu không phải bà đã hai, ba lần phá chuyện của con trai với cô bé, cho dùcô bé không muốn gả vào Đường gia, bà vẫn bưng bộ mặt cao cao tại thượng đi chỉ trích cô bé là kẻ hám giàu còn giả bộ….. Cô bé cũng không bị dồn đến mức phải đi Anh quốc…

“Bà xã, em đừng có khẩn trương như vậy! Bọn trẻ sẽ không so đo với chúng ta đâu! Con bé dù sao cũng là gả cho Đường Hạo, không phải làchúng ta, em nói xem có đúng không?” Đường Lập Huân trấn an.

“Dù nói là như vậy nhưng em vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên!”Hàn Tú cau lông mày lại. Nếu biết hết thảy mọi sự việc thì có lẽ bà đã tạođược ấn tượng tốt đẹp trong mắt con dâu, chứ không phải băn khoăn hồihộp như bây giờ.

Một tiếng phanh xe từ bên ngoài truyền vào. Vợ chồng Đường thị nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía cửa, ngừng thở đợi chờ.

Dương Dương đi vào nhà trước tiên, đứng trước mặt ông bà nội: “Chào ông nội, bà nội! Buổi tối tốt lành!” Cậu bé mặc một bộ lễ phục kiểu tây, lễ phép chào hỏi, sau đó hôn ông bà nội của mình mỗi người một cái. Xong xuôi, cậu bé lại giương cao gò má,muốn ông bà nội hôn lại mình.

Dương Dương tiếp nhận những chiếc hôn từ ông bà nội xong mới đi vào trong đại sảnh.

Nhị Nhị giữ lấy làn váy đi phía sau, cúi thấp đầu xuống. Hành độngtheo đúng tiêu chuẩn của công chúa, quý tộc châu Âu, lộ ra nụ cười thiên sứ: “ Chào ông bà nội! Chúc buổi tối tốt lành!”

Tương tư, vợ chồng Đường thị cũng hôn lên má cháu gái. Sau đó, haingười đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tìm kiếm bóng dáng mẹ của bọn trẻ.

Nhưng mà…..chỉ nhìn thấy con trai họ bước vào.

Trái với hai đứa con đi trước lễ phép cẩn thận, Đường Hạo lại có vẻkhông lễ phép hơn rất nhiều. Tay hắn mang theo áo, đi đến trước cha mẹcủa mình: “ Cha, mẹ….!” Câu chào buổi tốt được lược bỏ.

“Người đâu?” Hàn Tú chạy ra ngoài nhìn nhìn, sau đó lại quay trở về phòng.

Đường Hạo nhún vai nói: “Người không phải đã ở đây rồi sao!?”

“Mẹ đang nói Tiểu Ngưng cơ mà! Tiểu Ngưng đâu?” Hàn Tú sốt ruột lôi kéo tay con trai nói, còn mắt thì cứ nhìn ra ngoài ngóng trông.

“À, Tiểu Ngưng hôm nay không thoải mái, con để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi!”Đường Hạo hời hợt nói, sau đó ôm lấy bụng làm bộ dạng đói cực kỳ : “Có thể ăn cơm luôn được không? Con đang đói lắm!”

“Hả?” Hàn Tú thất vọng cúi đầu xuống, sau đó sai người hầu đem bữa tối lên.

Trong cả bữa tối, người ăn cũng chỉ có hai đứa trẻ. Những người lớnthì hầu như là có tậm sự, không chút hào hứng, chẳng buồn để ý đến thứcăn trong đĩa.

Lúc bọn nhỏ bỏ dao dĩa xuống, tỏ ý đã ăn xong, bữa tối cứ như vậy mà được tuyên bố kết thúc.

Sau khi nhìn bọn trẻ ra ngoài sân chơi, Hàn Tú đưa ánh mắt nhìn thẳng vào con trai: “Có phải con bé vẫn chưa tha thứ cho ba mẹ, cho nên mới không tới?”

“Mẹ, mẹ đừng có nghĩ nhiều! Không có chuyện như vậy đâu!” Đường Hạo vỗ vỗ sống lưng, an ủi mẹ hắn: “ Cô ấy chẳng qua là chưa chuẩn bị tâm lý tốt thôi! Cho cô ấy một chútthời gian suy nghĩ cũng tốt! Đều là tại con, không nói chuyện này với cô ấy trước!”

“Thật không?” Hàn Tú không tin hỏi.

“Thật mà! Mẹ yên tâm đi, cô ấy nhất định trốn không thoát! Ha haha , có hai đứa con ở đây, cô ấy không gả cho con thì còn gả cho ai?” Hắn nắm chắc điểm này, tràn đầy tự tin nói.

Hàn Tú không nghĩ được lạc quan giống như con trai bà. Lúc trước,Đường gia bọn họ đối xử với Lục Giai Ngưng quá tệ, khiến cô bị tổnthương sâu sắc. Phụ nữ thường hay nghĩ rất nhiều chuyện và tự trọng vôcùng, cho nên đâu dễ gì bỏ qua những chuyện trước kia: “ Con trai à! Con cần phải quan tâm đến con bé hơn đấy!Đừng có cho rằng có con ở đây rồi thì con bé nhất định là của con!”

“Mẹ nghĩ quá nhiều rồi! Sự việc thật ra không phức tạp như mẹtưởng đâu! Tiểu Ngưng đâu phải cô gái phức tạp! Tiểu Ngưng ấy à, cô ấyvẫn chỉ là không tiếp thu nhanh mọi chuyện thôi! Cô ấy so với người khác luôn chậm hiểu hơn nửa nhịp, thời gian thích ứng cần dài hơn!” Đối với Lục Giai Ngưng, hắn đã hiểu rõ như lòng bàn tay rồi.

Nhưng Đường Hạo không biết, lúc này đây hắn đã tự tin một cách tháiquá, hay nói chính xác hơn hắn không thể hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Lục tiểu thư! Cô đã trải qua vòng tuyển chọn của chúng tôi! Ngày mai có thể đi làm luôn được chứ?” Nữ quản lý mỉm cười chuẩn mực nhìn Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng lập tức gật đầu. Công ty này cô rất muốn được vào làmviệc. Ở đây không chỉ có đãi ngộ tốt, mà còn có rất nhiều ngôi sao,người mẫu nổi tiếng. Làm thợ trang điểm ở đây, cô sẽ rất nhanh thànhdanh, “ Đương nhiên là không có vấn đề gì! Ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ! Cảm ơn công ty đã cho tôi cơ hội làm việc!”

Hì hì, kỳ thật cô cũng không phải muốn nổi danh gì, nhưng hy vọng sẽtạo được chút ít danh tiếng trong giới. Không có cách nào khác, bởi danh tiếng chính là tiêu chuẩn quan trọng để xác định một cá nhân có thànhcông hay không.

“Cũng là do cô có năng lực cho nên chúng tôi mới tuyển cô! Cáchhóa trang của cô rất có cá tính, sáng tạo và thêm phần phóng khoáng,chúng tôi rất thích!” Nữ quản lý bổ sung thêm.

Được người khác khen ngợi, Lục Giai Ngưng nhịn không được mà mỉm cười, đồng thời cũng tự tin thêm mười phần: “Cảm ơn!”

Nữ quản lý tiếp tục nói: “Bởi vì công việc của chúng ta có tínhchất đặc thù, cho nên thời gian công tác mỗi ngày là không ổn định, hyvọng cô có thể sắp xếp tốt!”

“Điểm này tôi sẽ xử lý tốt, xin quản lý yên tâm! Tôi nhất định sẽ không làm cho công việc bị trễ nải!” Sau khi Tiểu Ngưng luôn miệng hứa hẹn mới chào tạm biệt với quản lý, đi ra khỏi công ty.

Đi xuống dưới lầu, Tiểu Ngưng mới quay lại nhìn tòa nhà cao lớn đồsộ. Dưới ánh mặt trời chói chang ban trưa, cô mỉm cười một cái thậttươi. Cô, Lục Giai Ngưng đã có một công việc chính thức, muốn từ nơi này bắt đầu lại tất cả. Lúc trước cô ở Aisha, vị trí có được đều là nhờviệc cô là ‘Bạch Phương Úc’. Lúc này đây, cô đã được dùng lại thân phậnLục Giai Ngưng.

Trong lòng Lục Giai Ngưng cảm thấy vững tin và bình ổn, bởi vì cô đãcố gắng hết sức của mình. Bây giờ cô cần phải đi thuê một phòng trọ. Một căn phòng ở gần công ty có lẽ là tiện nhất.

Chỗ của Đường Hạo, cô không muốn tiếp tục sống như thế nữa. Cô phảicó cuộc sống của chính mình. Cô muốn làm một người phụ nữ độc lập.

## 341. Chương 341

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_

Từng kiện quần áo được lấy từ trong tủ ra bỏ vào trong vali. Nhưngvali đã đầy, trong khi quần áo vẫn còn có rất nhiều trong tủ. Lục GiaiNgưng dùng cánh tay quệt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nhìn quần áotreo trong tủ.”Tại sao có nhiều như vậy? Vứt bỏ thật đáng tiếc! Trời ạ, quần áo nhiều như vậy mình còn muốn mặc thêm vài năm!”

Cô nhìn trái nhìn phải xem xét cuối cùngvẫn là không cam lòng vứt bỏ, cố gắng nhét tất cả vào va li. Nhìn cả bachiếc vali căng đầy, cô cau lông mày lại:”Nhiều đồ như vậy, mình làm thế nào để di chuyển được đây? !”

“Mẹ,mẹ đang ở đây làm gì vậy ạ?” Dương Dương chỉ vào ba cái vali to đùng đặt trên giường, nhíu mày hỏi.

Nhị Nhị vỗ vali, mở to hai mắt nói: “Mẹ giống như phải rời khỏi đây! Mẹ, mẹ muốn đi đâu vậy ạ? Mẹ muốn rời ra ngoài ở sao? Không ở cùng một chỗ với ba nữa ạ?”

“Đừng đi mà…, mẹ! Chẳng lẽ mẹ không muốn một nhà chúng ta được sống chung một chỗ hay sao? Mẹ, đừng đi!”Dương Dương nắm chặt quần áo của Tiểu Ngưng, gấp gáp nói.

Dương Dương thật vất vả mới chấp nhận để Nhị Nhị sống chung với nó và cha mẹ nhưng nay bảo nó làm sao có thể chấp nhận chuyện mẹ rời đi?

Dương Dương rất kích động, ngược lại Nhị Nhị bình tĩnh hơn nhiều. “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thích ba sao? Cho nên mới không muốn cùng ba ở chung một chỗ?” Cô bé còn nhớ rõ trước kia ba đối với mẹ không tốt cho nên vì lẽ đó mẹ rất có thể không muốn ở cùng ba nữa.”Nếu như mẹ không thích ba, con đồng ý để mẹ đi tìm bạn trai.Nhưng là. . . . . .” Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn Nhị Nhị cũng nhăn lại.”Nhưng con rất mong ba mẹ có thể ở cùng một chỗ. Như vậy gia đình chúng ta mới có thể ở được ở cùng nhau! Chúng con rất muốn sống với ba mẹ!”

Lục Giai Ngưng ngồi xổm người xuống, mỉm cười ôm hai đứa nhỏ vàotrong ngực. Không biết cô nói cái gì vào tai bọn nhóc mà một lát sau cảhai đứa đột nhiên nín khóc mỉm cười.

“Chúng con đồng ý để mẹ đi làm việc!” Dương Dương giơ hai tay lên, hưng phấn hoan hô nói.

“Đúng ạ! Đúng ạ! Mẹ tranh thủ thời gian chuyển ra đi, nhỡ ba trở về sẽ không cho mẹ đi đâu!” Nhị Nhị lo lắng nói, hận không để mẹ lập tức đi ngay.

Lục Giai Ngưng nhìn một đống đồ đạc trên giường, nhăn nhăn cái mũi nói: “Mẹ cũng muốn sớm một chút chuyển đi, nhưng nhiều đồ như vậy, mẹ chuyển đi không được! Nếu như để người hầu đến giúp, không phải là sẽ làm ba các con biết hay sao?”

“Tìm chú Hải Uy đi, chú ấy đang ở trong phòng !” Nhị Nhị vỗ mạnh hai tay, vừa nói xong đã chạy ra khỏi phòng và nói vọng lại.”Mẹ, đợi con nhờ chú Hải Uy đến giúp chúng ta!”

Sau đó, một trận gió thổi qua người Tiểu Ngưng.

Dương Dương vẫn dựa vào trong ngực mẹ lưu luyến hỏi.”Mẹ, con cùng Nhị Nhị không thể cùng mẹ ở chung một chỗ sao?”

Lục Giai Ngưng ôm chặt con trai, vỗ vào mông đít nó một cái:”Mẹphải đi công tác, thời gian lại không cố định nên sẽ không có thời gianchăm sóc con cùng Nhị Nhị. Cho nên các con vẫn nên đi theo ba của cáccon!”

“Chúng con không ở bên cạnh mẹ, liệu có phải có chú nào thấy mẹ độc thân sẽ theo đuổi mẹ?” Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Dương Dương mở to hai mắt lo lắng hỏi.

“Ha ha ha.” Lục Giai Ngưng cười lớn, nhéo nhéo cái mũi con trai. “Trước kia con không phải nói rất hi vọng mẹ có thể có bạn trai sao? Không cần phải thích ba con. . . . . . Như thế nào giờ lại thay đổi?”

Dương Dương lập tức lắc đầu, lôi kéo tay của mẹ mà giải thích: “Hiện tại không phải như vậy! Trước kia con cho rằng ba không yêu mẹ, chorằng ba chỉ biết làm thương tổn mẹ…… Nhưng hiện tại con xác định ba rấtyêu mẹ, đương nhiên hi vọng ba mẹ có thể cùng ở một chỗ!” Hai người yêu nhau sẽ ở cùng một chỗ, trên TV không phải đều là như vậy sao!

“Ha ha, một đứa trẻ mà đã hiểu được chuyện yêu với không yêu,không biết bây giờ thành tích học tập của con như thế nào? Nói cho conbiết, con bây giờ còn nhỏ phải lo học tập, không thể cả ngày miên mansuy nghĩ, biết không?” Lục Giai Ngưng lo lắng nhắc nhở, chỉ mới hơnmột năm không ở cùng một chỗ với con trai sao nó lại hiểu được nhiềuchuyện như vậy! Không biết trong một năm, rốt cuộc nó có hay không họctập tốt.

“ Với con, việc học luôn dẫn đầu nên mẹ cũng đừng có lo lắng!” Về chương trình học, cậu bé chỉ cần xem qua là có thể hiểu được hết.

“Không thể kiêu ngạo! Kiêu ngạo sẽ làm con trở thành đại ngốc nghếch!” Tiểu Ngưng nhìn lại con trai một cái. Tuy hiện tại nói quá mức khiêm tốnkhông phải là chuyện tốt nhưng quá mức kiêu ngạo càng không tốt hơn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

‘ Rầm’, cửa phòng được mở ra. Nhìn ra nhưng Hải Uy chỉ nghe thấy một tiếng nói trẻ con rất phách đạo: “Chú Hải Uy, chú Hải Uy. . . . . .”

Đang ngồi trong phòng họp nghe âm thanh ồn ào đằng sau, không thể tiếp tục công việc, Hải Uy đành dùng tiếng Anh nói: “Thật xin lỗi! Mọi người nghỉ ngơi một lát!”

Rất nhanh, Hải Uy đang muốn xoay người hết sức thì thân thể Nhị Nhịnhỏ nhắn xinh xắn thoáng cái nhảy tới trên đùi hắn. Quả nhiên là ngườihọc vũ đạo động tác rất nhanh, linh hoạt, nghiễm nhiên tựa như một conkhỉ con.

Hải Uy vô ý thức ôm lấy đứa bé nhào vào ngực mình để tránh nó bị ngãtrên sàn nhà. Bất quá, thái độ của hắn không vừa lòng, lông mày nhắn lại thật sâu, hơi trách cứ nói: “Trước không phải nói qua cho cháu không được náo loạn phòng của chú sao? Sao con lại không nhớ được?”

Hai tay Nhị Nhị rất tự nhiên khoát lên vai Hải Uy, nhún nhún vai nói: “Nhưng chú bảo nếu có việc quan trọng thì sẽ khóa trái cửa lại, phải không ạ ? Chú vừa rồi không có khóa trái cửa, ai biết chú đang ở đây có công việc gì?”

“Tiểu quỷ nhanh mồm nhanh miệng, vậy con bây giờ đi ra ngoài chơi được không? Thuận tiện giúp chú đóng cửa lại.” Bây giờ, bên Luân Đôn kia đúng là tám giờ sáng, nhân viên đều đã sớmđi đến phòng làm việc. Không thể bởi vì một đứa trẻ mà làm ảnh hưởng đến thời gian họp quá dài được, làm cho một đống người đang chờ đợi. Hải uy véo véo má Nhị Nhị, dụ dỗ cô bé đi ra ngoài.

“Không được!Chú, chú nhanh đi giúp mẹ dọn nhà đi!” Nhị Nhị ngồi ở trên đùi Hải Uy, dùng sức giãy dụa thân thể bé nhỏ, làm nũng.

Dọn nhà? Chị Ngưng muốn dọn nhà? Hải Uy có cảm giác kỳ quái, chỉ là hắn hiện tại không có thời gian.”Được rồi! Được rồi, chờ một lát nữa xong công việc, chú sẽ giúp mẹ cháu dọn nhà, được không? Giờ thì nhanh ra bên ngoài chơi!”

“Không được, chờ chú xong việc ba cháu cũng đã về rồi! Nhưvậy, mẹ đi không được nha!” Nhị Nhị níu chặt cổ áo Hải Uy, không chịuthỏa hiệp.

## 342. Chương 342

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

“Chú đang rất bận mà cô bé . . . . . .” Hải Uy bị Nhị Nhị tóm đến sắc mặt đỏ bừng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia cầu xin tha thứ: “Nhị Nhị, mau buông chú ra đi, chú không thở nổi rồi này!”

“Chú, vậy chú nhanh đến giúp mẹ cháu chuyển đồ, chuyện của mẹ cháu quan trọng hơn mà !” Giọng nói Nhị Nhị đầy phách đạo.

Cô bé nghĩ chuyện của mẹ mình mới quantrọng nhất. Coi chuyện của mình dù là việc nhỏ cũng thành việc lớn, cònchuyện của người khác dù là việc lớn cũng đều là nhỏ.

“Chú đang bận họp, rất nhiều người đang đợi chú cùng làm việc kìa!” Hải Uy chỉ chỉ bút vào màn hình.

“Cháu mặc kệ, chú phải đi giúp mẹ cháu! Chú đã từng nói dù cóchuyện gì cũng sẽ nghe lời của Nhị Nhị. Chú là người lớn, không thể nuốt lời được!” Nhị Nhị dùng bàn tay nhỏ bé kéo áo Hải Uy.

Nhị Nhị một mực lôi kéo Hải Uy làm cho thân hình hắn đung đưa theocái bàn. Mà bàn đung đưa biên độ càng lớn, tốc độ càng nhanh khiến choNhị Nhị lại càng thích thú.

Nhị Nhị đương nhiên không thể kéo Hải Uy đi, nhưng vẫn một mực muốn hắn đi cùng mình.

Đang có dự án quan trọng cần xử lý nên Hải Uy chỉ có thể dụ dỗ NhịNhị để cô bé buông tha cho mình. Nhị Nhị đương nhiên không phải đứa trẻdễ bị dụ dỗ cho nên Hải Uy cam đoan với cô bé:” Chỉ cần con để chúlàm việc thì từ nay về sau chuyện gì chú cũng sẽ nghe lời con. Cô bé láu lỉnh à, chú bận thật mà, chuyện rất quan trọng, chờ chú một lát có được không?” Trên trán Hải Uy đã toát ra một tầng mồ hôi, hắn thấy Đường Hạo thật lợi hại, chỉ cần Đường Hạo ra lệnh thì hắn sẽ phải làm theo,như thế nào con gái của hắn cũng là khó chơi như vậy!

“Không được. . . . . . chú lại gạt cháu, rõ ràng chú đã nói từ nay về sau bất kể chuyện gì cũng sẽ nghe lời của Nhị Nhị mà . . . . . .” Nhìn lên đồng hồ đã là 3 giờ, sắp đến giờ tan ca, Nhị Nhị gấp đến độ nướcmắt chảy thành hai hàng dài trên đôi gò má trắng hồng, đôi mắt to xinhđẹp vểnh lên như búp bê.

Sau đó cô bé cố ý đem gò má vùi vào ngực Hải Uy, cầm lấy vạt áo hàng hiệu của hắn và biến nó trở thành ‘khăn mặt’ lau nước mắt cộng thêmnước mũi của mình.

Rất nhanh, áo của Hải Uy dính đầy nước mắt nước mũi của Nhị Nhị, màcô bé cũng đem gò má chuyển sang chỗ khác, không muốn những thứ đó dínhlên gương mặt của chính mình.

Hải Uy bất đắc dĩ thở dài,g iờ hắn đã hiểu, nếu như hắn không nghelời của Nhị Nhị, cô bé sẽ khóc và chính mình cũng đừng nghĩ đến chuyệntiếp tục làm việc!

Hắn thất bại nói:”Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, chú giúp mẹ con chuyển đồ, được không nào!”

Trước đây chính mình ngu ngốc cam đoan với cô bé như vậy nên hiện tại hắn chỉ có thể nhận thua và nghe theo mệnh lệnh của cô bé.

Hải Uy đặt Nhị Nhị sang một bên, nhìn vào màn hình máy tính,nói với cấp dưới:”Thật xin lỗi,hiện tại mọi ngươi đi làm việc trước, chúng ta sẽ tiếp tục họp sau!”

Hải Uy tắt máy tính, Nhị Nhị vui mừng nhào vào trong ngực hắn sau đó hôn một cái vào má.”Chú Hải Uy đối với con thật tốt, mẹ là người tốt nhất, ba tốt thứ hai, chú chính là thứ ba!”

Hải Uy cảm giác sống lưng một mảnh lạnh buốt, sởn tóc gáy.”Nhị Nhị, cứ cho là ba mẹ con tốt nhất, không nên cho chú vào!” Cô bé tinh quái, láu lỉnh như vậy hắn không có rảnh làm cho nó cùng chính mình tốt.

“Ha ha. . .” Nhị Nhị đáp lại lời nói của Hải Uy bằng tiếng cười trong trẻo của mình.

“Chị Ngưng, chị thật sự muốn chuyển đi sao?” Hải Uy đem valibỏ ra sau xe ,cảm thấy gia đình này thật kì quái, hai đứa con khôngnhững không ngăn cản mẹ chuyển đi mà còn nhiệt tình giúp đỡ.Thậm chí hai đứa còn không ra tiễn mẹ mà chạy đi chơi với nhau.

“Đúng vậy, chị không phải người thân của hắn tại sao phải ở nhà của hắn chứ?” Tiểu Ngưng thắt dây an toàn lại, ngồi cạnh ghế lái cùng Hải Uy mỉm cười giải thích.

Lúc này trên mặt hắn không có một chút thương cảm, ngược lại tràn đầy kích động hưng phấn nói.

“Ha ha. . . . . .” Hải Uy nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, nụ cười vô tư đầu tiên từ khi hắn trở về từ Anh quốc. Không biết vì cáigì, mỗi lần gặp Tiểu Ngưng hắn lại như đứa trẻ vậy.”Chị Ngưng, vậy không phải chị cũng nên tìm bạn trai sao ?”

“Ý kiến này cũng hay nha, chị sẽ xem xét!” Lục Giai Ngưng uyển chuyển nói, cô nghĩ thử quen một chàng trai khác để xem thái độ của Đường Hạo sẽ như thế nào?

“Liệu anh Hạo có ghen không chị ?” Hải Uy hỏi Tiểu Ngưng, bây giờ thật muốn xem Đường Hạo lúc ghen sẽ như thế nào, vậy nhất định sẽ rất buồn cười.

Lục Giai Ngưng gật đầu, trêu đùa nói: “Hắn cũng có ghen đó chứ !” Chỉ là hắn quá tự đại, căn bản không biết rằng mình đang ghen. Cô làm như vậy chính là muốn hắn ghen.

“Oa, nếu chị Ngưng muốn yêu người đàn ông khác vậy có thể để ý đến em trước tiên không nhỉ? Dù sao em cũng trẻ tuổi, lại có khí chất, cũng được nhiều người theo đuổi nha!” Hải Uy tranh thủ thời gian giớithiệu và đề cao bản thân, hắn thật sự muốn được cùng Tiểu Ngưng ở chungmột chỗ, cảm giác đó thật thoải mái.

Nhưng vì Tiểu Ngưng là người phụ nữ của Đường Hạo nên hắn chỉ có thể chôn giấu tình cảm này ở tận đáy lòng mà thôi.

Lục Giai Ngưng gật đầu nói: “Có người yêu trẻ tuổi lại đẹp trai như em, chị thật rất vinh dự quá!”

“Ha ha, thật vậy saơ?”

“Đương nhiên là thật, nếu em làm bạn trai của chị, chị nghĩ nhấtđịnh sẽ có rất nhiều người ghen ghét chị nha. Ha ha, liệu có cô gái nàođến tìm chị đánh ghen ko nhỉ?”

“Sẽ không có chuyện đó đâu, sao em có thể để cho người khác bắtnạt chị Ngưng của em chứ! Quyết định vậy nhé, chị Ngưng phải chấp nhậnsự theo đuổi của em đó!” Hải Uy thu lại nụ cười, thành tâm nói ra nỗi lòng.

“Được!” Lục Giai Ngưng giơ tay ra hiệu đồng ý, cô hoàn toàn không để lời Hải Uy nói ở trong lòng.

Mà Hải Uy cũng đang thầm cầu nguyện. Đường Hạo đừng đến tìm giết hắn, hắn bất quá chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi mà thôi. AnhHạo, thực xin lỗi, nhưng hắn cam đoan sẽ không có hành động lỗ mãng vớichị Ngưng.

Xe chậm rãi rời khỏi nhà Đường Hạo, Lục Giai Ngưng quay đầu lại hướng biệt thự giơ tay lên làm động tác ‘bye bye’. Sau đó trong lòng cô yênlặng thề, nếu muốn cô ở lại nơi này thì cũng không phải là cô tự ý đến.

Nếu không, cô cũng nhất định không bước vào trong này nữa!

## 343. Chương 343

Edit: Bitter coffee

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

“Hắt xì. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Đang ngồi trong phònglàm việc, Đường Hạo liên tiếp hắt xì hơi, hơn nữa mắt phải còn nháykhông ngừng. Mà hình như càng lúc càng giật nhiều, không thể khống chếđược cảm xúc.

Theo thói quen, hắn cầm áo vest trên tayđi vào trong đại sảnh. Đại sảnh không có người, người hầu lúc này hẳn là đang trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Hai đứa con mỗi ngày đều giống như khỉ con chơi ở quanh sân, không trèo cây thì chơi trốn tìm. Về ngườiphụ nữ kia, hẳn là đang trong phòng.

Hắn chạy thật nhanh lên lầu, sau một ngày làm việc mệt mỏi hắn cần có cô ở bên. Mỗi khi hôn môi cô, tất cả mệt mỏi trong hắn đều tan biến.

‘Cạch’, cửa phòng ngủ được mở ra. Đường Hạo đảo mắt khắp phòng tìmkiếm hình ảnh người phụ nữ kia,nhưng trong phòng không có người khiếnhắn hụt hẫng vài phần: “Ngưng, em đang ở đâu? Đang ở nơi nào vậy?”

Mấy ngày qua cô không cho hắn ngủ chung, khiến hắn phải ngủ ở thư phòng. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Hiện tại cô lại chạy đếnphòng nào rồi?

Hắn còn không kịp cất áo liền bước thật nhanh qua các phòng trên lầu, nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng của cô, lông mày của hắn nhăn lạithật sâu.

Lúc này, hai đứa con đang cười đùa ầm ĩ đi lên lầu.

“Mẹ của các con đi đâu rồi?” Đường Hạo muốn ôm lấy Dương Dương, nhưng đứa bé xoay người 180°.

Dương Dương trên đầu mang theo mũ bảo hiểm, đẩy ba mình sang một bên vừa chạy vừa nói: “Mẹ con chuyển ra ngoài rồi ạ! Ba, mẹ

không nói cho ba biết sao ạ?”

Đường Hạo cho là mình không nghe rõ, nhìn sang đứa con gái là Nhị Nhị:”Mẹ con đi đâu rồi?”

Nhị Nhị nhún nhún vai, ngẩng cằm nhỏ lên.”Dương Dương nói rồi mà, ba,ba không nghe rõ sao? Mẹ chuyển ra ngoài rồi ạ!” Sau đó rất nhanh đi đến chỗ Dương Dương chơi, coi chuyện mình vừa nói rất bình thường: “Dương Dương, đợi chị với!”

‘Rắc’, cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực của hắn, được thể hiệnqua tiếng kêu của những ngón tay. Chính hắn cũng cảm giác được tóc gáycủa mình đang dựng thẳng đứng lên. Hai tay càng không tự chủ nắm chặtlại, run nhè nhẹ.

Đường Hạo dùng sức hít vài ngụm khí lạnh, nặng nề thở ra, nén cơn giận rồi mới xoay người đi bắt 2 đứa con ham chơi của mình.

Hai đứa bé vừa về đến trong phòng, còn chưa kịp cởi giày, đã bị bachúng mỗi tay một đứa nhấc bổng lên, nặng nề ném lên giường lớn.

Bịch.

Bịch.

Hai đứa con tựa như búp bê thổi khí, trước sau bị quăng lên giường nảy lên cao sau đó lại rơi xuống.

Ánh mắt Đường Hạo ẩn chứa tức giận, lợi hại nhìn vào mặt hai đứa con, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc không có một chút mỉm cười. Hai đứa con lầnđầu tiên chứng kiến ba tức giận như vậy, nhịn không được thu hồi bộ măttươi cười, hơi kinh hoảng nhìn nhau.

Đường Hạo không nói gì, chỉ là nhìn biểu hiện trên mặt của bọn trẻ.Nhìn xem bọn chúng khiếp đảm, không dám nhúc nhích, trong hai mắt đều là sợ hãi.

Hắn biết mình lúc này rất dọa người,sự nghiêm túc này theo hắn đã lâu khiến cấp dưới đều sợ hãi,ngay cả cha mẹ hắn đối với hắn cũng phảinhượng bộ vài phần.

Huống chi hai đứa trẻ chưa đến mười tuổi nhất định là bị dọa đến sợ chết rồi!

Nhị Nhị cùng Dương Dương ngồi ngay ngắn trên giường không dám thở mạnh, ánh mắt trở nên nhát gan, nơm nớp lo sợ.

Rốt cục bọn chúng cũng không chịu nổi không khí căng thẳng lúc này,Nhị Nhị nhịn không được phát ra thanh âm. Nuốt nuốt nước miếng,vẫn làmnũng ba nó như trước: “Ba, vì sao ba lại giận giữ như vậy ạ? Con và Dương Dương cũng không có quậy phá mà !” Nhị Nhị vừa nói vừa nhìn Dương Dương .

“Đúng vậy, đúng vậy, con cùng Nhị Nhị đều chơi ngoan ở đây cũng không có đánh nhau!” Nhìn ánh mắt ba càng ngày càng lạnh lùng, giọng nói Dương Dương cũngnhỏ dần đi. Dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, cho dù sợ hãi, nó cũngkiên trì nói: “Ba, chúng con không làm sai chuyện gì mà!”

“Tốt, các con không làm sai chuyện gì sao?” Lúc này, Đường Hạo mở miệng nói. “Các con. . . . . . Mấy ngày nữa ba sẽ cho các con đến ký túc. Vậy đi, đợi cho qua ngày nghỉ ba sẽ cho các con đến đó!”

“Không muốn. . . . . .”

“Đừng mà, ba! Ba không thể nhẫn tâm với con như vậy, con vừa mới trở về bên ba và mẹ, sao ba lại đưa con đến ký túc vậy? Muốn đưa đi thì ba hãy đưa Dương Dương ấy!”Chân vẫn đang đi giày, Nhị Nhị không quan tâm sẽ làm bẩn ga giường mà đứng lên trên chăn.

Dương Dương kêu lên: “Nhị Nhị, làm sao chị lại như vậy? Nói ba đưa em đến kí túc thế mà nghe được sao? Chị đừng giẫm lên giường của em,bẩn hết rồi này!” Dương Dương đối Nhị Nhị bất mãn đã đạt đến đỉnh,người chị này bình thường vẫn hay lấy lòng nó nhưng khi có chuyện thìlại đổ hết lên đầu nó.

“Không còn cách nào khác, dù sao thời gian em sống cùng ba mẹ đã lâu, còn chị thì sao?” Nhị Nhị không có cảm giác mình sai ở điểm nào, có chuyện đổ lên người em của mình hoàn toàn là đương nhiên.

Nếu trước đây chứng kiến hai đứa con như vậy, Đường Hạo nhất định sẽcảm thấy rất có lỗi, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có tâm tình. Hắntránh né Nhị Nhị, mắt trắng không còn chút máu nhìn hai đứa con nói: “Nói, mẹ của các con đi khi nào? Các con đang nghĩ cái gì vậy? Có phải cáccon muốn nhìn thấy ba lo lắng hay sao? Muốn cho ba mẹ vĩnh viễn không ởcùng một chỗ sao?”

Đường Hạo lớn tiếng chất vấn, hai đứa con run rẩy nhìn nhau .

“Dạ. . . . . . Không. . . . . .” Nhị Nhị lắc đầu, lo lắng, không thừa nhận nói.

Dương Dương cười, chỉ là cười cũng tràn đầy khó xử, sợ hãi, không tự tin.”Ba, sao ba lại nghĩ chúng con hư hỏng như vậy. . . Chúng con không bao giờ muốn ba và mẹ chia cách . . . . . .”

”Lúc mẹ của các con đi, vì sao các con không gọi điện thoại nói cho ba? Vì sao các con biết mẹ rời đi mà cũng không ngăn cản?” Nhìn xem hai cái tiểu quỷ phản bội, Đường Hạo thật muốn đem bọn chúng ném vào thùng rác.

“Chúng con. . . . . . Chúng con. . . . . .”Nhị Nhị ‘chúng con ’ nửa ngày, nhưng không nói tiếp được. Dương Dương nhíu cái mũi, nói thay lời Nhị Nhị.”Ba, chúng con cũng nghĩ đến nói với ba nhưng mẹ muốn ra đi một mình trongim lặng, mẹ nói. . . Mẹ không có lý do để ở lại đây! Chúng con ở đây vìlà con của ba! Còn mẹ, mẹ không phải con của ba, cũng không phải vợ củaba…” Dương Dương vừa nói vừa chạy thật nhanh ra xa chỗ đứng của ba nó rồi mời nói tiếp: “Ba , ba hãy là nghĩ cách làm cho mẹ cam tâm tình nguyện trở về đây đi ạ. . . . . .” Cuối cùng, Dương Dương bổ sung một câu.

## 344. Chương 344

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng vừa hát vừa lau tủ quần áo. Thật ra tủ quần áo rất sạchsẽ, nhưng đó không phải tủ của mình cho nên cô không yên tâm, phải lauqua một lần.

Chuông điện thoại vang lên, Tiểu Ngưng dừng động tác. Cầm lấy điệnthoại khóe miệng khẽ cong lên lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Cũng khôngtệ lắm, điện thoại coi như kịp thời. Cô nhịn cười đem điện thoại áp vào bên tai:”Alô. . . . . .”

”Em đang ở đâu?” Đường Hạo ở đầu dây bên kia nói.

Tiểu Ngưng nằm trên ghế sô pha, đem hai chân để lên mặt bàn. Một tay đấm lưng lười biếng nói: “Tôi đang ở trong thành phố. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi làm mà thời gian không được cố định cho nên ở đây sẽ thuận tiện hơn!”

Đường Hạo không tức giận, nhẹ giọng nói: “Em rất nông nổi, có biết không hả?” Xung quanh hai người hiện tại có rất nhiều nguy hiểm và tai họa không lường trước được.

Nhưng, suy nghĩ của cô hắn có thể lý giải và hiểu được, cô vẫn muốn có một chút tôn nghiêm. Được, vậy hắn sẽ cùng cô phối hợp.

“Em cảm thấy mình không hề nông nổi, đó là việc mà em nên làm!” Cô mang theo vui vẻ trả lời.

“Nói, em đang ở đâu? Có phải bây giờ vẫn chưa ăn cơm, đúng không? Cô gái ngốc này…….” Đường Hạo trong lời nói mang theo vui vẻ.

“Ai là cô gái ngốc? Anh đáng ghét” Cô bất mãn kêu lên.

“Đừng làm loạn, anh đang lái xe vào thành phố. Em muốn ăn gì anh sẽ mua và mang cho em!” Giọng nói Đường Hạo càng ngày càng nhẹ nhàng cùng cưng chiều.

Tiểu Ngưng không nghĩ sẽ giấu diếm hắn chuyện cô đang ở đâu vì côđang đợi hắn đến tìm cho nên rất nhanh nói ra chỗ mình đang ở sau đó cúp điện thoại, tiếp tục sửa sang lại đồ đạc của mình. Trong miệng ngâm nga bài hát, có thể nhận ra tâm trạng cô rất tốt.

Không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên. Lục Giai Ngưng vừa xắn tay áo, vừa chạy ra mở cửa.

Quả nhiên vừa mở cửa ra đã thấy hắn: “Ha ha ! Anh đến nhanh đấy nhỉ?”

Đường Hạo cau mày đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.

“Này, tôi không muốn nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh đâu!”Cô chắn ngang trước người hắn, không cho hắn tiếp tục đi lên phía trước :”Sắc mặt thật khó coi, anh không được vào!”

“Em có nghĩ đến an toàn của chính mình không vậy”, hỏi cũngkhông hỏi liền trực tiếp cửa mở ra, em không biết như vậy sẽ rất nguyhiểm cho em sao?” Nhà trọ này đã cũ, dưới lầu cũng không có gì để đảmbảo an toàn.

Đường Hạo nhăn mũi lại, cô gái này có thể nghĩ đến chuyện chuyển rangoài chẳng lẽ lại không biết tìm một nơi an toàn mà ở hay sao?

Tiểu Ngưng lúc này cũng biết mình quả thật rất lớn mật, rụt cổ nói :”Được, coi như anh nói đúng, từ nay về sau tôi sẽ chú ý, vậy được chưa?”

Đường Hạo đẩy cô ra, đi vào bên trong. Mặc dù đây là nhàtrọ nhưng bên trong vẫn có thể tu sửa lại, cơ bản trong phòng đềucó đầy đủ tiện nghi, hơn nữa cũng rất sạch sẽ, sáng sủa.

Nhưng mà, để cô ở chỗ này hắn rất không yên tâm.”Anh sẽ tìm cho em một chỗ ở khác, không cần phải trả tiền!”

“Không được, em đã trả hết tiền thuê nhà rồi, làm sao có thể chuyển đi? Hơn nữa chỗ này rất gần với chỗ làm”

Tiểu Ngưng đối với kiểu ra lệnh của hắn rất không vừa lòng. Hắn dựavào cái gì luôn dùng giọng nói ra lệnh đó với mình, cô chính là nhấtđịnh ở lại.

“Vấn đề an toàn thì sao? Phía dưới không hề có nhân viên bảo vệ,ngay cả camera cũng không có mà em lại muốn ở chỗ này? Lục Giai Ngưng có phải em cảm thấy mình gặp đại nạn không chết, nhất định có hạnh phúccuối đời không?” Đường Hạo lạnh lùng châm chọc nói.

Nhớ lại sự việc máy bay gặp rủi ro trước kia, quả thật làm cho TiểuNgưng run sợ. Cô không còn kiên trì như trước, cả người căng thẳng, nặng nề hít một ngụm khí lạnh.

Nhưng mà hôm nay cô mới vừa dọn ra ngoài chẳng lẽ lại theo hắn quayvề, cô thực sự muốn ở lại đây, không phải nên thử một lần hay sao ? “Em sẽ chú ý vấn đề này, từ nay về sau sẽ để người ta xưng danh rồi mới mở cửa, như vậy được rồi chứ?”

Đường Hạo xoay người chỉ vào cánh cửa ra vào, cười nhạt nói. “Em cho rằng cánh cửa kia có thể ngăn cản được ai?”

Tiểu Ngưng nhanh chóng chạy ra trước cửa, chỉ vào cửa nói :”Anh xem một chút đi, vì em biết anh đến nên để cửa như vậy, nếu không, anh cho rằng anh có thể vào trong dễ dàng như vậy sao?”

Đường Hạo đi vào phòng khách, đặt thức ăn trên mặt bàn, mang theo mỉm cười tiến đến Tiểu Ngưng. Tuy hắn đang cười, nhưng trên mặt không cócảm giác vui vẻ, chỉ khiến cho người ta thấy sởn tóc gáy!

Lục Giai Ngưng đề phòng nhìn theo hắn, sau đó chuyển đề tài nói :”Tôi đói bụng rồi, ăn cơm trước đi, tôi đói sắp ngất rồi này !”

Đường Hạo đi nhanh về phía Tiểu Ngưng, cánh tay dài duỗi ra ôm cô thật chặt ,để đầu cô dựa vào lồng ngực hắn .

Lục Giai Ngưng dùng sức giãy dụa thân thể, cố gắng để hai người cókhoảng cách.”Không được làm như vậy, Đường Hạo,chúng ta hiện tại khôngcó bất cứ quan hệ gì,anh không được đụng vào tôi!” Bởi vì cô hiểu rõhắn, biết rõ ánh mắt hắn lúc này là đang muốn làm gì. Biết rõ hắn hô hấp dồn dập chính là hắn đang kiềm chế dục vọng.

Chính là hiện tại cô không thể cho hắn thỏa mãn, không cần phải nghelời hắn!Cô chuyển ra khỏi nhà hắn là muốn hai người trở lại bình thường, cô muốn cảm nhận được hắn yêu cô, muốn hắn theo đuổi cô!

Phải biết rằng, cô sống đến hai mươi sáu tuổi còn chưa được mộtngười đàn ông chính thức theo đuổi, chưa được nếm trải những tư vị củatình yêu!

Ngày đó vừa mới yêu nhau mà hắn cũng đã ăn cô rồi !

Cánh tay Đường Hạo không an phận di chuyển đến vùng kiều nộn đangvểnh lên của cô. Hắn dùng sức đụng chạm vào cô nhằm xoa dịu sự khó chịu ở phía dưới bụng mình.

”Ư. . . . . .” Lục Giai Ngưng toàn thân run rẩy, phát ra âmthanh kiều mỵ, đôi môi đỏ mọng như mời gọi, hai gò má vì sự đụng chạmcủa hắn mà đỏ bừng. Cô quay mặt sang chỗ khác để tránh nhìn vào gươngmặt đẹp trai của hắn nhưng không thể tránh khi hắn thổi khí nóng vào cổmình.

Đường Hạo tà ác đem mặt mình áp vào cổ Tiểu Ngưng, tận hưởng mùithơm ngát từ chiếc cổ nhỏ xinh, môi mỏng bởi vì liếm cằm của cô mà mơ hồ nói: “Cô gái này, nếu có người muốn em như vậy, em làm như thế nào để phản kháng lại?”

“Không có ai như anh đâu. . Háo sắc. . . . . .” Lục giaiNgưng thở hổn hển, đầu óc choáng váng nói, nhất định là hắn uống rượu,khí nóng hắn thở ra cũng khiến cô say, nếu không tại sao cô có thể có mê muội như thế, toàn thân cũng không có khí lực?

## 345. Chương 345

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Hai người vẫn duy trì tư thế thân mật dính chặt lấy nhau, Đường Hạoôm ngang Lục Giai Ngưng muốn tiến về phía phòng ngủ. Khi nhìn thấy bànăn phía sau cô không xa, Đường Hạo đột nhiên buông cô đang đỏ bừng cảmặt ra, sau đó nặng nề đẩy cô lên bàn ăn.

Lục Giai Ngưng lui về phía sau vài bước,lưng thoáng cái đã dính chặt lên mặt bàn ăn bóng loáng. Hắn đột nhiênthô lỗ khiến cô từ trong say mê bừng tỉnh.

“Đường Hạo, anh là đồ trứng thối ! Anh đi ra ngoài ngay cho tôi…. ! ”

Lục Giai Ngưng vừa bò trên bàn ăn, vừa thét lên với Đường Hạo. Trênmặt cô mang theo vẻ tức giận, thật sự rất tức giận. Cô chưa bao giờ gặpqua hắn đáng giận như lúc này, rõ ràng là dụ dỗ cô, làm cho cô ý loạntình mê, sa vào trong sự quyến rũ của hắn, nhưng sau đó lại hung hăngđẩy cô ra.

Động tác thô lỗ vừa rồi…..Hắn có hiểu được phải biết quý trọng cô hay không ?

Đường Hạo tiến lên một bước gần cô, duỗi ra một cánh tay, một lần nữa lại đè ép cô. Hắn đối với cô không có một chút thương tiếc, lực bàn tay tương đối lớn, cũng nghe thấy rõ ràng lưng của Lục Giai Ngưng đập vàobàn phát ra âm thanh cực to.

” Ối!” Lục Giai Ngưng đau đến chảy nước mắt kêu lên. Lúc này trong hai mắt cô không còn tức giận mà chỉ đầy sợ hãi.

Cô khiếp đảm nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu mình, thân thể có chút run rẩy : “Đường Hạo, anh rốt cuộc định làm cái gì ? Anh đừng có làm xằng làm bậy… “

Sự sợ hãi của cô, hắn đương nhiên là nhìn thấy hết. Nhưng, hắn vẫnduy trì vẻ lạnh lùng thờ ơ, thô lỗ vén cao áo của cô lên tận đỉnh đầu,sau đó cởi ra ném sang một bên.

Tuy Lục Giai Ngưng có la to một lần nữa, có cố gắng hết sức đánh hắn, kháng cự mọi hành động của hắn. Nhưng chính là, sức lực của cô hoàntoàn không ảnh hưởng gì đến hắn. Mọi hàng động phản kháng của cô, hắntiếp nhận một cách hời hợt.

“Đường Hạo, anh làm sao vậy? Đừng có mà nổi điên lên như thế ! ” Lục Giai Ngưng sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi ra. Một phút trướccòn ôn như như người tình hoàn hảo, sau một khắn thì đột nhiên giống như là tên biến thái, động tác dọa người, ngay cả ánh mắt cũng rất khủngbố.

Nhìn cô sợ hãi như thể sắp bị lăng trì, toàn thân run rẩy co rúc lại, Đường Hạo chậm rãi đè lên cô, môi mỏng bắt đầu hôn lên hai luồn phongnhũ cao cao đứng thẳng dưới lớp áo lót rẻ tiền.

” Đừng mà……” Bởi vì hắn vùi mặt vào trong ngực cô cho nên cô căn bản không thể nhìn đến sắc mặt của hắn, “ Anh….”

Cô cũng không quản đến việc có cào rách mặt hắn hay không, ngón tay keo kiệt dùng sức bấu véo má của hắn : ” Anh……. “

“Em cho rằng như vậy thì em có thể thoát được hay sao? Hả?” Đường Hạo tiện tay giật xuống cà vạt của mình, dễ dàng nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh, sau đó trói chặt tay cô lên đỉnh đầu.

Hai chân cô đung đưa trên không, dùng hết toàn lực mà đánh đá về phía hắn nhưng Đường Hạo cũng chẳng vì thế mà thay đổi chút nào. Nước mắtkhông ngừng chảy ra như suối thấm ướt khuôn mặt xanh xao của cô. Má hồng như mận, nước mắt trượt xuống chiếc cằm trắng ngà của cô.

Chẳng quan tâm đến nửa trên bị trần trụi, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Hạo trói hait ay của mình lại : “Đường Hạo, rốt cuộc thì anh còn muốn tôi như thế nào ? “

“ Em nói thử xem tôi muốn em như thế nào?” Hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

Hắn muốn cho cô hiểu rõ, một phụ nữ căn bản không có sức lực địch nổi một người đàn ông. Nếu thật sự có người muốn làm loạn với cô, cô đươngnhiên không có năng lực chống trả.

“Anh là đồ biến thái…. Anh muốn cưỡng bức tôi sao?” Cô khàn cả giọng lên án hắn, dứt bỏ hoàn toàn sợ hãi, trong mắt chỉ ngập tràn hận ý.

“Đúng vậy! Anh chính là muốn cưỡng bức em đấy!” Đường Hạo thoải mái thừa nhận, thoải mái cởi bỏ thắt lưng của mình.

Hắn càng đưa tay ôm lấy phía dưới cô, không thể không ngưỡng mộ chính bản thân mình.

“Ừ…..” Lục Giai Ngưng muốn hét lên chửi ầm hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì tất cả lời nói đều phải nuốt trở lại cuốnghọng.

Hắn khinh miệt mà nhếch môi, dùng ngón tay cái xoa xoa cái cằm củacô, ngón tay thô ráp vân vê lên da thịt của cô khiến chúng đỏ bừng. Hắnđè thấp gò má xuống bên tai cô, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác ghen tuông,thì thào chất vấn: “ Nếu như có người muốn em như vậy, em định làmnhư thế nào? Hả? Sau khi mọi việc kết thúc có phải em muốn nhảy lầu tựtử có đúng không?”

Lục Giai Ngưng bị hắn dọa cho sợ hãi, rùng mình một cái, sau đó lắc đầu thật mạnh: “Không!”.

Cô không muốn bị người ta cưỡng bức, một màn Chu Thích định làm trước kia với cô lại hiện lên trước mắt, rõ mồn một như vừa mới xảy ra hômqua. Hắn không hiểu cô chán ghét, cảm thấy ghê tởm như thế nào đâu. Toàn thân cô khó chịu đến mức không thể nào chịu đựng nổi. Nếu thậtsự…..thật sự có chuyện xảy ra, cô chắc chắn cũng sẽ như lời hắn nói màđi nhảy lầu tự tử.

“Không cái gì? Hả?” Khuôn mặt anh tuấn của hắn lại đè thấp bên tai cô, đứng thân thẳng. Tuy cách cô một khoảng cách, nhưng khí thế của hắn vẫn bao vây lấy cô.

Đôi mắt to mọng nước nhìn hắn lạnh lùng như băng, Lục Giai Ngưng nhịn không được mà nuốt lấy một ngụm khí lạnh.

Lúc này, áo sơ mi của hắn đã cởi bỏ toàn bộ cúc, lộ ra da thịt màutiểu mạch sáng bóng, bộ ngực rắn chắc vạm vỡ, bởi hắn luôn luyện tập thể thao. Cơ ngực săn chắc, đủ đẹp và quyến rũ bất cứ người đàn bà nào.

Hắn cũng không có trực tiếp cởi quần, mà là mở rộng đến ngang hông,lộ ra quần lót lần trước cô mua cho hắn. Chiếc quần tam giác mỏng cănbản không đủ để che khuất trụ thiên nhô cao giữa hai chân của hắn. Đường Hạo không để cho người ta cảm thấy bay bổng hay chán ghét, ở toàn thânhắn tản mát ra một loạt nam tính trí mạng đầy mị lực, khiến người ta nín thở quên hết mọi cảm giác. Đó là một loại khí chất làm cho không khídục vọng gợn sóng, tràn ngập khí chất nguyên thủy chứ không phải dựa vào bề ngoài điển trai hay thân thể cường tráng, càng không cần phải trầntrụi bại lộ trong không khí mới hấp dẫn người, mà ngôn ngữ cử chỉ đầumày cuối mắt trong lúc đó đã làm nổi bật lên tất cả.

Tiểu Ngưng miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng nhìn hắn. Trời ạ! Ánhmắt của hắn vẫn rơi trên người của cô, khiến cô đỏ mặt tía tai, trốngngực đập liên tục, nhiệt độ trên da thịt càng lúc càng nóng bỏng.

Cô cảm giác bản thân mình đang mê muội, trong đầu hoàn toàn trốngrỗng, nhưng lại chỉ có thể ở dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, hình nhưsắp tan chảy mất rồi!

“Nói chuyện! Em không cái gì? Hả?” Đường Hạo tiến thêm một bước gần cô, ép hỏi. Hắn nhất định phải cho cô hiểu rõ: cô ở một mình nguy hiểm đến thế nào.

“Ừ!” Vẻ mặt cô mở mịt nhìn hắn, không hiểu hắn đang muốn hỏi mình điều gì, “Anh muốn em trả lời cái gì?”

Đường Hạo nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, tuyệt đối không cho cô cócơ hội suy nghĩ thêm. Biết cô có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn nhấtđịnh phải diễn tập một lần trước cho cô xem.

Như vậy, ấn tượng của cô đối với ‘nguy hiểm’, nhất định sẽ khắc sâu thêm.

## 346. Chương 346

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Bất quá, Đường Hạo dùng thực lực cùng kinh nghiệm của bản thân để nói cho cô hiểu rõ: chưa hề chấm dứt, mới chỉ là bắt đầu thôi!

Hắn kéo hai tay cô xuống, cởi bỏ dây trói trên tay cô. Bây giờ hắn không cho phép cô bị trói, mà muốn cô dùng hai tay đón hùa ý hắn.

Rốt cuộc cũng tìm lại được tự do, Lục Giai Ngưng còn chưa kịp xoa xoa cổ tay bị trói đau của mình thì đã tự phát ra một tiếng kiều ngâm…. Nhũ tiêm của cô bị hắn mút lấy kịch liệt. Một cảm giác tê liệt như điệngiật chạy qua toàn thân cô.

Hắn vừa hôn xuống, càng lúc càng cuồng vọng, càng lúc càng thêm dùng sức va chạm vào thân thể của cô.

Mỗi động tác của hắn mãnh liệt như vậy, giống như muốn khảm vào lòngcô, muốn khắc sâu vào trong linh hồn cô, khiến cô vừa thấy sợ cũng lạivừa thấy yêu, thích thú với sự giao hợp nam nữ. Tâm hồn xuân động lòngngười không che dấu được, nước bắt đầu chảy kêu những tiếng róc rách….

“…..” Từng ngụm âm thanh đè nén nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản chúng phát ra ngoài môi cô.

Đường Hạo thỏa mãn với những phản ứng của cô, yêu thích cô không chedấu cảm xúc thực trong lòng. Hai con ngươi kiều mị…..Tư thái của cô bâygiờ tràn ngập phóng đãng.

Nhưng, hắn thích nhìn cô phóng đãng với chính mình. Hắn thích được nhìn một mặt khác được che giấu trong cô.

Khi cô run rẩy đến lần thứ ba, dịch mật chảy ra càng nhiều. Hắn nhưmãnh thú mà vồ lấy cô, gầm lên một tiếng, cả thân thể trầm xuống, kịchliệt run rẩy. Sau đó, hắn đem tất cả tinh lực, không bỏ sót chút nào rót vào trong cơ thể của cô….

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tùy tiện mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Đường Hạo, TiểuNgưng ngồi ở trên ghế, ăn đồ ăn nhanh mà hắn mua về. Bởi vì lúc trướcsửa sang lại quần áo, thu dọn căn phòng, cuối cùng còn bị hắn ‘muốn’ đến mấy lần, cô đương nhiên là hao tốn quá nhiều khí lực, cho nên khẩu vịcũng thoải mái hơn nhiều.

Rất nhanh, cô đã giải quyết xong phần của mình, một tay định cướp lấy nửa phần của Đường Hạo.

“ Em yêu, đây là đồ của anh!” Đường Hạo cầm chiếc đũa, cau mày nhắc nhở.

“Biết là của anh, nhưng mà em…đói! Anh phải cho em ăn chứ? Em không có chê anh bẩn đâu, sẽ thoải mái mà chấp nhận hết!” Cô vừa mở lớn miệng để ăn, vừa hiên ngang hào phóng nói.

Đường Hạo chỉ có thể buông đũa xuống, mặc dù bụng của hắn cũng còn đang ‘đánh trống kêu oan’.

“Hiện tại, anh cũng đã thỏa mãn thú tính của anh rồi, có phải cũng nên trở về không?” Tiểu Ngưng vuốt bụng, ngẩng đầu thúc giục hắn.

Đường Hạo lại hơi chau mày, nói: “ Cái gì mà thỏa mãn thú tính của anh? Hả?”

“Anh cứ nói đi! Vừa đến là đối với em như vậy, không cho em mộtphút nghỉ ngơi! Một lần lại thêm một lần….Không phải thú tính thì là cái gì?” Hắn cho đến bây giờ cũng chưa hề nói yêu cô, cho nên cô coimọi hành động lúc trước của hắn chỉ là phát tiết chứ không phải ân ái.

Đường Hạo giơ chân dài ở dưới mặt bàn lên. Bàn chân đi bít tất trắngtiến thẳng vào giữa hai chân của cô, dùng ngón chân chạm đến nơi mềm mại bí ẩn không gì che lấp của cô.

Tiểu Ngưng muốn khép hai chân lại, nhưng chính hắn căn bản không cho cô có cơ hội: “ Đường Hạo, anh thật đáng ghét! Đừng có làm như vậy với em….”

Đường Hạo không để ý đến sự giận dỗi của cô, híp mắt hỏi: “ Vậy còn em….tôi đã thỏa mãn tất cả thú tính trong em chưa?”

Tiểu Ngưng bị hắn khiêu khích không còn kiên nhẫn mà ngồi yên trên ghế, dựng thẳng hai chân, khom lưng tại bàn ăn: “ Đường Hạo! Anh thật đáng ghét!”

“Nói! Em thỏa mãn chưa?” Hắn nhất định phải bắt cô trả lời, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào gò má ửng hồng của cô.

“Em không biết!” Cô nghĩ một đằng đáp một nẻo, giọng nghe cóvẻ cực kỳ không thích. Bị hắn khinh bạc thế này, cô làm sao mà có tâmtình tốt được.

“Hừ! Vậy ý của em là tôi chưa thỏa mãn cho đủ em!?” Đường Hạo làm vẻ mặt áy náy nói, giống như rất xin lỗi cô.

“Ừ!” Tiểu Ngưng tùy tiện đáp lại, sau đó thoát khỏi chân hắn, thuận tiện cầm luôn bát mỳ ăn liền, chạy đến chỗ khác ăn.

“Vậy thì hiện tại anh phải cố gắng thỏa mãn hết cho em!” Đường Hạo lớn tiếng nói, sau đó bắt lấy người cô. nói: “ Không……Không……Anh đã thỏa mãn em rồi! Anh đã thỏa mãn em rồi……Được chưa?”

“Ha ha, nghe em nói miễn cưỡng chưa kìa!” Đường Hạo đi đến bên cạnh cô, bắt lấy bờ vai cô, ở bên tai cô thì thầm: “ Lời nói miễn cưỡng của em như vậy, đối với anh là một loại sỉ nhục!”

Hắn đem thân cô xoay chuyển, để sống lưng cô dựa vào vách tường, “ Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé!”

“Không!” Tiểu Ngưng sợ đến mức hét to lên một tiếng, sau đó bưng mỳ chạy qua một bên: “ Đường Hạo, anh bây giờ về nhà quản lý con cái đi! A, nhanh lên, con mà không nhìn thấy anh là chúng nó lại khóc đấy!”

Hiện tại cô chỉ có thể lôi các bảo bối ra làm tấm lá chắn.

“Bọn nó không nhìn thấy anh là sẽ khóc sao? Ha ha ha, anh nghĩ dưới sự dạy bảo của em, bọn nó nhìn thấy anh mới khóc!” Đường Hạo tự giễu nói, hiện tại hai đứa con của hắn không thấy hắn về nhà không biết đã vui thành dạng gì rồi.

“Ai dạy bọn chúng được chứ? Bọn chúng không phải vẫn đi theo anhhay sao? Em mới chỉ là ở cạnh chúng được vài ngày thôi đấy nhé!”Tiểu Ngưng trong lòng cười thầm. Hai đứa con đơn giản đơn giản đầu hàngtrước cô, trong lòng cô cũng không phải là vui mừng bình thường.

“Ừ, hừ. đây không phải là nói em rất lợi hai hay sao? Trong vòngvài ngày có thể khiến hai đứa tiểu quỷ đó hoàn toàn nghe em chỉ huy!” Đường Hạo châm chọc nói, bàn tay đặt trên người cô chậm rãi trượt xuống, tạm thời buông tha cho cô.

“Ha ha, nói có thì có!” Tiểu Ngưng biết rõ hắn không náo loạn nữa, mới nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, tiếp tục ăn nốt bát mỳ ăn liền của mình: “ Hạo……Anh nên về sơm đi thì hơn!”

“Nhưng em mặc đồ của anh, chẳng lẽ em muốn anh trần như nhộng đi ra ngoài nhà trọ này sao?”

Tiểu Ngưng lè lưỡi: “ Em cởi ngay bây giờ! Mấy đồ này của anh…..”

“Không cần phiền phức! Tối nay anh ngủ lại ỏ đây!” Đường Hạo đi theo cô vào phòng ngủ, ở sau lưng cô nói ra.

“ Vì sao? Nhưng mà…..giường ở đây không lớn, không đủ cho hai người nằm!” Cô chỉ chỉ vào chiếc giường đơn trong phòng. Quả thực, mọi việc nằm ngoài dự liệu của cô.

“ Không có vấn đề gì! Anh có cách để chúng ta cùng ngủ được!” Giường đơn, hai người chỉ cần ôm nhau ngủ là được.

“Không được! Chúng ta đang tiến triển quá nhanh! Bây giờ vẫn chưa ngủ trên một chiếc giường được!” Làm cái gì? Cô rõ ràng là muốn hắn theo đúng trình tự theo đuổi mình, kết quả thì lại hoàn toàn đảo lộn.

“Phụ nữ thật là quá dông dài!” Cô cho là hắn tự nguyện chuirúc trong căn phòng bé xíu bằng cái lỗ mũi này sao? Còn không phải là lo lắng cho cô buổi tối có an toàn hay không à?

“ Nếu như anh hôm nay cứ nhất quyết như thế, vậy thì anh ngủ ở ghế sô pha đi!” Tiểu Ngưng chỉ vào sô pha trong phòng khách nói: “ Đây là châm chước lần đầu của em thôi đấy!”

“Sô pha thật nhỏ…..”

“Vậy thì xuống đất ngủ đi! Em tin chỗ đó đủ cho anh ngủ thoải mái!” Cô vẫn tiếp tục kiên trì. Cô nhất định phải kiên trì đến cùng, nếu không thiệt thòi nhất định thuộc về cô.

## 347. Chương 347

6

Edit: Meimoko

(Chương này có sự giúp đỡ của bạn Peguin)

\_\_\_\_\_\_

Tiếng chuông báo thức rộn rã vang lên khiến người đang ngủ say trên giường theo bản năng mà từ từ mở mắt.

“Á!” Một tiếng thét chói tai vang lên, Tiểu Ngưng theo đó màrớt bịch xuống giường. Cô phát hiện ra mình đang bị một cánh tay gắt gao ôm chặt, hơn nữa áo ngủ của cô cũng bị cởi hết cúc. Có rất nhiều dấutay in lại trên da thịt mềm mại của cô. Núi non trước ngực hoàn toànrun rẩy phơi mình trong nắng sớm.

Tiểu Ngưng tức giận hung hăng đạp cho cái tên gây chuyện đang ngủ say bên cạnh một cước xuống giường, trừng mắt nói: “ Anh dậy ngay cho em! Ai cho anh vào đây? Lại còn đạp cả em xuống giường!”

Đường Hạo cau chặt mày, mắt vẫn còn lim dim, miễn cưỡng lắm mới mở hé một chút, giơ tay vuốt vuốt mắt, nói: “Sáng sớm dậy chưa gì đã phá anh rồi! Để yên cho anh ngủ thêm chút nữa!”

Ngày hôm qua, Đường Hạo ngủ trên sa lôn, cứ ngã lên ngã xuống, cho nên nửa đêm khuya khoắt hắn mới mò vào phòng cô để ngủ.

“Ngủ cái gì mà ngủ! Tỉnh dậy, sắc quỷ! Ai cho anh cởi áo của em, hả?” Tiểu Ngưng càng nói càng tức giận. Đêm qua, cô ngủ say quá nên hắn bòlên giường cô lúc nào cô cũng không biết, và tất nhiên chuyện áo bị cởikhi nào cô cũng chẳng biết.

Đường Hạo căn bản không để ý đến lời phàn nàn của cô. Hắn đã có thóiquen, trước khi ngủ, ở gần cô là phải cởi áo cô, sờ cô, rồi vân vê đếnno nê sau đó mới đi ngủ.

Nhìn Đường Hạo không có bất cứ phản ứng gì, nằm lỳ trên giường ngrutiếp, Tiểu Ngưng cũng chỉ đành mặc kệ hắn. Xuống giường, cô bước vàophòng tắm chuẩn bị làm sạch chính mình.

Tắm xong, cô bắt đầu trang điểm, sau đó thoa kem dưỡng da lên mặt.Sau đó, cô bắt đầu đánh mắt. Mắt cô vốn to, tròn , lại có hàng mi congvút như liễu, cho nên chỉ cần đánh chút phấn mắt vào là đã nổi bật lắmrồi, không cần thiết phải sử dụng đến phấn nhũ.

Đánh thêm chút phấn hồng lên má, thêm chút son lên môi, Tiểu Ngưng vốn xinh đẹp lại càng thêm xinh đẹp hơn.

Tiểu Ngưng nhìn vào gương soi một lần nữa, kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa. Hài lòng với chính mình hiện lên trong gương, cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này, ở trong phòng, Đường Hạo đã thức dậy, đang thay đồ.

“Anh cầm quần áo của anh ra ngoài thay đi! Em cần phải thay quần áo!” Tiểu Ngưng chỉ vào tủ đồ, nói với Đường Hạo.

“Em cứ thay đồ đi! Anh không ngại gì đâu!” Đường Hạo bình thản nói. Tiểu Ngưng siết chặt, vò lấy chiếc áo sơ mi trong tay. Chiếc áo nhăn nhúm khó coi.

“Đường Hạo, có anh ở đây, em không thay quần áo được! Anh mau đi ra ngoài đi!” Tiểu Ngưng nhăn mặt, vừa nói vừa đánh vào người Đường Hạo.

Đường Hạo chẳng có chút xi nhê gì, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng đỏ của Tiểu Ngưng và nói: “ Ngưng à, có nhìn hay không thì anh vẫn biết hết mọi ngõ ngách trên cơ thể em rồi mà! Bất cứ chỗ nào anh cũng…..”

“Thôi ngay! Anh là khách không mời mà đến, từ nay về sau anh đừng có đến đây nữa!” Tiểu Ngưng đánh vào lưng hắn mấy cái, cười cảnh cáo nói.

“Anh không phải khách của em! Anh là chồng em!” Đường Hạo chậm rãi tiến lên một bước. Sáng sớm mà đã náo nhiệt thế này rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, hắn muốn đi cùng với cô.

“Không được ăn nói lung tung, em bây giờ là người độc thân, chưa chồng!”

“Chưa chồng ư? Vậy các con của em từ đâu mà ra hả?” Đường Hạo quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tiểu Ngưng chất vấn.

Tiểu Ngưng lắc đầu thật mạnh, thập phần lo lắng nói: “ Con là con của anh! Hiện tại chúng đều mang họ Đường, không liên quan gì đến em nữa!”

“Tốt! Bây giờ đến ngay cả con mà em cũng không thừa nhận ư?”Đường Hạo nhịn xuống lo lắng trong lòng, thầm nghĩ: Tiểu Ngưng à! Bâygiờ em còn muốn giở trò gì nữa đây? Anh sẽ không để em ngay cả con cũngchối bỏ như thế đâu!

“Em bây giờ độc thân! Độc thân! Không con, không chồng gì hết!” Tiểu Ngưng chống chế nói, tiếng mỗi lúc mỗi nhỏ. Không cho Đường Hạo có cơ hội nói tiếp, cô đẩy hắn ra.

Tiểu Ngưng cười ra tiếng. Đúng! Hiện tại cô là một phụ nữ độc thân, không có con, không chồng, chẳng có gì phải lo lắng cả.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lục Giai Ngưng đi làm. Cô ngồi trên mộtchiếc xe hơi cao cấp sản xuất với số lượng đếm trên đầu ngón tay trênthế giới. Trời ạ! Cô chỉ là một nhân viên bình thường thôi, ngồi chiếcxe hơi đắt tiền như thế này không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nàođây?

Đường Hạo đưa Tiểu Ngưng đến chỗ làm việc của cô. Mặc dù từ trước đến nay hắn chẳng quan tâm đến mấy tin tức bát quái lá cải nhưng vì TiểuNgưng, hắn không muốn cô phải nghe những lời bàn tán nên cũng không phản đối trước lời đề nghị của cô. Nhìn Tiểu Ngưng ngồi bất động, Đường Hạothúc giục: “Nhanh xuống xe đi, lúc trước không phải em cứ giục anh là phải mau mau đi hay sao?”

Tiểu Ngưng nhìn thấy trước công ty có rất nhiều xe đỗ, cô nhịn không được mà thở dài một hơi: “ Đường Hạo, anh chạy xe ra chỗ xa xa một chút, sau đó để em xuống xe!”

“Vì sao?” Đường Hạo khó hiểu hỏi.

“Em không muốn ngày đầu tiên đi làm đã bị chú ý!! Đường Hạo,xe của anh quá nổi bật!” Cô không hề nhíu mày, không làm nũng cũng chẳng giận dỗi chút nào, giọng điệu rất chân thành.

Đường Hạo gật đầu, sau đó lái xe đi vào một con hẻm.

Tiểu Ngưng mặc dù ăn mặc giản dị nhưng bởi vì cô có nét mặt đáng yêu dịu dàng lại vô cùng phúc hậu nên thu hút không ít ánh mắt.

“Oa, Tiểu Ngưng xinh đẹp chẳng kém gì so với mấy ngôi sao của chúng ta đâu nhỉ?” Đều là thợ trang điểm với nhau, chị Lý đương nhiên nhìn một cái là nhận ngay ra vẻ đẹp yêu kiều của Tiểu Ngưng ~ Ngũ quan của cô gái này thậtcân đổi!~ Chị Lý thầm nghĩ.

“Không có đâu ạ!” Nghe lời khen của chị Lý, Tiểu Ngưng xấu hổkhông dám nhận. Trước kia, Tiểu Ngưng có hoàn cảnh “đặc biệt”, bị bánlàm người hầu, đâu có ai khen một người hầu là cô gái xinh đẹp. Sau đócô lại bị Đường Hạo nhốt lại trong biệt thự, ngày lại ngày bị hắn và mọi người khi dễ. Cho nên, cơ hồ chẳng có ai khen cô một câu xinh đẹp cả.

Cảm giác được người khác khen thật lạ lẫm, hoàn toàn mới lạ. Cho tới bây giờ cô chưa từng được hưởng thụ qua.

“Thật mà! Tiểu Ngưng ngày càng xinh đẹp đấy! Có nghĩ đến tương lai thành ngôi sao không? Ở đây có rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất đến,cho nên em có rất nhiều cơ hội!”

Tiểu Ngưng ngay lập tức lắc đầu: “ Không! Em chỉ thích hóa trang với tạo hình thôi, những chuyện kia không hợp với em đâu!” Cô không muốn trở thành người nổi tiếng. Nếu cô muốn trở nên nổi tiếngthì bằng vào việc được tổng tài Đường thị yêu thương như thế này đã làcó quá nhiều cơ hội rồi.

“Đáng tiếc! Em nhìn những cô gái nổi tiếng kia mà xem! Thực chấtcũng không xinh đẹp đến vậy đâu! Họ sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền lìxì, để chúng ta giúp họ đẹp hơn người khác!” Chị Lý đột nhiên cười hì hì nói. Kỳ thật, chuyện bí mật này không phải gặp ai là chị cũng nói ra được.

“Sẽ có người cho chúng ta lì xì sao?” Tiểu Ngưng vừa nghe đến tiền thưởng là lập tức mắt sáng lên, trong đầu hiện lên ý nghĩ mở sổ tiết kiệm.

“Đương nhiên, rất nhiều …, họ không tự nhiên mà đẹp được tất cả đều phải nhờ vào thợ trang điểm chúng ta ư??? Ha ha. . . . . .” Chị Lý bắt đầu giảng cho Tiểu Ngưng hiểu. Có rất nhiều chuyện phátsinh, đương nhiên đơn giản chỉ là sự tranh giành giữa các minh tinh đểcó được lên hình đẹp trên báo.

## 348. Chương 348

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Ngày hôm sau Đường Hạo thuê cho Lục Giai Ngưng một căn hộ sa hoa bậcnhất trong tiểu khu. Không chỉ phía dưới căn hộ có nhân viên bảo vệ, màngay cả trên ban công của căn hộ cũng đều có nhân viên tuần tra đứng gác hai bốn trên hai bốn.

Bất quá, cách này vẫn khiến Đường Hạokhông yên tâm lắm. Hắn điều tới một đội bảo vệ được huấn luyện thuê ngay bên cạnh căn hộ của Tiểu Ngưng. Đương nhiên, Tiểu Ngưng không biết chút gì về việc này, có một số việc hắn không muốn nói rõ cho cô biết.

Tuy nhiên Tiểu Ngưng không phải là tình nguyện chịu sự sắp xếp củahắn, nhưng mà từ góc độ an toàn mà nói, cô cam tâm tình nguyện. Cô cũngkhông giận dỗi Đường Hạo chỉ là không muốn hắn ở cùng cô lúc này màthôi. Mỗi ngày cùng lắm là để hắn đưa về nhà, sau đó hắn phải về nhà của hắn.

Ngày đầu tiên, buổi tối hắn tức giận nói nơi này là do hắn dùng tiềnthuê cho cô, nên cô không có quyền đuổi hắn. Tiểu Ngưng lập tức đáp trả, nếu đây là chỗ hắn dùng tiền thuê thì hắn ở đây luôn còn cô sẽ tự mìnhđi thuê chỗ khác.

Đường Hạo thấy không lay chuyển được cô, chỉ sờ sơ cái mũi tạm thời rời đi, từ nay về sau sẽ lại nghĩ ra cách khác.

Bất quá mỗi ngày hắn phải đưa đón cô đi làm rồi về nhà. Đối với côđây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Tiểu Ngưng nghĩ lan man, trước mắt côlà công ty nơi cô làm việc, cô cứ đứng trước cửa công ty thật lâu. Côngviệc của cô thấm thoắt đã được ba ngày, cô được trả 40 đồng. Cô đem cấtnhững đồng tiền màu đỏ vào ví, trước cửa buồng vệ sinh một lần nữa lạikhoa chân múa tay vì vui sướng.

Mỗi ngày số tiền hoa hồng cô nhận được không nhiều lắm, so với nhữngthợ trang điểm khác bọn họ có khi còn ra tay dã man hơn. Đúng vậy! Mặcdù có chút không ý tứ, nhưng cô nhận tiền cũng chỉ vì để cho bọn họ yêntâm. Nếu cô không nhận những đồng tiền hoa hồng này, thì bọn họ lại chorằng cô không có tâm tạo hình trang điểm cho bọn họ thêm xinh đẹp.

Cầm số tiền mặt không được nhiều cho lắm, trong lòng Tiểu Ngưng lạimột lần an ủi mình. Đúng! Cô nhận tiền như vậy cũng là chính đáng, tuyệt đối là chính đáng.

Rất nhanh đem số tiền cất đi, Lục Giai Ngưng chuẩn bị từ phòng vệsinh đi ra. Đúng lúc này, ngoài cửa vô tình có lời nói làm cho cô thuchân không bước nữa.

“Đại minh tinh thì có gì đặc biệt hơn người, lấy cái gì mà lênmặt, còn cho mình là tiểu thư, chỉ xứng đáng lau giày cho tôi, chếttiệt….” Một cái nguýt dài kéo theo cả tiếng hờn dỗi oán trách của cô gái trẻ.

Một cô gái khác đang trang điểm, trên người mặc bộ cánh bó sát có gương mặt nữ sinh đáp lại : “ Haha.. Đừng có tức giận như vậy, lúc trước ở phòng chụp cô cũng sùng bái cô ta, cái gì cũng có thể làm cho cô ta còn gì!”

“ Cái gì??? Sùng bái cô ta, tôi sùng bái cô ta cái gì? Xét cho cùng cũng chỉ là hang kỹ nữ cao cấp mà thôi!”

“ Không nên tức giận. Cô ta có tư chất, mỗi bộ phim đều được nhận vai nữ chính lại thường xuyên ra đĩa nhạc.”

“Vậy ư..? Có người nâng đỡ chắc cô ta mới được như vậy. Nói cho cùng đã qua tay nhiều đạo diễn, nhiều đàn ông rồi nên……” Cô gái trẻ mỉa mai nói.

Nói ghen gét mười phần, trong khinh miệt có lẫn hâm mộ và ghen tị. Cô gái mặc váy ngắn phát ra tiếng cười an ủi nói: “ Ha ha! Không phải nghĩ một đằng làm một nẻo nhé. Muốn đi trên kẻ khácchính là phải như vậy, để xem chúng ta ai có thể câu được con cá lớn, có thể dựa vào ngọn núi lớn.”

“Khốn nạn! Ở đâu tốt như vậy? Cái đám đàn ông kia chỉ biết nghĩđến bản than, chứ gặp phải chuyện tình cảm thật thì bọn họ sẽ từ chốingay” Cô gái trẻ mắng to một tiếng, soi vào gương tỉa tót đôi long mày.

“ Không biết cái cô Kỳ Kỳ kia có điểm gì, mà lại được Đường tổngnâng đỡ như vậy, tiền nhiều, phong độ tốt, thực sự thì cô ta được Đườngtổng cho lên tận thiên đường rồi.”

Đường Hạo??? Tiểu Ngưng thấy ngực mình không thoải mái, cô biết rõĐường Hạo cùng với Kỳ Kỳ có quan hệ nhưng mà từ miệng người khác nói ranhư vậy chính cô cũng cảm thấy tức giận thay, hai tay không tự giác nắmlại, móng tay khẽ cắm sâu tạo thành rãnh, trong tâm trí bất chợt khôngcó cảm giác.

“ Ha ha ha! Có lẽ sẽ có một ngày cô cũng có cơ hội nịnh bợ đén một người như vậy, làm cho anh ta cân nhắc cô lên” Cô gái mặc váy ngắn nói.

“ Cô suy nghĩ một chút đi, bạn gái của hắn chết, trong lòng hắnnhất định đâng rất cô đơn. Gặp một người trẻ xinh đẹp lại là đại mỹnhân, Đường tổng tài từ nay về sau yêu cô hay không khó có thể nóitrước”.

“Ha ha ha, nếu quả thật có lúc như thế, tôi nhất định phải bắt cô Kỳ Kỳ kia lau giày cho tôi…..” Cô gái trẻ buông một câu thề đùa.

Trong phòng vệ sinh Tiểu Ngưng cảm thấy tóc mình dựng lên vì tứcgiận, đàn bà bây giờ dù thế nào cũng đều muốn dựa vào đàn ông thành công đẻ đi lên, dựa vào đàn ông để phát tài. Cứ coi như các cô có sức tưởngtượng tốt, nhưng làm sao có thể lại chú ý tới người đàn ông đó?

Tại cô chán ghét kiểu đàn ông như vậy, mà Đường Hạo lại không biếtkiểm điểm mình, bị người khác buông những lời như vậy, cũng cảm thấymình sao có thể đơn giản mà gả cho hắn.

Trước kia bị Kỳ Kỳ cùng Tiền Lỵ Nhi làm khó, càng nghĩ càng cảm thấykhó chịu, càng ngày càng tức giận, ý như muốn trả thù ngày một lớn.

Đúng, hắn nhất định phải bị trả thù, nếu không sao có thể nuốt trôi cục tức này.

Két cạch một tiếng, Lục Giai Ngưng vặn mở cửa phòng vệ sinh, rất tựnhiên đi đến vòi nước. Hai cô gái trẻ thấy Lục Giai Ngưng tiến lại từphía sau, lập tức thu dọn đồ đứng dậy, cô gái có giọng chanh chua chửiđổng giờ đã thay một bộ khác trông đáng yêu, ra vẻ yểu điệu thục nữ.

“ Lục tiểu thư, da của chị thật đẹp ! Không biết chị có bí quyết gì vậy?” Cô gái nói sẽ cho Kỳ Kỳ lau giày mình láu lỉnh hỏi với âm thanh nhuthuận. Lục Giai Ngưng ngoài thì cười nhưng trong lòng không thể cườiđược nhìn cô ta, sau đó nhìn nhìn mặt mình : “Thật không? Tôi thấy da tôi rất bình thường đấy chứ!”

“Ha ha! Xem ra Lục tiểu thư là người xinh đẹp nhất… ha ha ha,người đàn ông đó nhất định sẽ rất thích tiểu thư, tiểu thư là quan trọng nhất trong lòng anh ta.”

Cô gái mặc váy ngắn nói, sắc mặt cố chút xấu hổ, vì biết rằng lúctrước mình nói gì có khi Tiểu Ngưng cũng đã nghe thấy. Hơn nữa cô cũngbiết hình tượng của mình là rất quan trọng nếu như quản lý biết nhấtđịnh sẽ nổi giận và tiền lương cũng coi như xong đời.

Lục Giai Ngưng chỉ cười, tức giận chỉ là dùng gót giày nện xuống nền nhà mà đi ra khỏi toilet.

Hắn thích cô sao? Cô quan trọng với hắn lắm sao?

Hừ? Trước đây hắn không đối xử tử tế với mình, mình cũng không phảilà quan trọng với hắn cho nên hai người kia mới trêu tức cô như vậy.

Còn bây giờ? Hắn đối với cô là rất tốt, giống như không có ai gây rachuyện với hắn. Nhưng số người theo đuổi hắn thì rất nhiều, nguy hiểmlúc nào cũng có thể đến.

Trong lòng Lục Giai Ngưng lại thấy bất an, không thể yên lòng

Cánh môi của Tiểu Ngưng cong lên hướng vào phòng hoá trang mà đi, không cẩn thận va vào một người: “Ối……! Cô không có mắt hay sao mà lại …..?” Một giọng nói cay nghiệt tức giận vang lên.

## 349. Chương 349

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Nghe thấy tiếng kêu kiêu ngạo quen thuộc, Lục Giai Ngưng nhìn vào chủ nhân của tiếng kêu kia, vừa vặn người đó cũng đang nhìn cô.

Kỳ Kỳ như không tin vào mắt mình, đồng thời cũng phát ra âm thanh càng thêm kinh ngạc:”Cô… . . Cô. . . . . .Cô không phải là đã chết rồi sao?. . . . . .” Trên khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà nhăn lại.

Tiểu Ngưng thật muốn nói ‘ngậm cái miệng thối của cô lại, cô mới chết ý’, nhưng mắt to đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị.”Cô đoán thử xem tôi là người hay ma?”

Kỳ Kỳ khẽ vuốt hai cánh tay trắng tuyết vốn đã nổi da gà nói: “Giữa ban ngày cô không cần phải dọa tôi, cô rốt cuộc là người hay ma?”

“Chẳng lẽ cô đã làm chuyện gì có lỗi với tôi cho nên cô sợ gặp tôi?” Người ta có câu: không làm việc trái với lương tâm nửa đêm cũng không sợ bị kêu đến quỷ môn quan.

“Tôi làm chuyện có lỗi với cô ư? Cô thật. . . . . . hay nói đùa. . . . . .” Chân đi giày cao gót mười phân, Kỳ Kỳ sợ tới mức hai chân run rẩy lui vềphía sau, bởi vì cô quá mức sợ hãi làm chính mình trượt chân ngã ngồitrên mặt đất. Mà chiếc váy ngắn lúc này cũng bị hất lên đến thắt lưng,lộ ra chiếc quần lót bên trong cùng tư thế ngã hết sức khó coi.

Đang giờ nghỉ trưa nên xung quanh chỗ 2 người đang đứng có rất nhiềunhân viên qua lại, nhìn thấy cảnh người đẹp lộ hàng thì xuất hiện nhữngánh mắt tham lam ngắm nhìn hai đùi tuyết trắng của Kỳ Kỳ, còn phía phụnữ thì nhìn cô ta bằng cặp mắt ghen tị.

Tiểu Ngưng cũng phát ra tiếng cười, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi.

Nửa phút sau mới có quản lý đến nâng Kỳ Kỳ dậy, sau đó quan tâm hỏi: “Kỳ Kỳ tiểu thư ,cô sao rồi, có đau ở đâu không ?”

“Cô gái này là ai?” Kỳ Kỳ vừa chỉ vào Lục Giai Ngưng vừa hỏi quản lý.

Quản lý nhìn Lục Giai Ngưng, sau đó trả lời câu hỏi của Kỳ Kỳ.”Cô ấy là thợ trang điểm mới của chúng tôi, tên Lục Giai Ngưng!”

“Lục Giai Ngưng? Cô ta. . . . . . Cô ta không chết?” Kỳ Kỳ lẩm bẩm nói.

“Cái gì?” Quản lý không hiểu Kỳ Kỳ nói gì, không giải thích được nói: “Ai chết vậy ? Tại sao phải chết!”

Nhìn thấy Kỳ Kỳ bị hù dọa tới mức nơm nớp lo sợ, mặt xám như tro, Lục Giai Ngưng thấy rất vui vẻ, nhún nhún vai, chuẩn bị rời đi.

Chứng kiến tất cả mọi người không sợ Lục Giai Ngưng, lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của cô, Kỳ Kỳ biết cô là người, không phải ma, côlà đang cố ý hù dọa mình.

Bị mất mặt, Kỳ Kỳ trong lòng đã nổi lên ngọn lửa, tất cả tức giận đều thể hiện trong lời nói.”Vừa rồi chính cô ta đẩy tôi bị ngã, cô ta phải xin lỗi tôi, nếu không buổichụp hình quảng cáo hôm nay tôi sẽ không tham gia !”

« Kỳ Kỳ tiểu thư, cô đã tốn công sức đến đây rồi, hơn nữa chúngtôi cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ cô tới là có thể bấm máy. Mọi người ởđây đã mất rất nhiều thời gian cùng công sức để thực hiện buổi chụp hình quảng cáo này, Kỳ Kỳ tiểu thư không thể nói không tham gia là khôngtham gia được, như vậy công ty sẽ tổn thất rất lớn! Kỳ Kỳ tiểu thư, côngàn vạn lần không nên tức giận, chúng tôi sẽ đem người thợ trang điểmkia đến nhận lỗi với cô!” Quản lí ra lệnh cho nhân viên dẫn Kỳ Kỳ trở về phòng nghỉ, sau đó nổi giận đùng đùng đi đến phòng hóa trang.

“Cái gì?” Tiểu Ngưng cau chặt đôi mi thanh tú, thanh âm nghi vấn nói.

“Tôi nói cô phải đến xin lỗi Kỳ Kỳ, vừa rồi không phải là cô đẩy ngã cô ấy sao?” Quản lí hai mắt mở to chất vấn.

Tiểu Ngưng nghe thấy vậy liền cười to, sau đó chỉ vào mình.”Tôi đẩy cô ta ? Tôi vì cái gì mà phải đẩy cô ta? Nói cho ông biết, tôi không đẩy cô ta nên cũng sẽ không xin lỗi !” Tiểu Ngưng đứng thẳng người, kiên quyết nói.

“Cô. . . . . . Cô. . . . . .” Quản lí chỉ vào Tiểu Ngưng, vì tức giận mà thở hổn hển.”Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ đuổi việc cô !“

Nếu là trước đây, Tiểu Ngưng nhất định sẽ vì công việc mà chịu thiệt thòi, nhưng cô bây giờ không giống lúc trước :”Dựa vào cái gì?Tôi không làm tròn trách nhiệm của người thợ trang điểm ư, ông dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ đuổi tôi?”

“Chỉ bằng việc cô cùng tôi tranh luận, không nghe sự chỉ đạo củatôi! Tôi là cấp trên của cô, đuổi việc cô cũng không cần có lý do!” Quản lí tức giận hô lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, cả phòng hóa trang trong nháy mắt bỗng im bặt, những nhân viên trong phòng ngừng mọi động tác,không dám thở mạnh.

Tiểu Ngưng thấy quản lí như vậy liền cười nhạt :”Đường đường là quản lý của một công ty có tên tuổi mà lại nói ra những lời thiếu lí lẽ như vậy sao? Nói cho ông biết, tôi không đẩy ngã cô ta, con người củatôi nếu đã làm chuyện gì nhất định sẽ thừa nhận, ông bắt tôi xin lỗi tôi nhất định sẽ xin lỗi. Nhưng rõ ràng là cô ta tự mình ngã sấp xuống, dựa vào cái gì đổ tội lên người tôi?Ông muốn đuổi tôi ư ? Không dễ dàng như vậy đâu, tôi sẽ kiện ông lên cấp trên vì ông đã khinh rẻ và áp bức nhân viên cấp dưới chúng tôi!”

“Cô. . . . . .” Quản lí bị chọc tức đến độ những ngón tay trở nên run rẩy, nửa ngày không nói nên lời.

Thoạt nhìn qua thấy biểu hiện Lục Giai Ngưng không tức giận, cũngkhông sợ hãi, nhưng chỉ có mình cô mới biết toàn thân máu đang đôngcứng lại, trên đầu cũng tê dại, hoàn toàn là bị chọc tức.

Cũng sợ hãi quản lí sẽ trả thù, vì cô đã được nghe những chuyện trước đây của công ty. Công ty này có nhiều tay chân là xã hội đen. Rất nhiều ngôi sao bởi vì không nghe theo sự chỉ đạo nên đều bị hãm hại !

Cô cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra,dám cùng quản lý cãi nhau,cùng ngôi sao lớn đối nghịch.”Tôi vừa rồi không sai và nhất định không xin lỗi, tôi cũng không chấp nhậnbị đuổi việc mà không có lý do như thế, trừ khi tôi không còn muốn làm ở đây nữa!”

Nói xong, Lục Giai Ngưng trở lại ghế ngồi của mình, nhìn vào gương và bôi son môi.

Quản lí nhìn Lục Giai Ngưng, sau đó nổi giận đùng đùng đi khỏi phòng hóa trang.

Lúc này, những đồng nghiệp vây quanh Lục Giai Ngưng.”Em không nên xử sự như vậy, tốt nhất nên đi xin lỗi người ta một câu, chẳng lẽ em thật sự muốn làm to chuyện lên sao?”Chị Lý khuyên nhủ.

“Không được, dù thế nào em cũng không xin lỗi!” Tiểu Ngưng bướng bỉnh nói, nếu là người khác có lẽ cô sẽ thỏa hiệp, nhưng người này là kỳ Kỳ, cô nhất định không thỏa hiệp !

“Nghe nói Kỳ Kỳ muốn em xin lỗi, nếu em không xin lỗi, cô ta sẽkhông đến phòng chụp ảnh. Tiểu Ngưng, em ngang bướng như vậy sẽ khiếncông ty chịu tổn thất rất lớn, nếu như sự việc trở nên nghiêm trọng, đến lúc đó người chịu thiệt thòi chính là em. Kết cục không đơn thuần là em bị mất việc như vậy đâu….. Họ sẽ. . . . . .”Chị Lý muốn nói lại thôi, không biết có nên nói ra những chuyện xấu trong lúc này hay không, dù sao Tiểu Ngưng cũng mới tới.

“Đánh em sao?” Tiểu Ngưng hời hợt nói ra.

“Em biết sao, biết rõ còn không nhanh xin lỗi!”Tất cả mọi người cấp cấp nói.

“Xem bọn họ ai dám đụng đến một cọng tóc của em!”Nếu như Đường Hạo không bảo vệ được cô, như vậy hi vọng của cô đối với hắn không còn, hai đứa con cô cũng sẽ để hắn nuôi dưỡng!

## 350. Chương 350

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

“Đường tổng tài, hôm nay có thời gian rảnh rỗi đến đây cơ à?!” Tổng giám đốc kinh ngạc đứng lên nghênh đón ông chủ chính thức của công ty đại giá quang lâm.

”Ừ, vừa vặn đang lúc rảnh rỗi tới đây xem công ty giải trí dạo này làm ăn như thế nào?” Đường Hạo ngồi vào trong ghế, thân thể nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi. Tiệntay lật qua lật lại sổ sách, sau đó nhanh chóng khép lại. Trong lúc này đương nhiên hắn không trông cậy kiếm tiền từ đây mà cái công ty này tồn tại là có mục đích khác.

Công ty này không đăng kí bằng tên của hắn nên không có bất kỳ quan hệ nào với Đường thị.

“Cũng không tệ lắm, tháng này hai cô người mẫu của chúng ta đượcxếp hạng trong tốp mười người mẫu có triển vọng nhất năm. Đúng rồi Kỳ Kỳ đang ở đây quay quảng cáo cho chúng ta!” Nữ tổng giám đốc vừa nói vừa đưa ly cà phê đến trước mặt Đường Hạo.”Tôi vừa pha xong, cậu rất có có lộc ăn đấy!”

“Dace pha cà phê đương nhiên là uống ngon nhất, nếu không ba của tôi làm sao có thể yêu thích chị như vậy. . . . . .” Đường Hạo nói ra.

“Này,, cậu không được nói lung tung !” Dace mở to hai mắt quát lớn.

Đường Hạo cười nói: “Ha ha, tôi nói sai rồi, là ba tôi yêu thích cà phê do Dace pha!” Đường Hạo mang mỉm cười, uống một ngụm cà phê nóng hổi. Nháy mắt, trong miệng tràn ngập hương vị cà phê .

Dace nhiều năm qua là trợ thủ đắc lực nhất của cha hắn, đương nhiênhai người đơn thuần chỉ có công việc,không hề có quan hệ mờ ám!Cô cẩnthận , thông minh, quan trọng là cô rất thích làm việc trong môi trườngcạnh tranh quyết liệt cho nên Đường Hạo mới đem công ty phức tạp nàygiao cho cô quản lý.

“Chủ tịch cùng phu nhân gần đây rất vui vẻ, ha ha thoáng cái đã có hai đứa cháu, để họ bận rộn rồi!” Dace khẽ nhấp một ngụm cà phê sau đó cười nói.

“Ha ha, những đứa trẻ nghịch ngợm chỉ gây phiền phức thôi! Ai chưa biết thì yêu mến chúng lắm, riêng tôi thấy phiền muốn chết!” Nói đến hai đứa con của mình, Đường Hạo lập tức chau lông mày. Hai ngày nay Lục Giai Ngưng không có ở nhà, hai đứa càng nghịch ngợm hơn trước làmcho đầu hắn đau nhức không thôi.

“Trẻ con đều như vậy,lúc nhỏ là thiên sứ, lớn một chút chính là ác ma!” Dace đồng tình nói!

Cốc ..cốc.. cốc

Một hồi tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi. . . . . .” Dace đứng lên, nói vọng ra cửa.

Quản lí đầu đầy mồ hôi đi tới văn phòng tổng giám đốc, sau đó vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói:“Tổng giám đốc, Kỳ Kỳ đột nhiên không vào chụp ảnh , làm sao bây giờ?”

Dace tức giận nhìn quản lí, lạnh lùng nói: “Vấn đề nhỏ như vậy , cậu lại muốn tôi tới giải quyết sao? Trước kia làm như thế nào,hiện tại liền làm như thế đó?”

“Tổng giám đốc, Kỳ Kỳ muốn người trang điểm của chúng ta phải xin lỗi vì đã đẩy ngã cô ấy!”Quản lí nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vậy hãy để cho người trang điểm đến xin lỗi ,chẳng phải chuyện rất đơn giản sao?!”

“Nhưng người trang điểm kia nhất định không chịu xin lỗi, tôi nói cái gì cô ta cũng không xin lỗi!” Ban đầu hắn định dọa đuổi việc Tiểu Ngưng để cô sợ nhưng cô không hề lo sợmà Kỳ Kỳ cũng không nhượng bộ, hắn cũng dụ dỗ cô chỉ cần cô nói xin lỗi, hắn lập tức cho cô một số tiền lớn. Kết quả, cô lại cười châm chọc, móc một số tiền lớn ra nói, nếu như Kỳ Kỳ xin lỗi cô, cô sẽ đem tiền chohắn!

“ Cô ta còn cực kỳ ngạo mạn nói“Hiện tại Lục Giai Ngưng tôi khôngthiếu tiền ,nhưng vì tôi yêu thích công việc này nên muốn làm thôi, đừng nghĩ dùng tiền là có thể hạ nhục tôi !” Mẹ nó, không thiếu tiền ư? Có phải đại gia đâu mà không thiếu tiền? Không thiếu tiền làm thợ trang điểm làm gì chứ!

“A?Thợ trang điểm nào mà lớn mật như vậy?” Dace tràn ngập tò mò mà hỏi thăm.

Đang ngồi trên ghế, Đường Hạo cũng tò mò nhìn quản lí, thợ trangđiểm? Chẳng phải Tiểu Ngưng đang làm thợ trang điểm ở đây sao? Chẳng lẽlà cô?

Nên dàn xếp ổn thỏa vụ của cô gái đó , để cô ta tình nguyện chínhmình chịu ủy khuất, như vậy chúng ta cũng sẽ không truy cứu chuyện này.

“Chính là cô gái đó”Người mới tới tên gì nhỉ ! Cô ta nói,cô tađược tổng giám đốc mời tới, cho nên muốn đuổi việc cô ta cũng phải làtổng giám đốc đuổi, nếu không cô ta nhất định không đi!” Quản lí kể lại những lời Lục Giai Ngưng đã nói cho tổng giám đốc nghe.

“Khẩu khí lớn vậy sao?” Dace hừ nhẹ một tiếng, sau đó hời hợt nói: “Dù sao cậu cũng đã làm việc lâu năm ở đây,chuyện đơn giản như vậy cònkhông biết xử lý như thế nào sao? Kỳ Kỳ không phải là muốn thể diện haysao? Vậy cậu hãy nghĩ biện pháp làm cho người thợ trang điểm kia chịuxin lỗi, cho Kỳ Kỳ chút mặt mũi là được rồi!”

Đã được tổng giám đốc ngầm đồng ý, quản lí lập tức gật đầu.”Vâng, tôi liền đi ngay!” Nói xong quản lí liền đi ra khỏi phòng.

“Hiện tại các cô gái trẻ ai cũng muốn thể hiện, nhưngchúng ta sao có thể ai cũng nể nang được? Đương nhiên là muốn họ nghetheo thì phải dùng biện pháp mạnh! Tổng tài, cậu nói xem có đúng haykhông?” Dace cười khẽ lắc đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Đường Hạo giữ im lặng nhìn Dace, lông mày nhăn lại thật sâu.

”Làm sao vậy? Tổng tài!” Dace nghi ngờ hỏi.

Đường Hạo đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sau đó vội vàng nói:”Dace, mẹ của các con tôi đang làm thợ trang điểm ở đây!”

Dace vừa mới uống cà phê vào trong miệng liền phun hết ra,sắc mặt trắng bệch:”Cái gì? Mẹ của các con cậu đang làm thợ trang điểm ở chỗ tôi sao?”

“Đúng vậy, tôi chính là đến gặp cô ấy!” Đường Hạo bước nhanh ra cửa trước, đáng chết, hắn không muốn cô bị đánh, như vậy hắn sẽ chịu không nổi!

“Cậu đừng nóng vội, đợi tôi một lát tôi với cậu cùng đi!” Dace chạy theo sau Đường Hạo vừa đi vừa nói.

Trời ạ, như thế nào phu nhân tương lai của ông chủ lại ở chỗ của côlúc này? Chuyện này thật sự là. . . . . . Thật sự là. . . . . . Nếu nhưphu nhân tương lai của ông chủ bị đánh thì thật sự là. . . . . . là quánực cười!

Đường Hạo nhìn thấy biển ghi ‘phòng hóa trang’ liền trực tiếp đẩy cửa ra.

“A. . . . . .” Mấy cô người mẫu phát ra tiếng thét chói tai, tranh thủ thời gian tìm quần áo che thân thể của mình.

Bất quá khi các cô nhìn thấy người đang đi tới là Đường Hạo thìnguyên một đám đang dùng tay cầm vải che lấp thân thể đều chậm rãi trượt xuống.

Đường Hạo căn bản không để ý tới những cô gái này, ánh mắt sắc bénrất nhanh đảo qua mỗi một người thợ trang điểm. Khi không nhìn thấyngười phụ nữ của mình thì giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lùng, chất vấn: “Lục Giai Ngưng, cô ấy đang ở đâu ?”

Đang hoá trang cho người mẫu, chị Lý sợ ngây người chỉ ra bên ngoài:”Tiểu Ngưng…. Tiểu Ngưng bị quản lí mang đi rồi. . .”

“Đáng chết!” Đường Hạo tức giận hô to một tiếng, đóng cửa phòng và chạy ra ngoài.

## 351. Chương 351

e

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

“A!” Tiểu Ngưng kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo vài bước, muốn té ngã trên mặt đất, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được thăng bằng,ổn định thân thể. Cô xoay người, hai con ngươi trừng trừng nhìn mấyngười vừa rồi thiếu chút nữa đẩy ngã mình:”Các người muốn tôi làm cái gì? Đừng trách tôi trước đó không nhắc nhở các người, nếu các người dám đánh tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu”

Mấy tên thân hình vạm vỡ nhìn cô nhân viên trang điểm đang phô trương thanh thế cảnh cáo mình, cả bọn đều cười nhạt.

Nhất là tay quản lí cười đến đáng giận, trong lời nói tràn đầy giễu cợt:”Tôi không biết từ nay về sau cô làm cái gì để không bỏ qua cho tôi, nếu côđủ thông minh thì hãy đi xin lỗi Kỳ Kỳ như vậy cô sẽ được bình an vôsự!” Quản lí chỉ vào cửa phòng hóa trang cao cấp, sau đó dùng ngón trỏ chỉ hướng Tiểu Ngưng.”Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí! “

“Không khách khí, các người định làm gì tôi? Nói cho mấy ngườibiết, trừ phi mấy người đánh chết tôi, chỉ cần tôi còn một hơi thở tôisẽ báo cảnh sát bắt mấy người, tố cáo công ty này sử dụng bạo lực ngượcđãi công nhân viên, tội danh này cũng không phải là nhẹ đâu !” Tiểu Ngưng trong mắt không chút sợ hãi, có chỉ là kiên trì cùng trấn định.

Cô càng tỏ ra mềm yếu, bọn họ sẽ càng hung ác, cô hiểu rất rõ điểmnày. Đánh chết cô? Bọn họ cũng không muốn gây ra chuyện phiền toái nhưvậy, vì một tiếng ‘xin lỗi’ liền giết chết một người, ai ngốc như vậy?

Tên cầm đầu nhìn cô gái bướng bỉnh trước mắt, nhịn không được khuyên: “Cô gái, bất quá chỉ là một câu xin lỗi, một câu ‘tôi không phải’ khó nóinhư vậy sao? Nói một câu là không bị đánh, cô không nên hồ đồ như vậy!”

Tiểu Ngưng không nói lời nào, cô đã nói rất nhiều, hiện tại miệngđắng lưỡi khô, không muốn lãng phí nước miếng để tranh đấu với bọn người này nữa.

Quản lí cho rằng thợ trang điểm đã chịu thua, nhìn vào trợ thủ đắclực bên cạnh. Tên cầm đầu nhóm tay chân đó hiểu ý, nhẹ gật đầu.

Quản lí gõ cửa phòng hóa trang cao cấp, mang theo nụ cười đáng ghéthèn mọn, nịnh nọt đi vào, mà ba gã tay chân cũng lôiTiểu Ngưng vào phòng hóa trang cùng luôn.

Tiểu Ngưng nhìn thấy phòng hóa trang lắp đặt thiết bị xa hoa quý phái, tức giận xoay người lại đằng sau hô to: “Các người đẩy tôi vào trong này để làm gì? Tránh xa tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài!”

Mấy tên tay chân giữ chặt, đẩy cô tiến về phía trước. Hơn nữa thân hình ba người đàn ông to lớn đứng chắn hệt như hình thành một bứctường kiên cố, Tiểu Ngưng căn bản không tìm ra khe hở nào để lao ra cửaphòng.

Ngồi trên ghế sa lon nghỉ ngơi, Kỳ Kỳ kẹp lấy một điếu thuốc giữa hai ngón tay, động tác ưu nhã lại ngạo mạn nhìn mấy người trước mắt: “Các người đến đây làm cái gì? Diễn trò ư?”

“À, không, Kỳ Kỳ tiểu thư, thợ trang điểm này tới xin lỗi cô!” Quản lí hạ thấp mình nói, bộ dạng như vậy cũng không khác cẩu nô tài xua nịn là mấy!

Kỳ Kỳ vừa nghe quản lí nói Lục Giai Ngưng là đến xin lỗi, trên mặtlập tức hiện lên sự kiêu ngạo. Hừ, Đường Hạo nhất định là không cần côta, nếu không cô ta cũng không thể tới nơi này kiếm ăn!

Ha ha, trước mình cũng khiến cô gái này chịu không ít thiệt thòi, nếu không phải vì cô ta, Đường Hạo cũng không thể không muốn chính mình,cho nên cơn tức này mình nhất định phải trút lên Lục Giai Ngưng .

Tiểu Ngưng kêu to một tiếng đáp lại lời quản lí đã nói…, cũng phá vỡ ảo tưởng của hắn và Kỳ Kỳ.”Ai nói tôi muốn xin lỗi, nói cho các người biết: xin lỗi ư? Không bao giờ!”

Kỳ Kỳ ném thuốc lá xuống đất, sau đó chỉ vào cửa nói : “Quản lí,không phải là Kỳ Kỳ tôi càn quấy, không phải tôi không có trách nhiệmvới công việc, lại càng không phải tôi không để cho quản lí có mặtmũi. Nhưng người thợ trang điểm nhỏ nhoi này, cô ta khinh người quáđáng, không có việc gì tự dưng đẩy ngã tôi, hại tôi không còn mặt mũinào để gặp mọi người ,trong tình huống này tôi không thể vào phòng chụpảnh được!”

Kỳ Kỳ gây áp lực cho quản lý là muốn hắn gây áp lực cho Tiểu Ngưng.Dù sao cũng không thể giữ thể diện cho một nhân viên trang điểm nhỏ nhoi mà đi đắc tội với đại minh tinh được.

Quản lí hùng hổ xoay người, chỉ vào mặt Tiểu Ngưng ra lệnh: “Tôi yêu cầu cô xin lỗi Kỳ Kỳ tiểu thư !”

“Tôi không xin lỗi!” Tiểu Ngưng cũng không lui lại, ngược lại bước lên trên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ.”Cô là một minh tinh không cần phải vu oan cho tôi. Rốt cuộc tôi có đẩy ngã cô hay không thì chính cô là người rõ nhất, rõ ràng tự cô ngã sấp xuống mà!”

Kỳ Kỳ nhún nhún vai, cũng không phủ nhận lời của Tiểu Ngưng. Mặc kệsự thật như thế nào, hiện tại cô muốn Tiểu Ngưng nói xin lỗi.

Quản lí bị Tiểu Ngưng làm cho tức điên lên.”Người phụ nữ này,có phải là có vấn đề không?vấn đề không phải là ai đẩy ngã ai,phải nói cô chính là ngu ngốc!”

Coi như là không phải cô đẩy ngã, chính là Kỳ Kỳ tự mình trượt chân,bây giờ người ta muốn cô nói xin lỗi, cô nhất định phải để lại thể diệncho đại minh tinh.

Trong lúc phòng hóa trang đang tranh luận, Đường Hạo vội vàng theo quản lí chạy tới.”Dace, vợ của tôi không có ở trong này!”

“Vậy bọn họ có thể ở phòng nào được? Tên ngu ngốc này, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không mang ” Dace cầm điện thoại tức giận nói, mặc dù biết rõ bọn họ nhất định là ởtrong công ty, nhưng muốn nhanh chóng tìm được một người thật là khókhăn chồng chất khó khăn!

“Dace, nhanh đi tìm người hỗ trợ, tôi đến bên kia tìm xem!”Ở đây rất nhiều gian phòng , cho nên từng bước từng bước tìm ra được thật sự rất phiền toái.

“Được!” Dace gật gật đầu, sau đó đi tìm trợ thủ !

Đường Hạo xuyên qua một cái hành lang, trong lúc lơ đãng đột nhiênnghe được giọng nói quen thuộc. Thở hổn hển gấp gáp, hắn cố gắng khốngchế hô hấp của mình, cẩn thận nghe nơi phát ra âm thanh đó.

“Các người nếu dám đánh tôi, tôi sẽ không để yên cho các người đâu!” Đột nhiên một âm thanh bén nhọn lọt vào tai Đường Hạo cũng khiến cho hắn tìm được vị trí của cô.

Lục Giai Ngưng đề phòng, đem chính mình chống chọi hai người, haichân đã chuẩn bị đá người đàn ông trước mặt. Chỉ cần hắn đi tới bênmình, cô nhất định một cước đạp ra sau.

“Các người muốn ở chỗ này của tôi biểu diễn sao? Thực xin lỗi bổn tiểu thư không có hứng, các người ra ngoài cho tôi!” Kỳ Kỳ chỉ vào cửa phòng lần nữa nói, sau đó lại châm chọc, cố ý xúi giục nói: “Đường đường là một quản lí, thậm chí ngay cả một thợ trang điểm nhỏnhoi cũng không chỉ đạo được, thật là làm cho người ngoài chê cười!“Chết tiệt, cô chính là muốn nhìn xem Lục Giai Ngưng bị đánh, loại cảm giácnày mới sướng biết bao, đừng để cho cô ấy nói xin lỗi.

Kỳ Kỳ giễu cợt quả nhiên làm cho quản lí lần nữa đỏ mặt,t ức giận ra lệnh: “Đánh cô ta, khi nào chịu nói xin lỗi mới thôi!”

Tay chân lập tức vung tay lên, hướng vào mặt Lục Giai Ngưng.

Tiểu Ngưng giơ chân lên chuẩn bị đạp hắn, kết quả lại ngã bổ nhào, nhưng cũng thành công tránh thoát.

Trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, sau đó cô chỉ có thể nhắm mắt lại chuẩn bị chịu từng cái tát một.

## 352. Chương 352

e

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng đợi mãi mà không thấy trên mặt nóng rát đau đớn, lại chỉ nghe thấy một tiếng ‘Phanh’.

“Đáng chết, ai dám lớn mật đạp cửa ra vậy?!” Quản lí quay đầulại nhìn về phía cửa phòng, đồng thời hô lớn. Bất quá khi hắn nhìn rõmặt kẻ xông vào thì nghẹn họng nhìn trân trối vào người đang đi tới.

Người đang bước đến, toàn thân hắn phát ra khí thế lạnh như tảng băng, khiến bọn họ kinh ngạc, ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó!

Kỳ Kỳ nhìn thấy Đường Hạo thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dùng ánh mắt mê luyến nhìn Đường Hạo:”Đường Hạo, anh biết em đang đóng quảng cáo ở đây sao?”

Khi nghe Kỳ Kỳ gọi ‘Đường Hạo’ , Tiểu Ngưng đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng vì lúc trước nhắm mắt quá chặt nên khi mở ra hai con mắt nhấtthời không thích ứng được với ánh sáng trong phòng, cô chỉ có thể nhìnthấy bóng của một người đang đi về phía mình.

Đường Hạo……. Đường Hạo? Hắn thật sự xuất hiện? Tiểu Ngưng trong lòngvô cùng kích động, lúc trước cô còn ảo tưởng Đường Hạo như hiệp sỹ,bất kể cô cần giúp đỡ lúc nào hắn liền đến bên cạnh cô, đem sự thiệtthòi của cô nói cho hắn nghe. Hắn xuất hiện, thật sự xuất hiện.

Đường Hạo không thèm liếc Kỳ Kỳ lấy một cái, đi thẳng đến chỗ Tiểu Ngưng và mấy người đàn ông kia.”Mấy người mau buông cô ấy ra.!” Vừa nói hắn vừa đẩy mấy tên tay chân ra, đem Tiểu Ngưng ôm vào ngực mình.

Mấy tên tay chân nhận ra đây chính là người đàn ông hoàng kim Đường Hạo, hắn rất có thế lực nên bọn họ không có gan đụng tới!

Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc đang ôm mình, theo phản xa Tiểu Ngưng cũng ôm hắn thật chặt, kích động kêu tên của hắn .”Đường Hạo, Đường Hạo. . . “

Đúng là hắn rồi, cô nhìn hắn nói:”Đường Hạo, bọn họ muốn đánh em,bọn họ bắt em phải xin lỗi Kỳ Kỳ! Em không muốn, vừa rồi em không đẩy cô ta, tại sao em phải xin lỗi ?!”

Lúc trước kiên cường không phải cô dũng cảm mà thật ra trong lòng côcũng đang vô cùng sợ hãi nhưng vì cô không sai nên sẽ không xin lỗi,hiện tại có Đường Hạo ở đây cô không cần phải tỏ ra cứng rắn nữa, cô muốnngười đàn ông này bảo vệ.

Đôi mắt Đường Hạo lạnh lùng đảo qua mấy tên tay chân, sau đó hunghăng trừng mắt liếc Kỳ Kỳ, ánh mắt lợi hại nhất rơi vào trên người tayquản lí.

“Đường tổng tài, tôi cũng là nghe theo. . . . . .” Trong lòngnơm nớp lo sợ hắn muốn nói những việc hắn làm là xuất phát từ lợi íchcủa công ty, cũng chỉ nghe theo sự chỉ đạo của tổng giám đốc mà thôi.

Chỉ là hắn vừa mới mở miệng còn chưa nói hết đã nhìn thấy ánh mắtĐường Hạo càng thêm âm lãnh, phảng phất tản ra hàn khí rơi vào trênngười của hắn.

Hắn khẽ mấp máy môi nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào.

Lúc này Dace cũng đi vào trong phòng, nhìn người quản lí đang đứng ngây ra lạnh lùng nói: “Ngu ngốc, còn không mau xin lỗi Đường tiên sinh cùng Đường Phu nhân!”

Quản lí vừa mới khép miệng, lại một lần nữa mở lớn ra. Cái gì? Đường phu nhân? Người thợ trang điểm này là Đường phu nhân?

“Còn không mau. . . . . .” Nếu như không phải có quá nhiều người đang nhìn, Dace thật muốn đạp cho tên này một cái.”Sững sờ cái gì? Còn không mau xin lỗi?”

“Tôi. . . . . . Thực xin lỗi Đường tiên sinh, thực xinlỗi Đường phu nhân, là tôi có mắt như mù, khiến cho Đường phu nhân sợhãi, thực xin lỗi. Hi vọng Đường tiên sinh và Đường phu nhân đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, xin hai người tha thứ cho tôi!”

Lúc này quản lí đối vơi Tiểu Ngưng và Đường Hạo còn cung kính hơn với Kỳ Kỳ lúc trước, mắt dán chặt xuống nền nhà không dám ngẩng đầu lênnhìn mọi người. Nhìn thấu bộ mặt bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh của hắnkhiến Tiểu Ngưng cảm thấy thật buồn nôn.

Cô không muốn vì cô có quan hệ với Đường Hạo mà hắn mới xin lỗi. Côđã nhìn thấu trong công ty này căn bản là không nói chuyện đạo lý. Cóthể nói đạo lý phải xem người đó là ai? Thân phận, địa vị cao thì có đạo lý.

“Thôi đi, dù chỉ nói thêm một câu với ông tôi cũng cảm thấy lãng phí thời gian rồi!” Lục Giai Ngưng tỏ ra rất khinh thường tay quản lí, sau đó nhìn thẳng vào mặt Kỳ Kỳ.

Nhìn thấy ánh mắt Kỳ Kỳ dán chặt trên người Đường Hạo, Tiểu Ngưng tỏa ra ghen tuông. Đẩy Đường Hạo ra, hung hăng đạp vào chân của hắn mộtcái.”Đường Hạo, chuyện này đều do anh mà ra” Đều là vì hắn gây họa.

“Ui da !” Đường Hạo bị đau ,nâng chân bị đá lên, vô tội nhìn cô.

Bất quá Tiểu Ngưng cũng không cho hắn có cơ hội thắc mắc, càng khôngcó tâm trạng để trả lời hắn. Mọi người ngạc nhiên hết sức, cô‘ hừ ’ mộttiếng sau đó chạy ra khỏi phòng hóa trang.

Nhìn thấy Đường Hạo đang chịu đau đớn, Kỳ Kỳ tranh thủ cơ hội đến bên hắn quan tâm nói:“Đường tổng tài, chân của anh sao rồi? Để em xem nào!”

“Cút ngay!” Đường Hạo tức giận, vô tình đẩy Kỳ Kỳ ra.Nếu không có người phụ nữ này ở đây thì Tiểu Ngưng sẽ ở cạnh hắnvà hắn cũng sẽ không trở thành thùng rác để cô trút giận.

Kỳ Kỳ không ngờ sẽ bị đẩy ra nên không hề phòng bị, thoáng cái đã bịngã xuống nền nhà. Váy bị tốc lên đến thắt lưng, lộ ra vùng kín bêntrong, quần lót không thể che đậy hết được, ánh mắt của tên quản lí cùng mấy tên tay chân đều trở nên đói khát, bọn họ hận không thể đem ngườiphụ nữ kia đặt ở dưới thân mình, Kỳ Kỳ đang ở tư thế siêu cấp chọcngười.

Bịch.

Kỳ Kỳ nặng nề ngã ngồi trên mặt đất, lần này có vẻ ngã rất nghiêmtrọng, cô chẳng quan tâm vấn đề hình tượng, ngồi dưới đất khóc lớn lên.

Lúc Kỳ Kỳ ngã xuống đất, Đường Hạo đã đi khỏi phòng hóa trang, tìm kiếm cô vợ tương lai của mình.

Quản lí cùng tay chân giữ im lặng đưa ánh mắt nhìn Kỳ Kỳ hai chânđang mở rộng. Giữa hai chân….. tận lực dùng ánh mắt ăn ‘đậu hũ ’của đạimỹ nhân.

Dace chỉ thở dài một hơi, lắc đầu, xem ra hôm nay không thể quayquảng cáo được rồi. Hơn nữa, Kỳ Kỳ cũng không thể tiếp tục dùng được!Đáng tiếc, đáng tiếc ,công ty vừa bỏ một khoản tiền lớn để ký hợp đồngvới Kỳ Kỳ, thoáng cái đều tan biến.

Bất quá cũng tốt, đây là do ông chủ phá bỏ, đối với cô không có vấn đề gì cả!

“Tôi muốn công ty các người xin lỗi, tôi. . . . .Nếu không…..nếukhông….. tôi tuyệt đối sẽ không quay quảng cáo cho công ty của các người nữa!”Kỳ Kỳ khóc lớn vài tiếng, ngồi dưới đất tức giận quát lớn.

Dace có lòng tốt tiến lên, nâng Kỳ Kỳ dậy, nhưng thực sự cô giận Kỳ Kỳ muốn chết.”Kỳ Kỳ tiểu thư, hình tượng của cô cùng sản phẩm mới ra lần này của công ty chúng tôi có vẻ như không tương xứng, cho nên, chúng tôi quyết định sẽký hợp đồng với người khác,thật xin lỗi!”

“Cô. . . . . . Các người. . . . . .” Kỳ Kỳ tức giận đến toàn thân phát run, lớn tiếng gọi người đại diện của mình.

## 353. Chương 353

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng quay trở lại chỗ làm việc của mình, mấy người đồng nghiệplập tức vây quanh quan sát cô. Nhưng lại không thấy trên mặt cô có chútvết tích nào, khuôn mặt cũng không có sưng đỏ, kỳ quái nhìn lẫn nhau.

Dùng ánh mắt thảo luận ‘cô ấy tại sao không bị đánh’? Cuối cùng mấy người đó lại nhún vai.

Chị Lý vỗ vai Tiểu Ngưng sau đó an ủi nói: “Em làm như vậy là đúng, mất một câu xin lỗi đại minh tinh cũng không thiếu đi một khối thịt trên người! “

Vài người thợ trang điểm cũng mạnh mẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một người khác nói thêm vào: “Nói thật xin lỗi những cô minh tinh này là chuyện rất bình thường.Chúng ta có ai chưa bao giờ gặp qua, các cô ấy trước thì tức giận nhưngsau đó lại cho tiền.Có một chút danh tiếng lại bắt đầu làm dáng ,nếukhông cẩn thận giật tóc của họ ,họ sẽ ồn ào nửa ngày, tất cả nhữngchuyện này không phải là muốn chúng ta nhận lỗi sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đi theo gật đầu.

Cái miệng nhỏ mím chặt lại, trên mặt tìm không thấy một điểm thoảimái,Tiểu Ngưng quét mắt trong gương nhìn mọi người đều an ủi mình, sauđó mới nói ra đáp án làm cho tất cả mọi người giật mình.”Tôi không xin lỗi Kỳ Kỳ !”

“A? Không xin lỗi? Vậy cô như thế nào mà lại thoát thân thành công vậy?” Mặc dù thắc mắc, nhưng mọi người căn bản không tin tưởng lời nói của Tiểu Ngưng, nghĩ cô hơn phân nửa là bịa đặt!

Đối với sự hiếu kỳ của mọi người, Tiểu Ngưng lại cảm thấy như rã rời, không có hứng tiếp tục giải thích. Mặc dù không xin lỗi, nhưng mà hờndỗi trong lòng lại càng lúc càng lớn, so với trước còn khó chịu hơn.

Chẳng lẽ nếu hôm nay Đường Hạo không xuất hiện hoặc giả không nhờ địa vị cao quý của Đường Hạo thì có lẽ cô nhất định bị đánh, mọi người cănbản là không tin cô?

Xã hội này thật quá tàn khốc, không có lấy một người nào có đạo đức!

Một người thợ trang điểm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sau đó hai tay dùng sức vỗ:”A, tôi biết rồi. . . . . . Đường Hạo, tổng tài tập đoàn Đường thị. . . . . .Có quan hệ với cô, đúng hay không?”

“Ừ. . . . . . Đúng vậy, Đường tổng tài vừa đi tìm cô! Tiểu Ngưng, sao cô lại quen được người cao quý như vậy.

“A?” Mọi người bắt đầu hỏi thăm Tiểu Ngưng đề tài này, hơn nữa trên mặt mỗi người đều tràn ngập hâm mộ.

“Không!Tôi không biết anh ta!.”

”Ngưng!Em đi ra đây!”

Tiểu Ngưng vừa nói ‘không biết’ xong, Đường Hạo cũng đã đẩycửa phòng hóa trang, thân thiết kêu tên Lục Giai Ngưng.Trong giọng nóicủa hắn có rất nhiều thân mật cùng sủng nịnh, chỉ cần là thính lực bìnhthường, mọi người đều có thể nhận ra quan hệ của hai người này —tuyệtđối không phải quan hệ bình thường.

Những người có mặt trong phòng hóa trang lúc này, đầu tiên là hít một ngụm khí lạnh, sau đó hai tay che miệng, mở to hai mắt.

“Anh đi ra ngoài cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh !” Tiểu Ngưng cầm lấy cây chổi lông trang điểm, dùng sức ném mạnh về phía hắn.

Đường Hạo né người sang một bên, thành công tránh thoát chiếc chổi lông tiến về phía mình.”Ngưng, đừng làm loạn!” Đường Hạo nhìn thấy những người trong phòng đều là thợ trang điểm thì thoải mái đi về phía Lục Giai Ngưng.

Hắn đi đến bên cạnh cô, giữ chặt cánh tay của cô đau lòng nói: “Ngưng, anh biết chuyện vừa rồi đã làm em sợ, nhưng em yên tâm mọi chuyện đã ổn rồi!”

Tiểu Ngưng nhìn thấy khuôn mặt kia, nhịn không được mà tức giận.”Anh đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Đừng quên, bây giờ đang trong giờ làm việc.”

“Vừa rồi anh đã xin nghỉ giúp em, hôm nay em được về sớm, đi thôi!”Tuy hắn là ông chủ giấu mặt nhưng vẫn có quyền để người phụ nữ của mình được về sớm!

“Tôi không muốn về sớm, anh đi đi!” Tiểu Ngưng giơ chân lên, lại một lần đá vào chân Đường Hạo.

Đường Hạo nhíu chặt lông mày, cũng không phát ra tiếng kêu đau đớn .”Ngưng, đừng làm loạn. . . . . .” Lần này trong giọng nói của hắn có cảnh cáo lẫn đắc ý.Trước tiên hắn muốnngười ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn là người đàn ông tốt, xứng đáng với cô. Đồng thời hắn áp sát má mình vào tai của cô, tại lỗ tai tuyết trắng ámmuội uy hiếp nói: “Nếu em không chịu đi cùng anh thì anh sẽ ở trong này, trước mặt mọi người mà hôn em. . . . . .”

“Hỗn đản, anh dám!” Không biết bởi vì tức giận, hay vì hắn ám muội khiêu khích mà gò má và cổ của Tiểu Ngưng đồng thời hiện lên một tầng phấn hồng.

Đường Hạo nhìn vào mắt cô tràn ngập tà khí, chính là hai con ngươi giống như đang nói‘không tin, em cứ thử xem ’!

Phòng hóa trang to như vậy mà giờ đây mọi người chỉ nhìn vàohai người đang có những cử chỉ mờ ám kia, không dám chớp mắt để quan sát xem họ sẽ làm gì.

Tuấn nam mỹ nữ hợp thành một đôi, cộng thêm động tác cực kỳ mờ ám làm cho mọi người cảm thấy họ rất đẹp đôi, dường như họ sinh ra để là củanhau, thật ghen tỵ với tình yêu ấy.

Một năm trước họ cũng biết tổng tài Đường thị yêu đồng nghiệp của bọn họ là Lục Giai Ngưng, hâm mộ, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ mà!

Lục Giai Ngưng bất an nhìn đồng nghiệp chung quanh, cái mũi trắngkhông còn chút máu khẽ nhíu lại, liếc nhìn Đường Hạo, sau đó rấtnhanh thu dọn đồ đạc của mình cùng Đường Hạo đi khỏi phòng hóa trang.

Bọn họ vừa đi, cả phòng làm việc bỗng ồn ào trở lại, mà đề tài thảo luận lần này chính là hai người bọn họ. . . . . .

Tiểu Ngưng duy trì bình tĩnh đến khi bọn họ ra khỏi văn phòng.

“Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi!” Tiểu Ngưng hất tay Đường Hạo ra, điều chỉnh lại cái túi xách của mình, tức giận đi về phía đường chính.

Đường Hạo đi nhanh vài bước, một tay kéo lấy cánh tay của cô.”Lục Giai Ngưng, em có thể trút giận lên người anh, cũng có thể đùa giỡn anh, nhưng em không thể không để ý đến anh!”

“Đường Hạo, anh đừng tưởng rằng tôi là người phụ nữ thích gây sự,tôi mới chẳng muốn đùa giỡn anh, trút giận lên người anh đâu . Anh bỏtôi ra, tôi tự bắt taxi về!”

Nhìn thấy cô thay đổi tính tình, Đường Hạo thật sự mù mịt không hiểuvì sao, hắn đâu có câu dẫn ai, hắn cũng nhớ là không làm chuyện gì xấuđến mức không thể tha thứ:”Em nói em không có đùa giỡn anh? Vậy bây giờ em đang làm cái gì?Mà vừa rồi anh đâu có trêu chọc em!”

“Không trêu chọc tôi? Anh lại còn dám nói không trêu chọctôi sao? Đường Hạo, xảy ra những chuyện hôm nay này hoàn toàn là vì anh. Nếu như không phải trước đây anh cùng Kỳ Kỳ có quan hệ sau đó chán ghét cô ta, cô ta có thể cố ý tới tìm tôi sao?” Tiểu Ngưng dùng ngón tay trỏ đâm vào ngực hắn, mỗi chữ mỗi câu lên án nói.

“Anh cùng Kỳ Kỳ dù cho có cũng là thật lâu trước kia huống chicũng đã cắt đứt không còn quan hệ gì rồi, hiện tại em không cần phải nói lại vấn đề này, được không?” Đường Hạo biện bạch giải oan cho mình.

“Đã cắt đứt? Không còn quan hệ? Đường Hạo, anh đừng nghĩ có thể gạt được tôi !” Lục Giai Ngưng không tin lắc đầu.”Nếu thật là đã cắt đứt quan hệ thì tại sao hôm nay anh lại đến đây? Tổnggiám đốc dường như cũng quen anh, anh và chị ấy vì sao lại quen nhau?Đường Hạo, tôi thấy anh căn bản còn đang chơi tiểu minh tinh? Nếu khôngvì sao bọn họ lại cung kính với anh như thần tài vậy?”

## 354. Chương 354

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

”Em đang nói cái gì vậy hả?” Hắn có thể tha thứ chuyệncô cố tình gây sự, có thể chịu được cô coi hắn làm nơi trút giận, nhưngtuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cô nghi oan hắn có người phụ nữkhác.

Tiểu Ngưng tức giận mở to hai mắt, so với lúc trước càng thêm cay nghiệt nói: “Tôi nói anh, căn bản chính là khách quen ở đây, chính là một khách làng chơi xấu xa!”

Đường Hạo cảm giác có một luồng tức giận từ ngực truyền đến,ẩn ẩn nhấp nhô phảng phất muốn đem ngực hắn phá ra, mà hắn càng muốn côhiểu được cảm giác này. Chết tiệt, cô lại nói hắn là khách làng chơi,đến bây giờ cô vẫn chưa tin hắn?

Chẳng lẽ thật sự muốn hắn đào phổi cho cô xem thì cô mới có thể tintưởng sao? Trong lòng hắn chỉ có một người phụ nữ là cô và chỉ cô mới có thể khiến thân thể của hắn hứng thú và nhiệt tình.

Nhìn thấy hắn tức sùi bọt mép, Lục Giai Ngưng khiếp đảm rụt rụt bả vai, hai chân nhịn không được có chút run rẩy:”Anh. . . . . . Anh buông tôi ra, anh bóp vai tôi đau quá. . . . . . Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn về nhà!”

Nặng nề thở dốc mấy lần, Đường Hạo rốt cục cũng khống chế được tứcgiận, đột nhiên đem cô ôm vào trong lồng ngực mình, sau đó hai tay đểvào thắt lưng của cô.

Bộ ngực mềm mại của Tiểu Ngưng thoáng cái đập vào bộ ngực săn chắc,cứng rắn của hắn, cô kêu lên một tiếng đau đớn.”A. . . . . . Đau quá. . . . . .”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng vì đau mà nhăn lại, hai tay cô đặt trên ngực của hắn, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người.

Đường Hạo không để ý đến hành động của Tiểu Ngưng,hắn dùng môi mìnháp vào đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng nụ hôn này không nhẹ nhàng ôn nhunhư những lần trước, mà hắn dùng nụ hôn này để trừng phạt, hắn cắn môicô.

“A. . . . . . A. . . . . .”Tiểu Ngưng bị đau, dùng tay đánh lên người hắn nhưng cũng không làm cho hắn buông lỏng cô ra.

Đến khi hắn hài lòng mới buông cô ra.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho Tiểu Ngưng cảm giác được môi mình tràn đầy nước miếng, hơn nữa có chút đau đớn.”Đường Hạo, anh thật biến thái, lại dám cắn tôi. . . . . .” Dù cho không cần soi gương cô cũng biết môi của mình nhất định có dấu răng của hắn.

“Đi theo anh!” Đường Hạo kéo cô ra xe của mình.

“Không, tôi không muốn đi cùng anh, tôi sẽ tự bắt taxi về nhà, không cần anh, không cần anh!”Hiện tại trong lòng cô vẫn còn giận nên không muốn để ý đến hắn!

Đường Hạo cầm lấy cổ tay cô nói: “Anh muốn em.”

“Nếu muốn tìm phụ nữ, không phải trong đó có rất nhiều người đangchờ anh sao?Thậm chí bọ họ còn nghĩ anh sẽ thích những cô minh tinh mớinổi,cô gái đang đứng trước cửa so với Kỳ Kỳ tuổi trẻ xinh đẹp, thân hình cũng đẹp hơn cô ta nữa!” Nghĩ đến những cô minh tinh đang mong chờĐường Hạo, trong lòng Tiểu Ngưng cực kỳ không thoải mái, ngực trái ê ẩm, mà ngay cả không khí xung quanh bọn họ cũng có vị dấm chua, “Anh đến chỗ cô gái ấy đi, không phải anh là khách quen ở đây sao?”

Nghe cô nói mà không ngăn cản,Đường Hạo đột nhiên cười nhẹ, vuốt cằm thừa nhận nói: “Đúng, đúng, anh chính là khách quen ở đây,những cô gái ở đây trở thành minh tinh đều nhờ anh nâng đỡ!”

“Anh đã thừa nhận, Đường Hạo, anh là đồ côn trùng, anh mỗi ngàyđều chiếm hết tiện nghi trên người tôi, còn đi tìm người phụ nữ khác!” Đang nổi giận Tiểu Ngưng không nhận định được những lời hắn nói là thật hay giả, cầm túi xách đập liên tiếp vào đầu hắn.”Hỗn đản, lừa đảo, từ nay về sau anh đừng nghĩ đến chuyện đụng vào người tôi!”

Bị Tiểu Ngưng dùng túi xách đánh lên đầu, Đường Hạo giơ tay lên ngăncản cô nổi điên. Vì bây giờ đang ở trên đường, hắn không muốn làm chomình quá khó nhìn.

## 355. Chương 355

## 356. Chương 356

Chương 355

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Bịch.

Một quyển sách thật dày đập vào gương mặt đang đổ mồ hôi, bởi vì lựcquá mạnh mà các trang sách cũng tản ra tứ tung. Khuôn mặt điển trai củaĐường Hạo lập tức nghiêm lại, hắn lấy quyển sách ra, quát lên với ngườiphụ nữ trên giường: “ Anh chưa có làm em mệt chết đúng không? Cho nên em vẫn còn thừa quá nhiều năng lượng!”

Sách do cô nện đến mặt hắn, dùng lực quá mạnh, hắn đau muốn chết.

Vì tức giận nên ngực của Lục Giai Ngưng phập phồng cao cao thấp thấp, đôi mắt to cũng theo đó mà sáng rực: “ Anh tạm thời đừng có nói những lời vô nghĩa! Đường Hạo, anh là tên tiểu nhân! Đồ đàn ông đáng ghét đến cực điểm!”

Kỳ thật cô cũng không muốn mắng người đâu! Nhưng hôm qua mọi lời thôtục chửi bới đều đã nói ra cả. Cô tự nói với mình: những lời đó chỉ nóimột lần thôi.

Thực sự là quá đáng giận! Hắn câu dẫn cô, làm cho cô một lần nữa quên đi quyết tâm của mình, đi theo hắn mà chìm vào bể dục vọng.

Cô cũng vì chính bản thân vô dụng mà tức giận, càng hận hắn dùng thủđoạn hèn hạ dụ dỗ cô. Không thể tha thứ cho hắn, cô không muốn tiếp tụctha thứ cho hắn dễ dàng như vậy.

“ Anh tiểu nhân như thế nào?” Đường Hạo xoa xoa cái mặt đau,không hiểu mà nhìn cô. Hai người vừa mới hoan ái xong, hắn mất thể lựckhá nhiều, ngay cả thở cũng còn thấy mệt lại còn bị cô nện cho cả quyểnsách vào mặt.

Hắn tại sao lại có cảm giác người phụ nữ trước mắt chính là một connhện độc? Sau khi sử dụng lão công của mình một cách triệt để xong, thì bắt đầu ra tay hạ độc. Hiện tại hắn còn nói được, có phải nên cảm ơnông trời trên cao vẫn còn thương tình ưu ái cho hắn hay không?

“ Anh hỏi anh tiểu nhân như thế nào sao?” Tiểu Ngưng kéo caochăn đơn lên, che khuất thân thể của chính mình vừa bị hắn hung hăng‘yêu’ đến triệt để, trừng mắt chất vấn: “ Anh lấy tư cách gì mà muốn chạm vào em thì chạm hả…..”

Lời của cô khiến Đường Hạo khẽ giật mình, cái trán bóng cao rộng của hắn nhăn lại. “ Em nói dựa vào cái gì?” Đáng chết, cô dám hỏi hắn lấy tư cách gì mà chạm vào cô sao? Cô chínhlà người đàn bà của hắn, hắn có dục vọng không tìm cô thì ….tìm ai?

Tiểu Ngưng cười lạnh một tiếng, hít một hơi thật mạnh, sau đó tràn ngập khí phách bá đạo nói: “ Đường Hạo, anh lại còn không biết xấu hổ hỏi em sao? Em nói cho anhhay: anh không có một chút tư cách nào cả. Anh không phải chồng em,không phải là bạn trai của em, anh có tư cách gì?”

Cô vừa nói vừa đếm trên đầu bàn tay, chỉ ra từng danh xưng một. Hắncăn bản chưa bao giở theo đuổi cô, cho nên hắn không có tư cách để nóihắn là bạn trai cô. Nhưng chính cô, lại đã cho hắn biết bao nhiêu lần,cho hắn biết bao nhiêu thỏa mãn, trong khi hai người chưa có một chútdanh nghĩ gì cả về mặt pháp luật.

Đường Hạo buông tay ra, đôi mắt sắc lạnh nheo lại nhìn chằm chằm vào cô nói: “ Em nói anh không phải là chồng của em?”

“Anh nghĩ sao?” Cô hỏi lại hắn.

Đường Hạo nhíu mày: “ Không……. phải!” Đàng chết, nếu như lúctrước không phải do cô một mực không đáp ứng thì bọn họ có lẽ đã sớm trở thành vợ chồng trên pháp luật rồi.

Được! Cứ cho là như thế! Hắn chấp nhận chuyện bản thân không được coi là chồng của cô. Nhưng trong lòng cô, hắn đương nhiên phải là bạn traicủa cô chứ?

Đường Hạo hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: “ Em nói anh không phải bạn trai của em sao?”

Tiểu Ngưng ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, lại một lần nữa hỏi: “ Anh nghĩ sao?”

“Không phải sao?” Hắn luôn nghĩ chắc như đinh đóng cột.

“Bạn trai? Hừ, anh đã từng theo đuổi em sao? Không có! Anh, ngay cả một bông hoa cũng chưa từng mua tặng em!” Tiểu Ngưng lên án hắn, theo đuổi một người thì ít nhất phải tặng ngườiđó một vài món quà, cô không phải người ham hư vinh nhưng mà cô gái nàochẳng mong được nhận những món quà nhỏ từ người yêu mình!

Đường Hạo bị cô hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn muốn nói trước kia hắn đã tặng cho cô một sợi dây chuyền kim cương lại sợ cô nổi giậnmà đem dây chuyền đó ném vào mặt hắn. Hắn muốn nói trước kia hắn cũngtừng cầu hôn cô, tặng cô một chiếc nhẫn rồi nhưng nhắc đến những chuyệnnày chỉ làm khơi gợi lại chuyện đau lòng trước kia.

Trừ hai thứ này, hắn cũng không nhớ ra được mình còn tặng cô thứ gì nữa không.

“Anh không tặng em quà thì không là bạn trai của em được hay sao?Trước kia không phải chính em đã nói, chúng ta là người yêu của nhau,bạn trai bạn gái, em quên rồi ư?” Rốt cuộc hắn cũng nhớ đến chuyện trước kia cô phách đạo tuyên bố chuyện yêu đương của bọn họ.

“Không giống! Lúc đó em là Bạch Phương Úc, không phải Lục Giai Ngưng!” Tiểu Ngưng lắc mạnh đầu: “ Cho nên, anh bây giờ đối với em mà nói…..Cái gì cũng không phải! Từ nay anh đến chỗ em, xin đừng có bước vào phòng ngủ của em, nếu không em sẽbáo cảnh sát đến bắt anh, nói anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp, muốn giở trò với em!”

Lời của cô khiến Đường Hạo càng thêm tức giận: “ Theo như cách nói của em thì anh cái gì cũng không phải rồi!” Đường Hạo không tin hỏi.

“Ừm!” Tiểu Ngưng gật gù.

Cực kỳ tức giận, Đường Hạo trở dậy từ chiếc giường lớn, nhanh chóngmặc quần áo. Tiểu Ngưng nhìn hắn mặc quần áo, trầm mặc không nói, trênmiệng lộ ra nụ cười chiến thắng.

Sau đó, cô tựa người vào thành giường, vẻ mặt tươi cười đắc chí củakẻ chiến thắng nhìn Đường Hạo, trong lòng không ngừng nói đi nói lại:Đường Hạo, đây là địa bản của tôi! Anh mau mau cút ngay! Ở đây không cóchỗ cho anh đâu!

Nhìn hắn ăn mặc chỉnh tề xong, nụ cười trên gương mặt Lục Giai Ngưng càng tươi hơn, cho là hắn chuẩn bị đi.

Nhưng, đột nhiên, hắn quay người trở lại. Một chân hắn khuỵu xuống,chân còn lại đè lên mặt giường, gương mặt nghiêm nghị, bàn tay duỗithẳng về phía cô.

Tiểu Ngưng lúc này mới bừng tỉnh, thu hồi mọi khoái hoạt tưởng tượng lúc nãy, hai mắt ngập nước, hoảng sợ nhìn hắn: “ Đường Hạo! Anh….anh muốn làm cái gì?”

“Đừng nóng vội, lát nữa em sẽ biết thôi!” Đường Hạo kéo Lục Giai Ngưng từ trên giường dậy, ôm lấy cô, giúp cô mặc lại quần áo còn đang vứt lung tung trên sàn nhà.

“Này…..anh rốt cuộc muốn làm gì?” Tiểu Ngưng vội vàng chỉnhlại áo lót của mình, âm thầm than. Người đàn ông này cởi quần áo của côthì nhanh vào thành thạo thế, vậy mà lúc mặc thì chất lượng không có gìđáng để nói cả. Hắn không biết ‘tiểu bạch thỏ’ thì cần phải vào chuồngư?

Đường Hạo rất nhanh lại vừa thô lỗ, giúp cô mặc chiếc áo T-shirt rồi cả quần lót và váy ngắn.

“Không được! Bẩn rồi! Em mặc không thoải mái!” Tiểu Ngưng nhăn mặt lại, “ Anh muốn dẫn em đi ra ngoài sao?” Dùng cơm phải không? Hừ, người đàn ông này cuối cùng cũng chịu theo đuổi mình rồi ư?

“Đúng! Chúng ta đi ra ngoài! Chỉ cần em đi đứng tự nhiên thì không ai phát hiện ra em không thoải mái cả!” Hắn có muốn làm ngay lập tức, đâu có thời gian để chờ cô tắm rửa với trang điểm và thay quần áo.

“Nhưng có cần nhất thiết phải vội vã như thế này không?” Nhà hàng mở cửa đến tận khuya cơ mà, hắn đâu cần phải giống như quỷ đói nhập hồn như thế này chứ!

“Rất vội!” Hắn hời hợt trả lời.

“A!” Trong đầu Tiểu Ngưng lại tràn đầy suy nghĩ tưởng tượngxem hắn sẽ theo đuổi mình như thế nào. Một lần nữa thuận theo hắn, không thể mọi chuyện cứ để mặc hắn làm chủ, cô muốn được hưởng thụ cảm giácđược theo đuổi.

Ngồi trên xe, Tiểu Ngưng khéo léo nở ra nụ cười thật tự nhieen~ Anhấy sẽ đưa mình đi dùng cơm trước hay đi mua quà tặng cho mình trước nhỉ? ~ Cô cũng đang rất đói bụng, nếu đi ăn trước sau đó mới đi mua đồ thìthật vừa vặn.

Lúc Tiểu Ngưng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ tốt đẹp về ột bữa tối lãng mạn thì Đường Hạo đã dừng xe trước một cửa hiệu. Trước mặt cửa tiệm trang trí đủ loại đồ quái dị, bốn phía là những hình vẽ kì quặc.

Tiểu Ngưng nghi hoặc nhíu mày lại, mơ hồ nhìn người đàn ông đang mở cửa cho mình : “ Đường Hạo, đây là nơi nào?”

## 357. Chương 357

Edit : Meimoko phươngpham0812

\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng ù ù cạc cạc đi theo Đường Hạo vào trong cửa tiệm kỳ quáiđó. Cửa tiệm này vô cùng sạch sẽ, bốn phía đều là trang hoàng bằng những thứ sáng màu hoa lệ, khiến người ta cảm giác vô cùng thanh khiết.

Chỉ là, nơi này đâu có giống một cửa hàng bán đồ lưu niệm hay quà tặng, cũng chẳng giống cửa hàng quần áo, lạicàng không phải nhà hàng. Nơi này….nơi này là……thẩm mỹ viện sao?

Khi trong đầu cô vừa mới nổi lên suy nghĩ này thì đã nhìn thấy nhânviên phục vụ ra đón chào, giống như một đáp án khẳng định suy nghĩ trong đầu cô.

Đây cư nhiên lại là một cửa tiệm vẽ hình xăm!

Tiểu Ngưng mở to hai mắt, níu lấy quần áo của Đường Hạo, không hiểu hỏi: “ Anh dẫn em đến đây làm gì?”

Đường Hạo nhíu mày, sau đó thản nhiên trả lời: “ Đương nhiên là để xăm hình!”

“Nhưng ai xăm?” Cô bỗng nhiên có cảm giác không tốt, hình như hắn chính là muốn cho cô……

“Em!” Đương Hạo thốt luôn ra một chữ.

“ Hỗn đản!” Tiểu Ngưng ngước cao gò má mà thốt ra hai chữ này, xoay người định rời đi. Trong lòng cô không ngừng mắng chửi người đànông này, cơ hồ là muốn hắn đến kiếp sau cũng không được yên thân.

Có người đàn ông nào đáng giận như hắn không? Cô cho rằng hắn cònđang chuẩn bị theo đuổi mình một cách lãng mạn thì kết quả hắn lại dẫncô đến chỗ này, khiến cô nhớ lại mấy năm trước, hắn cho người đến khắcdấu lên người cô.

Lúc cô sắp đi ra khỏi cửa thì Đường Hạo vội vàng giữ người cô lại: “Em không thể đi được!”

“Đường Hạo, anh chẳng có quyển gì để đâm bậy bạ lên người tôi! Lưu lại dấu ấn ư? Anh không có quyền!” Bị Đường Hạo ôm lấy, Lục Giai Ngưng giãy giụa thét lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng: “ Anh rốt cuộc coi tôi là cái gì? Anh có biết tôn trọng tôi hay không? Thả tôi ra! Thả tôi ra…mau! Tôi phải đi…”

“ Em là người đàn bà của anh cả đời này! Anh muốn em biết rõ, em vĩnh viễn cũng không thoát khỏi anh được!” Đường Hạo mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, chuyện phải làm thì vẫn phải hoàn thành thôi.

Cảnh tượng kinh khủng nhiều năm về trước một lần nữa lại hiện lêntrong đầu Lục Giai Ngưng, loại kim châm đau đớn đến tận xương đó đến nay cô vẫn còn nhớ rất rõ, tự trọng bị chà đạp khiến cô đau đớn, tê tamliệt phế.

“Không! Không cần! Xin đừng có để ác mộng đó lại xảy đến với tôi!Đường Hạo, tôi có thể tha thứ cho anh một lần nhưng không thể tha thứcho anh lần hai. Anh không thể hạ nhục tôi như thế, đừng có dùng nhữngác ngôn đó để sỉ nhục tôi!” Tiểu Ngưng khóc lóc như người điên. Tuy hắn không có nói rõ nhưng cô có thể đoán được hắn định xăm chữ gì lên người cô rồi.

“Nghe lời, anh không làm gì sỉ nhục đến em đâu!” Kéo cô đi vào trong một căn phòng, cũng giống như nhiều năm về trước, Đường Hạo vẫnkhống chế Tiểu Ngưng như vậy, nhưng lần này hắn nói cho cô biết, hắnkhông có làm gì khiến cô cảm thấy như bị sỉ nhục cả.

Bàn tay thô bạo lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô, hắn ôn nhu đặt lên gò má cô vô số nụ hôn.

“ Nếu như không muốn sỉ nhục tôi thì xin anh đừng có xăm những chữ đó trên người tôi! Tôi không thích! Tôi thật sự không thích đâu! ĐườngHạo, nếu anh thực sự yêu thích tôi, thực sự quý trọng tôi, thì xin anhđừng có làm chuyện này với tôi!” Tiểu Ngưng ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nghẹn ngào khẩn cầu Đường Hạo.

Lần này, cô không có tùy hững, không có ương ngạnh, chỉ là thiết tha cầu khẩn hắn.

Đường Hạo vẫn chưa trả lời cô thì đã nhìn thấy một người mặc áo màutrắng blouse dài, đó chính là thợ xăm hình, đi từ bên ngoài vào. Ngườinày cũng chính là người thợ năm đó đã xăm lên cổ Tiểu Ngưng.

Người này tựa hồ như quen với Đường Hạo, nhìn mặt đã nói cười: “ Đường thiếu gia, nhiều năm không gặp rồi!”

Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó nói với người thợ kia: “ H.T.1314! Vẫn là ở phía dưới cổ!”

“Vẫn là chữ cái ở trên, con số ở dưới sao?” Cô mỗi ngày đềuxăm hình cho rất nhiều khách nhưng ấn tượng đối với hình xăm những chữcái kỳ quái theo lệnh của Đường thiếu gia từ năm đó đến nay vẫn còn mớimẻ.

Bởi vì Đường thiếu gia là người có địa vị, cô gái trẻ năm đó ki bịxăm chữ lên người thì khóc như điên như dại khiến cho cô nhớ mãi khôngquên.

“Đúng vậy!” Đường Hạo gật gật đầu, sau đó lấy tay đè lại thân người không thành thật của Lục Giai Ngưng.

Quả nhiên, những chữ cái như mang theo ma chú một lần nữa lại xuất hiện, Tiểu Ngưng kịch liệt giãy dụa: “ Đường Hạo, đồ trứng thối! Anh không có quyền đối xử với tôi như thếnày! Đường Hạo….anh đừng có làm ra chuyện khiến tôi hận anh! Hãy nghĩđến các con của chúng ta một chút đi! Anh không thể đối với tôi nhưvậy!”

HRLT……Harlot……. Hắn muốn một lần nữa khắc lại những chữ cái này lên người mình sao?

Người thợ xăm nhìn người phụ nữ không ngừng giãy dụa vặn vẹo thân mình, hơi khó chịu nhăn mày lại: “ Đường thiếu gia!”

“Không sao đâu! Nghe anh!”Đường Hạo ôm chặt lấy Tiểu Ngưng, một tay đè lấy mông cô, một tay ấn xuống cổ của cô.

Cô thợ xăm hình nghe thấy tiếng kêu gào quen thuộc, nhịn không được mà nhìn lại gương mặt của Tiểu Ngưng: “ Cô gái này……Chẳng phải là cô gái nhỏ mấy năm trước hay sao? Tại sao đằng sau cổ lại không còn chữ nữa vậy?”

“Bị tẩy sạch!” Đường Hạo hơi tức giận nói, nếu như không phải bị tẩy sạch thì Tiểu Ngưng cũng sẽ không phải bị đau thêm một lần.

“Tẩy sạch đến không ngờ, một chút cũng nhìn không ra nữa! Đườngthiếu gia, nếu sử dụng loại nước thuốc đặc biệt thì phỏng chừng sẽ gâythương tổn lớn cho da thịt. Không thể xăm ở vị trí cũ được!” Cô thợ xăm nhắc nhở.

“Vậy thì chuyển sang chỗ khác!” Chỗ nào cũng được, trên người cô nhất định phải lưu lại dấu ấn đặc biệt này!

“Đừng mà! Tôi không muốn xăm!” Cô lần lượt vô vọng kêu to, nhưng tiếng kêu của cô chẳng ảnh hưởng gì đến hai người trong phòng.

Đường Hạo xốc khăn mặt lên che phủ trên mặt của cô, rất nhanh dichuyển tầm mắt về phía sống lưng nhẵn mịn. Cuối cùng tầm mắt của hắn rơi xuống eo của cô.

Hắn sờ lên cái hông của cô rồi nói với cô thợ xăm: “ Chính là vị trí này!”

Phía trên mông của cô, ở vị trí này tạo cảm giác rất chi là yy. Vừanghĩ đến từ nay về sau mỗi khi muốn cô là lại có thể nhìn thấy dòng chữnày, hắn nhịn không được mà nổi lên dục niệm.

Cô thợ xăm gật gật đầu, chuẩn bị tất cả các vật dụng cũng đã xong xuôi.

Trong tiếng kêu khóc thảm thiết của Tiểu Ngưng, từng chữ cái lần lượt được khắc sâu lên cơ thể của cô…..

Không lâu sau, việc khắc chữ cũng đã hoàn thành, mà Tiểu Ngưng cũngkhông còn chút sức lực nào để mà khóc nữa. Cô chỉ dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn Đường Hạo, thái độ lạnh nhạt lãm đạm vô cùng.

Lúc thợ xăm đi ra khỏi phòng, Tiểu Ngưng nhìn người đang mặc quần áo cho chính mình, gằn từng tiếng nói: “ Đường Hạo, tôi hận anh! Cho dù tôi với anh cớ tận hai đứa con thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu!”

Một người đàn ông luôn tùy tiện vũ nhục cô, cô còn có gì mà yêu mến hắn nữa chứ? Còn có thể lưu luyến được hay sao?

Cô sống nhiều năm qua, đã tiếp nhận bao nhiêu sỉ nhục tổn thương từ hắn. Đủ, cô chịu đủ rồi.

Đường Hạo yên lặng thừa nhận sự lạnh lùng của cô đối với mình. Hắnkhông hối hận. Hắn thích việc trên người cô có khắc ấn ký của riêng hắn: “ Ngưng, đừng vội hận anh! Rất đẹp! Cảm giác thật tuyệt! Hãy tin anh…..”

Bốp.

Tiểu Ngưng nặng nề giáng cho hắn một cái bạt tai. Trên mặt Đường Hạo đột nhiên nổi lên dấu năm ngón tay đỏ dần.

“Anh câm miệng lại! Bây giờ tôi không muốn nghe thấy tiếng của anh!”

Một cái tát không thể phát tiết tất cả oán hận trong người cô, nhưng chí ít cũng ngắt được lời hắn nói.

## 358. Chương 358

Edit: Meimoko

Tiểu Ngưng hồi phục lại khí lực cũng vẫn khó chịu như cũ. Cô cứ không nói không rằng, vô luận Đường Hạo có dỗ cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thèm liếc hắn một cái.

Dưới tình cảnh không còn cách nào khác, Đường Hạo bèn đưa cô về nhà, gọi người đem đồ ăn tới.

“ Chịu khó một chút! Đừng giận anh nữa mà!” Nhìn cô tức giận,không chịu nói chuyện gì với mình, Đường Hạo thật sự rất lo lắng nhớ đến tình cảnh này trước kia. Thà rằng cô cứ nổi điên, mắng hắn, hét thậtto, đánh hắn cũng được, ít nhất hắn cũng biết cô đang suy nghĩ gì.

Đường Hạo cắt một miếng thịt bò, đưa tới bên miệng cô, dịu dàng nói : “ Nào! Hương vị rất ngon, không ăn thật đáng tiếc!”

Tiểu Ngưng trầm mặc không nói nhìn hắn ta. Đường Hạo cũng không thu chiếc dĩa về, vẫn đặt bên miệng cô, dỗ dành: “ Ngoan nào!”

Tiểu Ngưng chẳng nói chẳng rằng, đứng lên hất tung mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà.

Mọi thứ trên bàn, từ đồ ăn cho đến chén bát, tất cả đều vung vãi trên nền nhà, vỡ vụn không còn nhìn ra thứ gì.

“Cút! Anh cút ngay đi cho tôi! “

Đường Hạo bỏ chiếc dĩa xuống, đi qua muốn ôm lấy cô, để cô không giận dỗi nữa: “ Ngưng……”

“Cút ngay!” Cô giơ chân lên, đá thật mạnh vào đùi của hắn.

“Á!!!!!!”

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên, Đường Hạo chỉ có thể đứng dậy, đi sang một bên tiếp điện thoại: “A lô!”

“Thiếu gia! Cậu mau mau trở về! Ở biệt thự xảy ra hỏa hoạn!” Tiếng vú Từ lo lắng truyền ra từ trong điện thoại.

“Hỏa hoạn!? Bọn nhỏ sao rồi? Bọn nhỏ không có chuyện gì chứ? A…..”

Đường Hạo thất kinh vội vàng hỏi ngay.

“Dạ, tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư chạy ra bể bơi chơi nên không có chuyện gì! May mà Hải Uy thiếu gia trở về đúng lúc…..Lửa đã được dập tất rồi! Bằng không cả căn phòng có lẽ đã cháy rụi!”

“Chỉ cần bọn trẻ không bị thương là tốt rồi! Tôi sẽ trở về ngay!”

Nghe thấy biệt thự xảy ra hỏa hoạn, Tiểu Ngưng thất kinh, trái tim bị bóp nghẹn lại, nhưng sau đó nghe nói bọn nhỏ không sao, cô lại khôiphục vẻ lạnh lùng như trước.

Cô bây giờ sẽ không ngốc như trước kia nữa, hắn ta không thể khôngquan tâm đến lũ trẻ, cho nên hiện tại cô cũng không cần phải lo lắng quá đến chuyện của chúng.

Tiểu Ngưng liếc mắt nhìn Đường Hạo bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, dò hỏi: “Nhà xảy ra cháy đấy? Em về cùng anh xem bọn trẻ thế nào? Bọn chúng bị dọa sợ hãi chạy ra bể bơi, không biết……” Hắn thật sự hy vọng cô có thể vì con mà nguôi giận dỗi.

“Bọn nó đều biết bơi cả, không có vấn đề gì đâu!” Tiểu Ngưng ngồi trở lại ghế sô pha, dửng dưng nói: “ Anh đi đi! Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình!”

Đường Hạo nhìn cô một cái, tiến lên một bước chuẩn bị hôn chào tạm biệt với cô.

Tiểu Ngưng phiền chán né đầu sang hướng khác.

“Vậy em nghỉ ngơi đi! Anh trở về thăm nhà một chút!” Sau khi nói xong, Đường Hạo đi ra khỏi nhà trọ của Tiểu Ngưng.

Trong nhà xảy ra cháy……Vì sao lại có cháy?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Hắt xì!” Trong bể bơi, Dương Dương hắt xì một cái thật to, sau đó nói với Nhị Nhị: “ Chị muốn đi ra ngoài chưa? Em lạnh lắm rồi!”

“Em đi ra ngoài đi, chị ở trong này một lát!” Nhị Nhị lắc đầu, bất an nói. Đôi mắt to tròn của cô bé được ánh đèn làm nổi bật hiện lên một sự mơ hồ.

“Thiếu gia, tiểu thư, cô cậu lên bờ đi được không? Trời đã tối rồi, nhiệt độ trong hồ bơi bây giờ xuống thấp, rất dễ cảm lạnh!” Vài cô hầu gái sốt ruột đứng bên bể bơi, bởi vì bọn họ cũng không biết bơi.

Dương Dương nhìn chị gái một cái, sau đó mới leo lên bờ.

Mấy người hầu nhanh chóng lấy khăn tắm quấn lên cơ thể của cậu bé, sau đó khuyên nhủ: “ Tiểu thiếu gia, cậu mau nhanh chóng về phòng. Dì Từ sẽ giúp cậu tắm rửa.”

Dương Dương nắm chặt khăn bông trên người, bà vai nhỏ bé rụt lại: “ Dạ….Dạ…..tắm rửa….đi tắm thôi!”

“Ừ! Mau…. mau!” Vú Từ sốt ruột ôm lấy tiểu thiếu gia trở vềphòng, còn những cô hầu gái khác thì vẫn tiếp tục khuyên bảo tiểu tiểuthư đang còn chơi phao trong bể.

Lúc này, các cô mới nhận ra cô bé tiểu tiểu thư này so với tiểu thiếu gia còn bướng bỉnh hơn gấp mấy lần, thích làm theo ý mình.

“Không…..Cháu không đi mà……”~ Chú Hải Uy kia thật dọa người,nếu mình mà bước ra ngoài đảm bảo sẽ bị chú ấy ăn sống mất….Mình mà đira ngoài…..Chú Hải Uy nhất định sẽ đánh mình…..

“Nhưng, tiểu thư xem Dương Dương tiểu thiếu gia đã trở về phòngrồi mà, cô ở nơi này không phải là sẽ rất buồn hay sao? Tiểu tiểu thư,tắm lâu trong hồ thì sẽ không tốt cho da đâu, từ nay về sau sẽ không còn đẹp nữa đấy!”

Nhị Nhị ủy khuất bĩu môi, hai hàng nước mắt chảy ra. Bây giờ, cô béthật đáng thương. Dương Dương chẳng thèm để ý đến người chị gái này đãnhanh chóng chuồn vào phòng trước rồi, mà cô bé bây giờ vẫn còn ngâmmình trong nước lạnh.

“Tiểu tiểu thư…..”

“Không cần! Không muốn đâu! Cháu không muốn trở về phòng đâu mà! Không cần! Không cần!” Nhị Nhị la lớn, đồng thời nước mắt như mưa xối ra bên ngoài.

Đúng lúc cô bé khóc òa lên như thế, một thanh niên ăn mặc âu phục, khuôn mặt nhăn nhó, có phần nghiêm nghị tiến gần đến bể bơi.

Người hầu nhìn thấy người vừa đến thì ngay lập tức khẩn cầu: “ Hải Uy thiếu gia, mau giúp chúng tôi đưa tiểu tiểu thư lên bờ với!”

Hải Uy nhìn thân thể bé nhỏ trong nước, sau đó nói với mấy người hầu: “ Được rồi, mọi người vào trước đi! Tôi sẽ lôi cô bé lên!”

Hải Uy có rất nhiều cách, đem Nhị Nhị giao cho cậu ta, mấy người hầu rất yên tâm, cho nên đều đồng loạt gật đầu rời khỏi.

Nhị Nhị nhìn mấy dì xung quanh đã rời khỏi, chỉ còn lại có chú HảiUy, liền sợ hãi mà ngụp xuống nước. Trong màn đêm, bể bơi lại một lầnnữa nổi sóng.

Mà Nhị Nhị tựa hồ giống như một nàng tiên cá đang du đãng, chỉ là trong miệng còn đang có tiếng khóc nức nở : “ Chú Hải Uy! Cháu sai rồi! Cháu không nên nghịch lửa trong phòng của chú, thiêu cháy bao nhiêu là vật quan trọng…..”

Vừa rồi, chú Hải Uy tức giận thật đáng sợ. Cô bé chưa bao giờ nhìnthấy chú Hải Uy tức giận đến mức khủng khiếp như vậy. Cô bé rất sợ….rấtsợ….cho nên cứ thế mà bơi trong bể không chịu lên.

Hải Uy nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang run sợ, trong lòng nhịn không được mà phải cảm thấy vui vẻ: “ Thật sự đã biết sai rồi sao?”

“Dạ…..” Nhị Nhị mở miệng một cách khó nhọc, ủy khuất gật đầu.

“Biết sai mới là đứa bé ngoan, nào, nhanh lên đây!” Hải Uy ngồi xổm bên bể bơi, nhìn ‘tiểu mỹ nhân ngư’.

“Thật không ạ? Chú thật sự không tức giận? Chú đừng gạt cháu nhé!” Nhị Nhị không tin hỏi lại, có lẽ bởi vì lúc trước việc mà cô bé gây rathật sự quá đáng. Chỉ bởi vì chú Hải Uy không để ý đến cô bé mà lẻn vàotrong phòng, châm lửa đốt mọi vật. Về sau, lửa cháy càng ngày càng lớnkhông thể nào khống chế được. Lửa kia nghi ngút bốc lên thành một cốtthật cao, sau đó nhả ra từng đợt khói đen dày đặc.

Nếu như không phải chú Hải Uy kịp thời xuất hiện, có lẽ căn phòng đó đã bị đốt cháy hết cả rồi.

“Không tin chú Hải Uy đến như vậy sao?” Hải Uy cười khẽ. Vừa rồi quả thực cậu đã quá nóng nảy và sợ hãi nên mới mắng to.

“Không phải!” Nhị Nhị đáng thương lắc đầu. Không phải cô bé không tin chú Hải Uy mà là việc làm của cô bé cực kỳ quá đáng.

“Mau lên đây, bằng không chốc lát cho người đến bắt cháu lên!”

“ A….” Nhị Nhị hét to một tiếng, bơi thẳng về phía Hải Uy.

## 359. Chương 359

dit: Thiên Thiên

Beta: Meimoko

Váy dây đẹp đẽ vốn đang nhăn nhúm nhưng ẩn dưới làn nước thì nó dậpdềnh không còn nhìn ra một bộ váy bị nhăn, từng nếp gấp dán vào thân thể nhỏ bé của Nhị Nhị. Làn váy đã bị lật tung đến bụng lộ ra quần lót màutrắng xinh đẹp của cô bé.

Cái mông tương xứng khéo léo với hai chân dài mảnh khảnh không mang vớ chân mà trực tiếp được xỏ xuyên trong đôixăng dan màu trắng. Chỉ có điều giày xăng-̣đan màu trắng cũng bị ẩm ướt.

Quần áo ướt dính sát vào cơ thể của cô bé, hai cánh tay ướt sũngnước. Từng dòng nước nhỏ chảy theo những đường cong cơ thể rơi xuống.

Đầu tóc cũng hoàn toàn bị ướt, một bên tóc tết vẫn còn, từng lọn tóc mai dính chặt trên má, trên cổ.

Một tiểu công chúa xinh đẹp, ở trong nước là một mỹ nhân ngư, nhưngkhi lên trên bờ thì lại ướt sũng trông rất tội nghiệp, toàn thân Nhị Nhị từ trên xuống dưới cao thấp không chỗ nào không bị lạnh đến run rẩy.

Hải Uy cầm khăn lông lớn màu trắng để trên ghế nằm bao Nhị Nhị lại: “Đã lạnh như vậy sao không lên bờ, cháu muốn biến mình thành que kem sao?”

“Cháu…..Hắt. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Nhị Nhị vừa mớingẩng đầu lên muốn nói đã lập tức hắt xì một cái thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Đôi môi nhỏ đáng yêu mấp máy, khuôn mặt nhỏ cô bé cũngrun run theo: “Chú Hải Uy…”

Nhìn đứa trẻ bị lạnh đến nỗi nói không nên lời, Hải Uy tranh thủ thời gian cởi áo khoác trên người mình ra choàng quanh thân thể nhỏ nhắn của Nhị Nhị.

Sau đó Hải Uy ôm cô bé lên.

Nhị Nhị rất tự nhiên, bàn tay nhỏ bé khoát lên vai của chú, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng dán vào gò má của chú, gò má cọ vào cổ của chúvài cái để tìm kiếm một chút ấm áp.

Lúc này Hải Uy càng cảm giác được thân thể đứa nhỏ lạnh như băng,nhịn không được càng ôm chặt thêm một chút. Động tác dịu dàng nhưnggiọng nói lại rất lạnh mà trách cứ: “Sao lại có một đứa trẻ không nghe lời như cháu nhỉ? Cả ngày chỉ biết nghịch ngợm, gây sự khiến người khác không được yên tĩnh!”

 “Cháu lạnh quá!” Nhị Nhị không quan tâm đến lời tráchcứ của chú Hải Uy, cô bé chỉ biết mình rất lạnh. Thân thể của chú Hải Uy thật là ấm áp, cô bé muốn gần thêm một chút.

Hải Uy không dám chậm trễ thêm phút nào nữa, ôm cô nhóc đi nhanh vào trong phòng.

Nhị Nhị thấy chú Hải Uy không tức giận với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ướt của Nhị Nhị lộ ra một nụ cười sáng lạn như thiên sứ.

” Chú Hải Uy thật sự không tức giận . . . . . .”

“Hừ. . . . . .” Hải Uy hừ một tiếng, dù chỉ là một tiếng nhưng có thể nghe được sự sủng nịch trong đó.

Nhị Nhị so với trước càng dùng sức ôm cổ chú hơn, sau đó thật biết điều mà cam đoan nói: ” Chú, từ nay về sau cháu nhất định sẽ không chạm lung tung vào đồ vật của chú nữa, nhất định sẽ không chơi với lửa nữa, cháu cam đoan. . . . . .”

“Không đùa với lửa, lại chuẩn bị chơi cái gì? Chơi với nước có phải không?” Hải Uy cũng không phải hỏi mà chắc chắn khẳng định con quỷ nhỏ này sẽ lại gây thêm chuyện.

Loại chuyện này hắn có thể tưởng tượng ra ở trong phòng sẽ có tiết mục bơi lội, cộng thêm rất nhiều người đi theo làm nhiệm vụ ‘phòng chống bão lụt’.

Nhị Nhị nghĩ nghĩ, sau đó lập tức lắc đầu:”Sẽ không, nhất định sẽ không … Cháu cam đoan từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn, nhất định sẽ không gây ra chuyện nguy hiểm nữa!”

Hôm nay xác thực không kiểm soát được, cô bé cùng Dương Dương đã lấyrất nhiều giấy tạo thành một đụn nhỏ, lửa thoáng cái đã cháy thật cao,lúc ấy cả hai hưng phấn nhìn cho nên không có thấy lửa đã cháy lan quaga giường … …

Hải Uy ôm cô vừa đi vào đại sảnh, vừa nói: “Cháu cam đoan những điều này, nói với chú thì chẳng có ích lợi gì đâu, vẫn là nói với ba của cháu thì hơn!”

“Cháu không muốn chú Hải Uy nghĩ cháu là đứa bé không ngoan!” Nhị Nhị ngẩng phắt đầu, chằm chằm vào gương mặt của chú Hải Uy mà nói ra.

“Ừ, con có phải đứa trẻ ngoan hay không, chú cũng không muốn biết. Chú sẽ lập tức chuyển sang khách sạn ở … …” Cậu cũng không muốn ở đây lâu.

Thứ nhất, ở lâu trong nhà người khác không có thuận tiện.

Thứ hai, nếu như ở lại chưa biết chừng lại tổn thất thêm nhiều thứquan trong. Hôm nay tiểu quỷ này đã đốt không ít thức, bây giờ ước lượng cũng đã là một còn số lớn rồi.

Nếu như không phải anh Hạo nhiệt tình mời cậu ở chỗ này, hơn nữa cũng vì hoài niệm cuộc sống ở đây, bằng không cậu đã sớm ở khách sạn rồi.

“Không … … Chú Hải Uy không thể ở khách sạn, không thể!” Nhị Nhị lập tức phản đối mãnh liệt. Dùng tay chân nho nhỏ bá đạo cuốn lấy Hải Uy giống như gấu koala cuốn lấy thân cây.

“Ha ha, nhưng chú Hải Uy sớm muộn gì cũng phải đi, cháu không thể vĩnh viễn không cho chú đi được!” Hải Uy dùng giọng điệu dỗ con nít nói.

“Mặc kệ, nếu chú trở lại Anh quốc thì không có cách nào khác. Nhưng lúc ở Đài Loan nhất định phải ở chỗ này … …” Nhị Nhị nói xong thì chu miệng lên, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện nước mắt.

“Đúng vậy, chú phải lập tức trở về Anh quốc rồi!” Cậu đổigiọng nói ra, thập phần đắc ý lừa gạt khi lừa được con nít. Thật ra gầnđây cậu đầu tư một ít ở  Đài Loan. Chuyện của hạng mục, ít nhất cậu cònphải ở lại đây một thời gian!

Hơn nữa, cậu còn muốn hoàn thành một tâm nguyện, tuy tâm nguyện này hơi tà ác … …

“Gạt người, mới nãy chú nói muốn ở khách sạn, hiện tại còn nói phải về Anh quốc, lừa đảo!” Nhị Nhị là một đứa trẻ thông minh sao có thể không nghe ra chú đang lừa gạt cô bé.

Hải Uy chau mày, sao trẻ con bây giờ khó gạt như vậy?

Khá lắm, cậu đời này sẽ không có ý định kết hôn, càng không muốn cócon. Trẻ con đứa thì thông mình tinh ranh quá, đứa thfi lại hay biết làm nũng, khiến người ta không thể ghét bỏ. Trời ạ, anh Hạo còn có đến haiđứa. Cái này … … Không biết là Thượng Đế yêu mến anh ấy quá hay là muốntra tấn anh ấy đây nhỉ?

“Chú không có lừa gạt cháu … …”

“Chú  đang gạt cháu!” Nhị Nhị lớn tiếng hô: “Không cho phép đi, không cho phép đi … … Ngày nghỉ của cháu còn chưa có hết đâu … …”

“Nhị Nhị ngoan nào! Bây giờ quan trọng nhất là cháu phải đi tắmnước nóng, nếu không cháu sẽ bị bệnh. Chảy nước mũi, hắt xì, như vậycũng khó coi!” Hải uy một bên dụ dỗ, một bên giao Nhị Nhị cho hầu gái.

“Không … … Cháu muốn chú tắm rửa cho cháu, cháu muốn chú … …” Nhị Nhị dùng sức giãy dụa ở trong lồng hầu gái trong ngực, như một con ngựa mất cương.

“Chuyện này … …” Hai cô gái mặc trang phục nữ hầu màu trắngkhông biết nên làm như thế nào nhìn nhìn lẫn nhau, sau đó dời mắt nhìnsang Hải Uy thiếu gia.

Hải Uy vội vàng lắc đầu: “Các cô đừng nhìn tôi! Sao tôi có thể giúp bé gái tắm rửa.” Nhị Nhị đã bảy tám tuổi, cho dù không còn là bé gái nữa nhưng vẫn là một cô bé láu lỉnh đã khá lớn rồi.

Mà cậu thì đã là một người đàn ông trưởng thành, chuyện này … … làmsao có thể. Trong quan niệm của Nhị Nhị, bộ dáng nhượng bộ lui binh củachú Hải Uy chính là vì chán ghét mình mới không tắm rửa cho mình, chonên cô bé so với trước khóc đến càng thêm khổ sở: “Hu hu hu … … Nếu chú Hải Uy không tắm rửa cho cháu, cháu sẽ không tắm, không rửa … … Hắt xì …  … Hắt xì … …” Lời nói còn chưa nói hết đâu rồi, đã hắt xì thêm vài cái.

## 360. Chương 360

Edit: Thiên Thiên

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Bởi vì sợ Nhị Nhị bị cảm, không còn cách nào khác, Hải Uy – một chàng trai hai mươi tuổi không thể không tắm rửa cho một đứa trẻ tám tuổiđang cần tắm ngay nước nóng.

Nhưng cách cậu tắm rất đơn giản, chỉ lung tung cởi váy cho Nhị Nhị,sau đó đem cô bé bỏ vào trong bồn tắm hiện đang tỏa ra hơi nóng.

Bởi vì nam nữ khác biệt, bây giờ nửa thân trên của Nhị Nhị lại đang trần truồng, phía dưới mặc quần lót màu trắng ngồi trong nước ấm.

Nước ấm trong suốt căn bản không cách nào che lại thân thể nhỏ nhắncủa cô bé. Hai cái chân nhỏ trong nước đong đưa qua lại, đá lên tạothành từng trận bọt nước nhỏ li ti.

Hai bàn tay nhỏ bé đặt trên thành bồn tắm lớn, cái đầu khéo léo cùngbả vai lộ ra trong không khí. Trên ngực hai khỏa mềm mại màu trắng nhạt, có một chút dấu hiệu phát dục vừa vặn lộ ra, theo từng động tác đá động trong nước của cô bé. Hai khỏa màu hồng phấn trong chốc lát đung đưatrong nước.

Hải Uy mất tự nhiên, ánh mắt như cố định đặt trên mặt của Nhị Nhị.Tuy cô bé hiện tại mới chỉ có tám tuổi, nhưng cô bé sắp đến giai đoạn để trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

“Nhị Nhị, chú chờ cháu ở bên ngoài, cháu tự mình tắm đi!” Mộtngười đàn ông đứng ở chỗ này hơn nữa còn cùng một bé gái không hề cóquan hệ huyết thống, nếu nói không có cảm giác hay thái độ gì thì chínhlà gạt người. Mà hắn cũng không muốn trở thành kẻ biến thái.

Con nít không hiểu chuyện, nhưng hắn là một người đàn ông trưởng thành sao lại không biết.

“Không. . . . . . Cháu rất sợ, chú Hải Uy đừng đi!” Nhị Nhị nhanh chóng xoay thân thể lại, từ trong bồn đứng lên.

Bởi vì động tác của cô bé quá mạnh, rất nhiều nước trong bồn tắm lớn tràn ra, chảy xuống mặt đất.

Quần lót thấm đầy nước. Nước không ngừng chảy theo chân của cô, chảyxuống trôi. Thiếu nữ xinh đẹp không ngại mà cười rạng rỡ, mở to đôi mắtxinh đẹp quay về phía ngưới đàn ông đối diện.

Trong lòng Hải Uy nguyền rủa một tiếng, trán nhăn lại thật sâu, lúcnày ngoại trừ bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục không còn cách nàokhác:”Nhị Nhị, ngoan ngoãn  ngồi trở lại trong bồn tắm ..đi cháu. …”

 Một thân thể trắng nõn không tỳ vết, cứ như vậy sáng loáng bạo lộ trong không khí, ánh mắt của hắn muốn trốn tránh mà tìm khắp cũng không có chỗ nào ẩn nấp được.

“Vậy không cho phép chú đi, con rất sợ, chú nói có bà phù thủy!” Lúc Nhị Nhị nói đến bà phù thủy, thân thể nho nhỏ rõ ràng  run lên.

Cô bé này, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ phù thủy….còn có yêu ma quỷ quái.

“Không có phù thủy . . . . . .”

“A. . . . . . Chú Hải Uy không nên nói lung tung. . . . . .” Nhị Nhị bịt kín lỗ tai la to lên.

Hải Uy nghĩ muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị tiếng thét chói tai của Nhị Nhị ngăn lại: “Được, được, không nói, cháu nhanh lên ngồi trở lại vào bồn đi!”

Có chú Hải Uy cam đoan, Nhị Nhị mới buông tay xuống, cười một chút.

Hải Uy thở dài một hơi, từ lúc Nhị Nhị có thể ngồi trở lại vào bồnthì lại đột nhiên xuất hiện một hành động càng thêm đáng yêu, tự nhiênkhông thể tả

Chỉ thấy hai tay của cô đặt lên thắt lưng, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà cởi bỏ chiếc quần lót.

Cô bé cũng không có cảm giác mình làm không đúng, còn cười hì hì  nhắc nhở: ” Chú Hải Uy, tắm rửa tắm cũng phải cởi luôn quần lót, chú quên cởi ra cho cháu … …”

“Được rồi, cháu nhanh lên ngồi vào trong bồn tắm!” Đứng tử trước cửa phòng tắm, Hải Uy ngước lên trời trần nhà thở dài một hơi.

“Một chút. . . . . .” Nhị Nhị ngồi ở trên thành bồn tắm, quay mắt về phía cửa, sau đó hai chân đưa lên đánh tụt chiếc quần lót.

Hải Uy cho dù không muốn xem nhưng dư quang của ánh mắt lại chạm đến địa phương của bé gái.

Đáng chết, hắn có phải cần nhắc nhở anh Hạo nên chú ý giáo dục congái hay không? Đã tám tuổi rồi thì không nên coi như trẻ con nữa, nhấtđịnh phải nhắc nhở cô bé vấn đề về giới tính.

Nhị Nhị ném quần lót đi, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi trở lại trong bồn nước nóng.

Nhìn đứa nhỏ không ngừng tạo bọt nước trong bồn, bộ dạng rất cao hứng, Hải Uy lại nặng nề thở dài một hơi.”Nhị Nhị, tắm rửa mau lên!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Nhị nhìn qua, sau đó mờ mịt nhìn chú Hải Uy:”Chú, không phải chú nói muốn cháu tắm nước nóng đấy sao?”

 “Ừ. . . . . .” Hải Uy bị Nhị Nhị hỏi không có lời nào để nói.

“Còn có, tắm rửa không phải chú bôi xà phòng cho cháu, sau đó chà rửa sao?” Nhị Nhị lại tự nhiên nói, trước đó có mẹ, ba, còn có bà Từ đều làm nhưvậy, cho nên chú Hải Uy cũng có thể như thế  mà làm theo.

” Chú Hải Uy không thể giúp cháu tắm được! Nhị Nhị đã lớn rồi,chuyện tắm rửa phải tự mình làm, đừng nghĩ để người khác làm giúp mình!” Hải Uy lớn tiếng nói, hiện tại đứng ở đây xem như đã là tội lỗi rồi, những chuyện khác hắn tuyệt đối sẽ không làm!

“Nhưng … … Mẹ, ba, còn có bà Từ đều không cho lấy, nói sợ cháu trượt chân … …” Nhị Nhị khó xử nói.

Hải Uy gẩy tóc trên trán, sau đó cau mày nói ra: “Chú đi tìm bà Từ tắm rửa cho cháu … …”

“Không … … Cháu muốn chú Hải Uy tắm rửa cho cháu cơ!” Nhị Nhịlại đứng lên khỏi bồn tắm, lần này một thân hoàn toàn trống trơn, khôngcó che lấp bộ vị thiếu nữ ở dưới, đơn thuần đáng yêu hiện ra trong không khí.

“Chú Hải Uy có phải bởi vì không thích cháu cho nên mới không tắm rửa cho cháu không?!” Hai mắt Nhị Nhị mở to hỏi, rất sợ chú Hải Uy thật sự không thích mình.

“Không có!” Giọng nói Hải Uy có chút không tốt.

Nhị Nhị ủy khuất chu miệng, hơi nức nở nghẹn ngào nói: “Chú khôngthích Nhị Nhị cho nên mới không tắm rửa cho cháu, cho nên giọng nóikhông vui… … Mặc kệ, hôm nay chú Hải Uy không tắm rửa cho cháu, nếukhông cháu sẽ không ra đi!”

Không lay chuyển được một đứa nhỏ, Hải Uy đành phải thỏa hiệp:”Được rồi, được rồi, cháu đừng khóc . . . . . .”

Nói không khóc sao có thể không khóc? Chú Hải Uy không thích cô bé,cô bé là tiểu thiên sứ người gặp người thích, mẹ nói ai cũng sẽ thươngcô.

Cô bé không cho phép có người không thích mình, nhất là chú Hải Uy.

Sợ nước mắt to như hạt đậu của cô bé, Hải Uy đành phải cố gắng bắt đầu ở trên đầu Nhị Nhị  xoa nhẹ: “Ngoan ngoãn gội đầu, đừng có khóc!”

 “Nhẹ một chút, đau!” Nhị Nhị kêu một tiếng.

“Chịu đựng!”

Tuy rằng chú kéo rất đau, nhưng Nhị Nhị vẫn rất vui mừng. Bởi vì ítnhất chú Hải Uy không phải không thích mình, chú ấy không bắt mình tựtắm rửa .

Trong khoảng thời gian kế tiếp, chỉ nghe được Nhị Nhị một nói như khẩu lệnh.

“Chú, chú còn chưa có đánh bọt khí cho cháu. . . . . .”

 “Chú, chú đổ vào một chỗ nhưng không có rửa cho cháu …”

Cuối cùng sau khi đem Nhị Nhị đẩy vào trong chăn, đắp kín chăn bông,đi ra khỏi phòng của cô bé, Hải Uy lúc này mới thở dài một hơi.

Lúc này, Đường Hạo vừa vặn bước nhanh đi lên lầu.”Dương Dương cùng Nhị Nhị đâu rồi, đã ngủ chưa?”

## 361. Chương 361

Edit: Thiên Thiên

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  “Ngủ rồi!” Chưa từng có chuyện gì mà khiến Hải Uy phải đỏ mặt, lần này thật sự có cảm giác mặt đang nóng lên.

Không phải đã nói Nhị Nhị chỉ là một đứanhỏ nên mình không bị ảnh hưởng gì sao, mà một chút chuyện vừa rồi khiến hắn nhớ tới những kẻ biến thái dâm loạn trẻ em.

Chết tiệt, không biết hiện tại hắn có được tính không?

“Sao mặt cậu lại hồng như vậy?” Đường Hạo nhìn chằm chằm vào gò má Hải Uy đang đỏ bừng hỏi.

“Có sao? Nguyên nhân là bởi vì quá buồn bực!” Hải Uy hỗn loạn kiếm cớ nói cho qua, sau đó hai tay đút vào trong túi quần nói: “Đúng rồi, anh Hạo, em chuẩn bị dọn ra khách sạn ở.”

“Sao? Có liên quan đến bọn nhỏ phải không? Đem chỗ của cậu thiêu hủy hết rồi?” Vừa nãy đứng dưới lầu, người hầu đã đem chuyện xảy ra đại khái nói với hắn: “Thật xin lỗi, bọn nhỏ thật sự không hiểu chuyện, khiến công việc của cậu bị rối loạn nhiều!” Thân làm cha, Đường Hạo đương nhiên phải thay con gái mình xin lỗi người ta!

“Ngủ có chút không tiện, nhưng em chuyển đi cũng không phải bởi vì này chuyện. Ừ … … Có một số việc ở trong khách sạn tương đối dễ dànghơn … …” Hải Uy nói đến chỗ là dừng nói.

Thân là một người đàn ông trưởng thành, Đường Hạo đương nhiên có thể lý giải ẩn ý trong lời nói của hắn.”Cũng tốt, nhưng có chuyện gì cần nhất định phải nói cho anh biết, không khách khí với anh Hạo!”

 “Em sẽ không khách khí với anh Hạo đâu!” Hải Uy nhếch lên khóe môi.

Đường Hạo thở dài một hơi, sau đó tự giễu nói: “Xem ra buổi tối hôm nay phòng của cậu không ở được nữa, vú Từ đã chuẩn bị phòng khách cho cậu chưa?”

 “Có.” Sau khi trả lời xong, Hải Uy nhịn không được đồng tình với người trước mắt mà chính mình luôn luôn một mực sùng bái: “Anh Hạo, hai đứa nhỏ này thật lợi hại.”

Đường Hạo đương nhiên biết rõ đây không phải là sự khích lệ, chỉ cóthể miễn cưỡng cười, sau đó chỉ chỉ cửa phòng của Dương Dương: “Anh đi nhìn hai đứa nhỏ thế nào đã!”

” Ừm, anh Hạo, em trở về phòng trước!”

Sau khi đưa mắt nhìn Hải Uy lên lầu, Đường Hạo trầm mặt đi vào phòng con trai.

“Z..CHÀ.z..”  Tiếng mở cửa làm Dương Dương đang nằm trên giường mở to hai mắt, nhờ ánh đèn ngoài cửa nhìn rõ ràng người đi vào: “Ba …..ba … …”

Đường Hạo mở đèn trong phòng lên, nghiêm mặt lạnh như băng dị thườngđi đến bên giường con trai. Vừa ngồi xuống giường, hắn liền thấp giọngchất vấn: “Nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

 Dương Dương từ trên giường ngồi dậy, ngồi bên cạnh ba ba, lúc này động tác của hai cha con cơ hồ là giống như nhau, biểu tình cànggiống nhau. Dương Dương không thích bộ dáng hưng sư vấn tội của ba nó,mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà đã nghĩ oan cho nó rồi.

“Ba, sao ba hung dữ như vậy? Ba cho rằng con đốt lửa ư ?”

“Chẳng lẽ không phải con sao? Hả?” Đường Hạo đè thấp giọng hỏi, khí thế nghiêm túc không thiếu một chút nào.

“Ba vì sao tin là do con làm? Ba có chứng cớ không ạ?” Dương Dương tức giận hỏi ngược lại.

“Chuyện không tốt như vậy chẳng lẽ là do người hầu làm sao? Hay là do người lớn lằm, hả?”

Dương Dương nửa ngày cũng không trả lời ba ba… thật lâu sau cũng hạ giọng, rống lại: “Ba vì sao không nghi ngờ Nhị Nhị, ba không công bằng!”

 Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai thở hổn hển khi bị oan uổng, lông mày Đường Hạo nhíu lại.”Con nói là Nhị Nhị làm?”

“Nói chính xác hơn một chút chị ấy là thủ phạm chính, con là tòng phạm!” Dương Dương chu miệng nói ra, chuyện hắn làm hắn nhất định sẽ nhận.

Nghe được đáp án như thế, Đường Hạo càng nổi trận lôi đình từn giường bắn lên: “Hai con khỉ nhỏ các con có thể để ba bớt lo một chút được không? Xem ra banhất định phải dạy dỗ lại các con, nếu không tiếp theo cũng không phảichuyện thiêu một cái phòng, cả cái nhà này cũng không đủ cho các conđốt!”

Đường Hạo đã bắt lấy con trai, bàn tay lập tức đánh mạnh vài cái lên mông của nó.

Tiếng ‘bành bạch’ vang lên, Dương Dương đã lớn tiếng khóc rống lên: “Ba không công bằng, tại sao chỉ đánh một mình con, còn Nhị Nhị thì sao?”

“Chờ đánh xong con, sẽ đánh Nhị Nhị! Con yên tâm, hôm nay ba sẽ không buông tha cho ai hết!” Đường Hạo một bên dạy dỗ con trai, một bên cam kết nói.

“Ba không thể đánh con, con đã lớn rồi! Ba, đây là bạo lực gia đình, là sỉ nhục nhân cách con người!” Dương Dương bị ba ba kéo quần ngủ xuống, lên án khóc nói.

“Con còn dám nói bạo lực gia đình? Tốt, ba sẽ đánh con thêm vài cái!”

 Mà ở một bên trong phòng Nhị Nhị, lại liên tục đánh cho hai cái hắt xì, trong lòng bắt đầu không thấy yên . . .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đang ngủ say đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại rất lớn khiến bừng tỉnh.

Tiểu Ngưng từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy điện thoại đặt trên tủđầu giường, khi thấy trên mặt hiện số điện thoại thì không dám trì hoãnmà nghe máy: “Alo … …”

Điện thoại vừa được thông, đầu bên kia của điện thoại lập tức truyền đến tiếng khóc rống rất đau khổ: “Mẹ, mẹ … …”

Tiếng của Dương Dương cùng Nhị Nhị, bởi vì bọn họ một mực khóc cho nên nghe thấy cực kỳ loạn.

“Dương Dương, Nhị Nhị, làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?” Nghe được tiếng khóc của con khổ sở, trái tim Tiểu Ngưng như bị bóp lấy.

“Có phải thấy lửa cháy nên các con bị sợ rồi?”

“Mẹ, mẹ, chúng con không cố ý, hu hu …ô ..ô… Mẹ, chúng con không phải vì chuyện này mà khóc … …” Tiếng nói của Dương Dương.

“Không phải chuyện này, lửa cháy không lớn!” Tiếng của Nhị Nhị: “Mẹ, chúng con là nói ba ba … … hu hu … … Ba cùng một dì rất lạ,…. không biết là ai … … hu hu  … …” Nhị Nhị cố ý không nói hết lời, để lại một nửa cho mẹ đoán.

Tiểu Ngưng thoáng cái nắm chặt điện thoại bên tai, trong nháy mắt cảm giác được mọi chuyện đều rất mơ hồ, thật lâu sau mới nói: “Nhị Nhị, con nói ba ba dẫn một dì lạ mặt về nhà sao?”

“Hu….hu..ô. . . . . . Mẹ, ba rất xấu, ba rất xấu, mẹ đừng tha thứ cho ba ba, đừng mà…” Nhị Nhị đánh lạc hướng nói, kỳ thật không có trả lời vấn đề mà mẹ mình hỏi.

Lúc này, điện thoại lại truyền tới tiếng của Dương Dương: “Mẹ, đừng tha thứ cho ba! Mẹ, chúng con sẽ luôn ủng hộ mẹ, mẹ hãy đi gặp những chú khác…đi..”

 Vành mắt Tiểu Ngưng nhanh chóng hồng lên, lòng rất đau phảngphất như bị nứt ra. Cô cố gắng thở dốc một lúc sau mới nói vào  điệnthoại: “Dương Dương, Nhị Nhị đừng khóc, mẹ không có chuyện gì!”Nói tới điểm này, nước mắt đã như bị đứt tuyến lệ rớt xuống không ngừng, căn bản không giống như chuyện không có việc gì.

“Mẹ, người đi gặp bạn trai khác. Chúng con lúc này đều ở lại chỗcủa ba ba sẽ không để cho mẹ lo lắng. Nhưng ba rất … hu hu ô ….. nhưngvẫn đối với chúng con rất tốt!”

Dương Dương lại nói tiếp: “Mẹ, con cùng Nhị Nhị đi ngủ! Chúc mẹ ngủ ngon!”

## 362. Chương 362

Edit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau khi để điện thoại xuống, Nhị Nhị lôi kéo cánh tay Dương Dương, nhỏ giọng hỏi: “Em thử nói xem mẹ có tin tưởng lời nói của chúng ta không ?Có khi nàomẹ đã chịu nghe điện thoại của ba? Nếu như mẹ nghe điện thoại của ba,như vậy chúng ta không phải đã bị lộ rồi sao?”

“Em nghĩ mẹ sẽ không quay về nhanh như vậy đâu, chị thấy có đúng hay không? Mẹ nói, khi mẹ trở về đây nhấtđịnh là ba đã lấy mẹ. Cho nên, mẹ nhất định sẽ không trở về như vậyđâu!” Dương Dương nghĩ nghĩ, phân tích nói!

“Chị không quan tâm mẹ có thể hay không đột nhiên quay về,chị muốn nói chính là,  nếu mẹ nghe điện thoại của ba ?” Nhị Nhị gõ đầu Dương Dương, nhắc nhở hỏi.

“Sẽ không có chuyện đó đâu, bởi vì mẹ nhất định sẽ mắng ba trongđiện thoại,chỉ là ba không nói thật cho chúng ta biết thôi. Hơn nữa hômnay ba dùng sức đánh em, nhất định là ba bị mẹ mắng nên mới trút giậnnên chúng ta! Cho nên, mẹ hẳn là cũng không nghe điện thoại của ba!”

Nhị Nhị gật gật đầu.”Đúng, đúng, em nói rất đúng. Hơn nữa chị nghĩ mẹ tin tưởng lời nói của chúng ta…, tuyệt đối sẽ không tin tưởng ba.Bởi vì trước đây ba không hề lường trước hậu quả, đúng không?”

Dương Dương mỉm cười gật đầu.

“Tại lễ đính hôn muốn ba ba chịu chút đau khổ, vì chúng ta khôngthể đi đánh ba để trả thù, em nói có đúng hay không? Vậy nên để mẹ trừng trị ba, như vậy chúng ta mới được hả giận!” Bờ môi đỏ mọng của Nhị Nhị khẽ cong lên, nghĩ đến ba bị mẹ trừng trị, trong lòng cô bé không nhịn được vui sướng.

Hừ ~ hôm nay chú Hải Uy không đánh mình, kết qủa ba lại đánh mình, mình không phục, nhất định không phục!

“Hắt xì. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Đường Hạo vừa mới tắm nước nóng, liền hắt xì hơi hai cái.

Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn lây bệnh từ bọn nhỏ sao?

Đường Hạo lắc đầu, gạt bỏ ngay cái ý nghĩ này, thể lực của hắn gầnđây rất tốt, căn bản không có khả năng bị các con lây bệnh sang được!

Hơn nữa nhìn vẻ mặt hai đứa con tiểu quỷ, rất hồng hào nên bọn chúng không có khả năng bị cảm cúm!

Soi mình trong gương, hắn giơ cánh tay của mình lên, khi thấy ở dưới lông nách loáng thoáng có ấn ký thì liền mỉm cười.

Lập tức hắn buông cánh tay xuống, dùng khăn lông màu trắng  lau thân thể của mình, rồi vừa huýt sáo vừa đi vào phòng ngủ.

Hắn biết hiện tại Tiểu Ngưng nhất định rất hận hắn, nhưng khi cô hiểu được  chữ cái đại biểu chính là hàm nghĩa.Lúc đó cô nhất định sẽ khônghận hắn, sẽ càng thêm yêu thương hắn!

Trên gương mặt anh tuấn lộ ra tia mỉm cười thản nhiên.

Trong lúc hắn đang tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp thì ở dưới lầuhai đứa con bảo bối do hắn sinh ra lại đang nén tức giận chuẩn bị kếhoạch trừng phạt cha của mình!

Hôm nay Tiểu Ngưng cố ý thay đổi cách ăn mặc của mình, bộ quần áo bósát người làm tôn lên những đường cong hoàn mỹ,mái tóc dài được kẹp lạimột cách tinh tế cùng một số phụ kiện trên đầu,một lớp phấn mỏng trênmặt cùng đôi môi màu hồng càng khiến cô trở nên xinh đẹp,khiến cho đồngnghiệp nhịn không được mà liên tục nhìn cô.

Những cô người mẫu đang trang điểm đều nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ, thậm chí  còn có người mang theo hận ý.

Tiểu Ngưng cố ý bỏ qua những ánh mắt thù địch đó, tiếp tục trang điểm cho họ. Sau khi trang điểm những cô người mẫu đến phòng chụp ảnh, phòng hóa trang cũng yên tĩnh trở lại.

Chị Lý cùng vài người đến gần Tiểu Ngưng, tò mò hỏi: “Tiểu Ngưng,Tổng tài Đường thị là bạn trai của em, vì cái gì em còn muốn làm ở đâyvậy! Chỉ cần em mê hoặc hắn, được gả vào nhà giàu có như vậy sẽhưởng phú quý cả đời, sao phải liều mạng làm việc như vậy?”

  “Chị Lý, mọi người hiểu nhầm rồi, em và anh ta không có quan hệ gì cả!” Tiểu Ngưng cười nhạt một tiếng che dấu sự đau đớn trong lòng, bạn trai? Hắn căn bản không xứng làm bạn trai của cô.

“Nhưng nhìn hai người rất thân mật, không giống như bạn bè bình thường?” Có người không tin nói.

 ”Em làm sao dám nghĩ tổng tài Đường thị sẽ để ý đếnmình?Em là người rất thực tế, không mơ mộng và cũng không ảo tưởng rằngmình có thể gả vào nhà giàu có !”Trong ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại cười nhạt một tiếng.

“Với lại trong cuộc sống có bao nhiêu người được hạnh phúc như côbé lọ lem? Cho dù là trong vòng một đêm gả vào nhà giàu có, cũng là rấtkhó có được hạnh phúc.

Cuộc sống thật sự có rất nhiều bi kịch.

“Đúng vậy, cho nên em mới không ảo tưởng , cho dù anh ta có theođuổi em cũng chỉ là  nhất thời vui đùa mà thôi, chẳng lẽ em lại cho làthật sao?”

Tiểu Ngưng gật đầu đáp lại nói.

Cô nói dối không đỏ mặt khiến cho mọi người dần dần tin tưởng côkhông có tình cảm với tổng tài Đường thị, chẳng qua tổng tài Đường thịlà một người theo đuổi cô mà thôi.

Cốc cốc cốc.

Vài tiếng tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa phòng hóa trang bị đẩy ra,thư ký tổng giám đốc đi tới nói: “Lục Giai Ngưng tiểu thư, tổng giám đốc cho mời cô!”

Tiểu Ngưng hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh mỉm cười gật đầu.”Được, tôi sẽ đến ngay!”

Sau khi nghe cô trả lời, thư kí liền rời đi.

Tiểu Ngưng thu xếp lại đồ trang điểm sau đó đi khỏi phòng hóa trang.

Phòng tổng giám đốc ở trên tầng mười lăm, mà phòng hóa trang ở  tầngmười hai, cho nên Tiểu Ngưng đi về phía hành lang, chuẩn bị đi thang máy lên đó.

“Chị Ngưng!” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng theo phản xạ xoay người lại, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.”Hải Uy, sao em lại ở đây?”

Hải uy nhún nhún vai, sau đó nói: “À, em phụ trách việc quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới của công ty”

 Làm quảng cáo là chuyện có thật, nhưng tới gặp chị Ngưng cũng là thật, nếu không việc nhỏ như vậy không cần hắn tự mình đến, chỉ cầngiao cho cấp dưới làm là được rồi!

“Ừ? Sao lúc trước chị không thấy em nhắc tới nhỉ ?Sản phẩm quảng cáo là gì vậy? Chuẩn bị mời ai làm người đại diện ?”  Lúc trước cô đã từng làm quản lý cấp cao của Aisha, cho nên đối với phương diện này cô cũng hiểu rõ.

“Đó là đồ trang sức. Bây giờ  vẫn chưa tìm được người đại diện phù hợp, em cho rằng những ngôi sao ở đây cũng không phù hợp. . . . . .”

   ”A, nhiều ngôi sao như vậy đều không thích hợp sao?”

“Ha ha, đúng vậy!” Bởi vì trong lòng hắn, chỉ có ‘chị Ngưng mới là người thích hợp nhất. ” Chị Ngưng ,em mời chị ăn tối nhé?Có thể cho em cơ hội này được không?”

   “Ăn tối?” Tiểu Ngưng nâng lên lông mày.”Ha ha, em không hẹn bạn gái của em sao?”

 ”Chị Ngưng, chị thật hay nói đùa,em có nói với chị rằng em có bạn gái sao ?” Hải Uy lại nở nụ cười tỏa nắng.

“Chị nhớ lúc trước em nói đã có bạn gái rồi mà!” Tiểu Ngưng nhớ lại câu chuyện của hai người cách đây hai năm.

“Ha ha, mặc kệ có hay không ,chị Ngưng, hôm nay đi ăn tối cùng em nhé?” Hải Uy lại một lần nữa mời Tiểu Ngưng.

Coi Hải Uy như em trai nên Tiểu Ngưng đương nhiên không nghĩ sẽ từ chối cậu ta :”Được thôi, hôm nay sáu giờ chị tan tầm!”

  “Được, chị đi làm việc đi, sáu giờ em sẽ tới đón!” Hải Uy xoay người rời đi, sau đó đi vào thang máy khác.

## 363. Chương 363

Edit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_

Lục Giai Ngưng sửa sang lại áo quần trên người, xác định quần áo chỉnh tề sau đó đến cửa phòng.

Cốc cốc cốc.

   ” Vào đi !’’ Giọng nói của phụ nữ vang lên.

Tiểu Ngưng vặn cửa, đi vào.”Tổng giám đốc, chị tìm tôi!”

Tổng giám đốc ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngưng mỉm cười,chỉ tay vào bàn tiếp khách nói :”Mời ngồi!”

 Tiểu Ngưng bước nhẹ về phía bàn, kéo cái ghế sau, hạ thấp người ngồi vào bên trong.”Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì vậy?”

 Dace nhìn Tiểu Ngưng, mỉm cười kiều mị nói: ‘Chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi cô, chúng tôi không biết Lục tiểu thư cùng Đường tổng tài có quan hệ!”

 Tiểu Ngưng miễn cưỡng cười, sau đó hai tay đan vào nhau nói: “Thực xin lỗi  tổng giám đốc, tôi tới đây chỉ đơn thuần muốn làm việc. Vềphần công việc của tôi, Đường Hạo không có liên quan ,hơn nữa  chúng tôi cũng không có quan hệ đặc biệt gì cả!”

Thấy Lục Giai Ngưng  cố ý phủi sạch quan hệ, tổng giám đốc cười lắcđầu. Xem ra, Đường Hạo không nói rõ với cô rằng hắn mới là ông chủ đứngsau cái công ty này.

Hắn đã không nói rõ, cô là chủ giả mạo đương nhiên cũng không thể nói.”Ừ,  Lục tiểu thư đối với công việc cô có kiến nghị gì không ?Ví dụ như cô muốn làm gì ?”

 “Không có, tôi hiện tại rất yêu thích công việc này, tổng giám đốc, chị không cần phải bận tâm đâu ạ!” Tiểu Ngưng khéo léo từ chối, cô thật sự rất không thích cô ta.

Cũng chỉ vì cô có quan hệ với Đường Hạo nên họ mới tỏ ra vài phần kính trọng cô.

“Nếu như Lục tiểu thư có ý kiến gì, có thể nói ra bất cứ lúc nào!” Không phải là tổng giám đốc như chị muốn nịnh nọt phu nhân tương lai của ôngchủ mà chị không muốn phu nhân tương lai ở đây phải chịu thiệt thòi!

“Vâng, cám ơn tổng giám đốc, nếu có gì cần, nhất định tôi sẽ đến tìm chị!” Tiểu Ngưng nói  qua loa, từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại làn váy.”Nếu như tổng giám đốc không có chuyện gì khác, tôi xin phép về làm việc !”

“Được!” Tổng giám đốc đứng lên, đưa cô ra đến cửa.

Cô cực kỳ không  thoải mái khi được tổng giám đốc cung kính như thế,sau khi ra khỏi văn phòng cô mới có thể thả lỏng mà thở ra được. Vì cáigì ? Vì sao mọi người đều cho rằng cô cùng Đường Hạo có quan hệ?

Trên mặt Tiểu Ngưng tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, hai tay đặt song song bên thân đột nhiên siết chặt lại thành quyền. Nhớ tới  lời nói của bọn nhỏ, chỉ muốn đem hắn xé nát ra.

Đáng ghét! Tên đàn ông thối siêu cấp đáng ghét ! ~ Cô không muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì !

Qua cửa sổ thủy tinh, Tiểu Ngưng nhìn lên bầu trời xanh thẳm tự thề với lòng mình.‘ Đường Hạo, tôi nhất định sẽ không để ý tới anh! Trên thế giới này đànông không phải chỉ có mình anh, cho dù tôi là mục tiêu luôn bị mọi người khi dễ thì tôi cũng không muốn anh khi dễ tôi! ’

Còn chưa tới sáu giờ chiều, Hải Uy đã có mặt tại cổng công ty lúc năm rưỡi đợi Lục Giai Ngưng xuất hiện.

Vừa mới kết thúc công việc, Tiểu Ngưng đi ra cửa chính của công ty, liền nhìn thấy người đang đứng ở cửa xe bên cạnh.

Hải Uy đương nhiên nhìn thấy chị Ngưng xuất hiện  hắn tháo kính râm xuống, mỉm cười đến bên Lục Giai Ngưng.”Chị Ngưng, mới năm rưỡi mà chị đã đi xuống đây rồi, sao lại nói với emlà sáu giờ. Nếu như không phải em đến đây sớm để chờ chị, có phải là chị liền chuẩn bị chạy trốn, sau đó mới để lại lời nhắn cho em không?”

Tiểu Ngưng thấy xấu hổ, cau lại lông mày, mỉm cười nói: “Thật có lỗi, chị quên đã hẹn em lúc trước ! May quá, thật tốt là em đã đến sớm trước rồi!”

‘’Thật vậy sao?” Hải Uy cảm giác trên trán nổi lên hắc tuyến, khó chịu một chút, nói không nên lời.

Tiểu Ngưng cười khẽ lên tiếng hào phóng nói: “Từ trước tới nay chị không có hẹn cùng ai, cho nên thật sự đã quên mất!”

## 364. Chương 364

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Nhận bó hoa bách hợp của Hải Uy, Tiểu Ngưng giật mình mà há hốc miệng, tròng mắt thanh tịnh hiện lên sự yêu thích vô bờ.

Cúi đầu xuống, đem gò má vùi vào trong hoa, cô khẽ hấp thụ mùi hương của bách hợp, cái mũi hơi vểnh lên đáng yêu nhăn lại :  ‘‘ Oa….Rất thơm ! Em làm chị Ngưng vui quá đấy! Chị lớn như vậy rồi nhưng đây lần đầu tiên có người tặng hoa cho chị !’’

A, nói như vậy cũng không đúng, Chu Thích cũng có tặng hoa cho mình, chỉ có điều khi đó mình vẫn là Bạch Phương Úc.

Hải Uy giật mình nhìn Lục Giai Ngưng, không tin hỏi :  ‘‘ Không phải chứ, chị Ngưng ? Anh Hạo thì sao ? Chẳng lẽ anh ấy chưa từng tặng hoa cho chị ?’’

Chữ ‘Hạo’ này vừa mới phát ra, mặt Tiểu Ngưng trong phút chốc đen lại khó coi : ‘‘Đừng có nhắc đến người này ! Hiện tại chị không muốn nghĩ đến hắn ta !’’

‘‘ Vì sao ?’’ Hải Uy nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ hai người bọn họ giận nhau ?

Tiểu Ngưng nhìn vào đóa hoa bách hợp màu trắng, đầu ngón tay sờ nhẹ trên phiềm lá màu xanh : ‘‘ Không vì cái gì cả ! Chỉ đơn giản là không muốn nghĩ đến thôi !’’

Loại chuyện này làm sao có thể mở miệng nói ra được! Chẳng lẽ lại nói hắn ta chơi đùa với người phụ nữ khác hay sao? Không, cô sẽ không nói,cũng không hỏi gì Hải Uy.

Hải Uy nhếch môi, đúng lúc hắn cũng không muốn nhắc đến anh Hạo. Sauđó, hắn nói mấy chuyện vui vui, làm cho Tiểu Ngưng ngồi bên cứ che miệng cười vui vẻ không ngừng….

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan không khí. Saukhi Tiểu Ngưng nhìn thấy tên người hiện lên trên màn hình điện thoại thì nhanh chóng nhấn nút ngắt luôn. Tắt nguồn, cô bỏ điện thoại vào trongtúi xách.

Hải Uy quay đầu nhìn động tác của Tiểu Ngưng, nhíu mày hòi : ‘‘ Chị Ngưng, chị và anh Hạo đang giận nhau phải không ?’’

Tiểu Ngưng nhìn ra ngoài cửa xe, hít một hơi, nản chí nói : ‘‘ Không phải là tức giận, Chỉ là đột nhiên cảm thấy bọn chị không thích hợp với nhau !’’

Nếu như chỉ là chuyện giẫn dỗi nhau đơn thuần thì cũng không có vẫnđề gì nhiều, nhưng đằng này là hắn không biết tôn trọng cô, hơn nữa lạicòn luôn luôn phản bội.

Hai việc này cô không thể nào chấp nhận nổi. Cô không muốn từ nay vềsau lại phải nhìn thấy hắn và người phụ nữ khác ở dưới cùng một mái nhà.

Nếu đó là sự thật, cô sẽ điên lên mất.

” Không thích hợp ? Thì ra chị Ngưng đã có đối tượng khác phù hợp rồi sao ? Cho nên mới thấy anh Hạo không phù hợp với mình ! “

“Còn chưa có ! Nhưng chị đang định thử một phen ! “ Cô muốn quên đi Đường Hạo thì nhất định phải hẹn hò với người đàn ông khác.

Hải Uy không tiếp tục hỏi Lục Giai Ngưng nữa, chỉ chăm chú lái xe.

Họ đi đến một nhà hàng châu Âu. Chưa đi vào trong đã ngửi thấy mùithức ăn, thơm đến không tả nổi. Ngoài ra, cách xắp xếp trang trí nộithất ở đây khiến người ta lưu luyến không muốn rời.

Nhà hàng sang trọng nằm bên bờ biển, gió biển thổi vào mang theo ẩmướt cùng vị mặn của muối. Mặt trời chiều ngả về hướng tây, ánh hoàng hôn chiếu lên khiến nhà hàng giống như một lâu đài bằng thủy tinh, phảnchiếu ra những màu sắc rực rỡ, lại mang theo vẻ thần bí lôi cuốn từ bêntrong.

Xách lấy túi da, Tiểu Ngưng như ngừng thở đắm chìm trong ánh tàdương. Điều này khiến cô nghĩ tới cô bé Lọ Lem ngồi trong xe ngụa bí đỏ, đáng tiếc cô không phải là công chúa Lọ Lem gì cả.

” Đi thôi ! “ Hải Uy chủ động kéo tay Tiểu Ngưng khoác lên tay của mình, đi về phía những bậc thang.

Mà Tiểu Ngưng cũng thản nhiên tiếp nhận, cũng chẳng có gì là ngượng ngùng, bởi vì cô vốn coi Hải Uy giống như em trai của mình.

Trong phòng được bài bố nội thất kiểu châu Âu cổ, rất có phong cách,thể hiện rõ sự xa hoa và cao quí. Đèn chùm tỏa màu sắc rực rỡ chói sánglàm cả căn phòng bừng sáng như có dạ hội. Ánh sáng phản chiếu lên từnggóc nhỏ, tạo nên nhiều cung bậc nhãn quan.

Dưới sự dẫn dắt của bồi bàn, cả hai người cùng nhau an vị trên ghế.

Rất nhanh, bồi bàn đưa các món ăn lên trước.

Hải Uy là một người có tài ăn nói, dù chỉ là thấp giọng nhưng vẫn khiến Lục Giai Ngưng cười không thôi.

Ăn một lát thịt bò, Tiểu Ngưng mới cảm thán một câu:‘‘Giá như chị có một người em trai như cậu thì tốt quá !’’

Hải Uy nhíu mày, uống một ngụm rược vang sau đó mới nói : ‘‘ Ha ha, tại sao lại phải xem em như em trai của chị ?’’

‘‘ Ừm, chẳng lẽ cậu không muốn làm em trai ư ?’’ Tiểu Ngưng khó hiểu hỏi lại : “ Nếu như không muốn làm em trai, chẳng lẽ cậu muốn trở thành em gái ?”

Hải Uy mấp máy môi, nhíu mũi lại nói : “ Nếu như bây giờ chúng takhông ở trong nhà hàng cao cấp này, em nhất định sẽ cười thật to ! ChịNgưng à, chị cũng đề cao em quá rồi ! Em làm sao có thể làm em gáiđược ! “

« Chính cậu hỏi tôi, vì sao chỉ coi cậu là em trai thôi mà ?’’ Tiểu Ngưng mở to hai mắt hỏi.

Sợ Tiểu Ngưng mãi cũng không hiểu, phá hỏng không khí đang tốt đẹp này, Hải Uy quyết định hỏi trực tiếp : “ Ừm, vì sao không coi tôi như một người đàn ông, tôi đã không còn là cậuthiếu niên ngày nào nữa rồi ! Ngưng, từ lần đầu tiên nhìn thấy chị, tôiđã thích chị rồi…..dù biết….chị không thể chấp nhận sự theo đuổi củatôi…. “

” A, không…… “ Tiểu Ngưng giật mình, suýt chút nữa là sặc, quơ quơ bàn tay nói : “ Điều này sao có thể ! Thật sự xin lỗi…”

” Ngưng, chị đừng từ chối tôi vội vàng như thế ! Trước mắt hãy nghe toi nói hết đã ! ” Hải Uy đem ngón tay đặt lên môi của mình, làm dấu im lặng. Tiểu Ngưng theo đó mà cũng an tĩnh trở lại.

Lục Giai Ngưng ngừng động tác, hai mắt mở to, chờ nghe người đối diện nói : “  Cậu nói đi ! “

” Tôi biết rõ chị Ngưng sẽ không chấp nhán sự theo đuổi của tôi ! » Hải Uy cho thấy lập trường của mình trước : ” Chị Ngưng là của anh Hạo, điều này tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng mà, từ lần đầu tiên tôi nhìnthấy chị đã nghĩ đến liệu người còn gái này có thể trở thành bạn gái tôi được không ? Dù cho chỉ có vài ngày, một ngày, thậm chỉ chỉ trong mấygiờ thôi cũng được ! “

Tiểu Ngưng mở trừng hai mắt, kinh ngạc đáp : “  Ý nghĩ của cậu thật sự kỳ quá ! Rất đặc biệt ! “ Đây chính là khoảng cách về tuổi tác. Chênh nhau 4 đến 5 tuổi đã là cáchnhau cả một thế hệ, khác biệt rất lớn. Hơn nữa, cô còn sinh hai đứa conrồi. So với Hải Uy mà nói, cô chính là gái già, cách biệt quá xa với cậu ấy.

“Ừ, cho nên, xin chị giúp em hoàn thành tâm nguyện này ! Đươngnhiên chị có thể thử mở lòng mình xem ! Chính chị vừa nói anh Hạo khôngthích hợp với chị mà ! Nếu như đã không thích hợp, vậy thì đào thải, cho knock out luôn đi ! “Hải Uy thay đổi thái độ nói.

Nghe xong lời Hải Uy nói, Tiểu Ngưng cuối cùng hiểu được, suy nghĩnày của Hải Uy cũng giống như trẻ con đòi Utralman. Mà chính cô cũngthật sự muốn quăng Đường Hạo ra thật xa… Hơn nữa, cô cũng muốn cho hắnbiết, Lục Giai Ngưng cô ngoài trừ hắn ra vẫn còn có người đàn ông khácmuốn có.

Cho nên…..

” Được ! Chị chấp nhận sự theo đuổi của em trong một vài ngày ! “

Hải Uy vui vẻ khoa chân múa tay. Vứt bỏ công việc, cậu hoàn toàn giống như một đứa trẻ.

” Chị Ngưng, tôi sẽ cho chị biết thể nào là yêu thương thật sự ! “

« Ha ha ha, bất quá, cậu không sợ anh Hạo của cậu sẽ đánh cậu hay sao ? » Tiểu Ngưng hảo tâm nhắc nhở, cô thật sự hi vọng bởi vì mình mà Hải Uy bị đánh~ Hơi tội lỗi một chút.

Hải Uy vô cùng kiên định nói : “ Hoàn thành tâm nguyện của mìnhthì bị đánh vài cái cũng không sao ! Bị anh Hạo đánh thì sao chứ ? Aibiết được ai đánh ai đâu ! “

## 365. Chương 365

Edit : Kazumi

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Ngồi ở xe Đường Hạo lại lần nữa vùi điếu thuốc đang hút vào trong gạt tàn, hành động này không biết là khuya nay hắn đã lặp đi lặp lại baonhiêu lần.

Hôm nay hắn đến công ty, liền đi nhanh đến chỗ Lục Giai Ngưng làmviệc. Kết quả là chờ thật lâu cũng không thấy cô đi ra. Cuối cùng, hắnhỏi nhân viên thì biết cô đã ra về từ sớm.

Hắn liền móc điện thoại điện cho Luc Giai Ngưng, cô không những không bắt máy mà còn tắt luôn điện thoại. Làm cho hắn càng thêm lo lắng, chỉ có thể đứng dưới nhà trọ của cô mà đợi.

Bây giờ đã là 10 giờ tối mà Tiểu Ngưng lại vẫn chưa xuất hiện.

Thời gian cứ thế trôi qua, Đường Hạo càng lúc càng lo lắng. Hắn bức bối, bất an…Liền khởi động xe chạy nhanh ra bên ngoài khu nhà trọ để tìmkiếm Lục Giai Ngưng.

Khi đang lái xe chạy ra đường lớn thì phía sau xe Đường Hạo có một chiếc xe con dần dần chạy tới, hướng tiến vào khu nhà trọ.

Trong màn đêm, ánh đèn xe chiếu ra hai vạch ánh sánh trải dài, chiếu sáng cảnh vật phía trước.

Hải Uy liền xuống xe trước,bước nhanh qua đầu xe, mở cửa xe cho Lục Giai Ngưng bước ra :” Chị Ngưng,về đến nhà rồi !”

​Lục Giai Ngưng nhìn dáng vẻ của Hải Uy buồn cười, cánh môi rất nhanh run run.

“Eh, chị Ngưng, đã nói rồi, muốn làm đại sự thì chị không thể cười!” Hải Uy bất mãn nói

Lục Giai Ngưng cố gắng không cười chỉ mỉm nhẹ, hít thở thật sâu nghiêm túc nói:”Được rồi, được rồi ! Tôi không cười ,nhất định không cười mà !”

“Tôi đưa chị lên lầu !” Hải Uy đưa cao cánh tay hướng về phía Lục Giai Ngưng, ân cần nói.

Tiểu Ngưng vui vẻ đưa tay vòng qua khuỷ tay của Hải Uy, xem như chị em thân thiết và nói :” Được….”

Cô lấy chìa khoá tra vào ổ “tách”. Lập tức cánh cửa nhà trọ mở ra, hai người cùng nhau đi vào nhà.

Bước tới cánh cửa thì Hải Uy dừng bước nói : ” Tôi tiễn chị tới đây thôi….”

Dù sao cũng đã hoàn thành tâm nguyện, cậu cũng thật sự không dám ban đêm tiến vào phòng của Tiểu Ngưng, có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Tiểu Ngưng nhịn cười và gật gật cái đầu.Trời ạ, từ khi còn bé côkhông hề biết trò này ….thật là quá buồn cười mà ! Bây giờ phải cố gắngdiễn cho đạt :”Cám ơn cậu đã đưa tôi về”

​Nói xong, Tiểu Ngưng xoay người muốn đi mở cửa!

“Không hôn từ biệt à!?” Hải Uy chồm tới Tiểu Ngưng, nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp mà hôn một cái

“Chụt”-”vụt”. Hai tiếng động vang lên

Đồng thời, công tắc điện đột nhiên mở ra, từ từ bước ra một thanhniên,dáng người cao ráo, nét mặt anh tuấn,ngữ khí bất phàm, không aikhác chính là Đường Hạo.

Trạng thái lo lắng ban đầu trong nháy mắt chuyển thành lạnh nhưbăng,toàn thân phát loại hàn băng này ra khiến người ta khiếp sợ.

Hải Uy và Tiểu Ngưng cùng lúc hướng ánh mắt về Đường Hạo,khí băng toả ra làm hai người họ có cảm giác bị đông cứng.

Hải Uy nhíu mày, trong lòng thầm trách, thật là xui xẻo, trò chơi mới vừa bắt đầu, cậu nghĩ sẽ diễn thật tốt nhưng giờ chưa gì đã bị anh Hạokia bắt được.

Bất quá, trò chơi mới là vừa mới bắt đầu, cậu đương nhiên không nghĩ nhanh như vậy đã chấm dứt, cậu muốn tiếp tục chơi!

Tiểu Ngưng nhìn Đường Hạo một hồi lâu, sững sờ…giật mình, lập tứccàng thêm thân mật, dựa sát vào người Hải Uy, trên mặt nở một nụ cườisáng lạn.

Cố tình không nhìn Đường Hạo,đem hết ánh mắt tâm tình nhìn vào khuôn mặt tươi trẻ của Hải Uy “Hải Uy,lái xe về cẩn thận!Lái chậm một chút, về tới khách sạn điện thoại báo chị biết nhé!”

Lần này đổi lại Hải Uy muốn cười rồi, thật không ngờ chị Ngưng lại thểhiện tình tứ quan tâm như vậy qua cách nói chuyện.Hải Uy nở nụ cười, gật gật đầu nói ” Được, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!”

​Sau đó Hải Uy ra vẻ tự nhiên  xoay thân thể lại, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Đường Hạo, nói “Anh Hạo, đến thăm Ngưng à?”

​Lúc này, trên trán đã là nổi gân xanh, trên gương mặt Đường Hạo rõràng co rúm vài cái. Đôi mắt phảng phất như dao găm nhìn quét qua haingười bọn họ.

Vài giây đồng hồ sau, Đường Hạo mới mở miệng,ánh mắt lạnh tới tận cùng nói ” Hai người hẹn hò đến khuya như vậy mới về, xem ra rất vui vẻ thì phải?!”

​Hai chữ hẹn hò này, Đường Hạo phải nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được.

​Hải uy nhún nhún vai, thoải mái  thừa nhận nói: “Đúng rồi, dùng bữa tối sau đi bờ biển đi lòng vòng!”

​”Cút đi!” Cố gắng đè xuống tính tình nóng nảy Đường Hạo, rốt cuộckhông cách nào khống chế được tính tình của mình. Hắn đưa nắm tay lênliền hướng tới mặt Hải Uy mà đánh.

Từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ đánh đấm, Hải Uy đương nhiên không dễ gìlãnh trọn cú đấm của Đường Hạo, hơi nghiêng người Hải Uy tránh thànhcông cú đấm đó

​Tiểu Ngưng nhìn Đường Hạo muốn đánh Hải Uy, vội vàng chạy tới chắn giữa hai người, ngăn cản Đường Hạo.”Tôi nghĩ chuyện của tôi không cần anh bận tâm, anh và tôi một chút quan hệcũng không có. Đường Hạo,tôi nói cho anh rõ, anh không là gì của tôicả !Anh đi đi,đi ngay.”

Đường Hạo nhìn xem thái độ của cô biểu hiện sự lo lắng cho Hải Uy, cònlại nói những lời vô tình đối với hắn,thì càng tức giận hơn.Hắn thật sựđiên lên muốn tới bóp cổ cô cho đến chết,tức giận lên tới đỉnh điểm hắnbất giác cười lên vài tiếng “Lục Giai Ngưng,tôi không có điều gì để nói về những chữ trên người của cô, nó thật sự rất xứng với cô !”

​”Đường Hạo, tôi hận anh!” Tiểu Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay dùng sức đánh vào người Đường Hạo.

​Hải Uy đem Tiểu Ngưng kéo sang một bên, sau đó cố ý quay sang hướng Đường Hạo nói ra: “Anh Hạo, chị Ngưng tuy là mẹ của hai đứa trẻ nhưng hiện tại chị ấy độcthân, chị ấy có sự lựa chọn cho riêng mình,anh không thể tước đi cơ hộichọn lựa của chị ấy.Anh cũng có thể theo đuổi chị ấy, xem cuối cùng aisẽ làm chị ấy siêu lòng !”

​”Câm miệng, mày chỉ là nói lời dư thừa ở đây thôi!”Đường Hạo lạnh giọng trách khứ.”Hải Uy, tao cho mày biết, nếu như mày còn dám tới lui với người phụ nữ củatao, tao nhất định sẽ đối với mày không khách khí! Đừng trách tao khôngcó nhắc nhở trước, tao đủ năng lực để cho công ty mày đóng cửa!”

​Tất cả nam nhân đều cao ngạo , tuy nhiên hiện tại thực lực Hải Uy bâygiờ không bằng Đường Hạo, nhưng cậu cũng tuyệt đối không phải bị ngườikhác dồn vào đường cùng,Hải Uy chậm rãi  khơi mào khóe môi, mắt nhìnthẳng Đường Hạo nói ra : ” Anh Hạo, em không phải không biết chịNgưng là người phụ nữ của anh, nhưng em đã dám theo đuổi thì cũng đãchuẩn bị tất cả rồi, nếu như anh thật sự muốn đối phó em,như vậy em sẽchuẩn bị nghênh chiến”

​”Hải Uy. . . . . .” Tiểu Ngưng thật không ngờ Hải Uy sẽ nói như vậy

“Chị Ngưng, chị không cần nói gì hết, tôi thích chị ! Vì chị, dù phải làm bất cứ chuyện gì em cũng cảm thấy đáng giá! “ Hải Uy đưa ánh mắt thân tình nhìn Tiểu Ngưng, thong dong không có chútsợ hại nào, phút chốc nhập vai diễn thành thục không còn ngại nữa, nétmặt tỏ ra ý chí kiên quyết.

Cậu mỉm cười để cho Tiểu Ngưng thêm dũng khí, Tiểu Ngưng không tức giận nữa, mỉm cười nhìn Đường Hạo.” Đường Hạo, lời nói Hải Uy nói ra cũng là những lời tôi muốn nói”. Cô chỉ vào lòng ngực mình mà nói ra : ” Tôi, Lục Giai Ngưng là của chính mình, không phải là vật sở hữu củaanh! Anh không có quyền đến đây muốn làm gì thì làm, la hét hay ra lệnhcho tôi ! Tôi có quyền chọn người đàn ông cho mình !”

## 366. Chương 366

Tiếng ồn ào của bọn họ, truyền tới tầng trệt làm các nhân viên bảo vệ an ninh nghe được: ” Các người là ai ? làm cái gì trong này? “

“Bảo vệ ? Các anh bảo vệ, làm ơn đuổi người này ra ngoài giùm tôi !” Tiểu Ngưng chỉ về hướng Đường Hạo đang đứng.

​Đường Hạo không dám tin mở to hai mắt, nhìn Lục Giai Ngưng gầm nhẹ nói: “Cô dám kêu người đuổi tôi đi?”

Lục Giai Ngưng không trả lời sự chất vấn của hắn mà quay qua nhân viên bảo an thúc giục :”Người này quấy phá tôi, làm phiền các chú đưa hắn ta ra ngoài giùm ạ!”

“Thưa ông, mời ông đi ra ngoài !” Nhân viên bảo vệ ấn thang máy, đồng thời quay lại nói với Đường Hạo.

Đường Hạo đẩy nhân viên bảo vệ sang một bên, nắm nhanh tay phải của Lục Giai Ngưng kéo đi, nhắm thẳng hướng phòng của cô mà đi vào.

“Anh muốn làm gì?!” Tiểu Ngưng dùng sức ghì thân thể mình lại, không muốn đi theo sự lôi kéo của hắn

“Đương nhiên là buồn ngủ, muốn đi ngủ !” Đường Hạo thấp giọng nói vào tai Tiểu Ngưng, lời nói mập mờ cố ý để những người xung quanh nghe rõ rành mạch.

​Tiểu Ngưng mặt đỏ bừng, lén đưa mắt lên đảo qua những người khác, sau đó muốn gọi to nhân viên bảo vệ: “. . . . . .”

Đường Hạo nở nụ cười với nhân viên bảo an, tay hắn đang dùng sức nắm chặt tay Tiểu Ngưng ” Anh bảo vệ à, đây là bà xã của tôi ! Tôi chọc giận cô ấy, nên mới lỡ làm phiền đến các anh rồi….”

“Không phải ! Hắn không phải chồng của tôi !” Tiểu Ngưng kịch liệt hô to.

​Dù sao cũng đã trải qua huấn luyện nên nhân viên bảo vệ không thể không điều tra rõ : ” Thật xin lỗi! Có thể lấy giấy tờ tuỳ thân của hai người cho chúng tôi xem, được không “

Tiểu Ngưng nhanh tay lấy ví, móc chứng minh của mình ra : ” Đây là tôi…”

Tay cô vừa rút khỏi lúc nãy, lập tức bị Đường Hạo nắm trở về. ” Các anh là bảo vệ, không phải cảnh sát thì việc gì tôi phải đưa giấy chứng minh cho các anh xem !”

” Vậy thì mời anh đi theo chúng tôi !”

Tiểu Ngưng giật tay ra, mỉm cười, hất gò má nhìn Đường Hạo nói :” Có nghe hay không, kêu anh đi kìa…”

Đường Hạo thể hiện tính khí ngang lì, nắm tay Tiểu Ngưng đi về phía phòng của cô, mặc kệ tất cả mà nhấn nút mở.

“Ê, anh không thể cưỡng chế tôi vào phòng được…”

Hải Uy đứng một bên nhìn hai người bọn họ kẻ lôi người la, buồn cười không chịu được.

” Tạch….zz….Tạch…zz..” Đột nhiên nhân viên bảo vệ mở roi điện, không những thế, tia lửa điện còn phát ra cả âm thanh.

“Này anh, nếu anh vẫn ngang bướng thì đừng trách chúng tôi không khách khí !” Nhân viên bảo vệ đưa roi điện tới sát người Đường Hạo, nói như cảnh cáo.

” Anh còn không mau đi, không lẽ anh muốn bị chích điện !”

​”Z..TẠCH.z… . . . . .”Nhân viên bảo vệ rất quyết đoán nhấn nút mở.

​”Ư . . . .” Đường Hạo phát ra âm thanh buồn bực, vài giây đồng hồ sau mới xoay người.”Chết tiệt,… ngu ngốc. . . . . .”

” Z..TẠCH..z…” Nhân viên bảo vệ ấn một lần nữa.” Này anh, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho những căn hộ này, mời anh rời đi cho !”

Ở bên ngoài chưa từng có khoe khoang qua thân phận của mình, Đường Hạo lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tên ngu ngốc này, biết tôi là ai không hả?”

” Thật xin lỗi, một tháng trước tôi từ nông thôn lên, được nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những căn hộ này, nên mọi người hết thảy tôi đều không biết !” Đơn thuần và mộc mạc, nhân viên bảo vệ dùng sắc mặt gò bó mà nói ra, nhưng vẫn không quên chuyện hiện tại. ” Nếu anh không rời đi thì buộc tôi phải dùng đến roi điện !”

​Nhìn Đường Hạo kinh ngạc, sắc mặt hắn nhăn lại, tức giận mà không nói được gì, Tiểu Ngưng nhịn không được bèn cúi đầu xuống, cười thầm.Khi cô ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được sự căm tức của hắn.

Đúng lúc nhân viên bảo vệ lại định một lần nữa dùng đến roi điện. Đường Hạo không buông tay Tiểu Ngưng ra, mà nắm chặt hơn, hướng tới thang máy, bấm nút.

Tựa vào cửa thang máy nhìn sự náo nhiệt nãy giờ, Hải Uy giơ 1 ngón tay cái cho Tiểu Ngưng thấy.Sau đó cũng đi vào trong thang máy.

​Tiểu Ngưng làm ra một cái tư thế chiến thắng, đáp lại Hải Uy.

​Đường Hạo lạnh lùng đi tới trong thang máy, cực kỳ phẫn nộ chằm chằm vào Hải Uy.

​Hải Uy không có một chút cảm giác áy náy còn nghiêng mặt xem Đường Hạo, sau đó hời hợt nói :”Anh Hạo, nhân viên bảo vệ lúc nãy thể hiện rất tốt, xem ra chị Ngưng ở đây rất an toàn !”

Hải Uy chợt cười. Cậu biết rõ Đường Hạo vì sự an toàn của Giai Ngưng mà đã thuê căn hộ mới này. Nhưng anh ta thật không nghĩ đến mình lại mất mặt với Tiểu Ngưng như vậy.

​”Cậu câm miệng cho tôi!”Đường Hạo theo trong kẽ răng rít ra mấy chữ.

“Anh Hạo đừng giận ,chúng ta ai cũng đều nghĩ tới quyền lợi của chị Ngưng thôi mà !”

“Tôi đương nhiên không tức giận với cậu, tôi hận là không thể giết cậu !”.Thang máy có camera giám sát, Đường Hạo lại vung nắm đấm lên.

​Lúc này đây, Đường Hạo không để cho chính mình thất thủ. Nắm đấm nặng nề hung hăng đưa vào mặt Hải Uy. Bất quá, Hải Uy cũng không có cho Đường Hạo chiếm được ưu thế, trả lại ngay cho Đường Hạo một nắm đấm nơi khoé miệng.

Bản lĩnh đàn ông bây giờ lại thể hiện qua sức mạnh của nắm đấm, trên khoé miệng cả hai đều để lại dấu ẩu đả…thật là buồn cười. Bất quá, đây cũng chỉ là kịch chiến bắt đầu, càng thêm kịch liệt còn đang đằng sau.

Gần rạng sáng, Đường Hạo cùng Hải Uy mới được luật sư nộp tiền bão lãnh, ở trong cục cảnh sát từ tối cho đến bây giờ…

Đường Hạo không trở về biệt thự mà lại đi đến phía dưới nhà trọ của Lục Giai Ngưng

…..

Sáng sớm, trong căn hộ, đa số là những công nhân viên của các công ty trong tư thế hiên ngang, quần áo chỉnh tề đi ra.

​”Hắt xì. . . . . . Hắt xì. . . . . .”Người khoác chiếc áo vest trắng liên tục hắt xì hai cái. Sau đó, thẳng người lấy lại phong độ,

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Đường Hạo xoa xoa thái dương để giảm bớt đau đầu. Đồng thời dựa tấm lưng mệt mỏi vào ghế.

​Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vết thương trên mặt của chính mình, Đường Hạo càng giận Lục Giai Ngưng thêm bội phần.

Giơ tay lên,nhìn đồng hồ…

Hắn rốt cuộc không chịu được bắt đầu đếm 0,1,2,3, 4, 5 lúc này, chắc cô ấy sẽ đi ra khỏi cửa nhà trọ.

Người đàn bà này lại vụng trộm cùng Hải Uy hẹn hò, không cho hắn vào cửa, lại còn làm cho hắn bị roi điện quất vào người. Nếu như hắn dễ dàng tha thứ như vậy thì chắc hẳn mọi người sẽ cười nhạo hắn.

Hắn nhất định phải dạy bảo cô ấy để cô ấy sau này không dám làm xằng bậy nữa. Nếu không, hắn không hả lòng dạ được.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, cánh cửa nhà trọ, một thân hình đầy đặn mặc quần áo tươm tất Lục Giai Ngưng bước đi ra từ cửa chính, những lọn tọc uốn xoăn được xoã tự nhiên, làm tăng thêm nét đẹp và vẻ tự tin.

Vừa đi ra, cô đã trông thấy chiếc xe quen thuộc, định giả vờ như không thấy lướt qua luôn.

Lúc này, Đường Hạo nhanh chân chạy xuống bước ngang chặn cô lại: “Lục Giai Ngưng, em thật to gan, nhìn thấy anh mà giả như không thấy, hả?”

Lục Giai Ngưng tháo kính mát ra, nhăn mặt tức giận, nói lời xem thường.

“Ừ, hôm nay, tôi định bắt taxi đi làm, không cần anh làm tài xế !”

## 367. Chương 367

Tháo kính mát xuống, nói dứt lời đồng thời Tiểu Ngưng mở to mắt, sờ tay lên gương mặt của hắn, nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi khoé miệng:” Vết thương trên mặt anh thế nào rồi? Khoé miệng còn đọng máu, con mắt thì sưng húp !”

​”Ui. . . . . . Đau quá. . . . . .” Đường Hạo nhắm mắt nhắn nhó, đau đớn kêu : “Đau quá. . . . . .”

​Nhìn vết thương của hắn nghiêm trọng như vậy, cô lại nghĩ đến tối qua: “Đường Hạo, ngày hôm qua là anh đánh Hải Uy mà?”

Nhìn xem cô mở hai mắt thật to, trách cứ hắn, Đường Hạo trong nội tâm tỏ ra ghen tuông.” Em đau lòng cho tên kia hả? Nói cho em, không phải là chỉ có anh đánh nó, mà nó cũng đánh anh ! Đánh rất mạnh là đằng khác !”

Bởi vì dùng sức nói, động tới vết thương trên mặt, đau đến xuýt xoa nhăn nhó :” Ui……….”

Nghĩ sẽ không đau lòng vì hắn, nhưng thấy bộ dạng hắn như vậy cô cũng thấy nhói lòng: ” Đường Hạo, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau với Hải Uy, anh muốn em nói như thế nào đây?”

Đường Hạo lấy một tay ôm cô vào lòng, ôm sát thật chặt như thể cô sẽ biến mất trước mặt hắn và hắn sẽ không tìm cô được nữa:” Nói như thế nào? Anh muốn em nói em yêu anh, không yêu ai khác ngoài anh, nói từ nay về sau sẽ không đi với bất cứ người đàn ông nào ra ngoài…”

Trong lời nói kèm theo cả mùi vị chua chua của ghen tuông, hờn trách, năn nỉ, yêu thương, yêu cầu…..

Nhìn ánh mắt kia bắn ra những tia mờ ám, Tiểu Ngưng khịt mũi và đẩy cánh tay hắn ra:” Em không biết anh đang nói gì, mau lên lầu để em rửa vết thương cho!”

Khoé miệng của hắn còn đọng lại vết máu, áo thì bị xé rách, áo sơ mi bị mất vài cái khuy áo.

Bộ dạng lôi thôi mất đi vẻ anh tuấn trước đây

” Em rốt cuộc đã cho anh lên lầu rồi à?” Hắn vui mừng cười nhưng vì vết thương nơi khoé miệng không cười thoải mái được.

​”Đừng nói nhảm!” Tiểu Ngưng không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó dẫn đầu đi vào cửa chính nhà trọ, hắn đi sát theo sau.

TMD, an ninh ở đây thật sự quá tốt. Nếu không có Tiểu Ngưng dẫn lên thì hắn không thể nào lên được tới trên lầu.

Khi bọn họ tiến tới thang máy, Đường Hạo nhớ lại cảnh tối đêm hôm qua. Bảo vệ kia cầm cây roi điện đánh vào người hắn, còn bắt hắn cùng Hải Uy vào đến sở cảnh sát.

Đường Hạo căm tức nhân viên bảo vệ trẻ tuổi đó, nét mặt không vui. Sau đó ôm Tiểu Ngưng chặt hơn và cúi xuống nhắm vào môi cô mà hôn

​”Ưm. . . . . . Đừng làm rộn. . . . . .” Tiểu Ngưng nhăn đầu lông mày, cảnh cáo nói :” Em chỉ là muốn giúp anh xử lý vết thương thôi đấy ! Đừng có mà nghĩ đi đâu xa….”

​Đường Hạo không để ý tới cô cố ý xích ra để tạo khoảng cách, hắn chính là muốn trước mặt người khác cùng cô thân mật.

Anh nhân viên bảo vệ thấy người đàn ông tối hôm qua đánh nhau trong thang máy hôm nay lại tiệp tục đeo bám lấy Lục tiểu thư, một trong những người đang sống ở đây mà anh cần phải bảo vệ, thì lập tức hô to : “Anh mau buông Lục tiểu thư ra ! Bằng không thì mời anh đến đồn cảnh sát ! “

Đường Hạo không để ý đến tên bảo vệ ngu ngốc kia, cứ tiếp tục đụng chạm vào Tiểu Ngưng nói :” Bà xã, em mau lên tiếng để bọn họ an tâm mà ….tan tầm đi !”

Lục Giai Ngưng quay về phía nhân viên bảo vệ cười nhẹ nhàng : “À !Thật có lỗi, không cần phiền đến cảnh sát đâu ạ!”

​”Hả?” Nhân viên bảo vệ giống như không tin những gì mình nghe được, thốt ra tiếng kinh ngạc.

“Hả cái gì mà hả? Tôi cũng đã nói với anh, cô ấy là bà xã tôi rồi” Đường Hạo dõng dạc nói, sau đó đắc ý kéo Tiểu Ngưng vào thang máy.

…………

“Ui….nhẹ tay…rất đau….” Đường Hạo kêu thé với người phụ nữ đang bôi thuốc cho mình.

“Bây giờ anh mới biết đau à ? Sao khi đánh nhau không nghĩ tới sẽ đau?!” Tiểu Ngưng nhẹ tay bôi thuốc lên vết thương trên miệng cho hắn, nhìn bộ dạng khốn khổ của hắn, đau tới nhe răng, trợn mắt.

“Ai bảo em và Hải Uy hẹn hò?” Nói tới đây, trong người Đường Hạo bốc hoả ghen tuông.

“Hải Uy bất quá chỉ là một cậu bé thiếu niên nhỏ tuổi! Chúng em đi ăn chung bữa cơm thôi, anh so đo với cậu ấy làm gì? Nói gì đi nữa, em cũng chưa phải là gì của anh đâu nhé !” Vì không muốn cho bọn họ lại đánh nhau, Tiểu Ngưng đành phải nhanh lên tiếng giải thích.

” Gì mà thiếu niên nhỏ tuổi? Em có biết cậu ta suy nghĩ gì về em bây giờ không?”

” Nghĩ gì là nghĩ gì? Anh làm ơn đừng có nghĩ lung tung được không? Hải Uy thật sự chỉ xem em như một người chị ! Nếu như người làm trong nhà nghe được anh đánh nhau với Hải Uy vì tôi thì họ sẽ cười chúng ta đấy ! Còn Hải Uy nữa, thử hỏi sau này sao cậu ta sao gặp mặt ai được…”Tiểu Ngưng áy náy trong lòng đối với Hải Uy

“Nói đi nói lại, em đều nghĩ đến nó, lo lắng cho nó?” Đường Hạo cầm lấy tay của cô, lên án nói.

​Tiểu Ngưng để hắn nắm tay của mình, chớp chớp mắt to nói ra: “Cũng là bởi vì em cùng cậu ta đi ăn một bữa cơm, sau đó anh chẳng hiểu gì hết mà đánh cậu ấy !Em quan tâm đến cậu ấy, thoáng chút đau lòng không nên sao?”

” Chính nó ngang nhiên khiêu khích anh ! Nó nói nó thích em, muốn theo đuổi em?” Nếu không phải vì vậy hắn cũng không đánh nhau với thằng nhóc đó làm gì.

” Cậu ta nói giỡn thôi, anh nghe mà không biết sao?!” Đúng là Hải Uy muốn khơi cơn ghen tuông của Đường Hạo lên, để cho hắn thấy được giá trị của cô.

Ngày hôm qua nguyên một buổi tối, Hải Uy nghiêm túc kể lúc cô mất đi, một năm qua Đường Hạo sống như thế nào, như thế nào.

“Nói giỡn? Thiếu gì chuyện không giỡn mà đi nói giỡn chuyện này với anh?”

Tiểu Ngưng nhìn hắn thật lâu, trầm mặt không nói, ánh mắt nhìn như muốn nhìn thấu trong sâu thẳm trong tim hắn có cô không.

” Vì sao lại nhìn anh như vậy? Có gì thì cứ nói” Bị ánh mắt của cô nhìn, Đường Hạo không lý giải được.

“Nghe nói, anh có qua lại với người đàn bà khác?”Trong lời nói của bọn trẻ không giống giả bộ,cô cũng định không nghĩ, không hỏi tới chỉ khiến mình bực tức nhưng cô không kiềm được mà nói ra.

Đường Hạo thu lại vẻ cáu khỉnh biểu lộ trên gương mặt bây giờ là sự nghiêm nghị, thâm trầm, thản nhiên nhìn về phía Tiểu Ngưng :” Ai nói???”

Tiểu Ngưng đưa ánh nhìn khổ sở, hít thở thật sâu, chậm rãi nói ra hai chữ:” Bọn trẻ !”

​Đường Hạo cảm giác mình bị một cái gì đó đánh mạnh, cả nửa ngày mới hỏi vấn đề thứ hai.”Chuyện xảy ra khi nào ?”

” Khuya ngày hôm trước, bọn trẻ gọi điện thoại nói cho em biết, ba của bọn nó dẫn người đàn bà khác về nhà, còn nói em không cần phải đau khổ, bọn trẻ kêu tôi hãy đi tìm hiểu người đàn ông khác nữa đi!” Tiểu Ngưng lần nữa quay đầu đối mặt Đường Hạo cùng lúc hai hàng nước mắt cấp tốc rơi xuống ” Đường Hạo, bọn trẻ sẽ không nói dối. Làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy ? Anh lại một lần nữa làm tôi thất vọng rơi xuống địa ngục…..Anh, làm sao anh có thể đi tìm người phụ nữ khác ?!”

Nước mắt của Tiểu Ngưng đã rơi ướt ngực áo Đường Hạo, Tiểu Ngưng tâm tư ” Đường Hạo, tinh lực của anh….thật là tràn đầy….!”

## 368. Chương 368

Đường Hạo nâng gương mặt đầy nước mắt của Lục Giai Ngưng lên đối diện với mình: “ Ngưng, anh cũng vậy! Anh cũng vừa mới phát hiện ra sao tinh lực của mình lại tràn đầy như thế nhỉ? Ngày đó, vừa muốn em xong, lại đã có thể đưa người đàn bà khác về nhà rồi sao !”

Tuy giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong ngực thì lại nổi lên tức giận. Hai đứa tiểu quỷ kia dám bày đặt chuyện để lừa gạt ba mẹ của chúng.

Chuyện này……?

Hai đứa nó căn bản là quá thông minh hay là quá ngu ngốc đây?

“Anh thừa nhận ư ?” Tiểu Ngưng ngừng khóc, nắm chặt cánh tay của Đường Hạo.

“Anh thừa nhận cái gì ?” Đường Hạo xoay người bỏ đi một lúc, sau đó quay trở lại đưa điện thoại cho cô. “ Như vậy đi, nếu như em không tin anh, em có thể gọi điện thoại về nhà hỏi bà Từ đi! Hỏi xem, anh có mang người phụ nữ nào về nhà hay không!”

“Gọi điện thoại?” Tiểu Ngưng ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy, em hỏi vú Từ đi! Anh không muốn bị oan uổng!” Đường Hạo thấy cô không nói gì liền giật điện thoại, chủ động bấm điện thoại gọi về nhà.

Lập tức, có người nhấc điện thoại. “ Xin chào, đây là Đường Gia…”

“Vú Từ, cháu là Đường Hạo!”

“Thiếu gia, có chuyện gì không ạ ?”

“Vú Từ à, Tiểu Ngưng có việc muốn hỏi dì đấy! Dì cứ thành thật trả lời là được rồi!” Nói xong Đường Hạo đem điện thoại đưa cho Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng do dự một chút, sau đó tiếp điện thoại. “ Vú Từ…”

“Tiểu Ngưng à, cô không phải lo lắng cho hai đứa nhỏ. Nếu như cô lo cho bọn trẻ thì mau trở về đây đi!Bọn trẻ quá mức hiều động. Hôm trước thiếu chút nữa là đốt cháy cả một căn phòng, ngày hôm qua phá phách bể cá trong phòng ngủ, cuối cùng cá trong bể đều chết hết.Vú không dám nói cho thiếu gia biết!” Không chờ Tiểu Ngưng mở miệng nói chuyện, vú Từ đã ai oán kể lể.

Bất quá bởi vì điện thoại mở chế độ loa ngoài, cho nên Đường Hạo đã nghe thấy hết tất cả.

Mặt Đường Hạo đen lại như cục than. Đám cá kia có giá ít nhất hơn một ngàn vạn, thế mà hai đứa tiểu quỷ kia lại chơi đùa làm chết hết cả rồi?

Hai đứa trẻ này nhất định phải giáo dục lại, nếu không, từ nay về sau chưa biết chừng những lời mà hắn – cha của chúng nói, chưa chắc chúng đã nghe!

Biết được hai đứa còn của mình chơi vui nghịch ác, Tiểu Ngưng kinh ngạc, miệng há hốc như đánh mất cằm: “ Vú Từ, di nói hai đứa bọn nó ở nhà quậy phá, nghịch lắm sao?”

“ Một đứa trẻ con đáng yêu, hiếu động, nhưng hai đứa trẻ thì hiều động trở thành nghịch ngợm quấy phá, thật là làm cho mấy người lớn chúng tôi đau đầu…..Sau này không biết bọn nhóc còn làm ra những chuyện gì nữa?”

“Phiền dì để ý chúng nhiều hơn, nếu như chúng không ngoan liền phạt chúng nó.” Tiểu Ngưng nói thẳng, không chút do dự.

“Em hỏi đi!”Đường Hạo thấp giọng thúc giục Tiểu Ngưng. Hắn không muốn tiếp tục mang tội danh trên lưng.

Tiểu Ngưng lắc đầu, cô đột nhiên rất tin tưởng Đường Hạo,nên không hề muốn hỏi vú Từ vấn đề kia.

Đường Hạo không để cho Tiểu Ngưng cơ hội cự tuyệt, cầm điện thoại hỏi: ” Vú, cháu hỏi vú! Hai ngày gần đây nhất có khách nào đến nhà vào buổi tối không ?”

“Không có, ngoại trừ Hải Uy thiếu gia! Bất quá, ngày hôm qua Hải Uy thiếu gia đã chuyển đi rồi!”

Đường Hạo liếc nhìn Tiểu Ngưng, sau đó tiếp tục hỏi: “Mấy ngày nay trong nhà có người phụ nữ nào đến không?”

“Hả?” Vú Từ bị hỏi đến ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào.

“Thành thật trả lời là được rồi, không cần khẩn trương!”

“Phụ nữ à? Tại sao có thể là người phụ nữ khác? Thiếu gia, vì sao lại đột nhiên hỏi đến một vấn đề kỳ quái vậy?” Vú Từ tò mò hỏi.

Sau khi nghe điện thoại xong, Đường Hạo thấy đượcTiểu Ngưng biểu lộ thật có lỗi nhìn hắn: ” Thế nào, đã tin anh chưa?”

Tiểu Ngưng đưa hai tay đang nắm chặt lên, tức giận đến hai mắt sáng bừng:” Hai đứa nhỏ kia….. hai đứa dám gạt em! Anh đi đem con mang đến cho em, em muốn dạy dỗ lại hai đứa nó ! Hai đứa nó làm sao có thể như vậy? Trẻ con chưa gì đã biết làm đủ trò quậy phá gạt người thế này, rất xấu rồi, căn bản là không phải là con ngoan của em!”

” Em đã biết hai đứa con của chúng ta là hai đứa tiểu quỷ rồi hả? Đã tin tưởng anh không có dẫn phụ nữ về nhà chưa?” Lần này, đổi lại là Đường Hạo tức giận.”Tối hôm trước, hai đứa con điện thoại cho em, Cho nên ngày hôm qua em mới hẹn cùng với Hải Uy đi ra ngoài chơi, hô to gọi nhỏ với anh, lại còn nói phủi sạch mọi quan hệ với anh…..”

” Em. . . . . .” Tiểu Ngưng bị Đường Hạo chất vấn, á khẩu không trả lời được.

“Nếu có vấn đề, vì sao em không trực tiếp đi hỏi anh? Anh từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó lại bị biến thành bao cát cho người ta tức giận!” Đường Hạo kể khổ.

Tiểu Ngưng bị Đường Hạo hỏi đến mặt đỏ tới mang tai:”Em làm sao biết con sẽ nói dối? Em luôn nghĩ làm sao chúng nó có thể gạt em? Mọi vấn đề ở đây là do em…… Không thể trách anh!”

“Nhưng chính em cũng luôn hoài nghi anh có những người phụ nữ khác ?” Hiện tại hắn giữ mình trong sạch. Một người đàn ông biết giữ mình trong sạch như hắn đã tuyệt chủng trên thế giới này từ lâu rồi….vậy mà cô lại dám hoài nghi hắn.

“Em. . . . . . Còn không phải bởi vì anh ngày đó tại trên người của ta khắc chữ ngổn ngang sao? Nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy đấy chứ!” Tiểu Ngưng vừa nhắc đến chuyện này là lại thấy đau lòng. “Em. . . . . . em đi …..đi làm, anh có muốn chở em đi không? Đều là vì bôi thuốc cho anh nên em lỡ xe mất rồi!”

Đường Hạo đứng dậy kéo cô về, làm cho cô ngã lên trên đùi của mình.”Hôm nay đừng đi làm, xin nghỉ, đi cùng anh!”

“Em làm sao có thể mới đi làm được vài ngày rồi xin nghỉ, Không được. Mọi người sẽ nghĩ em như thế nào đây? Em muốn chăm chỉ làm việc, muốn có một sự phát triển tốt!”

“Như thế nào là phát triển tốt ? Nói anh nghe!”

“Ừ, trước mắt mà nói đương nhiên là hy vọng có thể trở thành một nhà tạo hình giỏi. Lâu dài một chút chính thì là tạo tiếng tăm hình thành sự nghiệp của mình. Em sợ rằng mọi người sẽ tranh nhau tìm đến em! em không phải ham hư vinh, mà là đây là tiêu chí thành công, không phải sao?”

Nói xong ý nghĩ của mình, Tiểu Ngưng buông lỏng cánh tay của Đường Hạo.”Đi thôi, nhanh đưa em đi làm!”

“Ừ? Anh muốn đi vệ sinh. . . . . .”Đường Hạo chỉ chỉ cửa phòng vệ sinh.

“Anh như thế nào mà nhiều chuyện như vậy? Nhanh lên đi, bằng không hôm nay em đi làm muộn mất!”Tiểu Ngưng đẩy đẩy thân thể của hắn đi về phía trong phòng vệ sinh, trên mặt lộ ra vui vẻ.

Bất quá, hai đứa con của cô khiến cô phải nổi da gà mất rồi! Cô nhất định phải làm cho bọn họ biết lễ độ một chút, nhất định phải nghiêm khắc phạt chúng nó.

Đường Hạo mới vừa vào buồng vệ sinh có vài phút, điện thoại trong túi của Lục Giai Ngưng rung lên.

Khi thấy trên điện thoại hiện lên là quản lí,Tiểu Ngưng lập tức tiếp điện thoại :”Quản lí, có việc gì gấp sao? Em sẽ đến công ty ngay !”

” Không, là chị thông báo cho em, hôm nay không cần đi làm, em chuẩn bị tốt một chút, ngày mai đi theo chị đến công ty điện ảnh và truyền hình!”

Lục Giai Ngưng kinh ngạc gập lại điện thoại. Đúng lúc này, Đường Hạo từ phòng vệ sinh đi ra, cầm áo khoác.”Đi, anh đưa em đi làm!”

## 369. Chương 369

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng khoát khoát tay về phía hắn, trên gương mặt tinh xảo còn lưu lại kinh ngạc:”Quản lí nói, hôm nay em không cần đi làm, ngày mai muốn em cùng chị đi đến công ty điện ảnh và truyền hình!”

Đường Hạo ra vẻ kinh ngạc, nhướn mày cầm lấy áo vest thả lại đến trên giường: “A, thì phải nói là anh không cần đưa em đi làm nữa đâu! Vừa vặn, anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, đêm qua trong xe ngủ, chân đau đến muốn chết!”

Nói xong, Đường Hạo thản nhiên thoải mái cởi quần, lộ ra quần lót lần trước Tiểu Ngưng mua cho hắn. Hắn cởi hết áo, thân trên trần truồng chui vào trong chăn.

Nhìn xem người còn đứng ở trước cửa, không có việc gì, trong lòng của hắn nảy ra một mưu kế tà ác:”Ai u. . .” Thân thể của hắn co rúc ở cùng một chỗ, phát ra những tiếng kêu đau.

Tiểu Ngưng vội vàng chạy lại, lo lắng nhấc chăn đơn lên xem xét:”Đau ở đâu?”

Đường Hạo nắm chặt tay Tiểu Ngưng đặt lên dưới bụng mình. Tiểu Ngưng đơn thuần còn xoa xoa lên đó, thoáng kinh hoảng nói: “Muốn đi đến bệnh viện không? Hay em mời bác sĩ đến?”

“Không cần Bác sĩ, có em là tốt rồi!”Đường Hạo đột nhiên dùng sức một cái, thân thể Tiểu Ngưng thoáng chốc đã ngã vào trong lòng của hắn.

“Này, chớ làm loạn! Anh làm nhàu hết cả quần áo em rồi đây nè!, nhanh lên, buông em ra!” Tiểu Ngưng giãy dụa muốn quất tay của mình trở lại, nhưng hắn căn bản không cho cô có cơ hội đó.

Xoay người một cái, đổi vị trí, Tiểu Ngưng bị đặt dưới thân hình vững chắc của Đường Hạo. Hai tay của cô vẫn đang bị hắn khống chế, đưa lên đỉnh đầu.

Hắn cúi thấp mặt xuống, dùng sống mũi thẳng tắp của mình cọ cọ lên má của cô, môi mỏng cứ qua lại vờn trôi cánh môi của cô. Một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa trên mặt, hắn nói:”Đêm qua, em không cho anh vào cửa! Hừ, em nói xem, có phải nên đánh không?” Đường Hạo đảo mắt nhìn cô, tiếng thì thảo hỏi mang theo chút uy nghiêm ngày thường.

Gò má tuyết trắng vì hắn mà nhuộm hồng, hô hấp cũng trở nên cũng gấp gấp rút không xong.”Ai bảo anh khi dễ em? Ai bảo anh khắc chữ lên người em? Không tôn trọng em gì cả!” Ngọn nguồn của tức giận chính là từ chỗ này!

“Vừa rồi em chưa rút ra được kinh nghiệm gì phải không? Chỉ có anh, em không hỏi anh thì tại sao phải tự mình chuốc lấy bực bội chứ?“Đường Hạo nói như không có chuyện gì cả, bàn tay to lớn đã bắt đầu ở trên người cô giở trò.

“Ừ. . . . . .” Tiểu Ngưng phát ra một tiếng run rẩy, bàn tay nhỏ bé đè xuống bàn tay to của hắn.”Đừng…. đừng như vậy mà! Em cũng đã mặc chỉnh tề rồi, anh cứ đi ngủ đi, em nấu bữa sáng cho anh, lát nữa anh thức dậy rồi ăn nhé!”

“Không cần bữa sáng, chỉ cần có em là đủ rồi!” Đường Hạo bắt đầu cắn khẽ tai của cô, mơ hồ ám muội nói:”Anh hiện tại chỉ muốn ăn đôi tai trắng tuyết này của em…….”

Lập tức, hắn một ngụm đã ngậm lấy vành tai cô. Đầu lưỡi nóng bỏng. ẩm ướt luồn lách vào bên trong.

Tiếng nước chảy quá lớn vang lên trong đầu khiến cô chỉ có thể rướn cổ lên tránh né hắn.”A…..Đừng….., không cần phải như vậy!”

Đường Hạo ngoảnh mặt làm ngơ.

Lúc này, phảng phất có một chốt thần kinh mở bình thường, Tiểu Ngưng cảm giác thần kinh toàn thân mình đều căng cứng theo hành động của hắn. Da thịt dưới bàn tay hắn đi qua rất nhanh mà run rẩy. Hắn cơ hồ còn đang muốn lấp đầy cả khoang miệng của cô.

Miệng cô mở to hớp lấy đầu lưỡi hắn, hai tay cứng ngắc gắt gao đẩy lồng ngực của hắn, chống cự lần cuối cùng.” Đừng….như …vậy…mà! Bẩn….hết quần áo…em mất…..”

Ngại vì cô cứ kháng cự liên tục, Đường Hạo phong bế luôn đôi môi của cô, dùng môi của mình ra sức liếm cô. Hắn là cao thủ tình trường. nhất là khi hắn hiểu cô rất rõ, đương nhiên biết rõ vuốt ve cô, như thế nào đương nhiên biết nên đụng chạm vào đâu sẽ làm cô lập tức hướng đầu hàng mình.Nhìn xem dấu ấn ‘T. H. 1314’ trên người của cô, hắn nở nụ cười thỏa mãn, cúi xuống hôn lên nơi đó một cái thật sâu rồi mới bắt đầu luật động nguyên thủy nhất.

Nhìn xem cô ý loạn tình mê trong lòng mình, cười run rẩy hết cả người, Đường Hạo đắc ý nói: “Yêu thích anh nhưa vậy, kats vọng anh như vậy….thế sao ngày hôm qua lại vẫn đuổi anh đi? Hả!? Xem anh hôm nay phạt em như thế nào, muốn em nhớ kỹ tuyệt đối không bao giờ được cho anh ở bên ngoài phòng của em…”

## 370. Chương 370

Edit: Hải Anh

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_

Đường Hạo bị Tiểu Ngưng nhéo tay một cái, đau đớn, nhăn trán lại nói : “ Ui da,……Đau lắm đấy!”

“Anh cũng biết đau ư ? Vậy khi anh sờ em chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện em cũng sẽ đau à?”Dường như Tiểu Ngưng càng muốn trả thù, dùng tay kia chọc xuống dưới nách của Đường Hạo.

“Ha ha ……” Đường Hạo cười một tiếng thật to. Cô thật không muốn chịu thua hắn, cái này cũng muốn trả thù thù lại hắn! Bàn tay của Đường Hạo không đứng đắn sờ tới hai chân cô, mờ ám nói: “ Anh sờ em ở chỗ nào chẳng lẽ em cũng muốn sờ lại anh chỗ đó!”

“Đáng ghét em không thích chỗ đó, em chính là muốn cơ thể của anh kia! “ Bàn tay nhỏ bé tinh quái của cô lại một lần nữa chọc xuống nách của hắn!

Đường Hạo lại đưa cánh tay trở lại thân thể Lục Giai Ngưng, đóng chặt nách của mình lại. Kết quả cô tức giận kêu lên:“Đường Hạo không được! Không thể được!“

Tiểu Ngưng đẩy mạnh cánh tay của Đường Hạo ra, sau đó cố gắng véo hắn một cái thật đau.

“Anh chưa từng gặp qua ai bá đạo như em cả, làm anh bị thương còn không cho anh véo lại!”Đường Hạo véo nhẹ cái mũi của cô. Hắn rất thích cô bá đạo với hắn như bây giờ.

Tiểu Ngưng ngẩng khuôn mặt đang đỏ ửng lên nhìn hắn, sau đó bất mãn kêu to: “ Đau cũng phải chịu! Em không muốn cho anh đụng tới em nữa đâu. Mỗi lần anh đụng vào em đều không quan tâm đến cảm nhận của em gì cả, bây giờ lại còn muốn em nhịn anh sao? “

Tuy nhìn cô rất đáng thương, nhưng chỉ có chính cô mới biết rõ hắn cho cô bao nhiêu là khoái hoạt. Cô gối đầu lên cánh tay của hắn, vừa đùa giỡn vừa vẫn chọc nách hắn. Một đấu một, tâm trạng của cô tốt hơn nên hát lên vài câu:

“Ha ha, anh xem da của anh còn có thể nhảy múa được nữa kìa!”

“Đừng bát nháo để cho anh còn ngủ!”Ngày hôm qua đã một đêm hắn không được ngủ, vừa rồi lại còn hao tốn không ít sức lực, hai tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, ôm cô vào buồng ngủ.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, cô đau lòng dừng hành động của mình lại. Nhẹ nhàng đứng lên, cô muốn giúp hắn chuẩn bị một vài thứ.

Bất quá cô lại muốn trả thù hắn, hai tay lại thò vào nách hắn sờ một cái.

Đột nhiên một hình xăm màu xanh mờ mờ dưới nách của Đường Hạo đập vào mắt Tiểu Ngưng.

Đây là cái gì ?

Tiểu Ngưng nheo mắt lại đẩy ra bên cạnh mấy chữ viết…… rốt cuộc cô cũng nhìn thấy mấy chữ đó – “L.J.M.1314”.

L.J, Tiểu Ngưng biết rõ đây là tên viết tắt của mình “Lục Giai Ngưng” không thể sai. Lòng cô đột nhiên như bị tóm chặt, hô hấp như dừng lại nhìn chằm chằm vào mắt của hắn.

Không ngờ…..trên người hắn cũng có ký tự.

Tiểu Ngưng dùng sức đẩy thân thể của Đường Hạo ra, cô phải hỏi chõ rõ ràng ý nghĩa của mấy ký tự này: “Đường Hạo anh tỉnh lại, tỉnh lại ngay cho em!”

Bàn tay nhỏ bé của cô ra sức đấm vào ngực hắn, khiến ngực hắn bỗng chốc thành đỏ ửng lên.

“Làm sao vậy?” Đường Hạo không vui, hàm hồ đáp lại, hắn cùng lắm là mới bắt đầu ngủ thế mà đã bị cô hung hăng đánh thức.

Tiểu Ngưng dùng sức nâng cánh tay của hắn lên, sau đó chỉ chỉ vào dưới nách của hắn hỏi:“Đây là cái gì hả?”

“Ừ, cái gì ?” Đường Hạo mơ hồ đáp. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, xoa chỗ đau trên ngực nói.

Tiểu Ngưng chỉ vào dưới nách của hắn, trong hai mắt có chút rung động nâng đôi mắt mơ hồ nói. “ Phía trên này của anh có chữ viết, những chữ này có ý gì?

Đương Hạo lúc đâu còn chau mày, lúc sau cũng dần nới lỏng ra , ngáp một cái to nói :“ Thấy được rồi ư? Anh còn tưởng rằng em sẽ không phát hiện ra kia!”

Hắn cũng không có ý định sẽ giấu cô bất cứ điều gì. Bất quá, hắn lại chọn một vị trí bí ẩn, từ nay về sau căn bản cô không dễ dàng phát hiện ra. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, mỗi lần bọn họ cùng nhau ở một chỗ hắn luôn làm cho đầu óc cô choáng váng, cô cũng không có cơ hội mà phát hiện ra.

Tiểu Ngưng kiên trì túm lấy cánh tay của hắn hỏi: “ Không được, anh mau nói đi! Mấy chữ này là có ý gì?”Cô cơ bản là có thể đoán ra, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói.

Đường Hạo nâng khóe môi lên mỉm cười, sau đó giơ cánh tay lên rất cao làm cho có thể nhìn rõ dòng chữ dưới nách: “Ừ, phải đó là chữ L.M.J.1314!” Đương Hạo ngẩng mặt lên lại hỏi cô: “Em có biết 1314 nghĩa là gì không?”

Tiểu Ngưng lắc đầu: “ Không biết, em muốn anh nói cho em biết”

Cô biết, nhưng cô chính là muốn chính miệng hắn nói lên, nhất định phải chính là hắn.

Đường Hạo ôm lấy cô, một bàn tay ôm lấy eo cô, để cô dựa sát vào vòm ngực trần vững chắc của mình. Trên khuôn mặt của hắn, một bên mắt vẫn còn bầm tím vì bị người ta đánh, hiện tại tóc rủ xuống che khuất đi khuyết điểm một cách hoàn hảo. Ánh mắt chân thành của hắn rơi lên khuôn mặt cô: “ 1314 , chính là trọn đời trọn kiếp! Ha ha cái này anh nghĩ em biết rõ…….”

Đường Hạo hạ thấp đầu xuống, môi đặt trước môi của cô, ấn xuống một nụ hôn: “M.L .J vậy em nghĩ đến cái gì?”

“Em muốn anh nói, em muốn anh nói!” Tiểu Ngưng nhẹ chạm lên đôi môi mỏng của hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thanh tịnh của hắn có chút nước mắt rơi xuống.

Đường Hạo khẽ cắn lên ngón tay xanh xao của cô, nhẹ giọng nói: “ L là Lục , J là Giai Ngưng . . . ”

Hai dòng lệ của cô trong như ngọc trai nhẹ rơi xuống. “Lục Giai Ngưng,1314 cái này ở cùng một chỗ còn có ý gì khác sao? Anh cứ nói đi! Em không biết! Có phải anh muốn nói…..Lục Giai Ngưng là người phụ nữ trọn đời trọn kiếp đúng không?” Cô kích động hỏi, hắn nguyện ý trọn đời trọn kiếp chỉ có mình cô ư?

Chính tại lúc Tiểu Ngưng cho rằng chính là ý đó thì Đường Hạo lại lắc đầu. “Không , không phải hiểu như vậy !”

Tiểu Ngưng ngừng kích động run sợ nhìn hắn: “ Không phải ?”

“Không phải đương nhiên không phải như vậy rồi !”

“Đây không phải là trọn đời trọn kiếp yêu em?Không phải ý này vậy anh xem em là gì? Chẳng lẽ anh không sợ em thích người khác hay sao ?” Tiểu Ngưng lay hai bả vai của hắn, hắn đối với cô lại một đời hay sao?!

Đường Hạo hơi gợi lên khóe môi , sau đó nâng khuôn mặt của cô, tại cô vểnh khuôn mặt lên “Em thật sự là một cô gái ngu ngốc, chẳng lẽ hai đứa con đều thừa hưởng gen di truyền từ mỗi mình em?”

“Ừ !“ Cô không rõ khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn.

“Ừ cái gì hả? Chẳng lẽ em nghĩ con chúng ta thật sự thông minh ư? Anh thì thấy bọn chúng rất kỳ quái, không giống bộ dạng thông minh chút nào, rất giống em!”

“ Em không muốn nghe anh nói nữa! Em không muốn anh giải thích đó là cái gì nữa !” Không muốn nghe hắn nói mình ngốc, Tiểu Ngưng ra sức lắc đầu.

“ Em không muốn nghe nhưng anh vẫn phải nói!” Đường Hạo nhìn qua gương mặt đẫm nước của cô, sau đó cảm thấy thật :“Mấy chữ khắc trên người của em chính là . . . . “ Tiểu Ngưng nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn.

## 371. Chương 371

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_

Đường Hạo câu dẫn khóe môi, bắt chước hành động quen thuộc của cô, nhăn mũi lại nói: “ Đương nhiên là anh – Đường Hạo, trọn đời trọn kiếp là của Lục Giai Ngưng…..”

Tiểu Ngưng hoàn toàn ngây người, lông mi nửa ngày không có động tĩnh chớp chớp.

“Biết không? Ngưng, anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ chỉ cho em tất cả những gì của anh, mà chính là ….anh là của em…….” Đường Hạo một lần nữa lại hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, ở mông cô sờ soạng một cái: “ Được rồi! Em đã biết, giờ anh đi ngủ nhé!”

“ Không được!” Tiểu Ngưng giữ lấy Đường Hạo : “ Vậy còn chữ khắc sau cổ em là gì? Anh rốt cuộc đã khắc chữ gì lên cổ của em!”

Trên người hắn là Lục Giai Ngưng – trọn đời trọn kiếp, vậy còn H. T.1314 khắc trên lưng cô có nghĩa là gì? Sẽ không phải là hrlt chứ?

“Em thử nói xem?” Đường Hạo mệt mỏi nhắm mắt lại, tùy ý để cô giữ lấy cánh tay mình.

Cô giống như mèo vẽ hổ, ngẩng mặt len nhìn trần nhà, nghiên cứu nói: “ H là Hạo đúng không? Còn T là Đường!”

Đường Hạo vẫn nhắm mắt nghe cô lẩm bẩm, khóe miệng dần cong lên.

Đợi mãi không thấy hắn nói, Tiểu Ngưng cúi xuống hỏi: “ Anh nói đi, có đúng không?”

“…..” Hắn phát ra một tiếng lười nhác, cũng không đứng đắn mà trả lời câu hỏi của cô.

“ Nhưng mà như thế đâu có đúng! Lục Giai Ngưng của em thì xếp đúng rồi, nhưng sao chữ khắc trên người em lại khác vậy? Phải là T.H mới đúng chứ? Vì sao trên người của em lại là H.T?”

Lần này, Đường Hạo trầm mặc không nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tiểu Ngưng vỗ vào lồng ngực của hắn, cấp tốc nói: “ Nói đi, có phải cũng là ý đó không? Nhưng tại sao lại phải viết ngược lại?”

“………” Đường Hạo đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc.

“ Anh không nói ư? Anh không nói……một tháng tời đừng hòng cùng em ở trên giường!” Nói những chuyện khác thì không dám chắc, nhưng chuyện này cô tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa, dùng chuyện này uy hiếp hắn ta thì chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Quả nhiên, Đường Hạo mở mắt ra, nói: “ Thật không ngờ, em lại có thể nghĩ ra chiêu như vậy!”

“ Ai bảo anh không nói cho em biết!”

“ Được!” Vì tinh phúc trong vòng một tháng của mình, hắn đành phải nói cho cô gái siêu ngốc này.

Đường Hạo không có nói thẳng, mà đứng xuống mặt đất, kéo lấy cánh tay của cô.

“ Như thế nào?” Tiểu Ngưng khó hiểu nhìn hắn.

“ Ừ, em cứ theo anh là được!” Đường Hạo buông lỏng cánh tay của cô ra, để cho cô xuống giường. Hai người bước vào phòng tắm, đứng trước một tấm gương lớn.

“ Anh kéo em đến chỗ này làm gì?” Tiểu Ngưng khó hiểu.

Đường Hạo chuyển thân thể của cô qua, xoay lưng cô về phía tấm gương lớn. Sau đó hắn nhấc làn váy của cô lến, trêu chọc phần eo đã bại lộ trong không khí.

Quần lót còn chưa cởi hắn, mông của cô cũng đã lộ ra.

“ Làm cái gì vậy?” Tiểu Ngưng vội vàng kéo lại váy mình.

Đường Hạo ngăn cô lại, bàn tay hắn vuốt ve những chữ trên người cô. “ Em xem, phía trên là gì?”

Tiểu Ngưng quay đầu nhìn bên hông. “ H.T………” A, thì ra lần trước hắn nói không phải là hrlt……Đó căn bản không phải là tên của hắn.

Cũng vẫn là mấy chữ hôm trước hắn bắt cô xăm. “H. T . 1314”

“ Anh hoài nghi lúc trước em học Vật Lý có qua được mức trung bình không vậy?” Đường Hạo nói móc.

“ Đương nhiên là đạt! Thành tích của em cũng không có tồi đâu nhé!”

Tiểu Ngưng lập tức phản bác lại.

Đường Hạo đêm chiếc gương xoay về phía cô, để cô nhìn rõ dòng chữ hiện lên trong gương. Một mảng lưng của Tiểu Ngưng hiện lên trên chiếc gương sáng bóng, làm cho cô thấy rõ tất cả ký tự bên hông.

Lúc này, dòng chữ đó cư nhiên biến thành “ T.H. 1314”. Mắt Tiểu Ngưng trong tích tắc mà mở lớn. “ Em quên mất…… Gương sẽ phản chiếu ngược so với thực tế!”

“ Em hiểu rồi sao?” Đường Hạo buồn cười nói.

Mặt Tiểu Ngưng hồng lên nhanh chóng ~ mình có phải là quá ngốc rồi không?

” Em xem ngược lại! Suốt bảy, tám năm qua mà không nghĩ tới điều này!”

Cô không tin quay người lại xem xét cẩn thận. Quả nhiên nếu đọc theo trình tự H,T sẽ bị ngược lại ở phía dưới con số 1314.

Cho nên hai chữ đó không phải đọc là “ H.T” mà là “T.H”

Tiểu Ngưng không dám tin lắc lắc đầu, đưa tay bưng kín miệng, cười khẽ vài tiếng sau đó biến thành những tiếng nức nở nghẹn ngào. “ Chính mình tự đeo áp lực suốt bao nhiêu năm…… Đường Hạo, hu….hu….em vẫn cho rằng chữ đó có nghĩa là điếm….Bao năm qua, em đã tự mình tạo áp lực trên lưng. Không dám mặc áo cổ thấp….Cho dù ngày hè nóng bức nhất em cũng không dám để lộ cổ ra dù chỉ là một khe nhỏ…… Hóa ra….Nguyên lai…mọi chuyện không phải là như vậy….”

Nước mắt ủy khuất cùng vui sướng cứ cuồn cuộn chảy ra từ đôi mắt cô, rất nhanh thấm ướt cả bàn tay cô.

Đường Hạo buồn cười nhìn cô, ôm cô vào lòng : “ Ha ha, anh thì rất cảm ơn em vì anh mà ‘kín cổng cao tường’ suốt bao nhiêu năm như vậy…. Anh thích vẻ đẹp của em chỉ có một mình anh là nhìn thấy….”

Khóc trong ngực hắn, Tiểu Ngưng dùng tay đánh vào lồng ngực vững chắc của hắn: “ Đường Hạo, sao anh không nói cho em biết? Anh dám gạt em, bao nhiêu năm qua em phải sống trong sự xấu hổ…Anh vì sao lại không chịu nói sự thật này cho em biết sớm…..Vì sao không nói sớm cho em? Em là của anh, một đời một thế là của Đường Hạo….”

Đường Hạo để mặc cho cô đánh, càng thêm dùng sức ôm chặt lấy thân thể của cô. Hắn vốn đang thập phần tự tin nhưng nhớ lại chuyện trước kia thì tự tin không nổi: “ Lúc trước, anh là người mù, cái gì cũng không thấy được! Anh sợ em ghét bỏ anh, không thích anh, cho nên…..”

“ Cho nên……” Tiểu Ngưng cẩn trọng lặp lại hai chữ cuối, nhìn chăm chú vào hắn, muốn nghe hắn kể tiếp.

“ Anh một mực không nói ra việc anh thích em! Anh sợ cuối cùng em sẽ cười nhạo anh….làm gì có ai lại đi thích một kẻ đui mù. Cho nên anh mới không ngừng khi dễ em, phách đạo giữ lấy em, buộc em phải luôn nói yêu anh, thích anh….nhưng chính anh lại chưa từng đáp lại…”

Nước mắt trên gương mặt Tiểu Ngưng càng nhiều, không có cách nào khống chế mà cứ chảy xuống. Cánh môi cô một lần nữa hé mở nói: “ Vậy anh yêu em từ lúc nào? Từ khi nào mà anh lại thích em vậy?”

Lúc này Đường Hạo không có giấu diếm bất cứ điều gì che giấu nơi đáy lòng. “ Từ lâu rồi, anh có cảm giác không nói được thành lời…Nhưng anh có thể khẳng định rằng trước cả lúc em bị treo ngoài ban công, anh đã yêu em rồi!”

Tiểu Ngưng ngừng thở, nước mắt vẫn cứ chảy liên hoàn, tay lại nện vào ngực hắn. “ Đường Hạo, tất cả là tại anh! Là tại anh cái gì cũng không chịu nói ra! Nếu không chúng ta cũng đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy….”

Đường Hạo gật gật đều, điều này hắn cũng hiểu rõ: “ Nếu như năm đó anh khiến em đủ tin tưởng, em có phải hay không sẽ không rời đi? Và em sẽ nói cho anh biết, em đã có cục cưng của chúng ta rồi….”

## 372. Chương 372

Edit: Meimoko

Tránh ở trong lùm cây, Tiểu Ngưng cố gắng lấy hết dũng khí, ngừng thở, hai mắt mở to nháy cũng không dám nháy, chậm rãi đi về phía trước.

Cô có thể nghe được những tiếng‘thình, thịch, thình, thịch’ của tim mình đang đập, cũng có thể nhìn thấy hai tay đang dần run rẩy mỗi lúc một mạnh.

Bời vì đi phía trước, cho nên Tiền Lỵ Nhi không nhìn thấy cô, mà hắn lại càng không thể nhìn thấy cô được.

“ Anh Hạo, ngày hôm qua em vào ba mẹ cãi nhau, bọn họ đều nói không thích em! Em đau lòng lắm, hiện tại trong lòng em chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức! Đau quá!” Cho dù không nhìn thấy nét mặt của Tiền Lỵ Nhi, nhưng người nào nghe được lời cô ta nói cũng cảm thấy cô ta đang rất đau.

Cô ta làm nũng kéo lấy cánh tay của Đường Hạo nói: “Anh Hạo, anh thử nói xem! Có phải anh cũng chán ghét em không?”

Tiểu Ngưng dừng bước, cẩn thận lắng nghe câu trả lời của Đường Hạo. Đúng vậy, cô cũng muốn biết.

Cũng không quá mấy giây đồng hồ, giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn lại vang lên, chui vào trong tai cô, khiến cô nghe rõ mồn một từng chữ.

“ Đương nhiên là không ghét! Em đáng yêu như vậy, anh yêu thích còn chẳng kịp, có khi nào lại không thích….”

Nghe được câu trả lời của Đường Hạo, Tiền Lỵ Nhi hưng phấn mà nhảy lên: “ Anh Hạo, anh nói thật chứ? Anh yêu thích em đến vậy sao?”

“ Đương nhiên!” Câu trả lời vô cùng dứt khoát.

Trái tim Tiểu Ngưng phảng phất như vừa có mọt lưỡi dao sắc nhọn cứa qua, đau đến mức từng tế bào trong cơ thể cô không ngừng gào khóc, hai chân vô lực không dám đi vượt qua đôi nam nữ trước mặt.

Đường Hạo chưa từng nói qua yêu mình. Anh ta cái gì cũng chưa từng nói. Xem ra, cô bé như mình đối với anh ấy thật sự giống như không tồn tại!

Hắn căn bản không phải đã quên cô mà là chưa bao giờ để cô trong tiền thức.

Cô vẫn còn đang bất động đắm chìm trong suy nghĩ thì bọn họ đột nhiên xoay người trở lại, đi về phía cô.

Cô gái kia đã nhìn thấy cô, và cô cũng nhìn rõ cô ta.

Tiền Lỵ Nhi vô thức vòng tay ôm lấy cánh tay của Đường Hạo, sau đó đưa ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Tiều Ngưng.

Tiểu Ngưng chuyển dịch ánh mắt về phía Đường Hạo, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đúng lúc cô lấy toàn bộ dũng khí định mở miệng gọi tên hắn thì Đường Hạo đã đi ngang qua cổ. Khuỷu tay của hắn vô tình chạm vào chiếc túi cô đang đeo.

Trái tim Tiểu Ngưng trong nháy mắt chậm nửa nhịp, nhìn chằm chằm vào hắn.

Đường Hạo cảm thấy dường như chạm vào người khác, lãnh mạc nói lời xin lỗi: “ Xin lỗi tôi lỡ đụng phải….”

Nói xong, hắn cùng Tiền Lỵ Nhị lướt qua Tiểu Ngưng.

“Tuy tôi không nhìn thấy em, nhưng chỉ cần chạm đến thân thể của em, tôi sẽ nhận ra em ngay lập tức….cho dù em không có lên tiếng!”

Hắn cũng không có nhận ra cô.

Hắn cũng không có cảm nhận được cô.

“ Anh Hạo, sau này em muốn chúng ta có thật nhiều tiểu bảo bối. Con trai thì giống anh, con gái thì đáng yêu như em…..”

Đường Hạo không nói gì, nhưng lại phát ra một tiếng cười sung sướng.

Tiểu Ngưng nuốt toàn bộ những lời muốn nói về lại trong bụng. Hắn đã quên cô, …

Hắn cũng không giống như những lời hắn nói sẽ nhận ra cô…

Nghe cô kể xong, Đường Hạo đau lòng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, nửa phàn nàn nói: “ Em vì sao lúc đó không lên tiếng? Em nghĩ một người mù liệu có thể nhận ra em không?”

“ Nhưng chính anh lúc trước có thể cảm nhận được em cơ mà! Anh nói, chỉ cần em xuất hiện bên cạnh anh là anh có thể cảm nhận được em! Nhưng anh một lần cũng không có….” Tiểu Ngưng nghẹn ngào nói, sau đó cúi thấp mặt xuống: “ Kỳ thật, em cũng không có đủ can đảm! Khi thấy Tiền Lỵ Nhi ở bên cạnh anh, em đã không còn tin tưởng nữa rồi!”

“ Là anh khiến cho em không tin tưởng! Thật xin lỗi, Tiểu Ngưng, nếu lúc đó anh nói anh yêu em, dùng mọi cách giữ em ở lại, không so đo chuyện mặt mũi….anh sẽ để cho em phách đạo mà giữ lấy anh….” Đường Hạo giống như tìm lại được vật chi bảo, ôm chặt cô vào trong lồng ngực của mình.

Tiểu Ngưng trở tay, dùng sức ôm lấy hắn: “ Vậy anh từ nay về sau phải yêu em hết lòng, nhất định phải chân thành, cẩn thận, thành tâm thành ý đối với em. Anh phải đền bù cho en biết bao nhiêu năm đau khổ vất vả, anh có biết một mình em nuôi con một mình khó khăn đến nhường nào không?”

“ Ừ, chỉ cần anh có gì không tốt, em hãy nhắc nhở anh nhé. Nhưng xin em, ngàn vạn lần không thể không để ý đến anh!” Hắn có thể hiểu được chuyện tối hôm qua, là cô muốn tìm người khác khích cho hắn nổi giận.

Tiểu Ngưng gật gật đầu: “ Nhưng anh không thể cái gì cũng khiến em phải nhắc nhở anh, nếu vậy thì thật sự mất đi ý nghĩa!”

“ Được! Anh sẽ cố gắng để em không phải nhắc nhở anh nhiều đâu!”

Tiểu Ngưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, đẩy mạnh Đường Hạo ra: “Đúng rồi! Vì sao anh nói với thợ xăm ‘H.T.1314’ mà lại xăm thành ‘T.H.1314’ vậy?”

Đường Hạo nhướn mi, sắc mặt có chút ửng đỏ : “ Bởi vì anh…..không có nghĩ nhiều….nói thẳng ra là…..Lúc bắt đầu anh mới nghĩ ra, anh đã nói với thợ xăm là xăm ở ngược lại….”

“ Tại sao em lại không nghe thấy?” Tiểu Ngưng không hiểu mở to hai mắt. Hai người bọn họ rõ ràng là ở cùng một chỗ, tại sao chỉ có cô là không nghe thấy.

“ Bởi vì, lúc ấy em cứ la hét to, không nghe được lời của anh đấy thôi!” Nghĩ đến bộ dáng của cô lúc đó, hắn thật sự muốn cười.

“ Chán ghét, nếu như anh nói sớm, em đã chẳng la to như vậy làm gì!” Nếu như cô sớm biết ý nghĩa này, nhất định sẽ cam tâm tình nguyệt nằm yên cho người ta hạ xuống thân cô lời thề này.

Hơn nữa, lúc đó cô thật sự cảm thất khuất nhục, nhiều năm qua cô không nghĩ đến chuyện nhìn ngược lại. Nếu như chỉ dựa theo chữ “H.T” kia, cô làm sao mà hình dung ra chuyện phải nhìn lại chữ cái ngược lại, chữ cái từ trái sang rồi mới đến con số.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“ Hai đứa con của chúng ta phải xử trí thế nào đây? Là để em đánh hay anh đánh?” Tiểu Ngưng vừa ăn vừa nhìn người đàn ông đang ăn điểm tâm ngồi đối diện.

“ Anh cũng đang suy nghĩ cho vấn đề này! Bất quá, đánh chúng thì thật quá lợi cho chúng nó rồi!”Đường Hạo vừa ăn vừa nói: “ Hơn nữa, hai đứa nó mỗi lần bị đáng xong đều gia tăng thêm sự phản kháng. Bọn nó sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã sai!” Con của mình, Đường Hạo hiểu rõ hơn ai hết. Khi còn nhỏ, hắn cũng có cảm giác không phục như vậy, càng đánh hắn, hắn lại càng cho rằng mình đúng, còn người khác thì sai.

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nên phạt chúng nó thế nào đây?” Tiểu Ngưng nhăn mày, vì sao quản lý mà hết sức buồn rầu: “ Em lúc còn nhỏ rất nghe lời, đâu có coi trời bằng vung giống như hai đứa con của chúng ta như thế này!” Ánh mắt trách cứ của Tiểu Ngưng rơi lên người Đường Hạo : “ Nhất định là anh! Nhất định là gen của anh có vấn đề cho nên bọn trẻ mới vô pháp vô thiên như vậy!”

“ Ê, lời này không được nói lung tung nhé! Anh lúc nhỏ tuy có náo loạn nhưng tuyệt nhiên là thông mình vô cùng. Hai đứa nhóc đó ngu ngốc đến mức đi tìm cách chia rẽ bố mẹ của chúng. Anh nghĩ loại tính cách ngốc ngếch hết mức này phải là di truyền từ em mới phải.” Đường Hạo không cho là đúng, gen của hai đứa be cô cũng có phần mà.

## 373. Chương 373

Edit: Mẹ Đốp

Beta: Meimoko

“Đã trễ thế như vậy, tại sao ba vẫn chưa về nhà nhỉ?” Nhị Nhị một lần nữa liếc nhìn đồng hồ trên tường, cong cánh môi hỏi Dương Dương. “Em nói xem, ba có thể đang ở chỗ mẹ của chúng ta hay không ?”

“Có lẽ vậy, bọn họ có lẽ đã quên chúng ta mất rồi!”

” Nhưng mà, không phải là mẹ đã làm cho ba tức giận rồi sao? Nếu vậy ý đồ của chúng ta không phải đã uổng phí, không có người đã giúp chúng ta trút giận!”

Hiện tại Nhị Nhị rất mâu thuẫn, một mặt muốn cho mẹ không để ý tới ba, một mặt khác lại sợ mẹ và ba không được ở cùng một chỗ.

“Chị đừng vội, em sẽ gọi điện thoại cho mẹ!” Dương Dương đưa tay lên làm động tác “xuỵt”, muốn Nhị Nhị yên lặng một lát.

Nhị Nhị gật gật đầu, một tay đưa lên bắt chước động tác của Dương Dương.

Ngay sau đó, Dương Dương xoay người, rất nhanh ấn một dãy số, đợi điện thoại kết nối sau vài giây.

” Alo. . . . . .” Giọng nói của Lục Giai Ngưng phát ra từ điện thoại, xung quanh vang lên âm thanh tao nhã của khúc dương cầm.

“Mẹ , bây giờ mẹ đang ở đâu ạ ?Có phải mẹ đang ở chỗ nào rất lịch sự không?”

“Ừ, mẹ đang dùng cơm với bạn trai, làm sao vậy?” Tiểu Ngưng ra vẻ rất bình thường nói.

“Cùng bạn trai ? Mẹ, mẹ đang ở cùng bạn trai nào vậy?” Dương Dương gấp gáp hỏi, bây giờ nó có một chút lo lắng, mẹ sao lại làm quen với bạn trai ngay được rồi?!

Nhị Nhị sốt ruột đứng lên, nghe điện thoại

“Ừ, mẹ nghe lời các con, hiện tại đang cùng kết giao với bạn trai. Các con cũng biết mẹ hiện tại tuổi cũng không nhỏ, đã như thế ba của các con còn đối với mẹ không tốt, cho nên mẹ phải kết giao với một người bạn trai khác!” Lục Giai Ngưng nói ra từng chữ từng chữ một theo ám hiệu của Đường Hạo.

Nếu như không phải hắn dùng ngữ môi ngữ nói cho cô biết, cô thật sự không biết nên nói như thế nào.

“A? Mẹ, ba đâu rồi? Ba có gọi điện thoại cho mẹ không ?” Dương Dương nuốt nuốt nước miếng, biểu lộ có chút ngớ ngẩn.

“Ba của con ư ? Ngày hôm qua mẹ cùng với ba của con ngả bài rồi, sau đó mẹ không nhìn thấy ba của con đâu . . . . . .”

“Mẹ, không cần phải. . . . . .”

“Không cần phải cái gì? Dương Dương, mẹ cùng bạn trai vừa mới bắt đầu. Đợi đến sau này mẹ và chú thật sự ổn định, chúng ta cùng đi chơi nhé! Được rồi, hiện tại mẹ và chú còn có việc, không nói chuyện với con nữa, bye bye, đi ngủ sớm một chút !”

“Mẹ. . . . . .” Dương Dương khóc thét lên, ngã người xuống sô pha, ôm Nhị Nhị nói một cách thống không:“Nhị Nhị, chúng ta xong rồi, mẹ thật sự có bạn trai khác rồi!”

Nhị Nhị đẩy Dương Dương ra, la lo lên.”Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta bất quá hôm qua mới chỉ nói với mẹ thôi, mẹ làm sao mà có bạn trai nhanh như thế? Là ai vậy”

“Mẹ không nói gì!” Dương Dương khóc không ra nước mắt.” Nếu như em biết là ai thì tốt rồi, chúng ta có thể đi tìm chú ấy, bảo chú ấy cách xa mẹ chúng ta một chút!”

Nhị Nhị cầm lên điện thoại, sau đó rất nhanh nhấn dãy số.

“Nhị Nhị, chị gọi điện đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là cho ba rồi!” Lời vừa dứt, điện thoại đã truyền đến tín hiệu kết nối. “ A lo….”

“Ba hiện tại có việc bận, các con ngủ trước đi, ngoan !”

“Không. . . . . . Ba…ba…ba nhanh đi tìm mẹ đi!” Nhị Nhị rơi nước mắt, cô bé và Dương Dương hơi quá đáng, làm sao có thể nghĩ ra cách ngớ ngẩn để tách ba ra khỏi mẹ chứ ?

” Không tìm mẹ của con nữa, ba đã chuẩn bị kết giao với bạn gái khác rồi! Haizz, chuyện của người lớn rất khó nói để các con có thể hiểu rõ được, các con là trẻ con cũng sẽ không hiểu được đâu. Nhưng khi ba với mẹ ở cùng nhau, phát hiện ra là ba mẹ không hợp với nhau!” Đường Hạo rất khẳng định nói.

Đứng ở trong gió đêm Tiểu Ngưng, nhịn không được cười, bất quá cố gắng không phát ra thành tiếng.

“Ba . . . . . . ba cùng mẹ trước kia có chút hiểu lầm, là chúng con. . . . . .”

“Ừ? Có phải là hiểu lầm hay không ba mẹ đều hiểu rõ ràng, ba và mẹ đã cùng nhau nói chuyện rồi, chúng ta đều cho rằng chia tay là tốt nhất! Thôi được rồi, ba đang bận!”

“Ba! Ba!”

Điện thoại bên kia cắt ngang, không cho bọn nhỏ cơ hội để nói chuyện.

“Ha ha. . . . . .” Cúp điện thoại, Tiểu Ngưng rốt cục khống chế không nổi cười to, nép trong ngực của Đường Hạo.”Anh nói, hai đứa bọn nó có phải đang rất sốt ruột không?!”

” Anh chính là muốn chúng nó sốt ruột!”

“Chúng nó có phải là đang khóc hay không nhỉ?”

“Có thể như vậy, hai đứa bọn chúng đều rất dễ rơi nước mắt, điểm ấy giống em!” Đường Hạo sờ gương mặt của cô, rồi lại sờ lên cánh mũi của cô.

“Ha ha, em cũng rất thích cười mà! Anh có nhớ không? Ngày trước anh thường nói thích nhất là nghe tiếng cười của em!” Bây giờ Tiểu Ngưng hay nghĩ đến những chuyện xảy ra trước, Không thể phủ nhận những đoạn ngày tháng trước kia, có rất nhiều điều khiến cô lưu luyến vô cùng.

Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, sau đó nói một cách buồn bã: “Nhưng bây giờ em cười phát ra tiếng thật khó nghe, . . . . . .”

Nhắc đến điểm này Đường Hạo thấy thương cảm, là hắn không bảo vệ tốt người phụ nữ của hắn, làm cho cô ở bên ngoài gặp nhiều khó khăn như vậy.” Không phải đâu, nghe rất êm tai, rất ngọt ngào!”

“Anh gạt em!”

“Thật vậy mà, anh không nói dối, bây giờ không phải là có rất nhiều ngôi sao còn đang cố ý làm ra thứ âm thanh khàn khàn như vậy đấy?” Ít nhất hắn đã nghe qua không ít.

“Ha ha, vậy ý của anh là trong họa có phúc sao?” Tiểu Ngưng tự giễu nói.

Đường Hạo không có đáp lại lời của cô, mà lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi quần ra. Dưới ánh đèn neon, chiếc nhẫn hiện lên lung linh huyền ảo.

Tiểu Ngưng không để ý đến động tác của hắn, càng không để ý đền đồ vật mà hắn đang cầm trong tay là gì. Nét cười trên gương mặt dần dần biến mất, khẩn trương nhìn hắn.

Đường Hạo nâng chiếc nhẫn lên, một tay kéo cánh tay mềm mại tuyết trắng của Tiểu Ngưng lại, nói một cách chân thành: “Ngưng, đây là lần thứ hai anh cầu hôn em. Lần đầu tiên anh làm không tốt, nhưng tuyệt đối rất chân thành. Hi vọng lần này em tiếp nhận anh, nguyện ý làm người bạn đời của anh. Anh chấp nhận chịu sự bắt nạt, ức hiếp của em suốt cả đời, chỉ cần em vui là được. Như thế nào? Có nguyện ý tiếp nhận cơ hội có thể tùy tiện bắt nạt và ức hiếp anh hay không?”

Mặc dù lời nói của Đường Hạo có vẻ hời hợt, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra tia khẩn trương mơ hồ. Hắn ngừng thở nhìn cô, chờ câu trả lời.

“Anh thật sự muốn để cho em bắt nạt, ức hiếp anh sao?? Em làm thế nào có thể bắt nạt được anh?”Tiểu Ngưng rất chân thành hỏi.

Đường Hạo lập tức gật đầu.”Đúng vậy, chỉ cần em không giận anh mà đi tìm người đàn ông khác là được!”

“Anh có thể cho em một phút đồng hồ để suy nghĩ không?” Tiểu Ngưng rất chân thành nói.

“Có thể!” Đường Hạo gật đầu. “Em muốn như thế nào cũng được!

“Tốt lắm. . . . . .” Tiểu Ngưng nhìn của hắn, ánh mắt không chớ , không biết cô nghĩ đến cái gì!

Mà Đường Hạo đã khẩn trương nhìn đồng hồ trên tay, bắt đầu tính theo thời gian. Chờ đợi một giây đồng hồ đối với hắn bây giờ chính là một sự tra tấn ngọt ngào.

## 374. Chương 374

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Từng làn gió đêm lướt qua hai người bọn họ, thổi nhẹ làn váy của cô, đùa nghịch cùng những lọn tóc.

Đường Hạo khẩn trương nhìn cô, rồi lập tức nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền của mình. Rốt cục, khi kim giây chạm đến số 12, Đường Hạo vội vàng ngước mắt lên ngóng đợi:”Như thế nào?”

Tiểu Ngưng nhìn hắn bằng ánh mắt thực xin lỗi, sau đó nuốt nuốt nước miếng, nói:”Có thể cho em thêm một phút nữa được không, để em suy nghĩ thêm một chút!”

“Còn lo lắng ư?”

“Ừ!” Tiểu Ngưng gật gật đầu.

“Được!” Đường Hạo lôi kéo cánh tay của Tiểu Ngưng, đi giống như là chạy.

Lúc này, trên gương mặt Đường Hạo toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập có lúc ngừng lại, không ổn định. Lòng bàn tay vốn ấm nóng từ trước tới nay trở nên mát lạnh vô cùng lại còn có chút run run trong giây phút này.

Hắn đang rất căng thẳng.

Rất ít khi được nhìn thấy bộ dáng hắn khẩn trương đến thế này. Một màn trước mắt quả là rất hiếm khi gặp.

Cô…..thật sự muốn kéo mặt của hắn xuống.

“Ngưng, một phút đồng hồ đã hết rồi!” Đường Hạo căng cứng người lại, mỉm cười nói.”Câu trả lời của em!”

“Em muốn thêm một phút nữa!” Không được!Dáng vẻ khẩn trương của hắn vừa rồi cô chưa có xem đủ.

“Như thế nào còn muốn thêm một phút đồng hồ nữa vậy?” Đường Hạo bởi vì khẩn trương mà tiếng chất vấn càng lớn:”Em bây giờ phải trả lời câu hỏi của anh!”

“Nhưng chính anh đã nói sẽ để cho em bắt nạt anh! Chẳng lẽ anh bây giờ muốn đổi ý rồi sao? “Tiểu Ngưng giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói ra.

” Được! Anh cho em thêm một phút đồng hồ. Bất quá, anh muốn một nụ hôn!” Đường Hạo đưa ra điều kiện. Hắn cũng không ngốc đến mức đứng yên bị động.

“Hả? Đừng mà, đây là bên ngoài!”

Đường Hạo ôm cô vào trong ngực, gò má kề sát cô.” Được!Dù cho em bây giờ chưa phải là bà xã của anh, nhưng cũng là bạn gái của anh. Hôn môi, đương nhiên là được!”

Vừa nói, Đường Hạo đã cong đầu gối xuống, đưa đôi môi tiến về phía môi của cô.

” Ừ. . . . . .”Tiểu Ngưng chỉ có thể bị ép ngửa đầu phối hợp với của động tác của hắn, hai tay vịn lấy bả vai của hắn.

Hôn môi cô từ trong ra ngoài xong, Đường Hạo mới chậm rãi thả cô ra.

Hai con ngươi Tiểu Ngưng có chút mê mang, rõ ràng là vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn ban nãy mà không dứt ra được. “Ừ. . . . . .”

“Như thế nào? Đồng ý gả cho anh sao? Một phút đã qua, nhanh lên trả lời anh đi!” Đường Hạo lại cúi đầu tại trên môi đỏ mọng của cô, hôn một cái.

Lúc này Tiểu Ngưng mới tỉnh táo trở lại, phát hiện ra quỷ kế của hắn:”Giỏi lắm, Đường Hạo, anh lại dám gạt em ư? Anh xấu lắm?” Hôn cô đến choáng váng sau đó lại hỏi luôn vấn đề mà cô đang lo lắng được hay sao? Hắn thật quỷ kế đa đoan.

“Nhưng chính em cũng đâu có nói trước rằng muốn được yên tĩnh suy nghĩ. Anh chỉ là hôn môi em thôi, cũng đâu có làm em chậm trễ một giây suy nghĩ nào!” Đường Hạo vô tội chớp mắt, tự tin ta đúng ta không có tội. Hình tượng một thương nhân giảo hoạt được phơi bày tinh tế trong lúc này.

“Vậy không được, em còn muốn một phút đồng hồ nữa!” Tiểu Ngưng không thuận theo nói.”Anh không thể hôn em!”

“Em nhận hay không nhận?” Tay nắm chiếc nhẫn kim cương đã toát ra mồ hôi. Bất quá mồ hôi không phải nóng, mà là một tầng mồ hôi lạnh.

“Hừ, còn nói để cho em khi dễ anh! Còn chưa được mấy phút đã hung dữ với em rồi!” Cả trán lẫn mũi của Tiểu Ngưng đều nhíu lại, hoàn toàn giống như bộ dạng không tính toán.

” Ai nói anh hung dữ với em? Anh làm sao dám! Hiện tại coi như là em cho anh mười cá lá gan, anh cũng vậy không dám nổi giận với em!” Một cô gái hai mươi lăm tuổi đầu như cô vẫn còn đang có một chàng trai theo đuổi, hơn nữa tên đó xét về điều kiện và cả tình cảm đối với cô đều không có thua hắn, hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi, lại là cha của hai đứa con, hắn nào dám hung dữ với cô ở điểm nào chứ?

Nếu như cô nổi giận thật sự, vứt bỏ ba cha con hắn, hắn phải làm sao bây giờ? Đây không phải chính là cuộc sống được kết lại trong mấy chữ: vạn kiếp bất phục hay sao?

“Vậy anh cho em thêm một phút đồng hồ!” Tiểu Ngưng yêu cầu nói.

“Được . . . . .” Đường Hạo hít sâu một hơi, lại nặng nề phun ra chữ này, còn bảo trì thái độ cực kỳ thuận theo:”Được mà!”

“Anh không thể cứ lại hỏi em!” Cô đề phòng nhìn hắn.

“Được!” Đường Hạo dập khuôn nói, ngoan ngoãn cam đoan.

Tính từ lúc thời gian bắt đầu, kim giây thoáng cái thoáng cái đã đi được một vòng tròn!

Ánh mắt của Tiểu Ngưng vẫn chằm chằm nhìn vào hắn, chờ đợi để được tiếp tục thưởng thức vẻ mặt khẩn trương của hắn. Bất quá, Tiểu Ngưng không tin mở lớn hai mắt, lần này hắn chẳng có chút khẩn trương nào cả, hơn nữa nụ cười kia còn có phần xấu xa.

Đúng lúc cô muốn tiến lên nghiên cứu xem có chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay to lớn của hắn đã bắt đầu dịch chuyển sờ soạng cô, xoa xoa lấy hông cô.

“Ê , anh không thể sờ em. . . . . .” Tiểu Ngưng lắc mông, chỉ muốn thoát khỏi sự đụng chạm của hắn.

“Vì sao không thể?” Đường Hạo lại không giải thích được nhìn cô, bàn tay hắn vẫn tiếp tục tiến sau vào bên trong ăn đậu hũ. Thậm chí còn luồn xuống phía dưới tìm tòi, rồi lại hướng, trực tiếp thăm dò dưới lớp váy của cô, ve vuốt phần mẫn cảm giữa hai chân.

“Em nói em muốn yên tĩnh suy nghĩ! Chúng ta đã nói với nhau rồi !”

“Em chỉ nói không được hôn, anh vừa rồi không có hôn em!” Đàn ông thông minh lại một lần bắt được sơ hở trong lời nói của cô..

Cái này khiến tiểu Ngưng vừa thẹn vừa giận. Muốn phát giận, nhưng lời hắn nói tựa hồ khá hợp lý, không sai điểm nào.

“Cô bé, nhanh lên nói cho anh biết, câu trả lời của em?” Đúng một phút đồng hồ thì Đường Hạo canh chuẩn lai hỏi.”Nhanh lên nói cho anh biết, có muốn làm lão bà của anh hay không? Ha ha, ưu điể chính là từ nay về sau ban đêm em có thể tùy tiện mà khi dễ anh! Em thích ngược anh, ngược nữa, ngược mãi cũng được…”

Hắn không đứng đắn mà nháy mắt, mùi hương thập phần cuốn hút.

Tiểu Ngưng nhìn xem bộ dạng hắn hơi có làm quá, thổi phù một hơi rồi bật cười, sau đó lại chăm chú nhìn của hắn: “ Được! Em nhận lời anh! Mặc dù anh cầu hôn không có hoa tươi, không chút lãng mạnh nhưng em vẫn miễn cưỡng chấp nhận…..!”

Đường Hạo mỉm cười kích động, run rẩy, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của Tiểu Ngưng. Ngay lập tức, trên không trung bỗng xẹt lên vài vệt sáng, làm cho nhẫn kim cương trên ngón tay của Tiểu Ngưng tỏa ánh sáng lấp lánh.

Tiếp theo pháo hoa bung nở khắp trời, tòa nhà đối diện hiện lên mấy chữ to được kết từ đèn neon sáng chói: “ I Love You. L.J.N. Một đời một thế!”

Lúc Tiểu Ngưng còn đang kinh ngạc nhìn mấy chữ rực rỡ sáng màu dưới pháo hoa lấp lánh thì Đường Hạo đã mở ra rương xe phía sau lên.

Chỉ thấy rương phía sau đó tràn đầy hoa hồng.

Mắt Tiểu Ngưng lại rưng rưng. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Đường Hạo lấy một bông từ trong chỗ hoa đó đưa đến trước Tiểu Ngưng.”Anh hình như chưa từng tặng hoa cho em. Hi vọng lúc này đây tất cả có thể đền bù những gì lúc trước anh không đủ. Ngưng, một đời một thế của anh, chỉ thích một mình em, duy nhất chỉ yêu một mình em! Anh yêu em!”

Trong tích tắc, nước mắt sung sướng ào ra từ vành mắt của Tiểu Ngưng. Cô đưa tay lau sạch chúng. Chỉ là vô luận cô có cố lau như thế nào đi chăng nữa, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra bên ngoài.”Em cũng vậy! Yêu anh, yêu anh! Cả đời này của em chỉ yêu yêu một mình anh!”

Nói xong, Tiểu Ngưng kiễng mũi chân nhào vào nhập trong ngực của hắn.

## 375. Chương 375

Edit: Bitter coffee

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

”Tại sao giờ này mà ba vẫn chưa về?”Nhìn lên đồng hồ đã là mười giờ tối nhưng vẫn chưa thấy ba mình trở về, Dương Dương tức giận ngồi ở trên sàn nhà, miệng chu lên cao.

“Dương Dương, em nói chuyện với ai vậy?”

Dương Dương nhìn lên trần nhà, hai tay ôm hai đầu gối nói: “Em có nói chuyện với ai đâu! Đã khuya rồi mà ba vẫn chưa về nhà, lại không ở chỗ của mẹ, chẳng lẽ là. . . . . .”

Nhị Nhị ngồi xuống trước mặt Dương Dương, khẩn trương hỏi: “Chẳng lẽ ba đang ở cùng người phụ nữ nào đó!”

Loại chuyện này cậu bé cũng có thể hiểu được. Rõ ràng như vậy cơ mà!

“Không được. . . . . .” Nhị Nhị tức giận hô to. Cô bé không thể chịu đựng được chuyện ba không ở cùng một chỗ với mẹ mà lại ở cùng người phụ nữ khác.”Không được, chị phải đi tìm ba, phải đi tìm ba!”

“Chị định tìm ba ở đâu đã khuya như vậy rồi mà, bà Từ chắc cũng không cho chúng ta đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta đi ra ngoài cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm! “ Trước đây đã từng bị bắt cóc nên Dương Dương sẽ không nông nổi đi ra ngoài mà không có người lớn đi cùng vào buổi tối.

Nhị Nhị buồn rầu nhắm mắt lại, nhưng rồi lập tức lại mở ra.”Đúng rồi, chúng ta có thể tìm chú Hải Uy, nhờ chú đưa chúng ta đi tìm ba! Như vậy, không phải là đã giải quyết được vấn đề này rồi sao?”

Dương Dương gật đầu:”Đúng vậy, ý kiến rất hay, chị nhanh gọi điện nhờ chú Hải Uy giúp đi!”Dương Dương đem điện thoại cho Nhị Nhị, bởi vì Hải Uy rất ít khi từ chối yêu cầu của Nhị Nhị cho nên giao việc này cho cô bé là rất hợp lý.

Nhị Nhị nhớ rõ số điện thoại của Hải Uy nên rất nhanh bấm gọi.

Không lâu sau trong điện thoại truyền đến giọng nói nam tính dễ nghe.”A lô. . . . . .”

“Chú Hải Uy, cháu là Nhị Nhị đây ạ “ Nhị Nhị lớn tiếng nói tên của mình, sau đó đưa ra yêu cầu:”Chú Hải Uy, chú đến nhà cháu ngay bây giờ được không ạ?”

“. . . . . .” Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, nửa phút sau mới phát ra tiếng nói.”Chú đang ngủ mà, với lại cũng khuya rồi làm sao lại có thể đến nhà cháu lúc này được! Nhị Nhị ngoan, đi ngủ đi cháu!”

“Không, cháu không thể ngủ được! Chú Hải Uy, chú nhanh đến nhà cháu, giúp chúng cháu đi tìm ba có được không ạ? Chú nhanh đến đi, nếu chú không đến thì cháu và Dương Dương sẽ tự đi ra ngoài tìm ba!” Nhị Nhị uy hiếp nói, kỳ thật đã muộn như vậy cô bé cũng không dám ra đi ra ngoài.

“Đứa bé ngốc này, làm sao cháu có thể đi ra ngoài vào lúc này hả?”Hải Uy gầm nhẹ một tiếng.”Ba của cháu sẽ không bị ai bắt nạt đâu ,ai dám động vào ba của cháu chứ? Vậy nên cháu hãy ngoan ngoãn đi ngủ cho chú!”

“Không, cháu biết rõ ba sẽ không bị ai bắt nạt nhưng mà cháu sợ. . . . . . . . . Sợ ba bắt nạt người khác.”Chú Hải Uy, chú hãy dẫn cháu và Dương Dương đi tìm ba, nếu không. . . . . .Cháu sẽ ra hồ bơi và ngủ qua đêm ở đó, chẳng lẽ chú lỡ để cháu như vậy sao?” Thuyết phục Hải Uy đã lâu mà không nhận được câu trả lời như mong đợi nên Nhị Nhị phải dùng cách uy hiếp người chú của mình.

” Nếu đau lòng thì phải là ba mẹ của cháu chứ không phải chú!” Hải Uy cười nói.

Nghe được câu nói của Hải Uy, nước mắt Nhị Nhị như những hạt pha lê thi nhau rơi xuống gò má.” Chú không đau lòng vì cháu sao? Thật sự không đau lòng sao?

“Này . . . Cháu đừng khóc!” Hải Uy rõ ràng là đang đau lòng.”Vậy chú cùng cháu và Dương Dương đi tìm ba, được không chú!” Nhị Nhị lập tức nói ra.

“. . . . . . Được, được, chú chịu thua cháu rồi, cháu cùng Dương Dương không được làm loạn,chú sẽ gọi điện cho ba của cháu xem ba cháu đang ở đâu, như vậy được không?”

“Chú đến nhà cháu rồi hãy gọi để chúng cháu được nghe trực tiếp, biết đâu chú lại gạt bọn cháu, chúng cháu có chuyện gấp cần gặp ba ngay bây giờ, rất gấp, rất gấp.” Nhị Nhị Nói rất nhiều câu rất gấp, bởi nếu lúc này ba đang ở cùng một người phụ nữ nào đó thì thật là quá tệ.

“…….”.

“Vâng, chú Hải Uy, cháu và Dương Dương nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi chú đến!”Nhị Nhị cam đoan vừa nói vừa nhìn Dương Dương, cuối cùng cũng yên tâm cúp điện thoại.

“Chị đã nhờ được chú Hải Uy đến giúp rồi, giờ chị thấy khát quá, em lấy cho chị chai nước giải khát đi!” Nhị Nhị tự đắc, hất cằm về phía Dương Dương ý bảo cậu bé nên phục vụ người chị gái này.

”Chị, mẹ đã nói chúng ta còn nhỏ không nên uống nhiều nước có ga , nếu không chúng ta sẽ không cao lên được, hay là uống nước lọc, được không chị?”

”Nhưng mà chị muốn uống nước giải khát “

”Vậy, chẳng lẽ chị thật sự chị muốn mình trở lên to béo, sau đó lại không cao lên được sao? Như vậy sẽ rất khó coi!” Bởi vì từ nhỏ sống cùng mẹ nên Dương Dương cũng học được rất nhiều thói quen tốt! Ví dụ như bình thường cậu bé rất ít khi uống nước giải khát, đa số là uống nước lọc.

Vừa nghĩ đến mình sẽ không xinh đẹp, Nhị Nhị liền bỏ ngay ý nghĩ muốn uống nước giải khát.”Được, uống nước lọc cũng tốt !”

“Vâng, nước lọc sẽ đến ngay!” Dương Dương chạy thật nhanh ra khỏi phòng,rồi lại chạy thật nhanh về! Hai chị em trước đây đã thoả thuận với nhau nếu ai hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được chỉ đạo người kia, không thể nuốt lời.

Nhìn thấy Nhị Nhị đang uống nước nhiệt tình, Dương Dương có chút khó hiểu nhìn cô bé.

Buông bình nước xuống ,Nhị Nhị không hiểu được hỏi: “Em nhìn chị làm cái gì?”

”Nhị Nhị, em phát hiện. . . . . .Chú Hải Uy đặc biệt rất nghe lời của chị!” Rõ ràng chú là em của ba mẹ và hai đứa cũng phải gọi là ‘chú Hải Uy’,vậy vì cái gì mà chuyện gì chú ấy đều nghe lời Nhị Nhị ?

“Có sao?”Nhị Nhị mỉm cười.

Dương Dương dùng sức gật đầu.” Vì sao vậy nhỉ?”

Nhị Nhị đưa hai tay sờ vào má mình, dương dương tự đắc nhìn đứa em trai.”Bởi vì chị được nhiều người yêu mến hơn em, chị giống như công chúa nên ai gặp cũng thích, còn em thì không phải vậy !”

Dương Dương không chấp nhận câu trả lời này.”Không đúng, vì chị hay làm nũng nên được mọi người yêu quý, chắc là vậy rồi”

Nhị Nhị không phục quay đầu lại khiêu khích nói.”Em không phục ư? Không phục thì em thử làm nũng xem chú Hải Uy có để ý đến em không?”

“Em sẽ không làm nũng!” Thực tế cũng sẽ không làm nũng người cùng giới, như vậy rất kỳ quái. Cậu bé chỉ có thói quen làm nũng bà Từ và mẹ. Khi bọn trẻ đang tranh luận, Hải Uy cũng đã đến và đang đi lên phòng hai đứa.

“Chú Hải Uy!”Nhị Nhị vừa nhìn thấy Hải Uy, lập tức nhào vào trong ngực rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.”Ui, chú Hải Uy, mặt của chú sao lại bị rách vậy, chú đã đánh nhau sao?”

Hải Uy đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, lắc đầu nói.”Không phải vậy đâu, hôm qua chú đi luyện võ nên mới thành ra thế này! “

”Vậy ạ! Chú mau gọi điện thoại cho ba cháu đi,hỏi xem ba cháu đang ở đâu đi!” Nhị Nhị giật giật tay áo Hải Uy.

Dương Dương thấy người chị gái song sinh đang làm nũng chú Hải Uy, tự nhiên cảm thấy rùng mình.

Hải Uy lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của ba bọn nhỏ.”A lô, anh Đường Hạo, anh đang ở đâu vậy?Hai đứa nhỏ nhà anh muốn em đưa đi tìm anh đấy!”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy vẻ nghi vấn của Đường Hạo: “Bọn trẻ đang ở cạnh em sao?”

“Đúng vậy.!”

“Ừ, làm phiền em vậy! Hôm nay giúp anh chăm sóc bọn chúng nhé!” Nói xong, Đường Hạo liền ngắt điện thoại.

## 376. Chương 376

Edit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

”Gì cơ ?” Hải Uy không dám tin nhìn điện thoại đã tắt, Đường Hạo vì sao lại giao hai đứa con cho hắn chăm sóc?

“Sao rồi ạ?”

“Sao rồi ạ?”

Nhị Nhị cùng Dương Dương đều mở to mắt to, khẩn trương hỏi, bốn con mắt to dưới ánh đèn lóe lên khát vọng được nghe câu trả lời.

Hai thân thể nhỏ bé đang giãy dụa, động tác rất ăn ý, hai cái mông đáng yêu đang lắc lư.

“Hai tiểu bảo bối của chú à, ba các cháu nói có chuyện gấp cần giải quyết ở công ty nên hôm nay sẽ không về nhà ngủ. Sáng mai mới có thể về được, ba các cháu còn nói hai đứa phải đi ngủ sớm, trẻ con không nên thức quá khuya có biết không hả !” Những câu này đều là do hắn tự nghĩ ra, hắn phải làm cho hai đứa trẻ hiếu động này đi ngủ, nếu không hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện được ngủ ngon.

“Không được! Tại sao sáng mai ba mới về được ạ?!” Nhị Nhị mất hứng, nhăn cái mũi lại, trong mắt hiện lên vẻ không vui. “Chú Hải Uy, cháu muốn chú đưa chúng cháu đi tìm ba ngay bây giờ”

Dương Dương ở một bên liên tiếp gật đầu.”Đúng vậy, chú phải dẫn chúng cháu đi tìm ba !”

“Các cháu có chuyện gì vậy?” Hai đứa nhỏ này hôm nay có gì đó rất kỳ lạ.

Nhị Nhị cùng Dương Dương nhìn nhau, cuối cùng Nhị Nhị rũ mắt xuống, không vui nói: “Chúng cháu sợ ba đang ở cùng người phụ nữ khác….. ¨

Hải Uy cố gắng nhịn cười, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc nói .”Sao các cháu lại nghĩ ba mình đang ở cùng người phụ nữ khác?”

“Bởi vì. . . . . . Chú à, mẹ cháu có bạn trai mới rồi, chú có biết không ạ ?” Giọng nói Nhị Nhị như sắp khóc.

“Ha ha !” Hắn làm sao có thể không biết ? Hắn chính là bạn trai mới của chị Ngưng mà. Hừ, ai bảo Đường Hạo đem con ném cho hắn, hắn dùng cách nhỏ này để trả thù! Hơn nữa, vì muốn tốt cho chị Ngưng nên hắn không thể nói cho bọn nhỏ biết chuyện mẹ bọn chúng có bạn trai chỉ là giả thôi.

Kỳ thật được nhìn Đường Hạo đang ghen l việc cực kỳ thú vị: “Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc các cháu muốn tìm ba?”

“Mẹ cháu đã có bạn trai nên ba sẽ không ở chỗ của mẹ, chú thử nói xem ba cháu có thể ở đâu? Chúng cháu sợ ba… sợ ba…. thật sự sẽ thích người khác….” Dương Dương nói ra chuyện hai đứa lo lắng, quan hệ của ba và mẹ trở nên không tốt đều là do bọn chúng.

Bọn chúng không muốn ba mẹ rời xa nhau, không muốn bố mẹ sẽ tức giận khi biết chuyện mà bọn chúng đã tạo ra.

“Không phải vậy đâu, ba của các cháu tuyệt đối không ở cùng người phụ nữ nào khá. Chuyện này chú có thể cam đoan, ba của các cháu. . . . . . Gần đây công việc bề bộn nên phải ở lại công ty làm thêm giờ ! Cho nên các cháu hãy tin tưởng chú, ngoan ngoãn đi ngủ sớm có được không?” Hơn nửa đêm rồi, hắn sẽ không để cho mình bị mất thêm một giây phút nào nữa, hắn muốn đi ngủ nên vội vàng đem bọn trẻ đuổi về phòng!

“Thật không ạ?”

”Thật không ạ?”

Hai đứa trẻ trăm miệng một lời mà hỏi.

“Đương nhiên là thật, Chú tuyệt đối sẽ không gạt các cháu, gần đây chú cùng ba các cháu đang đầu tư một dự án lớn, công việc rất bận rộn!” Những lời này không phải giả dối, hắn và Đường Hạo đang chuẩn bị đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và nghỉ dưỡng lớn tại Châu Âu.Giai đoạn trước bọn họ đã đầu tư một khoản tiền lớn vào đó nhưng khi dự trù kinh phí lại không tính toán kỹ, dự án chuẩn bị khởi công nên phải nghĩ cách quay vòng vốn để kịp tiến độ thi công.

Hắn đang tích cực vay bên ngân hàng ,cũng nhờ vào công ty đã có thương hiệu trên thị trường nên các ngân hàng rất sẵn lòng giúp đỡ, hơn nữa thời gian ở Châu Âu hắn cũng có địa vị nhất định trên thương trường cho nên xoay được số tiền này cũng không phải chuyện quá khó khăn.

” Đúng vậy!”

Nhị Nhị cùng Dương Dương trao đổi nhau bằng ánh mắt, có thể ba đang làm việc thật. Dù sao công ty của ba rất lớn, nhất định sẽ có nhiều việc cần ba giải quyết!

Nhưng mà……

Mắt to của Nhị biến chuyển, vừa rồi là nghĩ đến ba, bây giờ là nghĩ đến mẹ .”Chú, cháu tin lời của chú nhưng chú có thể dẫn cháu đi tìm mẹ được không ạ?”

Cô bé và Dương Dương phải nghĩ ra cách gì đó để làm cho mẹ không thể quen bạn trai mới.

Không tìm ba thì lại tìm mẹ, hai đứa bé này vẫn còn chưa chịu lui sao?

“Tại sao lại muốn tìm mẹ?”

“Bởi vì mẹ có bạn trai mới rồi, chúng cháu không thể để cho mẹ quen bạn trai mới được!”Nhị Nhị gấp đến độ dậm chân nói:“Đúng vậy, đúng vậy, nếu mẹ cháu có bạn trai thật thì chúng cháu phải đi ngăn cản! Chú Hải Uy, mau dẫn chúng cháu đi, cháu cùng Nhị Nhị sẽ không làm loạn đâu. Chúng cháu đều là chân thành,và cũng thật sự có chuyện gấp!”

Dương Dương cũng nắm chặt ống quần Hải Uy,thái độ nghiêm túc chăm chú!

Hải Uy nở nụ cười nói:”Đối với chuyện này các cháu hãy yên tâm, bởi vì mẹ các cháu sẽ không ở bên người đàn ông khác đâu !”

Dương Dương nhíu mày, không rõ hỏi: “Chú, làm sao chú chắc chắn vậy ạ?Sao chú biết mẹ cháu sẽ không ở bên người đàn ông khác!”

“Đúng rồi, sao chú lại biết ạ?”

Vì sao? Vì sao? Hai đứa trẻ cứ lần nữa dây dưa, thật sự làm cho Hải Uy đau đầu. Hắn không muốn bị bọn trẻ một mực quấn lấy, nếu không nhất định hắn sẽ điên mất.

“ Rốt cục là vì sao ạ?“

Hai đứa trẻ càng thêm điên cuồng truy vấn trong lời nói, Hải Uy không thể không nói ra một đáp án.”Bởi vì, bởi vì chú chính là bạn trai mới của mẹ các cháu. “

Nhị Nhị cùng Dương Dương lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, nhất là Nhị Nhị, đôi mắt mở to kinh ngạc, không dám tin, đến cuối cùng đột nhiên nước mắt như những hạt pha lê thủy tinh liên tục rơi xuống.

Bờ môi xinh đẹp run run mang theo thống khổ , sau đó miệng mở lớn ra để lộ cái lưỡi hồng hồng cũng đang run lên từng hồi, không cách nào che dấu tiếng khóc thương tâm không thể khống chế nổi .”Oa. . . . . .” Một tiếng kêu thật dài, cùng nó là tiếng thở ra, tiếp đến là tiếng hít vào thật sâu, tiếng khóc cũng trở nên nức nở nghẹn ngào.

Trong phòng một lớn một nhỏ, đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đang đứng trước mặt.

”Nhị Nhị, chị đừng khóc nữa.” Dương Dương khuyên Nhị Nhị một tiếng, sau đó cầu khẩn Hải Uy.”Chú….chú đừng làm bạn trai của mẹ cháu nữa,được không ạ ?”

¨. . . . . . ¨

Không để Hải Uy kịp nói một lời nào. Nhị Nhị thoáng cái đã kéo Dương dương ra khỏi Hải Uy, sau đó phách đạo vòng tay ôm eo Hải Uy, ngẩng mặt lên vừa khóc vừa nói: “Chú không thể yêu mẹ cháu được, chú không thể làm bạn trai của mẹ cháu được cháu không đồng ý….không đồng ý. . . . . .”

Giọng nói Nhị Nhị tràn đầy hương vị ê ẩm. Cô bé cũng không biết vì sao mình lại không thích chú Hải Uy làm bạn trai của mẹ, chỉ biết sau khi nghe được tin này thì nội tâm rất đau, giống như một thứ rất quý giá của mình bị người khác cướp đi.

Chú Hải Uy chỉ có thể yêu mến mình thôi tuyệt đối không thể yêu mến người khác, dù người đó là mẹ cũng không thể được!

## 377. Chương 377

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

“ Ừ………Hạo…”

“ A………”

Ánh đèn mờ ảo bao phủ cả căn phòng khiến cho màn đêm tăng thêm một phần huyền bí. Tiếng thở dốc hổn hển, tiếng kêu kiều mị gào thét đan vào một chỗ thể hiện tình yêu nồng cháy của hai con người sau bao gian truân mới được đến với nhau.

Tiếng da thịt va chạm khích lệ bọn họ nhanh chóng đạt đến đỉnh cao ngây ngất.

Ánh đèn ngủ màu vàng rơi trên tấm lưng trần vững chắc màu tiểu mạch của người đàn ông, trên hông của hắn còn đang có một đôi bàn tay trắng ngần quấn lấy. Cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh như được làm từ xứ nổi bật lên trên da thịt màu tiểu mạch.Ngón tay xanh nhạt đi theo từng đợt kịch liệt trong thân thể mà cứng nhắc từng hồi, đè lên trượt xuống trên lưng của hắn.

Trên tay phải của người phụ nữ có một khỏa nhỏ. Đó chính là chiếc nhẫn gắn viên kim cương được cắt bằng công nghệ tối tân nhất. Viên kim cương đang lóe lên ánh sáng tôn quý, vẻ tinh xảo của nó càng phụ trợ thêm cho những ngón tay của cô.

Hai mắt của cô sớm đã khép hờ, mơ hồ nhìn người đàn ông đang dong duỗi giữ lấy chính mình.

Hai chân tuyết trắng trần trụi chật vật vặn vẹo khi hắn một lần nữa lên đến đỉnh. Rốt khi tình cờ, cô không còn chống đỡ nổi liền phát ra tiếng kiều ngâm, nâng đôi chân thon dài lên quấn lấy eo của hắn. Theo từng lần hắn kịch liệt ra vào mà đong đưa.

Ngón chân trắng nõn no đủ được sơn móng đẹp đẽ căng cứng uốn lượn, càng nói rõ thêm hai người đang kích động hòa làm một như thế nào. Cảnh tượng dâm mỹ, rung động lòng người.

Hai bàn tay cường hãn phủ lên eo cô, chuẩn bị một lần nữa nâng cô lên, làm một vòng cuối cùng xông vào, hắn nói: “ Ngưng, anh yêu em….”

“ Hạo……cho…..em…..!” Tiểu Ngưng phối hợp theo hắn mà nâng cao eo lên. Trán cô phủ đầy mồ hôi, cánh môi hé mở, ngâm nga yêu kiều không thể nào khống chết được mà tuôn ra.

Hai người chuẩn bị tiến đến cao trào, mây mưa cuồng nhiệt…..

Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại trêu ngươi đổ từng hồi.

Tất cả hào hừng khoái hoạt trong nháy mắt là bị đáng phá. Tất cả mọi cảm xúc đang sục sôi bỗng bị tạt một gáo nước lạnh dập tắt.

Hai người ngừng lại, bất động, hai khuôn mặt đỏ bừng, hổn hển nhìn lẫn nhau. Hai chân Tiểu Ngưng vẫn còn quấn lấy eo của hắn, vô thức mà giãy giụa.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, không có dấu hiệu giảm bớt xu thế. Gò má Đường Hạo đỏ hồng dần dần biến thành đen, tức giận nhìn chằm chằm vào đống quần áo lộn xộn trên mặt sàn.

Lật từng cái một….Hành động của hắn cứ như thể điện thoại nhất định nằm trong đống quần áo đó vậy.

“ Mặc kệ nó đi!” Nhìn khuôn mặt đói khát của Tiểu Ngưng, Đường Hạo muốn đem điện thoại làm phiền nhiễu bọn họ kia quăng thẳng ra ngoài, rồi ngày mai đến bẻ gãy xương kẻ nào dám gọi điện đêm khuya.

Lần này, hắn biện cặp mông cô lên cao nhất, quăng mình vào chuyện dang dỡ lúc nãy.

Nhưng bầu không khí ám muôi đã như quả trứng gà bị nứt vỏ, vô luận có như thể nào cũng không lấy lại được nhuệ khí hừng hực như vừa nãy.

Vô luận hai người có làm như thế nào cũng không lấy lại được cảm xúc vừa rồi.

Tiểu Ngưng đành lòng buông chân ra khỏi người Đường Hạo, gương mặt mang theo chút tức giận, cùng có vẻ không cam tâm, lưu luyến đẩy Đường Hạo ra: “ Anh đi nghe điện thoại đi!”

“Shitttt!” Đường Hạo nặng nề nhảy xuống giường, làm giường biến thành một chỗ lún thật sâu.

Thân thể dù trần trụi như không làm mất đi khí chất quý tộc, ngược lại còn làm cho hắn có thêm vẻ ngạo mạn,bất cần đời.

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi của Tiểu Ngưng ra, đôi mắt của Đường Hạo nhuộm hồng tăng thêm vài ngọn lửa tức giận hừng hừng cháy.

Tiểu Ngưng kéo chăn đơn, che khuất một mảnh xuân sắc trước ngực mình, dựa người vào thành giường, những lọn tóc rủ xuống tựa như thác nhỏ. Chiếc chăn đơn không đủ để che giấu bộ ngực của cô, vẫn lộ ra một mảnh mê người, làm cho người ta muốn nhìn xuống thật sâu nơi khe rãnh trần truồng….

Cổ tuyết cùng cánh tay trắng ngần càng làm cho cô thêm xinh đẹp và mị hoặc.

“Là điện thoại của ai vậy?”

Muội như vậy, chẳng lẽ công ty sẽ gọi điện đến cho cô?

Trong đầu cô đã ghi nhớ, quản lý nói, ngày mai cô đến công ty điện ảnh và truyền hình.

“ Em nói xem còn có thể là ai?” Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. “ Anh tắt luôn nó đi đây!”Hắn hậm hực.

“Hải Uy sao?”

“Trừ cậu ta ra còn có thể là ai nữa? Thằng nhóc này phá hỏng chuyện tốt của chúng ta!” Khiến cho hắn dục vọng đầy một bụng mà chưa phát tiết ra được. Hắn muốn nhẹ nhàng vui vẻ khoái hoạt, muốn được phóng thích, thăng hoa.

“ Ha ha ha….” Nhìn xem hắn kinh ngạc khó hiểu, Tiểu Ngưng nhịn không được mà bật cười. Tiếng cười lanh lảnh phong tình vạn chủng, cơ thể của cô theo từng tiếng cười mà run run dưới lớp chăn đơn.

Một tiếng tắt máy kêu lên, màn hình đen thui, Đường Hạo bực tức ném luôn sang một bên, khuôn mặt băng bó đi đến giường, ánh mắt dây dưa cùng cô.

Khi hắn đến bên giường thì giống như hổ đói vồ lấy cô.

Tiểu Ngưng rõ ràng là muốn tách khỏi nhưng phản ứng chậm hơn hắn nửa nhịp. “ Ha ha ha… Đừng náo loạn mà…..Người ta không phải là không cho anh….. Đừng náo mà…..”

Cô tức giận nói, bởi vì hai bàn tay Đường Hạo đang chọc ngoáy dưới nách của cô.

Trên môi đỏ của cô, Đường Hạo lại một lần nữa hôn cô cuồng nhiệt. Hắn rốt cuộc đã điều chỉnh tư thế tốt, đem chính mình vùi giữa hai chân cô.

Hắn cúi đầu liếm lấy cánh mũi của cô, phun từng hơi thở nóng bỏng, phàn nàn nói: “ Em nói xem, có đáng trách hay không? Vì sao không tắt máy điện thoại?”

Lúc trước, điện thoại của hắn đã bị Hải Uy gọi đến cả chục cuộc, vì không muốn bị quấy rầy, Đường Hạo đã tắt luôn máy.

Hắn cũng muốn cô tắt điện thoại, nhưng cô kiên trì nói không có liên quan, bởi vì công ty có quy định, phàm là nhân viên trong công ty phải luôn mở điện thoại 24/24h. Cô là một nhân viên gương mẫu, cho nên việc này và điện thoại không liên quan đến nhau. “ Em đây đâu còn cách nào khác nữa! Bằng không, công việc sẽ bị phá hỏng, Em không muốn để lại ấn tượng xấu với cấp trên.”Cô cong môi nói.

“ Tạo hình của em tốt như vậy, bọn họ thưởng thức còn không kịp, làm gì có ấn tượng xấu được chứ?” Đường Hạo cắn nhẹ vào mũi cô, mỉm cười câu dẫn nói.

“ Anh đâu phải là ông chủ, làm sao biết được?” Cô nâng chân của mình lên, hai chân đáng yêu nhỏ nhắn kích vào mông hắn, ám hiệu nói: “ Đừng tốn thời gian nữa, mau tiếp tục…..”

Lần này cô chủ động cắn vào cổ hắn, dâng lên đôi môi mọng đỏ của mình.

## 378. Chương 378

Edit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

“Sao cả ba và mẹ đều tắt điện thoại vậy nhỉ?” Nhị Nhị vẫn còn cực kỳ tỉnh táo hỏi Hải Uy, còn Hải Uy thì buồn ngủ không chịu được nói.”Nhị Nhị à, cháu đi ngủ đi có được không?Trời cũng gần sáng rồi,ngày mai chú còn phải làm việc nữa!” Hải Uy vỗ vỗ vai Nhị Nhị sau đó nhấc bổng cô bé lên.”Dương Dương đã ngủ rồi, cháu cũng phải đi ngủ thôi”

“Không, Chú Hả Uy, chú không thể ngủ được, chú phải giúp cháu gọi điện cho mẹ, cháu muốn nói với mẹ rằng mẹ không thể làm bạn gái của chú được, không thể được. . . . . .”

Sau khi nghe được tin chú Hải Uy là bạn trai mới của mẹ, Nhị Nhị đã nói câu này rất nhiều lần và những giọt nước mắt như những viên pha lê lấp lánh thi nhau rơi xuống khuôn mặt cũng không giảm đi chút nào .Nhìn Nhị Nhị như vậy Hải Uy thật sự đau lòng. Hắn lại một lần khuyên bảo nói: “Nhị Nhị, là chú lừa gạt cháu, chú và mẹ của cháu không phải người yêu của nhau đâu! ‘

“Không phải, chú lại muốn lừa gạt cháu, rõ ràng chú và mẹ đang ở cùng nhau , oa oa. . . . . .Chú muốn cháu đi ngủ nên mới không thừa nhận thôi.”Cô bé giờ cũng đã lớn, đương nhiên sẽ hiểu được chú Hải Uy bây giờ đối với mình hời hợt, không còn như trước nữa.

“Haiz. . . . . .” Hải Uy thở dài một hơi, trong lòng thầm kêu than Thượng Đế, có phải Thượng Đế đang trừng phạt ý nghĩ muốn cướp chị dâu của hắn, cho nên hiện tại mới bị tiểu ác ma đến tra tấn.

Lẽ ra tối nay sẽ có một đêm hoan ái cùng mỹ nhân. Kết quả, bây giờ lại phải dụ dỗ một đứa trẻ miệng còn hôi sữa đi ngủ.

Phụ nữ và bé gái cũng không có gì khác biệt lắm, ôm vào trong ngực rất thoải mái, rất kích động.

Nhưng mà, bé gái thật sự làm cho người ta rất đau đầu, so với mười người phụ nữ cùng một chỗ còn khó phục vụ hơn.

Dương Dương đã sớm chui vào trong chăn ngủ, hơn nữa lúc trước còn nhờ hắn mang người chị khóc lóc sướt mướt đi chỗ khác đừng làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu bé .

Kết quả, hắn chỉ có thể ôm Nhị Nhị đi vào phòng của cô bé, một lần lại một lần dụ dỗ.

Nhị Nhị mở to đôi mắt ẩm ướt, giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt lóe lên làm cho người ta cực kỳ trìu mến.”Chú Hải Uy, chú thật sự yêu thích mẹ cháu sao?”

Hải Uy híp mắt, điều chỉnh lại tư thế làm cho mình có thể thoải mái một chút.”Đúng vậy, Nhị Nhị, mẹ của cháu rất tốt, rất hiền lành, lương thiện. . . . . .”

Chị Ngưng trong mắt hắn là một người hoàn hảo. Người phụ nữ trong lòng hắn cũng chỉ có mình chị Ngưng mà thôi.

“Còn cháu thì sao,chú có yêu mến cháu không?” Nhị Nhị xoay mình để đối diện Hải Uy, dùng sức đong đưa bả vai hắn nói.”Chú,Chú nói cho cháu biết đi,chú có yêu mến cháu không?”

Hải Uy mệt mỏi không chịu nổi, cố gắng mở to hai mắt ra, nhẹ vỗ về mái tóc thơm mùi sữa của Nhị Nhị.” Dĩ nhiên là có rồi, Nhị Nhị đáng yêu như vậy, ai gặp cũng sẽ yêu mến cháu mà.”

Nghe được chú Hải Uy nói yêu mến chính mình,tâm trạng Nhị Nhị cũng được thả lỏng đôi chút , nhưng vẫn là thống khổ quấn quýt .”Nhưng chú thích cháu nhiều hơn hay mẹ cháu nhiều hơn ạ?”

“Chú yêu như nhau. “Một người là chị, một người là cô cháu gái đáng yêu.

“Không thể như nhau được, chú chỉ có thể lựa chọn một người!” Nhị Nhị phách đạo nói.

Hai tay Hải Uy ôm chặt Nhị Nhị, làm cho cơ thể nhỏ bé ngoan ngoãn nằm trên giường. Sau đó bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vỗ lưng, định dùng cách này để ru cô bé ngủ .”Nếu như Nhị Nhị có thể ngoan ngoãn nghe lời, chú sẽ thích cháu hơn một chút“

Nghe được lời nói như ma lực cũng như thánh chỉ của Hải Uy, Nhị Nhị lập tức yên tĩnh trở lại.”Thật sao ạ?”

“Thật, chỉ cần cháu lập tức đi ngủ”

”Vậy sáng sớm mai chú có thể nói cho cháu biết, rốt cuộc chú yêu mến ai nhiều hơn được không ạ ?”.

” Được.” Chỉ cần cô bé ngủ, hắn cái gì cũng có thể đáp ứng.

Nhị Nhị nằm sát vào người Hải Uy, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, gương mặt không còn tỉnh táo vừa nhắm mắt vừa nó.”Vâng, cháu lập tức đi ngủ, cháu muốn chú ngủ cùng cháu!”

Chiếc đèn ngủ màu vàng được thắp trong phòng, cùng những đồ trang trí đều là màu hồng làm cho không gian lóe màu vàng mộng ảo.

Hải Uy không ngờ như thế nào mình lại nằm trên chiếc giường công chúa này, nhưng cái giường này đối với hắn mà nói rõ ràng là quá nhỏ. Hơn nữa bên cạnh còn có một tiểu công chúa xinh đẹp, càng làm cho hắn thoạt nhìn như tên yêu râu xanh ban đêm xông vào phòng công chúa .

Nhưng hắn rất oan uổng, bởi vì hắn cũng không phải yêu râu xanh, mà cô bé kia có vẻ ngoài công chúa nhưng bên trong lại là một ác ma. . .

Tiểu Ngưng sáng sớm đã đến công ty làm việc, hơn nữa lúc cô bắt đầu vào công ty thì có rất nhiều người chú ý đến cô, những người đi bên cạnh thì đi qua thật nhanh, cũng không tự giác lấy tay quạt gió.

Sao mọi người lại có hành động kì quái như vậy nhỉ?

Điều hòa của công ty bị hỏng sao? Không, đương nhiên không có chuyện bị hỏng,công ty lắp đặt thiết bị hiện đại, đắt tiền, nhiệt độ hợp lòng người, tuyệt đối sẽ tạo điều kiện cho công nhân làm việc trong môi trường tốt nhất.

Sở dĩ mọi người trong nháy mắt cảm thấy nóng là vì Lục Giai Ngưng ăn mặc thật là nhiều lắm, không chỉ có mặc áo sợi tơ, ống tay áo sấn áo, nhưng lại tại vây quanh cái cổ là một cái khăn lụa, tuyệt đối hợp với cách ăn mặc mùa thu.

Lục Giai Ngưng đứng thẳng lưng, cố ý không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, đi từng bước vững vàng về phía văn phòng quản lí .

Cốc cốc cốc

Nhẹ gõ ba tiếng vào cửa phòng làm việc, bên trong truyền đến tiếng nói. “Vào đi!”

Tiểu Ngưng đẩy cửa ra nhìn thấy một người mặc đồ hàng hiệu đắt tiền toát lên vẻ sang trọng và tự tin, cô thầm nghĩ mình phải cố gắng rất nhiều mới có thể như vậy được.”Quản lí, tôi đã chuẩn bị xong!”

Quản lí nhìn Tiểu Ngưng sau đó nói.”Tôi thu dọn đồ đạc rồi chúng ta đi! Cô ra ghế sô pha ngồi đợi tôi một chút!”

Tiểu Ngưng gật gật đầu, tiến về phía sô pha.

Quản lí vừa thu xếp đồ đạc, vừa nói;”Ừ, chúng ta lần này đi chính là studio, mà cô là thợ trang điểm tiến hành chỉ đạo có thể làm được!”

“Tôi? Chỉ đạo?” Tiểu Ngưng giật mình hỏi.”Không, tôi nghĩ mình không làm được. Tôi ngay cả dựng bối cảnh phim cùng phong cách …Tôi cũng không quen thuộc mà!”

“Những điều này không có liên quan đến nơi mà chúng ta sẽ đến, cho nên hôm nay chúng ta đi chủ yếu là tìm hiểu làm phim nhựa “ Quản lí nói rất dễ dàng.

Mà Tiểu Ngưng cảm giác mình tựa hồ không có năng lực đảm nhiệm công việc này, nhưng cô cũng có chút kích động.

Năm phút sau, quản lí rốt cục chuẩn bị xong nhìn Tiểu Ngưng ý bảo xuất phát, sau đó hai người đi ra công ty. Dùng thang máy thẳng đến dưới mặt đất ngừng bãi đỗ xe.

Sau khi ngồi yên vị trên xe, quản lý đem tư liệu giao cho cô.”Đúng rồi, đây là một ít tư liệu về phim nhựa, chúng ta lần này muốn tái hiện lại quá khứ chính là muốn mau chóng làm cho người ta vật làm định trang!”

“Vâng, tôi hiểu rồi!” Tiểu Ngưng trong lòng vui sướng, thật không ngờ cô mới vào mà công ty đã giao cho cô công việc quan trọng như vậy.

Tiểu Ngưng tranh thủ thời gian ngồi trong xe, rất nhanh đem tư liệu phim nhựa nhìn một lần. Rất nhanh, trong nội tâm đã có thể hình dung được bối cảnh.

## 379. Chương 379

Edit: Trần Quyên

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

​Vốn cho là đây một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thế nhưng kết quả là đến nơi Tiểu Ngưng mới biết rằng sự có mặt của cô chỉ dùng để trang trí.

​Bất quá nhìn động tác đầy thuần thục của bọn họ, cô liền biết những người này đều được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp.

Nhà chỉ đạo tạo hình? Hiện tại xưng hô thế này khiến cho nội tâm của Tiểu Ngưng không khỏi nói thầm. Quản lí bởi vì có việc đột xuất mà phải rời khỏi phòng hóa trang khiến Tiểu Ngưng trở thành nhà chỉ đạo tạo hình.

​Tuy nhiên Tiểu Ngưng có cảm giác mình ở đây là vô cùng dư thừa, nhưng là bất kể như thế nào cô cũng không muốn phụ lòng cấp trên, muốn hoàn thành tốt công tác của mình, cho nên, ánh mắt của cô một mực rơi trên ngừoi diễn viên.

​Đây là một phim nhựa được xếp vào hàng “bom tấn” , cho nên tạo hình của các nhân vật đều rất khoa trương. Thợ trang điểm cho nữ diễn thực sự đã tốn không ít công phu, khuôn mặt từ trong ra ngoài đều được trang điểm tỉ mỉ,thế nhưng xem ra cách trang điểm này không thực sự tạo được ấn tượng cho nữ chính như mong đợi. Căn bản tạo hình của nữ chính khiến cho người ta không nhìn ra được thể loại gì!

Hình tượng của nữ chính được sắp xếp sẽ là có mái tóc dài thả tự nhiên, phần mái phía trước để rủ thẳng che đi một bên mắt của nữ chính. Tuy nhiên biết rõ những điều này trông rất giả dối, nhưng nhìn thế mới khiến cho người xem phải run sợ.

​”Ừ… Làm cho phần tóc trước mặt rủ thẳng xuống, có thể sẽ làm cho hiệu quả tăng lên?” Quan sát hồi lâu, Tiểu Ngưng rốt cục cũng đưa ra ý kiến.

​Nhà tạo hình trông như nửa nam nửa nửa tức giận nhìn Tiểu Ngưng một cái, khinh miệt nở nụ cười, không để ý tới lời nói của Tiểu Ngưng…, tiếp tục tạo hình cho nữ chính.

​Nhìn nhà tạo hình ném cho mình một cái nhìn đầy kinh bỉ, sự tức giận trong nội tâm chợt vọt lên tận cổ. Tiểu Ngưng biết mình rất bình thường, nhưng là tuyệt đối không phải là người khi người khác đang nói chuyện công việc lại tỏ thái độ như vậy.

​Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh lần nữa nói ra: “Hình thái tạo hình mà anh làm, không có chừng mực, không có ý tưởng mới! ”

​”Tôi thì lại cảm thấy khá tốt, thoạt nhìn qua trông thực sự khiến cho người đối diện hoảng sợ” Nữ chính nhìn mình trong gương, ngẩng đầu nói với nhà tạo hình.

Ở thời điểm​ hiện tại thì vị này chính là nhà tạo hình có tiếng trong giới, cũng chuyên tạo hình cho các ngôi sao lớn. Còn nữ diễn viên này chính là ngôi sao mới nổi lên từ Hồng Tân Tinh, bộ phim được đánh giá cao về tạo hình nhân vật, có tiếng vang lớn trong giới. Cho nên hiện tại Tiểu Ngưng có thể tận mặt nhìn thấy nhà tạo hình Davy làm việc là một việc vô cùng có ý nghĩa.

​”Hiện tại nữ diễn viên chính cần có một tạo hình phải gây được ấn tượng cho khán giả, đặc biệt là phải khiến cho họ vừa nhìn đã run, khiến cho họ công nhận đây là bộ mặt đáng sợ nhất. Còn lúc yêu cầu nữ chính phải là một mỹ nhân tuyệt thế thì tất nhiên lúc đó sẽ phải trang điểm cho ra dáng mỹ nhân!” Davy tự kỷ nhìn diễn viên trong gương, sau đó đảo lông mi nhìn Lục Giai Ngưng khiêu khích cười.

​”Một người trong giới không có chút tiếng tăm, vô danh tiểu tốt, lại có đủ cảm đảm nhận làm nhà chỉ đạo tạo hình. Cắt ” Davy không phục nhún vai, cho dù không nói thẳng ra nhưng nhìn vào cái thái độ của hắn tất cả mọi người đều hiểu hắn đang ám chỉ ai.

​Tiểu Ngưng cắn cặp môi đỏ mọng, sau đó tới gần trên chỗ ngồi của nữ diễn viên. “Ha ha, thực sự không biết nhà tạo hình Davy nổi tiếng lại chỉ quan tâm danh tiếng mà không hề quan tâm đến thực lực!”

​ ” Hừ!” Davy lại hừ một tiếng, căn bản không để ý đi tới đối diện nữ chính.”Huyên Nhi, tạo hình của nữ diễn viên chính đã làm tốt .”

​Huyên nhi là trợ lý, lập tức muốn dẫn diễn viên đi ra trường quay.

​”Đợi một chút. . . “ Tiểu Ngưng đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sau đó cầm lấy hộp phấn, đem Davy ném sang một bên.

Tiểu Ngưng đem phần tóc để dài trên mặt của nữ chính hất sang một bên, sau đó dùng màu mắt sáng vẽ loạn lên da và bầu mắt của diễn viên, mặc dù là màu sáng, nhưng cô sử dụng không quá nhiều, cuối cùng phía dưới mắt cô lại dùng màu tối để đáng lên.

Chỉ một vào sự thay đổi nhỏ ở mắt nhưng Tiểu Ngưng thực sự đã biến nữ chính vốn rất xinh đẹp trở nên vô cùng đáng sợ, thật là dọa người, không chỉ có thế, cách trang điểm của Tiểu Ngưng còn khiến coi nữ chính có thêm phần yêu mị.

​Tiểu Ngưng hướng lên gương nhìn vào khuôn mặt không phục , khuôn miệng kéo lên một nụ cười nhẹ “Davy là nhà tạo hình nổi tiếng, anh hãy đánh giá xem, tạo hình lần này của tôi được bao nhiêu điểm?”

​Davy trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lại thấy không phục đưa ra một cái liếc mắt.

​Mà nữ diễn viên chính nhìn Davy thấy hắn không gây trở ngại, cứ tiếp tục để cho nữ nhân trước mặt tô vẽ lên khuôn mặt mình.

​Trang điểm cho đôi mắt xong, Tiểu Ngưng lại bắt đầu dùng lược một lần chải thẳng phần tóc dài của nữ chính xuống, rất nhanh sau đó đánh chúng thành từng sợi nhỏ, đem chúng che đi một phần khuôn mặt, thực sự vô cùng hiệu quả. Không chỉ khiến cho nữ chính có một mái tóc dị thường khủng bố mà còn khiến cho cặp mắt vô cùng yêu mị lộ ra.

Xuyên qua khe hở của mái tóc, lộ liễu đi ra, như vậy thật không sai!” Nữ diễn viên hào hứng phát biểu, không khỏi nhìn mình trong gương mấy cái.

​Tiểu Ngưng đem cây lược gỗ để lại trên bàn hoá trang, trong gương là gương mặt nữ diễn viên đang nở một nụ cười sâu,ánh mắt của cô đã rơi vào Davy.

​Davy biểu lộ cũng do không phục, trở nên có vài phần giật mình, dần dần lại có vài phần hổ thẹn. Tạo hình nào có hiệu quả tốt hơn đã bày ra trước mắt.

​Trước, Davy có chút ngượng ngùng nói: “Thật không ngờ. . . ” có lẽ đây chính là hình tượng mà nữ chính muốn hướng đến!” Tiểu Ngưng không những không kiêu ngạo mà còn khiêm tốn, cẩn thận. Quay nhìn nữ chính một vòng rồi mỉm cười, không quên nói: ” Kỳ thật tôi cũng chỉ dựa trên cơ sở tạo hình của Davy mà nghĩ ra điểm này!”

​Davy nhíu lông mày, nói với người trợ lý bên cạnh: “Huyên Nhi,đưa nữ diễn viên đi tiến hành bước tiếp theo trong lịch công tác!”

​”Dạ. “ Trợ lý cùng diễn viên ngay lập rời đi, lúc này Davy mới nhìn Tiểu Ngưng.”Khó trách! Khó trách cô là nhà chỉ đạo tạo hình, cũng không hoàn toàn không hợp lý!”

​”Cám ơn, hi vọng có thể đến giúp mọi người !” Chiếm được sự đồng tình người khác, ngay lập tức Tiểu Ngưng cảm thấy cao hứng hơn nhiều. Không giống trước cảm giác mình là một nhà chỉ đạo vô dụng không tránh cảm thấy buồn bực, nguyên lai chức vụ này của cô cũng có tác dụng.

​Cô vừa mới nghĩ như đến đây, đã bị dội một gáo nước lạnh bởi câu nói thoáng qua của Davy.

​”Cô mới vừa vào cửa, tôi còn tưởng rằng cô là trợ lý tạo hình, nghe tới cô là người chỉ đạo … Hừ, tôi thiếu chút nữa muốn cười to, muốn cười thật to!”

​Tiểu Ngưng bất động nhìn biểu cảm của hắn,trong mắt ánh lên ánh sáng thật sâu, nóng lòng tìm được đáp án nghi vấn.”Vì sao?”

​”Kỳ thật, cái gọi là chỉ đạo tại hình thực chất đều là trang trí, bất quá nó chỉ có thực khi đó là một chuyên gia bậc thầy, hay nói cách khác chức vụ đó ở đây miễn cưỡng là của tôi!”

​”Vậy ý của anh là tôi đột nhiên được đốc thúc lên vị trí này chẳng phải là vì năng lực của tôi?.” Tiểu Ngưng nhíu mày hỏi. Xác thực, trước kia cô cũng đã nghe nói đến vấn đề này, thật không ngờ hôm nay cô lại được đẩy lên vị trí đó.

​”Cái này khó mà nói , có lẽ lai lịch của cô không hề đơn giản!” Davy nói nhỏ trong câu nói ẩn chứa suy nghĩ nào đó, bất quá cũng không khó để cho người ta nhận ra nói là cô cùng nhân vật lớn nào đó có quan hệ ám muội!

​”Không. . . . . .” Tiểu Ngưng lập tức lắc đầu.”Tôi bất quá chỉ là nghe theo quản lí mà sắp xếp, tôi đơn giản chỉ là nhân viên!”

​Tuy là giải thích cho người ta như vậy, nhưng nỗi băn khoăn trong nội tâm Tiểu Ngưng cũng chầm chậm mở rộng. Cô trong ngành này đích thực chỉ là một thợ trang điểm nhỏ bé, sao có thểchỉ thoáng cái đã trở thành người chỉ đạo?

## 380. Chương 380

Edit: Mẹ Đốp

\_\_\_\_\_\_\_

Bởi vì tất cả diễn viên chính đều đến phòng chụp hình, Tiểu Ngưng đi ra khỏi phòng hóa trang tìm quản lý, cô muốn xác định lại lịch làm việc của mình.

Đi ra phòng hóa trang, Tiểu Ngưng nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy quản lý đứng ở cuối hành lang. Cô bước một cách điềm tĩnh đến nơi quản lý Triều.

“Ừ, em sẽ chiếu cố cô ấy. Tổng giám đốc xin chị yên tâm. Ừ. . . . . . em biết rõ cô ấy có mối quan hệ đặt biệt với một nhân vật quan trọng. Qua bộ phim này, cô ấy sẽ trở thành một nhà tạo hình nổi tiếng trong giới!” Giọng nói của quản lí không phải rất lớn, nhưng khung cảnh xung quanh trong lúc này đặc biệt yên tĩnh, làm cho Tiểu Ngưng cũng nghe được không ít thì nhiều.

Cái gì? Quản lý đang nói cái gì? Trong lòng Tiểu Ngưng có nhiều nghi vấn, cô có cảm giác người mà quản lý đang nói đến chính là cô.

Quản lý kết thúc cuộc điện thoại, xoay người, há hốc miệng lộ rõ sự kinh ngạc.”Lục. . . . . .”

Tiểu Ngưng nhẹ nghiêng đầu, có chút nheo mắt lại nhìn quản lí, sau đó khôi phục bình thường nói: “Quản lý, anh gọi em là Lục tiểu thư có phải là khách khí quá không? Gọi em là Tiểu Ngưng được rồi”

“Tiểu Ngưng!” Quản lí xấu hổ cười, che dấu bối rối:”Như thế nào rồi, đã làm xong chưa?”

Tiểu Ngưng gật gật đầu, trả lời: “Đúng vậy, tất cả diễn viên chính đã đến phòng chụp hình rồi!”

“A, thế thì tốt lắm, chúng ta có thể nghỉ ngơi được một chút! Ừ, trợ lý ở đây pha café uống rất ngon !” Quản lý mỉm cười lôi cánh tay của Tiểu Ngưng, đi về phía phòng nghỉ.

Tiểu Ngưng không nói gì mà là lẳng lặng nhìn biểu lộ và động tác của quản lý, sau khi ngồi xuống không lâu, vị trợ lý cũng đã mang cốc café có mùi vị nồng đậm lan tỏa khắp phòng.

“Ừ, Tiểu Ngưng, nếm thử xem, mùi vị của café này so với café ngoài quán ngon hơn nhiều!” Quản lí bưng chén lên, sau đó ý bảo Tiểu Ngưng nếm thử.

Tiểu Ngưng bưng lên cà phê, uống một ngụm nhỏ, hương thơm nồng đậm của café lan tỏa trong miệng.”Không sai, thật sự rất ngon” Tiểu Ngưng đem cốc cà phê đặt ở trong lòng bàn tay, tự giễu nở nụ cười.” Quản lý, em có một vấn đề đến bây giờ không thể hiểu được?”

“Ừ? Có chuyện gì không thể hiểu nổi?” Quản lý ngẩng mặt lên, gương mặt biểu hiện sự nghiêm túc trên má mang theo nét cười thản nhiên.

“Em làm việc trong ngành này chỉ một thời gian ngắn, công ty làm sao có thể để cho em đảm nhiệm công việc của một nhà tạo hình chính, có phải là quá trọng dụng em ?”

“Haiz. . . . . . Đương nhiên trước đây chúng ta đều có xem qua em tạo hình cho các nghệ sỹ, em luôn có thể bắt ở ưu điểm của họ!”

“Nhưng mà bản thân đã là chuyên gia tạo hình thì mình phải nắm bắt được những điểm chính này, đây là điều cơ bản nhất!”Tiểu Ngưng vừa nhấm nháp một ngụm cà phê vừa nói: “Đúng vậy, em cảm thấy mình có thể đảm nhiệm công việc của một chuyên gia tạo hình chủ chốt , nhưng mà công việc này phải do một chuyên gia tạo hình có danh tiếng trong giới mới có đủ tư cách để đảm nhiệm, không phải sao?”

“Cái này. . . . . .” Quản lý không ngừng nhấp từng ngụm cà phê, không biết phải nên trả lời câu hỏi của Tiểu Ngưng như thế nào.

“Quản lý, em nghĩ mình nên biết rõ, tại sao là em?” Tiểu Ngưng không muốn nghe những lời giải thích qua loa, cô muốn biết vì cái gì. Vấn đề này như một dòng nước rất thâm sâu, cô cảm giác trong chuyện này có nội tình đó, mà nội tình đó cô rất muốn biết rõ.

“. . . . . .” Quản lý bị Tiểu Ngưng hỏi, chỉ biết không ngừng uống cà phê để trốn tránh.

Tiểu Ngưng mang cốc cà phê trong tay để lên mặt bàn, sau đó mỉm cười một cách bất đắt dĩ. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoay cốc cà phê, sau đó nói: ” Tuy cốc cà phê ngày hương vị rất thơm ngon, cũng làm cho người ta thèm thuồng. Nhưng làm cho em có cảm thấy nó có vị ngon một cách kỳ lạ, không thể nói ra được là vì sao lại cảm giác như thế, em nhất định sẽ không uống……” Tiểu Ngưng chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Quản lý khó hiểu nhìn cô, đứng dậy theo cô.”Tiểu Ngưng, ý của em là gì?”

“Thực xin lỗi, quản lý, cám ơn anh đã quý mến em, cám ơn công ty đã tín nhiệm em. Nhưng mà, công việc này em cảm thấy bản thân không phù hợp, công ty nên mời một chuyên gia tạo hình khác vậy.” Nói xong, Tiểu Ngưng không có một chút lưu luyến đi ra khỏi phòng nghỉ, nụ cười trên mặt không còn nữa

“Tiểu Ngưng! Tiểu Ngưng.” Quản lý đuổi theo.”Em trước chờ một chút, anh sẽ nói!”

Tiểu Ngưng dừng bước, nghe những lời của quản lý.

“Haizz, kỳ thực, anh cũng vậy không biết vì sao! Tổng giám đốc chính là thông báo cho anh, bảo anh lập tức đề bạt em!”

” tổng giám đốc? Vì cái gì?” Cô cũng bất quá là khi nhận lời mời vào làm việc trong công ty thì mới gặp qua tổng giám đốc, chị ấy tại sao phải đề bạt mình?

Quản lý cũng lắc đầu nghi hoặc.” Vấn đề này anh cũng không biết”

Tiểu Ngưng nghĩ nghĩ, sau đó cười cảm tạ.”Quản lý, cám ơn anh, bất quá em sẽ tìm tổng giám đốc hỏi vấn đề này, vì sao đối với em lại tốt như vậy !” Nói xong, Tiểu Ngưng xoay người đi vào trong thang máy.

”Tổng tài, tại sao đến đây?” Tổng giám đốc nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đi tới, để tập tài liệu trong tay xuống, đem cái ghế xoay tròn nửa vòng, đứng lên. Đường Hạo trầm ổn ngồi xuống một bên của ghế sô pha, vắt chéo chân qua với phong thái nhàn nhã tự tại.”Đúng vậy, muốn uống cà phê của chị Dace!”

“Ha ha, xem ra em có dụng ý khác rồi. Không vòng vo nữa, phu nhân của em bây giờ không có ở trong công ty!”

“Đi studio rồi, em biết rõ!”

Dace nhẹ gật đầu, “Vậy cuối cùng em đến với mục đích gì, là hỏi chị khi nào thì có thể đề bạt cô ấy lên phải không?”

Đường Hạo nở nụ cười: “Em hy vọng có thể mau chóng một chút, bởi vì em muốn làm cho cô ấy vui!” Đường Hạo hiện đang rất là nôn nóng, một khi đã biết rõ mơ ước của cô, liền muốn giúp mơ ước của cô sớm trở thành hiện thực.

“Ừ, yên tâm, khi bộ phim bắt đầu quay, cố ấy lập tức sẽ được đề bạt.” Nhất là đây là một bộ phim ma, hình tượng nhân vật trong bộ phim này làm cho người ta không ấn tượng sâu sắc thì cũng khó.

“Vậy cám ơn chị Dace!”

Đúng lúc này, cửa của phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.

Trong nháy mắt cửa được mở rộng, hai người đồng thời hướng ánh mắt đến cửa.

Đường Hạo thấy một người đứng lặng im ngoài, chậm rãi đứng lên.”Tiểu Ngưng. . . . . .”

Đứng ở ngoài cửa Tiểu Ngưng lộ ra biểu tình cực kỳ thất vọng, thấp giọng nói: “Nguyên lai là như vậy !” Bản thân cô nghĩ gõ cửa rồi mới tiến vào, nhưng cửa khép hờ, vừa vặn làm cho cô nghe được những lời nói phát ra từ trong phòng.

“Tiểu Ngưng!” Đường Hạo thấy cô không vui vì thế trong lòng cảm thấy rất căng thẳng.

“Em có cần phải cảm ơn anh không ? Cảm ơn vì có người bạn trai có thực lực như anh? Nếu như không phải bởi vì anh, em không thể dễ dàng có khả năng làm thượng một chuyên gia tạo hình chính!” Nói đến đây, Tiểu Ngưng cười tự giễu bản thân.

“Ngưng. . . . . . Không cần phải nghĩ nhiều như vậy!” Đường Hạo đi về cánh cửa, muốn ôm cô vào trong lòng.

Tiểu Ngưng lui về phía sau một bước.”Không cần phải, em. . . . . .” Tiểu Ngưng nói với tổng giám đốc đang đứng ở trong phòng.”Tổng giám đốc, thực xin lỗi, em không thích hợp làm công việc ở đây, cám ơn chị đã ưu ái!”

Nói xong, Tiểu Ngưng cầm túi xách của mình lên, cũng không nhìn Đường Hạo một chút nào, cắm đầu chạy theo hướng hành lang.

## 381. Chương 381

Edit: Mẹ Đốp

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Đường Hạo ba bước đã đuổi kịp người phụ nữ đang tức giận, bàn tay to rất nhanh kéo cánh tay của cô.”Đi theo anh, cho anh cơ hội giải thích!”

Tiểu Ngưng dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, nén cơn giận xuống.”Được, em muốn nghe anh giải thích với em như thế nào, để làm sao cho em không còn tức giận!”

Cơn giận của cô là do hắn khơi mào mà tới, không có lý do gì làm cho lại tự đi làm mình thương tâm khổ sở, mà hắn cũng không muốn bị giày vò.

Khóe miệng Đường Hạo mỉm cười một cách tán thưởng, Ngưng của hắn Ngưng rốt cục đã trưởng thành rất nhiều, thành thục rất nhiều. Nếu như ngày trước, cô nhất định sẽ rơi nước mắt, không vui, căn bản sẽ không quan tâm tới hắn.

Thân thể cao lớn của hắn cơ hồ gần như bao phủ toàn thân thể của Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng tùy ý để cho hắn nắm tay mình đi vào trong thang máy.

Sau khi tiến vào trong xe Đường Hạo cũng không có lập tức giải thích, mà là chậm rãi chạy xe nhanh ra khỏi bãi đỗ xe. Tốc độ lái xe bình ổn từ từ hòa vào dòng xe cộ.

Tiểu Ngưng nhìn hướng về phía trước xe, sau đó lên tiếng không lớn không nhỏ hỏi:” Anh muốn dẫn em đi ở đâu?”

Đường Hạo không có trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục lái xe.

“Thật sự đang vắt óc suy tính phải không? Có phải là sợ em đột nhiên chạy trốn? Nếu như anh lái xe, ít nhất trong thời gian này em sẽ không đột nhiên xuống xe được!”

Đường Hạo chép môi, quay sang nhìn gò má đang căng cứng của cô mà nói: “Bây giờ suy nghĩ của em thật không đơn thuần, quá phức tạp, tuy nhiên đây cũng biểu hiện sự trưởng thành, thật sự anh không thích suy nghĩ quá phức tạp về anh như vậy!”

Tiểu Ngưng quay sang, nhìn hắn , không phục nói: “Tại sao là em khiến anh suy nghĩ phức tạp, rõ ràng anh nguyên bản chính là người phức tạp!”

“Anh có chút phức tạp, nhưng là đối với em cách nghĩ tuyệt đối là đơn giản!” Đường Hạo ngả ngớn nói, trong hai tròng mắt tràn đầy thành khẩn.

“Cho nên, anh nghĩ lợi dụng quan hệ của anh để đề bạt em lên ? Đường Hạo, đây có phải là anh đối với em đơn giản? Đường Hạo, trong mắt của anh cảm thấy rằng nếu như không có anh thì em việc gì cũng làm không thành phải không?”Tiểu Ngưng trào phúng nói.

Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, cô vì sao lại không thể có một không gian làm việc đơn thuần? Vì cái gì mà cứ bị người ta gây trở ngại như vậy?

“Ngưng, anh cũng không cho là mình làm như vậy là sai! Hơn nữa anh cũng vậy không đồng ý với việc em cự tuyệt trở thành chuyên gia tạo hình chính cho bộ phim nhựa này! Em nên tiếp tục làm !”Giọng nói của hắn vững vàng trong đó chút sủng nịnh, hơn nữa hắn làm như vậy cũng có chút đạo lý.

“Chẳng lẽ anh muốn em tiếp tục làm việc này dựa vào mối quan hệ của anh? Em không cần ——”Tiểu Ngưng nắm chặt hai tay lại, quay mặt về hướng khác.

“Ngưng, chú ý từ ngữ của em, em nói đây là một công việc. Bất luận như thế nào để có được nó, đều phải làm tốt công việc đó, không phải sao? Nếu như ngoài miệng em nói muốn làm việc chăm chỉ nhưng khi đối mặt với công việc em lại muốn mang nó vứt giữa đường, chẳng lẽ em cho rằng như vậy là chăm chỉ làm việc sao ?” Lúc nói xong, Đường Hạo chậm rãi dừng xe ở một con đường nhỏ. “Em nói anh sợ em chạy trốn, mở cửa xe ra, bây giờ anh dừng lại xe lại rồi đó!”

Tiểu Ngưng trầm mặc không nói nhìn hắn, suy nghĩ về lời của Đường Hạo nói. Không có sai, đối mặt với công việc, nếu như là một người chuyên nghiệp chắc hẳn là sẽ làm rất tốt, mà không phải bỏ dở nửa chừng.

Thấy được cô đang chăm chú suy nghĩ những lời mà mình đã nói, Đường Hạo từ từ nhìn gương mặt của cô bằng ánh nhìn thâm thúy mê người, bàn tay cũng theo ánh mắt đó mà hoạt động.

Nhẹ vỗ về vành tai trắng sứ của nàng.”Đương nhiên, trừ phi là chính em cảm thấy không cách nào đảm nhiệm công việc này. Nếu như vậy, anh sẽ nói với Dace tuyển một người khác thay thế em!”

Tiểu Ngưng làm sao có thể nghe không hiểu sự khiêu khích của hắn, bất quá cô không muốn cho hắn thấy mình bị giáng chức.”Được, em sẽ không buông tay, em nhất định chứng minh cho anh thấy rằng em là người có năng lực!”

“Ừ, anh sẽ chờ xem !” Đường Hạo cười nhẹ, bàn tay di chuyển đến gò má của cô. Lập tức, đè cô xuống, dùng sức khóa đôi môi hồng của cô.

“Ừm. . . . . .” Tiểu Ngưng vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn này, bởi vì cô còn chưa hết lửa giận còn có nghi vấn.” Anh cùng Dace có quan hệ gì? Vì sa khi anh yêu cầu việc gì, chị ấy lập tức sẽ làm ? Nếu như em không có đoán sai, nhất định là sáng sớm hôm qua, anh gọi điện thoại cho Dace, đúng không?”

Đường Hạo nhếch miệng, dùng ánh mắt dò xét từng biến chuyển mặt cô.” Bây giờ em hoài nghi điều gì?”

“Chẳng lẽ em nói sai sao?” Hai tay của Tiểu Ngưng bắt lấy hai vai của hắn, dùng đôi mắt trong veo theo dõi.”Đường Hạo, anh thành thật nói cho em biết, anh có phải là khách hàng lớn của công ty này hay không ?”

Đường Hạo cười khẽ, lập tức quay đầu lại nhéo khuôn mặt của cô, trong động tác kia vừa biểu hiện sự yêu thương, vừa chìm đắm, vừa sủng nịnh, vừa rất giận.”Ngưng, ý của em chỉ anh là con cá lớn của công ty này, có phải như vậy không ?” Hắn còn nhớ rõ trước đây, cô đã tự suy đoán.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hiện tại trong lòng của cô bỗng nhiên rất tức giận, tuy nhiên hắn thực sự không cùng người phụ nữ nào khác qua lại làm những chuyện xấu xa tai tiếng. Nhưng là cô đang lo lắng cho hắn ư.

Con người anh tuấn cao ngất như hắn, tiền nhiều như hắn, quyền uy như hắn, một người đàn ông tìm không ra khuyết điểm như hắn, làm sao cô có thể yên tâm được.

“Đương nhiên không phải là con cá lớn ở chỗ đó!” Chính xác mà nói, hắn là một người câu cá ở phía sau hậu trường. Bất quá, trong thương trường có rất nhiều sự tình hắn căn bản không thể giải thích rõ với cô. Nhất định cô sẽ hiểu sai sự tình, cũng sẽ hiểu sai về.

Công ty con này là một trong những công ty mà tập đoàn Đường thị dùng để rửa tiền, không phải hắn có rất nhiều nguồn tiền đến bằng những con đường khác nhau, thông thường cần có một con đường đầu tư để rửa tiền là cần thiết.

Hơn nữa không có một cái công ty lớn nào mà không rửa tiền

Đường Hạo nâng lên ngón tay thon dài, đem những sợi tóc đang bám trên gò má của nàng, ôn nhu vén đến sau tai, nhẹ nhàng giải thích cho cô.”Dace từng là trợ thủ đắc lực của ba anh, về sau bởi vì mối quan hệ của chồng chị ấy, cho nên tự lập ra công ty này. Đương nhiên, cũng không thể thiếu sự tài trợ và giúp đỡ của tập đoàn Đường Thị!”

Tiểu Ngưng bừng tỉnh đại ngộ, nghi hoặc ở đáy mắt rốt của theo nụ cười mà bay mất: “Nguyên lai là như vậy!”

“Chính là như vậy, xin hỏi Lục Giai Ngưng tiểu thư, cô còn muốn hỏi điều gì nữa không?”

“Ừ, đã không có! Bất quá em có một yêu cầu, đó chính là: sau này công việc của em là công việc của em, xin anh đừng nhúng tay vào!” Cô đưa ra lời cảnh cáo.

“Ha ha, được!” Hắn đưa thẳng tay lên cam đoan. Bất quá, hắn cũng không cho rằng cách làm của hắn có gì là sai lầm, đây một mặt có trời làm chứng. “ Anh chỉ là cho em một cơ hội. Thành công hay không, đều do bản lãnh của bản thân em!”

Tiểu Ngưng nghe lời của hắn, cô nhất định sẽ không lãng phí cơ hội này.

“Tốt lắm, nàng công cúa xinh đẹp của anh, chúng ta bây giờ nên xuống xe thôi”. Đường Hạo chủ động tháo dây an toàn của cô ra.

## 382. Chương 382

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng không hiểu mà nhìn hắn, hỏi: “ Làm cái gì?”

“Thử áo cưới!” Đường Hạo chỉ chỉ vào cửa tiệm áo cưới sang trọng bên đường.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua những tấm kính càng tôn thêm vẻ đẹp mộng mơ như thế giới cổ tích của cửa tiệm. Những chiếc áo cười được manocanh mặc trưng bày trong tủ kính rạng rỡ tỏa ra sắc trắng tinh khôi. Người nào nhìn vào chúng cũng cảm giác chính mình đang được bước vào thánh đường, cùng người mình yêu thể nguyền trước Chúa.

Những bộ áo cưới trong tủ đều rất đẹp, tuy không phải là những nhãn hiệu lớn quốc tế nhưng giá trị của chúng cũng tuyệt đối không phải là rẻ.

Trong nháy mắt, Tiểu Ngưng quên cả hô hấp. Khuôn mặt cô như bị ánh mặt trời khắc lên, hai mắt có làn sương mờ ảo che phủ, đầy khát vọng và kinh ngạc: “ Anh sao không nói cho em biết trước?”

Có chút không hiểu mất phương hướng, Tiểu Ngưng cắn nhẹ môi, theo Đường Hạo xuống xe.

Đường Hạo nắm lấy bàn tay trắng tuyết mềm mại của cô, cười thản nhiên nói: “ Hy vọng em sẽ thích món quà bất ngờ này của anh!”

Tiểu Ngưng bỗng thấy ngực mình tràn đầy hương vị ngọt ngào, hô hấp dồn dập thậm chí còn có chút khó khăn, chỉ có thể cố gắng đè nén xúc động, mắt ngấn lệ. trân trân nhìn Đường Hạo.

Đường Hạo nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng, nói: “ Tiểu Ngưng, các cô gái khác nhìn thấy ảnh viện áo cưới là muốn xông vào luôn, làm gì có cứ đứng trước cửa mà kích động không thôi như em!”

Tiểu Ngưng lập tức há miệng, nước mắt tuôn xuống: “ Em….không chế….không nổi! Em…..em……” Cô không thể nào nói nổi lên lời.

“ Còn khóc sao? Khóc nữa lát chụp ảnh sẽ không đẹp đâu!” Đường Hạo cúi xuống, hút lấy nước mắt trên gương mặt cô. Mỗi động tác đều vô cùng dịu dàng, giống như sợ làm cô tổn thương.

Tiểu Ngưng ngước má lên để mặc cho hắn hấp thụ những giọt nước mắt của mình, nước mắt không khống chế nổi cứ tuôn rơi lặng lẽ. Cánh môi đỏ mọng cũng không thể khống chế nổi mà cong lên cười thật tươi. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. “ Anh đáng ra phải nói cho người ta biết trước, để người ta còn chuẩn bị tâm lý! Như thế nào? Mắt bây giò sưng lên rồi nè!”

Mình đã quá kích động rồi.

Mình đã từng mong ước được gả cho anh ấy như thế nào……Trước kia…đã từng rất lâu….

“ Em đã từng nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ có được ngày này!”

“ Nhìn xem em khóc kìa! Thật may, anh đã không đưa em đến lễ đường để cử hành hôn lễ luôn, bằng không chưa biết chừng em sẽ trở thành cô dâu khóc sướt mướt trong ngày cưới! Người ta lại nghĩ anh ép em, em không muốn gả cho anh….”

“ Đường Hạo, thật vậy ư? Chúng ta thật sự sẽ cử hành hôn lễ sao?” Tiểu Ngưng cảm giác mình như đang ở trong mơ, mọi thứ đều không phải chân thật.

“….”

“ Anh véo em một cái vào má đi! Để em biết đây không phải là mơ! Đây hoàn toàn không phải là mơ!”

Đường Hạo nâng khuôn mặt của cô lên, cúi xuống, in một nụ hôn thật sâu trên môi cô. Nụ hôn của hắn không phách đạo nhưng lại khiến Tiểu Ngưng không tài nào hô hấp được. Gò má cô trở nên đỏ bừng, đầu óc chao đảo, lắc liên tục: “ Không….”

Đường Hạo cũng không tiếp tục dây dưa. Hắn buông cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt phủ sương mù mở mịt của cô, phả hơi thở nóng bỏng vào, nói: “ Như thế nào? Có cảm thấy đây là mơ hay không?”

Tiểu Ngưng lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng như nước mật đào, ngô nghê trả lời hắn: “ Hẳn không phải mơ!”

“ Ừ! Em biết thì tốt rồi! Chúng ta đi vào thôi!” Đường Hạo kéo tay Tiểu Ngưng. Cả hai cùng đi vào ảnh viện áo cưới.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“ Cái gì? Ba mẹ của cháu chia tay rồi sao?” Hàn Tú không dám tin nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Sáng sớm hôm nay, bà nhận được điện thoại của hai đứa cháu, nói ông bà nội hai người mau mau đến.

“ Dạ! Ông nội…. bà nội….chúng ta nên làm gì bây giờ?” Nhị Nhị so với Dương Dương thoạt nhìn sốt ruột hơn nhiều, nước mắt căn bản không có ngừng rơi. “ Không …thể…. để ….cho ba…. mẹ của ….bọn ….cháu tách ra! Bằng không…. bọn cháu sẽ là…. những đứa trẻ không… ba… không mẹ…! Hu hu hu…”

Bởi vì đang khóc cho nên Nhị Nhị nói không được rõ ràng.

Vợ chồng Đường thị chuyển ánh mắt về phía gương mặt nhỏ nhắn của Dương Dương, muôn cháu trai giải thích mọi việc rõ ràng.

Dương Dương nhìn chị gái khóc, thở dài bắt đầu kể đầu đuôi mọi chuyện. Bọn nó lừa mẹ, vu oan cho ba, rồi đến cả chuyện chú Hải Uy trở thành bạn trai của mẹ cũng nói ra hết.

Nghe thấy chuyện chú Hải Uy qua lại với mẹ, Nhị Nhị rõ ràng càng thương tâm hơn nhiều, thoáng cái đã nhào vào lòng bà nội của mình, nghẹn ngào nói : “ Bà nội….Bà nội nhất định phải giúp ba đón mẹ trở về!”

Đường Lập Huân nhìn hai đứa cháu vàng của mình, không biết nên đánh hay không. Nếu đánh, bọn họ cũng rất đau lòng. Phải biết rằng hai đứa nhóc này chính là tâm can bảo bối của bọn họ.

Đường Lập Huân đánh tượng trưng cho môi đứa một cái, ra vẻ nghiêm túc nói: “ Hai đứa tiểu quỷ này, thật không biết trời cao đất dày là gì! Tại sao lại bịa đặt ra những chuyện như thế?”

“ Chúng cháu biết sai rồi mà! Nhưng ba mẹ hiện tại cũng vẫn chưa trở về, mà cũng chẳng nghe bọn cháu nói chuyện. Chúng cháu không tìm được ba mẹ! Ông nội, bà nội, ông bà mau nghĩ cách khiến bam mẹ cháu về nhà đi được không? Chúng cháu sẽ giải thích hết thảy chuyện tình cho ba nghe!”Dương Dương nghĩ ngợi rồi nói.

“ Vấn đề chính là mẹ cơ mà? Mẹ và chú Hải Uy kết giao với nhau rồi!” Nhị Nhị đối với chuyện này như canh cánh trong lòng, ngước mặt lên nói: “ Ông nội, bà nội, bây giờ chúng ta phải giúp mẹ hồi tâm chuyển ý, quay trở về, không được yêu người khác mới đúng!”

Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng lo lắng không thể tả nổi. Bọn họ được nhiên là biết con trai mình yêu Lục Giai Ngưng, nếu Lục Giai Ngưng đi yêu người khác, con trai bọn họ nhất định lại phải chịu đả kích lớn thêm một lần nữa.

Cam đoan bảo đảm với hai đứa trẻ xong, hai vợ chồng Đường thị vội vàng ra khỏi biệt thự.

Ngồi vào trong xe, Hàn Tú nhanh chóng kéo lấy ống tay áo của chồng nói: “ Ông xã, anh mau nhanh lên, cho người tìm hiểu xem Lục Giai Ngưng đang ở đâu! Chúng ta bây giờ lập tức đi khuyên bảo con bé….” Nói đến đoạn này, nước mắt Hàn Tú nhịn không được mà tuôn ra: “ Con bé làm sao mà có thể đi yêu Hải Uy được chứ? Đây chắc hẳn là một đòn đả kích lớn đối với con trai của chúng ta! Tại sao lại thành như thế này? Hai đứa chúng nó đã có con lớn như vậy rồi mà chẳng chịu tin tưởng nhau gì cả!”

“ Cũng phải trách hai đứa tiểu quỷ kia! Sao mà có thể nói dối ác như vậy?”

Lời vừa rồi của chồng, Hàn Tú cũng gật đầu cho là phải: “ Đúng vậy, hai đứa nhóc đó quả thật quá bướng bỉnh rồi! Ông xã, từ nay vế sau chúng ta không thể cứ cưng chiều bọn nó như bây giờ. Nếu không, nói chưa biết chừng bọn nó lại làm ra những chuyện khiến người ta kinh hãi luôn!”

“ Đúng vậy!” Đường Lập Huân gật đầu, tán thành lời nói của Hàn Tú.

“ Ông xã, trước mắt anh cứ hỏi thăm xem Lục Giai Ngưng hiện tại đang ở đâu! Chúng ta đi van cầu con bé liệu có được không? Ngàn vạn lần xin con bé đừng rời xa con của chúng ta. Người một nhà là phải ở cùng nhà mới đúng, càng đông càng hạnh phúc! Mong con bé đừng có bỏ qua cơ hội này! Người trẻ tuổi thường suy nghĩ quá vộ vàng…..”

“ Được rồi! Anh gọi điện cho cấp dưới!” Đường Lập Huân cầm di động lên, rất nhanh ấn xuống một con số.

Hàn Tú thì bắt đầu suy nghĩ nên mang món quà nào để tặng con dâu tương lai.

Không lâu sau, bọn họ cũng biết được địa chỉ của Lục Giai Ngưng.

## 383. Chương 383

Edit: Khanhlinhxxx

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_

Đường Hạo không ngờ chụp ảnh cưới lại có nhiều việc cần phải để tâm đến như vậy, ngoài chụp trong phòng còn có chụp ngoại cảnh, rất nhiều công đoạn cần phải tỉ mỉ chuẩn bị.

Trong mọi phân cảnh Đường Hạo đều thấy trong ánh mắt Tiểu Ngưng đong đầy hạnh phúc nên nhất quyết bắt mọi người toàn tâm để cảnh nào cũng thật đẹp. Thậm chí Đường Hạo còn quyết định đi cả Mont Karo lấy ngoại cảnh nhưng Tiểu Ngưng không đồng ý, một phần Tiểu Ngưng sợ ảnh hưởng đến công việc với lại cô muốn trong ablum cưới của mình có cả hình ảnh gắn liền với cuộc sống nơi này, cô thích nhất là bãi cỏ trong biệt thự. Đường Hạo cuối cùng đành phải chiều ý cô.

Đường Hạo nhớ Dương Dương đã từng nói qua “Mẹ muốn đi Nhật Bản xem hoa anh đào…” Hắn quyết định lần này đi hưởng tuần trăng mật nhất định phải đưa Tiểu Ngưng đến Kyoto mới được.

Sau những cảnh chụp ablum cưới thì cũng gần sáu giờ chiều, hai người mời cơm cả đoàn rồi cùng nhau ra về.

Trong thang máy, Đường Hạo đã bắt đầu không an phận vì trước đó trên xe Tiểu Ngưng đã làm lơ với hắn. “ Không được … có bảo vệ …” Tiểu Ngưng cố gắng đẩy cái người không đứng đắn đang bám chặt sau lưng cô, nhắc nhở “Chẳng lẽ anh muốn tất cả mọi người ở đây điều thấy?”

Hắn lại tiếp tục giở trò trên chiếc cổ của Tiểu Ngưng dùng sức hấp thụ sau một hồi mới lưu luyến ngẩng đầu lên, như thể đoán được đúng thời điểm cửa thang máy sẽ được mở ra.

Quả nhiên…..

” Keng”- Cửa thang máy bật ra.

Hai người vẫn không rời, thân mật đi vào nhà của Tiểu Ngưng, cửa vừa đóng Đường Hạo đã lập tức áp Tiểu Ngưng vào tường bên cạnh.

“Á…” Hưng phấn dâng lên làm cho cô không nhịn được cắn vào môi dưới, cô cũng không phân biệt được do đau nên cất thành tiếng hay là do khoái cảm tràn lên.

Tiểu Ngưng khẽ cười rồi rút vào bả vai của hắn trốn tránh sự khiêu khích. Nhiệt khí của hắn dâng cao không còn cách nào để khống chế, mạnh tay trút quần lót của cô đi, thẳng tới mắt cá chân…

“ Không … đừng quên mang bao …” Tiểu Ngưng kháng cự khi hắn tiến gần. Đường Hạo hơi bất mãn nghiêm mặt nhìn cô “ Không cần, chẳng lẽ em không nghĩ chúng ta cần có thêm tiểu bảo bối”

Tiểu Ngưng dùng sức lắc đầu.

“Cái gì, em thật không nghĩ?” Đường Hạo trong nháy mắt sắc mặt thay đổi hẳn, nghiêm nghị hỏi.

“ Không phải, không phải em không muốn chúng ta có thêm tiểu bảo bối mà!” Tiểu Ngưng giận dỗi giải thích.

“Thế sao em còn muốn anh mang cái kia cho thêm vướng bận?” Đường Hạo bực tức hỏi, vừa nói vừa tiếp tục tìm cách tiến vào Nàng.

“Em không muốn lúc kết hôn lại mang trong người tiểu bảo bối của anh, như vậy chẳng xinh đẹp chút nào!”

Kết hôn là chuyện trọng đại nhất trong đời, trong hôn lễ còn có cả hai cục cưng của hắn đã rất kỳ quái chẳng lẽ lại muốn có người ta nghi ngờ đang mang thêm một đứa. Trời ơi! Thế thì cô sẽ là cô dâu kỳ quái nhất .

Nghe xong lời của Tiểu Ngưng, Đường Hạo không biết nên khóc hay nên cười cô, nhẹ nhàng vỗ về: “Có lẽ chúng ta cũng đã có thêm tiểu bảo bối rồi cũng nên! Em còn muốn tránh thai bây giờ?”

“ Uhm, Em không an tâm lắm nên anh hay mang vào đi mà!” Tiểu Ngưng nhẹ nhàng khuyên Đường Hạo.

“Em có không?” Hắn hít sâu hỏi Tiểu Ngưng.

“Anh không có chuẩn bị sao?” Tiểu Ngưng hỏi ngược lại.

“Anh không có thói quen dùng nó”. Ngoài Tiểu Ngưng ra thì hắn không có người con gái ở bên ngoài, hắn cũng không có ý định là tránh thai và cho tới bây giờ hắn chưa từng có ý định dùng qua.

“Chỗ của em cũng không có, hay là anh mau đi mua.” Tiểu Ngưng cong môi lên phản ứng.

Đường Hạo nhăn mặt: “ Đã trễ như vậy mà em còn muốn anh ra ngoài mua …?”

“ Chưa trễ mà, dưới đó có cửa hàng bán rẻ lại không xa lắm, em sẽ chờ mà!” Tiểu Ngưng nhẹ hôn Đường Hạo trấn an.

Biết không lay chuyển được Tiểu Ngưng, hắn quyến luyến nhưng vẫn phải sửa soạn rời đi mua đồ.

“ Anh nhanh đi đi!” Lục Giai Ngưng cúi đầu sửa soạn lại quần áo, đẩy Đường Hạo hướng ra cửa.

“Em có thật muốn đẩy anh ra hay là nóng lòng muốn đây!” Đường Hạo trêu Tiểu Ngưng.

“ Không nói cho anh biết, anh mau đi đi!” Tiểu Ngưng làm nũng.

Đường Hạo vừa bước ra cửa, trong phòng yên tĩnh hẳn, lợi dụng lúc này Tiểu Ngưng định bụng uống một ly sữa.

Reng…reng…

Cô vừa uống được ngụm sữa thì chuông cửa vang lên.

“ Chưa gì mà anh đã trở về sao?” Tiểu Ngưng nghi hoặc.

“Trời ơi sao hai bác ấy lại đến đây lúc này?” Tiểu Ngưng hết thảy ngạc nhiên khi nhìn vào camera. Chuông cửa không ngừng vang lên nhắc nhở Tiểu Ngưng mở cửa đón khách, cô hơi do dự rồi sửa lại quần áo. Dù sao thì đây cũng là ba mẹ của Đường Hạo làm sao có thể không tiếp đón, nhưng trong lúc này đây thì nàng thật sự căng thẳng không biết tiếp đón thế nào cho phải. Phải mất vài giây cô đi xuống lầu được.

Ăn mặc sạch sẽ, cô tiến đến cửa chính, cửa vừa mở cũng đúng lúc vợ chồng Đường thị từ thang máy đi ra “ Lục tiểu thư” Hàn Tú chủ động hỏi.

“Đường tiên sinh, Đường phu nhân, xin chào hai vị!” Tiểu Ngưng chân tay luống cuống khẩn trương mỉm cười đáp.

About these ads

## 384. Chương 384

dit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng lo lắng, và cực kỳ hồi hộp đón tiếp vợ chồng Đường thị, cuống quít mời họ ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách .

Sau đó cô vội vàng chạy vào nhà ăn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đem hai ly nước trái cây mời hai vị trưởng bối đang ngồi trước bàn trà.”Trong nhà chỉ còn nước trái cây, thành thật xin lỗi!”

“Lục tiểu thư không cần phải bận rộn như vậy, cháu ngồi đi” Hàn Tú vỗ sang ghế trống bên cạnh,mời cô ngồi vào đó .

Tiểu Ngưng chỉnh lại chiếc váy ngắn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn vợ chồng Đường thị.”Đường tiên sinh, đường phu nhân, hôm nay hai bác đến đây là….”

“Lục tiểu thư. . . . . .” Hàn Tú vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong lúc lơ đãng nhìn thấy người chồng một thân tây trang, trong nháy mắt mặt biến sắc thật là khó coi, đau lòng thay cho con của mình.

“Đường phu nhân, bác muốn nói điều gì ạ?” Tiểu Ngưng không hiểu vì sao đột nhiên bà ấy dừng lại.

Hàn Tú thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngưng nói : “Lục tiểu thư, bác muốn hỏi cháu có yêu con trai của chúng ta không?”

“Cháu. . . . .” Ở trước mặt người ngoài thừa nhận vấn đề này làm cho Tiểu Ngưng có chút không được tự nhiên, hơn nữa trước đây Hàn phu nhân là người đã ngăn cản Đường Hạo yêu cô.

Hôm nay, bà ấy tới đây, có phải là muốn ngăn cản bọn họ yêu nhau hay không?

Tiểu Ngưng thầm tự hỏi bản thân, làm cho Hàn Tú nghĩ rằng cô đã không còn yêu con trai của mình, lập tức không khống chế nổi nói: “Lục tiểu thư, cháu cùng Đường Hạo đã có hai đứa con rồi, cháu không thể yêu mến cậu nhóc Hải Uy kia được!”

Tiểu Ngưng nghe đến hai chữ ‘Hải Uy’ liền giật mình mở to hai mắt.”Đường phu nhân, không phải. . . . . .”

Hàn Tú khẩn trương giữ chặt tay Tiểu Ngưng khuyên bảo cùng giải thích nói: “Lục tiểu thư, chẳng lẽ cháu thật sự tin tưởng lời nói của bọn nhỏ sao? Sáng nay Dương Dương cùng Nhị Nhị đã nói cho chúng ta biết, bọn chúng tức giận vì bị Đường Hạo đánh, nên mới cố ý gọi điện cho cháu, nói dối rằng Đường Hạo dẫn phụ nữ về nhà. . . . . .”

“Đường phu nhân…. Cháu…..”

”Lục tiểu thư, cháu không thể vì lời nói dối của bọn nhỏ mà chia tay Đường Hạo của chúng ta được, có lẽ cháu không biết Đường Hạo nhà bác thật sự rất thích cháu, từ khi cháu xuất hiện nó mới sống lại. Nếu như cháu thật sự yêu mến người khác, Đường Hạo sẽ phải chịu thêm một lần đả kích!“Hàn Tú khẩn trương , chăm chú nắm chặt tay Tiểu Ngưng, cảm giác được tay của cô có cái gì đó nhô lên. Cúi đầu xem xét, lại nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương.

Hàn Tú lập tức giơ tay Tiểu Ngưng lên, hai mắt tràn ngập chất vấn nhìn Tiểu Ngưng.”Ai tặng thứ này cho cháu vậy? Hải Uy sao?” Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Lập Huân.”Ông xã, anh xem thằng bé Hải Uy này, thật là quá đáng!”

Thấy Đường phu nhân hiểu lầm, Tiểu Ngưng nóng lòng giải thích nói: “Đường phu nhân, cái nhẫn này là . . . . .”

“Bác đương nhiên biết là nhẫn cầu hôn, cháu đã chấp nhận lời cầu hôn của Hải Uy rồi sao? Không được, không được, cháu nhất định phải tháo nó ra. . . . . .” Hàn Tú vừa nói vừa cầm tay Tiểu Ngưng để tháo chiếc nhẫn.

Tiểu Ngưng thật không ngờ Đường phu nhân lại xúc động như vậy, cô cong ngón tay lên dùng sức tránh thoát cái nắm tay đó.”Không, Đường phu nhân,không thể! Cái nhẫn này không phải là. . . . .”

Từ đầu đến cuối Đường Lập Huân vẫn giữ im lặng nhưng khi thấy hành động của Hàn Tú cũng cảm thấy kinh hãi, chạy đến ngăn cản.”Bà xã, em mau bỏ tay Lục tiểu thư ra đi, em đang làm cái gì vậy?”

“Không được, em muốn mang chiếc nhẫn này trả lại cho thằng nhóc Hải Uy kia, chẳng lẽ nó không biết Tiểu Ngưng là chị dâu của nó sao? Sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ!”

“Không, không có! cháu cùng Hải Uy không phải như hai bác nghĩ đâu ạ, Đường tiên sinh, Đường phu nhân, hai người hiểu lầm rồi ạ!” Tiểu Ngưng gấp gáp nói, hiện tại cô cảm nhận được, Đường gia kể cả hai đứa con của mình khi gặp chuyện gì đều không để cho người khác có cơ hội giải thích.Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không cho cô nói được một câu đầy đủ.

Đường phu nhân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ vẻ không tin.”Không phải vậy thì là cái gì? quần áo trên ghế sa lon này là của ai? Còn có dấu hôn trên cổ cháu là thế nào ? Cháu cùng Đường Hạo cũng không gặp nhau, chia tay rồi đúng không? Vậy những thứ này là ai đã lưu lại?”

Tiểu Ngưng nghe thấy những lời của Hàn Tú …, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống kiểm tra chính mình, quả nhiên có dấu hôn màu đỏ trên cổ của cô.

Lập tức gò má Tiểu Ngưng trở nên phiếm hồng, không tự nhiên liền kéo cao cổ áo. Trời ạ, Đường Hạo náo loạn lưu lại rất nhiều dấu hôn khiến cô thật mất mặt.

Hàn Tú sốt ruột cầm lấy tay Tiểu Ngưng không buông tha nói.”Tiểu Ngưng, Đường Hạo nhà bác nhất định sẽ tặng cho cháu chiếc nhẫn kim cương to và đẹp hơn cái này, nó cũng sẽ càng thêm yêu cháu.Cháu không thể chia tay Đường Hạo nhà bác được ,chẳng lẽ cháu thật sự muốn bọn nhỏ không có mẹ sao?”

“Đường phu nhân. . . . . .”

”Không được gọi bác là Đường phu nhân, phải gọi là mẹ, con là con dâu của chúng ta!” Hàn Tú uốn nắn Tiểu Ngưng,trong giọng nói mang theo bá đạo nhưng câu “Con là con dâu của chúng ta” khiến cho nội tâm Tiểu Ngưng thật sự thấy cảm động, cánh môi run rẩy lên.

Vì sao điều mà cô hy vọng nhiều năm qua tưởng chừng như xa vời không thể thành sự thật thì ngày hôm nay lại đến cùng một lúc, cô thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó.

Cái gì là bị hạnh phúc làm cho chóng mặt, hiện tại cô rốt cục cũng cảm nhận được, đến bây giờ cô vẫn chưa phân biệt đây là sự thật hay trong mơ.

“Nhanh gọi mẹ đi con!” Hàn Tú ôn nhu thúc giục nói, giọng nói mang theo yêu chiều cùng cầu khẩn.”Nhanh lên con. . . . . .”

Tiểu Ngưng nhất thời không tiếp thụ được nhìn Đường phu nhân,mấp máy môi nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Leng keng leng keng

Chuông cửa lớn tiếng vang lên, chính là âm điện tử nhắc nhở mở cửa. Tiểu Ngưng như tìm được cây cỏ cứu mạng. Lập tức đứng dậy.”Đường phu nhân, cháu đi mở cửa!”

Không nhìn bác cũng có thể đoán được ai đến đây vào giờ này, nhất định là bạn trai của cháu.” Không cho cháu đi, để bác!”Hàn Tú ra lệnh nói, sau đó bước nhanh ra cửa trước .

“Bác gái, hay là cứ để cháu ạ!” Hiện tại nếu gọi ‘mẹ ’thì cô thật sự không thể nói được nhưng gọi bác gái thì có thể.

Bất quá, Tiểu Ngưng chậm hơn Hàn Tú một bước.

Chỉ thấy Hàn Tú đè xuống chuông cửa, chuẩn bị mở cửa đối diện ‘ Hải Uy ’ đuổi hắn đi.

Mà vừa lúc này, người đứng ngoài cửa mở miệng nói chuyện trước.”Bảo bối, anh mua bao cao su về rồi, em mau mở cửa cho anh vào . . . . . .”

Do cửa đã mở ra, giọng nói Đường Hạo không lớn không nhỏ, hoàn toàn đã truyền vào từng ngóc ngách trong phòng.

Khi nhìn vào màn hình điện tử ở cửa, ánh mắt Hàn Tú lóe lên: “ Đường Hạo Đường Hạo. . . . . .”

Lông mày Đường Lập Huân nhíu chặt rốt cục cũng buông ra.

“Trời ơi – “Tiểu Ngưng âm thầm kêu một tiếng, hai tay che gò má như quả cà chua, xấu hổ đến độ phải chạy vào trong phòng ngủ!

Trong tình huống này cô không nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết là phải phải tránh mặt hai vị trưởng bối, mọi chuyện đều giao cho Đường Hạo xử lý!

## 385. Chương 385

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“ Tiểu Ngưng, con không cần phải để ý gì cả! Không sao đâu!” Hàn Tú nhìn con dâu tương lai trở lại phòng, lập tức đứng ở trước cửa nói ra.

Tiểu Ngưng quay đầu lại, cũng không thấy xấu hổ mà ngẩng đầu lên: “ Bác gái, cháu…..cháu với anh ấy….không có gì cả….” Sau khi nói xong, cô mới thấy lời nói của mình chẳng đáng tin chút nào, ngay cả cô còn chẳng tin được nữa là….

Không có gì cái gì? Không có cái gì thì đi mua bao cao su làm gì chứ? Chẳng lẽ là để thổi bóng bay? Lời này ngay cả Dương Dương còn chẳng tin.

Hàn Tú mỉm cười nói: “ Aizza, các con đều trưởng thành cả rồi, bác và ba của Hạo Hạo đều mong hai đứa sớm có thêm tiểu bảo bảo. Tuy rằng Dương Dương và Nhị Nhị rất đáng yêu, nhưng chúng ta vẫn mong muốn được ôm thêm nhiều tiểu bảo bảo khác nữa!”

“ Hả…” Tiểu Ngưng không biết nên đáp lại như thế nào, nói là ‘ dạ’ hay là ‘ cháu còn chưa muốn’. Nói như thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc.

Đường Hạo bị bất ngờ đứng sững lại ngoài cửa, hỏi: “ Ba mẹ sao lại đến đây? Tiểu Ngưng…..”

Cha mẹ của mình tại sao lại ở trong phòng khách vậy? Cỏn Tiểu Ngưng? Cô ấy đâu? Sao đột nhiên lại kỳ quái vậy?

Biết Tiểu Ngưng không có bỏ rơi con mình, mặt Hàn Tú đầy ý cười giống như mùa thu tỏa nắng. Bà cũng không định trách con dâu xấu hổ mà bỏ chạy ra chỗ khác kia.

Chỉ chỉ vào phòng ngủ, Hàn Tú khoác lấy tay chồng, nói với con trai: “ Tiểu Ngưng không có trốn đi đâu! Con ngoan, ba mẹ về trước, các con bận rộn cứ ở lại!”

Đường Lập Huân cũng không quên nhắc nhở: “ Các con cũng đừng có quên mất bọn trẻ ở nhà! Chúng bây giờ đang lo lắng mà chăng vui đùa gì nổi nữa đấy!”

“ Bọn nó cũng nên kiểm bớt lại tính ngang bướng đi! Chúng ta đừng có nên nuông chiều chúng thái quá!” Bây giở, vãn chưa thể chấm dứt trừng phạt đối với hai con khỉ con đó được, “ Ba mẹ, trước mắt ba mẹ đừng đem chuyện của con và Tiểu Ngưng ở cùng một chỗ nói cho bọn trẻ biết! Không cho bọn nó biết tay, chúng sẽ không biết ba mẹ chúng lợi hại như thế nào!”

“ Được! Được! Chỉ cần các con ở cùng một chỗ, như thế nào cũng được cả!” Bây giờ, con trai và con dâu tương lai muốn làm chuyện gì, bà sẽ giơ cả hai tay tán thành.

“ Vâng, vâng! Được rồi, con không tiễn ba mẹ!” Đường Hạo bước ra cửa trước, mời ba mẹ của mình mau mau rời đi.

Lúc này, Tiểu Ngưng mỡi bẽn lẽn từ trong đi ra đứng bên cạnh Đường Hạo. Gương mặt cô vẫn phiếm hồng, cúi đầu xấu hổ lễ phép chào cha mẹ chồng tương tai: “ Bác trai, bác gái. Chậm một chút! Có rảnh xin mởi ghé qua chơi!”

Nghe thấy lời nói của Tiểu Ngưng không ẩn chứa hiềm khích trước kia, vợ chồng Đường thị mỉm cười gật đầu. Hơn nữa, Hàn Tú lập tức đề nghị: “ Tuần này, cứ để cho Đường Hạo sắp xếp tất cả, chúng ta cùng nhau đến cửa hàng trang sức nhé Tiểu Ngưng! Hẳn là cũng phải lo chuẩn bị hôn lễ đi là vừa! Các con tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, những chuyện này cứ để mẹ đây lo! Mẹ nhất định sẽ cho hai đứa một hôn lễ thế kỷ!”

Tiểu Ngưng mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Hạo.

Đường Hạo giữ lấy thắt lưng của Tiểu Ngưng, hôn lên trán cô một cái, nói với mẹ của mình: “ Dạ! Mẹ, chúng con nhớ kỹ! Khi nào định được thời gian chúng con sẽ báo cho mẹ!”

“Được rồi! Ba mẹ không quấy rầy hai đứa nghỉ ngơi!” Hàn Tú nói xong, tranh thủ thời gian kéo lão công mình rời khỏi.

Nhìn bọn họ đi rồi, cửa phòng được đóng chặt lại, Tiểu Ngưng một lần nữa lại bị Đường Hạo ép lên vách tưởng. Không những thế, đầu của hắn gục vào ngực cô, liếm láp một cách nhẹ nhàng, cho dù cách một lớp áo lót nhưng Tiểu Ngưng vẫn cảm giác được một luồn khí khô nóng: “ Anh….đừng có làm loạn….”

“ Anh làm loạn chỗ nào? Làm chuyện đứng đắn mà lại…”

Tiểu Ngưng giãy dụa vòng eo, tránh né khỏi sự đụng chạm của hắn, nhíu cái mũi nhỏ lại nói: “ Anh đối với em như vậy mà còn kêu là đứng đắn sao?”

“ Ha ha ha….” Hắn thấp giọng cười yếu ớt, nhếch môi, cười nói: “ Anh mất hơn 10 phút để đi mua cái này, bây giờ mà không tiếp tục mới chính là không đứng đắn!” Đường Hạo lấy từ trong túi quần ra mấy cái túi thiếc nhỏ.

Tiểu Ngưng đẩy hắn ra, nói: “ Chúng ta đi tắm rửa trước đã!”

“ Sáng sớm có tắm mà! Không bẩn đâu!” Đường Hạo dán thân thể vào người Tiểu Ngưng, rất nhanh xé một cái túi thiếc lúc nãy ra, nói với Tiểu Ngưng: “ Em giúp anh!”

“ Em……..đừng mà….”

“ Em không làm, anh cứ vậy mà làm trực tiếp đấy!” Đường Hạo giật xuống quần lót của mình, để lộ ra nam căn sớm đã sưng phồng, kiêu ngạo uy hiếp Tiểu Ngưng.

“ Chán ghét!” Tiểu Ngưng đánh một cái vào ngực hắn, sau đó cúi xuống giúp ‘tiểu đệ’ của hắn mặc quần áo.

Tiếp đó, Đường Hạo không cho Tiểu Ngưng có cơ hội thẹn thùng cự tuyệt nào nữa, trực tiếp ra vào nơi hắn muốn….

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“ Cha mẹ anh đều đã tiếp nhận em! Em bây giờ có phải đang rất căng thẳng không?” Đường Hạo nhẹ vỗ về sống lưng của cô, mỉm cười nói.

Bàn tay thon dài của hắn vẫn tiếp tục ngao du trên người Tiểu Ngưng, dịu dàng vuốt ve da thịt màu trắng sứ của cô. Cẩn thận, nâng niu, lại thêm phần thường thức.

Tiểu Ngưng ghé vào lồng ngực của hắn, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được che chở. Cô mê luyến loại cảm giác này: “ Ai nói không căng thẳng! Gặp chuyện như vừa rồi xấu hổ chết đi được!”

“ Làm sao vậy?” Đường Hạo thấy không hiểu.

Tiểu Ngưng bám lấy ngực hắn, ngẩng đầu lên nói: “ Anh còn nói được nữa sao? Anh ở cửa nói cái gì mà bao cao su này, bác gái sẽ nghĩ về em như thế nào? Còn cả cha của anh nữa? Ông ấy trông thập phần nghiêm túc, em thấy sợ!”

Cô thật sự cảm thấy hôm nay bị mất mặt triệt để trước cha mẹ chồng tương lai. Nhìn Đường tiên sinh, cô vốn dĩ đã rất sợ rồi.

“ Ha ha ha, ba của anh cũng đâu phải yêu ma quỷ quái, em sợ ông làm gì? Hơn nữa, chuyện vừa rồi, em ngượng là chuyện tất yếu, những người từng trải như cha mẹ anh đương nhiên sẽ hiểu!”Đường Hạo cười khẽ, cũng không có bất kỷ tia xấu hổ nào.

“ Đó là ba mẹ của anh, anh đương nhiên là không cảm thấy xấu hổ rồi! Nhưng mà, quan trọng ba mẹ anh đánh giá về em như thế nào trong hoàn cảnh như vậy?” Tiểu Ngưng lo lắng hỏi: “ Nếu không phải tại anh ở dưới lầu hồ ngôn loạn ngữ, có lẽ em đã ghi thêm một ít điểm trong mắt ba mẹ của anh rồi!”

Đường Hạo hôn lên tóc cô, rồi chuyển xuống đôi môi đỏ mọng hung hăng cắn một cái: “ Vậy thì đã sao? Chúng ta đã có con rồi, ba mẹ anh có nhắm mắt cũng không bao giở nghĩ chúng ta ở chung một chỗ đơn thuần chỉ là uống trà nói chuyện đâu! Chẳng lẽ em muốn bọn họ nghĩ chúng ta chẳng có chuyện gì sao? Ba mẹ sẽ không bao giờ tin!”

Tiểu Ngưng đưa tay lên giữ lấy bàn tay hắn đang ở trước ngực cô làm loạn, nói: “ Không cho phép nói lung tung!”

“ Ha ha ha! Thật sự là không sao mà! Em nghĩ nhiều quá rồi đấy! Chúng ta ân ái mới chính là việc ba mẹ anh mong muốn nhất! Chẳng lẽ em nghĩ ba mẹ anh mong chúng ta đường ai nấy đi, vĩnh viễn không có liên can gì hay sao?”

“ Bác gái, thật sự sẽ nghĩ tốt về em sao?”

Đường phu nhân lúc trước luôn xem thường cô, cô bây giờ có thể nhớ lại từng lời nói của bà trước kia.

## 386. Chương 386

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Vì muốn tạo cơ hội cho mẹ cùng với Tiểu Ngưng tiếp xúc với nhau, cho nên sau khi sắp xếp thời gian thỏa đáng, Đường Hạo cũng không cùng Tiểu Ngưng và mẹ mình đến cửa hàng trang sức.

Dỗ dành trấn an Tiểu Ngưng vài lần xong, cuối cùng Đường Hạo giao Tiểu Ngưng lại cho mẹ hắn. Sau đó, hắn lái xe trở về công ty, nói với hai người bọn họ mua sắm xong xuôi thì gọi điện cho hắn.

Tiểu Ngưng nơm nớp lo sợ đi theo bên cạnh mẹ chồng tương lai vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng của thành phố. Mà bây giờ, Tiểu Ngưng mới hiểu như thế nào là một quý bà thượng lưu đi shopping. Vừa mới vào cửa, quản lý của cửa hàng đã nhanh chóng ra nghênh đón, bắt đầu giới thiệu từng món đồ trang sức quý giá đắt tiền.

“ Đường phu nhân và vị tiểu thư xinh đẹp này có phải muốn đều đến lựa chon đồ trang sức không ạ?” Quản lý cung kính hỏi thăm. Đương nhiên, đầu tiên là phải xác định xem trong hai người ai là người đến mua đồ, điều này cũng không làm các vị khách cảm thấy phiền phức.

Mà câu hỏi thăm vừa rồi của quản lý đủ khôn khéo. Hắn đương nhiên hy vọng cả hai người đều mua, có như vậy mới bán được nhiều.

Hàn Tú lập tức gật đầu, sau đó nhìn quản lý ý bảo chỉ Tiểu Ngưng bên cạnh, muốn thêm mười phần mặt mũi cho Tiểu Ngưng:“ Đây là con dâu tương lai của tôi! Chúng tôi đến đây là để chọn đồ trang sức chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới!”

Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ làm cho toàn bộ người trong cửa hàng lúc đó run lên. Đây là vị hôn thê của tổng tài Đường thị sao?

Không chỉ có nhân viên trong cửa hàng mà toàn bộ bảo vệ, quản lý chung quanh cũng đồng thời đưa mắt về phía Tiểu Ngưng.

Ngồi trên ghế, Tiểu Ngưng đột nhiên có cảm giác vô số ánh mắt hâm mộ từ bốn phía chung quanh nhìn chằm chằm vào mình, hô hấp dần trở nên có chút khó khăn.

Cô chưa bao giở bị nhiều ánh mắt chăm chú nhìn như vậy. Không biết diễn tả ra sao, cảm giác này giống như kiến bò, khiến sống lưng cô cứng nhắc.

Đường phu nhân dĩ nhiên hiểu được Tiểu Ngưng đang thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, nhưng bà cũng không có phản ứng gì, chăm chú xem mấy bộ trang sức dành cho hôn lễ mà quản lý đang giới thiệu.

Tuy người hiện đại bây giờ đều yêu thích kim cương, nhưng những đồ trang sức truyền thống thì vẫn nên có. Hàn Tú xem xét một số vòng tay bằng vàng, một vài cái bằng ngọc dương di, đưa cho nhân viên phục vụ giúp Tiểu Ngưng đeo lên tay.

Bàn tay mảnh khảnh của Tiểu Ngưng có đến chục chiếc vòng trạm khắc tinh tế, nhìn có vẻ như đang trùng xuống.

“ Quá nặng….”

Khi thấy trên mặt chiếc vòng khắc 89,895 khắc, Tiểu Ngưng nhịn không được mà há hốc miệng: “ Không…..Bác gái, cái này …quá mắc!”

Một cái vòng tay năm mươi mấy khắc đã là rất đắt rồi, đây là tận gần chín mươi. Không cần quá khoa trương như vậy chứ?

“ Không sao! Cái vòng tay này chẳng qua là dày một chút, từ bên ngoài nhìn chẳng có gì đặc biệt cả! Con xem, cái này thế nào? Nhìn đơn giản nhưng lại rất đặc biệt, có phải rất đẹp không?” Hàn Tú tin tưởng vào con mắt thẩm mĩ của mình, bà cũng nghĩ con dâu tương lai nhất định sẽ thích.

Trên chiếc vòng tay có khắc những đóa hoa hồng. Mỗi đóa hoa vô cùng tinh tế, sờ lên có thể cảm nhận được từng cánh hoa chạm trổ nhô lên. Hơn nữa, loại cảm giác này khiến cho người ta thoải mái không muốn buông tay.

Hàn Tú lại đem một cái khác đặt vào tay Tiểu Ngưng, thích thú nói: “ Ừ, bác biết rõ bọn trẻ các con bây giờ đều thích kim cương! Bác cũng thích kim cương, nhưng với cương vị là mẹ chồng, bác sẽ tặng con một bộ bằng vàng. Kim cương thì Hạo Hạo chắc chắn sẽ tặng con, hơn nữa nó còn chuẩn bị tốt từ trước kia rồi!”

Đường Hạo có đôi khi lại cẩn thận quá mức.

“ Bác gái, cảm ơn bác!” Lúc này, Lục Giai Ngưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cô thật không ngờ Đường phu nhân lại đối xử tốt với cô như vậy, thậm chí còn quan tâm tỉ mỉ đến hôn sự của cô và Đường Hạo.

Hàn Tú véo nhẹ bàn tay của Tiểu Ngưng, sau đó nói nhỏ bên tai cô: “Ngàn vạn lần dừng có nói lời cám ơn! Người ta lại nghĩ bác sống quá hẹp hòi, một bà mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu! Con ngoan, cứ vui vẻ tiếp nhận là được rồi!”

Tiểu Ngưng mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc không tài nào che giấu được, mà cảm giác hạnh phúc từ tận đáy lòng này khiến cô càng đáng yêu hơn.

Hàn Tú lại một lần nữa hỏi Tiểu Ngưng có thích bộ trang sức bằng vàng này không.

Tiểu Ngưng vẫn cảm thấy có chút chưa quen, nhưng mẹ chồng tương lai nhiệt tình như vậy nên cô cũng thấy rất thích: “ Dạ, bác gái! Con mắt thẩm mỹ của bác thật tinh tường!”

“ Con yêu thích là được rồi!” Hàn Tú quay sang nhìn quản lý ý bảo sẽ lấy bộ trang sức này. Bộ trang sức bằng vàng nạm ngọc phỉ thúy này gồm hai chiếc vòng tay, một sợi dây chuyền, nhẫn, khuyên tai, thậm chí có cả vòng chân.

Bộ trang sức bằng vàng này chắc phải đến sáu trăm khăc. Đến lúc thanh toán, nhìn con số 600 khắc này Tiểu Ngưng vẫn không tài nào tin nổi. Trời ạ! Sau trăm lượng vàng ? Bảo cô đeo lên người thì cô làm sao mà thở được?

Đi mua đồ trang sức xong, Tiểu Ngưng muốn đến chỗ của Đường Hạo. Dù sao cô và mẹ chồng cũng chưa quá thân thiết, đi bên cạnh cảm thấy rất câu nệ.

Nhưng mẹ chồng tương lai đâu có dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Bà tiếp tục dẫn cô đi đến trung tâm mua sắm, đi vào đủ loại cửa hàng.

Đi đến đâu hai người bọn họ cũng được quản lý nhiệt tình tiếp đâĩ. Hàn Tú cứ một mực đều nói đi chọn đồ cùng con dâu tương lai.

Cũng giống như ở cửa hàng trang sức, Tiểu Ngưng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ hết thảy mọi người, thêm vào một chút ghen ghét nữa. Giờ phút này, Tiểu Ngưng cảm nhận được sự khác biệt của không có danh tiếng và có danh tiếng. Không thể phủ nhận, việc được người khác hâm mộ là vô cùng tuyệt vời.

Đồng thời, vô số cửa hàng bắt đầu lôi kéo Tiểu Ngưng, hy vọng cô sẽ trở thành khách hàng lớn của bọn họ.

Hàn Tú chủ động khoác cánh tay của Tiểu Ngưng, sau đó tươi cười sáng lạn, nói: “ Nhìn thấy không? Những người này đều đang hâm mộ con đấy, Tiểu Ngưng à!”

Hàn Tú vẫn thường có thói quen lôi kéo người khác như vậy, bất luận là đi với ai, dù là chồng hay với con trai. Cho nên, Hàn Tú cũng rất tự nhiên lôi kéo cánh tay của Tiểu Ngưng, cũng không có cảm giác gì là không thoải mái.

Nhìn xem mẹ Đường Hạo đối xử thân cận với mình, Tiểu Ngưng cũng dần dần buông lỏng khoảng cách, cởi mở hơn với mẹ chồng tương lai.

Trong cả quá trình mua sắm, Tiểu Ngưng phát hiện mẹ chồng tương lai của mình cũng không phải là người sang chảnh, ngược lại rất dễ gần. Mẹ chồng đôi khi còn rất giống một đứa trẻ.

“ Bác gái, bác nhìn xem! Chiếc túi kia rất hợp với bác!” Tiểu Ngưng cầm chiếc túi lên xem xét rồi đưa đến gần Hàn Tú. Túi LV mẫu mới nhất.

Hàn Tú cầm lấy chiếc tú Tiểu Ngưng, đứng ở trước gương nói: “ Ừ, đúng là rất thích hợp!”

Nhân viên bán hàng lập tức tiến lên nói: “ Phu nhân và tiểu thư đây thật tinh ý! Đây chính là hàng mới về sáng này của cửa hàng chúng tôi. Tuy nhiên, mẫu này lại khá giống với mẫu ra trước đó, nhưng lại thích hợp hơn với người trẻ tuổi! Hai vị thử xem các mẫu bên cạnh, cũng tương tự thậm chí còn biến hóa đa dạng hơn, và………..!”

“ Ừ! Nhưng bác thích cái này!” Hàn Tú cắt đứt lời của cô nhân viên, nói luôn với con dâu tương lai. Kỳ thật, bà có một tủ những chiếc túi LV rồi, hàng LV khá giống nhau, không có gì đặc biệt lắm. Mỗi năm một cái, đến bây giờ cũng chất thành đống rồi.

Nhưng, con dâu tương lai đã chọn giúp bà. Bà đương nhiên là yêu thích rồi!

## 387. Chương 387

Edit: Mẹ Đốp

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau khi mua một đống quần áo xong, thân là mẹ chồng Hàn Tú không định cho Lục Giai Ngưng nghỉ ngơi, mà là lôi kéo cô đi spa.

”Ha ha, bác luôn hi vọng có một đứa con gái. Mỗi lần đi dạo phố, đi spa, đều nghĩ nếu như đi cùng con gái thì thật là tuyệt. Hôm nay, rốt cục con đã hoàn thành được tâm nguyện này của bác rồi!”

Trong lòng Tiểu Ngưng tràn đầy cảm động, cô không nghĩ lại có thể có thêm một người mẹ nữa. Nếu như trong lòng có vấn đề gì khó giải quyết, có thể kể cho mẹ nghe, tìm kiếm nguồn an ủi.

Trên người Tiểu Ngưng cuộn một cái khăn lông màu trắng, một cái khăn màu hồng nhạt khác trùm lên đầu cô. Hơi nước màu trắng bay lên, khiến cô giống như một nàng thiên sứ thuần khiết, đẹp đến nỗi ngay cả một đại mỹ nhân như mẹ chồng tương lai Hàn Tú cũng nhịn không được mà liên tục tán thưởng:”Tiểu Ngưng, làn da của con thật sự rất trắng!”

” Làn da của bác cũng rất trắng, làm cho những người trẻ tuổi như cháu đây ngưỡng mộ không thôi!” Tiểu Ngưng lập tức đáp trả lại lời tán dương đó. Trong lời nói của cô không có một chút dối trá hoặc là qua loa, lấy lệ. Làn da của mẹ chồng tương lai của cô thật sự rất đẹp, nếu như chính mẹ chồng tương lai không nói bao nhiêu tuổi thì căn bản mọi người chắng ai biết được bà đã gần năm mươi tuổi, bất quá sẽ cho rằng bà khoảng chừng ba mươi tuổi là cùng mà thôi.

Hàn Tú cười khẽ lắc đầu, thân thể nhàn nhã dựa vào vách tường. “Ai ~, hiện tại làn da của mẹ không ổn, mẹ cần phải chăm sóc làn da của mình thật kỹ, bằng không lập tức sẽ rất nhanh lão hóa!”

” Sẽ không như vậy đâu ạ! Nhìn bác còn trẻ tuổi lắm!”

Hàn Tú hâm mộ nhìn con dâu tương lai, trên mặt lộ vẻ cười trêu chọc: “Khó trách đứa con trai của bác lại yêu con đến thế! Thật sự là một người cô gái đáng yêu! Nếu như bác là là đàn ông, có lẽ cũng trốn không thoát sự quyến rũ của con rồi!”

“Bác gái. . . . . .”Tiểu Ngưng kêu một tiếng, gương mặt ửng hồng. Nhìn mẹ chồng tương lai, trong ánh mắt có điểm gì đó ái muội khiến Tiểu Ngưng không khỏi nghĩ đến chuyện ngày trước, một luồng nhiệt khí hun hồng hai gò má làm cho nó càng thêm đỏ lên.

“Ha ha, bác không có ý gì!” Hàn Tú mỉm cười nói, sau đó nắm chặt khăn tắm trên người, đi theo đang nhân viên phục vụ ra khỏi bồn tắm.

Lập tức Tiểu Ngưng cũng đi theo, đón lấy một cái khăn tắm sạch sẽ khác của nhân viên phục vụ, choàng qua người che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể của mình. Bọn họ đi vào gian phòng massage hai người dành cho khách VIP, sau đó nằm trên giường mát-xa màu hồng phấn.

Nhân viên mát xa kéo khăn tắm tuột đến thắt lưng của hai người xuống, lộ ra sống lưng tuyết trắng, sau đó bắt đầu tẩy tế bào chết.

“Đường phu nhân và Lục tiểu thư có làn da rất đẹp, căn bản trên da không có nhiều chất sừng!” Nhân viêc massage đang phục vụ Tiểu Ngưng, lại nhìn qua sống lưng của Đường phu nhân, nhịn không được ao ước mơ màng nói.

Mà lời của cô làm cho Hàn Tú cùng Tiểu Ngưng vô ý nhìn sống lưng của nhau, khiến họ đều thấy những hàng chữ trên sống lưng của cả hai. Miệng cả hai há hốc kinh ngạc, ánh mắt chằm chằm nhìn đối phương.

Không riêng gì cô, không chỉ trên thắt lưng của Tiểu Ngưng có khắc chữ hồng, mà ngay trên thắt lưng của Hàn Tú cũng có khắc chữ màu đỏ giống như Tiểu Ngưng.

Chỉ có điều, cái chăn phủ trên người của Hàn Tú trên người cái chính là ‘T. L. H .

“Nguyên lai là vậy, trên người của mẹ. . . . . .” Tiểu Ngưng nhỏ giọng nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng là nàng tin tưởng mẹ hiểu được nàng hỏi vấn đề gì.

“Cái thằng tiểu tử thối này, học cái chiêu này khi nào chứ, thật sự là chán ghét cực kỳ!”Hàn Tú phàn nàn nói một tiếng, sau đó mỉm cười với Tiểu Ngưng.” Bị nó kéo đi khi nào ? Mấy năm trước sao?”

“Dạ” Trong ánh mắt của Tiểu Ngưng lộ ra vẻ hạnh phúc, không hề có sự xấu hổ nào. Thì ra, đây là truyền thống của nhà họ Đường!

“Ha ha, lúc kia con mới vài tuổi thôi thế mà bắt được trái tim của thằng tiểu tử ấy rồi ư?!”

“Ha ha. . . . . .” Tiểu Ngưng mỉm cười tính trả lời, cô cũng bất quá mới biết được đây chính là ‘minh chứng tình yêu’ của hắn, ai — trước đây cô vì điều đó mà tâm lý rất nặng nề.

” Cha con bọn họ thật sự quá đáng ghét, đáng ghét như nhau!”Hàn Tú mang những lời nói đầy oán giận đó vùi vào chiếc gối bông vải, nhưng tiếng nói của bà có điều gì đó rất ngọt ngào.

((o- lacthuylinh.wordpress – o))

Bởi vì muốn chọn khung cảnh bãi cỏ tại biệt thự của mình, mà Đường Hạo lại không muốn cho hai đứa tiểu tử kia biết rõ tin tức hắn cùng với Tiểu Ngưng sắp kết hôn, cho nên hắn chuẩn bị đem hai đứa nhỏ đó đi đến chỗ khác.

“Tại sao muốn chúng con đi?!” Nhị Nhị ôm một con búp bê bằng bông, mở to hai mắt không phục nói.

“Đúng vậy, chúng con không đi!” Dương Dương phụ họa theo.

“Ba là ba của các con! Ba muốn các con rời đi thì các con phải đi!” Đường Hạo nhìn về phía mấy người giúp việc, ý bảo họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của hai đứa trẻ.

“Các con đến chỗ ông bà nội ở, mà ba đã đăng ký giúp các con học ở một trường có điều kiện ký túc xá tốt, các con học ở đó một năm. Đợi đến năm sau các con sẽ sang Mỹ học tập!” Hắn đã có kế hoạch cho tương lai của hai đứa con này. Không phải hắn nhẫn tâm muốn đưa hai đứa tiểu quỷ đi, mà chính bọn nó cần phải ra nước ngoài để tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nhất.

Như vậy cũng là rất tốt, ít nhất hắn và Tiểu Ngưng có thật nhiều thời gian ở cùng một chỗ, hưởng thụ thế giới riêng của hai người, sau đó lại cùng nhau sinh ra một cục cưng khác.

Dương Dương cùng Nhị Nhị đều giận đến nỗi tay nắm chặt lại, hai người hận không thể đem ba của bọn nó bầm ra từng đoạn.

“Hai đứa các con có biểu lộ thái độ gì đấy? Hả?” Ánh mắt Đường Hạo biểu hiện sự uy nghiêm của người cha.

Dáng vẻ uy nghiêm đó làm cho hai đứa trẻ nhịn không được mà run rẩy. Hai đứa ngốc cùng nhau lắc đầu.

“Còn mấy con cá trong phòng của ba thì sao ?” Thấy hai đứa nhỏ im lặng không nói lời nào, Đường Hạo tiếp tục hỏi.

Nhị Nhị và Dương Dương nuốt nước miếng, sau đó nhăn mày nhíu mắt. Bọn nó cho rằng sự việc đã trôi qua được vài ngày, ba sẽ không truy cứu lại.

“Mấy con cá đó, thế nào ?” Đường Hạo cũng khẽ thốt ra hai chữ qua kẽ răng, tuy nhiên ngữ điệu cũng giống như trước, nhưng làm hai đứa sợ đến mức không thể ngẩng đầu lên được.

Dương Dương thân là nam hài tử, cố gắng mỉm cười một cách thống khổ, sau đó nói: “Cái kia. . . . . . Ba ba, ngày đó chúng con muốn mang cá ra ngoài phời nắng, kết quả, chúng nó đã chết hết rồi . . . !”

“Phơi nắng ư?”

Nhị Nhị và Dương Dương cùng nhau gật đầu, Nhị Nhị tiếp tục nói;”Con người muốn khỏe mạnh thì cần phải tắm nắng, chúng con nghĩ những con cá nhỏ đó cũng vậy. Ba ba, chúng con thật sự không biết chúng nó đều chết mất!”

Đường Hạo hít sâu một hơi thật sâu, không thể không lật tẩy lời nói dối của hai đứa con, làm bộ mặt hung dữ nói:” Nhưng mà…. tại sao ba lại nghe vú Từ nói, các con bắt nó bỏ vào trong hồ bơi, sau đó bắt con cá này làm mồi câu con cá kia. Bởi vì câu không được, cuối cùng làm một cái giỏ bằng trúc để bắt, sau đó bắt mấy con cá đang sống đấu chơi cho đến chết, đúng không?”

## 388. Chương 388

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Mọi chuyện đích thực là như vậy, hơn nữa còn được ba thuật lại một cách chi tiết khiến cho hai đứa nhóc á khẩu không trả lời được.

“ Có phải như vậy không? Hả?”

Hai đứa nhóc thành thực gật đầu. Tuy bọn chúng rất nghịch ngợm nhưng biết đạo lý chuyện mình làm thì mình phải có gan chịu trách nhiệm.

“ Các con làm ba quá thất vọng! Ba nghĩ hai con là những đứa trẻ ngây thơ thiện lương, thật không ngờ các con lại ác độc đi dùng cách man rợ như vậy hại mấy con cái xinh đẹp! Có phải lúc các con đùa chơi bọn chúng cảm thấy rất khoái hoạt? Khi bọn chúng chết, các con còn cảm thấy như thế không?” Ngược đãi động vật, còn nhỏ mà đã xấu nhưu vậy, nếu không dạy bảo lớn lên không biết sẽ còn xấu đến mức nào nữa.

Nhị Nhị lắc đầu trước tiên, phản đối lời đánh giá của ba : “ Ba, sự việc không phải như ba nghĩ đâu! Chúng con thật sự không có ý chơi đùa chết bọn chúng. Chúng con chỉ là muốn chơi cùng bọn chúng mọt lát thôi mà! Nhưng là….nhưng là….mới được một chút thì chúng chẳng động đậy gì nữa! Con và Dương Dương đã đem chúng đi chôn cất trong vườn hao rồi! Ba, ba đừng trách tụi con có được không?”

“ Ba, ba đừng nghĩ bọn con hư hỏng như vậy! Lúc nhìn chúng chết, con cùng Nhị Nhị cũng đau lòng lắm!”

Nhìn hai đứa con thành thật khai báo, Đường Hạo cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng thư thái đi một chút. Ít nhất, cái ác trong hai đứa con của hắn mới chỉ hình thành trong trứng nước, nếu như đã vậy, hắn sẽ dùng hết sức để ngăn cái ác kia lại.

Nhưng mà, bọn nhóc này dù có thế nào cũng đã làm sai. Làm sai thì phải chịu phạt. Nếu không bọn nhóc lại tiếp tục phạm sai lầm.

“ Cá đều chết hết cả rồi, các con nói xem phải làm như thế nào đây?”

Dương Dương và Nhị Nhị nhìn nhau, sau đó thì thầm vài câu. Tiếp đó, Nhị Nhị tiến lên nói trước: “ Chúng con bồi thường thiệt hại cho ba, được chứ ạ? Bồi thường thiệt hại cho ba!”

Đường Hạo nghe mà thấy dở khóc dở cười: “ Hai đứa bây bây giờ còn đang trong giai đoạn đòi tiền cha mẹ, hai đứa nghĩ rằng lấy tiền đâu mà bồi thường cho ba!? Cuối cùng chẳng phải vẫn là tiền của ba sao?”

Dương Dương lắc đầu, gương mặt ngước cao nói: “ Ý của tụi con là chờ tụi con trường thành sẽ kiếm tiền bồi thường cho ba. Nhất định đều là tiền do tụi con kiếm ra, có thể được chứ ạ?”

“ Đề nghị này ba chấp nhận. Ba đang tính xem các con cần phải bồi thường ba bao nhiêu!” Đường Hạo sờ lên cằm mình, chậm rãi làm như tính toán.

Hai đứa con lập tức gật đầu lia lịa: “ Ba mau tình đi! Ba mau tính đi!”

Đường Hạo suy tư một lát, chậm rãi nói: “ Những con cá trong phòng ba có giá trị 100 ngàn, còn phải thêm cả tiền phí nuôi gồm: điện, nước, thức ăn, trông coi…. Nếu Ba con cái không chết, trong vòng một năm chúng sẽ sinh sản, số lượng sẽ tăng lên thêm một đôi. Hơn nữa, ba đang nghi ngờ, cá đó đang có cục cưng trong bụng. Cho dù mỗi năm chỉ sinh hạ có một lần nhưng số lượng cũng lên đến ba mươi con cá con. Tính mỗi con 5 vạn, thì vị chi là hết 150 vạn tệ. Ba con cái tính ra là 450 vạn tệ. Mà khi trưởng thành, mấy con cái con đó còn sinh thêm nhiều cục cưng nữa….”

Hai đứa trẻ nghe vậy mà toát hết cả mồ hôi trên trán. Ba nói kỹ như vậy là có ý gì? 100 ngàn, 450 vạn tệ…nếu vậy….nếu cá lớn lên thì sẽ phải trả tất cả là bao nhiêu tiền?

Nhị Nhị cùng Dương Dương đồng thời nhìn về phía Đường Hạo, lắc lư thân thể bé nhỏ, giọng điệu ngọt ngào, làm nũng thật lâu, nói: “ Baaa, đừng để cá trưởng thành nữa đi mà, giảm bớt một chút được không? Ba nhìn xem, bọn con là con của ba, ba phải châm chước cho bọn con chứ ạ? Giảm xuống đi mà, baaaa? Nhiều cá nhỏ sinh ra như vậy, chúng con có làm việc cả đời cũng không trả hết tiền!”

“ Ba, nếu như ba nói một con số mà cả đời chúng con cũng không hoàn thành được, như vậy là vô nghĩa rồi, đúng không ạ?” Lúc thời điểm then chốt, Dương Dương thông minh ra một chút, nó biết rõ làm như thế nào mới có được một giá hợp lý từ ba của mình.

Đương nhiên, nếu con sỗ cao thái quá thì sẽ trở thành một ước định vô nghĩa: “ Vậy, con và Nhị Nhị trước năm hai mươi tuổi, mỗi đứa trả cho ba hai ngàn vạn!”

“ Hai ngàn vạn?”

“ Hai ngàn vạn?”

Hai đứa trẻ đối với con số hai ngàn vạn này cũng không có quá nhiều khái niệm. Chúng há hốc miệng, nhẩm tính xem với hai ngàn vạn có thể mua được bao nhiêu thịt cá viên, bao nhiêu cái bánh Humbuger, có thể mua nhiều hơn bao nhiêu ly đá bào, có thể ăn được bao nhiêu cốc kem.

Nhìn hai đứa con ngây ngô trợn tròn mắt, Đường Hạo nhanh chóng nhắc nhở thêm: “ Nghe rõ thêm nhé, trước hai mươi tuổi phải trả cho ba hai mươi ngàn vạn! Còn sau ba mươi tuổi thì mỗi đứa là năm ngàn vạn, các con có đồng ý không? Đương nhiên hai đứa cứ tùy ý mà thương thảo, có thể không đồng ý. Theo đó, ba sẽ đánh hai đứa một trận thật đau, từ nay về sau sẽ không bao giờ cho tiền tiêu vặt nữa. Hơn nữa, cũng sẽ nói chuyện này với ông bà nội hai đứa! Nhưng mà…..mấu chốt nhất, nếu hai đứa không tiếp tục ước định, ba sẽ coi thường cả hai!”

“ Đồng ý! Chúng con đồng ý! Trước năm hai mươi tuổi, con nhất định sẽ bồi thường cho ba hai ngàn vạn!” Dương Dương rất quyết đoán, và cũng rất có chí khi nói ra câu này.

Còn Nhị Nhị thì nhíu mày. Cô bé đi đâu để lấy được số tiền lớn như vậy, trừ khi là đi xin ông bà nội:“ Dương Dương, em đừng có trả lời nhanh như vậy chứ? Chị…..chị phỏng chừng chúng ta sẽ không kiếm được số tiền lớn như vậy đâu! Hai ngàn vạn chứ không phải là hai ngàn! Ba, con là con gái, ba có phải nên chiết khấu cho con không?”

“ Không thể! Lúc làm chuyện xấu, tại sao con không so luôn với Dương Dương, đứa làm ít đứa làm nhiều!” Con gái cùng con trai nhất định phải bình đẳng, hắn là ba của chúng đương nhiên phải công bằng.

Nhị Nhị mím môi, sau đó nhìn em trai, nói: “ Dương Dương, nếu đến năm chị hai mươi tuổi mà chưa có đủ tiền, em giúp chị phần còn lại nhé!”

“ Vì sao?” Dương Dương vô tội hỏi: “ Như vậy không phải là em gánh nặng thêm à?”

“ Bởi vì trò chơi câu cá kiểu đó làm do em nghĩ ra. Em là thủ phạm chính, chị là tòng phạm. Hơn nữa, chị là chị gái của em, em phải giúp chị mới đúng!” Nhị Nhị bá đạo nói, mặc kệ Dương Dương có chấp nhận hay không.

Đường Hạo không có xen vào chuyện của con gái. Đó là chuyện giữa hia đứa nhóc bọn chúng, hắn chỉ cần chờ vài chục năm sau thu được bốn trăm ngàn tệ là được rồi!

Xử lý xong chuyện ‘câu cá’ kia, Dương Dương bắt đầu giải thích chuyện bọn nó lừa gạt mẹ. Bọn nó rất khẩn trương nhưng chúng phát hiện ba cũng không hề tức giận.

Đường Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng bĩnh tĩnh nói: “ Ba biết rõ. Nhưng đây là chuyện của ba và mẹ các con. Chuyện của người lớn, các con đừng có xen vào!”

“ Ba, ba không muốn mẹ trở lại với ba hay sao?”

“ Ba, chúng con muốn ba và mẹ ở cùng một chỗ!”

Hai đứa nhóc đuổi theo bước chân của Đường Hạo to nhỏ khuyên nhủ, còn Đường Hạo thì chẳng thèm để ý đến hai đứa nó. Hắn chủ tâm muốn hai đứa sốt ruột : “ Hai đứa nên chuẩn bị tốt một chút! Sắp tới sẽ sang nhà ông bà nội ở!”

Biệt thự bên này cần phải sửa sang lại một chút. Trời ạ, hắn cảm thấy có phần hơi chật chội. Bất quá chỉ cần hắn ra lệnh một chút là chỉ trong vòng mười ngày mọi việc đều hoàn hảo.

## 389. Chương 389

Edit: Trần Quyên

Beta: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Quay phim chụp cưới thực sự là một công việc vô cùng mệt mỏi, Đường Hạo lúc này mới biết được rằng làm diễn viên là việc không dễ dàng gì.

Hắn mỗi ngày dù là đàm phán công việc, họp hành, xem văn kiện, hay là đi xã giao đều không có mệt mỏi như vậy.Thừa dịp nhiếp ảnh gia yêu cầu chụp một mình Tiểu Ngưng, hắn liền ngồi một chỗ nghĩ ngơi, đấm bóp đôi chân đang rã rời.

Nhìn ngôi biệt thự đang được tu sửa từ trong ra ngoài, Đường Hạo thấy cuộc hôn nhân này thực sự rất đáng để mơ ước.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến những âm thanh vô cùng náo nhiệt, càng lúc càng lớn khiến Đường Hạo không khỏi nhíu mày: ” Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?”Bảo vệ lập tức thông báo: ” Thưa thiếu gia, không biết nhà báo, phóng viên nghe được từ đâu mà đã biết hôm nay thiếu gia cùng thiếu phu nhân chụp ảnh cưới tại biệt thự. Họ đã đứng vây kín cổng lớn, hơn nữa còn kéo đến càng lúc càng nhiều!”

“Ừ!” Đường Hạo sau khi hiểu được tình hình chỉ gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Hắn còn chưa công bố hôn sự này ra bên ngoài vậy mà kí giả đã biết mà đến săn tin. Chắc bọn họ đã theo dõi người nhà của hắn nên mới biết chuyện này.

Vậy cũng tốt! Hai đứa tiểu quỷ sớm đã đi chỗ khác, tránh việc hai đứa bị nhà báo quây lấy săn tin và một phần cũng vì sự an toàn của bọn chúng, không nên để trẻ con tiếp xúc nhiều với giới báo chí.

((o- lacthuylinh.wordpress – o))

Kết hôn với người mình yêu thương là ước nguyện cả một đời của người phụ nữ. Nhìn vợ sắp cưới của hắn vui vẻ tạo dáng trước ống kính, khoé miệng chợt nhếch lên tạo ra một nụ cười nhàn nhạt

Đúng! ​Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Tiểu Ngưng, Đường Hạo si mê, ngây ngốc nhìn không kìm nổi mà mỉm cười theo cô.

Nhà nhiếp ảnh buông máy ảnh xuống, sau đó nói với nhân viên hỗ trợ hô: “Chuẩn bị cho cảnh sau!”.

Tiểu Ngưng đang ngồi trên bãi cỏ đứng dậy ngay tức thì, nắm lấy áo cưới bước chậm chậm trên con đường đá cuội.

Vì phải cầm áo cưới khiến cho người cô nghiêng sang phải, bước đi dù chậm nhưng không vững nên trông như sắp ngã, Đường Hạo thấy vậy liền tiến đến đỡ lấy cô để cô vịn vào người mình, hắn thực sợ cô không cẩn thận sẽ ngã nhào trên đất.

” Ha ha…” Tiểu Ngưng hai tay khoát lên trên vai của hắn, đôi môi được trang điểm cẩn thận nở nụ cười tươi rói.

“Có mệt không?” Hắn đem hai tay khoát lên trên vai của Tiểu Ngưng, dùng chút lực mát xa bả vai của cô. Hắn cũng đã mệt mỏi đén không chịu được, huống chi Tiểu Ngưng của hắn là phụ nữ, chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi.

Thế nhưng​ Đường Hạo hoàn toàn lầm, Tiểu Ngưng không hề có chút mệt mỏi, mà hoàn toàn đang tại ở trong trạng thái vô cùng hưng phấn: “Không mệt chút nào, hôm nay chúng ta tiện thể chụp luôn mấy bộ nữa đi, đỡ chiếm quá nhiều thời gian dành cho công việc!”

“Vậy chúng ta chút gì đó lót dạ trước, phòng trường hợp chụp quá lâu sẽ thấy đói!” Kỳ thật hiện tại hắn thấy đói bụng vô cùng, bụng phát ra tiếng kêu như đang biểu tình.

Tiểu Ngưng đau lòng nhìn của hắn, đôi hàng mi đen dài chớp chớp mấy cái, phảng phất trong đó là cái nhìn hồn nhiên của một đứa trẻ.

“Anh đói bụng rồi hả? Vậy ăn chút bánh mì trước đi vậy!” ​Người hầu vội vàng đem bánh mì tới đặt trước mặt bọn họ.

“Anh không thích ăn cái này!” Trừ bữa sáng, Đường Hạo gần như chưa bao giờ ăn bánh mì vào các bữa còn lại.

Tiểu Ngưng tranh thủ thời gian trấn an hắn, rất nhanh dùng khăn ướt lau tay, cầm một cái bánh mì, xé ra một miếng rồi đưa lên trước miệng hắn.

Đường Hạo như nhìn thấy thuốc độc, bất giác lùi về phái sau, nhất định không ăn “cái thứ” đặt trước mặt.”Anh không ăn, bây giờ anh thật chỉ muốn đi ăn những món ngon tại nhà hàng!”Tiểu Ngưng đi những bước nhỏ tới gần hắn, hai tay chống hông, bộ dạng tỏ ra đáng sợ. “Ăn tạm một chút, buổi tối chúng ta nhất định đi ăn nhà hàng được không? Anh xem, mọi người đều phải làm việc vất vả mà con không kêu đói!”

​”Bọn họ không đói nhưng anh đói!” Hắn kiên trì nói.

“Mặc kệ, đói thì cũng phải cố chịu, nếu không chỉ vì anh mà mọi người lại phải kéo dài thời gian! Ăn một chút bánh mỳ này đi!” Tiểu Ngưng rất có thể cảm nhận được nhiếp ảnh gia cùng cả ekip chụp ảnh làm việc rất vất vả, nhưng nếu bọn họ cũng như hắn cả ngày chỉ muốn nghỉ ngơi thì tiến độ chụp ảnh sẽ không được như ý muốn, sẽ kéo dài thời gian chụp, như vậy gây ảnh hưởng đến những công việc khác.

​Mọi người đều làm việc một cách khẩn trương để không tiêu tốn thêm thời gian.

Tiểu Ngưng nhẫn nại dụ dỗ hắn, tiếng nói phát ra ôn nhu như tiếng suối chảy, làm cho Đường Hạo có cảm giác vô cùng thoải mái: “Được, anh nghe lời em. Nhưng em phải giúp anh ăn!”Tiểu Ngưng thở dài một cái, mỉm cười thỏa hiệp nói: “Được rồi, được rồi…”Không phải bởi vì bánh mì ăn ngon, mà là do người trước mặt vô cùng đáng yêu, lại có thể thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, cho nên Đường Hạo ăn không ngừng, thoáng một cái đã ăn hơn mười cái bánh mì. Không chỉ thế, thỉnh thoảng hắn còn bắt Tiểu Ngưng giúp hắn uống nước.

Tiểu Ngưng cũng hoàn toàn phối hợp với hắn, cô không thể không giúp hắn, mà người hầu ở biệt thự cũng đã quá quen thuộc với những cảnh thân mật kiểu này cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng đầy hâm mộ.

Toàn bộ ekip chụp ảnh không ngờ bọn họ lại có ngày được nhìn thấy cảnh tổng tài của tập đoàn Đường Thị đầy khí phách, nổi tiếng uy nghi trong giới thương nhân, vì yêu mà làm nũng như một đứa trẻ.

Ba bốn vị trợ lý thất thần nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.​Trước mắt họ thực sự là câu chuyện cổ tích của cô bé lọ kem, trong khu vườn tuyệt đẹp với một bãi cỏ vô cùng đặc biệt và tất nhiên là có Bạch Mã hoàng tử đẹp trai vô cùng, những động tác thân mật ôn nhu….. Đây chính là niềm mơ ước của mọi thiếu nữ.

Nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chờ bọn họ, Lục Giai Ngưng quay đầu, cười một cái rồi nhanh chóng thúc giục người đàn ông bên cạnh.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể chụp cảnh tiếp theo rồi!”Nuốt xong miếng bánh mì trong miệng, Đường Hạo mượn cơ hội đưa ra yêu cầu, chỉ vào đôi môi mỏng của mình, ý bảo: “Cho anh hôn một cái!“. Lúc chụp ảnh cũng có cảnh hôn môi, thế nhưng chỉ là đặt nhẹ môi mình lên môi cô một cái, như vậy thực sự vô cùng giả tạo, hắn không hài lòng với chuyện đó.

Bình thường hôn thì không hôn, nay lại ra vẻ hôn nhau thắm thiết trước ống kính khiến cho Đường Hạo thực sự khó chịu.

“Đừng, nếu hôn sẽ phai mất son!” Tiểu Ngưng nhíu mày nói, làm thế trước mặt mọi người, hỏi sao cô không cảm thấy xấu hổ.

Đường Hạo vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Tiểu Ngưng, dùng lực ôn chặt lấy cô, hai tay dán chặt vào tấm lưng trần trắng muốt của cô, làm cho cô không thể không sát vào hắn.

Da của Tiểu Ngưng vốn đã đẹp nay lại được trang điểm, đánh thêm một lớp phấn càng khiến cô trở nên xinh đẹp hút hồn người hơn. Đôi gò má hơi nhô lên, trắng hồng đã bị gương mặt của Đường Hạo che khuất. Đôi môi kiều diễm hơi cong lên, cô giống như công chúa chờ đợi nụ hôn của chàng hoàng tử.

Đường Hạo hơi cúi xuống, chuẩn bị đặt đôi môi của mình lên môi của Tiểu Ngưng.

Hình ảnh hoàng tử cùng công chúa thân mật lọt vào mắt của nhiếp ảnh gia, ngay lập tức cho người chuẩn bị máy ảnh.

“Không được làm loạn!” Tiểu Ngưng không ngừng ngả đầu về phía sau, trốn tránh những cái hôn của hắn.

“Sau khi anh hôn xong sẽ có người giúp em trang điểm lại, vấn đề này không khó khăn chút nào!”Đường Hạo dính sát người lên Tiểu Ngưng, từ từ đặt lên môi cô những nụ hôn nhẹ.

Hắn hôn cô, chậm rãi, từng chút một. Những nụ hôn đầy hạnh phúc.

Click..click…click tiếng máy ảnh vang lên từng đợt.

Nhiếp ảnh gia dày dặn kinh nghiệm lập tức nắm bắt khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ kia. Hạnh phúc được lưu lại trong ống kính, vĩnh viễn đọng lại.

## 390. Chương 390

- Đọc Truyện Online

Bởi vì không muốn một đám phóng viên nhàm chán quấy rầy, cũng phải nói đám phóng viên đó quá mặt dày, khả năng săn đón đưa tin cực nhạy cho nên Đường Hạo cùng Tiểu Ngưng quyết định âm thầm chẩn bị cho hôn lễ.

Nhưng mà, càng yên ắng lại khiến người ta tò mò, càng thần bí lại càng khiêu khích nhiều tay săn ảnh. Mỗi ngày, tạp chí bát quái đều đưa một loạt những bài phóng sự dài kỳ về Đường Hạo và Lục Giai Ngưng.

Hơn nữa, bộ phim nhựa kia cũng sắp sửa đến ngày công bố, bản thân Lục Giai Ngưng được người ở khắp nơi chú ý. Nhà tạo hình tài năng mới nổi, phu nhân tương lai của tổng tài Đường thị, từng danh xưng lấp lánh được gắn liền với tên cô.

Lật đi lật lại những trang tạp chí, hai đứa tiểu quỷ cuối cùng cũng biết ba mẹ của bọn chúng chuẩn bị kết hôn rồi.Gánh nặng trong lòng của hai đứa nó cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Nhất là Nhị Nhị, cô bé không còn trưng bộ mặt bí xì không vui mà thay vào đó là nụ cười sáng lạn như hoa, khoa chân múa tay, nhảy nhót suốt ngày. Cô bé vui sướng đến cực độ khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhị Nhị nhanh tay gọi điện cho chú Hải Uy, nói với chú ấy đến nhà cô bé chơi.

Nhìn xem Nhị Nhị vui vẻ vung vẩy chân tay, nằm trên giường gọi điện, Hàn Tú đi đến tét mông cô bé một cái.

Sau một tiếng ‘bốp’, Nhị Nhị kêu lên đau đớn.

“ Á! Bà nội!?” Nhị Nhị quay đầu lại chào chào hỏi bà nội, cười hì hì, sau đó nói tiếp vào điện thoại: “ Ngày mai nhé chú! Chú cùng cháu đi chơi công viên đi! Không thể nói không được đâu nhé!”

Có lẽ Nhị Nhị không phát hiện ra cô bé nói ‘cùng cháu’ chứ không nói ‘dẫn cháu’ đi đến công viên.

Hàn Tú ngồi xuống bên cạnh Nhị Nhị, vỗ sống lưng của cô bé nói: “ Nhị Nhị, cháu không thể quấn lấy chú Hải Uy như thế! Chú ấy còn bận nhiều việc cơ mà!”

Nhị Nhị giữ lấy điện thoại, nói với bà nội: “ Nhưng ngày mai là chủ nhật mà bà? Chú Hải Uy không phải được nghỉ ngày chủ nhật hay sao ạ?”

Sau đó tranh thủ thời gian mà nói lại vào điện thoại: “ Đúng không? Chú Hải Uy!”

“ Không đúng!”

“ Không thể nói “không đúng” với cháu! Ngày mai cháu muốn chú đi chơi cùng cháu! Ngày mai cháu muốn chú ……đi …………………….chơi cùng ……..cháuuuuuuuu!” Nhị Nhị cố ý nói dài âm ra, giống như muốn hù chết người.

“ Nhị Nhị, không được như vậy!” Hàn Tú nhìn đứa cháu gái vừa muốn cười lại muốn nổi giận. Con bé này sao có thể cứ quấn lấy Hải Uy, trong khi đối với chuyện của ba mẹ nó thì chẳng hề để bụng?

Không biết đấu tranh qua bao lâu, Nhị Nhị cuối cùng cũng mỉm cười thỏa mãn cúp điện thoại, sau đó cuộn người đi xuống giường. Hai bàn tay nhỏ xíu khoát lên vai của bà nội, hưng phấn tuyên bố:“ Bà nôi, chú Hải Uy đã đồng ý với cháu! Ngày mai chú ấy sẽ đưa cháu đi chơi”!

Hàn Tú kéo Nhị Nhị qua, để cô bé ngồi trên đùi mình, nói: “ Ông bà nội cũng không phải không mang cháu đi ra ngoài chơi, tại sao cháu cứ phải quấn lấy chú Hải Uy như vậy?”

Nghe thấy bà nội hỏi như vậy, Nhị Nhị mới ngẩn ra, sau một lúc lâu suy nghĩ mới nỏi: “ Bà nội à, cháu phải chiếm lấy hết thời gian nghỉ ngơi của chú Hải Uy, có như vậy chú ấy mới không đi phá rối tình cảm của ba mẹ cháu được!”

“ Ha ha, tiểu đầu còn nhỏ mà đã có tâm kế rồi! Được, từ giờ đến trước hôn lễ của ba mẹ cháu, cháu cùng Dương Dương hãy quấn lấy Hải Uy đi!”

Hàn Tú tuổi đã trên năm mươi cũng không nhìn ra được điều gì nhiều, thậm chí còn tán đồng với cách làm của cô cháu gái.

Dù sao người trẻ tuổi bây giờ cũng rất kỳ quái, ai mà biết được Hải Uy kia có theo đuổi con dâu của bà hay không? Dù sao để bọn trẻ ở bên cậu ta cũng tốt.

Nhận được sự đồng ý của bà nội, Nhị Nhị lập tức nhảy xuống giường, chạy lên trước, hai tay nhỏ bé mở tủ quần áo công chúa đẹp đẽ của mình, lật tới lật lui bên trong: “ Bà nội, bà bảo cháu nên mặc bộ váy này hay bộ này cho ngày mai?”

“ Đều đẹp cả!”

“ Nhưng cháu muốn một cái đẹp nhất cơ!” Lúc trước, cô bé nhìn thấy một dì đứng cạnh chú Hải Uy trông rất là xinh đẹp. Dì ta cứ sán lại gần chú ấy, trông thật đáng ghét. Cho nên, cô bé nhất định phải ăn mặc thật đẹp, làm cho đôi mắt của chú Hải Uy không nhìn sang ai khác nữa.

((o- lacthuylinh.wordpress -o))

Tiểu Ngưng nhiều lần nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, thời gian trôi qua cứ nhanh vùn vụt. Hôm nay, buổi tối cô còn phải cùng Đường Hạo tham gia một buổi tiệc xã giao, nhưng mà năm giờ chiều cô còn phải làm việc hóa trang cho một nghệ sĩ. Nhưng hiện tại đã sáu giờ rồi mà người nghệ sĩ đó vẫn chưa đến.

Đường Hạo nói bảy giờ sẽ đến đón cô. Nếu cứ theo đà này, nghệ sĩ kia mà không đến thì chẳng thể nào hóa trang xong.

Tiểu Ngưng thở dài một hơi. Đúng lúc, chị Lý dẫn người mà chị vừa mới hóa trang cho xong, đẹp như tranh vẽ đi ra, nhìn Tiểu Ngưng nói: “ Người mà em phải hóa trang cho vẫn chưa đến sao?”

“ Cũng chưa biết! Nói là năm giở, nhưng hiện tại đã sáu giờ rồi!” Tiểu Ngưng ngồi trên ghế ểu oải, than thở nói. Cô còn chưa có chuẩn bị gì, đến lúc đó chỉ sợ Đường Hạo lại ca thán một bài.

“ Aizza, Tiểu Nghệ kia đang được yêu thích cực kỳ, không biết có tự phụ hay không?! Lần trước, chị cũng vậy! Có nữ nghệ sĩ hẹn lúc sáu giở mà đến tận chín giờ mới đến. Chưa hết, đến còn khoe khoang chuyện ở cùng với một lão tổng tài, nghe bảo là còn phải dùng cơm! Tiểu Ngưng, em không nhìn thấy bộ dạng đê tiện, lẳng lơ vô cùng của cô ta lúc đó nên không biết! Sau lớp cổ áo của cô ta, đầy những dấu hôn chẳng chịt….” Chị Lý vừa kể vừa rùng mình, sau đó cầm lấy tay Tiểu Ngưng nói: “ Không biết Tiểu Nghệ này như thế nào? Đầu năm nay, nghe bảo nhờ lên giường với một người đàn ông có tiếng trong giới thượng lưu chính khách….”

Tiểu Ngưng không nói gì, chỉ che miệng cười. Chuyện chị Lý kể càng ngày càng là chuyện riêng tư của mấy ngôi sao, ai nhìn vào lại tưởng chị ấy là quản lý.

“ Em còn cười được à? Không tin thì cứ chờ coi, cái cô Tiểu Nghệ này chắc phải hơn giờ nữa mới đến!” Chị Lý đánh cược nói.

Tiểu Ngưng lập tức đứng dậy, chạy ra cửa, sau đó lại thất vọng trở lại: “ Em mặc kệ cô ta có công chuyện gì, chỉ hy vọng cô ta có thể đến sớm một chút!”

Đúng lúc này, nhân viên kỹ thuật chụp ảnh đến, nhìn vào phòng hóa trang lớn tiếng hỏi: “ Tiểu Nghệ còn chưa đến sao? Cô tên là gì vậy?”

Tiểu Ngưng biết rõ người mà anh ta nói là Tiểu Nghệ, cũng chính là cô gái cô đang chờ: “ Còn chưa đến!”

“ Chuyện gì vậy hả? Chỉ là người mới nổi mà đã kiêu căng đến vậy sao? Cô ta còn muốn được quảng bá không vậy? Nếu như không chúng ta đổi người!”

Tiểu Ngưng nhún nhún vai. Những chuyện này không phải do cô phụ trách, cô làm sao mà biết nói gì.

Đúng lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn trang điểm rung lên, Người gọi đến không phải ai khác, chính là lão công tương lai của cô.

“A lô…”

“ Ngưng, chuẩn bị thế nào rồi? Anh đến đón em bây giờ!”

“ Em còn đang chờ người đến hóa trang, nhưng mà cô ta vẫn chưa đến!” Tiểu Ngưng cũng bắt đầu phàn nàn với Đường Hạo. Thật khó tưởng tượng nhiều người lại không tuân thủ giờ giấc như vậy?

“ Vậy đừng lo nữa! Lát đến giờ, em cứ tan sở đi!” Đường Hạo nói.

## 391. Chương 391

- Đọc Truyện Online

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_

Sau ba lần bị Tiểu Ngưng ngắt điện thoại, Đường Hạo mất hứng lái xe đi đến trước đại sảnh công ty của Tiểu Ngưng, đi thẳng lên phòng hóa trang.

Chị Lý nhìn Tiểu Ngưng chấp nhất, cảm thấy kỳ quái mà khuyên bảo: “ Tiểu Ngưng, Đường tiên sinh đến đón em, em còn không mau chuẩn bị đi mới đúng chứ? Nếu là những cô gái khác, chắc hẳn đã trang điểm đứng trước dưới lầu chờ đợi từ lâu rồi! Em đúng là một người ngoại lệ!”

Tiểu Ngưng đưa tay chống lên thành ghế, nhún vai đáp lại lời của chị Lý: “ Em chính là muốn an tâm làm việc thôi! Nếu không thể yên tâm làm việc thì chẳng thà ở nhà ẵm con còn hơn!” Đã tự mình đi ra ngoài làm việc, cô không muốn chưa làm được gì thì đã bị người chỉ trích là kênh kiệu.

“ Nói như thế nào thì em vẫn cứ là một ngoại lệ! Nếu chị mà có được may mắn như em, nhất định sẽ ở nhà giúp chồng dạy con, hằng ngày ngóng trông chồng yêu trở về. Em ở nơi này làm việc cũng đã được một thời gian, chắc cũng đã nhìn thấy không ít những cô gái trẻ đẹp quấn quít bên những đại gia đúng không? Không riêng gì đàn ông háo sắc, mà ngay cả phụ nữ cũng có nhiều người đê tiện….” Chị Lý ngáp một cái thật to, từ trong ngăn kéo của bàn hóa trang lấy một hộp thuốc lá. Sau đó chị ta rút bật lửa, hít một hơi sâu, điếu thuốc lập lòe tia sáng, từng mảng khói trắng lượn lờ trong phòng.

Căn phòng tuy khá lớn, nhưng Tiểu Ngưng vẫn nhìn thấy được những đường khói trắng, và ngửi thấy mùi thuốc lá.

Trong một công ty như thế này, những phụ nữ hút thuốc là chuyện không lạ. Công việc không cố định, giờ giấc bất thường, một điều thuốc lá bạc hà chắc chắn sẽ giúp họ lấy lại được tinh thần làm việc.

Đúng lúc này, phòng hóa trang đột nhiên có người gõ cửa, sau đó là tiếng Đường Hạo từ ngoài truyền vào: “ Lục Giai Ngưng! Đi ra…”

Loại giọng điệu phách đạo này của hắn chẳng để cho cô chút mặt mũi nào, Tiểu Ngưng nhìn chị Lý, sắc mặt đỏ bừng.

Chị Lý nhếch miệng cười, phả một mảng sương trắng ra, bắn ra chút tàn thuốc, nói: “ Tiểu Ngưng, em đi trước đi! Chị thay em làm!”

“ Này….làm sao mà được? Lát nữa chị còn có việc mà….” Tiểu Ngưng theo bản năng mà cự tuyệt hảo ý của chị Lý.

“ Yên tâm, một mình chị đối phó được. Nếu người kia đến thì nói chính cô ta đến trễ, nếu muốn làm thì đợi em!” Chị Lý trấn an Tiểu Ngưng, sau đó thúc giục cô mau rời đi.

“ Lục Giai Ngưng, nếu không ra, anh sẽ vào đó bắt em!” Tiếng người uy hiếp cùng lúc vang lên.

Tiểu Ngưng do dự nhìn chị Lý, còn đối với người đàn ông của mình thì thở dài.

“ Nhanh lên, mau thu dọn đồ đi!”

“ Cám ơn chị, chị Lý!” Thu dọn đồ xong, Tiểu Ngưng nói lời cảm tạ với chị Lý.

“ Không phải cám ơn! Ngày nào đó bù lại là được!”

Tiểu Ngưng khoát khoát tay với chị Lý, sau đó thì rời khỏi phòng hóa trang.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy ngay một người mặt đen sầm lại, Tiểu Ngưng nhẹ nhàng nhăn cái mũi, sau đó ghé vào tai hắn nói nhỏ: “ Anh đừng có đến chỗ em giục vội giục vàng như thế được không? Chẳng lịch sự chút nào! Chị Lý còn phải làm việc thay em nữa đấy!”

“ Đâu có thể trách anh! Có trách hãy trách cái người nghệ sĩ mà hôm nay em hóa trang cho ấy! Cô ta không tuân thủ thời gian, chẳng lẽ em cũng không tuân thủ thời gian hay sao?” Đường Hạo không tiếp thu lời phê bình của cô, ngược lại vẫn còn lên án việc cô sai hẹn.

Hắn nói cũng không có sai. Tiểu Ngưng vòng tay qua tay hắn, đi về phía thang máy, cười nói: “Mấy cô gái mới vào nghề bây giờ đều chẳng biết tôn trọng thời gian là gì! Nghe nói đó là người mới, lần đầu tiên đi chụp ảnh quảng cáo, vậy mà còn chẳng biết trân trọng cơ hội!”

Đối với vấn đề của người khác, Đường Hạo không có hứng thú: “ Anh thấy em cũng vô kỷ luật không kém! Đã nói là bảy giở, vậy mà bây giờ nhìn xem đã là mấy giờ rồi?”

Tiểu Ngưng cau mày, nhìn người đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình nói: “ Chẳng lẽ em không có chút thời gian để thay quần áo cho phù hợp hay sao?”

“ Không cần phải phiền toái như vậy! Chỉ cần theo anh đến đó là được!” Chỉ cần hắn thấy cô xinh đẹp là được rồi, đâu cần phải chiếm ánh mắt hâm mộ của kẻ khác.

“ Vậy được!” Nghe thấy Đường Hạo bảo không sao cả, Tiểu Ngưng cũng lười không muốn phải thay đổi mình.

((o- lacthuylinh.word.press- o))

Khách sạn Leeds, nhà hàng theo phong cách La Mã.

Bàn ăn hình tròn màu trắng, ở đây tất cả đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Bên cạnh họ đều có một người phụ nữ. Có thể đoán ra chính là người được cưới hỏi đàng hoàng- vợ hợp pháp, bởi vì những người phụ nữ đó đều lộ ra ánh nhìn trầm tĩnh, sẽ không bao giờ liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác, hơn nữa, nhìn từ ngoài vào, mấy quý bà đây trông rất thân thiện.

Tiệc rược cũng đi được quá nửa, mọi người ai nấy cũng đều ly được ly không, không khí chậm rãi sống động hẳn lên. Đột nhiên một vị tổng tài ôm phu nhân của mình ngồi bên, nhếch miệng mỉm cười khoái chí nói: “ Vẫn là mang lão bà của mình đi giao hảo là tốt nhất! Không bao giờ gặp phải phóng viên, cũng chẳng bao giờ tạo nên những chuyện bát quái lá cải!”

Vợ của ông ta lập tức đập một cái nặng nề vào người ông ta, vẻ ngoài thì mỉm cười nhưng trong lòng thầm ghen, nói: “ Nghe anh nói kìa! Chẳng lẽ anh đã từng mang cô gái nào đó đi xã giao bên ngoài rồi sao?”

Lời vừa nói ra miệng lập tức được một tràng cười hưởng ứng từ mọi người.

Bị vợ mình nói móc, tổng tài kia lập tức nghiêng người, cười trừ: “ Đừng nói vậy, tuyệt đối không có khả năng! Anh ở bên ngoài đều an phận thủ thường, không tin em cứ hỏi mọi người ở đây xem!”

Ông ta đưa ánh mắt nhìn về phía mọi người, ý bảo bọn họ nhanh chóng đồng tình với mình.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp trả lời thì mấy vị phu nhân ngồi bên cạnh đã cười nhạt, mặt trắng không có chút máu, đều nhìn liếc chồng mình.

Một vị tổng tài phu nhân lau lau miệng mình nói: “ Tôi thấy mấy người chẳng có ai là tốt cả! Đều giống nhau thôi! Một năm các anh chẳn mang chúng tôi đi giao thiệp là mấy!” Nói đến đoạn này, cô ta kéo lấy chồng mình, nháy mắt nói soan: “ Các anh hay đi xã giao một mình ư? Có quỷ mới tin!”

Lập tức, mọi người đều cười khẽ một tiếng.

“ Cũng không hẳn là vậy! Chẳng qua chúng tôi chỉ có thói quen một mắt nhắm một mắt mở thôi! Chúng tôi làm sao dám đưa ra yêu cầu cao đối với các anh!”

Mặc dù có một ít lời phàn nàn nhưng cũng không làm bữa tiệc vơi đi phần không khí vui vẻ, ngược lại còn giúp mọi người thêm tận hứng.

Tiểu Ngưng thì vẫn mỉm cười nhìn mọi người. Nhưng khi người ta mời cô uống rượu thì Đường Hạo đều cản lại.

Nhìn ly rượu màu đỏ, Tiểu Ngưng đúng là có vài phần xúc động nao nao. Mấy lần đều cầm ly rượu lên, vuốt vuốt trong tay. Nhưng ánh mắt sắc bén của Đường Hạo lướt qua, cô như đứa trẻ làm sai, vội vã đặt ly rượu xuống.

Trần tổng nhìn thấy một màn này liền lên giọng chỉ trích: “Đườnh tổng, đừng như vậy chứ? Vợ ngài muốn uống rượu mà ngài cũng ngăn đón đến vậy sao?”

“ Không được! Vợ của tôi hiện tại không thể uống rượu!” Đường Hạo lập tức nói.

“ Có gì mà không được? Cậu lo sợ điều gì chứ? Đường tổng!” Lại có một vị tổng tài xen vào. Đường tổng tài này càng muốn ngăn đón, học càng muốn Lục Giai Ngưng uống hết ly rượu.

## 392. Chương 392

- Đọc Truyện Online

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiếp đó, lại có một vị tổng tài lung la lung lay thân thể đi đến bên cạnh Đường Hạo.

“ Có gì mà không được chứ? Đây chính là mỹ tửu, càng uống càng thêm trẻ! Đây là một thứ rất tốt đấy, còn trẻ nên uống nhiều mới giữ được sắc đẹp, đúng không………em dâu?”

Tiểu Ngưng nhìn người đang mời mình uống rượu, khó xử không biết nên từ chối như thế nào.

Đường Hạo vươn tay qua trước mặt cô, chặn đứng cuộc chiến rượu vang: “ Ly rượu này vẫn là để tôi uống thì hơn! Các vị ngồi đây ai cũng kết hôn sớm hơn tôi hẳn là phải hiểu được phụ nữ có một thời kì không uống được rượu, đúng không? Ly rượu này, tôi uống, được chứ?”

“ Hóa ra vị hôn thê của Đường tổng đang mang thai sao? Ha ha, đương nhiên là không thể uống rượu được rồi!” Một vị phu nhân nhìn Đường Hạo và Tiểu Ngưng bằng ánh mắt hâm mộ, giải vây giúp.

Nhưng mà, Đường Hạo giúp Tiểu Ngưng uống rượu thì vẫn bị phạt uống liền bal y. Nhìn hắn cứ một ly lại thêm một ly vào miệng, Tiểu Ngưng nhịn không được mà đau lòng.

Tiệc rượu tàn, lúc đi ra khỏi thang máy, Tiểu Ngưng bắt gặp một người không thể nào ngờ tới.

Đó là Tiền Lỵ Nhi.

Chỉ thấy Tiền Lỵ Nhi mặc một bộ lễ phục màu đen bó sát, đứng cạnh một người đàn ông đứng tuổi béo ị. Mà cánh tay to phì của ông ta cứ bóp lấy ngực của Tiền Lỵ Nhi, thậm chí một bàn tay đã tiến sâu vào trong cổ áo của cô ta.

Lúc Tiểu Ngưng nhìn thấy Tiền Lỵ Nhi thì đồng thời Tiền Lỵ Nhi cũng đưa ánh mắt về phía Tiểu Ngưng và Đường Hạo.

Vẻ mặt cười cợt nhanh chóng biến mất, Tiền Lỵ Nhi xấu hổ rồi chuyển thành hận ý. Cô ta kéo tay người đàn ông kia xuống.

Cố gắng nở nụ cười thật tươi đi về phía Tiểu Ngưng và Đường Hạo, thoáng ngẩng đầu lên, rất tự nhiên chào hỏi Đường Hạo như hai người thân thiết: “ Hạo, nhìn thấy em sao chẳng lên tiếng gì cả vậy? Chúng ta bất quá cũng chỉ mới xa cách nhau vài ngày, anh đã quên em rồi sao?”

Đường Hạo nhíu mày nhìn thẳng vào cô ta, đánh mắt về phía người đàn ông kia, sau đó nhắc nhở:“ Ha ha,…..tôi nghĩ không tiện quấy rầy chuyện tốt của cô, cho nên mới không lên tiếng…..Ha ha! Chú ý nhé, nghe nói ông chủ Bạch đây là một người dễ ghen lắm đấy! Nhìn kìa, hình như sắc mặt của ông ấy có vẻ không tốt cho lắm…..”

Nghe xong lời của Đường Hạo, Tiền Lỵ Nhi sợ hãi xoay người lại. Cô ta nhìn thấy gương mặt xám xịt của ông chủ Bạch thì nhanh chóng chạy lại tươi cười làm nũng: “ Ông chủ Bạch, em nhìn thấy bạn cũ nên đi nói chuyện vài câu thôi mà! Đừng giận em nhé! Không thể giận em nha…”

Vừa nói chuyện, cô ta còn cố ý dán chặt thân thể lên người ông ta, ra sức vặn vẹo.

Đường Hạo kéo lấy tay của Tiểu Ngưng, ý bảo cô không cần phải nhìn nhiều làm gì, sau đó đi ra khỏi cửa chính của khách sạn.

Ánh đèn neon ngũ sắc bao phủ lên hai người bọn họ, khiến cho bọn họ nhìn rõ được nhau. Cô ngửa đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh hào quang: “ Anh và Tiền Lỵ Nhi hay gặp nhau sao? Tại sao không nghe anh nhắc đến!?”

Đường Hạo lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước, thẳng tiến về bãi đậu xe: “ Có gì đáng để nói sao?”

“ Anh cho rằng không có chuyện gì đáng nói ở đây sao? Đường Hạo, cô ấy chính là vị hôn thê trước kia của anh!” Tiểu Ngưng chạy lên phía trước hắn, cong môi lên nói. Cô muốn giả bộ không có vấn đề gì cả nhưng không hiểu sao vẫn nổi cơn ghen, trong lòng không thoải mái.

“ Một vài buổi tiệc xã giao, bọn anh có gặp! Sau đó thì hầu như không bao giờ chạm mặt nhau cả, chỉ có như vậy thôi!”

Lúc này, nhân viên ở bãi đậu xe đã lái xe ra cho Đường Hạo. Cậu ta cũng kính trao trả chìa khóa xe cho hắn.

“ Chỉ lần này thôi sao?” Giữ lấy cánh tay hắn, cô lo lắng hỏi.

“ Đương nhiên chỉ có lần này! Em đang lo lắng điều gì? Để anh nói cho em nghe một lần nữa nhé: Anh yêu em!” Đường Hạo kéo cô qua, chuẩn xác hôn lên môi cô.

Tiểu Ngưng không thích, đẩy hắn ra. Cũng may, bây giờ đang là buổi tối, bằng không ai cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.

Phịch! Đường Hạo mở cửa lái phụ, nhìn Tiểu Ngưng nói: “ Lên xe!”

“ Không! Hôm nay em lái xe!” Tiểu Ngưng giật lấy chìa khóa trong tay hắn, sau đó vượt qua đầu xe, đi về vị trí lái.

Đường Hạo đứng ở cửa lái phụ híp mắt nhìn cô: “ Em nghĩ rằng anh uống quá nhiều ư?”

Tiểu Ngưng ngồi vào ghế, quay đầu nhin hắn nói: “ Anh đã uống rươu, không thể lái xe! Bằng không em sẽ rất lo lắng!”

Người đàn ông này thật đúng là…… Chẳng lẽ không biết chính mình năm đó vì sao lại xảy ra tai nạn ư? Vậy mà vẫn còn mạnh miệng như thế, không biết tự đi mà chiếu cố chính bản thân mình hay sao?

Đường Hạo hiểu được Lục Giai Ngưng đang lo lắng gì, ngồi vào trong xe liền lập tức giải thích: “ Anh bình thường khi uống rượu đều gọi người đến đón. Nếu như anh tự mình lái xe trở về thì nhất định sẽ không uống rượu.”

Tiểu Ngưng nhướn lông mày, nhìn hắn một cái, theo thói quen hỏi: “ Thật sao?”

“ Trăm phần trăm là sự thật! Anh trên có ba mẹ, dưới có hai đứa con đáng yêu, quan trọng nhất chính là còn có một cô gái đáng yêu yêu anh đang chờ anh chiếu cố, làm sao có thể để chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng được, đúng không?” Đường Hạo xoay người nhìn cô. Ừm, trọng trách nặng nề như vậy, cô có hiểu không đây?

“ Đừng có nhìn em như vậy?” Tiểu Ngưng tránh né khỏi gương mặt của hắn, sau đó khởi động xe: “ Đúng rồi! Trước kia khi đi tham dự những buổi xã giao như vừa rồi, anh đi cùng với ai?’

Cô không tin hắn không mang theo bạn đi cùng.

“ Này, anh không có! Em đừng có nghĩ như vậy? Một năm vừa qua, nếu có phải đi dự tiệc thì anh cũng chỉ dẫn theo Đình Đình hoặc thư ký thôi! Haizza, chuyện này thật sự tiêu tốn rất nhiều tiền của anh đấy! Mỗi lần đều bị bọn họ hung hăng hét số cao!”

Nghe được lời hắn giải thích, Tiểu Ngưng cảm thấy lòng mình vô cùng ngọt ngào….

Rảnh rỗi không có việc gì, Đường Hạo đành bật radio lên. Lập tức, trong xe vang lên những tin tức gần đây nhất.

“……Đài chúng tôi vừa mới nhận được tin, một cô gái trẻ nhảy từ lầu hai mươi xuống, tử vong tại chỗ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Nạn nhân tự sát hay bị mưu sát đến nay vẫn chưa thể xác định được. Nạn nhân ước chừng hai mươi lăm tuổi. Đài chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Tiếp sau đây là tin tức tài chính……”

“ Tầng hai mươi? Trời ạ, kinh khủng quá!” Tiểu Ngưng nhịn không được mà sởn cả tóc gáy, “ Cuộc sống bây giờ có quá nhiều áp lực, mới có hai mươi lăm tuổi mà đã chết thảm như vậy…..”

“ Anh nhớ trước kia cũng từng có người…..”

“ Im miệng! Không được phép nói! Anh còn dám giễu cợt em sao? Nếu không phải lúc ấy anh khi dễ em thì em cũng đâu có thảm như vậy?”

Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc trên má của Tiểu Ngưng, chân thành thâm tình nói: “ Cho nên, anh nhất định sẽ yêu thương em hơn gấp bội! Ngưng, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa nhé!”

“ Ừ! Nhất đinh! Em muốn đứa con bị mất trước kia trở về với em!” Tiểu Ngưng nhìn hắn nói, và cũng là tự nói với chính mình.

Xe chạy hơn 10 phút thì đến khu chung cư cao cấp của Tiểu Ngưng.

Khi bọn họ vừa mới đỗ xe xong, đi thẳng lên nhà thì có hai viên cảnh sát đi đến trước mặt. Họ đưa ra giấy chứng nhận, rồi nói với Đường Hạo: “ Xin hỏi, ngài là Đường tiên sinh có đúng không?”

About these ads

## 393. Chương 393

- Đọc Truyện Online

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tuy không hiểu có chuyện gì nhưng Đường Hạo vẫn gật đầu chào hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì vậy?”

Tiểu Ngưng gắt gao ôm lấy cánh tay Đường Hạo, sau đó nhìn hai vị cảnh sát. Cảnh sát không nhàn rồi đến mức tự nhiên đi gặp một người, họ đến chắc chắn là có chuyện không tốt.

“ Chúng tôi hoài nghi Đường tiên sinh và người phụ nữa vừa mới nhảy lầu tự sát có quan hệ, mời ngài về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra!”

“ Này, mấy người đừng ăn nói lung tung! Vị hôn phu của tôi làm sao có quan hệ bất chính gì với người khác? Các người nhầm rồi!” Tiểu Ngưng đừng chắn trước mặt Đường Hạo, mở to mắt nhìn hai viên cảnh sát.

Cảnh sát không có trả lời câu hỏi của Tiểu Ngưng, nhìn thẳng vào Đường Hạo hỏi: “ Đường tiên sinh, xin hỏi ngài biết cô gái Hoa kiều tên Cung Tiểu Bội đúng không?”

Trán Đường Hạo nhăn lại, nhưng hắn vẫn gật đầu: “ Đúng vậy!”

“ Được rồi, Đường tiên sinh, mời ngài đến sở cảnh sát để tiếp tục hợp tác điều tra!” Hai vị cảnh sát vẫn lễ phép mời Đường Hạo lên xe.Tiểu Ngưng lo lắng cũng đi theo.

((o- lacthuylinh.wordpress – o))

Đến cục cảnh sát hai người mới hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cung Tiểu Bội chính là cô gái nhảy từ tầng hai mươi xuống, cảnh sát tìm thấy danh thiếp của Đường Hạo trên người cô ta. Hơn nữa, còn phát hiện ra mấy tấm chi phiếu cô ta đang sử dụng là của Đường Hạo.

Tiến vào cục cảnh sát, Đường Hạo một mực bảo trì thái độ im lặng, cho đến khi luật sư đến nộp tiền bảo lãnh mới đi ra ngoài.

Lúc Đường Hạo, Lục Giai Ngưng, luật sự cùng vệ sĩ bước ra ngoài, phóng viên từ bốn phía ùa ra vây kín trước sở cảnh sát.

Ánh đèn plash vô cùng chói mắt, Tiểu Ngưng cảm giác mắt mình bị ánh sát đâm vào đến phát đau. Bên tại lại còn là những âm thanh rối loạn khiến cho cô căn bản không nghe rõ bất kỳ câu hỏi nào của đám phóng viên.

Bất quá, những câu hỏi đều giống nhau. Chính là hỏi Đường Hạo có phải có quan hệ bất chính với cô gái xấu số kia không, Độc miệng hơn là, họ còn hỏi thẳng có phải chính Đường Hạo sai người ra tay hại cô ta không.

Luật sư của Đường Hạo trực tiếp đưa ra câu trả lời bác bỏ hết thảy mọi nghi vấn, đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ trong việc phát ngôn.

Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, bọn họ rốt cuộc cũng thoát khỏi đám phóng viên để ngồi vào trong xe.

Nhưng nhìn xuyên qua cửa kính xe, đám phóng viên kia bám dai hơn đỉa, bất ly bất tán, mặt còn dính chặt lên kính xe.

Tài xế nhấn một hồi còi xe thật dài, chậm rãi lái xe đi.

((o – lacthuylinh.wordpress – o))

Trong xe, một bầu không khí yên tĩnh trầm mặc đến dị thường, bởi vì Đường Hạo ngồi ghế sau không nói tiếng nào. Một loại nghiêm túc giống như tức giận làm bầu không khí quá nặng nề, luật sư cùng lái xe ai cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tiểu Ngưng nhìn vào gương mặt của hắn, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, tựa lên bờ vai của hắn, cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao phủ lên bàn tay to lớn của hắn.

Cảm nhận được sự ấm áp truyền từ bàn tay của cô, Đường Hạo khẽ nghiêng người. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô ở trên bờ vai của mình, đưa tay khẽ nâng gương mặt của nhỏ nhắn của cô lên.

Tiểu Ngưng đưa tay trái lên chạm vào lông ngực của hắn. Cô dùng động tác để biểu lộ cô tin tưởng hắn, hiểu hắn và ủng hộ cho hắn. Tuy rằng bàn tay này của hắn ở trên thương trường luôn cứng nhắc lạnh lùng không khoan nhượng bất cứ ai, thậm chí còn làm nhiều chuyện không đúng. Tuy rằng hắn thực sự đã từng đối với chính mình không tốt, luôn tra tấn hành hạ cô.

Nhưng mà, Tiểu Ngưng biết rõ Đường Hạo không phải là người xấu, không phải là người tội ác tày trời, không đếm xỉa gì đến pháp luật. Loại chuyện giết người này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.

Cô tuyệt đối cũng tin tưởng, Đường Hạo và cô gái kia không có bất cứ quan hệ nào. Cho cô ta chi phiếu, chắc hẳn là có nguyên nhân nào đó….

Trở về nhà. Tiểu Ngưng là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm mặc.

Chậm rãi bước vào phòng chuẩn bị nước tắm cho Đường Hạo, cảm nhận độ ấm của nước đã tương đối rồi, lúc này Tiểu Ngưng mới bước ra.

Ra vẻ không phát sinh bất cứ chuyện gì, cô nhẹ nhàng giúp Đường Hạo cởi cà vạt. Động tác nhu hòa giúp hắn cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi.

Đôi mắt của cô trong như nước không chút hoài nghi, cũng nhìn không ra nửa điểm ghen tuông, điều này khiến cho Đường Hạo trầm mặc suốt cả buổi mất kiên nhẫn, quắc lấy tay cô, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô: “ Em không có điều gì muốn hỏi anh hay sao?”

Tiểu Ngưng ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, lộ ra một nụ cười thản nhiên, sau đó dùng bàn tay không bị hắn chế trụ vuốt ve mái tóc còn mượt mà hơn cả phụ nữ của hắn: “ Nếu anh muốn nói cho em biết thì tự anh sẽ nói! Em hỏi anh, lại chẳng hóa ra làm phiền!”

“ Vậy em không tò mò sao?”

“ Tò mò ư? Không, em bất quá chỉ là quan tâm anh hơn mà thôi. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra, em muôn giúp anh! Em một chút cũng không muốn nhìn thấy cảnh anh bị cảnh sát bắt đi. Bởi vì em biết, anh chẳng liên quan gì đến chuyện đó!” Tiểu Ngưng vừa nói, mắt hồng dần lên. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Hai vai của cô bắt đàu run run.

Đường Hạo đưa bàn tay nhỏ bé của cô vờn quanh trên ngực mình, vỗ nhè nhẹ lên sống lưng cô, nói: “ Khóc cái gì? Anh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!”

“ Em biết rõ anh nhất định không có chuyện gì…Nhưng chuyện vừa rồi làm em sợ muốn chết!”Trong lúc khóc, Tiểu Ngưng còn cố nặn ra nụ cười yếu ớt. Cô cười chính mình vô dụng.

“ Đừng khóc, giúp anh tắm rửa đi!”

Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, chứng tỏ nước trong bồn đã đầy.

Tiểu Ngưng gật gật đầu, để mặc cho Đường Hạo ôm cô đi vào trong phòng tắm.

((o- lacthuylinh.wordpress –o))

Đường Hạo toàn thân trần trụi dựa đầu vào ngực Tiểu Ngưng, hưởng thj hương thơm tinh tế trên người của cô. Ngón tay mảnh khảnh xanh nhạt của Tiểu Ngưng đan trên mái tóc hắn, lúc buông lỏng, lúc siết chặt.

Đường Hạo ngẩng đầu lên, dùng đỉnh đầu gõ nhẹ vào ngực cô, ăn đậu hũ vô phép.

Tiểu Ngưng không có phản đối, yên lặng để hắn vuốt ve.

“ Thật sự là tin tưởng anh sao?” Trước kia cô không tin hắn, ăn bậy dấm chua. Hắn còn bởi vì cô không tin hắn mà nổi giận. Nhưng bây giờ, cô một chút cũng không hoài nghi, không ghen tuông khiến cho hắn cảm thấy dường như cô đang coi nhẹ hắn.

“ Ừ! Tin!” Tiểu Ngưng nhẹ giọng nói, tiếp tục động tác mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào, “ Bất quá, em muốn biết rõ hơn một chút! Anh vì sao lại cho cô gái đó tiền?”

“ Ừm, đó là vì một ít nguyên nhân! Để sau này anh sẽ nói cho em biết!” Hắn lúc này chưa muốn nói cho cô biết, bởi vì lo lắng sau khi cô biết mà lại hoảng sợ.

“ Ah, được rồi! Vậy em sẽ chờ!”

Đường Hạo đột nhiên trở mình lại, nước trong bồn tắm bắn tung ra ngoài. Hai chân cuốn lấy chân cô, bàn tay to lớn nâng cao eo của cô lên. “ Anh nghĩ…..muốn em….”

Bị hắn đặt dưới thân, Tiểu Ngưng đưa ngón tay mảnh khảnh vẽ phác thảo trên ngũ quan tuấn tú của hắn, nhíu mũi lại nói: “ Lúc này mà anh còn muốn chuyện đó sao? Đúng là lòng tham vô đáy!”

Đường Hạo mạnh mẽ hôn cô, ở trên môi của cô tàn sát bừa bãi, ngửa gò má lên nói: “ Chỉ cần em ở bên anh là anh sẽ nghĩ đến chuyện này! Nhất là khi em không thể thoát khỏi bồn tắm này đây!”

Tiểu Ngưng bị hắn nói, sắc mặt lúc trắng lúc hồng: “ Hay là anh muốn em cùng tắm rửa? Hiện tại em làm sao mà chủ động được?”

About these ads

## 394. Chương 394

Bàn tay to lớn của Đường Hạo cật lực xoa nắn hai phong nhũ trước ngực Tiểu Ngưng, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia giảo hoạt: “ Anh muốn em tắm cùng chỉ là muốn em chà lưng cho anh thôi, cũng không có nói em thoát quần áo để chúng ta uyên ương hí thủy đâu!”

“ Anh thật xấu! Không để ý đến anh nữa, em đi ra ngoài đây!” Tiểu Ngưng đẩy thân thể cao lớn của hắn ra, muốn đứng dậy khỏi bồn tắm.

Nhưng mà, cô mới vừa nhấc được thân người lên thì Đường Hạo từ đằng sau đã bổ nhào tới, khiến cho hai tay buộc phải chống vào thành bồn, còn eo thì bị hắn nâng lên cao.

Loại tư thế này khiến Tiểu Ngưng hiểu hắn muốn làm như thế nào. Sắc mặt cô đỏ bừng, vặn vẹo thân thể chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng cô vừa vặn vẹo trong giây lát đã cảm thấy nam căn cứng rắn cực nóng của hắn ở đằng sau, đang chờ phát động xâm nhập vào cô.

Cô sợ đến mức thoáng cái đã bất động, vin cánh tay của hắn nói ra: “Đừng như vậy mà! Đừng quên là còn phải tìm cách….A…”

“ Trong phòng ngủ?”Đường Hạo thô lỗ cắt ngang lời Tiểu Ngưng, nâng eo một cái, trực tiếp tiến nhập vào thân thể của cô.

“Á…” Tiểu Ngưng kinh hô lên một tiếng, chân cong lên phối hợp với động tác của hắn, “ Chán ghét! Nói cho anh biết bây giờ không thể….có thể….mang thai…”

Hắn dùng lực đong đưa cơ thể, khàn khàn nói: “ Anh sẽ không chế…”

Tiểu Ngưng chỉ biết tức giận đánh vào tay hắn, trời biết người đàn ông này liệu có không chế nổi hay không? Hắn luôn yêu thích việc kiềm giữ thân thể cô ở một chỗ, luôn luôn ích kỷ đòi hỏi.

Hiện tại, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng có xuất hiện tình huống chưa kết hôn mà đã có cục cưng, bằng không cô sẽ vô cùng vất vả.

Kinh nghiệm đúc rút từ sau khi sinh Dương Dương và Nhị Nhị, cô biết rõ mang thai vất vả như thế nào, ngay cả đi lại cũng mất rất nhiều sức.

Kế tiếp, Đường Hạo không cho cô có cơ hội suy nghĩ đến những chuyện khác, hắn ở trong cơ thể cô dong duổi từng đợt…….

((o- lacthuylinh.wordpress- o))

Sức mạnh của truyền thông tuyệt đối không thể khinh thường. Cung Tiểu Bội nhảy từ tầng hai mươi xuống chưa đầy hai mươi tư giờ tất cả những chuyện đời tư bí ẩn của cô đều bị báo chí lôi ra làm đề tài bàn luận.

Các tờ báo, radio, báo mạng điện tử thậm chí là cả truyền hình đều đưa tin về Cung Tiểu Bội. Cung Bội được Đường Hạo trợ cấp tiền bạc để chỉnh sửa gương mặt và duy trì cuộc sống. Hơn nữa, Đường Hạo còn từng cam đoan, sau này nhất định sẽ giúp cô trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng. Nhưng vì không thể chịu đựng được phẫu thuật chỉnh hình khổ sở, đau đơn về thể xác quá nhiều cho nên cô không thể chịu đựng nổi mà chọn cách tự sát để giải quyết vấn đề. Trước lúc chết, cô viết di thư cho ba mẹ, nói tuổi trẻ nông nổi không hiểu chuyện nên bị người khác xui khiến. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô nhất định sẽ không bao giờ phẫu thuật chỉnh hình. Cô nhất định sẽ làm chính mình, Cô hối hận vô cùng…..

Tin tức này vừa đưa ra, tổng tài Đường Hạo của Đường thị ngay lập tức trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào, hứng chịu búa rìu của dư luận. Rất nhiều người lợi dụng truyền thông để công kích Đường Hạo, chỉ trích hắn không biết coi trọng tính mạng của người khác.

Thậm chí, nhiều tờ báo lá cải còn vì lợi nhuận thu được rất cao cho nên không ngừng tung tin giả nói Cung Tiểu Bội là một cô gái trẻ đang thương, vì chọc phải mấy người trọc phú mà trở nên thê thảm. Sau đó Đường Hạo nói ẩu nói tả, sẽ giúp cô trở thành minh tinh thay đổi diện mạo…… Trên tạp chí còn không ngừng đưa tin về thời gian, địa điểm, những nhân vật quan trọng bậc nhất….

Điều này khiến cho dư luận càng thêm công kích kẻ có tiền mà hiện tại không có vấn đề gì – Đường Hạo.

Hình tượng hoàn mỹ của Đường Hạo từ trước đến nay trước mặt công chúng đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Thậm chí, có người còn bắt đầu quay sang chú ý đến đám cưới của Đường Hạo và Lục Giai Ngưng.

Cổ phiếu của Đường thị trong ngày đó cũng giảm xuống còn 0.07 điểm lúc tám giờ tối. Cũng chịu ảnh hưởng từ vụ việc này, nhiều hạng mục đầu tư bị đối tác hủy bỏ, cả công ty chìm trong bầu không khí trầm mặc,khẩn trương.

Đường Hạo ném tờ báo sang một bên, trầm mặc đảo mắt nhìn qua Lục Phong. Hắn ngồi vắt chân trên cao, xoa người, sắc mặt bình tĩnh, rót một ly Brandy. Nhẹ nhàng lay động, giống như đăm chiêu suy nghĩ đều gì đó, hắn đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Lục Phong nhìn Đường Hạo một hồi lâu sau đó khẳng định nói: “Thiếu gia, sự việc nhất định không đơn giản như cảnh sát nói. Cung Tiểu Bội đều không có nói rõ bản thân không khỏe, hơn nữa, cô ta cũng yêu cầu phóng đãng quá mức, cô ta bất quá cũng chỉ cần thay đổi trong một thời gian thôi. Một người không thể chịu đựng được đau đớn như cô ta làm sao có thể lựa chọn cách tự giải?”

Lục Phong nhìn Đường Hạo. Bởi vì lúc trước thiếu gia lo lắng cô gái này sẽ không chịu đựng nổi đau đớn mà dao động, cho nên sau vài lần tiểu phẫu thuật, xác định cũng không giống Lục Giai Ngưng nữa cho nên thiếu gia cũng tương đối hài lòng mà gật đầu.

Đường Hạo lại rót thêm cho mình một ly rượu, mân mê một hồi, sau đó đưa ánh mắt thay đổi nhìn về phía Lục Phong: “ Tôi cũng thấy sự việc không đơn giản như thế! Tiếp tục chờ cảnh sát điều tra xem!”

“ Chờ bọn cảnh sát ngu ngốc kia sao? Chẳng thà chúng ta tự điều tra!” Lục Phong châm chọc nhếch môi, trên mặt đầy sự coi thường với cảnh sát.

Hắn từ năm mười một hay mười hai tuổi gì đó đã bắt đầu chơi trò ‘chạy thi’ với cảnh sát. Nhưng mà, cảnh sát cho đến bây giờ chưa thắng nổi hắn.

Đường Hạo nhếch môi, nhún nhún vai nói: “ Nhưng chúng ta một năm đóng bao nhiêu là khoản thuế, cho nên không thể không để cho bọn họ có chuyện gì đó không làm, lấy tiền mà sống chứ?”

“ Nhưng dưới tình hình hiện nay, hình tượng của thiếu gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.” Lục Phong nhíu mày, cảm thấy nếu cứ buông lỏng như vậy sẽ không phù hợp. “ Với lại, hôn lễ của cậu cùng Lục tiểu thư sắp được tiến hành rồi!”

“ Dư luận nhiều chuyện, như vậy cũng tốt, có thể làm cho bọn họ chú ý đến hôn lễ của chúng tôi!”Đường Hạo cười nhạt nói.

Hắn dạo gần đây không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ như thế nào, và cũng có niềm tin chắc chắn cổ phiếu sẽ ổn định trở lại. Những hạng mục ngưng hợp tác, chắc chắn còn muốn hợp tác trở lại, lúc đó hắn đưa ra yêu cầu cao, tranh thủ thu về lợi tức cao cho tập đoàn.

Cốc. cốc. cốc.

Sau ba tiếng gõ cửa, Tiểu Ngưng với khuôn mặt đầy mô hôi như bánh bao đỏ bừng, tóc cũng bị thổi đến rối loạn, hấp tấp đẩy cửa tiến vào: “ Đường Hạo, có báo này đưa tin….”

Lục Phong nhìn khuôn mặt tức giận của Lục Giai Ngưng, không để ý đến lời thiếu gia dặn dò, chủ động giải thích nói: “Tiểu Ngưng, mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu! Cũng không phải giống như báo chí đưa tin! Cô gái tên Cung Tiểu Bội đó là do Chu Thích sai đến để…..”

Hắn cũng không muốn bời vì chuyện này mà Tiểu Ngưng lại bất mãn với thiếu gia.

“ Anh Phong, những chuyện không quan trọng này đừng nói cho cô ấy biết!” Đường Hạo cau mày, lạnh lùng ngắt lời Lục Phong. Hắn tình nguyện chịu sự hiểu lầm của cô chứ không muốn cô vì chuyện này mà shock.

Vẻ tức giận trên mặt Tiểu Ngưng được thay thế bằng sự nghi hoặc, cô đi về phía Lục Phong nói: “ Anh Lục Phong, anh nói tiếp đi! Cô gái này được Chu Thích sai đi làm gì? Bên trong chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mau nói cho em biết!”

Cô có thể cảm nhận được Đường Hạo đang có chuyện gì đó giấu diếm mình. Mà những chuyện này tuyệt đối có liên quan đến cô.

“Anh Lục, anh mai nói đi!”

## 395. Chương 395

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Dưới con mắt sắc bén của Đường Hạo, Lục Phong vẫn đem chuyện này từ đầu đến cuối nói ra. Tiểu Ngưng nhịn không được mà lạnh cả sống lưng, hai tay ôm lấy người, lắc đầu liên tục, không dám tin: “Tại sao lại có chuyện đáng sợ như vậy? Trời ạ! Có người phẫu thuật chỉnh hình giống em như đúc sao?”

Cô theo thói quen đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Hạo. Hiện tại, cô rất lạnh, muốn được hắn ôm vào lòng.

Trời ạ! Chu Thích có thể làm ra cả một người giống hệt mình để đi lừa Đường Hạo sao?

Nếu như lúc ấy Đường Hạo không nhận ra đó là giả, mà chĩnh lúc đó lại là lúc cô bị Chu Thích bắt đi, thì cô bây giờ sẽ ra sao?

Hết thảy…..hết thảy mọi chuyện khiến cô không dám nghĩ nữa!

“ Đúng vậy? Chu Thích là một tên biến thái đáng sợ như thế đấy! Căn bản chính là biến thái! Thiếu gia một mực lo lắng em sẽ sợ hãi cho nên mới giấu chuyện này. Cô gái kia cũng không hy vọng giống em, không muốn bắt chước em, chỉ mong trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Thiếu gia đã hứa sẽ giúp cô ta đạt được tâm nguyện này, đỡ cho cô ta về sau tìm đến em gây phiền toái! Thật không ngờ, cô ta lại chết!” Sau khi nói xong, Lục Phong xoay người đi ra khỏi văn phòng, nhường không gian lại cho hai người.

Đôi mắt thanh tịnh dần dần hồng lên, rất nhanh những giọt nước mắt rơi xuống, Tiểu Ngưng khống chế không nổi mà nhào vào lòng Đường Hạo, vùi mặt trong ngực của hắn: “ Anh làm nhiều chuyện cho em như vậy, tại sao lại không nói cho em biết?”

Đường Hạo ôm chặt lấy cô, nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, nói: “ Anh biết cô ta sẽ không gây phiền toái gì cho em, xét thấy chuyện này cũng không quan trọng gì nên không nói cho em biết, đỡ cho em phải lo lắng sợ hãi như bây giờ!”

Một người yêu cô, thương cô, vì cô mà lo nghĩ nhiều như vậy, khiến cô làm sao không cảm động cho được? Thật cám ơn trời xanh đã cho cô một thủ hộ thiên sứ như anh.

Nước mắt cảm động rất nhanh làm ướt nhẹt cả gương mặt của cô, cô ngước lên, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đối diện với mình: “ Đường Hạo, em không trách anh! Em biết anh đối với em là tốt nhất! Anh là người đối xử tốt nhất với em!!”

Tuy cô đã từng hoài nghi hắn, hận hắn nhưng đồng thời cũng vẫn yêu hắn vô cùng. Cô không có một phút giây nào là ngừng nhớ về hắn, yêu hắn.

Kích động khiến cánh môi đỏ mọng của cô run run, cô có thật nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng không hiểu tại sao cô họng như bị nghẹn lại, khiến cô không thể nói ra được một tiếng.

Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của cô, sau đó lau những giọt nước mắt trên gương mặt của cô, nói: “ Xem em kích động kìa! Những chuyện này chẳng thấm vào đâu so với những tổn thương anh đã gây cho em trước kia. Có nhiều chuyện anh còn phải xin lỗi em! Nếu như trước giờ anh tin tưởng em dù chỉ là một chút thôi thì có lẽ em đã không phải vất vả nuôi hai đứa con một mình, Nhị Nhị của chúng ta cũng không cần phải gửi người khác nuôi. Thậm chí, nếu không phải vì sai lầm của anh, có lẽ chúng ta cũng sẽ không mất đi một tiểu bảo bối!”

Bây giờ nghĩ đến tiểu bảo bối còn chưa thành hình kia, trái tim Đường Hạo nhịn không được mà phiếm đau. Nghĩ đến chuyện cô thiếu chút nữa là mất mạng, hắn cảm thấy như toàn bộ máu trong người bị chảy ngược lại.

Tiểu Ngưng nâng tay lên, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của hắn: “ Đừng nhắc đến chuyện trước kia! Từ trước đến giờ em cũng không hề tin tưởng anh. Em…em cái gì cũng không biết! Em….không biết….là anh đối với em……em…..” Lúc kia, cô quá nhu nhược yếu đuối, chỉ biết than trách ông trời.

Đường Hạo cười nhẹ, sau đó nhéo nhéo gương mặt của cô: “ Lần này, em tin tưởng anh sao?”

“ Đương nhiên!” Tiểu Ngưng gật mạnh đầu.

“ Thật sao?! Bộ dáng của em vừa rồi giống như đi hỏi tội người ta vậy, hấp ta hấp tấp!” Đường Hạo câu dẫn khóe miệng, nhéo mũi của cô.

Kỳ thật, vừa rồi cô giống như đi hỏi tội hắn không bằng, nhưng mà tâm trạng của cô, hắn hiểu. Cô tin tưởng hắn, như thế là đủ rồi.

Dù sao, hắn cũng dùng danh nghĩa cá nhân mà cho Cung Tiểu Bội kia chi phiếu. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ liên tưởng đến phương diện kia, huống hồ là cô, người yêu hắn như vậy.

Tiểu Ngưng không hiểu lời của hắn, chớp đôi mắt to, hỏi: “ Anh nói cái gì? Em nào có giống như đi hỏi tội người khác!”

“ Còn không phải sao? Hấp ta hấp tấp đến, vừa vào đã hỏi ngay chuyện của cô gái kia!” Đường Hạo vừa nói vừa nhờ lại bộ dạng ban nãy của cô.

Thật sự là vô cùng hung hãn….

Tiểu Ngưng cau mày nhìn hắn, biểu tình so với trước dữ hơn vài phần: “ Em mới không có muốn đi hỏi tội anh đâu! Em là tức giận đám ký giả! Bọn họ dựa vào cái gì mà thêu dệt nên đủ chuyện đến chính người trong cuộc còn chẳng biết!”

Bạn bè của hắn, cô cũng đã gặp qua. Người tài giỏi không bao giờ nhàm chán đến mức lại đi làm mấy chuyện này.

Nghe xong lời Tiểu Ngưng nói, Đường Hạo nhịn không được mà cảm động. Hắn thật không ngờ Tiểu Ngưng tức giận thực ra là giận đám nhà báo kia.

Tiểu Ngưng kéo kéo cà vạt của hắn, cong môi lên nói: “ Em đã nói với anh rồi mà! Em sẽ tin tưởng anh! Tin tưởng anh thì sẽ không hoài nghi anh! Anh nghĩ rằng em là người nói một đàng làm một nẻo sao?”

Đường Hạo bị Tiểu Ngưng túm cà vạt kéo xuống thật mạnh. Cổ bị siết chặt đến không chịu nổi, đung đưa theo động tác của Tiểu Ngưng.

“ Đừng ghìm cổ anh như thế! Bộ dạng này khiến anh chẳng có mặt mũi nào cả!” Đường Hạo kéo cà vạt của mình lại, nhưng Tiểu Ngưng cũng dùng lực rất mạnh, không cho hắn được như ý.

“ Ha ha ha….” Nhìn bộ dạng nhe răng trợn mắt của hắn, Tiểu Ngưng nhịn không được mà bật cười.

Một màn này mà để những người trong công ty nhìn được có lẽ tầm mắt của họ sẽ mở rộng thêm vài kilomet. Sau đó, từ nay về sau sẽ xua nịnh tổng tài phu nhân, bởi vì tổng tài phu nhân có thể lãnh đạo được tổng tài.

((o – lacthuylinh.wordpress – o))

Cảnh sát điều tra cô gái đã chết Cung Tiểu Bội kia sau bốn mươi tám giờ đã có kết quả. Rốt cuộc họ cũng đã xác định được Cung Tiểu Bội chết không phải do tự sát. Từ hiện trường tới góc độ rơi xuống cùng với nơi thân thể chạm đất có sự thay đổi, hơn thế trên người cô ta có rất nhiều vết thương. Cô ta là bị người giết.

“ Cung Tiểu Bội trước khi chết chắc chắn có phát sinh tranh chấp cùng với một người khác, bởi vì móng tay của cô ta bị tróc…..” Đọc đến đây, Tiểu Ngưng sởn tóc gáy, “ Móng tay bị tróc ra, hẳn là rất đau đớn!”

“ Thật sự bội phục mấy vị cảnh sát! Bốn mươi tám tiensg đồng mới mới phát hiện được chút manh mối bé tẹo này!” Lục Phong lại một lần nữa châm chọc.

“ Tranh chấp? Cô ta tranh chấp với ai nhỉ? Hơn nữa đối phương còn cướp đi cả tính mệnh của cô ta….” Tiểu Ngưng thả tờ báo trong tay xuống, nhìn những người khác trong phòng.

Lục Phong và Đường Hạo nhìn nhau, trong đầu sớm đã có đáp án.

Cung Tiểu Bội là Hoa kiều quốc tịch Canada. Cô ở đây cũng không có người thân nào cả. Dưới tình huống này, người có thể tranh chấp với cô ta chỉ có một mình tên đó. Ngoài kẻ đó ra làm gì còn người nào khác.

Nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ, Tiểu Ngưng trong lòng cũng tự hình thành đáp án: “ Là Chu Thích, đúng không?”

Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng bất giác rùng mình một cái. Cô đã từng chứng kiến bộ dạng biến thái của Chu Thich, biết rõ hắn ta là kẻ điên cuồng dọa người đến như thế nào. Hơn nữa, nghĩ đến đoạn thời gian trước kia, cô cũng đã từng làm việc cùng với hắn, thiện cảm cũng đã từng có rất nhiều. Tiểu Ngưng cảm thấy tiếc thay cho hắn ta.

Nếu như không phải hắn thì tốt biết bao…..

## 396. Chương 396

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Quả nhiên, sau mấy giờ, cảnh sát đã thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải hình nghi can trong vụ này. Chỉ là thông tin bọn họ đang tiến hành bắt giữ thì được giữ kín.

“ Thiếu gia có muốn tăng thêm số vệ sĩ ở bên người không ạ?” Lục Phong đi theo Đường Hạo vào thư phòng, sau đó đóng cửa lại. Ánh nắng vàng chói chang xuyên qua lớp kính cửa sổ, len lỏi vào từng ngõ ngách trong căn phòng. Thư phòng vốn nghiêm túc tăng thêm phần khí khái sáng lạn.

Đường Hạo sau khi vào thư phòng, ngồi xuống luôn chiếc ghế sô pha màu nâu thủ công tinh xảo. Châm một điếu thuốc, hắn lắc đầu nói: “ Không cần! Nhưng mà hãy tăng thêm số lượng nhân viên bảo vệ ở bên chủ tịch! Phong, một hồi nữa anh hãy mang theo vài người đến đại trạch Đường gia!”

“ Thiếu gia, cậu bên này liệu ổn chứ?” Lục Phong không yên tâm hỏi. Chu Thích hiện tại đã là chó cùng giứt dậu, không biết sẽ làm ra chuyện gì, “ Vẫn là nên cẩn thận một chút! Tên Chu Thích đó không phải kẻ có tinh thần bình thường, cậu đừng chủ quan!”

“ Chu Thích không phải đối thủ của tôi! Anh đừng lo, để lại hai người bên cạnh tôi là được rồi!”Đường Hạo trầm ổn nói, đối với tên kia hắn nắm chắc mười phần, “ Anh đừng quên còn có cảnh sát! Cảnh sát không phải cũng đang lùng bắt hắn sao?”

Nghe thiếu gia một lần nữa nhắc đến cảnh sát, Lục Phong nhịn không được mà nhếch nhẹ môi, mỉm cười một cách khó khăn nói: “ Thiếu gia, cậu đang càng ngày càng tin tưởng vào đám cảnh sát kia thì phải?”

Đường Hạo nặng nề phun ra một đám khói trắng, hai mắt hiện lên tia trào phúng: “ Tôi phát hiện cảnh sát cũng không vô dụng như chúng ta nghĩ! Bọn họ có thể chỉ trong mấy giờ mà tìm ra tôi, đủ để nói lên họ cũng có năng lực. Đã có năng lực thì đương nhiên sẽ không để cho người dân như chúng ta bị tổn thương!”

“ Thiếu gia, cậu đừng nên đặt niềm tin vào đám ngu ngốc đó! Tôn quý như cậu không đáng phải cúi mình xin họ bảo vệ!” Lục Phong vẫn cảm thấy không ổn nên khuyên.

“ Yên tâm, chỉ là một tên Chu Thích không bình thường đâu đáng để cho chúng ta để tâm đến. Ha ha ha, tên đó căn bản là không xứng!” Đường Hạo đơn giản là không coi Chu Thích ra gì. Chu Thích đó chẳng qua là một tên biến thái dùng thủ đoạn để hiếp đáp phụ nữ yếu đuối thôi.

Đối với công phu của Đường Hạo, Lục Phong biết rõ hơn ai hết. Người bình thường căn bản không thể động đến người cậu ta.

Nhưng mà……

“ Thiếu gia vẫn nên cẩn thận thì hơn! Tôi trở về chỗ chủ tịch trước vậy!” Lục Phong nhẹ gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng.

Lục Phong vừa mới đi ra ngoài, Đường Hạo cũng theo đó mà đi ra, bấm điện thoại gọi cho Tiểu Ngưng.

Điện thoại vang lên tiếng nhạc chờ vài giây sau thì kết nối. Tiếng ồn ào tạp âm truyền đến, cũng với tiếng của người đang bận rộn, vô cùng vội vã.

“ A lô, tại sao lại gọi điện cho em? Người ta đang bận lắm!” Tiểu Ngưng nói xong vài câu lại nói với trợ lý bên cạnh, “Bôi một ít phần ướt lên cánh tay và cổ của cô ấy là được rồi! Đừng có quá dày như vậy!”

Đường Hạo nghe giọng cô ra lệnh một cách rất tự nhiên từ trong điện thoại, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên: “Ừ, hiện tại rất có khí chất của lãnh đạo!”

“ Đúng vậy! Từ nhà luyện ra được….”Tiểu Ngưng nói. Ý này là ở nhà được luyện tập trước từ người nào đó rồi nên bây giờ mới được như vậy.

Đường Hạo phát ra những tiếng cười giòn tan. Âm thanh kia nghe ra tràn đầy sủng nịch đối với Tiểu Ngưng.

“ Có chuyện gì muốn nói sao? Em hiện tại đang bề bộn công việc, nếu không có chuyện gì thì em tắt máy đây!” Ngữ điệu của cô vô cùng nhanh gọn, thêm cả những tiếng hướng dẫn trợ lý bên cạnh.

“ Khi nào em kết thúc công việc, anh sẽ đến đón em………..!”

Đường Hạo vẫn còn chưa nói xong, Tiểu Ngưng đã ngắt lời của hắn. “ Còn phải hỏi, đến lúc đó em sẽ gọi điện cho anh! Anh bây giở ở nhà xem còn thiếu cái gì nữa không? Chờ sau khi em kết thúc công việc, chúng ta cùng đi mua!”

Hôn lễ sắp đến rồi, mà công ty của cô đang đón một loạt hợp đồng mới. Cô không muốn vì hôn lễ mà ảnh hưởng đến công việc của mình.

Mà hắn cũng đặc biệt tôn trọng cô, cho nên chuyện hôn lễ đành phiền hắn một thân bận rộn vậy!

Kế tiếp, Tiểu Ngưng không có chờ nghe đáp án của Đường Hạo đã trực tiếp ngắt luôn điện thoại.

Đường Hạo nhìn điện thoại bị ngắt, nhíu mày lập tức cười. Cô gái này thật là…..càng ngày càng quá phận, càng lúc càng coi trời băng vung.

((o – lacthuylinh.wordpress – o))

“ Cắt! Cắt!” Đạo diễn bất mãn hô to vài tiếng cắt. Ánh đèn chiếu trên người cô người mẫu phụt tắt. Cô ta từ trên giường đứng dậy.

Đạo diễn đội mũ lưỡi trai nhìn cô người mẫu trên giường, tức giận rít gào: “ Nói qua bao nhiêu lần rồi hả? Chúng ta đang làm quảng cáo cho đồ dùng trên giường, không phải làm phim cấp ba! Cô nhìn lại cô đi! Cái biểu lộ đó là gì hả?”

Cô người mẫu bị đạo diễn mắng đỏ bừng mặt. Đôi mắt đẹp như tranh vẽ trong nháy mắt mà đỏ lên, rơi lệ ủy khuất.

Mà hai hàng nước mắt này nhanh chóng làm mờ phấn trang điểm trên gương mặt của cô gái khiến đạo diễn càng thêm tức giận. Ông ta lấy chiếc khăn vắt trên cổ mình ném vào người cô ta, nói: “ Khóc? Cô khóc cái gì? Làm cho mọi người trong phòng này mệt mỏi theo cô, cô còn ở đó mà khóc được sao? Mau lên, chụp tiếp!”

Cô người mẫu nhanh chóng lau khô nước mắt, Tiểu Ngưng cầm phấn sang trang điểm lại cho cô ta. Chỉ thấy Tiểu Ngưng nhanh nhẹn thực hiện vào động tác, hai mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của cô người mẫu. Xác định, cô ta đã ổn mới yên tâm đi ra một bên.

Đường Hạo đi vào phòng chụp ảnh, vừa vặn nhìn thấy một màn này.

Ánh đèn mờ ảo vừa vặn chiếu lên người cô, làm da thịt cô như lộ ra khỏi quần áo, da thịt tuyết trắng nổi bật lên.

Từng đường cong trên cơ thể của cô in hình sang một bên, không hiểu tại sao lại thu hút ánh mắt của hắn đến vậy.

Nhân viên trong phòng nhìn thấy Đường Hạo đến lập tức phát ra tiếng: “ Đường tổng tài….”

Tất cả mọi người đều biết người chỉ dạo tạo hình ở đây chính là hôn thê của Đường tổng, cho nên nhìn thấy Đường Hạo tự nhiên có thêm vài phần thân thiết.

Đường Hạo đưa ngón trở đến giữa hai môi, làm động tác im lặng.

Người chung quanh tự nhiên rất phối hợp. Không gian vẫn yên tĩnh như thường.

Tiếng đạo diễn quát lớn lại một lần nữa vang lên, độ lớn đủ để tất cả mọi người nghe thấy: “ Nói cho cô biết, để được yêu thích thì phải tìm được sự đồng cảm! Hình ảnh phải có cảm xúc! Cảm xúc đâu!? Cảm xúc của cô như thế nào hả?”

Bị mắng vài lần rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, cô người mẫu lên tiếng phản bác: “ Tôi cũng biết như vậy! Biểu hiện theo phương diện này, chỉ là tôi không biết mình sai ở chỗ nào?”

“ Cô còn nói cô cũng biết biểu hiện này sao? Nhưng mà, loại biểu hiện cô vừa diễn cho chúng tôi xem giống như là đang được cùng mấy người đàn ông cao hứng vậy! Nếu có biểu hiện chỉ là……phóng đãng!”

Đạo diễn tức giận thốt lên, lập tức tất cả nhân viên trong phòng ảnh đều khống chế không nổi mà ‘sùy’ một tiềng cười. Đương nhiên, trong số đó có cả người trang điểm cho người mẫu – Tiểu Ngưng.

## 397. Chương 397

Edit: Meimoko

Tiểu Ngưng nín cười, cúi xuống, nhưng đôi môi đỏ không che giấu được mà cười toe toét. Lời của đạo diễn nói không có sai, tuy có hơi thô lỗ.

Biểu hiện vừa rồi của cô người mẫu kia xác thực là…….Giống như là đang bị…..

Đúng lúc cô muốn ngừng cười, ngẩng đầu lên tiếp tục xem chụp ảnh thì đột nhiên bên hông có bàn tay to lớn ôm chặt lấy. Cô theo phản xạ muốn thét lên nhưng một giọng nói nhỏ quen thuộc vang lên bên tai: “ Là anh !”

Giọng nói mạnh mẽ lại hấp dẫn trí mạng, phảng phất giống như một ly rượu vang đỏ lâu năm của Pháp, muốn nhâm nhi mãi không thôi, khiến người ta mê say trong đó.

Tiểu Ngưng thu hồi lại vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhìn gương mặt của người đang ôm cô. Nới lỏng khoảng cách ra một chút, cô mới nhìn rõ được hắn: “ Sao anh lại đến đây? Còn tiến thẳng vào phòng chụp hình thế này nữa chứ?”

“ Ừ, lo lắng cho em! Em cũng biết bây giờ chính là thời điểm then chốt!” Hắn trước tiên trả lời câu hỏi của cô, sau đó tiếp tục nói: “ Vừa rồi ở ngoài cũng chẳng ai ngăn cản anh!”

Sau khi nói xong, hắn ôm cô vào lòng, động tác vô cùng tự nhiên không hề để ý đây là đâu.

Tiểu Ngưng cau mày, gạt tay của hắn ra, dùng môi ngữ : “ Em đang làm việc! Anh đừng làm gì xằng bậy!”

Cánh tay của Đường Hạo lại xao xoa trên vòng eo của Tiểu Ngưng: “ Vậy mà đã xằng bậy rồi sao? Nếu như anh hôn em thì như thế nào?”

Vừa nói, gương mặt của hắn vừa đè xuống mặt cô, làm bộ như sắp hôn cô.

Tiểu Ngưng theo phản xa đưa tay lên đẩy hắn ra: “ Được rồi! Được rồi! Đừng náo loạn!”

“ Vì sao?” Tuy hơi miễn cưỡng nhưng hắn cũng vẫn thả cô ra. Bởi vì, không biết từ lúc nào hắn đã quen với việc cô ra lệnh.

Tuy vậy, hắn vẫn thích ở trước mặt người khác biểu lộ sự thân mật giữa hai người.

“ Anh còn hỏi là vì sao à? Chán ghét, loại câu hỏi vô nghĩa này về sau đừng có hỏi em!” Tiểu Ngưng nhỏ giọng nói, sau đó lại chăm chú nhìn về phía nơi chụp ảnh.

Cô người mẫu trên giường dưới sự chỉ đạo của đạo diễn càng diễn càng không xong. Có thể nói, cô ta thêm được vài tiếng “ư, a, ô’ để tự an ủi mình.

Tiểu Ngưng nhịn không được mà xoay người lại, nhún nhún vai cười với Đường Hạo, còn nhìn là lại muốn cười.

Đường Hạo căn bản không hề chú ý đến người mẫu trước mặt ra sao, mọi ánh mắt của hắn chỉ tập trung trên người của cô gái trước mặt.

Nhìn bộ dạng nín cười đến không được của cô, hắn tả oán nói: “Cười? Cười cái gì? Vì cô ta mà tất cả mọi người ở đây đều phải kéo dài thời gian làm việc, thế mà em còn cười được sao?”

“ Em…” Tiểu Ngưng ngẩng đầu lên, buồn cười đến mức hai mắt chảy nước, “ Em khống chế không nổi…”

“ Cắt! Cắt! Cắt! Không đạt!” Đạo diến lần này tức giận hét còn to hơn. Lập tức người cầm máy quay cùng các nhân viên khác phát ra tiếng phàn nàn.

“ Loại phụ nữ như cô chỉ thích hợp đóng phim cấp ba, đừng mong mà đóng được quảng cáo hay phim truyền hình!” Tức giận, đạo diễn mắng nhiếc thậm tệ, không để cho cô người mẫu kia chút mặt mũi nào.

Cô gái kia tốc chăn đơn lên, vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng.

“ Lúc này, nên kết thúc được rồi, đúng không?” Nhìn một màn vừa rồi, người vui sướng nhất chính là Đường Hạo.

Tiểu Ngưng không phải chạy đi chạy lại trang điểm cho cô ta nữa rồi, đành bất đắc dĩ gật đầu: “ Phải!”

Người mẫu bị đạo diễn mắng cho bỏ chạy, mọi người không thể nào tiếp tục công việc được nữa đành phải thu dọn trường quay.

“ Hôm nay mọi người vất vả nhiều rồi!”

“ Quản nhiều như vậy…… Đi!” Đường Hạo lôi kéo cánh tay Tiểu Ngưng chuẩn bị rời khỏi.

Tiểu Ngưng đứng ở nơi đó lắc đầu, tránh thoát khỏi tay hắn: “ Không được! Đạo diễn còn chưa nói kết thúc!”

Đường Hạo xoay người, cau mày nhìn cô: “ Sao em cứ nghe lời như học sinh vậy? Đạo diễn mắng diễn viên bỏ chạy rồi, không về thì ở lại làm gì?”

“ Không nhất định là thế! Lát nữa, người mẫu sẽ quay lại!” Trước kia cũng phát sinh tình huống như thế nào, cuối cùng cũng vẫn làm tiếp.

“ Nữ diễn viên kém như vậy, anh nghĩ đạo diễn chắc phải kèm cô ta học bù vài buổi, hiện tại cũng chưa vội đâu!” Tuy hắn chỉ là người đứng ngoài cửa nhưng cũng biết nữ diễn viên kia quá kém.

“ Vậy cũng có thể sẽ đổi người mẫu sau mới tiếp tục! Những chuyện này cũng không phải hiếm!”Tiểu Ngưng đẩy Đường Hạo ra, trấn an nói: “ Anh đi qua phòng bên uống cà phê! Nếu muốn ăn món gì cứ gọi, hôm nay em mời!”

Cô nói chuyện bằng ngữ điệu giống như đang dỗ trẻ con, xem Đường Hạo như một đứa trẻ ba, bốn tuổi.

Đường Hạo nghe cô nói mà dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, bật cười hỏi: “ Em nói muốn mời anh ăn?”

“ Đúng vậy!”Tiểu Ngưng gật mạnh đầu, chỉ cần hắn không quấy rầy công việc của cô là được rồi.

“ Em nghĩ anh từ xa đến đây chỉ vì để được em mời uống cà phê hay ăn món gì đó thôi sao?”Đường Hạo vẫn cười cợt hỏi nhưng ánh mắt kia lại nổi lên hai ngọn lửa, hình như có chút bất đồng.

“ Ê…” Tiểu Ngưng bị hắn hỏi khó, đành cười hì hì. Đẩy hắn sang một bên, sau đó cô ngước mặt lên, nhíu mũi với hắn, “ Đừng giận! Em bây giờ còn đang làm việc mà, không phải sao?”

Bàn tay mềm mại không xương xoa xoa đầu vai của hắn, vuốt lên mái tóc của hắn, cô nói: “Anh xem, lúc trước chính anh đã nói sẽ tôn trọng công việc của em mà!?”

“ Nhưng mà, hiện tại không phải đi được rồi hay sao?” Đường Hạo dựa vào tình huống mà phán đoán. Vốn đã không thể làm việc được nữa rồi thì vì sao không trở về cho đỡ lãng phía thời gian?’

“ Công việc ở đây, anh không hiểu đâu! Nếu như đạo diễn nói kết thúc công việc thì em sẽ đi cùng anh ngay lập tức, được chưa?” Tiểu Ngưng kiếng mũi chân, hôn ‘chụt’ cho hắn một cái.

“ Anh còn muốn….” Đường Hạo nhanh chóng ôm lấy người cô, đè đầu của cô xuống, kiên quyết không cho cô rời đi khỏi mình.

“Ừ…” Bị hắn hung hăng hôn, Tiểu Ngưng cũng chỉ có thể phối hợp với hắn.

Đường Hạo giống như tìm được sự đền bù, ôm chặt lấy thân Tiểu Ngưng, không coi ai vào mắt, kịch liệt hôn cô.

Không khí trong không gian nhỏ hẹp càng lúc càng nóng, nóng đến mức muốn đem tất cả đồ đạc trong phòng vứt ra ngoài.

Tiểu Ngưng dần dần đắm chìm trong nụ hôn của Đường Hạo, hai tay lúc trước kháng cự cũng chuyển thành chủ động quấn lấy cổ hắn. Từng tiếng kiều ngâm phát ra từ khẽ hở giữa đôi môi của bọn họ.

Những người xung quanh đứng tại chỗ vài giây đồng hồ, thật sự không chờ được đến lúc bọn họ tách ra đành thức thời ho vài tiếng: “ Khụ! Khụ! Khụ!”

Nghe được bên cạnh có người, Tiểu Ngưng giống như kẻ trộm, lập tức thất kinh đẩy người mình yêu ra. Cô đỏ mặt nhảy qua một bên. Hai gò má giống như sắp bốc cháy, ngượng ngừng nhìn người đối diện.

Trái với Tiểu Ngưng đang kinh hoảng, Đường Hạo lại giống như người không có sao cả. Hắn đứng một bên sửa sang lại quần áo, và thắt lại cà vạt. Bất quá, khuôn mặt của hắn đen lại, nhìn kỳ đac cản mũi trước mắt.

## 398. Chương 398

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng đương nhiên không có đồng ý với gương mặt khó coi của Đường Hạo. Cô nhìn hắn một cái, cảnh cáo không lời, không thể để hắn bất lịch sự như vậy.

Vương sản xuất nào dám trách cứ trước mặt đại thần tài. Đường thị hằng năm đều tài trợ cho công ty bọn họ một khoản rất lớn.

Tiểu Ngưng vô thức, bất an nhìn nhà sản xuất: “ Vương sản xuất, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Có phải người mẫu đã quay lại diễn tiếp, hay là có người mới đến?”

“ Không! Không phải như thế!” Vương sản xuất lập tức lắc đầu, trên mặt tràn đầy vui vẻ, nói: “ Là như thế này: cô cũng nhìn thấy rồi đấy! Cô người mẫu vừa rồi căn bản là không diễn được. Mà tôi và đạo diễn đã cùng nhau thương lượng, thấy ngoại hình vào khí chất của cô đặc biệt phù hợp! Lục tiểu thư, cô có muốn tham gia đóng quảng cáo này hay không? Làm người mẫu thay thế tạm thời!”

Làm người mẫu thay thế ? Tham gia quảng cáo? Tiểu Ngưng nhất thời không thể nào tiêu hóa được hết những lời nhà sản xuất vừa nói. Đôi mắt to tràn đầy khao khát.

“ Có thể chứ? Chúng tôi đếu thấy khí chất, ngoại hình, diện mạo của cô rất thuần khiết….sẽ không giống như cô gái kia…” Vương sản xuất tiếp tục khuyên bảo.

“ Không thế!” Đường Hạo trực tiếp ngắt lời, Giọng điệu vô cùng nghiêm túc khiến không ai có thể phản bác.

“ Chuyện này….” Vương sản xuất xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhìn Đường Hạo, muốn tiếp tục khuyên bảo nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đường Hạo thì mọi lời nói phải nuốt lại vào trong cổ.

Tiểu Ngưng nhìn hắn đối với người ta hung hăng, bộ dạng không lưu tình chút nào, nhìn không được mà lên tiếng ngăn cản: “Đường Hạo!”

Đường Hạo lập tức trừng mắt nhắc nhở cô, sau đó khẳng định thêm một lần nữa: “ Tôi nói chính là không thể được!”

“ Đường tiên sinh, tôi xin cam đoan quảng cáo này là vô cùng đứng đắn, Lục tiểu thư sẽ không lộ da thịt quá nhiều!” Nhà sản xuất biết rõ Đường Hạo để ý cái gì, đó chính là sợ người phụ nữ của mình bị lộ thân thể ra bên ngoài.

“ Nhiều hay ít thì vẫn cứ là lộ!” Đường Hạo bá đạo ôm lấy Tiểu Ngưng.

Nhìn hắn cuồng vọng giữ lấy mình, trong lòng Tiểu Ngưng tràn đầy hương vị ngọt ngào, cô quay đầu về phía nhà sản xuất, nói xin lỗi: “ Vương sản xuất, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà…..”Tiểu Ngưng ngước mặt lên nhìn người bên cạnh, mỉm cười: “ Vị hôn phu của tôi không thích tôi làm việc này, như vậy tôi cũng sẽ không làm! Tôi nghe lời hôn phu của tôi!”

Lời nói của Tiểu Ngưng khiến Đường Hạo thập phần hài lòng, đắc ý trên mặt càng lúc càng nhiều.

Mà Tiểu Ngưng cũng thích nhìn hắn vui vẻ phấn khởi như thế, ít nhất cũng không phải là bộ mặt nghiêm túc, căng như tờ giấy.

Vương sản xuất trùng mặt xuống, thống khổ nói: “ Trời, vậy bây giờ tôi đi đâu kiếm người phù hợp đây? Hôm nay nếu mọi việc không kết thúc thì tổn thất rất lớn!”

“ Đây là chuyện của các vị!” Đường Hạo thản nhiên nói, nhếch mi, có chút không kiên nhẫn, “ Hôm nay nếu như không tiếp tục công việc được nữa thì tôi xin phép đưa nhà tạo hình này về trước!”

Hôm nay là chủ nhật, hiển nhiên nghỉ ngơi.

Vương sản xuất thống khổ nhìn Đường Hạo, tiếp tục cầu khẩn tổng tài của Đường thị: “Đường tổng tài, quảng cáo này là dự án quan trọng nhất của chúng tôi!”

Biểu lộ của Đường Hạo so với lúc trước còn lãnh đạm hơn, cầm lấy tay Tiểu Ngưng đi về phía cửa.

Tiểu Ngưng bất an nhưng vẫn phải đi theo hắn: “ Vương sản xuất….. đừng quá…lo lắng….”

“ Mẹ, mẹ!”

“ Mẹ!”

Đúng lúc đang giằng co tâm lý thì trong phòng chụp bỗng có tiếng trẻ con vang lên. Hơn nữa đó còn là tiếng của một cô bé và một cậu bé.

Đường Hạo và Tiểu Ngưng đều dừng động tác lại. Không lâu sau, dưới ánh đèn nhiều màu, họ nhìn thấy hai đứa con.

Đó chinh là hai đứa tiểu ác ma thích làm chuyện quậy phá, nhưng khi bọn chúng ăn mặc gọn gàng, lại thêm ánh đèn rực rõ làm nên, chúng trông chẳng khác nào những thiên sứ giáng trần.

Nhất là cô bé, ăn mặc váy áo công chúa màu trắng, đi đứng uyển điệu, xinh đẹp như tiên tử hạ phàm, trong nháy mắt thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng.

Phó đạo diễn, và nhân viên duy trì studio ngẩn người, nửa ngày mới nghĩ đến chuyện ngăn cản hai đứa trẻ: “ Hai bạn nhỏ, chỗ này là chỗ làm việc, đừng chạy loạn như thế!”

Cậu bé ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “ Chúng cháu đâu có chạy loạn! Chúng cháu vào đây là để tìm mẹ mà!” Sau đó rất nhanh đảo mắt tìm kiếm bóng hình của mẹ mình.

“ Mẹ của các cháu là ai? Các cháu trước mắt cứ ra chỗ kia ngồi, chú đi tìm mẹ cho các cháu, được không?” Phó đạo diễn dắt tay hai đứa trẻ, muốn đi về phía ghế nghỉ dài.

“ Dương Dương, Nhị Nhị, ai cho hai cháu chạy loạn như vậy hả? Chú không phải đã nói chờ chú đỗ xe xong sẽ dẫn hai đứa đi hay sao? Các cháu tại sao không nghe lời chạy vào trước hả?” Hải Uy nắm chặt chìa khóa xe trong tay, chạy tời bắt hai đứa nhóc.

Phó đạo diễn nhìn thấy Hải Uy thì đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó giật mình, nói: “ Cậu chính là tỷ phú trẻ tuổi nhất vừa mới được bầu trong năm nay, Hải Uy….”

Hải Uy còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Ngưng đã lâu chưa được gặp con mình kia đã chạy vội đến, “ Dương Dương, Nhị Nhị, các con sao lại đến đây!?”

Hai đứa con nghe tiếng quay đầu lại, chạy về phía Tiểu Ngưng. Hai đứa trẻ ôm lấy người Tiểu Ngưng, vui mừng hô to:

“ Mẹ, mẹ!”

“ Nhị Nhị rất nhớ mẹ! Mẹ không đến thăm bọn con!”

Dương Dương cũng ôm chặt lấy mẹ, phàn nàn: “ Mẹ, mẹ thật nhẫn tâm! Có công việc rồi là quên bọn con, không đến xem bọn con thế nào!”

Tiểu Ngưng nghe tiếng hai đứa nhóc phàn bàn, lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang yêu của bọn chúng thì tự nhiên muốn phì cười. Chúng mập ra một chút, má phúng phính véo rất thích: “ Các con nhớ mẹ thật sao? Nếu không phải gần đây gây chuyện thì có lẽ cũng chẳng nhớ đến đâu nhỉ?”

Dương Dương, Nhị Nhị nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó cùng lè lưỡi cười, xem như là thừa nhận lời của mẹ.

Tiểu Ngưng dùng cánh tay mảnh khảnh dịu dàng ôm hai đứa trẻ vào ngực, tạo thành một bức tranh mẫu tử tình thâm, làm người ta không nỡ rời mắt. Cũng không ai có thể nghĩ, một cô gái nhỏ bé xinh xắn lại sinh được hai đứa trẻ đáng yêu như thiên sứ kia.

Mọi người trong phòng hóa trang đều si ngốc nhìn. Lúc trước giới truyền thông đã đưa tin Đường Hạo cùng Lục Giai Ngưng đã có một đôi song sinh, nhưng thật không ngờ đôi song sinh đó lại đẹp như vậy.

Đường Hạo đi phía sau Lục Giai Ngưng, vẻ mặt hắc tuyến, thấp giọng hỏi Hải Uy: “ Ai bảo cậu mang hai đứa nhóc này đến đây? Có mục đích gì hả?”

Tiểu tử thối này có ý với bà xã tương lai của hắn, chuyện này đến giờ hắn vẫn chưa nguôi giận. Sớm muộn cũng có ngày, hắn sẽ cho tên tiểu tử này một bài học. Bằng không, cậu ta sẽ lại có ý nghĩ bất chính với vợ của hắn.

## 399. Chương 399

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiếp nhận ánh mắt mắt tràn đầy hận ý của Đường Hạo, Hải Uy nhanh chóng giải thích chứng minh sự vô tội của mình: “ Cũng đâu phải là do em! Hai đứa trẻ này muốn đi gặp mẹ, em cũng không biết chị Ngưng ở đâu! Sau đó đi hỏi anh Phong thì mới biết chị dâu đang làm việc ở đây! Thế là….”

Nhìn sắc mặt của Đường Hạo không có chút chuyển biến, Hải Uy vội vàng nói luôn: “ Bọn trẻ đã bình an đến đây…..Bây giờ, em đi được rồi!”

Liên tục trong vài ngày, thời gian của hắn đều bị hai đứa trẻ này quấn quýt lấy hết. Hắn đã thật lâu chưa được sống như một người đàn ông trưởng thành, hôm nay nhất định phải thoải mái mới được!

Hải Uy vừa mới nhấc chân muốn đi thì ngay lập tức cả Đường Hạo lẫn Nhị Nhị đều lên tiếng.

“ Chú Hải Uy, chú không thể đi được! Không thể được!” Nhị Nhị buông mẹ ra, chạy đến ôm chân dài của Hải Uy.

“ Hải Uy, bọn trẻ là do cậu đưa đến thì phải do cậu đưa trở về!” Giọng Đường Hạo cũng phách đạo không kém đứa con gái của mình. Ai nhìn qua cũng tuyệt đối nghĩ hắn và Nhị Nhị đích thực là cha con.

Tiểu Ngưng nhìn hai cha con giống nhau, rồi lại nhìn đứa con gái của mình phảng phất như có ý ‘chiếm hữu’ Hải Uy một cách không bình thường, liền bật cười.

Nói thật, so với Dương Dương, tính cách của Nhị Nhị giống Đường Hạo hơn. Từ lúc con bé sáu tuổi dám bỏ thuốc xổ cho Đường Hạo thì cô đã cảm thấy như thế rồi. Liều lĩnh như vậy, coi trời bằng vung như vậy, chắc chắn không phải là những tính cách di truyền từ cô.

Hải Uy nhìn một lớn một nhỏ trước mắt mà cảm thấy vô lực chống cự. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ sợ duy nhất hai người, chính là hai cha con nhà này.

“ Anh Hạo, Nhị Nhị và Dương Dương là con của anh và chị dâu, tại sao lại bắt em phải chăm sóc bọn nó?” Hải Uy cố gắng nói đạo lý với Đường Hạo, chỉ có điểu ánh mắt Nhị Nhị mang theo trách cứ cứ nhìn hắn chằm chằm làm giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

Còn chưa đợi ba lên tiếng trả lời chú Hải Uy, Nhị Nhị đã vượt lên trước, nói: “ Chú Hải Uy, chú đem cháu và Dương Dương để ở chỗ ba mẹ, vậy chú định đi nơi nào?”

Giọng điệu của Nhị Nhị chính là tuyệt đối không dễ bỏ qua, cũng không phải chỉ dùng đôi ba câu mà có thể đuổi được cô bé đi.

“ Chú…..chú đương nhiên là có chuyện riêng của mình cần làm! Nhị Nhị và Dương Dương ở lại ngoan ngoãn, hôm nào chú sẽ dẫn cả hai đứa đi chơi!”

“ Không đươc! Hôm nay là chủ nhật, cháu biết chủ nhật thì chú sẽ không có làm việc gì cả! Cho nên chú nhất định phải theo giúp bọn cháu!” Nhị Nhị mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Hải Uy, cả thân thể nhỏ bé còn dán lên đùi của người ta. Chỉ cần Hải Uy động đây, cả thân thể của Nhị Nhị cũng theo đó mà đung đưa.

“ Hải Uy, cậu nhìn xem! Nếu cậu dám làm con gái của tôi bị thương, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.” Đường Hạo uy hiếp, thấp giọng nói.

Đường Hạo nhìn công việc của Tiểu Ngưng cũng sắp kết thúc rồi, hơn nữa hôm nay là sáng chủ nhật bọn họ sẽ có thời gian được ở bên nhau nhiều hơn. Đương nhiên phải có một người tin cậy giúp họ trông hai đứa trẻ này. Nếu như Hải Uy đi, vậy thì “chủ nhật hạnh phúc” của hắn và Tiểu Ngưng không phải sẽ tan thành mây khói sao?

Cho nên, Hải Uy muốn chạy trốn là chuyện tuyệt đối không thể được.

Nhìn cha con nhà họ Đường một cứng một mềm tạo nên tình huống này, Hỉa Uy không thể không cúi đầu nhận thua, ai oán nói: “ Được! Được! Tạm thời em sẽ làm bảo mẫu giúp chị dâu, trông nom hai đứa nhóc này!”

Nghe thấy chú Hải Uy nói không đi nữa, Nhị Nhị rốt cuộc cũng mỉm cười, nhưng mà vẫn bám vào quần của người ta.

Lưng quần Hải Uy cứ dần tụt xuống, hắn vội vàng kéo lên ngay lập tức. Vì để cho mình không mang tiếng làm hại con nhà người khác, Hải Uy xốc tay vào nách Nhị Nhị, ôm cô bé vào lòng.

Giải quyết xong một tiểu bảo bối, Đường Hạo chuyển tầm mắt về phía con trai đang ôm lấy bà xã của mình. Đột nhiên, hắn phát hiện ra Dương Dương cao lên không ít, trước kia nó chỉ ôm Tiểu Ngưng được đến đùi, bây giờ đã ôm được tới eo rồi.

Hừ, loại tư thế thân mật này khiến hắn rất, rất không thoải mái.

Lục Giai Ngưng, người phụ nữ này là của hắn, chỉ có hắn mới có thể vuốt ve âu yếm cô, những người đàn ông khác tuyệt đối không được phép, dù cho Dương Dương vẫn chưa được gọi là một người đàn ông, nhiều nhất mới chỉ là một cậu bé thì cũng không thể được, lại còn là con trai bảo bối của bọn họ thì nó cũng không thể ôm người phụ nữ của hắn, tuyệt đối không thể được!

Vừa nghĩ đến việc này, Đường Hạo vội vàng nhấc Dương Dương ra, sau đó dùng sức đưa đến bên người Hải Uy: “ Được rồi! Các con cũng đã gặp được mẹ rồi! Hiện tại mẹ còn bận công tác, con cùng Nhị Nhị đi theo chú Hải Uy về đi!”

Bọn nhóc này giao cho Hải Uy vẫn là khiến hắn yên tâm nhất. Công phu lẫn thân thủ của Hải Uy cũng rất cao.

“ Không! Con muốn ở lại với mẹ cơ!” Rõ ràng, Dương Dương không muốn đi.

Nhưng Nhị Nhị vì sợ chú Hải Uy lại chạy mất rồi đi cùng với một dì xinh đẹp nào đó cho nên cũng không quá lưu luyến ở lại bên cạnh ba mẹ, nên cô bé nói với đứa em: “ Ba mẹ muốn chúng ta trở về nhà ông bà nội, sau đó sẽ sang thăm đấy! Dương Dương, chúng ta đi thôi!”

Dương Dương nhìn Nhị Nhị nói muốn đi thì cũng đành miễn cưỡng đi theo.

“ Đợi chút!” Vương sản xuất đột nhiên gọi, đôi mắt bỗng sáng quắc nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé của Nhị Nhị. Tiếp đó, ông ta bước nhanh về phía Nhị Nhị, đứng lặng bên người Hải Uy.

Thấy ông ta nhìn Nhị Nhị một cách mê đắm, Hải Uy nhịn không được mà ôm chặt lấy Nhị Nhị, nghiêng người sang một bên hỏi: “ Làm gì vậy?”

Vương sản xuất giơ tay lên, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé: “Thật là một cô bé xinh đẹp!!!! Quả là một tiểu công chúa dễ thương! Quá đẹp!”

Dù bây giờ vẫn còn nhỏ, chưa có dậy thì nhưng tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân.

“ Cảm ơn bác!” Nhị Nhị không chút e lệ tiếp nhận lời khen ngợi từ người khác, bởi lẽ cô bé đã tự nhận mình vô cùng xinh đẹp đáng yêu từ lâu rồi.

Nhìn chị gái như vậy, Dương Dương tự nhiên thấy ngại muốn chết.

Vương sản xuất xoay người, chuyể tầm mắt về phía cha mẹ của cô bé, lại biểu lộ tràn ngập cầu khẩn, nói: “ Đường tiên sinh, Lục tiểu thư, có thể cho con gái của hai vị đóng quảng cáo này của chúng tôi được không?”

Đường Hạo cùng Tiểu Ngưng bất ngờ nhìn thoáng qua nhau, không ngờ nhà sản xuất lại đưa ra đề nghĩ này.

Vương sản xuất ngay lập tức tiến lên, thi triển công phu ‘uốn gọn ba tấc lưỡi’ của mình, một tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của Nhị Nhị: “ Hai vị nhìn xem, bảo bối của hai vị xinh đẹp như vậy! Nếu lúc nhỏ được quay một quảng cáo để làm kỉ niệm thì thật tuyệt biết mấy! Tôi nghĩ, nếu tiểu công chúa này được lên TV chắc chắn mọi ngôi sao hiện nay đều bị lấn át….!”

Nghe người bác lạ lẫm khen ngợi, lại nói chuyện lên TV, nụ cười trên gương mặt Nhị Nhị càng lúc càng tươi, càng lúc càng sáng lạn đến không ngờ.

“ Thực xin lỗi! Con gái của chúng tôi sẽ không đóng quảng cáo đâu!” Đường Hạo phản đối ngay lập tức, cũng không hỏi qua ý kiến của Nhị Nhị mà trực tiếp hạ quyết định .

Vương sản xuất lại một lần nữa bị cự tuyệt, khóc không ra nước mắt: “ Đường tổng, lệnh thiên kim cũng không thể được sao?”

“ Không thể!”

“ Có thể! Cháu muốn quay quảng cáo! Cháu muốn lên TV!”

Đúng lúc Đường Hạo nói ‘không thể’ thì Nhị Nhị ở trong lòng Hải Uy lại giãy dụa, hô ầm lên: “ Con muốn quay quảng cáo! Cháu muốn được lên TV…”

Khuôn mặt nho nhỏ của cô bé kiên định, bất chấp tất cả nhìn ba của mình.

About these ads

## 400. Chương 400

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lục Giai Ngưng có thể tuyệt đối nghe lời Đường Hạo nhưng con gái của bọn họ thì chưa chắc đã nghe lời kẻ làm cha như hắn một cách ngoan ngoãn.

Cho nên hiện tại Đường Hạo và Lục Giai Ngưng mang theo Dương Dương, cùng với Hải Uy không thể không ngồi trên ghế dài nhìn Nhị Nhị đang biểu diễn ở trên giường.

Nhị Nhị vốn đã rất xinh đẹp, lại được mẹ trang điểm cẩn thận cho nên càng thêm xinh đẹp hơn. Ngũ quan tinh tế đều lộ hết ra, chiếc mũi thẳng tắp giống hệt Đường Hạo.

Nhị Nhị mặc một chiếc váy trắng trễ vai. Dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn, thân thể nhỏ bé không ngừng uốn éo trên giường làm ra mấy tư thế vũ đạo.

Đối với việc nhảy múa, Nhị Nhị căn bản là làm quá dễ dàng. Chỉ thấy cô bé không ngừng duỗi thân ra, linh hoạt múa may. Lúc cô bé giơ tay lên, làn váy cũng theo đó mà nhấc lên cao, lộ ra cả quần lót màu trắng.

Ngoài đáng yêu cũng có chút cảm giác rất…yy..

Đạo diễn hết lời khen ngợi Nhị Nhị, khác biệt một trời một vực so với lúc tức giận rít gào khi nãy. Nếu không phải đạo diễn này có danh tiếng, tất cả mọi người ở đây đều biết ông. Vừa rồi, nhiều người còn đoán không chỉ có người mẫu phải đổi mà có lẽ ngay cả đạo diễn cũng cần phải đổi lại.

Mọi người trong phòng đều chăm chú dõi theo Nhị Nhị biểu diễn. Đặc biệt là Đường Hạo, kiêu ngạo đến không tả được, vừa xem vừa nhếch mép cười.

Có lẽ hắn cũng không biết, bộ dạng si ngốc này của hắn duy trì đã hơn cả giờ rồi. Trong cả giờ đó, hắn thỉnh thoảng còn quay sang Tiểu Ngưng hoặc Hải Uy nói những câu như:

“ Nhìn thấy không? Đó là con gái của anh đó!”

“ Em xem, con gái của chúng ta xinh đẹp biết nhường nào, không phải anh nói khoác đâu nhé!”

Bản thân cứ nói đi nói lại nhiều lần, nhưng tuyệt đối không phải nói khoác.

Tiểu Ngưng vỗ nhẹ cánh tay hắn, không ngừng nhỏ giọng nhắc nhở hắn nên biết kiềm chế một chút. Xung quanh còn có rất nhiều đồng nghiệp của cô, hắn cứ giống như Vương bà bán dưa khoe khoang đủ thứ, khiến cô thấy có chút xấu hổ.

Nhị Nhị thật là xinh đẹp. Điều này hắn không cần nói thì tất cả mọi người ở đây đều gật đầu tán thành. Chỉ là bọn họ thỉnh thoảng lại nghe được tiếng than thở từ bên cạnh.

Tiểu Ngưng cũng vì con gái mà cảm thấy tự hào, vừa nhị xuống nội tâm đang kích động, vừa phải nhắc nhở ba của nó đừng quá phô trương.

Hải Uy ngồi một bên, ánh mắt càng lúc càng thể hiện sự kinh ngạc. Giật mình, hắn tự nhiên cũng không ngờ cô bé bám đuôi theo mình suốt ngày lại xinh đẹp quyến rũ như vậy!

Tuy “quyến rũ” dùng với cô bé bây giờ là quá sớm, phải nói là quá quá sớm, nhưng xác thực Nhị Nhị đã khiến hắn cảm thấy chấn động.

Đó mới chỉ là một cô bé con, thật không ngờ cô bé lại có sức hút như vậy. Hắn một mực muốn nhìn xem kĩ ‘cái đuôi’ suốt ngày bám lấy hắn.

Đường Hạo không biết cứ chỉ chỉ mấy lần, ngu ngơ nói: “ Con gái của anh xinh đẹp lắm, đúng không?”

Dương Dương cũng nhịn không được mà mở to mắt, nằm ở trên đùi của mẹ: “Mẹ, con chịu không được! Mẹ mau mau làm cách nào khiến ba không nói nữa đi! Bằng không tai con khó chịu quá!”

Nếu không phải cả ba mẹ lẫn chú Hải Uy đều không chấp nhận cho nó chạy ra ngoài chơi thì nó còn lâu mới ở trong này chịu tra tấn.

Nhị Nhị thực chất là rất đáng sợ, một ma nữ chuyên đi hai người, làm thế nào mà lại biến thành một tiểu mỹ nhân nhỏ bé ở đây?

Không đúng! Ma quỷ vẫn mãi là ma quỷ. Cho dù xinh đẹp như thế nào cũng vẫn là ma quỷ. Nếu không, ba lúc này trông cứ như điên điên nhìn Nhị Nhị chăm chú như thế, giống như một người ngốc vậy. Thật khó chịu!

Tiểu Ngưng nghe lời con trai có mười phần chua chua, cười cười vỗ mấy cái vào mông con nói: “Ha ha, Dương Dương và Nhị Nhị đều xinh đẹp như nhau!”

“ Ah, mẹ có ý gì vậy ạ? Mẹ đang an ủi con sao?” Dương Dương không tin, mất hứng chu miệng lại.

Câu hỏi của Dương Dương căn bản không được Tiểu Ngưng đáp lại. Bởi vì, Tiểu Ngưng lại nhìn chăm chú vào Nhị Nhị biểu diễn.

Cái gì đây? Mẹ cứ như vậy mà bỏ mặc mình hay sao?

Nhìn trong ánh mắt của ba mẹ chỉ có Nhị Nhị, Dương Dương hổn hển nghĩ: ba mẹ đã không cần con cũng không sao!

Dương Dương chạy đến bên cạnh Hải Uy, ôm lấy cổ của Hải Uy nói: “ Chú Hải Uy, chú cũng nghĩ Nhị Nhị biểu diễn rất tốt sao? Cháu thấy chị ấy giống như đang ăn kem ly chứ không phải muốn ngủ. Ngủ là im lặng, nhắm mắt lại? Chú nhìn chị ấy xem! Ở trên giường lật đi lật lại, hưng phấn như vậy thì làm sao mà ngủ được? Chị ấy làm người ta nghĩ trên giường có con gián không bằng, đủ để dọa người kinh hồn bạt via! Như vậy thì làm sao có giấc mơ đẹp, mà giấc mơ đẹp còn ở xa lắm!”

Hải Uy tùy ý để cho Dương Dương ôm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chỗ Nhị Nhị đang được chiếu đèn huỳnh quang: “ Chú không hiểu những điểu này, nhưng đạo diễn không phải nói Nhị Nhị rất tuyệt hay sao?”

Ừ, đúng vậy! Tuy hắn không hiểu biểu diễn là gì, nhưng Nhị Nhị đang diễn một cách rất thành thục và điêu luyện, cảm giác không hề giả dối chút nào. Hơn nữa, Nhị Nhị xác thực là vô cùng đáng yêu, so với những đứa trẻ cùng trang lứa trên truyền hình thì dễ thương hơn nhiều.

Nhìn tất cả mọi người đều bị Nhị Nhị ma quỷ kia thu hút, miệng của Dương Dương cong lên rất cao, rất cao…

Bác đạo diễn tiếp tục yêu cầu, Nhị Nhị chuyển sang cảnh số 2.

Thân thể nhỏ bé ngã nhào lên giường, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn vùi đầu vào trong chăn ga gối đệm, liêm liếm trên đó.

Không biết bác đạo diễn nói gì với Nhị Nhị, chỉ thấy Nhị Nhị càng cười nhiều hơn, hơn nữa tiếng cười khanh khách nghe như tiếng chuông bạc.

Những hạt trân châu lóng lánh dưới ánh đèn plash tỏa ra những hào quang nhỏ, cô bé cười tươi càng thêm ngọt ngào.

“ Tiểu Nhị Nhị, trời sinh là ngôi sao! Thật sự là quá tuyệt vời!” Bác đạo diễn lại một lần nữa tấm tắc khen ngợi.

Nhị Nhị cũng không ngượng ngùng mà nhẹ giọng cảm ơn: “ Cảm ơn bác!”

Cô bé sở dĩ chịu quay quảng cáo là bởi vì bác sản xuất kia nói chỉ cần cô bé xuất hiện sẽ khiến những ngôi sao khác lu mờ.

Trước đây, cô bé đã từng nghe chú Hải Uy khen ngợi một cô diễn viên rất đẹp trên TV, nhưng cô bé cho rằng cô diễn viên kia chẳng qua chỉ là ăn mặc đẹp mới thu hút như vậy.

Cô bé nói các cô ấy khó coi, chú Hải Uy vuốt đầu cô bé, nói còn nhỏ không biết thưởng thức.

Hừ! Mình từ nhỏ đã bắt đầu xác định con đường nghệ thuật rồi, lại còn nói mình không biết thường thức ư? Chắc mắt chú ấy bị con gì đó nhảy vào bơi bên trong rồi!

Cô bé muốn chứng minh sự thật cho chú Hải Uy biết ai mới là người xinh đẹp, hơn nữa còn là một người đẹp chân chính.

Bởi vì Nhị Nhị cực ăn hình với ống kính, cho nên suốt hai giờ, bộ phận quảng cáo chụp hình mới hoàn toàn thỏa mãn với công việc.

Lúc đạo diễn hô một tiếng “Cắt!” , rồi giơ ngón tay cái vơi cô bé con đang nằm trên giường thì các nhân viên mới có thể thở phào, chúc mừng công việc đã kết thúc.

## 401. Chương 401

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

Mệt mỏi cả ngày, cuối cùng mọi người cũng kết thúc được hết công việc.

Nhân viên quay phim, nhân viên chụp hình vừa đóng gói thiết bị vừa nhìn Lục Giai Ngưng với ánh mắt cảm kích vô cùng.

“ Chị Lục, hôm nay phải cám ơn tiểu bảo bối của nhà cô rất nhiều! Bằng không mọi người sẽ phải khổ sở mất công toi một buổi làm việc!” Anh quay phim, tuổi tác cũng không chênh lệch lắm so với Tiểu Ngưng cảm kích mà rơi nước mắt, nắm thật chặt tay cô.

“ Ha ha, đâu có! Đâu có!” Tiểu Ngưng không có da mặt dày như hai cha con họ Đường kia, đâu dám tranh công. Tuy nhiên, sự thật đúng là như vậy.

“ Tiểu Lục, cô cũng đừng có khiêm tốn quá! Tiểu bảo của nhà cô xác thực là quá lợi hại, nhỏ như vậy mà đã có khí chất của ngôi sao rồi!” Một nhiếp ảnh gia cũng đi tới, giơ ngón tay cái lên nói.

Tiểu Ngưng cười cười đến mức gò má hơi đau, trong lòng thì thấy vô cùng tốt đẹp.

Trong khi Tiểu Ngưng còn đang tiếp nhận ánh mắt cảm tạ của mọi người xung quanh thì Đường Hạo đã chạy đến bên giường, ôm lấy cô con gái.

Động tác đơn giản nhưng không giấu được sự khoe khoang, hắn dương dương tự đắc muốn để cho tất cả mọi người biết cô bé xinh đẹp này chính là con gái của hắn.

Nhị Nhị tựa ở trong lòng ba mình, nhìn vào ống kính làm một động tác đáng yêu. Bởi vì có một chú nói muốn chụp cho cô bé mấy tấm hình. Từ trước đến nay, Đường Hạo không thích chụp ảnh nhưng cũng mỉm cười trước ống kính, kiêu ngạo mười phần với tư cách của một người cha.

Dương Dương đứng bên cạnh chú Hải Uy, nhìn bộ dạng của ba mẹ, nó không thể nào chịu nổi. Nói cầm lấy tay chú Hải Uy, kêu rên lên: “ Chú Hải Uy, chú nhìn ba mẹ cháu xem! Chẳng lẽ ba mẹ cháu lại không biết họ vẫn còn chưa là vợ chồng chính thức sao? Cháu và Nhị Nhị vẫn còn thân phận là con tư sinh! Ba mẹ cháu cao ngạo như vậy, nhìn thật khó chịu!”

“ Chú cũng cảm thấy ba mẹ cháu đang điên cuồng thì phải! Về nhà nhớ tạt cho họ gáo nước lạnh, để tỉnh ra!” Xác thực, từ lúc hắn đi theo Đường Hạo, chưa bao giờ thấy anh ấy cao hứng như bây giờ.

“ Giột nước lạnh ấy ạ!?” Dương Dương không hiểu hỏi lại.

“ Đúng vậy!” Hải Uy rất tự nhiên mà đáp lại lời Dương Dương. Hiện tại tâm trạng của hắn cũng đang hưng phấn, bạt nước lạnh vào cho bọn họ cũng không phải ý kiến tồi.

Nhưng mà, Hải Uy lại không giải thích rõ ràng cho Dương Dương hiểu “tạt nước lạnh” là có ý gì.

Tuy Hải Uy cứ liên tục phàn nàn, nhưng cuối cùng hắn vẫn mang theo hai đứa trẻ đi, làm bảo mẫu miễn phí của bọn chúng.

Nhìn chiếc xe đã đi xa, Tiểu Ngưng kéo tay Đường Hạo vẫn tiếp tục sùy cười: “ Chúng ta làm như vậy có phải là hơi quá đáng? Hải Uy cũng chẳng có lý do gì để đi chăm sóc con hộ chúng ta cả!”

Đường Hạo lơ đễnh gật đầu, sau đó mở cửa xe cho Tiểu Ngưng lên xe: “ Bời vì cậu ta đối với em có ý nghĩ không nên có! Đây chính là do cậu ta gieo gió gặp bão thôi!”

Ngồi vững vàng trong xe rồi, Tiểu Ngưng lúc này mới thẳng sống lưng, cong môi nói với hắn: “ Chuyện này anh vẫn còn để bụng sao? Không phải là thật mà!”

Đường Hạo giúp cô thắt dây an toàn, nói: “ Đối với chuyện của em, anh luôn cho là thật….”

“ Ha ha…” Tiểu Ngưng nhăn mũi lại, “ Ai cũng nhìn ra đó chỉ là trò đùa thôi, vậy mà anh lại cho là thật. Xung quanh Hải Uy có nhiều cô gái trẻ đẹp như vậy, đâu có lý gì để ý đến một gái già như em chứ?” Nói xong Tiểu Ngưng nhịn không được mà thở dài một hơi, cảm thán: “ Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, em mới mười bảy tuổi, hiện tại em cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi! Bây giờ nhớ lại, mọi chuyện giống như vừa mới xảy ra hôm qua, em bây giờ có thể nhớ mặt anh lúc đó tái nhợt. u buồn đến mức khiến ai nhìn cũng đau lòng….”

Đường Hạo khởi động xe, có chút không ngờ mà nhìn cô: “ Lần đầu em nhìn thấy anh đã đau lòng vì anh sao?”

“ Ừ!” Tiểu Ngưng cũng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu.

“ Đáng ra phải nói lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã yêu anh rồi, mới đúng!”Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng xe cộ, vừa lái xe, ánh mắt của hắn nhìn vào gương mặt của cô.

“ Ai lần đầu tiên gặp anh đã yêu? Đừng có tự tô vẽ cho mình! Lúc đó em rất sợ anh, anh giống như ma quỷ vậy!” Tiểu Ngưng xoay người, thôi lui một chút.

“ Đối với ma quỷ em còn có thể đau lòng, vậy xem ra em đồng tình quá tràn lan rồi!” Đường Hạo nhíu mày, bà xã tương lai của hắn có tấm lòng bác ái thật sự là việc quá nguy hiểm.

Nếu như chỉ cần sơ sẩy một chút, đau lòng vì một người rồi trao luôn tình cảm cho người đó, đây không phải việc mà hắn có thể chấp nhận được.

“ Nói cho em biết, sau này không được đau lòng vì người khác, chỉ được đau lòng cho một người thôi!”

Hiểu được hắn đang lo lắng gì, Tiểu Ngưng mập mờ trả lời nước đôi: “ Ừ, đến lúc đó hẵng hay! Anh cũng biết có một số việc không thể khống chế được!”

“ Cái gì mà khó khống chế? Em, cái cô gái này đang chủ tâm muốn anh lo lắng, đúng không?”

“ Nào có!” Cô chối bỏ, cười xúc động.

“ Nói cho em biết, em lại sợ! Bắt đầu từ ngày mai em đừng ra ngoài làm việc nữa, chuyên tâm ở nhà chờ làm cô dâu đi!” Đường Hạo uy hiếp nói, nhưng mà lần này nói giỡn ít, nói thật nhiều.

“ Anh vẫn muốn giam em ở nhà sao? Đường Hạo, anh thật sự quá to gan! Em…em đây….quyết định sẽ không lấy chồng nữa! Em sẽ không gả cho anh……”

“ Em dám!”Đường Hạo trầm giọng nói.

“ Em có cái gì mà không dám?” Tiểu Ngưng đắc ý lắc đầu, sau đó còn mỉm cười cố ý: “ Em nhờ người nào đó giới thiệu mới được làm chỉ đạo ở trong công ty điện ảnh, nay đã tạo được chút danh tiếng, cũng có mây đoàn làm phim đến xin em làm nhà tạo hình chính cho họ……” Nói đến đoạn này, cô tức giận giống như muốn điên lên, thay đổi thái độ, nói: “ Bây giờ không giống như trước kia! Lúc trước em mong mỏi lắm mới có một người đến thuê em đi hóa trang cho! Còn bây giờ, có quá nhiều người, không biết nên chọn ai! Thực là đau đầu!”

Đường Hạo buông một cánh tay cô, véo cái mũi của cô như để trả thù.

“ Đừng làm rộn! Chuyên tâm lái xe đi!” Tiểu Ngưng tránh thoát khỏi tay của hắn, nhắc nhở.

“ Nói cho em biết, đừng có quá đắc ý!” Nếu như bởi vì có công việc thuận buồm xuôi gió mà cô coi thường hắn, làm xằng làm bậy, cho rằng hắn không quản được cô, vậy thì hắn chỉ cần động một ngón tay thôi đảm bảo sau này chẳng có ai đến tìm cô để mà hóa với cả trang.

Tuy hắn không trực tiếp nói ra nhưng Tiểu Ngưng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì: “ Thật sự là tiểu nhân! Nói cho anh biết, đừng có sử dụng thủ đoạn mờ ám với em!”

“ Ha ha, nói không chính xác rồi! Anh đã đánh em bao giờ chưa? Cho dù chỉ là một chút cũng không dám hung dữ với em! Nếu như không sử dụng đếm ám chiêu thì anh chẳng còn chút lợi hại nào rồi!” Hắn nói vậy chỉ là muốn cô đừng quá để tâm vào công việc thôi.

“ Anh dám dùng thủ đoạn với em, em liền……không sinh con cho anh nữa!” Tiểu Ngưng nghĩ nghĩ, cuối cùng thì nghĩ ra được cách này.

“ Cái gì? Em dám không sinh con cho anh!? Tốt, từ hôm nay trở đi anh sẽ không dùng đồ bảo hộ nữa….”

“ Đừng mà!” Tiểu Ngưng ai oán hét lớn một tiếng.

## 402. Chương 402

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

“Ư…..Không thể….” Người phụ nữ bị ép dạng chân nóng lòng muốn đứng dậy thì ngay lập tức bị cộc đầu vào mui xe.

Một tay ôm lấy đầu, một tay giữ lấy bờ vai của Đường Hạo, sau đó tức giận nói lớn với hắn: “ Đường Hạo, anh thật đáng ghét! Như vậy sẽ làm cho em mang thai….”

“ Vốn cũng sắp kết hôn rồi, chúng ta có thêm một tiểu bảo bối trước khi cưới cũng đâu có sao! Đến lúc đó chẳng phải là song hỷ lâm môn ư?” Hắn rút một cái khăn giấy, bây giờ phải cực kỳ chăm sóc vì để phục vụ bà xã tương lai.

Động tác của hắn bây giờ cực kỳ ôn nhu, nhưng vừa rồi, một điểm ôn nhu cũng không nhìn thấy, có thể nói hắn giống như mãnh thú điên cuồng.

Những lần trước, hắn đều khiến cho cô như muốn quay cuống, hơi thở từ gấp gáp chuyển thành hổn hển, mặt mũi tràn đầy tức giận dần dần trở nên kiều mị, tiếng mắng chuyển thành tiếng ngâm nga, thở gấp không ngừng, lúc đó hắn mới ngừng động đậy ngón tay sỗ sàng. Đương nhiên, ngừng lại cũng là bởi vì hắn cũng mệt mỏi, muốn song song ngủ với cô. Càng về sau, hắn lại dùng nhiều phương thức khác để ăn đậu hũ của cô.

Còn lần này cũng không phải ngoại lệ, khi hắn mâm mê cô một cách triệt để mới một lần nữa ép chặt cô lên người mình. Bọn họ run rẩy, thân thể quấn quýt lấy nhau. Lúc này, không có một ai, không thứ gì có thể ngăn cản bọn họ giao hợp…

Đêm đen che khuất chiếc xe đang có vẻ run rẩy kịch liệt. Đồng thời, chiếc xe cũng khiến người ta cảm thấy như mơ màng, thoang thoảng có hương vị của tình ái…

Một bóng người ẩn trong bóng tối phía lùm cây xa bỗng xuất đầu lộ diện. Hắn nặng nề rít một hơi thuốc, sau đó lập tức vứt mẩu thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát một cách điên loạn.

((o – lacthuylinh.wordpress – o))

Từ lúc Cung Tiểu Bội bị hại đến nay đã được bảy mươi hai giờ, tuy cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ bị tình nghi là thủ phạm trong vụ này, nhưng hiện nay vẫn chưa bắt được đối tượng đó.

Đường Hạo tắt TV, vừa uống cà phê, vừa lắc đầu.

Từ trong phòng ngủ đi ra, Tiểu Ngưng nhăn đầu lông mày lại, bước nhanh về phía hắn, một tay cướp lấy chiếc ly trong tay hắn: “ Tại sao anh không nghe lời em vậy?”

“ Cái gì? Anh có pha sữa cho em rồi đấy thôi, còn cà phê này là cho anh uống mà!” Đường Hạo giả vờ ngây ngốc nói, thuận tiện đưa sữa cho cô.

“ Anh cho rằng em là kẻ ngốc đúng không? Nói cho anh biết, buổi tối không được uống cà phê! Nếu như anh còn uống, em sẽ đem đổ chúng đi hết!”

Vừa nói, cô vừa đem ly cà phê vào trong phòng tắm, đổ luôn xuống bồn cầu.

“ Anh cũng đâu có uống nhiều mà…..” Đường Hạo vẫn cố nói dối biện minh cho mình.

“ Buổi tối một chút cũng không được uống!” Cô đã đem hết cà phê, đồ pha cà phê, tất cả mọi thứ cất hết đi. Nguyên nhân chính là vì hắn. Cô cũng không phải là ghét cà phê nhưng mà hắn ở công ty đã uống quá nhiều cà phê rồi, về nhà mà còn tiếp tục uống nữa sẽ có hại cho hệ thần kinh.

Nhưng chính hắn vẫn có cách, biết mua cà phê uống liền về, đàng hoàng nói với cô rằng cà phê đó là để uống buổi sáng cho tỉnh táo đầu óc. Sau đó, hắn còn nói với cô uống cà phê buổi sáng có bao nhiêu lợi ích, làm cho cô không thể không giữ chúng lại.

“ Uống một chút cũng được mà, phải không? Bằng không, anh thấy khó chịu lắm….” Hắn đáng thương nói, sau đó chớp chớp mắt: “ Em cũng biết, lúc trước anh tiêu hao bao nhiêu là năng lượng rồi đấy, anh đương nhiên là muốn bổ sung thêm một chút thôi mà!”

Tiểu Ngưng đá mạnh cho hắn một cái, đẩy hắn ra, ngồi trên ghế sô pha, bưng ly sữa lên, cảm thấy thật mỹ mãn nói với hắn: “ Nếu muốn bổ sung thêm năng lượng, uống sữa sẽ tốt hơn!”

“ Em đang muốn làm anh tức giận, đúng không?” Đường Hạo ngồi xuống dán vào người cô, bàn tay bắt đầu gãi gãi nách của cô, dùng chiêu này để trả thù.

“ Em nói muốn làm anh tức giận lúc nào? Đây là thứ em thích nhất, chia cho anh một ít, anh lại còn không thích ư? Quên đi!” Nói xong, Tiểu Ngưng uống một hơi cạn ly sữa.

Lúc lấy chiếc cốc ra, môi mỏng của cô vẫn còn dính một lớp sữa màu trắng.

Đường Hạo cướp lấy cằm của cô trong lúc cô còn chưa ổn định lại suy nghĩ. Môi mỏng của hắn rơi trên môi cô, liếm láp tất cả những giọt sữa còn dư. Sau đó, hắn ngước mắt lên, tà ác nói: “ Nếu như để anh uống sữa như vậy thì có lẽ anh sẽ còn xem sét!”

“ Đừng có mơ!” Tiểu Ngưng đẩy Đường Hạo ra, bất TV lên xem.

Mà trên TV lúc này chính là người bên cục cảnh sát đang không ngừng trả lời phóng viên. Cho dù là thông qua TV nhưng cũng đủ thấy anh ta đang toát mồ hôi lạnh, phóng viên cứ hỏi rồi ghi mặc kệ như thế nào.

Tiểu Ngưng nhìn mấy phút đồng hồ mới hiều kỳ hỏi: “ Em phát hiện lần này tất cả mọi người từ cảnh sát đến người dân đều muốn xem tin tức về vụ án kia. Trước cũng có mưu sát nhưng cũng không được chú ý như thế này!”

“ Ừ, có lẽ vì liên quan đến nghệ sĩ cho nên mới thu hút như vậy!” Đường Hạo tùy tiện đáp lại, ngón tay thon dài đặt trên vai Tiểu Ngưng, giúp cô massage.

“ Nhưng Cung Tiểu Bội kia cũng đâu có nổi tiếng! Chẳng lẽ chỉ vì anh cho cô ta tiền đi phẫu thuật chỉnh hình nên mới như thế này!” Tiểu Ngưng nghĩ đến nguyên nhân có thể là như vậy.

“ Có lẽ là như thế!” Kỳ thật, chuyện này là do Lục Phong làm ‘công tác tư tưởng’ để bọn phóng viên gây sức ép với phía cảnh sát.

“ Nhưng cảnh sát tại sao cứ giữ bí mật mà không công bố luôn đối tượng tình nghi kia!” Tiểu Ngưng nhịn không được mà phàn nàn, dù cho thủ phạm có là Chu Thích hay không thì cô cũng mong bọn họ nhanh chóng phá án.

Nếu không, tất cả mọi người đều phải chờ đợi trong lo lắng mà không được an bình.

## 403. Chương 403

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“ Ha ha! Chu Thích kia chẳng qua là quá giảo hoạt! Anh cảm thấy cảnh sát cũng không có đần như vậy đâu!” Đường Hạo nhếch miệng cười, nhưng thật ra trong lòng sớm đã coi thường năng lực của cảnh sát từ lâu rồi.

“ Giảo hoạt? Nhưng đâu phải chỉ có một mình hắn giảo hoạt, cảnh sát nhiều người như vậy cơ mà! Tại sao lại không thể bắt được một người, thiệt là….. Bọn họ chẳng lẽ ngồi yên không chịu đi tìm người hay sao?” Tiểu Ngưng phàn nàn nói. Lần trước, Đường Hạo bị cảnh sát mời đi ‘uống cà phê’ đến nay cô vẫn còn cảm thấy canh cánh trong lòng.

“ Ha ha…..” Đường Hạo làm một động tác ôn nhu ôm lấy bờ vai cô, phát ra tiếng cười trầm thấp. Xem ra, hai người bọn họ suy nghĩ càng ngày càng giống nhau.

Chính như Tiểu Ngưng nói, lực lượng cảnh sát kia căn bản quá vô dụng, Lục Phong đã tìm ra hành tung của Chu Thích từ lâu rồi, hơn nữa Chu Thích hiện này còn nằm trong vòng khống chế của bọn họ.

Nếu như hắn đoán không sai, Chu Thích hiện nay chắc đang ở ngoài tìm cơ hội để ra tay. Nhưng mà, khu này quá nhỏ, Chu Thích căn bản là khó lòng mà rat ay được. Bời vì, nơi này có một đội ngũ bảo vệ tuyệt đối không phải bình thường, hắn còn phải cảm ơn thằng ngốc bảo vệ kia.

Nếu không phải có một đội ngũ bảo vệ nghiêm túc như thế, Chu Thích chắc chắn đã mò đến căn hộ này từ lâu rồi.

Nếu như không phải sợ người nhà bị tổn thương, hắn nhất định sẽ không làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của Lục Phong cùng anh em của anh ấy. Hắn tình nguyện cùng Chu Thích mặt đối mặt, như vậy có thể hung hăng đùa bỡn với đám cảnh sát kia.

Hán mỗi tháng đều nộp một khoản thuế lớn để duy trì cho cả cục cảnh sát đó, vậy mà bây giờ ngay cả an toàn của gia đình hắn, bọn họ cũng làm không xong.

“ Ngày mai, áo cưới đặt từ bên Pháp sẽ được chuyển về, chúng ta cần phải về đại trạch Đường gia.”Đường Hạo ôm lấy Tiểu Ngưng, đặt cô lên đùi mình. Hiện tại, Tiểu Ngưng và mẹ của hắn đã quan hệ tốt đẹp, tin chắc lúc này cô ấy cũng không ngại về gặp mặt ba mẹ chồng tương lai.

“ A? Nhanh như vậy sao?” Tiểu Ngưng sợ đến mức thiếu chút nữa phun hết cả sữa vừa uống ra. Tuy gần đây cô và mẹ chồng tương lai thường xuyên đi dạo phố mua sắm, quan hệ cũng vô cùng tốt đẹp, nhưng mà đối với chuyện đến đại trạch của Đường gia, cô vẫn cảm thấy sợ.

“ Nhanh ư? Còn mười ngày nữa là chúng ta sẽ kết hôn rồi đấy! Vì đón em vào cửa mà cả nhà của anh đang khua chiêng gõ trống ngóng từng giờ từng phút, thế mà người không có việc gì như em lại nói quá sớm sao?” Đường Hạo nheo mắt lại, ngưng lại trên ngực của phụ nữ trước mặt. Có phải hắn nuông chiều cô quá đến mức cô không còn cảm giác muốn lập gia đình, trở thành cô dâu của hắn không?

Bàn tay siết chặt lấy đầu vai cô, hắn ra lệnh: “ Ngày mai đến ra mắt cha mẹ anh! Chúng ta còn phải mua thêm một số đồ dùng cho cuộc sống hôn nhân sau này. Còn nữa, cần phải lên kế hoạch cho tuần trăng mật!”

“ Hả? Em mới biết Anh quốc, còn đâu thì không biết nơi nào thú vị cả! Chuyện này anh cứ quyết định là được rồi!” Nói đến chuyện ra nước ngoài, cô một chút suy nghĩ tưởng tượng cũng không có.

Đường Hạo vân vê nhũ tiêm qua lớp áo của cô, ánh mắt càng lúc càng đen kịt. Không khí xung quanh càng lúc càng có vị tình dục.

Tiểu Ngưng thoáng ngẩng lên, tránh né sự vuốt ve của hắn. Nhưng ngón tay của hắn lại như kìm khiến cô đau quá. Đau quá đi mất!

Dưới sự vặn vẹo của cô, áo ngủ dần bị kéo lên cao, để lộ hai chân trắng nõn. Cô không mặc áo lót, thân hình nữ tính trắng muốt gần như bị lộ ra hoàn toàn sau lớp áo tắm.

Tiểu Ngưng bất an vừa đẩy tay hắn ra, vừa kéo áo tắm xuống che khuất đôn chân trần truồng: “ Đúng vậy! Em…ở đâu cũng chưa có đi qua! Tùy anh quyết định!”

Đường Hạo đột nhiên cúi mặt xuống, mơm chớm bên tai cô nói: “ Nếu như để anh lựa chọn….ừm, chúng ta sẽ đến hòn đảo tư nhân của gia đình anh! Sau đó……cả ngày….cho em….thở gấp không ngừng!”

Sắc mặt Tiểu Ngưng đỏ bừng, cô vội vàng đẩy hắn ra, kêu to: “ Không cần phải…….Đừng mà…..! Nếu như thế thì chẳng cần phải đi đâu, ở nhà cho xong!”

Đường Hạo tán thưởng, ở trên môi của cô ấn xuống một nụ hôn, tiếng ‘nhé’ thật to truyền đến từng góc của căn phòng: “ Ngưng! Anh phát hiện em càng ngày càng thông minh ra rồi đấy! Rất đáng khen!”

“ Đi chết đi!” Tiểu Ngưng đẩy mặt hắn ra, muốn nhảy xuống khỏi người của hắn, “ Anh….cái người này thật là….! Trong đầu lúc nào cũng đầy ắp tình dục! Không thèm nói chuyện với anh nữa!”

Hắn nhanh mắt lẹ tay đâu dễ để cho cô có cơ hội chạy thoát khỏi mình. Hai tay của hắn rắn chắc như sắt thép, giữ chặt cô trong ngực.

Tiểu Ngưng nhỏ bé nhu nhược làm sao có thể là đối thủ của hắn, chỉ có thể giống như con cừu bị người ta nhốt lại, trưng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, một lần nữa lại nói: “ Được! Được! Em sẽ nghiên cứu thật kỹ xem chúng ta nên đến nơi nào để hưởng tuần trăng mật, cũng sẽ đi dạo phố xem còn thứ gì cần mua để cho hôn lễ không!”

“ Ừ! Lúc này mới ngoan! Đừng có mà giống như chỉ có nhà anh mong chờ hôn lễ, còn em thì chẳng thèm đếm xỉa gì! Giống như em không phải là cô dâu vậy!”

Trên thực tế, Đường Hạo đâu có cam lòng để cho Tiểu Ngưng phải vất vả. Kế hoạch đi du lịch hưởng tuần trăng mật hắn cũng đã lên lịch trình xong xuôi cả rồi. Hắn thậm chí còn dành riêng hai tháng để cùng cô đi khắp Châu Âu.

Hơn nữa, mấy thủ tục cưới xin kia, mẹ của hắn còn thuê thêm cả thư kí lẫn trợ lý để hỗ trợ. Mọi việc đều tiến hành theo một chương trình chuẩn hóa, chắc chắn sẽ không có sơ sẩy gì.

Mẹ hắn cũng chưa từng có bất cứ việc gì để bận rộn như bây giờ, nhưng thực chất tất cả đều là nhờ thư ký, còn bản thân thì đảm đương vị trí lãnh đạo. Hai ngày nay bà làm nũng với đức lang quân của mình, để chuẩn bị hai tháng nữa đến Đường thị làm việc, vọng tưởng trở thành một nữ lãnh đạo thành đạt.

Tiểu Ngưng mỉm cười cảm động, kỳ thực cô biết mọi người mấy ngày hôm nay đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Ngay cả, người cha chồng nghiêm túc tương lai của cô còn dẫn hai đứa cháu đi may tiểu lễ phục.

Cả Đường gia một nhà cùng nhau xung phong ra trận, chỉ có một mình cô là nhàn tản. “ Cảm ơn anh, Hạo! Ngày mai anh cùng em đi dạo phố nhé! Em muốn mua món quà gì đó tặng ba mẹ chồng tương lai, nhưng em không biết ba mẹ thích thứ gì!”

“ Thứ mà ba mẹ anh thích ư? Ừm, ba mẹ anh muốn cái gì là có cái đó, chọn quà thật cũng không dễ!” Đường Hạo cố ý nhăn mũi lại, bộ dạng có vẻ rất khó khăn.

Tiểu Ngưng lập tức cả kinh, khẩn trương mà giãy dụa thân thể, cánh tay kéo chặt lấy cổ hắn: “ Vậy phải làm sao bây giờ? Anh mau giúp em nghĩ cách đi! Rốt cuộc nên mua quà gì đây?”

Đường Hạo làm bộ dạng vắt óc suy nghĩ, sau đó đột nhiên mở to mắt, bừng tỉnh ngộ ra, nói: “ A, kỳ thật, muốn tặng quà thì anh nghĩ nên là…..”

“ Quà gì?” Tiểu Ngưng cũng mở to hai mắt, chăm chú chờ nghe câu trả lời của hắn.

Bàn tay của Đường Hạo đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nói: “ Kỳ thật, nếu như nơi này của em có một cục cưng thì chính là món quà lớn nhất dành tặng cho họ rồi đấy! Cho nên, chúng ta bây giờ….”

Vừa nói, hắn vừa áp Tiểu Ngưng về phía ghế sô pha, bắt đầu muốn thực hiện ngay ý tưởng trong đầu.

“ Đường Hạo, anh lại không đứng đắn rồi! Mau buông em ra!” Tiểu Ngưng thở hổn hển hô to. Những tiếng kêu to dần biến thành tiếng kiều ngâm.

About these ads

## 404. Chương 404

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Bầu trời xanh thăm thẳm, mênh mông bát ngát, mặt trời không chút kiêng kị chiếu những tia nắng vàng ươm xuống mặt đất, làm con đường trải nhựa giống như tỏa sáng. Sắc trời tuy đẹp, nhưng nhiệt độ quá cao khiến cho người đi đường thỉnh thoảng lại phải đưa tay lau mồ hôi.

Tiểu Ngưng mặc một chiếc váy màu lam nhạt, bàn tay nhỏ bé trắng ngần rất tự nhiên đặt ở trong tay Đường Hạo, từ trong chiếc xe Limousine bước ra.

“ Nắng quá!”Từ trong xe bước ra, cô đứng vững vàng, đưa cánh tay mảnh khảnh lên che ánh mặt trời chói chang.

Vừa rồi, ở trong xe có điều hòa cho nên cô không có cảm giác nóng như thế này. Vừa ra ngoài, da có cảm giác như bị phỏng.

“ Cũng may bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm, lát nữa sẽ không lo nắng đâu!” Đường Hạo giơ bàn tay lên, giúp cô che khuất gương mặt của mình. Không còn cách nào khác, phụ nữ ai mà chẳng lo bị nắng cháy da, nhất là những cô gái sắp bước vào lễ đường. Hắn là chồng sắp cưới của cô, đương nhiên là hiểu cô.

Đường Hạo chủ động nắm lấy bàn tay cô, bước nhanh về phía trung tâm thương mại.

Vì muốn mua quà biếu ba mẹ chồng tương lại, Tiểu Ngưng đã đặc biệt xin nghỉ phép một ngày để thong thả cùng Đường Hạo đi đến trung tâm mua sắm.

Đường Hạo mặc dù có cả đống công việc phải xử lý, nhưng chuyện Tiểu Ngưng chính thức ra mắt cha mẹ của hắn còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Đây là một đại sự, tuyệt đối không thể làm qua loa.

Lại nói, phàm là Tiểu Ngưng yêu cầu hắn làm gì, cho dù là chuyện nhỏ thì hắn cũng muốn biến thành chuyện lớn để làm. Vì vậy, công việc của hắn cứ vứt sang một bên đã.

Một thân tây trang sa hoa làm cho dáng người của Đường Hạo càng thêm nổi bật. Sống lưng hắn thẳng đứng, cao cao trông thật có khí thế. Ngũ quan mười phần tuấn mỹ, lại thêm dáng người chuẩn như người mẫu cộng thêm gia thế của hắn khiến không ít cô gái đi qua là phải ngó lại nhìn không chớp mắt một hồi lâu. Ngay cả cô bán hàng đang hung hăng giận dữ cũng phải đứng ngẩn ra nhìn.

Lúc này, hắn săn sóc tỉ mỉ từng cử động của Tiểu Ngưng càng làm cho các cô gái hâm mộ, kích động, run rẩy không thôi. Tất cả đều ảo tưởng: ước gì cô gái bên cạnh anh ấy chính là mình.

Cho dù thần kinh có kém đến thế nào đi chăng nữa, Tiểu Ngưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ từ bốn phía. Trong lòng cô vừa thấy ngọt ngào cùng đắc ý. Nhưng mà, chuyện chọn quà cho ba mẹ chồng tương lai của Tiểu Ngưng bị nhiễu loại, trán nhăn lại có chút khó chịu.

Nên mua gì đây?

Đi dạo một vòng quanh các cửa hàng lớn nhỏ, đến mức chân cô gần như tê liệt, nhưng mà vẫn chưa chọn được thứ gì phù hợp cả. Kim cương trân châu, những trang sức hàng hiệu ở Đường gia tuyệt đối sẽ không thiều, thậm chí còn có nhiều hơn những mặt hàng độc quyền ít thấy trên thị trường. Còn đồ trang trí bày trong đại sảnh đều là những đồ cổ, có bối cảnh lịch sử, hoặc là đồ được làm dưới tay của nghệ nhân chế tác nổi tiếng của thế giới.

Mỗi món đồ trang sức trên người mẹ chồng tương lai của cô đều là đồ cực phầm. Những món đồ bày bán ở trung tâm thương mại đây chắc chắn không vừa ý của bà. Mà quần áo, đồ dùng, hay những thứ khác ở Đường gia tuyệt đối không thiếu.

Mẹ chồng của cô, quần áo đều là hàng do các nhà thiết kế châu Âu may đo theo yêu cầu. Đừng nói châu Á chỉ có một bộ, mà e rằng cả thế giới có khi cũng chỉ có một bộ do bà mặc.

Đồ của cha chồng tương lai của cô cũng vậy, so với Đường Hạo có khi còn được chú ý hơn gấp mấy lần.

Càng đi, Tiểu Ngưng càng cảm thấy khổ sở: “ Hạo, làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên chọn thứ gì đây? Bác trai, bác gái bọn họ thích gì vậy?”

“ Anh đã nói với em rồi, ba mẹ anh muốn chính là muốn có thêm cháu bế! Em mang thai một tiều bảo bối nữa thì đó chính là lễ vật tốt nhất đấy!” Đường Hạo lẩm bẩm bên tai cô, lần này tuyệt đối không phải có ý nghĩ không đứng đắn mà chính là nói chuyện nghiêm túc.

Tiểu Ngưng giơ tay lên, cho hắn một quyền vào vai, thở dài một hơi, ai oán nói: “ Đường Hạo, anh lại trả lời không đứng đắn rồi!”

“ Anh cũng rất nghiêm túc trả lời mà! Em nghĩ rằng anh đang trêu em sao?” Đường Hạo nhíu mày. Hắn nói đều là những lời ở trong nội tâm thôi!

“ Con, em nhất định sẽ sinh! Còn quà tặng vẫn phải có!” Tiểu Ngưng mặt trắng không còn chút máu, ghé vào tai hắn thì thầm.

Hắn một lần nữa nói đến vấn đề này, cứ giống như là cô sẽ không bao giờ sinh con cho hắn nữa vậy. Loại lo lắng này thật nhàm chán. Hơn nữa, có trời mới biết cô mong ngóng một cục cưng nữa như thế nào. Lời nói của đứa bé trước kia đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô.

Những tiếng gào non nớt của đứa bé kia đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Nó nói nó rất sợ, rất thống khổ,….. Nó nói với cô nó rất lạnh, rất nhớ thế gian đã sớm phải rời đi này….

Hơn nữa, đứa bé kia từng nói hận cô. Lời nói đó đến nay vẫn còn khiến tim cô đau nhức. Cô không muốn con của cô hận cô. Cô nhất định phải sinh nó ra, cho nó một tính mệnh hoàn chỉnh.

Nghe thấy cô nói như vậy, Đường Hạo cảm thấy chuyện hắn luôn lo lắng khẩn trương trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết. Bất quá, hắn chỉ có thể mừng trộm, không dám biểu lộ ra bên ngoài.

Ừ – Nếu như cô biết hắn lo lắng vì chuyện này, có phải là sẽ cười hắn không?

Đường Hạo giữ lấy Tiểu Ngưng, để cho cô ngừng việc tìm kiếm, đối mặt với chính mình.

Tiểu Ngưng ngước mắt lên, nhìn hắn thật sâu: “ Anh muốn nói gì với em à? Có ý kiến gì sao?”

“ Kỳ thật, em cũng biết trong nhà anh cái gì cũng có, ba mẹ anh cái gì cũng không thiếu. Cho nên, em không cần phải khẩn trương quan trong hóa vấn đề như thế! Chỉ cần em chọn một thứ gì đó, ba mẹ anh nhất định cũng sẽ rất thích!” Đường Hạo cực kỳ thành thật nói. Nhìn cô vì chuyện này mà phiền não, hắn cũng thấy đau lòng.

Nhìn hắn xác thực không có ý nói giỡn, Tiểu Ngưng mới thực sự suy nghĩ lại, ngẫm ra cũng rất có lý: “ Thật sự là như vậy ư?”

Đường Hạo gật đầu chắc như đinh đóng cột, hai tay ở đầu vai cô nhấn một cái, như cổ vũ không lời thêm cho cô.

“ Tốt lắm!”

Cô nghiên cứu tạo hình và hóa trang, nếu như chọn một món quà về lĩnh vực này thì chính là cô có thể khiến cho mẹ chồng tương lai trở nên đẹp nhất.

Ít đi một chút áp lực, Tiểu Ngưng đột nhiên nghĩ ra nên chọn món quà gì.

“ Đi theo em!” Tiểu Ngưng mạnh mẽ lôi kéo tay của Đường Hạo, bước nhanh về phía tầng một.

Nhìn phụ nữ nhỏ bé đang kéo lấy tay mình, Đường Hạo nhịn không được mà phàn nàn: “ Chậm một chút! Chân của anh đau quá, không đi nhanh được!”

Cùng phụ nữ đi dạo phố là một việc làm vô cùng tốn thể lực. Bây giờ Đường Hạo mới biết, hắn căn bản không cần phải đến phòng luyện tập thể thao làm gì, chỉ cần đi theo cô mấy ngày đến khu mua sắm là được rồi! Loại vận động này so với các máy tập chạy còn tốn sức hơn nhiều.

“ Anh thật dong dài! Nhanh lên!” Tiểu Ngưng không kiên nhẫn, vẫn kéo tay hắn đi.

“ Được rồi! Được rồi! Đến đây!” Đường Hạo nhịn xuống cơn đau nhức ở bàn chân, nhanh chóng bắt kịp với cước bộ của cô.

Sớm biết như thế này, hắn đã đi giày thể thao cho rồi!

## 405. Chương 405

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng cẩn thận ôm lấy món quà lấy lòng mà cô vất vả lắm mới tìm được, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ làm rơi.

“ Đưa anh xách giúp cho!” Đường Hạo chủ động tiếp lấy túi giấy trong tay cô.

Tiểu Ngưng né sang một bên, làm cho hắn không đụng được tới: “ Không cần phải! Anh cầm lỡ chẳng may rơi xuống đất thì hỏng bét!”

“ Làm sao mà rơi được? Em cũng đừng quên những thứ này cũng không phải đồ dễ vỡ!” Đường Hạo cau mày lầm bầm, như thế nào mà vị trí của hắn ở trong lòng cô lại thấp như vậy?

Thậm chí so với cái món quà kia còn kém, cô xem chúng giống như báu vật vậy!

Tiểu Ngưng nhìn theo hắn, nháy mắt nói: “ Em sợ anh làm rơi thôi mà!”

“ Không tin anh như vậy thật sự khiến anh quá đau lòng! Ngưng, anh khiến cho em thấy không yên tâm sao?” Trong lòng cô lại thiếu cảm giác an toàn đối với hắn, điều này thật là một đả kích quá lớn.

Cho đến nay, hắn đều cho rằng mình làm chuyện gì cũng khiến cho người khác yên tâm một cách tuyệt đối. Kết quả, người thứ nhất không cảm thấy yên tâm về hắn chính là cô gái hắn yên.

“ Ừ! Bây giờ còn chưa gặp tình huống cụ thể nào, em vẫn chưa dám đánh giá không tốt, nếu không thì thật không công bằng với anh!” Tiểu Ngưng nghĩ ngợi một lúc sau đó thì đưa ra câu trả lời.

Bất quá, điều này vẫn là một đả kích lớn đối với hắn.

“ Aizza ——!” Hắn thốt ra một tiếng cảm thán thật dài. Xem ra sau nay hắn phải biểu hiện trước mặt cô một cách hoành tráng mới được.

Mua xong quà, hai người cũng không nán lại ở trung tâm thương mại thêm nữa, nhanh chóng bước ra cửa chính để đi về.

Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, Tiểu Ngưng cảm thấy chân mình như bị phỏng vậy, mặt đất quá nóng. Cho dù cách một lớp giày nhưng cô vẫn cảm thấy sức nóng từ mặt đất.

“ Anh đi lấy xe đi! Em ở đây đợi anh!”

Còn chưa bước ra khỏi hiên, cô đã đưa tay lên che mặt khỏi ánh nắng mặt trời, mắt nhắm lại nói với hắn. Cặp môi đỏ mọng thoáng cong lên, loại phương thức tựa như ra lệnh này không biết từ lúc nào đối với cô đã trở thành thói quen.

Đường Hạo lo lắng lắc đầu, từ chối yêu cầu của cô: “ Không được! Em và anh phải đi cùng với nhau!”

Tiểu Ngưng đương nhiên biết Đường Hạo đang lo lắng cho cô, nhưng mà tự bản thân cô nghĩ Đường Hạo căn bản là lo lắng thái quá.

“ Nơi này là trung tâm mua sắm, đông người lại có nhiều bảo vệ như vậy, sẽ chẳng có ai dám làm gì đâu!”

Có lẽ là do có nhiều người nên Tiểu Ngưng cảm giác không có gì đáng sợ. Dù cho lúc này Chu Thích có xuất hiện, cô cũng không sợ.

Nhìn Đường Hạo bất động đứng yên một chỗ, vẫn không yên tâm nhìn mình, Tiểu Ngưng thúc giục nói: “ Hạo, không sao đâu! Nếu không đi chắc em đứng đây sẽ bị cháy thành than mất!”

Đường Hạo quan sát chung quanh một lượt, xác định người của Lục Phong ở cách đó không xa mới xoay người rời đi lấy xe.

Sau 10 giờ trưa, cường độ ánh sáng mặt trời quá lớn, một luồn nhiệt cực mạnh phả lên cổ Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhịn không được mà phải lui về sau vài bước, đứng trong cửa của trung tâm thương mại.

Đứng ở một bên cửa, Tiểu Ngưng mới cảm thán, vẫn là ở trong khu trung tâm thì tốt hơn, ít nhất cũng có máy lạnh.

Từng tốp người đi qua đi lại, Tiểu Ngưng kiễng mũi chân nhìn ra bên ngoài xem Đường Hạo đã đến chưa.

Ngoài trung tâm thương mại, xe cô qua lại tấp nập, mất vài phút rồi mà chưa nhìn thấy Đường Hạo đâu cả. Tiểu Ngưng mỏi đành hạ chân xuống, thả lỏng nhìn những người đi lại xung quanh.

Đúng lúc này, có một thiếu phụ đâm vào người cô, trong tay cô ta còn đang bế một cô bé mặc váy màu hồng phấn.

Cô bé con mới chỉ có mấy tháng tuổi đang ngậm ngón tay cái, hai mắt mở thật to, đột nhiên híp lại thành một đường cong, miệng cười teo toét.

Nhìn cô bé đáng yêu đó, Tiểu Ngưng nhịn không được mà đến ngoắc ngoắc tay với cô bé, hy vọng cô bé chú ý đến cô một chút.

Oa! Giống như búp bê vậy! Thật đáng yêu! Cô bé này lớn lên sẽ rất xinh đẹp.

Lúc Tiểu Ngưng còn đang chú ý đến cô bé búp bê đáng yêu thì đồng thời có một người đàn ông mặc quần áo thể thao màu trắng từng bước từng bước lại gần Tiểu Ngưng……………..

Nhìn con gái nhỏ của người ta, Tiểu Ngưng nhớ đến Nhị Nhị của chính mình.

Tiểu bảo bối này không yếu ớt giống như Nhị Nhị lúc nhỏ, nhưng lại có khí chất. Mặc cho ai nhìn vào cũng thấy giống như một thiên sứ.

Mà hiện tại, cô bé cũng đã lớn, khỏe mạnh và ương bướng, làm chuyện xấu như một tiểu ma đầu. Bất quá, cho dù là một tiểu ác ma thì cô bé vẫn khiến người ta không ghét được.

Cảm tạ trời đất đã cho cả nhà của cô được đoàn viên, làm cho cô được một lần nữa ở bên các con của cô, được ôm chúng trong ngực. Cứ nghĩ tới là cô lại có cảm giác bồi hổi không thể tả. Đồng thời, cô cũng cảm ơn anh Lương Bân cùng chị Chung Diệp. Nếu như không phải bọn họ chăm sóc thì Nhị Nhị cũng không được giáo dục tốt như vậy. Nhị Nhị căn bản cũng sẽ không đón nhận cô và Đường Hạo mà ngay cả một điểm trách cứ cũng không có.

Tiểu Ngưng cũng từ từ dời ánh mắt khỏi hai mẹ con bọn họ, cúi đầu xuống muốn lấy điện thoại trong túi ra, hỏi xem Đường Hạo đã lấy x era chưa.

“ Tiểu Ngưng, chúng ta đã lâu không gặp!” Một giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên dội vào tai của Tiểu Ngưng, đồng thời tay của hắn cũng thân mật ôm lấy cô.

“ Chu Thích!” Tiểu Ngưng còn chưa ngẩng đầu nhưng đã gọi ra tên của đối phương.

“ Ha ha ha ha….” Nghe thấy Tiểu Ngưng kêu ra tên của mình, Chu Thích phát ra tiếng cười thật dài, sau đó không đổi mặt nói: “ Xem ra em vẫn còn nhớ đến anh! Tiểu Ngưng, em cũng chẳng giống như lời em nói một chút cũng không có tình cảm với anh đâu nhỉ?”

“ Chu ….Thích, anh…. buông …. tôi ra!” Tiểu Ngưng liều mạng giãy dụa khỏi sự khống chế của hắn.

Chết tiệt, lúc trước chính cô còn hùng hồn nói rằng không sợ, cho dù Chu Thích có đến thì cô cũng chẳng sợ gì cả. Nghĩ thầm, bây giờ nói không sợ thì chẳng có ai tin. Chính lúc sự việc nguy hiểm không ngờ tới xảy ra thì cô mới phát hiện hai chân mình mềm nhũn, căn bản không có chút khí lực nào. Ngay cả lời nói cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Trái tim thì giống như động không đáy, kinh hoàng khủng hoảng.

Hô hấp trở nên hỗn loạn, cô cố gắng duy trì bình tĩnh. Cô cũng không nói chuyện Chu Thích giết người, chỉ một lần nữa nhắc nhở hắn: “ Chu Thích, tôi không thích anh! Đừng …có động tay …động chân …với tôi! Đường Hạo….Đường Hạo sẽ tới nhanh thôi!”

Vừa nghe đến hai chữ “Đường Hạo”, động tác của Chu Thích càng mạnh hơn, “ Nói cho em biết, đừng có nhắc tới Đường Hạo trước mặt tôi! Tôi nhất định sẽ giết hắn, giết hắn!Đều là tại hắn một lần nữa lại cướp em khỏi tôi! Đều là tại hắn! Tiểu Ngưng, em tin anh, anh chính là người yêu em nhất trên đời này!”

Nghe những lời nói càng lúc càng bệnh hoạn tâm thần, Tiểu Ngưng sợ hãi càng nhiều. Cô hối hận vừa nãy không có nghe theo lời của Đường Hạo. Vì cái gì mà phải thể hiện dũng cảm, nói mình không sợ chứ? Ngốc thật!

Tiểu Ngưng mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy, lạnh như băng, mồ hôi toát ra, trong lòng không ngừng gào thét: Đường Hạo! Đường Hạo! Mau tới đây!

## 406. Chương 406

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_

“ Ngưng, theo anh đi! Chúng ta cao chạy xa bay…..” Chu Thích dán vào người Tiểu Ngưng, ôm cô, muốn đi ra khỏi trung tâm thương mại.

“ Anh buông tôi ra! Cứu mạng! Á…..” Thấy sức lực của mình không thể nào đánh lại được hắn, Tiểu Ngưng nhào người về phía trước, không thể không kêu to lên.

Tuy biết càng hô to như vậy, hắn sẽ càng phản ứng dị thường, nhưng Tiểu Ngưng bí quá hóa liều:“ Cứu với!”

“ Đừng có kêu!” Hai mắt Chu Thích đỏ bừng, giọng nói càng khiến cho người ta sợ hãi hơn. Hắn vừa cảnh cáo vừa lấy tay bịt chặt miệng Tiểu Ngưng lại, làm cho cô không tài nào phát ra tiếng được. Tay còn lại của hắn vượt đến trước ngực cô, ghì chặt.

Đám người chung quanh tuy thấy được hết thảy nhưng không có ai ra ngăn cản. Mà nhân viên bảo vệ ở khu thương mại này không biết đi đâu mất rồi?

Đúng lúc Tiểu Ngưng bi ai cho rằng mình sẽ bị bắt đi thì đột nhiên Chu Thích dừng bước. Đầu cô bị hắn khống chế cho nên căn bản không nhìn thấy phía trước hắn xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy bên tai có giọng nói quen thuộc vang lên: “ Chu Thich, tôi cảnh cáo anh mau buông Tiểu Ngưng ra!”

“ Tao không buông! Đường Hạo, Lục Giai Ngưng chính là người đàn bà của tao! Chính mày đã cướp cô ấy đi!” Chu Thích nhiều lần cường điệu điều này.

Đường Hạo nheo mắt lại, nhanh chóng vươn tay, nắm chặt lấy khuỷu tay của Chu Thích, sau đó dùng ngón tay kẹp chặt. Chu Thích ngoan cố chịu vài giây sau, khuỷu tay đau nhức khiến hắn không thể không buông một tay ra.

Lúc này, Tiểu Ngưng rốt cuộc cũng nói được ra lời: “ Chu Thích, anh mau thả tôi ra! Nếu không hôm nay anh chạy không thoát đâu!”

Biết có Đường Hạo ở bên cạnh, Tiểu Ngưng như tăng thêm dũng cảm, gan cũng lớn hơn.

“ Ha ha ha….” Chu Thích cười điên cuồng, các ngõn tay bóp chặt kêu răng rắc, “ Lục Giai Ngưng, em còn muốn gạt tôi sao? Cho dù bây giờ em có thả cô thì em chạy cũng không thoát!”

“ Xem ra, anh vẫn chưa có hồ đồ hoàn toàn!” Tiểu Ngưng trào phúng nói.

“ Câm miệng, Lục Giai Ngưng! Em không thể cười tôi như vậy, tôi yêu em đến thế cơ mà!” Chu Thích cứ mở miệng là lại nói một tiếng yêu với Tiểu Ngưng.

Đường Hạo tức giận, càng quấn chặt lấy tay của Chu Thích, tay còn lại đánh vào tay kia của hắn. Tiểu Ngưng vì thể mà thoát ra được.

Cô chạy rất nhanh ra khỏi chỗ bọ họ, lớn tiếng hô lên với những người chung quanh: “ Bắt kẻ xấu! Mau báo cảnh sát!”

Dù sao cảnh sát cũng chưa xác định thủ phạm giết Cung Tiểu Bội có phải là Chu Thích hay không, cho nên Tiểu Ngưng cũng không thể mặc định Chu Thích là tội phạm giết người.

Chu Thích động thân một cái, thoát khỏi sự kiềm chế của Đường Hạo. Tiếp đó, từ trong túi quần, hắn rút ra một khẩu súng, nhắm vào Đường Hạo: “ Không được nhúc nhích! Đường Hạo, nếu tao có chết, tao cũng sẽ giải quyết mày sạch sẽ trước, cho mày chết trước mắt tao!”

Đang kêu cứu với xung quang, Tiểu Ngưng nghe tiếng thf dừng lại ngay lập tức, nghẹn họng nhìn trân trối vào một màn trước mắt: “ Đừng!”

Vừa kinh hô đồng thời hai chân của cô tự nhiên cũng có ý thức, chạy thẳng về phía Đường Hạo: “ Đường Hạo!”

“ Tiểu Ngưng, đừng có qua đây!” Đường Hạo hét lên một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc cực điểm trước nay chưa từng có.

“ Không!” Tiểu Ngưng tuy đã bước chậm lại nhưng vẫn nhằm về hướng Đường Hạo.

Rốt cuộc, cô cũng đến được bên cạnh Đường Hạo. Quay mặt, cô nhìn thẳng về Chu Thích.

“ Em thật khờ!” Đường Hạo cau mày nói.

Tiểu Ngưng căn bản không quan tâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Thích.

## 407. Chương 407

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

Chu Thích nhìn bộ dạng muốn đỡ đạn cho Đường Hạo của Tiểu Ngưng thì càng điên cuồng cười ha hả: “ Được, các người đã không sợ chết như vậy thì đi cùng tao cũng tốt lắm!Tao không tin, ở bên đó tao cũng không giành được Tiểu Ngưng!”

Vừa nói, hắn cũng đồng thời lên cò súng.

Đường Hạo nhanh như cắt đẩy Lục GiaiNgưng ra ngoài. Một phát súng kia của Chu Thích chỉ sượt qua tay phảicủa Đường Hạo. Đường Hạo nhanh tay giữ lấy tay Chu Thích. Súng chĩathẳng lên trần nhà.

Đoàng! Lập tức tiếng súng nổ vang lên trên không trung.

Ngay sau đó, những tiếng thét chói tai vang lên trong khu trung tâmthương mại. Âm thanh cực kỳ khủng bố, mọi người bắt đầu chạy loạn tứtung.

Trong trung tâm lúc này vang lên tiếng cảnh báo, rất nhiều người mặc trang phục bảo vệ chạy đến.

Thang máy bị mọi người chen chúc đi vào, tuy nhân viên bảo vệ đã hétđến xé họng mong họ bình tĩnh, nhưng cục diễn ở trung tâm thương mại này đã hỗn loạn không tài nào khống chế được.

Tiểu Ngưng cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện này, ánh mắt chămchú nhìn vào Chu Thích đang ngã lăn trên mặt đất, bị bảo vệ vây bắt.

Lục Phong cùng mấy thủ hạ của anh đột nhiên xuất hiện trước cửa củatrung tâm thương mại. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen nâng LụcGiai Ngưng dậy, đưa cô đến chỗ an toàn.

“ Không! Buông tôi ra! Tôi không đi đâu cả! Đường Hạo,…..” Tiểu Ngưng giãy nảy nói, giọng nói như ra lệnh.

“ Thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không có chuyện gì cả! Cô còn ở lại sẽ phiền thêm cho cậu ấy! Thiếu gia sẽ phải phân tâm lo cho cô!” Anh vệ sĩ trẻ tuổi mặc áo đen, thẳng thắn nói, càng thêm mạnh mẽ giữ lấy Tiểu Ngưng.

Nghe anh vệ sĩ nói, Tiểu Ngưng đầu tiên là sững sờ, sau đó mới bình tĩnh lại nói: “ Đúng vậy, tôi bây giờ mà qua đó chỉ tổ làm phiền thêm cho Đường Hạo!”

Chu Thích nhìn Đường Hạo giữ lấy cánh tay bị thương, lại nhìn nhữngngười đang vây lấy mình, liền nở một nụ cười lạnh đến thấu xương.

“ Ha ha, bọn mày cho rằng như thế là đã bắt được tao hay sao?”

Đường Hạo nhíu mày, cực kỳ xem thường: “ Chúng tao không muốn bắtmày, cũng chẳng có phải đi bắt mày. Chỉ cần mày không tổn thương đếnchúng tao, mày nghĩ chúng tao sẽ để ý đến mày sao?”

“ Mày….” Chu Thích giận dữ gào lên, hai mắt trợn trừng, “Mày dám xem thường tao à? Mày dựa vào cái gì mà xem thường tao? Mày bấtquá chỉ là một tên mù. Một tên mù mà cũng dám cướp bạn gái của tao đi,tao không cam lòng! Mày chỉ vì có nhiều tiền nên muốn làm gì thì làmthôi!”

Đường Hạo nhíu chặt mày, đối với những lời Chu Thích nói hắn thấy phiền chán đến cực điểm: “ Nói cho mày biết, Tiểu Ngưng không phải yêu tiền của tao! Cô ấy yêu chính là con người của tao!”

“ Không! Không phải! Mày dùng thế lực cướp đi Tiểu Ngưng của tao! Đường Hạo, hôm nay tao có chết cũng phải kéo mày theo cùng!” Chu Thích đột nhiên hô lớn, đồng thời cũng vạch áo của mình ra.

Sau đó, khối thuốc nổ được cài bên hông của hắn lộ ra bên ngoài.

Mọi người nặng nề hít một hơi lạnh, thật không ngờ người này lại điên cuồng đến mức độ như thế.

Cả trung tâm thương mại chìm trong sợ hãi, những tiếng thét chói taikịch liệt vang lên. Đám người ở trên lầu vội vàng chạy xuống lầu, tìmnơi ẩn nấp.

Một số nhân viên bảo vệ sợ hãi, vội vàng ngồi xổm xuống, bịt chặt tai.

Chu Thích vừa cầm kíp nổ, vừa điên cuồng cười, uy hiếp Đường Hạo: “ Đường Hạo! Mày tới đây! Nếu không, tao nhấn nút này, tất cả mọi người ở đây đều chết hết!”

Chu Thích đột nhiên tóm lấy một cô bé con mấy tuổi ở trong đám người đứng gần.

“ Oa…..Đừng bắt cháu! Thả cháu ra…. Oa!” Cô bé mặc đồng phục tiểu học, sợ tới mức oa oa khóc lớn: “ Thả cháu ta! Thả cháu ra!”

“ Chu Thích, bắt một đứa bé làm con tin thì gọi gì là đàn ông!” Đường Hạo nhíu mày, dùng ngữ khí lạnh lùng gầm nhẹ nói.

“ Đường Hạo, mày đừng có khích tao! Nếu mày là đàn ông thì lại đây trao đổi với đứa bé này! Chúng ta cùng nhau đi xuống suối vàng!” Chu Thích hô to, hai mắt đỏ bừng, đồng thời dùng tay siết chặt lấy cổ của cô bé.

Cô bé vì không thở được mà há hốc miệng, khuôn mặt đỏ bừng cố hớp lấy từng ngụm khí, cánh môi tái nhợt nói: “ Cứu….cháu…..”

Đường Hạo nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô bé, hai tay rũ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Thích: “ Chu Thích! Mày buông cô bé ra! Tao làm con tin cho mày!”

“ Không! Đường Hạo, anh đừng làm như vậy!” Bị vệ sĩ giữ chặt, Tiểu Ngưng cố gắng hô to nhất hết mức có thể, lắc đầu lia địa: “ Đường Hạo, anh đừng mạo hiểm! Hắn điên rồi! Hắn điên thật rồi!”

Nước mắt hoảng loạn tuôn ra như mưa, Tiểu Ngưng gần như không ngheđược bất cứ âm thanh nào xung quanh. Toàn bộ thế giới của cô lúc này chỉ tập trung ở trên người Đường Hạo. Chỉ có hắn. Nói cô ích kỳ cũng được,nói cô không có trái tim cũng không sao. Lúc này, cô không mong muốnĐường Hạo đi cứu người khác, chỉ mong hắn an toàn, bình an vô sự.

Đường Hạo nhìn Tiểu Ngưng bằng ánh mắt trấn an. Hắn muốn nói cho cô biết “ Anh sẽ an toàn!”

Tiểu Ngưng nhận ra ý tứ của hắn, nhưng mà cô vẫn liều mạng hô to: “ Đường Hạo, em không cho phép anh mang mạng mình ra đùa giỡn! Em không muốn! Em không muốn anh có một chút nguy hiểm!”

“ Yên tâm!” Đường Hạo nhếch miệng cười.

Đường Hạo đi về phía Chu Thích, đứng ở trước mặt hắn ta: “ Chu Thích, mày buông cô bé ra đi!”

Chu Thích đề phòng nhìn những người xung quanh, rống to: “ Các người lùi về đằng sau đi! Cách xa một chút!”

Mọi người buộc phải lùi về sau, Lục Phong nheo mắt lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Thích.

Kỳ thật, hắn cũng có súng, có thể trực tiếp lấy mạng của Chu Thíchngay. Bất quá, Đường Hạo lại lệnh cho hắn không được cầm súng lấy mạngngười. Mọi việc cứ chờ đợi cảnh sát đến.

Mà hắn thì rất nghe lệnh của thiếu gia, không dùng súng giết người. Nhưng mà, không có súng thì vẫn còn có vũ khí khác.

Chu Thích xác định không có kẻ nào uy hiếp đến mình mới yên tâm buông cô bé kia ra, rất nhanh túm lấy Đường Hạo. Trong tích tắc, đột tia sáng chợt lóe lên.

“ A!” Chu Thích đột nhiên kêu lên một tiếng, kíp nổ trong tayhắn rơi xuống. Mu bàn tay hắn bị một con dao nhọn xuyên qua, máu đỏ tươi tuôn ra như suối.

Đường Hạo cũng nhân cơ hội này dùng hai tay chế trụ Chu Thích, dùng hai chân đè hắn xuống mặt đất.

Cả trung tâm thương mại trong chốc lát đột nhiên vang lên những âmthanh ầm ĩ, tiếng gào thét biến thành những tràng vỗ tay sung bái vangdội.

“ Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!” Lúc Chu Thích bị khống chế xong, đám cảnh sát mới giương súng chạy đến.

Họng súng chĩa ngay vào đầu Chu Thích cùng Đường Hạo, một đàm người khí phách hiên ngang, oai vệ.

Ngay lập tức, có tiếng người vang lên: “ Dừng ngay!”

Tiểu Ngưng thoát khỏi đám vệ sĩ, bây giờ thì anh vệ sĩ kia cũng chẳng giữ Tiểu Ngưng làm gì nữa. Tiểu Ngưng chạy đến trước mặt cảnh sát, lớntiếng nói: “ Mấy người ngu ngốc này, tại sao lại chĩa súng vào chồng tôi hả?” Vừa nói, cô vừa cầm túi xách đập tới tấp vào đầu mấy người cảnh sát.

## 408. Chương 408

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_\_\_

“ Ổn rồi! Ổn rồi! Không có chuyện gì rồi!”Đường Hạo ôm Tiểu Ngưng vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, rồi hôn lên gương mặt của cô, hôn đến những giọt nước mắt.

Tiểu Ngưng gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của Đường Hạo, nước mắt không ngừng tuôn ra bên ngoài.

“ Đường Hạo! Em rất sợ! Thật sự là rất sợ!”

Tuy bọn họ đã ngồi an toàn trên xe, hơnnữa còn đang đi về nhà, thể nhưng Tiểu Ngưng vẫn chưa ổn định lại tinhthần, miệng không ngừng lẩm bẩm sợ hãi.

Nếu như Chu Thích thật sự nhấn kíp nổ thì…….Trời ơi, cô không dám nghĩ nữa!

“ Sợ cái gì? Anh đã nói em không phải sợ! Nếu loại người như ChuThích kia mà anh còn đối phó được thì làm sao đáng để trở thành ngườiđàn ông mà em yêu mến!”

Đường Hạo cười khẽ nói, giống như chuyện này với hắn căn bản chẳng là gì cả.

“ Cái gì mà không đáng để cho em yêu?” Tiểu Ngưng nhíu mũi, càng ôm chặt lấy Đường Hạo, “ Anh đáng để em thích, rất đáng! Chu Thích là kẻ điên, hắn căn bản không có bình thường! Hắn điên cuồng nên chuyện gì cũng có thể làm ra được!”

Đường Hạo nghe cô nói, trong lòng có bao nhiêu hưng phấn. Bất quá, hắn càng mong chờ cô nói yêu hắn hơn: “ Anh chỉ đáng để em thích thôi sao? Không phải yêu mếm à?”

Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘yêu mến” này.

Tiểu Ngưng ngước mặt lên nhìn hắn, cười toe toét hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt đẫm nước mắt: “ Em yêu anh! Em yêu anh! Đương nhiên là yêu anh!”

Tiếng trước lớn hơn tiếng sau, lời tuyên bố không kiêng kị gì vang đến từng ngõ ngách trong xe.

Lục Phong ngồi trên ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, chúc phúc cho bọn họ.

Chỉ là, Tiểu Ngưng một mực chú ý đến Đường Hạo nên không để ý đếnngười mà cả hai bọn họ coi như anh cả. Đường Hạo ôm chặt lấy Tiểu Ngưng, qua gương chiếu hậu cũng mỉm cười cảm tạ Lục Phong.

Nhìn xem hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau hạnh phúc, Lục Phong từtrước đến giờ vỗn lạnh như băng thiếu chút nữa kích động chảy nước mắt.

Thiếu gia và Tiểu Ngưng có thể đạt được hạnh phúc, thật sự không phải là điều dễ dàng!

Từ nay về sau chắc sẽ không có bất kỳ phong ba bão táp nào nữa rồi? Tất cả đều đã sóng êm bể lặng.

((o – lacthuylinh.wordpress – o))

Về đến nhà, Tiểu Ngưng cũng không còn sợ hãi, Đường Hạo lại thúc giục cô, nhanh chóng chuẩn bị. Bời vì, bọn họ phải trở về đại trạch Đườnggia ngay bây giờ.

Lục Giai Ngưng lập tức giống như ngựa hoang không dừng vó, xông thẳng đến tủ quần áo. Cô lôi hết những bộ quần áo trước đây đã mặc hoặc chưatừng mặc qua ném lên giường lớn. Từ trước đến giờ, Tiểu Ngưng vốn khôngquan trọng hóa chuyện quần áo, nhưng bây giò lại đang vắt óc xem nên mặc gì.

Một kiện lại thêm một kiền cứ lần lượt được mặc vào rồi cởi ra. CHọnđi chọn lại suốt hai giờ, cô cuối cùng cũng vẫn chỉ mặc quần áo lót, đểlộ da thịt, nghiên cứu nhìn đống quần áo trên giường.

Bị cô trái hỏi một lần “ bộ này có được không?”, phải lại hỏi thêm “bác trai, bác gái liệu có thích bộ này không nhỉ?”, Đường Hạo ngáp ngắnngáp dài, trài qua một ngày quá nhiều việc, hắn hiện tại đã rất mệt.

Ban đầu, lúc nhìn cô thoát y trước mặt còn cảm thấy kích thích. Nhưng một lúc sau, chỉ xem chứ không được động vào khiến hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, hai mí mắt nặng trĩu.

Dù sao, lúc trước thì đi dạo cùng cô trong trung tâm mua sắm, lúc sau thì lại gặp phải tên biến thái Chu Thích kia.

Hắn cả ngày hao tổn quá nhiều sức lực, phản ứng như bây giờ là điều dễ hiều.

Tiểu Ngưng lại giơ một bộ váy mới lên, lúc trước là Đường Hạo mua cho cô nhưng cô chưa bao giờ dám mặc. Mặc vào rất nhanh, sau đó cô xoayngười hỏi người đàn ông đang nằm trên giường: “ Anh thấy bộ này thế nào?”

“ Rất đẹp!” Hắn cố ép cho hai mắt mở ra, nhìn thoáng qua rồi đáp lại.

Kỳ thật, cho dù cô mặc đại một bộ nào trên giường cũng đều rất hợp,rất xinh đẹp, nhưng tất cả cũng chỉ vì cô không đủ tự tin, cảm thấy cáinày không được, chỗ kia không tốt.

Nhìn bộ dạng thiếu hào hứng của Đường Hạo, Tiểu Ngưng nổi giận bò lên giường lớn, kéo mạnh áo sơ mi của hắn. Đương nhiên, nếu có cà vạt thìcô đã kéo cà vạt của hắn rồi, bời vì trước đó hắn thông minh đã tháo càvạt ném sang một bên trước rồi.

Lúc này, áo sơ mi trắng của Đường Hạo bị Tiểu Ngưng tóm lấy kéo cănglên cao, để lại những vết nhăn nhúm. Cho dù vậy, Tiểu Ngưng vẫn lay layhắn: “ Đường Hạo, anh một chút cũng không quan tâm đến em!”

Vừa nghe thấy tội danh này, Đường Hạo vội vàng mở to mắt: “ Anh khi nào thì không quan tâm đến em? Oan uổng quá đấy nhé!”

“ Anh chính là không quan tâm đến em, chỉ qua loa đại khái! Vừa rồi, anh đâu có nhìn em mặc gì mà bảo là đẹp!” Tiểu Ngưng túm lấy cổ áo sơ mi của hắn, ngón tay phấn nộn chỉ thẳng vào hắn tố cáo.

“ Anh có nhìn!”Đường Hạo từ trên giường ngồi dậy, biện giải chó chính mình. Trời ạ! Đừng có đổ cái tội danh này lên đầu hắn có được không?

“ Anh vừa rồi đâu có mở mắt nhìn xem, đó chính là hời hợt! Đường Hạo, anh còn bảo em nói oan cho anh sao?” Tiểu Ngưng cong môi, oán giận. Cô căn bản đâu có nói oan cho hắn.

Nói xong, Tiểu Ngưng tức giận đem bộ váy vừa mới mặc cởi ra: “ Anh không hề quan tâm xem người ta khẩn trương như thế nào mà còn ngủ đượcsao? Ngủ, thảo nào mà buổi tối anh lại có tinh thần như vậy!”

Tiểu Ngưng phàn nàn thốt hết ra, khuôn mặt đỏ bừng. Hơn nữa, cả cổ và bờ vai của cô cũng bắt đầu đỏ đừng. Ngay cả phần da thịt dưới cổ cũngbắt đầu hồng lên.

Cô xoay người nhìn đi chỗ khác, hệt như đứa trẻ làm sai chuyện, lôi kéo quần áo nhảy xuống giường.

Trời ạ, vừa rồi mình nhắc đến chuyện gì vậy? Tại sao lại nhắc đến chuyện buổi tối cơ chứ?

Buổi tối hắn cơ hồ đều không cho cô ngủ, cứ liên tục dây dưa.

Một lần lại thêm một lần, đến khi cô khóc lóc cầu khẩn hắn, hắn mới bỏ qua cho cô, để cho cô được nghỉ ngơi.

“ Vì sao lại vộ vã chạy đi như vậy?” Đường Hạo duỗi cánh taydài ra, chẳng tốn nhiều sức lực đã ôm được eo cô. Cánh tay to lớn củahắn quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô như tạo thành một thể thống nhất, dương cương cùng âm nhu tạo nên một bức tranh hài hòa.

“ Em….em nói muốn chạy khi nào? Em chỉ là muốn đi thay quần áo thôi!”

Đường Hạo lại một lần nữa nói: “ Rất tốt!”, chỉ nhìn cô nhưng khônglàm gì suốt nãy giờ, hắn rốt cuộc cũng khống chế không nổi. Cầm lấy kiện váy cô vừa mới cởi ra, giúp cô mặc lại.

“ Đừng…..đừng……Cẩn thận đấy nhé! Khóa kéo này dễ hỏng lắm!”Tiểu Ngưng giống như bị ngập lụt, hai tay giơ cao không ngừng khua khua. Cô chỉ muốn thoát khỏi Đường Hạo, không muốn để hắn giúp mình mặc váy.Nhưng Đường Hạo đã giúp cô mặc một cách hoàn hảo, khóa cũng kéo lên mộtcách an toàn.

“ Bộ này không được! Cổ áo khoét sâu quá, lộ quá nhiều! Em sợ bác trai bác gái nói em không đứng đắn!” Tiểu Ngưng bất an cúi nhìn da thịt trắng tuyết dưới cổ của mình.

“ Ở chỗ nào lộ liễu?” Đường Hạo thiếu chút nữa vì lời nói củaTiểu Ngưng mà phì cười. Cô ấy nói lộ liễu, cổ áo bình thường cũng chỉcao đến gần cổ thôi!

Tiểu Ngưng lo sợ bất an nhìn chính mình trong gương, một lần nữa sửa lại cổ áo của mình, không tin mà hỏi Đường Hạo: “ Thật sự không lộ sao?”

“ Đương nhiên, tuyệt đối không! Tin anh, tất cả đều hoàn mỹ!” Đường Hạo kéo tay Tiểu Ngưng, không cho cô lộn xộn. Nhìn thấy cô vẫn cứ không tin, Đường Hạo không thể không trấn an: “ Em suy nghĩ một chút đi! Đây chính là đồ anh mua tặng em! Nếu như emmặc lên thật sự khó coi thì anh không đời nào lại mua tặng cho em. Lạinói, con mắt của anh cũng không tệ đâu!”

## 409. Chương 409

Edit: Meimoko

\_\_\_\_\_\_

Tiểu Ngưng cảm thấy hắn nói có lý, rốt cuộc cũng yên tâm hơn nhiều: “ Đúng thế, là anh mua cho em! Mặc kệ có đẹp hay không đều là do anh hết!”

Đường Hạo làm một động tác tán thành với cô, “ Đúng thế!” Lập tức, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn chăm chú vào cô, ngõn tay thô ráp lướt trên gò má, nói: “ Nhưng mà, hiện tại em chưa có trang điểm!”

Lúc này, Tiểu Ngưng mới nhận ra suốt từ nãy đến giờ cô chỉ chú ý đếnquần áo mà quên không trang điểm. Hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, cô hấp tấp nói: “ Á! Làm sao bây giờ? Liệu có kịp không?”

“ Đừng hoảng hốt! Chỉ cần bây giờ em đi trang điểm ngay thì hình như vẫn kịp thì phải!” Đường Hạo nhìn đồng hồ trên cổ tay, làm vẻ tự hỏi.

Đường Hạo vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Ngưng mặc bộ váy màu sơn trà chạy vụt vào phòng tắm.

Không được! Không được! Nhất định phải nhanh lên, cô không thể để cho cha mẹ chồng tương lai phải chờ đợi, như thế sẽ lưu lại ấn tượng xấu.

((o – lacthuylinh.wordpress – o))

Chiếc xe Lamborgini sang trọng chậm rãi lái vào trong tư viên của đại trạch Đường gia.

Tiểu Ngưng bất an không yên nhìn khắp đại trạch của Đường gia đượcxây theo kiến trúc cổ của Châu Âu, cũng không có cảm giác được mùi hoathơm thoang thoảng theo gió chạm vào da thịt.

Lúc này, bàn tay lạnh buốt của cô túa ra mồ hôi lấm tấm, đầu vai cóchút run rẩy. Mặc dù biết bề ngoài của mình không có vấn đề gì nhưng côvẫn nhịn không được mà tự soi mình lại một lần nữa qua gương chiếu hậu.

“ Ngưng, em thật sự rất đẹp! Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên em gặp ba mẹ anh, đừng lo lắng!” Đường Hạo không ngừng trấn an cô. Nhìn bộ dạng căng thẳng và hồi hộp của cô, hắn tự nhiên cảm thấy đau lòng.

Nếu như lúc trước hắn để cho cô chuẩn bị thật rốt, cho cô đủ dũng khí thì bây giờ cô cũng không khẩn trương, sợ hãi như thế này.

Tiểu Ngưng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu với Đường Hạo: “ Em đã chuẩn bị sẵn sàng!”

Cô bây giờ có khí thế chẳng khác nào chiến sĩ xung trận.

Đường Hạo vẫn có thói quen nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn cổ vũ.

Tiểu Ngưng theo phản xạ lập tức đưa tay lên, dùng sức đẩy hắn ra: “ Không được! Không được hôn em, bằng không son phấn của em hỏng hết mất!”

Đường Hạo vừa muốn cười lại vừa muốn giận, đáp lại bằng cách véo nhẹ một cái lên gương mặt cô: “ Bây giờ bỏ qua cho em! Nhưng mà, buổi tối……..nhất định anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!”

“ Đừng ăn nói lung tung! Nơi này chính là nhà ba mẹ của anh đấy!” Tiểu Ngưng đẩy hắn ra, ý bảo phải xuống xe.

Đường Hạo sửa lại âu phục của mình rất nhanh, sau đó nghiêm trangbước xuống xe. Vượt qua đầu xe bên kia, tự tay mở cửa xe giúp TiểuNgưng.

Lục Giai Ngưng mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ bé vào tay hắn, chậm rãi bước xuống xe.

Cô vòng qua tay hắn, cùng hắn chậm bước về phía đại sảnh.

Bọn họ vừa bước đến gần cửa chính thì người hầu bước ra xếp làm hai hàng, trăm miệng một lời hô: “ Hoan nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân tương lai!”

Nhìn hành động kỳ quái của những người hầu, Đường Hạo nhíu mày, dừng ở trước quản gia hỏi: “ Tại sao lúc tôi trở về, như thể nào mà không được hưởng thụ màn đón tiếp nhiệt liệt như thế này?”

Lão quản gia mặt mày vẫn nghiêm nghị như trước, nhận thức được điều đó, nhìn không chớp mắt vào Đường Hao, trả lời: “ Bởi vì chúng tôi chủ yếu là hoan nghênh thiếu phu nhân tương lai! Thiếu gia, cậu bất quá chỉ là được nhờ lây thôi!”

Lời của quản gia vừa thốt ra lập tức xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích nho nhỏ.

“ Trong lòng mấy người, vị trí của tôi càng ngày càng thấp!”Đường Hạo mất hứng lầm bầm nói, mọi người lại dám đáp lại hắn như vậy.Nhưng mà, xác thực, vị trí của hắn ở đây càng ngày càng thấp đi.

Bời vì hiện tại Đường tiên sinh và Đường phu nhân đều nghe lời NhịNhị và Dương Dương răm rắp. Mà địa vị của Đường Hạo căn bản không caohơn Đường tiên sinh hay Đường phu nhân.

Theo lời của vú Từ, thiếu gia đối với lời của thiếu phu nhân tươnglai còn coi như là thánh chỉ. Từ đó suy ra, địa vị của thiếu gia trongnhà này là thấp nhất, chỉ cao hơn người hầu bọn họ có mười bậc mà thôi.

Tiểu Ngưng vốn khẩn trương nhưng bởi vì một màn trước mắt mà buônglỏng đi không ít. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Đường Hạo hơi buônglơi.

Cô ngừng thở đi theo Đường Hạo vào nhà chính.

“ Ba, mẹ , con dẫn người con yêu nhất trên đời này về ra mắt ba mẹ đây!” Đường Hạo chính thức nói, sau đó kéo Tiểu Ngưng lên trước.

“ Bác trai, bác gái, con chào hai bác!” Tiểu Ngưng chính thức chào hỏi.

Hàn Tú chủ động kéo tay của Tiểu Ngưng đi về phía ghế sô pha: “ Xem tay con lạnh buốt thế này cơ à? Đứa nhỏ này, sao lại khẩn trương như thế?”

Hàn Tú vừa quở trách vừa cùng Tiểu Ngưng ngồi xuống ghế sô pha.

Hai tiểu ác ma biết rõ hôm nay là một ngày đặc biệt nên im lặng ngồimột bên. Hai đứa chỉ mở to mắt nhìn mấy người lớn, không dám nói lungtung.

Đương nhiên đây cũng là do có điều kiện. Bà nội nói nếu hai đứa nó ngoan ngoãn, bà sẽ cho bọn nó một món quà to.

Vừa ngồi vững vàng, Hàn Tú đã bắt đầu nói chuyện hôm nay đi ra ngoàiđánh bài, thắng được khá nhiều. Chưa bao giờ nghe đến những chuyện này,Tiểu Ngưng chỉ “ a, vâng, dạ”, không dám chen lời.

“ Mẹ, mẹ đừng nói mỗi chiến tích hôm nay của mẹ được không? Vợ chưa cưới của con có món quà muốn tặng mẹ đó!”Nhìn mẹ mình nói mãi không dứt, Đường Hạo trực tiếp ngắt luôn lời của mẹ.

“ Ha ha…..Được, được, mẹ không nói!” Hàn Tú nhanh chóng yên lặng, cùng chồng đứng một bên, chuẩn bị đón nhận món quà của cô con dâu tương lai.

Tiểu Ngưng đã sớm đứng lên. Dưới sự giúp đỡ của Đường Hạo, cô lấyđược món quà từ trong túi giấy ra. Trên túi giấy là một chiếc hộp sangtrọng và tinh xảo trông rất quý, Tiểu Ngưng nhẹ nhàng nâng món quà lêntrao cho Đường lão gia: “ Bác trai, đây là món quà nhỏ con mua tặng bác! Một chút lòng thành hy vọng bác sẽ thích!”

Tiếp đó, là một chiếc hộp to hơn một chút được bọc gói cẩn thận, Tiểu Ngưng dành tặng Đường phu nhân: “ Bác gái, món quà nho nhỏ này hy vọng bác sẽ thích!”

## 410. Chương 410

Beta: Meimoko

Ngay sau đó, Đường Lập Huân cùng Hàn Tú vội vàng lấy một hồng bao lớn từ trong túi ra, nhét vào tay Tiểu Ngưng.

“A, không, những thứ này cháu không thể nhận!” Tuy không nhìn được bên trong hồng bao có bao nhiêu tiền, nhưng độ dày này cũng biết, nhất định là rất nhiều tiền. Tiểu Ngưng vội vàng lui về phía sau, những thứ này cô sao có thể nhận?

“Đứa ngốc !” Mẹ chồng tương lai – Hàn Tú, kéo cánh tay của Tiểu Ngưng lạị.” Hồng bao này cháu nhất định phải nhận, trừ phi cháu không muốn gả cho Hạo Hạo nhà ta!”

Nói xong, Hàn Tú hướng con trai giơ lên cái cằm, ý bảo con trai lên tiếng.

“A?” Bởi vì mẹ cô trước kia có nói cho cô biết một ít nghi thức trước cưới xin, cho nên Tiểu Ngưng lại luống cuống chân tay nhìn mọi người.

“Cầm!” Đường Hạo đẩy cánh tay của Tiểu Ngưng.

Nghe được Đường Hạo lời nói, Tiểu Ngưng mới nhận lấy hồng bao.”Cám ơn hai bác!”

“Tiểu Ngưng, lần này không thể gọi bác trai bác gái nữa nhé ! Muốn gọi thì con hãy gọi bằng ba và mẹ!” Hàn Tú lên trước một bước mở miệng.

Tiểu Ngưng nhìn nhìn Đường Hạo, lại dùng ánh mắt nhìn lướt qua người phụ nữ, sau mới một mực cung kính hô: “Ba, mẹ. . . . . .”

“Ha ha . . . . .”

“Ngoan. . . . . .”

Hàn Tú cùng Đường Lập Huân đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười, thậm chí trong ánh mắt còn có ánh lệ. Đều là do bọn họ làm trưởng bối không tốt, nếu không, hai đứa trẻ này đã sớm ở cùng một chỗ.

Và có lẽ, hiện tại trong nhà đã có thêm tiểu bảo bối rồi!

……

Cha mẹ Đường Hạo thật sự tiếp nhận cô, thật sự tiếp nhận cô!

Tuy cô sớm biết bọn họ đã không phản đối mình cùng Đường Hạo cùng một chỗ, nhưng là khi thời khắc này thật sự đã đến, cô cảm động đến cả trái tim cũng đều run rẩy.

Trong đại sảnh có sáu người, ba người đang cảm động ở bên trong, ba người đang trong vui sướng. Hơn nữa, bọn họ cao hứng được thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu hôm nay không phải trường hợp ra mắt chính thức, ba người này nhất định sẽ ‘làm xằng làm bậy’.

Đương nhiên, ba người này chính là Đường Hạo cùng hai cái tiểu ác ma của hắn!

” Ngưng, nhanh ngồi xuống, bằng không sẽ mệt!” Đường Hạo kéo Tiểu Ngưng đến trên ghế sa lon ngồi, sau đó săn sóc đến làm cho người xung quanh đều cảm giác được hàm răng cũng phải mỏi nhừ.

Nhìn tất cả mọi người chịu không được ánh mắt, Tiểu Ngưng đẩy Đường Hạo, ý bảo anh không cần phải quá mức thân mật. Sau đó cô đưa ánh mắt hướng về phía trưởng bối, lễ phép nói: “Ba, mẹ, hai người có thích món quà nhỏ con tặng không ạ?”

“Thích, thích!”

“Rất thích, rất thích!”

Bọn họ căn bản còn chưa mở ra nhìn, đã liên tiếp gật đầu nói thích .

Nhị Nhị cùng Dương Dương nhìn thoáng qua lẫn nhau, đối với bộ dạng nói dối của ông bà nội đều nhíu mày. Ông bà còn suốt ngày giáo dục bọn nó không được nói lời nói dối, gạt người, kết quả ông bà còn không phải đang nói dối, lừa gạt mẹ của bọn nó hay sao? Hơn nữa trình độ nói dối của ông bà quá thấp kém!

Hàn Tú mở trước đóng gói, bên trong là một nhãn hiệu nổi tiếng, đầy đủ cả bảo vệ da lẫn đồ trang điểm.” Nhãn hiệu này sao? Rất nhiều người sử dụng sản phẩm của nhãn hiệu này đều nói rất tốt! Cám ơn Tiểu Ngưng, mẹ thật sự rất thích!”

Tiểu Ngưng cuối cùng yên tâm, mỉm cười.

“Mẹ, Tiểu Ngưng không chỉ thay mẹ chọn bộ trang điểm này, còn thêm vào cho mẹ dịch vụ nhất hạng. Từ nay về sau Tiểu Ngưng đều giúp mẹ làm bảo dưỡng nhan sắc!” Lúc nói, Đường Hạo vẫn không quên tang bốc một chút tài năng của vợ tương lai của mình:”Mẹ phải biết rằng, Tiểu Ngưng hiện nay chính là nhà tạo hình nổi danh trong công ty điện ảnh và truyền hình.Mỗi ngày có biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng đến xin cô ấy trang điểm cho, riêng lịch hẹn cũng đủ bận. Có thể bớt thời giờ chuyên môn phục vụ cho mẹ, mẹ thật đúng là cấp bậc VIP trong cấp bậc VIP !”

“ Hạo, lại nói lung tung rồi!” Tiểu Ngưng nhìn Đường Hạo lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở. Trước mặt người trong nhà, cô cũng không có thói quen khoe khoang bản thân!

“Ha ha, Hạo Hạo nói đúng, có thể khiến cho Lục Giai Ngưng tiểu tư danh tiếng hiện nay làm con dâu của mẹ, đây chính là vài trăm năm tu hành mới tới phúc phận của nhà ta!” Hàn Tú xảo diệu hồi đáp, đem con trai cũng cuốn tiến đến.

Đường Hạo cũng không tức giận, ôm vợ dùng sức gật đầu.”Đúng, đây chính duyên phận mấy trăm năm mới có!”

Đường Lập Huân cầm một điếu thuốc lá, thấy kỳ quái nên nghiên cứu từ trên xuống dưới.”Đây là tẩu thuốc lá?”

“Dạ, đây là một loại tẩu thuốc lá! Tiểu Ngưng phải cố gắng lắm mới nghĩ ra đấy ạ!” Đường Hạo đi đến bên cạnh ba, sau đó cầm lấy cây tẩu, hướng dẫn cặn kẽ cho cha mình sử dụng vật này như thế nào.

“Ba xem, con dâu cua ba có cẩn thận không? Con nói cha hút thuốc quá nhiều, đối thân thể thật không tốt. Cái này là một cái tẩu thuốc lá, có thể giúp ba cai nghiện !” Đường Hạo không bỏ lỡ thời cơ vì vợ nói ngọt, quả thực muốn đem Lục Giai Ngưng lại khen ngợi đến tận trời cao.

Đường Lập Huân cầm tẩu thuốc lá, nhìn Lục Giai Ngưng lại nói: “Quả thật là cô gái tốt! Con dâu cẩn thận có khác! Nhiều năm như vậy, Đường Hạo cũng không có khuyên ba cai thuốc, ngược lại nó còn thường xuyên mua xì gà Cu Ba cho ba nữa! Aizza, ngẫm lại, xì gà Cu Ba so với thuốc là thường thì thơm hơn rất nhiều! Thẳng tiểu tử này ấy à, căn bản cũng không có muốn cho ba khỏe mạnh!”

“Ba, ba làm sao có thể nói con như vậy? Con bị oan! Con hoàn toàn là nghĩ hiếu kính ba mà!” Đường Hạo kêu to oan uổng.

Đồng thời, Dương Dương ở bên cạnh chớp chớp mắt, đột nhiên nhảy tới bên người ông nội, rất ngạc nhiên nhìn tẩu thuốc lá. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi sờ đến trên mặt, tò mò hỏi: “Vật này là đồ chơi sao ạ? Ông nội, ông cho cháu mượn chơi nhé?”

Có lẽ, dù sao Dương Dương cũng là một cậu bé, đối với vật lạ luôn luôn hiếu kỳ, muốn tìm hiểu.

Đường Hạo đứng lên, giơ chân đã vào mông của con trai một cái.”Vẫn còn là trẻ con mà đã muốn tập tành hút thuốc sao?”

“A. . . . . .” Dương Dương kêu thảm một tiếng, vuốt cái mông chạy đến bên người mẹ, tìm kiếm trợ giúp cùng bảo vệ:”Mẹ, mẹ xem ba lại vô duyên vô cớ đá con!”

“Ai bảo con không thông minh, lại còn muốn hút thuốc, không đánh con mới là lạ!” Tiểu Ngưng nhéo cái mũi cua con trai, mỉm cười nói.

“Ô ô, ba cùng mẹ bây giờ là cùng một chiến tuyến. Nhị Nhị, từ nay về sau chúng ta thảm rồi!” Ở chỗ của mẹ không tìm được sự bênh vực,

Dương Dương lại chạy tới chỗ Nhị Nhị.

Nhị Nhị rất đại lượng, bộ dạng chị lớn vỗ bả vai Dương Dương.” Em trai, chỉ cần từ nay về sau cái gì đều nghe chị, chị che chở em !”

Nhìn xem hai đứa nhỏ trong đại sảnh xấu lắm, bốn người lớn nhìn nhau cười ha hả.

((o – lacthuylinh.wordpress –o))

Trải qua cảnh sát điều tra lấy chứng cứ, tại hết thảy sự thật trước mặt, luật sư đại diện của Chu Thích mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng cũng không có cách nào giúp Chu Thích thoát được tội.

Hắn bị kiện vì mưu sát Cung Tiểu Bội, quốc tịch Canada, tội danh thành lập, đồng thời kèm hai bên con tin cùng nhiều tội danh thành lập. Mặc dù toà án tuyên bố phạt tù nhiều năm nhưng với những tội này chồng chất thế này, Chu Thích cả đời nếu muốn đi ra khỏi nhà giam se rằng cũng chẳng bao giờ có cơ hội.

Khi tất cả mọi người đều chú ý đến vụ án của Chu Thích thì đồng thời ngưỡng mộ và sùng bái tổng tài của tập đoàn Đường Thị – Đường Hạo. Không chỉ bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, khí chất và gia thế mà còn là vì hành động dũng cảm hy sinh cứu người của vị tổng tài họ Đường này.

Cũng chính vì vậy mà giá cổ phiếu Đường Thị liên tục tăng vọt trong năm phiên giao dịch, làm cho hội đồng cổ đông thu được lợi nhuận không nhỏ.

Thời gian kế tiếp, Đường Hạo cùng Lục Giai Ngưng cơ hồ trở thành nhân vật được quan tâm nhất của các đài truyền hình, radio, báo mạng điện tử…… Bọn họ đi đâu cũng bị phóng viên săn đón. Nhất là khi Đường Hạo công bố tin tức về hôn lễ giữa hai người bọn họ thì khi vô số ánh đèn plash lóe sáng, làm cho Tiểu Ngưng choáng, mắt thấy hơi đau, giống như bị mù, chỉ cảm thấy phía trước tối đen như mực.

Việc này khiến trưởng bối Đường gia hoảng sợ, Hàn Tú mua rất nhiều thuốc bổ mắt cho Tiểu Ngưng uống, còn dặn đi dặn lại: ” Không được dùng thuốc nhỏ mắt, vạn nhất mang thai, đối với cục cưng sẽ không tốt! Lần sau chịu không nổi phóng viên chụp ảnh, không cần chú ý hình tượng, trực tiếp nhắm mắt lại cho bọn họ chụp!”

Những lời này khiến Tiểu Ngưng nhịn không được cười lên. Hơn nữa sự quan tâm đến từ chính mẹ chồng, thật sự làm cho Tiểu Ngưng rất cảm động. Lúc này, cô lại một lần nữa có mẹ.

Hôn lễ của Đường Hạo và Lục Giai Ngưng được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn Đường thị. Quan khách đến tham gia chủ yếu là người của giới kinh doanh, ngoài ra còn một số nhân vật có danh tiếng trong làng giải trí và điện ảnh. Đương nhiên người của từ giới giải trí và điện ảnh đến là vì Lục Giai Ngưng, đủ thấy Lục Giai Ngưng trong giới đã có tiếng tăm khiến người ta phải chú ý.

Khi khúc nhạc wedding vang lên khắp ca khu nghỉ dưỡng, mọi người đang ồn ào an tĩnh trờ lại. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn sang mặt dài thảm đỏ.

Chỉ thấy Tiểu Ngưng mặc một bộ áo cưới màu trắng, vịn tay Đường Lập Huân bước vào, chậm rãi đi qua cổng vòm hoa tươi.

Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời xinh tươi trải đều trên chiếc váy cưới. Những viên kim cương nhỏ xinh ẩn hiện trên làn váy trắng tinh phản chiếu mặt trời lấp ánh, tỏa màu rực rỡ.

Chỉ chiếc áo cưới này thôi cũng để cho những cô gái chưa lập gia đình hét lên muốn được mặc thử một lần, lại khiên tất cả những chàng trai còn độc thần càng cảm thấy áp lực. Mọi người có loại cảm giác này cũng không có gì là lạ. Tuy không biết trên áo cưới có đính bao nhiêu viên kim cương, nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng biết giá trị liên thành. Tiểu Ngưng nhẹ nhàng nhấc làn váy, cố gắng để không xảy ra chút sơ suất gì.

Gần đây, vì chuẩn bị cho hôn lễ cô mới dưỡng da, gò má mịn màng hơn lúc trước, khuôn mặt đầy đặn thập phần xinh xắn. Dưới vầng trán cao láng mịn, một đôi mắt to linh động, vốn đã xinh đẹp trải qua một phen tô điểm càng thêm phần mê hoặc. Hai hàng lông mi cuốn vểnh lên như hai cánh bướm, đơn giản hấp dẫn ánh mắt của bạn bè và quan khách. Cặp môi đỏ mọng, kiều diễm, ướt át dưới nắng mai giống như ngọc trai hồng được đánh bóng. Chiếc cổ trắng ngần càng thêm thon thả. Bờ vai trần ẩn hiện sau lớp ren lụa, trông Tiểu Ngưng giống như một tiên tử hạ phàm.

Tuy trước đó đã nghĩ tới hôn lễ sẽ vô cùng long trọng, nhưng là lúc này Lục Giai Ngưng vẫn khống chế không được mà giật mình, trong lòng thì kích động. Đôi mắt cô chậm rãi nổi lên lệ quang, theo tiết tấu âm nhạc từng bước đi về phía người đàn ông đang đợi cô ở phía trước.

Đường Hạo đứng ơ giữa thảm đỏ, mặc bộple màu đen cắt may thủ công tinh tế, càng làm tôn thêm vẻ đẹp anh tuấn của hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ như tượng tạc không khác gì người châu Âu, hơn nữa khí chất nam tính trầm ổn bí ẩn của Phương Đông khiến hắn càng thêm phần thu hút.

Lúc này, những cô gái ở đây không ít người thầm ghen tỵ với Lục Giai Ngưng. Một người đàn ông si tình cực phẩm như vậy lại chỉ dành cho một mình Lục Giai Ngưng.

Đường Hạo kích động nhìn thân ảnh nhỏ bé đang dần dần tiến về phía mình, trong lòng âm thầm cảm thán : mình có thể cùng cô ấy đi được đến ngày hôm nay đã phải trải qua con đường đầy sóng gió.

Cô đã vì hắn mà phải chịu bao nhiêu khổ cực. Hắn thề sẽ yêu thương chăm sóc cô cả đời này, đền bù lại những tổn thương hắn đã gây ra cho cô.

Rốt cuộc, Tiểu Ngưng cũng đi đến được bên cạnh Đường Hạo.

Cô nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt phu một màn sương giống như vừa mới được bốc hơi thoát ra ngoài. Cố gắng nở nụ cười, sau đó tùy ý đặt tay lên cánh tay cua Đường Hạo, khoác lê khuỷu tay của anh.

Hai người theo khúc nhạc du dương từng bước từng bước tiến về phía trước.

Phía sau bọn họ, hai tiểu hoa đồng đang cẩn thận giữ lấy đuôi váy của cô dâu. Hai đứa trẻ nhìn theo hai người đi phía trước, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc hớn hở.

Chỉ có điều, đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này nhìn nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng bốn đến năm tuổi là cùng. Đây căn bản không phải là hai đứa trẻ luôn một mực đòi là hoa đồng Đường Ngạo Dương và Đường Tư Nhuy. Đây ~ rốt cuộc là chuyện gì ?

Đứng bên người ông nội, Dương Dương trong một bộ tiểu lễ phục màu trắng nhìn cậu bé đang cầm đuôi váy của mẹ nó, ê ẩm nói : ‘‘ Ông nội nhìn thẳng bé kia đi ! Đi đứng còn không xong, vậy mà còn đòi làm hoa đồng !’’

Nhị Nhị mặc váy màu hồng, đứng ở bên liên tiếp gật đầu, vô cùng tán thành lời của em trai : ‘‘ Đúng vậy ! Ông nhìn cô bé kia đi ! Tay còn níu chặt lấy vạt váy của mẹ ! Váy của mẹ cháu đâu phải giữ như thế !’’

« Được rồi ! Được rồi ! Đừng có không phục như vậy ! Hai đứa tiểu bảo bảo đều rất đáng yêu ! Ba mẹ của tụi nó vẫn còn đang đứng bên cạnh đấy, đừng để cho bọn họ nghe thấy ! » Đình Đình ngồi xổm xuống, nhắc nhở hai đứa cháu nhỏ.

« Nhưng mà Dương Dương và Nhị Nhị đều lớn cả rồi, đâu có thích hợp làm tiểu hoa đồng nữa ! » Lạc Lạc mặc bộ váy màu bạc xinh xắn giống như Nhị Nhị đứng bên nói, bộ dạng làm ra vẻ một người cô nhỏ.

« Thế nhưng, Lạc Lạc đã thấy qua hoa đồng là con một cữu công cùng cữu bà chưa ? » Nhị Nhị không phục nói. Cô bé cùng Dương Dương ghét nhất là bị nói đã lớn rồi.

Người phụ nữ mặc một thân lễ phục màu trắng bó sát nhỏ nhắn xinh đẹp nghe thấy từ « cữu bà » này, bất giác nắm chặt tay chồng mình đứng bên.

Trời ạ ! Cô bất quá cũng mới chỉ có ba mươi tuổi mà, tại sao chưa gì mà đã bị gọi là cữu bà rồi ? Cách gọi này quá già, cô không thích.

Lạc Lạc nhìn lên ba Hàn Mặc Trữ không có vợ là không được tự nhiên của cô bé, hắn còn rất thích khi có người gọi hắn là « cữu công ». Hơn nữa, dường như nghe vẫn chưa đủ, hắn còn ôm Nhị Nhị vào lòng, nói : « Nhị Nhị ngoan, ba mẹ của cháu kết hôn, cháu không thể cau mày, có biết không ? Chỉ được cười thôi, cữu công và cữu bà mới có thể thích cháu và Dương Dương được ! »

Lại một lần nữa nghe thấy từ « cữu bà » một lần nữa, Phi Na nhịn không được mà kéo lấy tay Hàn Mặc Trữ.

Nhìn sắc mặt khó coi của bạn tốt, Giang Mỹ Dục đứng bên nhanh chóng giảng hòa : « Aizaa, thật hâm mộ cậu quá ! Thế là đã được lên chức bà rồi nhé ! Cữu bà, cữu bà… »

« Giang Mỹ Dục, cậu im miệng lại ngay ! » Phỉ Na thấp giọng cảnh cáo.

Giang Mỹ Dục không sợ Phỉ Na, cười càng lớn hơn : « Ha ha, cậu nhìn đây thông minh biết bao ! Lấy người nhỏ nhất trong gia đình, không bao giờ gặp phải những chuyện phức tạp như thế này ! »

« Hừ ! » Phỉ Na hừ một tiếng, không thèm đê ý đến bạn tốt nữa.

Lục này, Đường Hạo cùng Lục Giai Ngưng đã đi đến trước mặt cha xứ.

Lời thề hôn nhân từ xưa truyền đến nay vang vọng qua microphone : « Đường Hạo , con có nguyện ý lấy Lục Giai Ngưng làm vợ, dù cho nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cô ấy, yêu thương cô ấy, chăm sóc cho cô ấy cả đời này hay không ? »

Đường Hạo quay đầu nhìn Tiểu Ngưng một cái, sau đó hít một hơi sâu, dõng dạc trả lời : « Con đồng ý ! »

« Lục Giai Ngưng, con có nguyện ý lấy Đường Hạo làm chồng hay không ? Vô luận anh ta nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cô cũng vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta, yêu anh ta đến hết cuộc đời này hay không ? »

Tiểu Ngưng nhìn Đường Hạo một cái, hít một hơi thật sâu, keien quyết trả lời : « Tôi đồng ý ! »

« Tốt lắm ! Thay mặt chúa cùng các vị thần, cùng những người có mặt ơ đây, hai con chính thức là vợ chồng ! »

Sau khi cha xứ tuyên bố xong, tặng hai người họ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ trao nhau nụ hôn chứng minh thiêng liêng. Kế tiếp chính là thời khắc trao nhẫn cưới…..

Lúc hai người trao nhẫn xong nhận được vô số lời chúc phúc từ người thân và bè bạn.

…………

……………….

Mệt mỏi cả ngày, hai người rốt cuộc cũng nghênh đón được thời khắc của đêm tân hôn.

Đường Hạo ôm Tiểu Ngưng đi vào phòng tân hôn, ngã xuống chiếc giường lớn màu đỏ. Tiểu Ngưng vừa mới tiếp xúc với giường lớn thì Đường Hạo đã ngay lập tức bổ nhào lên người cô.

« Ai da ! Anh thật là nặng ! » Tiểu Ngưng đẩy hắn ra, muốn ngồi dậy. Hiện tại, người cô dinh dính rất khó chịu. Không riêng gì trên cổ, mà cả trên tay, trên mặt cũn đều có phấn lót. Cứ để thế này thật sự cô không chịu nổi.

« Ừ,…..anh uống nhiều quá , không nhúc nhích nổi nữa rồi ! » Đường Hạo vẫn ti bỉ bám ở trên người Tiểu Ngưng, dùng sức hít hà lấy hương thơm trên người cô.

Môi mỏng tinh tế cắn nhặm chiếc cổ trắng của cô, không cần nhìn cũng biết, hơi thở hổn hển như thế này là thể hiện hắn đang muốn điều gì.

« Ai, đừng mà ! Em muốn đi tắm ! Trước tiên để cho em đi tắm cái đã ! » Tiểu Ngưng né tránh môi của hắn, thở không xong.

« Không cần đâu ! Hôm nay em hấp dẫn anh cả ngày rồi ! Chúng ta trước tiên có thể……cùng một chỗ, sau đó sẽ cùng nhau tắm ! »

« Không được , như vậy em sẽ không thoải mái ! Cực kỳ không thoải mái ! » Tiểu Ngưng hờn dỗi nói, người đàn ông này thật quá nóng vội. Đẩy mãi hắn ra mà không được, Tiểu Ngưng bất đắc dĩ nói : « Chúng ta đã cùng nhau nhiều lần như vậy, anh việc gì phải gấp gáp như thế ! »

« Đương nhiên là gấp rồi ! Anh muốn em cả đời này cũng muốn không đủ ! » Đường Hạo ngẩng đầu, vỗ nhẹ lên gò má mềm mại của cô, chân thành nói.

Hơn nữa, không biết mẹ tìm đâu ra được một quy củ cũ nói ba ngày trước hôn lễ bọn họ không được ở cùng một chỗ với nhau. Cho nên trước đó Tiểu Ngưng ở lại đại trạch của Đường gia, còn hắn thì phải quay về biệt thự một mình.

Nói cách khác, đã ba ngày nay Đường Hạo không được chạm vào Tiểu Ngưng, điều này hắn làm sao mà chịu đựng được ? Hắn hiện tại chỉ muốn cùng cô ở chung một chỗ, nhất định phải để cô thỏa mãn chính mình.

Đường Hạo bắt đầu lục lọi quần áo, kéo khóa, đói khát hôn hít lấy thân thể của cô. « Không được ! Ngưng, anh nóng quá……Anh rất nhớ em ! »

« Hạo ! Trước mắt…không …được ! A… »Tiểu Ngưng tránh né hắn đang châm lửa nóng trên người cô, khó nhọc nói.

Nghe thấy cô gọi mình, hắn cũng muốn mời gọi lại cô, Đường Hạo ngừng hôn trên xương quai xanh, ngửa mặt lên ngước nhìn cô.

Tiểu Ngưng nhìn hắn, cương quyết đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười thật thản nhiên : « Hạo, đừng đè nặng em như thế ! Em muốn tắm ! »

« Bà xã ! » Ánh mắt Đường Hạo khóa chặt trên gương mặt cua cô, rất chân thành gọi.

Tiểu Ngưng thoáng ngơ ngẩn, chớp mắt nhìn hắn, có chút chưa thích ứng với cách gọi thân mật này.

Đường Hạo tiếp tục nặng nề đè đôi môi mỏng lên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó ngẩng đầu lên hỏi : « Bà xã, em có thích cách gọi mới này không ? Sao em không thử gọi anh một tiếng ông xã ! ?»

Được hắn cổ vũ, Tiểu Ngưng chầm chậm thốt ra hai chữ : « Ông….xã… »

Hắn đã là người của cô. Hắn là người của cô.

Rất lâu, từ trước kia, cô đã muốn hắn trở thành của riêng mình, để cô được quản chuyện của hắn, muốn hắn chỉ tốt với một người là cô. Hắn bây giờ là chồng của cô rồi, có phải hay không cô đã có quyền quản chuyện của hắn ?

« Em gọi anh là ông xã, có phải em đã có chút đặc quyền với anh, đúng không ? »

Đột nhiên, Tiểu Ngưng mở to hai mắt, nghiêm túc hỏi.

Đường Hạo hôn lên bờ vai trắng tuyết của cô, ở bên miệng cô làm nũng, khuôn mặt anh tuấn nhìn cô đầy sủng nịnh, căn bản không có nói nhiều : « Em cứ nói đi ! »

Hắn thấp giọng nói.

Bây giờ, cô đã là bạn đời của hắn, là vợ hợp pháp của hắn, vậy mà cô vẫn còn hỏi vấn đề ngốc nghếch này sao ?

« Anh để cho em nói ?! » Tiểu Ngưng thấp giọng lầm bầm, nhỉn lên trần nhà, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia quỷ dị, « Em cảm thấy em có đặc quyền này ! »

Đường Hạo khẽ cắn lên ngón tay mảnh khảnh của cô, xem như là trừng phạt : « Đúng rồi ! Em là bà xã của anh, đương nhiên là có đặc quyền. Lại nói, trước khi chúng ta chưa kết hôn, anh cũng cho em rất nhiều đặc quyền rồi đấy thôi ! »

Ừ, chính xác ! Khi còn chưa kết hôn, mình đã sớm vì cô mà làm tất cả, cho cô những gì cô muốn, kể vả việc quản lý chính mình ~ Đường Hạo trong lòng tự bổ sung thêm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khổ sở, muốn nói lại thôi : « Tóm lại, đặc quyền cũng có chừng mực ! Ông xã, em nắm giữ chắc không được đâu nhỉ ? ! »

« Ha ha…..vậy em muốn đến mức nào ? » Đường Hạo không có trả lời cô mà hỏi ngược lại.

« Ừm, nghe theo em hết, thế nào ? » Cô chỉ chỉ ngón tay vào ngực của Đường Hạo. Hai mắt thanh tinh lại đánh những sóng mắt vũ mị, chọc người.

Chỉ là một cử động đơn giản nhưng lại khiến máu trong người hắn chảy ngược lại.

Miệng đắng lưỡi khô, nuốt nuốt nước miếng.

Có lẽ trước mắt nên uống một ly nước thì hơn !

Đôi mắt mê hồn của hắn càng thêm đen kịt, hắn gọi cô : « Bà xã… »

Tiểu Ngưng thoáng chuyển dịch sang bên kia giường lớn, cùng hắn duy trì một khoảng cách nhất định. « Ông xã, anh biết…….em cũng hay ghen ! Lúc trước, em không có quản thúc được anh nhưng bây giờ thì khác xưa rồi ! »

« Ừ, anh từ sớm đã không có bất cứ cô gái nào, chỉ có mình em ! » Đường Hạo buông cổ áo ra, cởi bỏ cúc áo sơ mi.

Rất nhanh, bộ ngực vững chắc màu tiểu mạch bại lộ trước mắt Tiểu Ngưng. Dáng người hoàn mỹ, da thịt sáng bóng đủ để làm bao nhiêu cô gái si mê đến chết.

Bất quá, Tiểu Ngưng nhìn thấy thân thể hắn quá nhiều lần rồi cho nên thẩm mỹ của cô đã sớm trây lì. Vì vậy, cho dù bây giờ, hắn có trần truồng đứng trước mắt cô, cô cũng không có quá nhiều phản ứng.

« Nhưng mà, chuyện trước kia anh làm cũng đâu phải là tốt ! Sau này, ai biết anh sẽ như thế nào ? Đến một ngày nào đó em già đi, anh sẽ là đi tìm người phụ nữ trẻ đẹp nào khác cũng nên !» Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng ngừa là rất quan trọng, hiện tại cô cũng không cần quá tin tưởng vào người đàn ông này.

« Anh sẽ không thế đâu ! » Đường Hạo dựng thẳng ngón tay lên, chuân bị thề.

Tiểu Ngưng nhìn hắn, lắc đầu : « Chiêu này vô dụng ! Chiêu này chỉ dùng với bọn con nít thôi ! » Thề ư ? Cô làm sao mà tin là thật được !

« Không phải ? ! »

« Ừ, chính là bây giờ, ở chỗ này, chúng ta hãy cùng nhau viết một cam kết đi ! » Tiểu Ngưng chớp mắt nói. Viết cam kết chính là chiêu mà mấy hôm trước mẹ chồng dạy cho cô. Mẹ chồng nói, phụ nữ như vậy mới có thể đảm bảo.

Bà cũng đã bắt bố chồng của cô viết một ‘hiệp ước bất bình đẳng’, bố chồng cô hiện tại vẫn đối xử sủng nịnh yêu thương với bà. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy cũng không có chuyện xấu ồn ào nào.

Ha ha, có mẹ chồng như vậy thật tốt ! Chuyện gì cũng giúp đỡ cô. Còn trợ giúp cô đối phó với Đường Hạo.

« Viết cam kết ư ? » Đường Hạo cảm giác đến sởn cả tóc gáy, lại còn thấy mình giống như dê chờ mổ thịt, ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Tiểu Ngưng gật mạnh đầu, sau đó nhảy phắt xuống giường, hai chân thoăn thoét dẫm lên chiếc thảm đỏ làm bằng tay.

Đường Hạo xoay người, nằm trên giường lớn, ngửa mặt khó hiểu nhìn cô : « Em muốn làm gì ? »

« Chờ em một chút ! » Tiểu Ngưng tìm kiếm xung quanh. Lúc trước, ở trong biệt thự của Đường Hạo, cô cũng chẳng biết liệu hắn có giấy và bút không.

Tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc bút bi ở trong tủ đầu giường.

Sau đó lại từ túi màu đỏ lấy ra một xếp giấy trắng. A, không ! Phải nói đây chính là ‘vật’ mà tối hôm qua mẹ chồng cô trải qua hai buổi tối mới giúp cô làm được !

Cô cầm một cái gì đó trên tay dường như rất trân quý, vẻ mặt mừng thầm, chạy đến chiếc giường đỏ, ngồi bên cạnh hắn. Cô để bút bi vào tay hắn, đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt hắn, nói : « Ông xã, mau ký tên đi ! »

« Gì đây ? » Đường Hạo nhíu mày, « Anh còn chưa đọc! Mà ký cái gì ?! »

« Đây là cam kết sau hôn nhân của chúng ta, anh ký đi ! » Tiểu Ngưng hời hợt ra lệnh, nhất định phải bắt hắn kí.

« Cho anh xem ! » Đường Hạo đoạt lấy thứ trong tay cô, lật giở tờ đầu tiên.

Mấy chữ ‘ Điều thứ nhất’ sau đó lại còn thêm mấy số nhỏ phía dưới, thoạt nhìn khiến người ta hoa cả mắt.

## 411. Chương 411 End

Edit: Meimoko

Ha ha, phụ nữ này còn có tâm kế như vậy sao ? Hắn quả là được mở rộng tầm mắt, không nên nghĩ cô ngốc nghếch nữa rồi !

Đường Hạo nhịn không được mà nhếch môi cười.

Bất quá, khi hắn nhìn nội dung bên trong thì cười không nổi.

«  Điều thứ nhất, bên Ất phải đối xử dịu dàng với bên Giáp. Tiếngnói không đươc quá lớn, đương nhiên cũng không thể quá nhỏ, nhất làkhông được lạnh lẽo. Nếu có thái độ làm bên Giáp không hài lòng thì bênGiáp một tuần cũng không cùng bên ất chung phòng. Bên Ất ra ngoài phòngkhách ngủ…. »Đường Hạo thấp giọng đọc, vừa muốn cười lại muốn tức giận nhìn cô.

Tiểu Ngưng làm như không nhận ra, cúi đầu xuống, sau đó cố lấy dũng khí, nhìn hắn, nói : «  Cái này….là tiêu chuẩn cơ bản nhất…..để làm ông xã tuyệt vời… »

Đường Hạo không trả lời cô, mà đọc tiếp điều thứ hai : « Bên Ất,trừ chủ nhật phải có bốn ngày ở nhà dùng cơm, trở về đúng giờ tan tầm.Hơn nữa, bên Ất phải báo trước cho bên Giáp biết lịch công tác một tuầntrước đó…. »

«  Cái này…..Bằng không làm sao em biết khi nào thì anh về nhà….không thể nào chuẩn bị bữa tối được ! »

Có lẽ lý do vẫn còn chấp nhận được cho nên Đường Hạo đọc xuống tiếp đến điều thứ ba : « Về sau, vô luận là vì cái gì, vì chuyện gì, bên Ất cũng không được phépnhìn bất cứ người phụ nữ nào khác ở bên ngoài. Nếu như để bên Giáp bắtđược thì bên Ất một tháng cũng không cần phải trở về phòng, ra phòngkhách ở ! » ‘đi phòng khách ở !’ Đường Hạo nghiến răng nghiễn lợi đọc mấy chữ này.

«  Cái này….. » Tiểu Ngưng nuốt nuốt nước miêng, «  Chỉ cần anh không nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác thì cũng đâu có vi phạm quy định ! »

«  Nhìn mẹ cũng không được sao ? » Đường Hạo lần này mới mở miệng hỏi.

«  Đương nhiên là có thể ! Đường Hạo, anh hiểu ý em mà ! Chỉ cần không phải những người phụ nữ bên ngoài khác là được ! » Tiểu Ngưng đặc biệt cường điệu mấy chữ ‘phụ nữ bên ngoài’.

«  Điều thứ tư, nếu như bên Ất thật sự phát sinh chuyện tình bênngoài ( chuyện bên ngoài là tính cả chuyện tinh thần và chuyện thânthể), như vậy hai bên chính thức ly hôn. Hơn nữa, tất cả sản nghiệp của bên Ất (động sản cùng bất động san) đều thuộc về bên Giáp. ! » Đường Hạo càng đọc càng lớn tiếng.

Bả vai Tiểu Ngưng bắt đầu run run, lời nói của mẹ chồng văng vẳng bên tai cô : Không thể để cho khí thế của nó mạnh hơn con, khí thể của concàng phải mạnh hơn so với nó !

Tiểu Ngưng hít một hơi, hai tay nắm chặt . Trên mặt cô lộ ra nụ cười thản nhiên, cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói : « Những yêu cầu này không quá đúng không ? Chỉ cần anh là người chồngtốt thì đâu có phạm phải những quy phạm đó. Không làm chuyện gì khiến em tổn thương thì những điều ước này coi như không có giá trị. »

Đường Hạo nhíu mày suy nghĩ, nhìn tiếp xuống :  «  Đằng sau hình như vẫn còn rất nhiều điều khoản ! »

«  Đương nhiên, anh có thể đọc cẩn thận rồi từ từ suy nghĩ ! » Tiểu Ngưng gập đầu, nụ cười trên mặt càng lúc càng tự tin hơn.

Tất nhiên, việc này cũng là mẹ chồng giúp cô luyện tập trước.

«  Nhưng mà, đợi đến khi xem hết chúng thì đã là sáng ngày mai rồi ! » Đường Hạo ném cái ‘ hiệp ước không bình đẳng’ sang bên kia giường, đem áo sơ mi cởi bỏ hết, « Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh đương nhiên muốn hưởng thụ quyền lợi của một người chồng ! »

«  Không được ! » Tiểu Ngưng giữ chặt quần áo, giãy nảy nói : « Không được, ký tên mới có thể…. »

«  Em uy hiếp anh ? » Đường Hạo nheo mắt, trong mắt có chút hồng. Không biết là hồng lên vì giận hay vui mừng ?

Tiểu Ngưng vô cùng tự tin, nhún vai điệu đà thập phần quyến rũ, đi về phía cửa sổ chạm đất. Kỳ thật, cô cũng vô cùng sợ hãi, muốn cách xa hắn một chút : « Đừng nói khó nghe như vậy ! Lúc trước không phải anh đã nói mọi chuyện đều nghe em sao ? Kết quả,  bây giờ có một chữ ký thôicũng đã không đồng ý rồi !»

Trong giọng nói của cô chứa đầy phàn nàn và ủy khuất. Âm thanh runrẩy khiến Đường Hạo cảm thấy phiến đau, thậm chí còn có chút xấu hổ.

Nhưng mà….

«  Bà xã, em lại không tin anh ! Em ra nhiều yêu cầu như vậy chứng min hem không hề tin anh, như thế thật sự là đả kích đối với anh ! » Nói gì thì nói, hắn cũng là đàn ông. Đàn ông cần phải có tôn nghiêm của đàn ông. Nếu không thì thể nào hắn cũng bị đám bạn chê cười. Đến lúc đó chỉ sợ cả vợ lẫn con đều coi thường hắn.

«  Em không phải không tin anh mà là muốn có thêm một chút tự tinthôi ! Đường Hạo, em đang cho anh cơ hội để chứng tỏ ‘anh yêu em’đấy ! » Tiểu Ngưng xoay người, nhìn chằm chằm vào hắn, nói : « Nếu như anh thật sự yêu em, giống như lời anh đã nói thì tại sao  lại không chịu ký tên ? »

Nói xong, Tiểu Ngưng rũ mặt xuống, khổ sở nói : «  Trừ phi…..trừ phi…. »

«  Cái gì mà trừ phi ? Nói cho em biết, anh sẽ không bao giờ làmchuyện có lỗi với em, kể cả thể xác lẫn tinh thần ! Cho nên, anh sẽkhông ký tên ! Ký tên chính là sự sỉ nhục đối với anh ! »

Đường Hạo lớn tiếng nói, đi đến bên người Tiểu Ngưng, ôm cô vào trong ngực, nói tiếp : « Ngưng, đừng suy nghĩ đến những chuyện không bao giờ xảy ra ! Ừ…..Vàingày chúng ta đã không có được ở chung một chỗ rồi ! Anh không tin là em không muốn….»

Vừa nói, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve vùng mông của cô, ra sức xoa nắn.

Trong nháy mắt có một dòng điện xuyên thẳng lên não cô khiến chân tay cô mềm nhũn. Đúng vậy, cô xác thực cũng rất khát vọng hắn. Cô hoài nghi dưới sự dạy dỗ của hắn, cô cũng sắp biến thành một dục nữ.

Bất quá, cho dù cô có khát vọng hắn thì cũng không giơ tay đầu hàng.

Tiểu Ngưng đẩy mạnh hắn ra. Cô mở cửa sổ để gió đêm lành lạnh thổi vào căn phòng làm cho cô thanh tỉnh một chút : «  Không được ! Em muốn anh ký tên trước ! Bằng không đêm hôm nay chúng ta không có động phòng gì cả…. »

Nhìn thái độ cường ngạnh của cô, Đường Hạo nổi giận, đương nhiên ‘lửa’ trong người cũng tăng theo : «  Cái gì ? Đêm hôm nay em muốn anh cấm dục sao ? »

«  Không có ! Em không có nói như vậy ! Hơn nữa, em muốn cho anh biết….. » Đôi mắt đen của Tiểu Ngưng hiện lên sự lôi cuốn chết người.

«  Cái gì ? »

«  Ừm……ngày hôm qua sinh lý kỳ của em vừa mới kết thúc….Chỗ đó….Nhất định…..vô cùng chặt ! » Tiểu Ngưng hạ giọng nói, bắt buộc phải dùng cách này để dụ hắn, khiến cho hắn mong muốn không ngừng.

Trời biết ! Tháng này cô không có kinh nghuyệt . Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cô hẳn đã mang thai rồi.

Một chữ ‘chặt’ kia vừa mới thốt ra, Đường Hạo đã đổ mồ hôi đầm đìa, nam căn dưới bụng cũng nhô cao lên.

Lửa dụng vọng cơ hồ muốn cắn nuốt hắn, đại não giống như muốn to ra.Từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét nói muốn cô, muốn tiến vàochỗ ‘chặt’ kia.

Đường Hạo đổ mổ hôi, từng giọt chảy xuống như mưa. Hắn giống như dã thú đói khát lao đến Tiểu Ngưng : «  Bà xã, nhanh lên ! Cho anh ! Anh nóng quá…. »

Tiểu Ngưng linh hoạt chảy ra, chạy đến bên giường bên kia nhặt ‘hiệp ước bất bình đẳng ‘ lên đưa cho hắn : «  Anh ký , em liền cho anh ! » Cô nói một cách vô cùng sảng khoái.

Đường Hạo chẳng thèm để ý đến nó, muốn đến ôm cô : «  Chúng ta động phòng trước, sau đó anh sẽ ký ! »

«  Không ! » Tiểu Ngưng lắc mạnh đầu,hắn cho rằng cô là cô thiếu nữ mười bảy tuổi dễ dàng để cho hắn lừa gạt sao ? «  Ký tên trước ! »

Đường Hạo do dự. Hắn thật không ngờ đêm tân hôn đã bị vợ ép đến nhưthế này. Nếu hắn để cho cô chiếm thượng phong, sau này chắc chắn sẽ bịcô chèn ép hoàn toàn.

Tiểu Ngưng vặn vẹo vòng eo, cố ý làm động tác khiêu khích hắn. Việcnày khiến toàn bộ đường cong mềm mại trên thân thể cô xông ra hoàn toàn.

Dùng phương thức không tiếng động để trêu đùa người đàn ông của mìnhđã ba ngày không có được chạm qua. Hừ, cô dám đánh cuộc, hắn sẽ khôngchịu đựng nổi.

Quả nhiên, Tiểu Ngưng còn chưa đếm đến ba.

«  Được ! Anh ký ! Anh ký là được chứ gì ? » Bị dục vọng thiêu đốt hoàn toàn lý trí, Đường Hạo cũng chẳng thèm quan tâm cái bản hiệpước kia có bao nhiêu điều quá phận, trực tiếp đoạt lấy bút trong tayTiểu Ngưng.

«  Chẳng lẽ không đọc đằng sau xem thế nào sao ? » Cô cố ý hỏi, hai mắt che giấu niềm vui không thể tả.

«  Không cần xem ! Nhìn mấy chữ đó giống như cố ý thu nhỏ lại vậy , còn không bằng xem chính thân thể em, mới kích thích ! » Đường Hạo không đứng đắn nói. Đường nhiên vấn đề vợ chồng đóng cửa bảo nhau thì không có gì gọi là quá phận cả.

«  Chán ghét ! » Tiểu Ngưng đỏ bừng mặt, dùng sức đánh một cái thật mặt vào khuôn ngực trần của hắn.

«  Một hồi còn chán ghét nữa đây này ! Em đã chuân bị sẵn sàng chưa ? »

Đường Hạo lật giở đến tờ cuối cùng, nhanh chóng ký tên lên.

Tiểu Ngưng kiễng chân lên, nhìn xem chữ viết giống như rồng bay phương múa của hắn.

Nhìn cô nhếch mũi chân lên, bộ dáng thật mệt mòi, Đường Hạo chìa luôn tờ giấy đã ký tên ra trước mắt cô, để cô có thể thấy được rõ ràng : « Yên tâm, anh không muốn sẽ không ký, ký sẽ không lừa em ! »

Tiểu Ngưng cầm lại xếp giấy, cẩn thận đặt trên tủ đầu giường, thuậntiện khóa lại. Ngày mai, cô nhất định sẽ phải đưa cho mẹ chồng xem kếtquả này, mẹ chồng sẽ đi làm công chứng cho cô.

«  Sợ anh xé chúng hay sao ? » Nhìn mọt loạt hành vi không tin mình của cô, Đường Hạo tức muốn chết.

«  Không có ! » Tiểu Ngưng lập tức phủ nhận.

«  Ừ ! Bây giờ có thể cho anh được rồi chứ ? » Ngón tay dài của Đường Hạo lần mò dưới nách cô tìm khóa kéo.

Mục đích của cô đã đạt được thì đương nhiên sẽ thỏa mãn con sói đóitrước mặt. Nếu không, sợ rằng mai muốn kêu cứu cũng chẳng được.

Tiểu Ngưng không phản đối, để mặc cho hắn giúp cô cởi bỏ bộ váy áo cô dâu, nửa thân trên đã bại lộ trong không khí..

«  Em không mặc áo lót ! »Sắc mặt Đường Hạo lúc này thật khó coi, bàn tay đặt trên nhũ tiêm, dùng sức xoa nắn.

«  Đau nhức ! » Tiểu Ngưng đẩy bàn tay to lớn của hăn ra, chau mày kêu đau.

«  Chết tiệt, hôm nay nhiều người như vậy mà em dám không mặc áo lót ! » Đường Hạo tức giận hô lớn.

«  Bộ áo cưới này quá thấp cổ, không thể nào mặc được áo lót ! Nhưng mà có lót áo nhỏ ở bên trong rồi ! » Tiểu Ngưng kéo áo nhỏ ơ bên trong ra cho Đường Hạo xem.«  Nói gì thì nói, anh không phải không tham gia tiệc rượu bao giờ, chắc chắn là đã từng….. »

Tốt, đêm tân hôn mà cô lại còn không ngừng nhắc đến những người phụ nữ khác ! Phụ nữ này thật quá tốt !

«  Anh cũng biết loại trang phục này không có cách nào mặc được áo lót bên trong mà. »

Đường Hạo nheo mắt lại nhìn cô, ánh mắt chuyển dần về phía dưới, lậptức sắc mặt càng thêm khó coi. Một tay hắn kéo váy của cô tuột đến mắtcá chân.

Quả nhiên, cô chỉ mặc mỗi quần lót mỏng, Vùng kín giữa hai gần như hiện rõ sau lớp vải mỏng.

Nhìn mắt hắn hoàn toàn rơi vào nơi tư mật của mình, Tiểu Ngưng vội vàng ôm lấy cổ hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng.

Đường Hạo đang nổi giận nhưng vì động tác ôn nhu này của cô mà giảm đi không ít, dục hỏa thì lại càng tăng.

Tiểu Ngưng hôn môi hắn xong, vẫn ở lại trên môi hắn, nhỏ giọng thì thầm : «  Đừng giận em mà, được không ? Người ta biết rõ anh đang ở đây, ừm, có anh bảo vệ, em đâu sợ gì ! »

«  Từ nay về sau tuyệt đối không được ăn mặc như thế này, biếtkhông ? Anh không thể chịu đựng được khi em ăn mặc như thế này ở trướcmặt những người đàn ông khác lắc la lắc lư….. »

Hôn, ngốc nhưng có hiệu quả, Đường Hạo đã không còn tức giận, bàn tay chậm rãi chạm đến giữa hai chân cô, chậm rãi vuốt ve đám cỏ tinh ngịch, không nghe lời kia.

«  Ừ, em biết rõ ! Từ nay sẽ không, tuyệt đối sẽ không bao giờ như vậy nữa ! Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em muốn trở nên xinh đẹplộng lẫy nhất để đứng bên anh nên mới phải mặc bộ dạng như vậy !» Tiểu Ngưng chậm rãi tách hai châm mình ra, để hắn có thể va chạm một cách dễ dàng.

Một động tác đơn giản như vậy suýt làm cho Đường Hạo hét lên vì sungsưỡng, cơn dục hỏa bị đè nén suốt từ nãy giờ đã không còn bất cứ rào cản nào mà trực tiếp phóng ra. Đường Hạo xoay người đem cô đặt lên giườnglớn, áp thân mình to lớn lên người cô.

«  Anh muốn em ! Hiện tại, anh rất muốn em…..  Nóng  quá ! Em giúp anh tiêu hảo bớt đi…..» Đường Hạo hét lên, nâng thắt lưng lên cởi bỏ quần, phóng thích chính mình.

Chính lúc nóng bỏng nhất này, lại ‘Phanh’ một tiếng, cửa phòng tân hôn bị đẩy ra.

Ngay sau đó, hai thân thể nhỏ bé tiến vào. Chỉ thấy mỗi đứa cầm một quả bóng nước, cùng nhau ném vào Đường Hạo.

Hai khỏa bóng nước đập vào mặt Đường Hạo rồi vỡ tung.

Quần áo còn sót lại trên người Đường Hạo đều bị ướt hết. Cả chiếc giường cưới màu đỏ cũng bị ướt.

«  Ba, ba không phải nói nóng sao ? Chúng con giúp ba làm lạnh! » Nhị Nhị trưng bộ dạng ‘giúp người là niềm vui’ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tươi cười thiện lương.

Dương Dương ở một bên uốn nắn lại lời của chị nó : «  Không phải là lạnh, mà là giúp ba bĩnh tĩnh trở lại ! » Chú Hải Uy không phải đã nói, nhất định phải giúp ba mẹ kịp thời xốinước lạnh sao ? Còn nói, ba tâm tình đôi khi rất là cao nữa.

Hôm nay nó cũng nhìn thấy ba nó uống quá nhiều rượu, lại còn quá cao hứng, cứ cười suốt.

Cho nên, nó mới kéo Nhị Nhị vào đây để giúp ba ‘bình tĩnh’ trờ lại.

Tuy trên người Đường Hạo toàn là nước thế nhưng Lục Giai Ngưng vẫngắt gao ôm lấy hắn. Cho dù trong phòng hiện tại là con trai và con gáicủa cô thì cô vẫn dính chặt lấy Đường Hạo nhưng con gấu Koala.

Không phải cô làm mẹ không đứng đắn, ở trước mặt con còn bày bộ dángthân mật thái quá như thế này mà chính là hiện tại cả người cô đều trầntrụi. Nếu không ôm chặt Đường Hạo, cả người cô đều xích lõa.

«  Ông xã, làm sao bây giờ ! Làm sao bây giờ ? » Tiểu Ngưng ngượng ngùng, hai mắt toát ra lệ, trên người là nước và mồ hôi lạnh.

Đường Hạo lau mặt, dùng sức hít thật sâu một ngụm khí. Hai đứa nhócchết tiệt, dám phá hư chuyện tốt đêm tân hôn của ba mẹ chúng !

Khuya hôm nay, bọn họ nhất định sẽ  ‘xong đời !’

Đường Hạo rất nhanh kéo chăn màu đỏ ra, trước khi đứng dậy đã che phủ cẩn thận giúp Lục Giai Ngưng.

Hắn lạnh mặt đứng lên, nhìn hai đứa tiểu ác ma không biết trời cao đất dày là gì.

«  Ba, lúc nãy chúng con tiến vào thấy ba kêu nóng, bây giờ cònnóng không ạ ? Hì hì, có phải là mát lạnh sảng khoái lắm không ạ ? » Dương Dương ngước mặt lên nhìn ba của nó.

«  Đúng nha ! Nóng quá sẽ không tốt, trên người sẽ rất khó chịu ! » Nhị Nhị cũng gật đầu đồng ý.

Đường Hạo một thân đầy nước, gật gật đầu, cũng chẳng tức giận, ngượclại trên mặt lại còn cười, giữ lấy bờ vai của hai đứa trẻ nói : «  Dương Dương, Nhị Nhị, các con sao lại ở đây ? »

Lúc trước cũng đã nói, hai đứa trẻ này sẽ ở bên ông bà nội, một tháng mới có thể tới một lần. Mà bây giờ còn là tân hôn của hắn và TiểuNgưng, hai đứa nhóc căn bản không thể đến đây được.

«  Chúng con muốn ở cùng với ba mẹ  cho nên lúc trước đã trốn ởtrong thùng xe về đây ! Ba, mẹ, hai người nói xem bọn con có thông minhkhông ? » Nhị Nhị nhìn về phía mẹ, muốn nghe mẹ khen ngợi.

Tiểu Ngưng thực muốn đem hai đứa tiểu quỷ coi trời bằng vung này nhét lại trong bụng. Hai đứa nó sao lại trở nên đáng ghét như thế này ?

«  Ừ, hai đứa quả thật rất thông mình ! » Đường Hạo mỉm cười nói, bất quá nụ cười rất tươi khiến người nhìn vào ai cũng cảm thấy sởn hết tóc gáy.

Lập tức Đường Hạo nhấc hai đứa bé lên, tức giận hô lớn : « Nói cho hai đứa bay biết, ở đây không có chỗ của hai đứa đâu ! Đêm nay hai đứa xuống tầng hầm mà ngủ ! »

«  Không muốn……không muốn…….Mẹ, mẹ ơi, cứu con…. » Nhị Nhị thất kinh hô lên, chỉ thấy tay chân khua khua hỗn loạn trên không.

«  Đừng mà ba ! Con không muốn xuống tầng hầm ! » Dương Dương tránh né khỏi bàn tay của ba nó. Nhưng sức của nó so với ba nó vẫn còn quá nhỏ bé, căn bản chẳng có tác dụng gì.

Hai đứa trẻ cứ oa oa xèo xèo một thôi một hồi rất nhanh đã bị  ĐườngHạo đem ra khỏi gian phòng. Tiếng của chúng cũng dần dần biến mất.

Mười phút sau, Đường Hạo toàn thân ẩm ướt trở lại phòng.

Lúc này, Lục Giai Ngưng đã mặc lại quần áo, đem chăn ẩm ra ban công phơi đồ.

Đường Hạo đi tới phía sau lưng Lục Giai Ngưng, ôm lấy cô, nói : « Bà xã, chúng ta tiếp tục động phòng ! »

Tiểu Ngưng khóc không ra nước mắt, ôm chặt lấy Đường Hạo : «  Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà chăn mền ướt hết cả rồi ! »

Đường Hạo vẫn ôm chặt lấy Lục Giai Ngưng, hôn vô sỗ lên chiếc cổ trắng ngần của cô : « Không có vấn đề gì ! Khuya hôm nay chúng ta vốn không cần vật kia…..Anh sẽlàm cho em nóng đến mức mồ hôi phải nhỏ giọt liên tục… »

Nói xong, Đường Hạo ôm Tiểu Ngưng về phía chiếc giường lớn.

«  Bọn nhỏ ? » Khi Đường Hạo cởi quần áo của cô, cô không yên tâm hỏi, « Anh thật sự ném chúng xuống tầng hầm sao ? »

«  Không sai ! Bọn nó rất thích hợp với tầng hầm ! »

«  Nhưng mà,….nhưng mà…..nơi đó rất lạnh ! »

«  Không sao ! Ở đó có chăn mền. Chăn mền trước kia đều để ở chỗđó hết. Hơn nữa, ở đó cũng có giường, không lo bọn chúng bị lạnh đâu ! »

Đối với chuyện này, Đường Hạo một chút cũng không lo lắng, hai đứacon của hắn khôn khéo như khỉ con. Đừng nói là đem bọn nó bỏ vào tầnghầm mà cho dù có bỏ chúng vào rừng sâu thì chúng vẫn sẽ coi thú hoangnhư bạn tốt được.

Biết rõ bọn nhỏ sẽ không bị lạnh, Tiểu Ngưng cũng an tâm gật đầu.

Đêm tân hôn rốt cuộc cũng mở màn, bọn họ chờ đượ thời khắc này quả thực cũng không dễ dàng…..

(( o – lacthuylinh.wordpress – o))

«  Mẹ, ba, chúng con tới đây ạ! »

Một đứa bé trai nắm tay một đứa bé gái từ trong sương mù đi ra. Trên khuôn mặt bọn chúng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Tiểu Ngưng cùng Đường Hạo nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó không hiểu mà đi đến trước mặt hai đứa trẻ đó.

Tiểu Ngưng nghiêng mặt, nhìn bọn trẻ một hồi lâu rồi hỏi : « Các con……Dương Dương cùng Nhị Nhị sao ? » Bọn chúng so với Dương Dương và Nhị Nhị thì còn nhỏ hơn rất nhiều,nhưng nhìn đại thể thì có vẻ giống lại như cũng không giống lắm.

«  Không !Chúng con không phải anh chị ấy ! » Hai đứa trẻ cùng nhau lắc đầu.

Cậu bé con muốn tiến lên phía trước, nhưng đi được hai bước thì lại bị bắn về phía sau : « Mẹ, con chính là đứa trẻ mà mẹ đánh mất nè ! Mẹ đã hứa với con, mẹ sẽ sinhcon ra, cho con bình an đến thế giới kia, mẹ có nhờ không ? »

Tiểu Ngưng mở to hai mắt, nước mắt không ngừng chảy ra bên ngoài, không ngừng gật đầu : « Mẹ nhớ rõ con, mẹ đương nhiên là nhớ rõ cục cưng.  Cục cưng, con cònnguyện ý làm con của mẹ, mẹ rất vui, mẹ cám ơn con đã cho mẹ cơ hộinày ! »

Tiểu Ngưng rốt cuộc cũng có được cơ hội gặp lại đứa con đã mất. Đứacon này sẽ quay trở lại trong thân thể của cô. Cô thật sự cao hứng, thật sự rất vui mừng.

Đường Hạo ôm lấy Tiểu Ngưng,, nhìn cậu bé kia nói : « Bảo bối, ba mẹthật sự rất có lỗi với con, con có thể tha thứ cho ba không ? »

Cậu bé nhìn Đường Hạo sau đó cong miệng lên nói : « Đều là bởi vìba không chăm sóc tốt cho mẹ cho nên con đến bây giờ vẫn chưa được sinhra. Nhưng mà, nếu ba từ nay về sau tuyệt đối yêu thương mẹ thì con sẽtha thứ cho ba ! »

Đường Hạo gật mạnh đầu, cam đoan với cậu bé : « Ba có thể cam đoan với các con, từ nay về sau sẽ tuyệt đối yêu mẹ của các con, luôn chăm sóc cho mẹ các con ! »

«  Mẹ, ba, hai người không thể chỉ thích anh ba được, con cũng muốn được yêu thích ! Con là con gái của ba mẹ ! » Cô bé ở trong sương mù hờn dỗi nói, sau đó bước ra trước mặt ba mẹ : «  Ba, mẹ, ba mẹ xem con có xinh đẹp không ? »

Đường Hạo cùng Lục Giai Ngưng cùng nhau gật đầu nói : «  Xinh, thật sự là rất xinh đẹp ! »

«  Hì hì ! Mẹ, ba, hai người phải nhớ kỹ nhé : ba mẹ hãy đặt chocon cái tên Đường Điềm Điềm ! Điềm Điềm, nhớ kỹ chưa ? Nếu không, ông xã tương lai của con nhất định không đến tìm con đâu ! » Nụ cười trên gương mặt của cô bé biến mất, thay vào đó là một vẻ u sầu.

Mà loại u sầu này giống như thiếu nữ đã hai mươi tuổi đầu lại xuấthiện trên mặt của cô bé con khiến trái tim Tiểu Ngưng run lên. Đúng vậy, loại khổ sở này cô cũng đã từng trải qua, cô có thể cảm nhận được :  « Nhớ rồi, nhớ rồi ! Mẹ sẽ nhớ tên con là Điềm Điềm ! »

Cô bé nở nụ cười : «  Cám ơn mẹ ! Chỉ cần gọi con là Đường Điềm Điềm, con tin hắn nhất định sẽ tìm ra con ! »

«  Con gái các người thật quá phiền phức ! Vì sao cứ phải tìm lấytên kia ? Sau này chỉ cần có ai đối xử tốt với em, thì em hãy gả chongười đó ! » Cậu bé hình như không thích điều này.

«  Anh thì biết cái gì ? Hắn đã hứa với em, kiếp này nhất định sẽđối xử tốt với em ! Sẽ không bao giờ để em chịu ủy khuất nữa ! » Cô bé lúc nói chuyện này hai mắt đã ứa đầy nước.

Đúng lúc Tiểu Ngưng đang muốn tiến lên an ủi cô bé thì sương mù xungquanh chợt dày lên. Hai đứa trẻ từng bước lùi về phía sau.  «  Ba,mẹ, tạm biệt ! Chúng con phải trở về rồi !Ba mẹ nhất định phải chăm sócchúng con thật tốt nhé, chúng con muốn được bình an sinh ra trên thếgiới này ! »

«  Biết rồi ! Biết rồi ! » Tiểu Ngưng không ngừng gật đầu. Lúc này đây, cô thề sẽ bảo vệ thật tốt bảo bối của mình, không để cho bọnnhỏ có nửa điểm thương tổn.

«  Các con…… ! » Đường Hạo đột nhiên hô lớn rồi ngồi bật dậy.

Tiểu Ngưng mang theo nước mắt mà mở mắt ra, bật đèn ngủ trên giường, nói :  «  Ông xã, làm sao vậy ? »

Đường Hạo dùng sức chớp nhanh mắt, lắc đầu nói : «  Không có gì ! Vừa rồi hình như anh mơ thấy các con của chúng ta….. »

«  A ! » Tiểu Ngưng kinh ngạc thốt lên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Đường Hạo . Chẳng lẽ hắn cũng nằm mơ thấy hai đứa trẻ đó.

«  Anh mơ thấy những gì ? »

«  Quên rồi ! » Đường Hạo nghĩ một lúc rồi nói. Lúc trước cảm giác thật mãnh liệt nhưng bây giờ lại chẳng có cảm giác gì.

«  Dương Dương cùng Nhị Nhị sao ? »

Đường Hạo nghĩ nghĩ, sau đó cười gượng : « Có lẽ ! Một lát nữa anh đi xem bọn chúng thế nào ! » Vô luận bọn nhóc có làm gì sai thì bậc làm cha làm mẹ như bnj họ cũng không thể nhẫn tâm được.

«  Bọn nó đều là con của anh ! »Tiểu Ngưng tựa đầu vào ngực Đường Hạo, sau đó nói nhỏ : «  Ông xã, em hình như mang thai rồi ! »

Lúc trước cô vẫn hoài nghi nhưng sau khi mơ thấy giấc mơ kia thì cô khẳng định chắc chắn  bản thân đã có thai.

«  A ! Vừa rồi không phải em nói sinh lý kỳ vừa kết thúc hay sao ? » Sau đó hắn dán lại bên tai của cô nói : «  Ha ha, hiện tại tiểu nòng nọc của anh đang ở trong bụng em bơi lội tìm kiếm bạn nhỏ của em ư ? »

« Đừng ăn nói không đứng đắn ! Em nói thật, Đường Hạo, em thật sự đã mang thai rồi ! Hơn nữa, em hoài nghi là song thai ! » Tiểu Ngưng gạt bỏ hai bàn tay của anh, xoa lấy bụng mình nói : «  Lần trước đại di mụ của em không có tới ! »

«  Phải không ? Vậy sao chỗ đó của em cũng chặt thật đấy ? »

«  Anh có thể nói chuyện đứng đắn một chút được không ? » Tiểu Ngưng nghêm mặt lại, « Em không có giỡn với anh ! Thật sự là song sinh đấy ! »

Dần dần, Đường Hạo rốt cuộc cũng tin rưởng cô không nói đùa. Ngu ngơ một hồi sau thì ôm Tiểu Ngưng vào ngực, «  Anh thật sự lại được làm cha rồi sao ? Anh thật sự có thể ôm tiểu bảo bảo ? »

Bộ dáng hắn kích động có vài phần hơn ngu ngu.

«  Đúng vậy, ông xã ! Anh chuẩn bị làm vú em ! Anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng ! »

«  Biết rồi, biết rồi, anh nhất định sẽ tham gia một khóa học làm vú em ! » Đường Hạo chủ động nói. Đám bạn của hắn đều tốt nghiệp khóa học làm vúem, hắn đương nhiên cũng sẽ không chịu tụt lùi so với kẻ khác.

Tuần trăng mật của bọn họ vì có chuyện của cục cưng mà phải dừnglại.  Nhưng Đường Hạo từng ngày đều thề, chờ các con được sinh ra, hắnvà cô nhất định phải đi hưởng tuần trăng mật để bù lại. Nếu không hắncảm thấy quá thiệt thòi, quá có hại !

((o – lacthuylinh.wordpress- o))

Chín tháng sau, tại Khoa Sản bệnh viện Thượng Quan Gia.

«  Bà xã, như vậy không được, chúng ta mổ đi ! » Mặc quần áo phòng khuẩn. Đường Hạo căng thẳng nhìn người phụ nữ  mặt tràn đầy mồ hôi đang nằm trên giường.

Tiểu Ngưng nắm chặt lấy ga giường, cố gắng chịu đựng cơn đau dưới bụng, một hồi lại cứ co rút liên tục : « Không được ! Em mổ sinh Dương Dương và Nhị Nhị, anh đã nói em không phải bàmẹ tốt ! Bây giờ, em nhất định phải cố gắng sinh hai đứa bé này ra mộtcách tự nhiên ! »

Hai chân Đường Hạo như muốn nhũn ra. Hắn phải bám chặt lấy lan canthì mới có thể duy trì tư thế đứng thẳng, nếu không nhất định sẽ ngãphịch xuống đất : «  Không đâu ! Không đâu ! Em là bà mẹ tốt nhấttrên đời này, lúc đó là anh không hiểu gì, anh ngu ngốc nên mới nóinhững lời vô trách nhiệm như thế ! »

Rốt cuộc biết phụ nữ sinh con có bao nhiêu là đau khổ thảm thiết, hắn hiện tại mới giơ hai tay tán thành việc mổ sinh.

«  Không ! Ông xã, anh nhớ rõ, con gái của chúng ta phải gọi là Đường Điềm Điềm ! Con trai thì do anh đặt tên ! » Tiểu Ngưng giống như đang nói di ngôn vậy, nhiều lần dặn dò Đường Hạo.

«  Anh biết ! Anh biết ! Nếu là con trai thì sẽ tên Đường Ngạo Thần ! Thế nào ? Cái tên có hay không ? »

«  Ừ ! » Tiểu Ngưng thỏa mãn cười, lập tức dưới bụng đau đớn kịch liệt khiến mông của cô nâng lên cao.

Thượng Quan Nhĩ Đóa ở phía sau, khích lệ Tiểu Ngưng : «  Tiểu Ngưng hít sâu ! Cố lên……đứa trẻ muốn đi ra ! »

«  Oa…. » Lập tức, tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên. Tiếng khóc cực kỳ khỏe mạnh, cho dù không nhìn thì cũng biết đứa bé vừa mới sinh làcon trai.

Đường Hạo căn bản chẳng quan tâm đến con trai, nhanh chóng ấn xuốnggương mặt Tiểu Ngưng một nụ hôn. Hai chân của hắn so với trước càng mềmhơn, căn bản là dựa vào bên giường, làm tư thế giống như quỳ : « Bà xã cố gắng lên ! Cố gắng lên ! Con gái của chúng ta vẫn còn trong bụng em ! »

Sinh một đứa con đã khiến Tiểu Ngưng hao tốn gần như tất cả sức lực,nhưng cũng lại là động lực để cô cố hết sức sinh tiếp đứa thứ hai. Sauhơn 20 phút, một cô bé gái cũng bình yên được sinh ra.

Lúc tiếng khóc nhỏ bé của đứa con gái vang lên, Đường Hạo lại một lần nữa nặng nề hôn lên gương mặt của Tiểu Ngưng, sau đó ngã phịch xuốngsàn.

Hắn thực sự sợ hãi đến không còn chút khí lực nào cả.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trong tiết thanh minh, mưa phùn bay phảng phất, Đường Hạo dẫn tay Lục Giai Ngưng cùng Dương Dương và Nhị Nhị đi đến viếng mộ mẹ vợ.

Nhị Nhị cùng Dương Dương đồng thời đặt hai bó cúc trắng và cúc vàng lên mộ bà ngoại, rồi lễ phép hành lễ.

«  Bà ngoại, cháu cùng Nhị Nhị, còn có cả ba mẹ cháu nữa đến thămbà ! Bà ở trên thiên đàng có khỏe không ạ ? Bà ngoại thiện lương nhưvậy, cháu nghĩ bà ở trên đó nhất định sẽ được hạnh phúc….» Dương Dương mỉm cười thản nhiên nói. Hiện tại cậu cũng là anh cả rồi cho nên trưởng thành lên không ít.

« Bà ngoại, em trai và em gái của chúng cháu cũng rất đáng yêu !Tiếc là bọn nó còn quá nhỏ không thể đến đây thăm bà ngoại được ! Mẹcháu nói, đợi vài năm nữa sẽ dẫn các em  đến cho bà nhìn ! » Nhị Nhị cũng thản nhiên nói.

Tiểu Ngưng cầm một chiếc khăn bông màu trắng, lau nhẹ bia mộ của mẹminh. Sau đó cô đứng trước ngôi mộ, lôi kéo cánh tay Đường Hạo, vẻ mặtcực kỳ hạnh phúc : « Mẹ, con gái của mẹ hiện tại rất hạnh phúc ! Đúng như lời mẹ nói, Hạo đối với con rất tốt ! Nói chính xác là rất yêu con, sủng ái con ! Mẹ à, mẹ cứ yên tâm nhé ! »

Chuyện của Bạch Phương Úc, Tiểu Ngưng chưa một lần nhắc đến với mẹ.mẹ căn bản không biết có một đứa con gái nữa tồn tại cho nên cũng khôngcần làm mẹ lại thương tâm.

Có lẽ, Bạch Phương Úc ở một quốc gia khác cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

«  Mẹ yên tâm ! Con nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Ngưng ! »Đường Hạo cam đoan với bia mộ của mẹ vợ.

Aizza – hắn cũng không dám là cái gì không tốt. Nếu làm cái gì khôngtốt là phải ra thư phòng ngủ. Hắn đâu muốn làm kẻ đáng thương ngủ ở thưphòng.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

«  Oa… »

«  Oa… »

Trên giường dành cho trẻ con, hai đứa trẻ lớn tiếng khóc. Hơn nữa lại như một trận đấu, âm sau cao hơn âm trước.

«  Ông xã, nhanh lên ! Bọn trẻ đòi ăn rồi ! »Lục Giai Ngưng vừa ôm lấy cục cưng, vừa gọi người còn đang pha sữa bột.

«  Bà xã, đừng vội ! Anh tới đây ! »  Đường Hạo đeo tạp dề màu vàng, vội vàng xông vào phòng.

Ha ha- bây giờ Đường Hạo không những là tổng tài của tập đoàn Đường Thị mà còn là một người chồng, một vú em !

Tình yêu của Đường Hạo và Lục Giai Ngưng cuối cùng cũng được hạnhphúc viên mãn, chúng ta tìn tưởng từ nay về sau hai người bọn họ sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ.

~Hoàn~

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/me-doc-than-tuoi-18*