Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Table of Contents

# Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Anh ta là theo đuôi? Hay là tình cờ gặp được? Bởi vì bộ dáng bán bánh mì trứng ốp lết bữa sáng mà tiếp cận cô? Từ nay về sau, cô đi đến đâu làm công, anh liền theo tới, rất giống người theo dõi điên cuồng, Nhưng khi anh biết nhà trọ cô ở bị thiêu huỷ trong đám cháy. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cap-tren-muon-cuoi-toi*

## 1. Chương 1

Đột nhiên gặp lại khuônmặt trong trí nhớ ấy, lại là ở trong tiệm ăn sáng khói dầu bốn phía, làm choMạc Thiên Hòa trong nháy mắt cực độ kinh chấn mà ngây ra như phỗng, sững sờ ởtại chỗ.

“Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?”

Mạc Thiên Hòa hoàn toàn không thể mở miệng trả lời câu hỏi, chỉ có thể nhìn côkhông chớp mắt.

Cô vì cái gì mà lại ở chỗ này làm việc? Vì cái gì lại có bộ dáng điêu luyện nhưvậy? Vì cái gì lại có nụ cười làm việc chuyên nghiệp như thế, giống như cô đãđối mặt đám người này, làm công việc này cả một đời?

“Thưa ngài –”

“Cô ơi, cho tôi hai phần bánh ngọt củ cải và một cái sand­wich, không thêmtương cà chua.” Một người khách mới từ bên ngoài đi vào trong cửa hàng lêntiếng gọi.

“Hai phần bánh ngọt củ cải và một cái sandwich, không thêm tương cà chua.” Côgật đầu cười một cái với người vừa gọi lúc nãy, vừa đem bánh mì bỏ vào trong lònướng, vừa quay đầu lại hỏi anh: “Vị khách này, anh thì sao? Muốn cái gì?”

Mạc Thiên Hòa căn bản không có biện pháp trả lời câu hỏi của cô.

Người trước mắt không có khả năng chính là cô ấy đi? Có lẽ chính là một ngườicó diện mạo giống cô ấy thôi. Dù sao chính mình đã rất nhiều năm chưa từng gặplại cô ấy, ít nhất cũng đã mười năm rồi?

Mười năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng với anh chính là không có biệnpháp thừa nhận cô gái trước mắt này là “công chúa” ở trong

"toà lâuđài

" trước kia. Không có khả năng chính là cô ấy.

“Cô tên là gì?” Anh không khỏi bật thốt lên hỏi, nghĩ muốn chứng minh suy nghĩ củamình là đúng. Anh nhớ rõ cô gái kia họ Hạ, tên là Tâm Trữ.

Vấn đề bất thình lình làm cho cô đột nhiên nhíu mày, trong nháy mắt khôi phụckhuôn mặt tươi cười, làm như không có nghe thấy câu hỏi vừa rồi của anh, lạihỏi: “Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?”

“Tên của cô.” Anh nhìn cô chằm chằm.

Cô nhíu mày lần thứ hai, lúc này rõ ràng coi anh không tồn tại quay đầu đi tiếpđón người khách khác, không thèm để ý đến anh nữa.

“Chị ơi, xin hỏi chị cần gì?” Cô đối với một vị khách nữ vừa đi vào quán hỏi.

“Tôi muốn hai bánh mì trứng với hai cốc trà sữa, mang đi.”

“Tốt, phiền chị chờ một chút.” Nói xong, cô xoay người đi pha trà sữa, hoàntoàn không để ý đến anh cứ như là anh không tồn tại.

Ngay cả như vậy, Mạc Thiên Hòa vẫn cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt, nhìn côdùng động tác quen tay hay việc (đã làm quen) để làm tất cả bữa sáng trongquán, làm đồ uống, chiên trứng, làm sand­wich, đóng gói đồ khách yêu cầu. Khigiao đồ nhận tiền lại hướng khách mỉm cười nói cám ơn.

Tuy rằng trong lòng anh nói không tin cô chính là cô gái ấy, nhưng tất cả suynghĩ ăn khớp lại phát triển đáp án đến phương diện kia. Bởi vì diện mạo của côcơ hồ giống mười năm trước như đúc.

Lông mày tao nhã, đôi mắt biết nói, cái mũi thanh tú cùng đôi môi anh đào hồngthuận (trơnbóng) mê người. Cô vẫn làm anh kinhdiễm như mười năm trước. Bất đồng chính là, mười năm trước cô vẫn là cô gáingây ngô, thủy chung mặc quần áo xinh đẹp tao nhã, tóc vừa dài vừa thẳng lạivừa đen, sống trong căn nhà giống toà lâu đài, tựa như một công chúa cao quýkhông thể chạm tới. Nhưng hiện tại cô đứng trong một quán bán đồ ăn khói dầubốn phía, bận rộn làm bữa sáng, trên người mang tạp dề dính đầy dầu mỡ giặtchưa sạch sẽ.

Diện mạo của cô không có nhiều thay đổi, vẻ mặt ít đi một phần đơn thuần, lạithêm một phần thành thục cùng nhẫn nại. Cái loại đó anh rất quen thuộc, bị sựthật bức bách tôi luyện đến không thể không nhận tất cả nhẫn nại. Ngay cả nhưvậy, toàn thân cô vẫn như cũ tản ra sự giáo dục cùng khí chất làm cho người takhó có thể bỏ qua, giống trước kia như đúc.

Trên thế giới thật sự có hai người giống nhau đến thế sao?

Vấn đề còn đang quanh quẩn trong óc anh. Bỗng trong cửa hàng, một người phụ nữgiống như lão bản nương (nữchủ nhân) của quán lại đột nhiên cấttiếng, cho anh đáp án anh muốn biết.

“Tâm Trữ, bánh củ cải đã xong, tôi để ở đây.”

“Được.” Cô lên tiếng trả lời, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng đem bánh củ cảivà sandwich đã được làm tốt đặt trong cùng một cái túi, sau đó ngẩng đầu tìmkiếm khách mua bữa sáng này: “Thưa ông, hai phần bánh củ cải và một phần bánhsandwich không bỏ cà chua ông muốn đã được làm xong. Tổng cộng chín mươi đồng,cám ơn.”

Sau khi đưa hàng nhận tiền, cô lại tiếp hai người khách đến mua đồ khác, tất cảchỉ có thể dùng một câu để hình dung: Bận tối mày tối mặt.

Tâm Trữ?

Mạc Thiên Hòa tin tưởng, trên thế giới có lẽ thật sự có hai người diện mạogiống nhau, nhưng hai người có diện mạo giống lại cùng tên thì cơ hội căn bảnlà cực kỳ nhỏ bé.

Là cô ấy, thật sự là cô ấy!

Nhưng vấn đề là, thân là thiên kim tiểu thư, cô vì cái gì làm việc ở trong quánăn này? Là bởi vì cuộc sống rất nhàm chán, không có việc gì nên tìm việc làm,thuận tiện thể nghiệm cuộc sống khác? Hay là cuộc sống của cô đã xảy ra vấn đềgì biến đổi?

Đáp án không hề nghi ngờ hẳn là cái sau đúng, bởi vì năm trước quay về ĐàiLoan, anh từng đi dạo qua khu vực gần biệt thự nhà cô. Anh không phủ nhận làmình muốn tìm cơ hội gặp cô, nhưng anh trăm triệu không nghĩ tới chính là haichữ

"Nhà họ Hạ

" ngoài cửa lớn của căn biệt thự này, thế nhưng đã bịmột cái chữ

"Diệp

" thay thế vị trí.

Đang lúc anh nghi hoặc khó hiểu thì gặp nhà người ta có việc ra ngoài, anh liềnngăn cản xe của đối phương lại hỏi.

Kết quả, đối phương căn bản là không biết chuyện của người ở đó lúc trước, bởivì bọn họ là từ chỗ môi giới nhà đất mua lại căn biệt thự này, hơn nữa đã ở đâyđược ba năm .

Anh không biết chính mình đến tột cùng phải làm sao. Nhưng sau đó anh lại đitìm chỗ môi giới nhà, biết được căn biệt thự kia là bị ngân hàng lấy theo luậtpháp. Người chủ biệt thự đã vay ngân hàng rất nhiều tiền, cuối cùng bởi vìkhông thể trả, cho nên biệt thự mới có thể bị niêm phong bán đấu giá. Về chuyệncủa người chủ biệt thự sau đó thì không ai biết, mà đó đã là chuyện của năm nămtrước rồi.

Hạ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh kỳ thật cũng không phải thật muốnbiết, bởi vì đối với anh mà nói, Hạ gia chính là một hộ khách trong cả trăm hộkhách lúc trước anh giao báo tới mà thôi. Anh cũng không biết chính mình là vìcái gì, chính là không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ đến vị công chúa ở trongtoà biệt thự này bây giờ ở nơi nào?

Kết hôn lập gia đình? Vẫn như cũ được cha mẹ và người nhà bảo hộ tốt, hay làdọn khỏi Đại Thành (tênthành phố) đến một thành phố nhỏ khácmà ở rồi? Hay là...

Anh vẫn không muốn để cho chính mình suy nghĩ về công chúa. Nhưng công chúa lạiđột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh như vậy, làm cho anh cảm thấy khiếp sợ, trởtay không kịp lại khó có thể tin.

Anh không thể ngăn cản chính mình giống đứa ngốc, cứ ở tại chỗ nhìn chằm chằmcô không rời mắt. Thẳng đến khi tất cả người khách vào quán mua bữa sáng đều đihết, lão bản nương trong quán đột nhiên phát hiện đến sự tồn tại của anh, anhmới thôi.

“Tâm Trữ, vị tiên sinh kia giống như đã chờ thật lâu. Anh ta không khoẻ sao?”Bà chủ quay đầu hỏi cô.

“Anh ta còn chưa có quyết định muốn ăn cái gì.” Cô trả lời như vậy.

Lão bản nương sửng sốt, nhịn không được tò mò nhìn anh một cái. Ánh mắt lập tứchướng lên trên di chuyển, dừng lại ở một chỗ phía trên một chút, sau đó giậtmình lên tiếng.

“Tâm Trữ, giờ cô đi làm đã sắp đến!”

Nghe vậy, cô đột nhiên mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn phía sau anh, làm cho anhkhông tự chủ được cũng quay đầu lại nhìn một chút. Ở trên bức tường phía sau cócái đồng hồ, thời gian hiện ra trên đồng hồ là tám giờ hai mươi lăm phút.

“Chết rồi, trời ạ! Thiệt là...!” Cô thất thanh kêu lên, để đồ sang một bên rồinhanh chóng cởi bỏ tạp dề trên người, vừa cúi người cầm lên cái túi da để lênvai vừa nói: “Bà chủ, tôi —”

“Tôi biết, đi nhanh đi.” Lão bản nương không đợi cô nói cho hết lời, liền phấttay gật đầu nói.

Cô lễ phép cúi đầu, sau đó giống như bay ra khỏi chỗ này, trong nháy mắt liềnchạy qua trước mắt anh, đảo mắt liền biến mất ở ngoài cửa quán.

Mạc Thiên Hòa ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu. Trong khoảng thời gianngắn không xác định được mình có nên đuổi theo cô hay không. Chờ anh hạ xongquyết tâm chạy đuổi theo ra ngoài thì chỉ thấy cô đã leo lên xe máy, phốc mộttiếng lái xe ra đường lớn. Chỉ chốc lát liền bị bao phủ trong dòng xe đi làm.

"Đáng chết!

" Anh nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, vì sự do dự lúcnãy của mình mà ão não nắm chặt nắm tay.

Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy mình căn bản là không cần tức giận như vậy. Chínhcái gọi là hoà thượng chạy được nhưng chùa không chạy, chỉ cần xác định cô làmviệc tại quán ăn sáng này, anh còn sợ tìm không thấy cô nữa sao?

Vấn đề là, anh tìm cô làm gì?

Đúng vậy, đó là một vấn đề phi thường trọng yếu. Anh rốt cuộc muốn tìm cô làmcái gì? Hỏi cô có nhớ anh từng đưa báo đến nhà cô trong nửa năm hay không? Hỏicô có nhớ anh hay không sao? Quả thực là không biết tại sao.

Anh nhíu chặt chân mày nhìn theo phương hướng cô biến mất.

Xem ra, anh nên cẩn thận nghĩ về vấn đề này một chút.

\*\*\*\*\*\*

Còn chưa nghĩ ra một cái đáp án, Mạc Thiên Hòa thế nhưng trong cùng một ngàylại tình cờ gặp Hạ Tâm Trữ. Lúc này cô đang ở trong nhà hàng rửa chén dĩa!

"Em ở trong này làm cái gì?

" Đứng ở chỗ giao nhau giữa nhà vệ sinh vàphòng bếp, Mạc Thiên Hòa nhìn thấy liền đi đến hỏi cô.

Hạ Tâm Trữ bị hoảng sợ, vừa ngẩng đầu nhìn lập tức nhận ra người này là cái vịhỏi tên cô ở quán ăn sáng.

Anh ta là một người đàn ông mà người khác vừa thấy liền khó quên. Dáng ngườicao gầy, một đôi mắt đen sắc bén, cùng với chiếc mũi cao và đôi môi gợi cảm.Hơn nữa toàn bộ tóc đen còn chải ngược ra sau ép vào sát đầu, làm cho người tamuốn quên đi khuôn mặt cá tính này, thực rất khó khăn.

"Anh theo dõi tôi?

" Cô khó tin bật thốt lên hỏi.

"Em ở trong này làm cái gì?

" Mạc Thiên Hòa khẩn trương giương mắttruy vấn.

"Vậy anh thì sao? Tôi quả thực không dám tin tưởng rằng, người như anh lạicó bệnh, thế nhưng theo dõi tôi!

"

"Tôi không theo dõi em. Nếu tôi theo dõi em thì chưa quá mười tiếng sẽkhông xuất hiện trước mặt em lần nữa.

" Anh vì chính mình biện bác.

Hạ Tâm Trữ sững sờ, ngẫm lại. Cho nên hết thảy đều chính là trùng hợp sao? Chodù là trùng hợp thì sao lại như thế này? Anh ta bằng cái gì dùng loại biểu tìnhnày hung dữ hỏi tội để hỏi cô? Quả thực là không thể hiểu!

"Mời anh buông tôi ra, vị tiên sinh này.

" Cô lạnh lùng trừng mắt cáitay đang bắt lấy tay cô của anh.

"Trả lời tôi trước, em rốt cuộc ở trong này làm cái gì?

"

"Làm việc. Anh nhìn không thấy sao? Vị tiên sinh này.

" Người có mắtđều thấy.

"Gặp quỷ. Làm việc?

" Cô vì sao cần làm việc?

Hạ Tâm Trữ nhịn không được nheo lại hai mắt:

"Vị tiên sinh này, mời anhbuông tay.

"

"Em không nên ở trong này làm việc.

"

"Người như anh rốt cuộc mắc bệnh gì vậy? Anh còn không buông tay, tôi liềnlên tiếng gọi người đến đấy.

" Cô đối anh hạ thông điệp cuối cùng, lời vừamới nói ra liền có đồng sự xuất hiện.

Anh lập tức không dấu vết buông cô ra. Cô liền nằm chắc cơ hội bỏ chạy, trongnháy mắt đã cách anh khá xa, tiến vào trong phòng bếp.

Mạc Thiên Hòa không thể ngăn cản cô chạy đi, nhà hàng này còn đang buôn bán. Màkhách hàng đến cùng anh vẫn còn ngồi ở khu VIP để chờ anh, thời gian và địađiểm đều không thích hợp để anh truy cứu tiếp.

Dù vậy, anh vẫn nhịn không được chặn lại một gã phục vụ trong nhà hàng đang sắpbước qua, dùng hai tờ một ngàn đưa cho cậu ta để lôi kéo cậu ta đến nhà vệ sinhnam, hỏi một ít chuyện về cô.

Nghe nói cô là phục vụ sinh của đội cứu hoả (không phải đội chữa cháy nha), bấtluận kẻ nào có việc đều có thể tìm cô giúp đỡ, chỉ cần cô có thời gian.

Tên phục vụ kia còn nói cho anh, “Hạ tỷ” trước kia từng làm việc trong nhà ăn,bởi vì tìm được một công việc ở một công ty nên mới rời chức. Chẳng qua bởi vìcô làm việc nghiêm túc khiến quản lý khó quên, cho nên nhà hàng ngoại lệ để chocô làm thêm vào ngày nghỉ.

Sau lại không biết là vì công việc chính của cô không thuận lợi, hay là vì làmthêm kiếm được tương đối khá hơn, cô liền thành phục vụ sinh của đội cứu hoảtrong nhà hàng. Ông chủ nhà hàng cũng bởi sự chăm chỉ làm việc của cô mà nhắmmột mắt mở một mắt.

Cho nên cô cũng không được cho là nhân viên chính thức của nhà hàng, chỉ lànhân viên kiêm chức mà thôi. Hơn nữa rất nhiều ông chủ nhà hàng đều muốn thuêcô, coi cô như là truyền kỳ trong giới phục vụ.

Vì kiếm hai ngàn đồng, tên phục vụ kia đem tất cả những điều mình biết nói choanh, lại làm anh mới nghe đến đã một bụng đầy lửa.

Đây là truyền kỳ thối gì! Công việc thối! Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyệngì mà khiến cô từ một thiên kim tiểu thư trở thành đối tượng bị người khác saibảo?

Anh thật ghét những chuyện không thể làm rõ ràng!

\*\*\*\*\*\*

“Tâm Trữ, điện thoại.”

Từ nhà vệ sinh đi ra, Hạ Tâm Trữ chân trước vừa mới bước vào văn phòng liềnnghe thấy đồng sự ngồi bàn kế cô lên tiếng gọi. Cô vội vàng bước nhanh hơn trởvề chỗ ngồi, trước hướng đồng sự nói cám ơn rồi mới tiếp lấy điện thoại.

"Alo? Tôi là Hạ Tâm Trữ.

"

"Tâm Trữ, là bác Trương mẹ. Không tốt rồi, Tiểu Dịch bị người mangđi!

"

"Cái gì?

" Tin tức thình lình xảy ra làm cô kích động kêu to ra tiếng,làm cho các đồng sự khác trong văn phòng đều nhìn. Nhưng cô không quản đượcnhiều như vậy:

"Sao lại bị mang đi? Là ai mang Tiểu Dịch đi? Trương mẹ, ngườinói cho con nhanh lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"

"Có một gã đàn ông nhuộm tóc vàng, người đó nói anh ta là ba của TiểuDịch, cường ngạnh muốn mang Tiểu Dịch đi. Bác không chịu, anh ta liền muốn độngthủ đánh, Tiểu Dịch vì cứu bác nên cùng anh ta đi rồi. Tiểu Dịch nói, anh ta làba, không sao cả.

"

Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm điện thoại, phẫn nộ không thôi.

"Tâm Trữ, làm sao bây giờ? Tiểu Dịch có phải là muốn bác không cần lolắng, mới gạt bác nói người kia là ba nó? Chúng ta có cần báo cảnh sát haykhông?

" Trong giọng nói của Trương mẹ tràn ngập lo lắng và tự trách.

"Không cần, không sao cả, chuyện này con sẽ xử lý.

" Cô ổn định cảmxúc của mình, trước trấn an Trương mẹ ở đầu dây bên kia.

"Tiểu Dịch có thể có nguy hiểm hay không?

"

"Sẽ không.

" Cô biết người kia muốn chính là tiền, Tiểu Dịch còn cógiá trị lợi dụng, anh ta sẽ không thương tổn đứa nhỏ.

"Người kia thực chính là ba Tiểu Dịch sao chứ?

"

"Đúng, cho nên Trương mẹ không cần lo lắng Tiểu Dịch sẽ có nguy hiểm,người kia sẽ không thương tổn cậu bé.

" Cô trấn an Trương mẹ, kỳ thật chínhmình đã gấp đến độ sắp chết:

"Thực xin lỗi, Trương mẹ, con hiện tại cầngọi điện thoại ngay, có chuyện tối nay nói sau được không? Thực xin lỗi.

"

Cô ngắt điện thoại, vội vàng gọi tới một số khác nhưng đầu bên kia điện thoạikhông có ai nhấc máy cả.

Đáng giận, anh ta nhất định là cố ý!

Hiện tại làm sao bây giờ? Cô thật có thể tin tưởng lời nói vừa rồi của mình vớiTrương mẹ, nói Tiểu Dịch không có nguy hiểm, người kia sẽ không thương tổn cậubé sao?

Không được, cô không có biện pháp bởi vì người kia đã sớm không phải là ngườicô biết lúc trước. Nếu như hôm nay anh ta thừa dịp cô không ở nhà, đến mangTiểu Dịch đi, mục đích chính là vì thực hiện những lời anh ta uy hiếp cô vàinăm trước thì phải làm sao bây giờ?

Càng nghĩ càng tâm hoảng ý loạn, càng thêm lo lắng sợ hãi. Hạ Tâm Trữ nhanhchóng thu thập đồ đạc, tắt máy vi tính, khóa ngăn kéo lại, đem đồ đạc cá nhânbỏ vào túi da.

"Tâm Trữ, em đang làm gì thế?

" Đồng sự hỏi.

"Em có việc gấp phải đi về sớm.

"

"Nhưng như thế này –

"

"Thực xin lỗi, em đi trước.

" Lòng cô nóng như lửa đốt, căn bản khôngcó nghe đồng sự nói cái gì, đeo túi lên liền chạy ra cửa. Ngay cả đồng sự gọicô lại phía sau, cô cũng không nghe thấy.

Người kia sẽ mang Tiểu Dịch đi đâu? Cô vừa chạy vừa nghĩ, mày nhíu chặt suy tư.

Anh ta có còn cùng cái người gọi là Tiểu Lị ở cùng một chỗ không? Hay là đã đổibạn gái?

Vài năm nay, cô thật sự không đếm nổi anh ta đã thay đổi bao nhiêu bạn gái rồi,lại bị bao nhiêu phụ nữ đuổi ra khỏi cửa.

Nếu anh ta lại thay đổi bạn gái, không ở nơi của Tiểu Lị, vậy cô phải làm saotìm anh ta đây? Sòng bạc, hay là khách sạn? Nhưng bây giờ là ban ngày, sòng bạcvà khách sạn có mở cửa buôn bán sao?

Mặc kệ như thế nào, trước đi tìm Tiểu Lị rồi nói sau.

\*\*\*\*\*\*

Hạ Tâm Trữ nghĩ đến mình sắp muốn nổi điên. Cô tìm không thấy người, nhưngkhông xong nhất là, công ty lại còn liên tục gọi tới mười cú điện thoại, thếnhưng cô đều không có nhận được.

Mười cuộc. Rốt cuộc là vì chuyện gì, muốn lấy mạng liên hoàn đập như vậy đến đậpcô?

Cô kiểm tra qua thời gian, cuộc gọi cuối cùng là một giờ trước. Về sau liềnkhông gọi nữa, đây là không phải chứng minh vấn đề bọn họ cần tìm cô để giảiquyết, đã được xử lý xong sao?

Cô cầm di động đứng ở ven đường do dự không quyết, không biết là có nên gọiđiện về công ty, quan tâm một chút xem rốt cuộc tìm cô có việc gì?

Cách làm bình thường kỳ thật là nên gọi, nhưng cô sợ gọi về, nếu vấn đề cònchưa được giải quyết, người ở công ty lại muốn cô lập tức về ngay thì cô phảilàm sao bây giờ? Bởi vì cô còn chưa có tìm được Tiểu Dịch.

Nghĩ đến Tiểu Dịch, đôi mày nhíu chặt của cô bỗng nhiên hạ xuống một chút, dứtkhoát kiên quyết bỏ lại di động vào trong túi da. Sau đó leo lên xe,chuẩn bị đến quán Bách Thanh Ca mà Tiểu Lị nói để tìm người thì điện thoại côvừa mới bỏ vào trong túi lại vang lên.

Linh linh...

Cô lập tức lấy di động từ trong túi ra. Bởi vì vừa rồi cô tìm qua mấy nơi, sauđều lưu lại phương thức liên lạc muốn đối phương nếu gặp lại người thì thôngbáo cho cô.

Dãy số hiện trên di động hoàn toàn ngoài dự kiến của cô. Không phải là dãy sốlạ lẫm mà cô đã uỷ thác, cũng không phải là dãy số của công ty làm cô sợ hãi,mà lại là cái tên khốn kiếp khiến cô ngựa không dừng vó tìm kiếm chung quanh!

"Anh đang ở nơi nào? Tiểu Dịch đâu? Anh rốt cuộc muốn như thế nào?

"Vừa tiếp điện thoại, cô liền trực tiếp hỏi, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộcùng lãnh liệt.

"Cần gì hung hăng như vậy?

"

"Anh rốt cuộc ở nơi nào? Tiểu Dịch đâu? Tôi muốn cùng Tiểu Dịch nóichuyện, đem điện thoại cho cậu bé.

"

"Nó đang ăn gà rán với khoai tây chiên, không thể cùng cô nó yêu nhất nóichuyện. Thật sự là đáng thương nha, em gái thân yêu, không nghĩ tới chính mìnhcó một ngày bại bởi gà rán và khoai tây chiên phải không?

"

"Hạ Quan Kiệt, anh rốt cuộc muốn như thế nào?

" Cô rống giận.

"Chú ý ngữ khí của em, anh là anh trai của em đấy.

"

"Anh là ác mộng của tôi thì có! Anh rốt cuộc muốn như thế nào?

"

"Anh muốn như thế nào? Chính là muốn cùng con của anh ở chung nhiều mộtchút, bồi dưỡng tình cha con một chút không được sao?

"

"Muốn tôi tin tưởng nói lời của anh, trừ phi mặt trời mọc đằng tây!

"Cô giận không thể át, không muốn tiếp tục vô nghĩa với anh ta nữa:

"Anhmuốn bao nhiêu tiền mới trả người?

" Cô trực tiếp hỏi.

"Nói thế giống như anh là kẻ cướp.

"

Anh so với kẻ cướp càng khiến người ta tức giận hơn, thật đáng hận! Trong lòngHạ Tâm Trữ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lần này anh muốn bao nhiêu?

" Cô lạnh lùng hỏi lại.

"Một khi em đã như vậy anh cũng không nhiều lời, trước cho anh ba vạn đi,dùng tài khoản ATM chuyển đến cho anh.

"

"Trước là ý tứ gì? Còn có vì sao muốn dùng tài khoản để chuyển? Tôi muốnđón Tiểu Dịch rồi mới có thể trực tiếp đưa tiền cho anh.

" Cô trầm giọnghỏi, đột nhiên có loại dự cảm phi thường xấu.

"Anh muốn giữ Tiểu Dịch ở cùng anh ít lâu.

"

"Không thể!

" Cô cả kinh mở to hai mắt, kích động kêu lên.

"Anh là ba nó, đương nhiên có thể.

"

"Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh căn bản là cho tới bây giờ không cóquan tâm Tiểu Dịch, một ngày cũng không có. Tôi nói cho anh, trừ phi anh trảTiểu Dịch lại cho tôi, nếu không một đồng tiền tôi cũng không cho anh!

"

"Hửm, phải không? Vậy để cho nó với ba nó cùng nhau đói bụng đi. Gặp lạisau.

" Anh ta cười lạnh nói, cắt đứt điện thoại.

Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm lấy di động, nắm chặt tới mức các đốt ngón tay biến trắng,giận tới toàn thân phát run.

Vì sao lại như vậy? Vì sao một người vốn làm cha mẹ nghĩ đến liền kiêu ngạo, emgái nghĩ đến thấy vinh quang, lại có thể trong một đêm thay đổi đến như vậy,sau đó sa đọa, mất đi lương tâm đến tình trạng này? Cô thực sự không hiểu.

Linh linh...

Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên lần nữa. Cô ngay cả nhìn số cũng khôngxem, trực tiếp nhấc máy hướng đầu bên kia cắn răng rống giận:

"Hạ QuanKiệt, tôi nói cho anh, anh đừng nghĩ tôi dễ dàng mềm lòng dễ dàng bị lừa như vậy,còn đem tiền cho anh nữa, tôi –

"

"Tâm Trữ?

"

Đầu điện thoại kia truyền đến tiếng phụ nữ làm cô đột nhiên ngậm miệng lại,nhanh chóng đem di động đến trước mặt nhìn một chút.

Là công ty gọi đến, trời ơi!

"Tâm Trữ? Là em sao? Chị là Tuệ Trân. Alo? Tâm Trữ? Tôi gọi nhầm sốsao?

" Một câu cuối là thì thào tự nói.

"Chị không có gọi nhầm, Tuệ Trân.

" Hạ Tâm Trữ không tiếng động hítmột hơi:

"Chị tìm em có việc à? Những cuộc gọi trước đều là chị sao?

"

"Trời ơi, rốt cục tìm được em.

"

" Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

" Giọng nói khoa trương của TuệTrân làm cô nhịn không được hỏi.

"Em hiện tại ở nơi nào?

" Tuệ Trân hỏi gấp.

"Em ở Cảnh Mĩ.

"

"Em ở Cảnh Mĩ làm cái gì? Em có biết em vừa gây đại hoạ hay không, ông chủthực tức giận, đến mức bảo em về sau không cần tới đây nữa?

"

"Cái gì?!

"

## 2. Chương 2

Người nếu suy yếu ngay cảxà lách hỏng cũng ăn.

Hạ Tâm Trữ thực không biết cô gần đây gặp phải vận xấu gì, trong cùng một ngày,liên tiếp ngã qua cửa lớn.

Chuyện Tiểu Dịch đã đủ làm cho tâm của cô lao lực quá độ. Không nghĩ tới ôngchủ còn chọn lúc này đâm cô thêm một đao, muốn cô cuốn gói về nhà tự suy nghĩ.Sau đó, cô lại bởi vì đang tức giận, chỉ chạy xe nhanh một chút mà thôi liền bịtai nạn giao thông ngã xe. Tuy thương thế không nghiêm trọng lắm nhưng lại pháhuỷ nặng cái phương tiện giao thông của cô.

Cô những tưởng rằng chính mình như vậy đã quá xui xẻo rồi, hôm nay khôngcó khả năng sẽ có việc càng xấu hơn phát sinh trên người cô. Không nghĩ tới...

Lửa lớn giữa màn đêm hừng hực thiêu đốt, sáng rực cả bầu trời.

Đường cái xung quanh hiện trường hoả hoạn bị những hàng xóm thích góp vui trongphố chen chúc chật như nêm cối. Mọi người chính là bảy miệng tám lời thảo luậnvề trận lửa lớn thình lình xảy ra này.

Hạ Tâm Trữ vừa mới dạy đàn dương cầm xong trở về từ phòng học nhạc, đứng ở dướilầu chỗ cho thuê đã chật kín người, cùng với dân chúng xem náo nhiệt, vẻ mặt mờmịt.

Cô nhìn nhân viên chữa cháy tại hiện trường hoả hoạn chạy tới chạy lui cứu hỏa.Trừ bỏ không nói gì mà chống đỡ cùng với nghĩ thấy chính mình sắp phát điên ra,còn có cảm giác thật sâu khóc không ra nước mắt.

Vì sao lại phát sinh chuyện này?

Cô thực sự rất muốn khóc, lại phát hiện chính mình thế nhưng khóc nước mắtkhông ra.

Nước mắt của cô tựa hồ đã chảy hết từ năm năm trước. Đến những năm gần đây, mặckệ phát sinh chuyện gì cũng không có biện pháp rơi xuống một giọt lệ. Nhưng bâygiờ bị anh trai ruột uy hiếp, mất đi công việc, phát sinh tai nạn xe cộ, đếnbây giờ nơi cư trú lại đột nhiên bị cháy...

Vì sao lại như vậy?

Cô không hiểu ông trời vì sao lại muốn đối đãi với cô như thế? Trong vòng mộtngày ngắn ngủi, làm cô mất đi tất cả, Tiểu Dịch, công việc, xe cùng chỗ ở duynhất của cô, cùng với một số tài sản chân chính thuộc về cô đặt ở nơi đó. Hiệntại cô thực sự chính là không còn gì cả.

"Hạ tiểu thư!

"

Trong tiếng người ầm ĩ truyền đến một tiếng gọi cô thật to nhưng hư hư thựcthực. Cô mờ mịt quay đầu tìm kiếm người lên tiếng.

Lưu tiểu thư ở phòng số 2 trên lầu 2 xuyên qua đám người tầng tầng lớp lớp, điđến bên cạnh cô.

"Vừa rồi chủ cho thuê nhà tìm cô, lo lắng cô còn ở trong phòng. Cô khôngcó việc gì chứ?

" Lưu tiểu thư nói với cô.

"Tôi không có việc gì.

" Cô lại mờ mịt hỏi:

"Hoả hoạn... Sao lạiphát sinh hoả hoạn?

"

"Ai biết? Tôi bị tiếng đập cửa đánh thức, vừa chạy ra đến ngoài liền pháthiện cả toà nhà trọ đã bị khói vây dày đặc. Lầu ba cùng lầu bốn đều đã rơi vàotrong một mảng biển lửa. Có người nói có thể là dây điện chập mạch, chẳng quatôi hoài nghi mấy đứa nhỏ chơi lửa mà gây ra hoả hoạn thôi. Mấy đứa nhỏ kia mộtchút giáo dục cũng không có, cùng với Tiểu Dịch nhà cô thực bất đồng.

" Lưutiểu thư tức giận nói.

Hạ Tâm Trữ thực không biết nên đáp lại cái gì. Đây chẳng lẽ thực chính là mệnhcủa cô và Tiểu Dịch hay sao?

"Nói đến Tiểu Dịch nhà cô, sao lại không có thấy cậu bé?

" Lưu tiểuthư nhìn quanh trái phải một chút, lập tức kinh hách trợn to mắt:

"Cậu békhông phải còn trong hiện trường hoả hoạn chưa ra được đấy chứ?

"

"Không, hôm nay cậu ấy vừa vặn không ở chỗ của tôi.

" Cô lắc lắc đầu.

"Thật tốt không ở.

" Lưu tiểu thư nhất thời vỗ ngực thở dài nhẹ nhõmmột hơi.

Hạ Tâm Trữ miễn cưỡng giương môi một chút, đáp lại lo lắng của cô gái.

"Phòng ở bị đốt thành như vậy, xem ra mọi thứ trong phòng khẳng định đãcháy hết rồi, nặng nhất chính là, phòng ở bị đốt thành như vậy, về sau phải ởchỗ nào?

" Lưu tiểu thư bất đắc dĩ thở dài.

Hạ Tâm Trữ không nói gì để chống đỡ, chuyển ánh mắt về phía nhà trọ trong tànlửa phía trước.

"Xem ra cũng chỉ có thể dọn về nhà ở. Tuy nhiên mỗi ngày phải từ Đào Viênđến Đài Bắc đi làm thật phiền, nhưng việc này thật không còn biện pháp.

"Lưu tiểu thư tiếp tục tự hỏi tự thở dài.

Nguyên lai cô ấy còn có nhà có thể đặt chân, không giống cô chỉ có

"nhà

" ở trước mắt này.

Về sau phải ở chỗ nào? Đầu Hạ Tâm Trữ trừ bỏ trống rỗng thì toàn mờ mịt, bởi vìcô trừ ra cái nhà trước mặt này, căn bản không có nơi khác có thể đi.

Ngơ ngác nhìn cảnh tượng hoả hoạn trước mắt, đến tận khi lửa được dập tắt hẳn,nhân viên chữa cháy chuẩn bị rời đi, mọi người xem náo nhiệt cũng tản đi từngchút, cô mới thong thả phục hồi lại tinh thần, phát hiện một đám hàng xóm gặptai hoạ đã được bạn bè hay người thân đến đón. Duy chỉ có mình cô lẻ loi mộtmình đứng ở đầu đường. Vừa rồi cô không có điện thoại cho bất luận người nào,cũng không có bất luận ai thấy tin tức đến hỏi thăm cô.

Ai sẽ đến đây? Trên cõi đời này, trừ đứa cháu tháng trước mới tròn năm tuổi ra,còn có ai sẽ cho cô ở, quan tâm cô đây?

"Cô, xương sườn (sườnlợn) của con cho cô ăn.

"

"Cô, con có thể ở nhà một mình, cô không cần lo lắng cho con.

"

"Cô, con không cần đi nhà trẻ. Cô giáo dạy gì con đều đã biết, con có thểtự mình học.

"

"Cô, con cùng ba về nhà, cô không cần lo cho con nữa, cũng không cần đưatiền cho người ấy nữa. Con không muốn cô vất vả như vậy.

"

Tiểu Dịch hiểu chuyện, Tiểu Dịch trưởng thành sớm, Tiểu Dịch khiến người ta yêuthương, cô sao có thể mặc kệ cậu bé đây? Từ lúc cậu bé được sinh ra đến nay,hai cô cháu bọn họ đã giống như một khối vận mệnh nương tựa lẫn nhau. Ai thiếuai căn bản là không thể sống nổi.

Cùng là người nhà họ Hạ, Tiểu Dịch sinh ra so với cô thật sự đáng thương.

Mới trước đây ba ngàn sủng ái thương yêu đều dành cả cho cô. Tiểu Dịch còn chưasinh ra đã mất đi ông nội cùng bà nội rất thương cậu bé, sinh ra không bao lâu,lại mất đi mẹ bởi vì người đó chịu không nổi kinh tế nhà chồng sa sút mà bỏchồng bỏ con.

Cho nên ba cậu bé, vốn nên là hy vọng của Hạ gia bọn họ, kết quả lại trở thànhác mộng của hai cô cháu. Bởi vì chịu không được Hạ gia xuống dốc cùng với ngườivợ chê nghèo ham giàu mà tính tình đại biến, không chỉ có trở nên không chịucầu tiến, hết ăn lại nằm, đần độn sống qua ngày. Mà thậm chí còn nhiễm thóiđánh bạc, cũng vì thiếu tiền mà mất đi nhân tính không thể ngờ còn bán đứa contrai.

Nhớ tới người kia từng vì lấy ba trăm vạn mà bán Tiểu Dịch cho người khác, côlại không rét mà run.

Không, cô nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng mang Tiểu Dịch về mới được.

Nhưng là, nhìn thấy nơi ở trước mắt đã bị lửa cháy tàn phá, còn nhớ đến mình đãmất đi chỗ làm, cả xe cũng bị hư, cô liền thấy tâm tro ý lạnh, còn một cỗ xúcđộng muốn lớn tiếng chất vấn ông trời: Vì sao muốn đối đãi cô cùng Tiểu Dịchnhư vậy? Cô thực sự cảm thấy không công bằng, đáng tức giận!

Cô dùng hai tay ôm lấy mình, chẳng biết sau này nên đi nơi nào. Bỗng sau đó mộtgiây, cảm giác có người choàng một thứ như là quần áo mang theo hơi ấm lên vaicô. (#Ami:đỏ tình đen bạc đó tỷ)

Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhưng bởi đối phương rất à không thể không luira phía sau từng bước, ngẩng đầu lên mới thấy được mặt của người đó.

Ngọn đèn trong con phố nhỏ vừa cũ vừa có chút tối. Nhưng cho dù như thế, diệnmạo của người đó nhờ đứng đối diện ngọn đèn mà hiển lộ rõ ràng trước mắt cô.

Cô không ngờ lại gặp lại người đàn ông từng xuất hiện ở quán ăn sáng và nhàhàng nơi cô làm thêm.

"Anh thực chính là người theo dõi cuồng có phải không?

" Cô giận khôngthể át mở miệng mắng, bùng nổ ra phẫn nộ vì ông trời bất công.

"Em định muốn ở nơi này tới hừng đông sao?

" Không để ý phẫn nộ củacô, Mạc Thiên Hòa hỏi.

"Thì như thế nào? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Theo dõi tôi rốt cuộc có ý đồgì?

" Cô dùng sức đẩy anh một cái, cơn giận chồng chất hỏi.

"Tôi thực không có theo dõi em.

"

"Aha!

" Cô trào phúng cười to một tiếng.

"Quán ăn sáng và nhà hàng đều là tình cờ.

"

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?

"

"Lời này chính là nói thật, cho nên tin hay không tùy em, tôi cũng khôngđể ý.

"

"Được, vậy hai lần trước là tình cờ, còn hiện tại? Không nên nói với tôi,anh là bởi vì thấy lửa cháy nên chạy lại xem náo nhiệt, sau đó không cẩn thậnlại

tình cờ

gặp tôi, thật đúng là rất khéo a!

" Trong giọng nói tràn ngậpmỉa mai cùng công kích.

"Không, lần này tôi đặc biệt đến tìm em, Hạ Tâm Trữ.

"

Đột nhiên nghe thấy tên mình bị một người không quen biết gọi ra, cô khó tin đểmặc bản thân lộ ra biểu tình ngây ngốc cứng họng.

"Sao anh lại biết tên tôi?

" Trên khuôn mặt phẫn nộ nổi lên thêm mộtmặt phòng bị. Buổi sáng ngày đó tại quán ăn sáng, anh ta rõ ràng không biết côtên là gì, không phải sao?

"Là bà chủ quán ăn sáng nói cho anh, hay là người trong nhà ăn nói?

"Cô giương mắt nhìn anh chằm chằm, đề phòng anh có hành động bất lợi gì với cô.

"Tôi ngay từ đầu đã nhận thức em. Khi đó hỏi tên em, chỉ để xác định mìnhkhông có nhận sai người mà thôi.

" Mạc Thiên Hòa nhìn lại cô, bình tĩnhnói.

"Anh muốn tôi tin tưởng lời nói của anh?

" Cô hừ lạnh, bỏ qua khôngtin.

"Em đã từng mời tôi cùng ăn bánh kem sinh nhật của em.

" Anh nói chocô, đó là một đoạn trí nhớ ngọt ngào.

"Bánh kem sinh nhật?

" Hạ Tâm Trữ lại hiện ra biểu tình mở to mắt cứnglưỡi, bởi vì cô đã có thật nhiều năm không còn sinh nhật. Từ khi ba làm ăn thấtbại nên tự sát, Hạ gia suy sụp xuống...

Chờ một chút! Chẳng lẽ anh ta nói bánh kem sinh nhật là việc xảy ra trước khiba qua đời?

"Đó là chuyện khi nào? Tôi mời anh cùng ăn bánh kem sinh nhật lúcnào?

" Cô khẩn trương giương mắt nhìn anh, hoài nghi hỏi.

"Rất nhiều năm trước.

"

Quả nhiên là rất nhiều năm trước. Nói cách khác, anh ta chính là người thườngxuyên lui tới Hạ gia, lại sau khi kinh tế của Hạ gia gặp khốn cảnh, đột nhiênbiến mất vô tung vô ảnh? Vẻ mặt của cô không khỏi tăng thêm oán hận.

Nếu những người này từ đầu đồng ý ra tay giúp đỡ Hạ gia, giúp gia đình cô vượtqua gian nan, có lẽ ba sẽ không tự sát, mẹ sẽ không đau buồn mà chết, chị dâusẽ không li hôn với anh trai. Mà anh trai cũng sẽ không bởi vậy mà tính tìnhđại biến, phê phán hai người, Tiểu Dịch có thể có được yêu thương cùng giađình, mà cô lại càng không cần trải qua tất cả những chuyện ngày hôm nay!

Đột nhiên ý thức được áo khoác của anh ta còn ở trên bả vai, cô dùng sức nắmlấy, vươn tay trả cho anh.

"Cảm tạ áo khoác của anh, nhưng nó thật sự quá nặng, nặng tới mức làm tôithừa nhận không nổi.

" Cô châm chọc nói.

Vẻ mặt cùng ngữ khí của cô rõ ràng bất đồng với lúc trước, khiến Mạc Thiên Hòakhó hiểu nhíu mày.

"Em làm sao vậy?

" Anh hoài nghi hỏi.

"Áo của anh.

" Cô lạnh lùng nói, cầm áo ném về phía anh.

Mạc Thiên Hòa tiếp được áo, biểu tình trên mặt càng thêm khó hiểu cùng nghihoặc.

"Thật có lỗi, tôi một chút cũng không nhớ rõ anh. Nếu ba mẹ tôi còn sốngcó lẽ bọn họ sẽ nhớ rõ. Bởi vì bọn họ tuyệt không phải người khi bằng hữu gặpnạn thì liền tránh xa, coi như không biết. Cám ơn các người đã không quan tâm,nếu về sau còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ càng thêm cảm kích vô cùng.

"Cô cười như không cười, lạnh lùng trào phúng nói với anh.

Mạc Thiên Hòa lúc này mới giật mình hiểu ra, cô vì sao đột nhiên sinh ra địchý.

"Cha mẹ chúng ta cũng không quen biết.

" Anh nói cho cô, không muốnlàm cô hiểu lầm năm đó xảy ra chuyện thì ở trong phần đông số người mắt lạnhbàng quan (thờ ơ).

Hạ Tâm Trữ sửng sốt:

"Không biết?

"

"Không biết.

" Anh khẳng định nhìn cô nói.

"Chẳng lẽ anh không phải con của bạn bè ba mẹ quá cố của tôi?

" Cônhịn không được hỏi.

"Không phải.

"

"Không phải? Vậy anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì?

" Địch ý hơi hơi dịuđi, nhưng tức giận cả ngày vẫn còn khiến cô không có biện pháp hồi (trả lại)cho anh sắc mặt hoà nhã cùng khẩu khí tốt đẹp.

Mạc Thiên Hòa không có lập tức trả lời cô, mà ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chodù ở trong đêm tối, anh vẫn có thể thấy tình trạng bị cháy trụi của căn nhàtrọ. Anh tuy rằng không muốn vui sướng khi người gặp hoạ, nhưng trận hoả hoạnnày thật đúng lúc, cho anh có lý do vươn tay giúp đỡ cô.

"Chỗ em ở đã bị cháy sạch, đêm nay em muốn nghỉ ở đâu?

" Anh quay đầuhỏi.

"Sao anh biết tôi ở chỗ này?

" Cả người Hạ Tâm Trữ cứng ngắc, tâmphòng bị lại trỗi dậy trừng mắt anh.

Người đàn ông này rốt cuộc là từ nơi nào đi đến, theo dõi cô như vậy, hỏi thămtất cả của cô, rốt cuộc có mục đích gì?

Tâm cả kinh, cô đột nhiên nhớ tới trước kia tựa hồ cũng từng có chuyện tươngtự. Có người đàn ông không ngừng quan sát cô vài ngày, sau đó đột nhiên đi đếntrước mặt tuyên bố cô thực trúng ý anh ta, nguyện ý lấy hai trăm vạn để cưới côlàm vợ. Khi đó cô mới biết được, anh trai không chỉ muốn bán đứa con ruột đi đểlấy tiền, mà ngay người em gái ruột này anh ta cũng muốn bán.

Chẳng lẽ nói, lần này anh ta đột nhiên mang Tiểu Dịch đi khỏi cô, lại khôngchịu rõ ràng nói anh ta muốn bao nhiêu tiền, chính là vì nguyên nhân này? Bởivì đang treo giá (mặccả giá cả, ra giá...)mà bên cạnh món hànghoá này không nên có đứa con của chồng trước?

Hạ Quan Kiệt rốt cuộc muốn ác tới trình độ nào, hủ bại tới bước gì, anh ta mớithỏa mãn? Mà người đàn ông này cũng cùng một loại giống người lúc trước, bạihoại?

"Tránh tôi xa một chút!

" Cô lớn tiếng kêu lên, xoay người bỏ chạy.

Bởi vì cô biết mấy người này cũng chẳng phải loại người lương thiện gì. Ngườilần trước là mở tiệm bán xe nhưng lại nhận cho vay tiền, còn người hiện tại? Làkhách sạn, sòng bạc, hay là ổ mại dâm? Lần trước người kia muốn cưới cô, cònhiện tại thì sao?

"Chờ một chút, Hạ Tâm Trữ.

"

Đằng sau truyền đến tiếng gọi cùng tiếng bước chân truy đuổi của đàn ông, khiếncô càng thêm dùng sức chạy về phía trước. Cô tuyệt đối không thể bị bắt!

Nhưng bước chân và thể lực của phụ nữ làm sao so được với đàn ông cao lớn cườngtráng? Cô mới quẹo vào một cái ngõ nhỏ, căn bản còn chưa chạy được đến địaphương có người để cầu cứu, đã bị anh ta đuổi kịp gắt gao giữ chặt.

"Chờ một chút.

" Anh nói.

"Tránh ra! Buông tay!

" Cô giãy dụa kêu lên, không ngừng đánh đốiphương.

"Bình tĩnh một chút, Hạ Tâm Trữ.

"

Cô dùng sức giãy giụa, trong lòng tràn ngập sợ hãi che hết tất cả lý trí cùngbình tĩnh của bản thân. Cô sẽ bị bán sao? Anh trai có phải là đã nhận tiền củađối phương? Mấy ngày hôm trước phải đi xem hàng hoá, hiện tại lại thành hànghoá?

"Không!

" Cô dùng sức giãy giụa, gần như điên cuồng thét chói tai:

"Buông tôi ra, tôi không phải hàng hóa, tôi không bán, không bán!

"

Mạc Thiên Hòa nhất thời nheo lại hai mắt, khuôn mặt trở nên hung ác.

"Ai xem em thành hàng hóa để bán?

" Anh rít gào ra tiếng.

Anh rống giận làm Hạ Tâm Trữ vốn tràn ngập phẫn nộ sợ hãi cùng căng thẳng,trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm, cảm xúc cũng hỏng theo, cả người độtnhiên cứng đờ. Tiếp theo tựa như con rối đứt dây rơi xuống, mất đi ý thức.

Mạc Thiên Hòa vội vàng ôm lấy cô, đề phòng cô rơi xuống đất bị thương.

Trên mặt anh trừ lo lắng còn lại tràn ngập hung dữ phẫn nộ cùng sát khí như cũ.

Vừa rồi vì sao cô lại nói như vậy? “Tôi không phải hàng hóa, tôi không bán?” Mẹnó, rốt cuộc là ai dám can đảm làm ra chuyện này với cô? Nếu để anh biết được,anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tha cho tên khốn kiếp kia. Mẹ nó!

\*\*\*\*\*\*

Mở mắt ra, cảnh tượng lạ lẫm trước mặt làm cho Hạ Tâm Trữ ngơ ngác ngây ngốc.Đầu còn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, sau nửa ngày đều là trống rỗng.

Phòng ốc lạ lẫm. Cô xem xét, đầu chậm rãi vì suy nghĩ này mà dần trở nên có ýthức.

Nơi này là ở đâu? Cô buồn bực nghĩ, bởi vì đây không phải phòng cô. Vìsao cô lại ở chỗ này? Cô còn nhớ rõ ngày hôm qua–

Ngày hôm qua?!

Hạ Tâm Trữ đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, hai mắt mở lớn nhớ lại hếtthảy. Chính là Tiểu Dịch bị mang đi, cô bị đuổi việc, xe hư, hoả hoạn, cùng vớitên lưu manh có ý định bắt cóc cô!

Cả người cứng đờ, cô lập tức xốc cái chăn trên người lên, cúi đầu đến xem xétchính mình.

Áo, áo trong, quần dài, quần lót, vớ tất cả đều còn ở trên người. Ngoại trừgiày không còn ở trên chân ra, những thứ cô mặc trên người đều không thiếu mấtthứ gì.

Thật tốt quá! Cô không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng một giây sau đóthần kinh lại căng thẳng lần nữa. Hiện tại yên tâm còn quá sớm, bởi vì cô ngaycả chính mình đang ở chỗ nào, cùng với vì sao lại ở chỗ này đều không biết.

Cô đứng dậy xuống giường, thật cẩn thận đi đến cạnh cửa, đưa tay đẩy nhẹ cửara.

Cửa không có khóa. Đẩy nhẹ liền mở.

Vấn đề là ngoài cửa có ai hay cái gì đang chờ cô.

Lông mày Hạ Tâm Trữ nhíu chặt đứng ở cửa phòng, do dự một chút liền quyết địnhlấy dũng khí đối mặt tất cả. Dù sao trốn tránh cũng không giải quyết được sựviệc, trọng điểm là cô thoát được sao?

Đẩy cửa phòng, cô thẳng tắp đi ra bên ngoài.

Không có ai! Ít nhất ở trong tầm mắt của cô, không có một bóng người.

Cô nên thừa cơ hội này chạy trốn, nhưng tất cả trước mắt làm cô tràn ngập nghihoặc cùng khó hiểu, bởi vì nơi này căn bản không giống nơi của người phạm pháphay ở.

Đây là một gian phòng đơn giản nhưng mô–đen, phong cách trang trí trong phòngthành thục mà trầm ổn. Rất nhiều bộ sách cùng CD được trưng bày trong thư phòngmở cửa nối liền với phòng sách, đa số bộ sách đều là sách buôn bán quản lý cùngsách chuyên ngành. CD thì từ nhạc cổ điển đến nhạc thịnh hành đều thấy, có thểnói cái gì cần có ở đây đều có.

Trong phòng khách thậm chí còn đặt một cây đàn piano hình tam giác[1] thật đẹp, trắng tinh, thật giống với cây đàn trước kiamà cô có.

Cô nhịn không được đi lên trước, nhẹ vỗ về bề mặt xinh đẹp của nó.

Vì kiếm tiền, vào buối tối chủ nhật, thứ ba, thứ năm cô đều đến lớp dạy chơinhạc cụ dạy người ta đàn piano. Nhưng đàn đều là đàn piano lập thức[2], loạidàn piano hình tam giác này chỉ ở tại hội diễn tấu mới có, cô đã lâu lắm rồichưa chạm qua lại càng chưa đàn qua.

Tuy trên lý thuyết, hai loại đàn piano này cơ bản có kết cấu giống nhau. Thanhâm đàn piano đánh ra cũng không có liên quan đến ngoài hình, nhưng cô vẫn thíchpiano hình tam giác hơn lập thức.

Mang vẻ mặt mong muốn nhìn cây đàn piano, lại nhìn kĩ bốn bề vắng lặng xungquanh phòng một chút, cô đấu tranh không thôi.

Cô có thể đàn không? Chủ nhà hoặc chủ nhân của cây đàn piano này có để ý côđụng vào nó không?

Sau khi cân nhắc đấu tranh nửa ngày, cô rốt cuộc cũng không ngăn được mong muốncủa mình, thật cẩn thận mở nắp đàn lên, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ấn một phímđàn.

Tiếng đàn thanh thuý xinh đẹp lập tức cướp đi tất cả lực chú ý của cô, khiến côkhông nhịn được lại thử mấy âm nữa. Sau đó không tự chủ được duỗi tay ra, tựnhiên mà đàn lên những thanh âm du dương liên tiếp. Sau đó đàn lại hoàn chỉnhmột khúc nhạc piano duy mĩ lãng mạn êm tai, quanh quẩn trong không trung.

Ở một gian phòng khác, Mạc Thiên Hòa bị tiếng đàn hấp dẫn đi ra. Anh tựa vàotường, nhìn chăm chú cô gái đang ngồi trước đàn, dùng vẻ mặt vui sướng đàn đếnquên mình, khóe miệng hơi hơi giương lên.

Anh đã biết cô nhất định sẽ thích cây đàn piano giống hệt cây đàn đặt ở trongphòng khách nhà cô lúc trước. Cho nên lúc anh vừa gặp nó liền mới có thể khôngchút do dự mua về, cho dù anh căn bản là không biết đánh đàn.

Mạc Thiên Hòa mãnh liệt sửng sốt một chút, bị ý nghĩ đột nhiên đến này làmhoảng sợ.

Chẳng lẽ nói từ tám năm trước, anh theo bản năng cũng đã biết chính mình nhấtđịnh sẽ tìm đến cô, sau đó cưới cô làm vợ sao?

Từ sau ngày đột nhiên gặp lại cô, anh liền phát hiện cảm tình của mình đối vớicô không đơn thuần. Bởi vì anh không thể chịu được bộ dáng làm việc vất vả củacô, thậm chí còn vì thế mà tràn ngập phẫn nộ với người nhà của cô. Việc nàygiải thích vì sao trải qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ rõ cô, thậm chícòn nhớ mãi không quên. Bởi vì anh thích cô.

Cô cũng không phải mối tình đầu của anh, trên thực tế anh căn bản không biếtchính mình yêu cô.

Năm đó thấy cô, anh đã là một sinh viên hai mươi tuổi, mà cô thì là học sinhtrung học mới mười lăm tuổi. Đối với anh lúc ấy mà nói thì chỉ là một cô bécon.

Anh còn nhớ rõ khi đó, chính mình đem cô phân loại vào nhóm con cái của giađình có tiền, hoặc là mang phong hào công chúa. Anh thật chưa từng nghĩ qua sẽphát triển với cô, bởi vì lúc ấy anh chỉ là một sinh viên vừa làm vừa học, mỗingày giao báo tới nhà cô. Bằng điều kiện gì mà mơ ước một công chúa cành vànglá ngọc?

Mà khi hai chữ

"mơ ước

" này xuất hiện trong suy nghĩ của anh, anh đãvì cô động tâm.

Sự tình rốt cuộc phát sinh như thế nào, kỳ thật chính anh cũng không rõ. Chỉbiết là mười năm trước cái gì anh cũng đều không có. Nói nhân tài: Một sinhviên hai mươi tuổi đi đưa báo, ai sẽ tin tưởng tương lai cậu ta lại phát triểnđược rất tốt? Nói tiền tài: Nếu cậu ta có tiền, làm sao mỗi ngày từ bốn giờsáng đã rời giường đến tòa soạn nhận báo, mặc kệ mưa gió đưa đống báo này kiếmtiền?

Mười năm trước anh đừng nói là xứng, ngay cả nghĩ, anh cũng đều cảm thấy sẽ làmbẩn cô. Cho nên anh lúc bấy giờ không nghĩ, cũng không dám mơ tưởng.

Nhưng hiện tại bất đồng với trước kia. Hiện tại anh không chỉ có công ty cùngsự nghiệp của mình, mà như người bên ngoài nói: Tương lai tiền đồ rộng mở khôngcó ranh giới. Cho nên cho dù công chúa có xuống dốc hay có không sa sút, vẫnsống tại toà biệt thự hào hoa kia, anh nghĩ, anh cũng có đủ tư cách và điềukiện xứng với cô.

Bởi vậy, sau khi gạt bỏ vấn đề không xứng, anh rất nhanh liền nghĩ thông, bảnthân muốn tìm cô để làm gì.

Anh muốn giúp cô, muốn chăm sóc cô, muốn giúp cô khôi phục bộ dáng dưới ánh mặttrời lúc trước – bộ dáng sáng sủa vô ưu. Anh còn muốn bảo vệ cô, cùng với quákhứ của anh cho tới bây giờ không nghĩ tới, cũng không dám mơ tưởng có được cô.

Anh muốn cưới cô, muốn cùng cô kết hôn, muốn cùng cô xây dựng một gia đình hạnhphúc. Sau đó cùng cô bạch đầu giai lão trọn một đời.

Anh thực rất muốn. Chỉ là không biết cô có nghĩ thế không? Có nguyện ý không?

Tiếng đàn êm dịu đột nhiên im bặt khiến anh đột nhiên phục hồi lại tinh thần,nhìn về phía cô. Chỉ thấy cô cả người cứng ngắc, hai mắt mở to trừng anh, trênmặt lộ ra biểu tình khó có thể tin.

"Tiếng đàn của em so với trước kia vẫn hay như vậy.

" Anh mỉm cười vớicô, sau đó vỗ tay.

Hạ Tâm Trữ nhịn không được lộ ra biểu tình nghi hoặc:

"Anh đã từng nghetôi đánh đàn?

"

"Cùng ngày với ngày em mời anh ăn bánh kem sinh nhật.

" Anh gật đầu.

Hạ Tâm Trữ không khỏi nhíu mày. Bốn phía tràn ngập không khí nghiêm túc độtnhiên cho cô dũng khí cùng bình tĩnh, thoát khỏi chứng cuồng loạn cùng kinhhoàng thất thố tối hôm qua.

"Tôi không muốn nghe anh nói bậy nữa. Anh rốt cuộc là ai? Tiếp cận tôicuối cùng có mục đích gì?

" Cô lạnh lùng chất vấn.

"Mục đích sao?

" Mạc Thiên Hòa nhìn cô, thì thào lặp lại.

"Anh dám thề nói anh không có chứ?

" Cô nâng cằm lên, có chút khiêukhích.

"Anh chưa nói không có.

"

"Cho nên thật là có?

" Cô híp mắt.

"Đúng.

"

"Mục đích gì?

" Cô phòng ngự nhìn anh.

"Em muốn biết?

"

"Vô nghĩa!

"

Mạc Thiên Hòa nhịn không được mỉm cười, phát hiện chính mình thực thích phảnứng bình dị gần gũi của cô. Hai chữ vô nghĩa này trong nhận thức của anh, khôngnghĩ với người có khí chất công chúa sẽ nói, nhưng cô lại nói được tự nhiên nhưvậy, thực đáng yêu.

"Không bằng chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.

" Anh cười cườiđề nghị:

"Anh đã đói bụng.

"

\*\*\*\*\*\*

## 3. Chương 3

Hạ Tâm Trữ hoàn toànkhông hiểu vì sao mình lại biến thành như vậy. Cô đang đứng trong phòng bếpcùng một người cô vốn nghĩ là tên khốn kiếp muốn buộc cô bán cho anh ta, cùngnhau rửa tay xuống bếp nấu canh.

Anh hỏi cô có thể làm món Cesar salad hay không. Sau khi cô gật đầu, anh đem củcải, rau xà lách cùng tất cả gia vị cần thiết đưa cho cô xử lý.

"Em có bạn trai chưa?

" Anh lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra, bỏ vào lòvi sóng rã đông, một bên tán gẫu hỏi cô.

Cơm trưa của bọn họ quyết định ăn thịt bò, bởi vì cô không muốn lãng phí thờigian ra ngoài ăn trưa, muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên hai người đồng ý tựmình nấu ăn sẽ nhanh hơn.

Nhưng cô vốn nghĩ anh hẳn sẽ cho ăn đại thứ đồ lạnh gì đó hoặc đồ ăn thừa linhtin. Không nghĩ tới anh nói muốn ăn thịt bò, càng khiến cô trợn mắt cứng lưỡichính là, phòng bếp cùng tủ lạnh của anh, thật đúng là đầy đủ các loại thức ănvà gia vị.

Tóm lại, toàn thân người đàn ông này là một ẩn số.

"Liên quan gì anh?

" Cô trả lời.

"Em không phải muốn biết mục đích của anh sao?

" Anh nhìn cô một cái.

"Mục đích của anh có liên quan gì đến chuyện tôi có bạn trai haychưa?

"

"Nếu không quan hệ, anh vì sao muốn hỏi em?

"

Bị anh hỏi lại như vậy, Hạ Tâm Trữ nhất thời không biết nói gì để chống đỡ.Chẳng qua nói lại, cô không có bạn trai cũng không phải là bí mật gì to tát.

"Chưa có.

" Cô thẳng thắn nói.

"Vì sao?

"

"Tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh giao thiệp.

" Hơn nữa cô hiện tại,cũng không thích hợp kết giao, như vậy sẽ liên lụy người khác.

"Vì sao không kết giao?

"

"Anh làm gì tò mò như vậy? Cái chuyện này có quan hệ gì với mục đích củaanh?

"Cô nhẫn không được trừng mắt hỏi lại anh. Cô cảm thấy người này thậtrất khó hiểu.

Mạc Thiên Hòa nhún vai, từ trong tủ lấy ra một lọ nước dùng, tay chân nhanhnhẹn bỏ chúng nó vào trong nồi đun nước. Hơn nữa còn bỏ nước vừa đủ, sau đótiếp tục đặt lên bếp đun, rồi xoay người tiếp tục xử lý đống thịt bò đã tan đá.

"Anh biết em kiêm nhiều việc nhưng em thực sự thiếu tiền sao?

" Anhbỗng nhiên lại mở miệng hỏi.

"Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?

" Cô mặt không chútthay đổi liếc anh, vẻ mặt phòng bị lập tức xuất hiện.

"Em có nghĩ tới, có lẽ nên tìm một người đàn ông giúp em chia sẻ áp lựckinh tế hay không?

" Anh cũng nhìn lại cô.

"Tôi có thể dựa vào chính mình, không cần dựa vào người khác.

" Côlạnh lùng trả lời. Ngay cả anh trai ruột của mình cũng không dựa vào được, dựavào chính mình mới là đảm bảo nhất.

"Cứ như vậy cự tuyệt người khác cách mình xa ngàn dặm ở ngoài thì có gìtốt?

"

"Ít nhất không cần trải qua hy vọng rơi xuống thất vọng thống khổ.

"Cô nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời.

"Ai khiến em thất vọng?

" Bởi vì thời gian gấp gáp, số liệu bước đầuthám tử đưa cho anh cũng không đầy đủ. Phần lớn miêu tả nguyên nhân Hạ gia sasút, cùng với phương thức liên lạc và tình trạng làm việc của cô hiện tại, việckhác anh biết cũng không nhiều.

Cô trầm mặc:

"Vì sao tôi phải nói với một người xa lạ mà ngay cả tên tôicũng không biết?

"

"Có lẽ em thấy anh lạ lẫm, nhưng anh không thấy em xa lạ.

" Anh caothâm khó lường nhìn cô.

"Phải không? Cho nên anh theo dõi tôi, điều tra tôi đã lâu, rốt cuộc rắptâm gì?

" Cô đi vào trọng điểm của đề tài, chán ghét cảm giác bị người âmthầm quan sát.

"Anh thực sự không theo dõi em Điều tra có lẽ có một chút, nhưng là bởi vìđã qua mười năm, rất nhiều tư liệu cơ bản đều thay đổi, ví như hiện tại em ởđâu.

" Mạc Thiên Hòa thành thật thừa nhận với cô.

Không điều tra, anh làm sao biết cô ở đâu, phải đến chỗ nào mới có thể tìm đượccô đây?

"Đã qua mười năm, những lời này có ý tứ gì?

" Hạ Tâm Trữ không tự chủđược nhíu mày.

"Anh đã biết em mười năm, Hạ Tâm Trữ.

" Anh nhìn cô chăm chú.

"Không có khả năng!

" Trực giác cô phản ứng kêu lên.

Mạc Thiên Hòa có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, sau đó thong thả mở miệng nói:

"Nhà em trước kia ở trên núi Dương Minh, còn có một anh trai. Cha mẹ cótình cảm rất tốt, phòng khách trong nhà có một cây đàn piano màu trắng giốngnhư cái ở trong phòng khách của anh. Em rất thích đàn piano, tuy sinh ra tronggia đình giàu có, ôm ba ngàn sủng ái vào người, cũng không thị sủng mà kiêu,hoặc vì giáu có mà khinh bỉ người nghèo. Em là cô gái hiếu thuận, mỗi sáng sớmđều theo cha mẹ cùng nhau chạy bộ.

"

Những lời anh thuộc như lòng bàn tay này doạ cô ngây người. Anh làm sao có thểbiết trước kia cô cũng có cây đàn piano màu trắng, cùng trước kia cô mỗi sángđều cùng cha mẹ chạy bộ?

Anh nói anh nhận thức cô đã mười năm, tối hôm qua lại nói anh cũng không phảicon của bằng hữu cha mẹ. Như vậy anh ta rốt cuộc là ai, sao có thể biết cô màcô lại không hề có ấn tượng gì?

Tiếng nước róc rách, củ cải và rau xà lách của cô lúc chìm lúc nổi trong nước.Ở một bên anh đã đem thịt bò bỏ vào trong chảo nóng, bắt đầu rán đồ ăn trưa củabọn họ.

"Anh không biết những năm gần đây gia đình em đã xảy ra chuyện gì, nhưngđột nhiên thấy em đứng làm việc trong quán ăn sáng, anh thực sự khiếp sợ.

"Anh đột nhiên tiếp tục mở miệng nói, một tay đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho bọnhọ cũng không dừng lại.

Bởi vì hoàn toàn không rõ anh đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện, lại đang diễnvai gì, tiếp cận cô có mục đích gì, cho nên Hạ Tâm Trữ quyết định tiếp tục bảotrì trầm mặc.

"Có lẽ là bởi vì ấn tượng ban đầu, anh cảm thấy em trời sinh nên đượcngười yêu chiều. Ở nhà thì nhận cha mẹ người nhà yêu thương, sau khi kết hônđược nhà chồng chiều chuộng. Cả đời này đều nên mặc trang phục đẹp, cười đến vôưu vô lo, không nên biết cuộc sống vất vả.

"

Mùi rán của thịt bò chậm rãi từ trong chảo lan ra, tràn đầy trong không khí, HạTâm Trữ lại bởi vì những lời này của anh mà thấy chua sót.

Mặc trang phục đẹp, cười đến vô ưu vô lo, chẳng biết cuộc sống vất vả? Thật sựlà châm chọc.

Nhưng mười năm trước cô thật sự là như thế, không biết thật đáng buồn.

Nếu cô cùng anh trai có thể hiểu việc, thành thục từ nhỏ, hiểu được cuộc sốnggiàu có của bọn họ cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, mà là ba phải vấtvả vì bọn họ làm việc tranh cược. Có lẽ bọn họ sẽ sớm một chút phát hiện côngty ba xảy ra vấn đề, sẽ không đợi đến sau khi ba tự sát mới hậu tri hậu giácbiết tình trạng kinh tế trong nhà xảy ra chuyện.

"Anh không phải châm chọc em.

" Biểu tình trên mặt cô khiến Mạc ThiênHòa nhịn không được giải thích:

"Anh chỉ là muốn nói với em, loại ý tưởngnày luôn tồn tại sâu sắc trong long anh. Cho nên thấy em đứng ở trong quán ănsáng cùng rửa chén trong nhà hàng, anh mới có thể khiếp sợ như vậy, khó có thểchấp nhận như vậy.

"

"Tôi thầm muốn biết, anh nói mấy lời này trọng điểm là chỗ nào?

"Không muốn biểu lộ ra nhiều tâm tình, Hạ Tâm Trữ điều chỉnh khuôn mặt, lạnhnhạt hỏi.

"Em thực sự đối với anh một chút ấn tượng đều không có, đúng haykhông?

" Mạc Thiên Hòa tò mò hỏi lại, không có trả lời vấn đề của cô.

"Không có.

" Cô gọn gàng dứt khoát trả lời.

"Có thể thấy được bộ dáng của anh thật sự rất không thu hút.

" Anhcười nói.

"Thật trái ngược, chính vì bộ dạng của anh rất thu hút, nhưng tôi lại mộtchút cũng không nhớ được trước kia tôi đã từng gặp anh. Cho nên mới hoài nghianh căn bản là là nói dối hết bài này đến bài khác, bụng dạ khó lường.

" Cônhìn anh một cái, nhịn không được nhíu mày.

Mạc Thiên Hòa giương nhẹ khóe miệng.

"Ý tứ là em thấy bề ngoài của anh cũng được?

"

Cô ngây ngốc, thật không hiểu anh là một người như thế nào.

"Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là anh nói dối hết bài này đến bàikhác, bụng dạ khó lường.

"

"Anh cảm thấy trọng điểm là em nghĩ bề ngoài anh rất được.

" Anh nhếchmiệng mỉm cười, trực tiếp biểu hiện sự vui vẻ của mình.

"Anh rốt cuộc có mục đích gì?

" Chẳng biết vì sao, Hạ Tâm Trữ độtnhiên có chút tức giận.

"Anh không phải vừa rồi đã nói vừa ăn vừa tán gẫu hay sao? Chúng ta tớibàn ăn ngồi xuống nói sau đi, thịt bò đã chín rồi.

" Anh tuyên bố.

\*\*\*\*\*\*

Từ phòng khách tới phòng bếp, lại từ phòng bếp tới phòng ăn, Hạ Tâm Trữ pháthiện chính mình bất tri bất giác vẫn bị anh ta dắt mũi. Lại một chút cũng khôngthấy miễn cưỡng, nhưng chính là như vậy mới làm cho người ta thấy đáng sợ.

Người đàn ông này không đơn giản, cô phải càng thêm đề phòng, thận trọng từngbước mới được.

"Như thế nào? Hương vị được chứ?

" Sau khi cô nếm qua canh cùng thịtbò, Mạc Thiên Hòa mở miệng hỏi.

"Rất có trình độ.

" Cô nói chính là lời nói thật.

Canh tuy là nấu ra từ đồ hộp, nhưng là vị đậm, vị ngọt đều thích hợp. Hơn nữaanh lại cho thêm một ít nguyên, hương liệu nấu ăn mới mẻ, làm cho người ta hoàntoàn không phát hiện ra hương vị canh từ đồ hộp.

Chẳng qua, chân chính làm cô nghĩ anh có chức nghiệp trình độ là thịt bòbít–tết của anh: Cứng mềm vừa phải, vừa đủ vị, hơn nữa còn có nướt sốt anh tựchế biến. Món thịt bò này thật sự có thể mang ra ngoài bán được.

"Anh cũng từng rửa chén đĩa trong phòng bếp, sư phụ trong phòng bếp dạyanh không ít bí kíp.

" Mạc Thiên Hòa mỉm cười nói.

"Anh cũng từng rửa chén đĩa trong phòng bếp?

" Cô nhìn vật dụng xa hoabốn phía trong nhà, trong ngữ khí tràn ngập khó tin.

"Anh cũng không phải từ đầu đã ở trong loại nhà này. Trước kia anh rấtnghèo.

" Anh thành thật nói cho cô.

"Tôi rất khó tưởng tượng.

"

"Em căn bản không cần tưởng tượng, bởi vì em đã tận mắt chứng kiến.

"

"Sau này không cần nói những điều mà anh không thể lấy ra chứng cứ được.Bởi vì tôi căn bản là không tin lời anh. Tôi thậm chí ngay cả tên của anh cũngđều không biết.

" Hạ Tâm Trữ nghĩ thấy thực hoang đường. Hoang đường nhấtchính là, cô lại còn ngồi ở trong nhà anh ta cùng anh ta ăn cơm trưa!

"Anh họ Mạc, Mạc Thiên Hòa.

" Lần đầu tiên anh tự giới thiệu mình vớicô.

"Tốt lắm. Hiện tại tôi càng thêm xác định chúng ta căn bản là không quenbiết, bởi vì tôi chưa từng nghe qua tên này.

" Cô nói thật chắc chắn.

"Đó là bởi vì anh chưa bao giờ nói với em.

"

"Đó là bởi vì chúng ta căn bản chưa từng gặp mặt.

" Cô kiên trì.

"Không, em gặp rồi.

" Anh lại lộ ra vẻ mặt khiến cô khó hiểu lần thứhai.

"Khi nào? Nếu thực sự có, anh liền nói chính xác thời gian điểm raxem.

" Cô buông dao dĩa trong tay, hùng hổ theo dõi anh.

"Mười năm trước khi em ở trên núi Dương Minh, mỗi ngày anh đều tới nhà emđưa báo.

" Mạc Thiên Hòa than nhẹ một hơi, rốt cục công khai đáp án.

Hạ Tâm Trữ khó tin trừng lớn hai mắt.

"Anh là mũ lưỡi trai?

" Cô buột miệng thốt lên.

"Em gọi anh như vậy sao?

" Mạc Thiên Hòa mỉm cười.

Hạ Tâm Trữ át chế không được kinh ngạc nhìn anh chăm chú. Quả thực không thểtin người đàn ông tràn đầy mị lực và tự tin trước mắt này, cùng chàng trai đưabáo vừa cao vừa gầy bộ dạng giống cây gậy trúc, luôn đội mũ lưỡi trai che hếtnửa khuôn mặt năm đó lại là cùng một người.

Thời điểm đó, ngẫu nhiên cô dậy sớm cùng cha mẹ tản bộ vận động trong đìnhviện, sẽ thấy anh đi xe máy đưa báo chí đến. Ngẫu nhiên cô ở nhà, cũng sẽ gặpanh đến thu tiền báo.

Cô nhớ đến đây, xác thực anh có nếm qua bánh kem sinh nhật của mình. Ngày đólúc anh đến thu tiền báo, vừa vặn đúng lúc bạn bè đến nhà cô chúc mừng sinhnhật, cho nên khi cô lấy tiền đưa cho anh, cũng lấy luôn một miếng bánh kem mờianh.

Chuyện này đối với cô lúc đó là quá nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên khôngnghiêm túc suy nghĩ, căn bản là sẽ không nhớ rõ.

Tựa như anh đối với cô lúc đó mà nói, cũng chỉ là một người thích đội mũ lưỡitrai. Bộ dạng vừa cao vừa gầy chăm chỉ đưa báo mà thôi, thực không có nhiều kýức lắm.

Chẳng qua có chuyện cô thế nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Đó là khi anh traichán chiếc xe đã dùng hai năm muốn mua xe mới, ba tức giận lấy anh so sánh vớichàng trai đưa báo, muốn anh nhìn xem người ta rồi ngẫm lại chính mình. Bởi vìanh cùng anh trai đều bằng tuổi, lại tự kiếm tiền học, tiền sống cho bản thân,một đồng tiền cũng chưa từng xin người nhà.

Điểm này làm cô sau khi nghe xong thấy rất bội phục. Cho nên sau đó mỗi lầnthấy anh thì, khoảng cách ở gần sẽ nói một tiếng:

"Anh khoẻ

", khoảngcách xa thì sẽ gật đầu mỉm cười với anh.

Nguyên lai tên anh là Mạc Thiên Hòa, cô rốt cục cũng biết.

"Anh...

" Muốn nói lại thôi, đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Đã lâu không thấy sao? Hay là tại sao sau đó anh không đến đưa báo? Hay là quantâm hiện tại anh đang làm cái gì, giống như rất thành đạt, buôn bán lời khôngít tiền.

Nhìn anh, nghĩ lại mình. Chớ trách tục ngữ nói: Mười năm hà đông chuyển hà tây:Chớ cười người nghèo mặc áo rách, bởi vì mình vĩnh viễn không biết mười năm saungười mặc áo rách có thể biến thành mình hay không.

Nghĩ đến anh năm đó, chính là một người nghèo khổ đưa báo, mà nay lại ở trongkhu nhà cao cấp.

Nhìn lại cô, trước kia ở tại biệt thự trên đường lớn núi Dương Minh, hiện tạingay cả nơi đặt chân cũng không có. Bởi vì cả phòng thuê cũng bị lửa thiêu cháyđi rồi, quả thực phong thủy luôn luân chuyển.

"Thật có lỗi, tôi không nên tùy tiện đặt biệt hiệu cho anh.

" Cô rốtcục cũng nghĩ ra mình nên nói cái gì.

"Anh khi đó xác thực mỗi ngày đều đội mũ lưỡi trai trên đầu.

" MạcThiên Hòa không nghĩ phản bác, mỉm cười trả lời, thực vui vẻ cô thế nhưng nhớrõ anh, còn đặt cho anh một cái tên thú vị như vậy.

"Màu đỏ?

" Cô nói.

"Màu đen.

" Anh sửa đúng.

"Hiện tại em có thể xác định anh không nói dối.

" Lần đầu tiên, Hạ TâmTrữ mỉm cười với anh:

"Anh đội mũ đều kéo xuống rất thấp khiến cho ngườita không thấy rõ diện mạo. Nếu khi đó tôi thấy được diện mạo dưới mũ của anh,tôi nhất định có thể nhận ra anh. Tôi vốn nhớ diện mạo của người khác rấttốt.

"

"Nếu anh biết em có sở trường này, anh lúc trước nhất định sẽ tháo mũ lưỡitrai xuống, cho em nhớ kỹ bộ dáng đẹp trai của anh.

" Anh đùa.

"Anh lúc trước bộ dáng căn bản như cây trúc, không phải đẹp trai!

" Ởtrong bầu không khí thoải mái, cô nhịn không được trêu chọc anh.

"Như vậy hiện tại thì sao?

" Anh mỉm cười nhìn cô hỏi.

"Rất tuấn tú.

" Cô vui vẻ ca ngợi.

"Có phải đẹp đến trình độ em nguyện ý gả cho anh không?

" (#Ami: cầu hônvậy coi bộ hay =]])

"Không sai biệt lắm.

" Cô cười ra tiếng, xem nó như trò đùa.

"Ý là, nếu hiện tại anh cầu hôn với em, em sẽ gật đầu đáp ứng?

"

"Tôi sẽ suy nghĩ.

" Cô đã bắt đầu cười không thể ngừng lại.

"Chuyện gì buồn cười như vậy?

" Mạc Thiên Hòa nghi hoặc hỏi, khônghiểu cô đến tột cùng đang cười cái gì.

"Tôi cho tới bây giờ không biết anh là một người hài hước như vậy. Nếubiết, năm đó tôi nhất định sẽ không chỉ nói những lời kiểu

Anh khoẻ

vớianh.

" Hạ Tâm Trữ cười nói với anh.

Mạc Thiên Hòa nhíu chặt mày, rốt cục hiểu được cô nghĩ anh nói cầu hôn là đangnói giỡn với cô.

"Anh là thật lòng.

" Anh nhìn cô không chớp mắt.

Hạ Tâm Trữ mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt tò mò.

"Em nguyện ý gả cho anh không? Hạ Tâm Trữ. Anh là thật lòng!

"

Phản ứng của cô là: Cả người ngây dại.

\*\*\*\*\*\*

Sau khi tiễn những học sinh đến học đàn piano, Hạ Tâm Trữ một mình ngồi lặng ởtrong phòng, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Cả một ngày, cô không ngừng mà nhớ tới hai câu nói Mạc Thiên Hòa nói với cô –Em nguyện ý gả cho anh không? Anh là thật lòng!

Thật lòng? Vấn đề là, cô nghĩ như thế nào cũng đều giống như vui đùa.

Thứ nhất, bọn họ có thể nói là vừa mới quen biết mà thôi. Đối với đối phươngcăn bản một chút cũng không hiểu biết, ít nhất cô là như thế, mà anh lại độtnhiên cầu hôn cô. Đây có thể là thật sao?

Thứ hai, cho dù anh thật sự là nghiêm túc thì như thế nào?Anh căn bản khôngbiết cô hiện tại ở trong tình huống gì, còn tưởng rằng cô vẫn là thiên kim tiểuthư vô ưu vô lo mười năm trước. Nếu anh biết tình cảnh hiện tại của cô, anh còncó thể nói với cô là thật lòng sao?

Thứ ba, anh cái gì cũng không biết, lại nói anh là thật lòng, loại thật lòngnày ai dám tin tưởng?

Ngay cả như vậy, cô thủy chung cũng không thể quên biểu tình nghiêm túc trênmặt anh lúc đang nói lời này.

Lần đầu tiên có người cầu hôn cô, còn là một đại soái ca có tiền, làm cho tâmhồn thiếu nữ của cô không khỏi rung động. Nhưng cô cũng không thể không nghĩ,rốt cuộc lý do thúc đẩy anh cầu hôn cô là gì?

Bởi vì yêu? Lý do này rất buồn cười.

Bởi vì tiền? Cô nghèo rớt mồng tơi.

Bởi vì sắc đẹp? Lấy điều kiện của anh, cô tin tưởng anh tuyệt đối sẽ có nhiềulựa chọn tốt hơn.

Cho nên đáp án rốt cuộc là vì cái gì đây? Cô nghĩ tới nghĩ lui thầm nghĩ đếnmột cái, hẳn phải là bởi vì thương hại.

Anh nói khi anh thấy cô đứng làm việc ở trong quán ăn sáng thì thực khiếp sợ.Anh còn nói anh cảm thấy cô trời sinh nên được người yêu thương, cả đời mặctrang phục đẹp, vô ưu vô lo. Anh còn nói loại ý tưởng này vẫn ăn sâu tồn tạitrong lòng anh, cho nên anh khó có thể chấp nhận cô biến thành như bây giờ.

Bởi vì khó có thể chấp nhận, cho nên đành phải nghĩ biện pháp giúp cô khôi phụcdáng vẻ ngày xưa. Mà lấy năng lực hiện tại của anh, tuyệt đối có biện pháp giúpcô. Cho nên anh mới có thể quyết định muốn lấy cô, phải giúp cô, mà đây khôngphải thương hại thì là cái gì?

Ngực rầu rĩ. Cô chán ghét cảm giác bị người ta thương hại, thật sự rất chánghét.

“Tâm Trữ, cháu sắp về chưa? Chú muốn đóng cửa.” Ông chủ đột nhiên đẩy cửa phòngra nói với cô.

“Cháu về ngay đây.” Cô vội vàng hoàn hồn, đứng dậy gật đầu.

Lưng đeo ba lô đi xuống tầng, lúc này Hạ Tâm Trữ mới đột nhiên nhớ tới tìnhcảnh khó khăn của mình. Tất cả gia sản cô sở hữu cũng chỉ còn có mấy thứ trênngười này, tất cả thứ khác đều bị cháy sạch lúc tối hôm qua. Đêm nay cô phải ởđâu đây?

Thật sự là rất khoa trương. Cô lại phiền não chuyện không đáng phiền não, diệthết chuyện đáng phiền não, cô đến tột cùng đang làm cái gì? Cô ảo não thở dàimột hơi.

Thế này thì vui rồi. Đêm nay cô phải nghỉ ngơi ở đâu? Ăn ngủ đầu đường sao? Haylà muốn tốn mấy trăm đồng tìm một khách sạn rẻ tiền ở một đêm? Trọng điểm là,hôm nay bất quá cô cũng mới kiếm được mấy trăm đồng thôi, ngay cả tiền ở kháchsạn cũng có thể không đủ trả. Hôm nay cô rốt cuộc vì sao mà vội?

Cô tuy rằng thực cảm tạ cú điện thoại nhận được của bằng hữu ở trong nhà hàngnhờ cô đến giúp đỡ lúc hai giờ trưa, để cho cô có thể bỏ chạy khỏi nơi của MạcThiên Hòa. Nhưng hiện tại nhớ tới, phản ứng chạy trối chết của cô khỏi nhà anh,căn bản là so với giáp mặt cự tuyệt anh còn làm người ta khó chịu nổi hơn.

Giữa trưa cô rốt cuộc phát bệnh thần kinh gì, vì sao muốn trốn chạy? Anh có thểtừ nay không để ý đến cô, cùng cô thành người xa lạ hay không?

Nghĩ vậy, lòng của cô không biết vì sao đột nhiên ủ dột xuống.

“Ông chủ, cháu đi trước.”

Đi đến tầng một, cô vẫy tay hẹn gặp lại với ông chủ. Sau đó hữu khí vô lực đẩycửa đi ra ngoài, tiếp đó, ngây người.

Mạc Thiên Hòa ngồi ở trên xe chờ dưới nhà, mỉm cười với cô.

Anh đứng dậy đi về phía cô. Trên mặt mỉm cười làm cho cả người anh thật đẹp.

Hạ Tâm Trữ không thể không chú ý có vài nữ sinh trung học mới tan từ lớp họcthêm, đứng ở cách đó không xa, mang theo nụ cười, cười đến run rẩy hết cảngười, khe khẽ nói nhỏ nhìn anh. Điều này làm cho cô rất khó hiểu, có chút khóchịu.

“Hi, tan lớp rồi.” Anh đi đến trước mặt cô, cười nhìn cô.

Trong mắt anh chỉ có cảm giác của cô, đột nhiên lại làm cho cô có chút vui vẻ.

“Sao anh lại tới đây?” Cô hỏi.

“Tới đón em tan lớp.”

“Anh làm sao mà biết tôi ở trong này?”

“Trên báo cáo điều tra có.”

Cô sửng sốt, giây tiếp theo lại nhịn không được nở nụ cười.

“Anh có cần thiết thành thực như vậy không?”

“Anh không biết nói dối.” Anh nghiêm trang trả lời làm cho cô trong nháy mắtcười lợi hại hơn chút.

“Có thể cho anh mượn điện thoại di động gọi một cuộc không?” Anh đột nhiên hỏi.

Cô khó hiểu tròn mắt nhìn, gật đầu lấy ra điện thoại di động trong bao đưa choanh.

Sau khi anh nhận điện thoại, nhanh chóng bấm một chuỗi dãy số.

Linh... Một chuỗi tiếng vang di động đột nhiên vang lên trong túi quần của anh,khiến cho cô có chút há hốc miệng.

“Di động ai đang kêu?” Cô hỏi.

“Của anh.” Anh mỉm cười, đem điện thoại của cô trả lại, tiếng chuông di độngtrong túi quần anh đột nhiên ngừng.

“Anh không phải không mang di động mới mượn của tôi sao?” Cô khó hiểu hỏi, mộtchút sau lại nói: “Anh không xem một chút là ai tìm anh sao?”

Anh lấy di động ra từ trong túi, bấm một vài phím liền trực tiếp đưa điện thoạidi động đến trước mặt cho cô xem, đồng thời cười nói: “Như vậy anh đã có sốđiện thoại của em.”

Nhìn dãy số hiện trên di động của anh, lúc này Hạ Tâm Trữ mới bừng tỉnh đại ngộ(hiểu ra) mục đích anh mượn di động của cô để gọi điện thoại.

“Tôi nghĩ trên báo cáo điều tra phải có ngàn số điện thoại của tôi rồi mớiđúng.” Cô cười như không cười chế nhạo anh. Theo lý thuyết cô nên tức giận,nhưng đối mặt anh, cô lại một chút cũng không để ý.

“Có. Bất quá báo cáo kia không biết là người ngu ngốc nào đánh ra thế nhưngthiếu mất một vài số. Nhớ nhắc anh nhớ rõ, phải trừ tiền bọn họ.” Mạc Thiên Hòabộ dạng đứng đắn nhíu mày oán giận khiến Hạ Tâm Trữ nhịn không được cười lên.

Anh cầm tay cô, đem cô đi về phía chiếc xe đậu bên đường cách đó không xa.

Tiếng cười dần dần tắt, Hạ Tâm Trữ không tự chủ được nhìn bàn tay bị anh nắm.Cảm giác tim đập có chút nhanh hơn, hô hấp cũng giống vậy.

“Mạc Thiên Hòa.” Cô do dự mở miệng gọi anh.

“Làm sao thế?” Anh quay đầu ôn nhu hỏi.

“Giữa trưa... Thực xin lỗi.” Cô hướng anh giải thích. Cô không nên đối với anhnhư vậy.

“Em vẫn thường như vậy, vừa nhận được điện thoại sẽ liền chạy tới giúp đỡ ngườikhác làm việc sao?” Anh dừng một chút, nặng nề hỏi.

“Nếu thời gian cho phép.”

“Nói thực ra, anh không thích em vất vả như vậy.”

Cô làm sao thích đây? Hạ Tâm Trữ chua sót ở trong lòng.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cô cố ý đem đề tài chuyển đi.

“Em muốn đi chỗ nào?” Anh nhìn cô một cái, hỏi cô.

Hạ Tâm Trữ không nói gì mà chống đỡ. Thế giới to lớn lại không có chỗ cho côdung thân. Cô không phải muốn đi chỗ nào, mà là có thể đi chỗ nào?

“Đi về nhà của anh.” Anh lập tức thay cô ra quyết định: “Đêm nay em ở nhà củaanh.”

Không biết vì sao nghe thấy lời này, cô giống như cảm thấy mình có chỗ tránhmưa che gió. Cô đã vất vả lâu như vậy, không cần phải một mình cứng rắn chốngđỡ, mà là có thể tin tưởng anh, ỷ lại anh.

## 4. Chương 4

Tắm rửa sạch sẽ, mặc quầnáo Mạc Thiên Hòa chuẩn bị cho cô vào, Hạ Tâm Trữ nằm ở trên chiếc giường mìnhđã ngủ tối hôm qua, nhưng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.

Cô một mực nghĩ, cứ ỷ lại sự giúp đỡ của Mạc Thiên Hòa như vậy sao?

Cô không có gì báo đáp, ngược lại, còn tại lúc anh nghiêm trang cầu hôn cô màlàm cho anh khó chịu. Sau đó anh ngay cả đề cập cũng không nữa, ngược lại đốiđãi cô càng thêm ôn nhu săn sóc, giúp đỡ cô. Tới đón cô tan ca, hỏi cô có đóibụng hay không, mang cô đi ăn khuya, sau đó lại cẩn thận nghĩ xem cô cần muanhững thứ cần thiết gì cho cuộc sống. Không chỉ mang cô đi mua, thậm chí còntrả tiền giúp cô.

Đời này trừ ba mẹ ra, anh là người thứ hai đối tốt với cô vô điều kiện.

Nhưng thực là vô điều kiện sao?

Cô cũng không muốn dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng ở quá khứ cô đãcó kinh nghiệm vô cùng nhớ đời. Không chỉ ở những ngày sau khi ba mẹ qua đờithấy được thái độ ấm lạnh của người ta, mà lúc sau cô cũng gặp qua mấy tên khốnkiếp lấy danh đồng tình, thương hại và tình yêu, trước đối cô hỏi han ân cần,sau đó muốn cô đem thân thể ra để trả.

Anh chính là một tên khốn kiếp sao?

Cô hy vọng anh không phải. Nhưng hy vọng nếu có thể thành hiện thực, cô cũng sẽkhông rơi xuống bộ dáng đáng thương như hiện tại.

Khẽ thở dài một hơi, điện thoại di động cô đặt ở đầu giường lại đột nhiên vanglên. Cô ngủ không yên nên dứt khoát ngồi dậy nghe điện thoại.

"Alo?

"

"Anh chưa nhận được tiền.

"

Hạ Quan Kiệt. Vừa nghe thấy thanh âm ác ma này, tuyến tố trong thận[1] của HạTâm Trữ lập tức tăng lên, lửa giận bùng cháy.

"Bởi vì tôi không gửi.

" Cô lạnh lùng nói.

"Em thực sự mặc kệ Tiểu Dịch?

"

"Cậu bé là con anh.

"

"Bởi vì em không đưa tiền đến, anh không có tiền mua thức ăn cho nó, nó đãkhông ăn cái gì, đói bụng một ngày rồi.

"

Hạ Tâm Trữ nhanh mím miệng, nắm chặt nắm tay, bức chính mình ngàn vạn lần khôngthể mềm lòng, không thể chịu sự uy hiếp của anh ta nữa.

Cô phải cho anh ta biết, chính mình tuyệt đối sẽ không vì Tiểu Dịch mà cho anhta tiền nữa. Chỉ cần làm anh ta hiểu được Tiểu Dịch không còn giá trị, ở lạibên người ngược lại sẽ biến thành trói buộc anh, như vậy cho dù cô không nói,không cầu, anh ta cũng sẽ đem Tiểu Dịch trả cho cô.

"Cậu bé là con anh.

" Cô tiếp tục nói.

"Em thật muốn để nó chết đói?

"

"Không phải tôi, là anh.

" Là cha làm cho chính con mình không đượchưởng sự ôn nhu của gia đình, hôm nay còn làm cho con đói.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát.

"Tóm lại, em sẽ không đưa tiền cho anh nữa đúng hay không?

"

"Đúng vậy.

" Cô trả lời như trảm đinh chặt sắt, trong lòng không ngừngnói cho chính mình: Tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không ác mộng này sẽ vĩnhviễn dây dưa với hai cô cháu bọn họ.

"Cũng không quản Tiểu Dịch?

"

“Cậu bé là con anh, tôi có quyền gì để quản?

"

"Cho dù anh bán nó, em cũng không quản?

"

Móng tay đột nhiên đâm vào lòng bàn tay.

"Anh đã biết.

" Anh ta nói, bên kia điện thoại chỉ còn một mảnh tĩnhlặng.

Hạ Tâm Trữ nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng không ình nói ra một lời thuathiệt. Cô im lặng chờ đợi xem anh còn có thể nói gì tiếp, nhưng bên kia điệnthoại cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh, không có một chút thanh âm gì. Cô đem diđộng đưa tới trước mặt nhìn, lúc này mới phát hiện điện thoại đã sớm bị cắtđứt.

Cô gắt gao nắm di động, nội tâm thấp thỏm lo âu, sợ hãi bất an. Anh ta nói “Anhđã biết”, anh ta rốt cuộc biết cái gì? Cô không hề cho anh tiền, Tiểu Dịch đãmất giá trị lợi dụng, hay là–

Cho dù anh bán nó, em cũng không quản?

Cô dùng sức che lỗ tai.

"Không cần mắc mưu, không cần mắc mưu, không cần mắc mưu!

" Cô khôngngừng nói cho chính mình.

Nhưng, nếu anh ta bán Tiểu Dịch thì sao?

"Sẽ không!

" Cô dùng sức lắc đầu nói cho chính mình: Lời kia dùng đểđe doạ cô, uy hiếp cô. Anh ta tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyệnmất đi nhân tính, nhân thần đều phẫn nộ như vậy. Tuyệt đối sẽ không.

Nhưng nếu anh ta làm thật thì sao?

Tiểu Dịch đã mất giá trị lợi dụng, ở lại bên người căn bản là sự trói buộc, báncòn có thể kiếm được một chút tiền. Cho dù bán không được bao nhiêu nhưng ítnhất cũng có thể thoát khỏi trói buộc.

Hạ Tâm Trữ càng nghĩ càng thấy khủng hoảng sợ hãi. Nếu anh ta đem Tiểu Dịch báncho người khác hoặc đưa cho người khác, cũng không nguyện ý đưa Tiểu Dịch chocô thì sao?

Cô tâm hoảng ý loạn cầm điện thoại lên gọi lại, rồi khi điện thoại vừa kết nốithì lại huỷ bỏ.

"Mình không thể trúng kế, không thể làm loạn đầu trận tuyến. Phải bìnhtĩnh, trước bình tĩnh xuống.

" Cô thì thào tự nói với bản thân, nhưng lònglại hoảng sợ phiền loạn không bình tĩnh được. Một cỗ nóng nảy ưu phiền tức giậnép cô không chịu được.

Cô nắm lấy gối đầu trên giường, dùng sức phát tiết tức giận ra bên ngoài. Khôngbiết sao lại phịch một tiếng, gối đầu không rõ đánh vỡ cái gì, trong bóng đêmphát ra một tiếng nổ.

Cô chạy nhanh xuống giường, sờ soạng cây đèn ở đầu giường. Khoảnh khắc đèn sánglên, của phòng của cô cũng phanh một tiếng mở ra, thân trên của Mạc Thiên Hòatrần trụi, mặc một chiếc quần đùi bình thường chạy vào.

"Đã xảy ra chuyện gì?

" Thanh âm của anh căng thẳng, thật sự khẩntrương, biểu tình trên mặt cũng giống nhau, ánh mắt sắc bén nhanh chóng tìm tòitất cả trong phòng. Sau đó dừng ở trên chiếc gối bị cô quăng vào góc tường,cùng với một cái khung hình nhỏ rơi bên cạnh cái gối.

Hạ Tâm Trữ cũng nhìn thấy đầu sỏ gây nên tiếng nổ lớn. Cô đi lên trước, nhặtkhung ảnh lên treo lại, xoay người nhặt gối đầu từ trên sàn nhà.

"Đã xảy ra chuyện gì?

" Anh lại hỏi, thanh âm không hề căng cứng, lạitrở nên trầm thấp.

"Thực xin lỗi, ầm ĩ đến anh.

" Cô không định giải thích.

"Gối đầu vì sao lại ở trên sàn nhà?

" Anh đổi phương thức hỏi cô.

"Đã khuya, nếu anh không ngại, tôi muốn ngủ.

" Mặt cô không chút thayđổi nói.

"Anh muốn biết đã phát sinh chuyện gì.

" Anh nhìn cô chằm chằm khôngchớp mắt, trực tiếp yêu cầu nói.

"Không liên quan đến anh.

" Cô nói, vẫn cố gắng khống chế sự phiền nãovà tức giận vẫn chưa phát tiết được của mình:

"Mời anh đi ra.

"

"Đây là nhà của anh, em muốn anh đi ra đâu?

"

Cả người cô cương cứng, kiềm nén cầu xin:

"Anh làm ơn đi ra ngoài đượckhông.

" Cô sắp chống không nổi nữa.

"Nói cho anh đã xảy ra chuyện gì, anh có thể giúp đỡ.

" Anh kiên địnhnhìn cô.

"Không.

"

"Hạ Tâm Trữ–

"

"Đi ra ngoài!

" Cô rốt cuộc nhịn không được hướng anh gầm nhẹ, đem gốiđầu trên tay dùng sức quăng về phía anh.

Mạc Thiên Hòa tiếp được gối đầu cô quăng đến. Giây tiếp theo liền thấy cô nhưmắc chứng tâm thần đi về phía anh vừa đánh vừa mắng.

"Anh căn bản không biết cái gì, anh bằng cái gì giúp tôi? Đi ra ngoài,đừng tưởng rằng anh có tiền thì rất giỏi! Đi ra ngoài!

" Cô dùng sức đánhanh, sau khi phát hiện đánh anh không ăn thua liền sửa lại ngữ khí kìm nén nói:

"Anh không đi ra ngoài, tôi ra ngoài.

" Cô nhanh chóng lướt qua anh đivề phía cửa.

"Đừng náo loạn, tối như vậy em muốn đi chỗ nào?

" Mạc Thiên Hòa mộttay giữ chặt cô.

"Không cần anh quản, buông tay!

" Cô dùng sức gạt tay anh ra, giâytiếp theo lại bị anh bắt lấy.

"Đã trễ thế này, anh không thể cho em ra ngoài.

"

"Buông tay!

" Cô giận không thể át tiếng kêu lên.

"Nói cho anh đã xảy ra chuyện gì.

"

"Tôi bảo anh buông tay có nghe không?

" Cô bắt đầu dùng sức, không đểý tất cả giãy giụa. Cô muốn chạy trốn ly khai tất cả, tìm nơi có thể cho côphát tiết mà thôi, vì sao anh lại làm khó cô?

Cô mất khống chế kịch liệt giãy giụa, khiến Mạc Thiên Hòa chỉ có thể dùng haitay gắt gao giữ cô lại, tránh cho cô thương tổn chính mình.

"Bình tĩnh một chút!

" Anh mệnh lệnh cho cô.

Nhưng sau khi cô nghe xong không chỉ không thể bình tĩnh xuống, ngược lại càngthêm giận tím mặt, càng thêm giãy giụa kịch liệt, còn giơ chân lên đá chân anh.

"Đáng chết!

" Đau đớn đột nhiên truyền đến làm cho anh nhịn không đượcchửi một tiếng. Không ngờ tới kế tiếp cô lại còn nghiêng đầu há mồm cắn xuốngcái tay anh đang nắm tay cô, hại anh nhịn không được lại mắng một tiếng:

"Đáng chết!

"

Tuy không hiểu cô rốt cuộc làm sao, vì sao lại đột nhiên mất khống chế phátđiên, nhưng Mạc Thiên Hòa biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách tốtkhiến cô tỉnh táo lại. Anh phải nghĩ biện pháp khác mới được.

Đầu vừa chuyển, anh đột nhiên kéo theo toàn thân cô chuyển theo, sau đó ngã vềphía trước, tiện thể đem cả người cô áp đảo ở trên giường, dùng tư thế Thái Sơnđè đầu nằm ở phía trên cô. (#Ami: ôi chuyện gì sẽ xảy ra đây )

Cô bị hành động đột nhiên xảy ra của anh làm cho sợ hãi thét lên một tiếng,tiếp theo chỉ giật mình sửng sốt một chút. Sau đó bắt đầu vừa kêu lại vừa mắnganh, cả người không ngừng vặn vẹo dưới thân anh, còn lấy phần eo đụng vào anh.

Mạc Thiên Hòa nhất thời thở hốc vì kinh ngạc, dục vọng của thân thể trongkhoảnh khắc bị đánh thức.

"Đừng động.

" Anh cắn răng bình thanh quát.

"Buông ra tôi, anh tên khốn kiếp này!

" Cô hoàn toàn không để ý tớicảnh cáo của anh, vẫn như cũ không ngừng giãy giụa dưới thân anh, đồng thờicũng không ngừng dùng thân thể mềm mại cọ sát.

"Đáng chết.

" Anh chửi nhỏ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được cúi đầuchớp lấy đôi môi mềm mại của cô, cuồng dã hôn.

Anh đưa đầu lưỡi tham tiến trong miệng cô, khiêu khích đầu lưỡi kinh ngạc đếnngây ra của cô, một lần lại một lần, đến khi cô có phản ứng mới thôi.

Nụ hôn của cô mang theo ngây ngô cùng e lệ, làm cho nụ hôn của anh không khỏichuyển từ cuồng dã giữ lấy thành ôn nhu lưu luyến. Anh buông cánh tay kiềm chếcô ra, một đường theo cánh tay dài nhỏ của cô thong thả thăm dò đến bờ vai trơnbóng, bên ngoài mềm mại, eo nhỏ nhắn, lại tới gương mặt xinh đẹp của cô, nângcô lên áp về phía mình, cảm thụ sự nhiệt tình của anh.

Cô rên rỉ ra tiếng. Ở dưới thân anh có chút khẽ run rẩy, tay gắt gao vòng quabả vai anh.

Anh cũng ngâm nga thành tiếng theo cô, nhưng không thể không dừng lại,bởi vì tiếp tục đi xuống nữa, anh liền sẽ mất đi lực tự khống chế, gây ra đạihọa.

"Bình tĩnh lại chưa?

" Anh ngẩng đầu lên, khàn khàn hỏi.

Hạ Tâm Trữ thong thả mở to mắt nhìn thấy anh. Tâm còn đang kinh hoàng, thân thểcũng còn đang nóng lên rung động.

Vừa rồi là cảm giác gì, cô có điểm hiểu rõ, lại không phải thực sự hiểu. Chỉbiết là anh hôn cô, khiến cảm xúc nóng nảy ưu phiền nguyên bản của cô trongnháy mắt toàn bộ bốc hơi không thấy, trở thành một loại cảm giác chờ mong, ônnhu, nóng như lửa lại khát vọng.

"Lại một lần nữa được không?

" Cô không tự chủ được yêu cầu.

"Cái gì lại một lần nữa?

" Anh trợn to hai mắt, thanh âm khàn khànhỏi.

"Hôn tôi.

"

"Em xác định sao?

" Anh nhìn chằm chằm cô, khàn giọng hỏi.

"Anh không muốn?

" Cô có chút khẩn trương lại có chút lo lắng.

"Anh nguyện ý.

"

"Vậy...

" Anh còn đang đợi cái gì?

"Anh sợ lại một lần nữa chính mình sẽ dừng lại không được.

" Anh nhìncô chăm chú nói.

Cô trừng mắt nhìn, không hiểu lời này của anh có ý tứ gì.

Anh không khỏi phát ra thâm trầm than nhẹ, dùng thứ đang cứng rắn của mình nhẹnhàng đụng cô một chút. @.@

Trong khoảnh khắc cô trợn to hai mắt, khẩn trương đến động cũng không dám động,ngừng cả hô hấp lại.

"Biết không?

" Anh khàn khàn nói:

"Anh hoàn toàn không có tự tinsau khi hôn em một lần nữa, còn có thể dừng lại không xâm phạm đến em. Em muốnmạo hiểm sao? Tâm Trữ?

"

Cô lẳng lặng nhìn anh, không biết chính mình có nghĩ muốn mạo hiểm hay không.Nhưng có một điều cô biết rõ, đó chính là cho dù anh không có biện pháp dừnglại, cô cũng sẽ không trách anh. Cô muốn cảm thụ nụ hôn của anh. Cô muốn hônanh.

Nâng đầu lên, cô chủ động hôn anh một chút. Phản ứng của anh cơ hồ là lập tức,lập tức cúi đầu tham lam đói khát mà mút hôn lấy cô, dùng đầu lưỡi cùng cô nôđùa, hôn đến khi cô nhịn không được run rẩy rên rỉ ra tiếng.

Quần áo trên người từng món từng món bị anh cởi bỏ, nụ hôn của anh lại theotừng tấc da thịt hiển lộ, vừa ẩm ướt vừa nóng cháy khắc ở trên cổ, trên vai cô.Thẳng đến khi anh hôn lên trước ngực cô, ngậm đến nụ hoa mới thôi.

Cô không tự chủ được rên rỉ ra tiếng, móng tay hơi hơi ấn vào bả vai của anh.Tay anh đi xuống, trong nháy mắt mở hai chân cô ra, để chính mình đi vào địaphương mình muốn nhất. Cô mềm mại mà ướt át, khiến cho dục vọng của anh trongnháy mắt càng thêm nóng bỏng khẩn cấp.

Anh đưa ngón tay tiến vào dò xét cơ thể cô, muốn thử xem cô có phải đã chuẩn bịtốt để tiếp nhận anh hay không, lại ngoài ý muốn phát hiện trở ngại. Đây đúnglà lần đầu tiên của cô.

Dục vọng cấp bách trong phút chốc bị kiềm chế lại, anh buộc chặt, kiên nhẫntrước dùng ngón tay để yêu cô, khiến cô hưng phấn cong lên thân thể, phát ratrận trận rên rỉ dồn dập, động thân hùa theo động tác của anh. Lúc này mới mộttiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn chạy vọt vào trong cơ thể cô.

Anh không muốn làm đau cô, nhưng cô vẫn là nhanh nhắm mắt lại, đau đến kêu ratiếng nhỏ.

"Thực xin lỗi. Rất đau sao?

" Anh nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói lộ vẻkhông tha cùng quan tâm.

Cô mở mắt nhìn anh, khóe mắt có giọt lệ rơi xuống dưới:

"Không đau.

"

Anh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu yêu thương hôn cô. Cô gái nhỏnày thực thích giả trang kiên cường

Thân thể buộc chặt theo nụ hôn của anh chậm chạp khơi lên trong cơ thể của cô.Anh cố gắng át chế kích tình của mình, thật cẩn thận di động trong thân thể cô,nhưng cô lại chủ động choàng tay lên vai anh, hai chân ôm lấy thắt lưng anh, đểchính mình càng thêm sát vào anh. Rốt cuộc anh át chế không được khát vọng củamình, một lần so với một lần dùng sức, cuồng dã để mình thẳng tiến trong cơ thểcô.

Cô không thể trấn áp chính mình theo mỗi một lần anh dùng sức va chạm mà rên rỉra tiếng. Thanh âm như thống khổ lại ngẫu nhiên sung sướng. Cô gắt gao ôm lấyanh, dùng đùi cuốn lấy, muốn kéo anh gần hơn một chút. Nhưng anh đã ở trong cơthể cô, cô còn có biện pháp gì kéo anh gần hơn nữa?

Không đủ, là không đủ.

Thân thể cô rướn lên hùa theo động tác của anh, nhưng cảm giác buộc chặt cànglúc càng khó nhịn, lại làm cho cô có điểm khó có thể chịu được nữa. Cô sắpkhông được rồi.

"Không cần...

" Cô khó nhịn than nhẹ, muốn chạy trốn ra xa. Anh lạicàng thêm dùng sức va chạm thật nhanh trong cơ thể cô, khiến cô sợ hãi kêu lêntiếng. Bản thân không rõ là thống khổ hay vui sướng bị cao trào thổi quét đi,mà anh cũng không lâu sau, cả người cứng đờ thoát vào trong cô.

Bọn họ mỏi mệt thở dốc, lại cảm thấy mỹ mãn.

Anh ôm cô xoay người lại, kéo cô vào trong ngực, một lần lại một lần hôn hai mácủa cô, tóc của cô, cô đã buồn ngủ đến bất tỉnh.

"Ngủ đi.

" Anh nhẹ giọng nói.

Đêm đã khuya, người yêu dần dần chím vào ngủ.

\*\*\*\*\*\*

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Hạ Tâm Trữ tuy ngủ chưa được mấy giờ, đã lại vìthói quen dậy sớm đi làm mà tỉnh dậy.

Mở mắt, thấy gương mặt đàn ông liền khiến cô hoảng sợ, lại làm cho ký ức trongnháy mắt như đào núi lấp biển tiến vào trong óc, nhớ tới tất cả chuyện tối hômqua.

Trời ạ, cô đã làm cái gì?

Cô mới quen anh chưa đến hai ngày mà thôi – chân chính mới nói chuyện nhận thứcđã cùng anh phát sinh quan hệ thân mật!

Tất cả cảm giác tối hôm qua tựa như một giấc mộng. Trong quá khứ, cô chưa từngnghĩ làm chuyện thân mật là cái loại cảm giác này, loại cảm giác vừa thống khổvừa sung sướng, vừa ngượng ngùng lại vừa cuồng dã, còn có cảm giác không thểngăn cản chính mình muốn nhiều hơn nữa. Cô nghĩ muốn cùng anh làm một lần nữa,chứng nhận lại cảm giác kỳ dị kia cũng không phải là từ tượng tượng của cô.

Ách, trời ạ, cô suy nghĩ cái gì thế này? Cô suy nghĩ tới cái gì thế?! Lại muốnmột lần nữa? Cô rốt cuộc có biết liêm sỉ nữa hay không? Nếu ddể anh biết suynghĩ này của cô, anh sẽ nghĩ cô như thế nào?

Tùy tiện, lạm tình, hay là dạng phụ nữ xu nịnh, tìm được cơ hội nghĩ thấy ngườisang bắt quàng làm họ, tất cả phản ứng lúc trước đều là làm bộ làm tịch?

Loại ý tưởng này khiến cô thấy buồn bực lại xấu hổ. Nhưng nếu anh thực nghĩ nhưvậy, cô cũng không trách anh, bởi vì tất cả đều là cô tự nguyện. Nếu cô thực sựbị tổn thương cũng chỉ có thể tự trách chính mình.

Trọng điểm là gạo đã thành cơm, cô còn suy nghĩ mấy cái này thì cũng có khảnăng thay đổi được chuyện gì?

Nằm ở trong lòng anh, nghe tiếng hít thở vững vàng của anh, cô thật cẩn thận vìkiên quyết không muốn đánh thức anh, từ khuỷu tay anh thoát ra.

Cô cần rời giường đến quán ăn sáng làm việc, cô nói với chính mình như vậy.Nhưng sự thật là, cô căn bản không biết đối mặt với anh thế nào sau khi anhtỉnh lại, cho nên chỉ có thể trốn.

Khi Mạc Thiên Hòa phát hiện chính mình một mình ở trên giường tỉnh lại thìtrong khoảnh khắc, từ trên giường nhảy dựng lên.

"Tâm Trữ?

" Anh cất tiếng gọi. Sau khi vào phòng tắm nhưng không tìmthấy bóng dáng của cô, mới phát hiện túi da nguyên bản đặt trên sô pha trongphòng của cô đã không thấy.

Thầm chửi một tiếng, anh lập tức vọt tới cửa phòng khách để xem xét, quả nhiêngiày của cô cũng không có.

Đáng giận, đáng chết, cô rốt cuộc đã chạy đi đâu?

Anh kiềm chế phẫn nộ cùng lo lắng xuống, bước đi trở về phòng lấy di động. Giờkhắc này, anh thật sự cao hứng đem số điện thoại di động của cô nắm trong tay.Hiện tại chỉ cần cầu nguyện, cô không cần không nghe điện thoại của anh làđược.

Mở di động ra, nháy mắt xuất hiện trên màn hình di động chính là một tin nhắnchưa đọc, là do điện thoại của cô gửi đến. Anh sửng sốt một chút, vội vàng đọcnội dung, chỉ thấy bên trong viết ngắn gọn bốn chữ: Em đi làm việc.

Anh nhíu chặt mày, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết chính mình đến tộtcùng nên có cảm tưởng gì với đoạn tin nhắn ngắn củn này.

Có chút tức giận, có chút thất vọng, còn có loại cảm giác không thể tin nổi.Trải qua kích tình tối hôm qua, cô thế mà còn nhớ rõ buổi sáng hôm nay phải đilàm việc, lưng cô mang nhiều áp lực của tiền tài đến mức cô ngay cả nghỉ ngơimột ngày cũng không được sao? Hay là, kỳ thật cô căn bản chính là muốn tránhanh mới lấy công việc làm cái cớ?

Anh đột nhiên nheo lại hai mắt sắc bén, vẻ mặt trở nên kiên định vô cùng.

Anh tuyệt đối sẽ không để cô thoát khỏi anh! Trải qua tối hôm qua, cô không thểkhông gả cho anh.

Cô là của anh, cả đời này đều phải thuộc về anh. Cho dù cô có hối hận muốn chạytrốn, anh cũng sẽ không buông tay.

Tuyệt không thể!

\*\*\*\*\*\*

"Cô ơi, bánh mì trứng của cô đã xong...

"

Mỉm cười đọng lại trên mặt, chữ đột nhiên theo bên môi dật ra, Hạ Tâm Trữ thấyMạc Thiên Hòa từ ngoài cửa quán ăn đi vào, cả người anh tuấn.

"Cô ơi, bao nhiêu tiền?

"

Tiếng hỏi của nữ khách hàng kéo hồn của cô trở về.

"Cái gì? Ah, bốn mươi đồng.

" Cô vội vàng trả lời, sau đó nhận lấy mộttrăm đồng, tìm bốn mươi đồng trả lại cho đối phương.

"Cô ơi, sao lại đưa có bốn mươi cho tôi, không phải là sáu mươi sao?

"Nữ khách hàng nói.

Cô ngây người một chút, tròn mắt nhìn, nhìn về phía tiền lẻ trên bàn tay khách:

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi.

" Cô vội vàng giải thích, lại thêm haimươi đồng cho đối phương, cả người quẫn tới làm không được việc.

Trời ơi, anh ta làm gì chạy đến nơi này, anh ta không có việc gì để làm hay saochứ? Không cần đi làm sao? Anh chẳng lẽ không muốn một mình bình tĩnh suy nghĩchuyện tối hôm qua sao? Anh không nghĩ, nhưng, nhưng cô nghĩ nha.

"Chị, tôi muốn một trái bắp và một bánh mì trứng.

" Một người kháchkhác nói với cô.

"Vâng.

" Cô nhanh chóng lên tiếng gật đầu trả lời, phi thường hoannghênh có công việc có thể chuyển dời lực chú ý của cô.

Coi như không thấy anh tới. Anh không tới nơi này, không ở trong này thì được.

Cô vừa làm việc vừa thôi miên chính mình. Nhưng nói thì đơn giản, anh vừa caolớn vừa đẹp trai, lại một mình đứng ở nơi này, khiến cho tất cả phái nữ khôngphân biệt tuổi tác đi vào trong quán mua đồ ăn, đều không tự chủ được nhìn trộmanh, muốn cô như thế nào có thể làm như không có anh ở trong này?

Tên lưu manh đáng ghét, anh ta rốt cuộc tới làm gì? Đến trêu hoa ghẹo nguyệt?Lại không phải thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, còn mang dây chuyền bạc, mặcáo Polo, giả bộ đẹp trai sao? Đáng giận!

Bực mình, hơn nữa lại không yên lòng làm cô không cẩn thận, tay bị chảo sắtnóng rực đốt một cái. Đau đớn trong nháy mắt cô kêu khẽ một tiếng.

"A!

"

Trong mắt vẫn chỉ có cô. Thẳng đến khi Mạc Thiên Hòa chú ý thấy cô bị phỏng,lập tức chạy vào, vọt tới chỗ cô đứng, nắm tay cô đến trước mắt xem.

Bà chủ đứng ở bàn trong cùng những khách hàng đến mua bữa sáng đứng ở bànngoài, tất cả đều như là bị người làm định thân chú (chú bất động), động cũngkhông động nhìn bọn họ.

"Thế nào, có bị phỏng hay không?

" Anh khẩn trương hỏi.

Hạ Tâm Trữ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.

"Có bị phỏng hay không?

" Anh lại hỏi một lần nữa.

Cô phản ứng chậm chạp lắc lắc đầu.

"Thật vậy chăng?

" Bởi vì nhìn không ra được cô đến tột cùng có bịphỏng hay không, Mạc Thiên Hòa nghiêm túc nhìn cô, hỏi lại một lần.

Cô gật gật đầu.

Anh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức hướng cô nhíu nhíu mày.

"Em không phải bởi vì ngủ không đủ giấc mà làm việc không tập trung chứ?Tới bên cạnh nghỉ ngơi, anh làm giúp em.

" Anh tự hỏi tự nói, sau đó đẩy côđến vị trí bên cạnh ngồi xuống, thay thế vị trí của cô.

"Này!

" Hạ Tâm Trữ phục hồi tinh thần kêu lên:

"Mạc Thiên Hòa,đừng náo loạn, đây là công việc của em, anh không phải sẽ –

"

"Anh đương nhiên biết, đừng cho là anh chưa từng làm việc ở quán ănsáng.

" Anh đánh gãy lời cô, sau đó cầm lấy chảo sắt và xẻng, động tácthuần thục, một chút đã dùng xẻng nhấc miếng trứng ốp la trong chảo lên đặt vàomiếng bánh mì đã nướng và trét bơ bên cạnh. Sau đó bỏ tiêu và nước sốt cà chua,cầm lấy hai miếng dưa leo nhỏ cùng dưa chua để lên trên mặt trứng ốp la, cuốicùng mới đặt miếng bánh mì nướng đã được trét bơ còn lại ở bên trên. Một cáibánh mì sandwich trứng ốp la đã được làm xong.

Động tác bỏ bánh mì sandwich vào bao giấy của anh cũng vừa thuần thục vừa nhanhchóng. Bà chủ ở bên cạnh xem xong mới yên tâm mỉm cười, xoay người tiếp tục làmviệc của mình.

Nguyên lai Tâm Trữ có một bạn trai đẹp trai, có năng lực, lại thương tiếc cô ấymệt mỏi như vậy, thật tốt.

"Mạc Thiên Hòa–

" Hạ Tâm Trữ mở miệng muốn tranh biện, lại bị anh cướplời.

"Anh không biết giá tiền, em đến phụ trách thu tiền đi.

" Anh nói vớicô, tiếp theo liền giơ lên khuôn mặt tươi cười tiếp đón khách hàng:

"Xinhỏi tiểu thư muốn cái gì?

"

Có soái ca phục vụ, trong nháy mắt toàn bộ nữ khách hàng trong quán đều laotới, tranh nhau mua bữa sáng. Thậm chí ngay cả cô gái vừa mới mua xong cũngchạy lại gọi thêm cơm.

"Tôi muốn một cái sandwich thịt nữa.

"

"Tôi muốn một cái bánh mì trứng và một ly cà phê.

"

"Tôi muốn một cái bánh bồi căn[1] cùngmột ly trà.

"

"Tôi muốn một phần mì sao cùng một phần bánh củ cải, hai chén đậunành.

"

Mấy cô gái đó có phải rất khoa trương hay không, không nhìn thấy sự bảo vệ củaanh vừa rồi với cô, thậm chí còn thay cô làm việc hay sao? Hạ Tâm Trữ nhịnkhông được nhíu mày, không tự chủ cảm giác được một trận bực mình.

"Cưng ơi.

" Anh đột nhiên quay đầu gọi cô. (#Ami: em nổihết da gà anh ơi =]])

Cô sửng sốt. Cưng ơi?

"Đồ uống để em phụ trách có được không?

" Anh ôn nhu mỉm cười với cô.

Cô sửng sốt nhìn anh, đang suy nghĩ câu ‘cưng ơi’ của anh là có ý tứ gì, anhlại đột nhiên nghiêng người khẽ hôn lên môi cô một cái, làm cô sợ tới mức trợnto hai mắt ngốc tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.

Thời gian tạm ngừng lại, trong quán ăn một mảnh trầm mặc.

"Tuổi trẻ thật tốt.

" Bà chủ đột nhiên nhẹ giọng cười nói, phá vỡ yêntĩnh.

Hạ Tâm Trữ cảm giác trên mặt nóng bỏng, cô nhanh chóng xoay người, không chútsuy nghĩ chạy về phía toalet ở phía sau quán.

A, trời ơi, anh ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sao lại dám làm như vậy? Ở đó cónhiều người nhìn như vậy, anh chẳng lẽ không thấy ngượng ngùng sao? Anh làm nhưvậy bảo cô làm sao có thể xem như không có chuyện gì đối mặt mọi người đây?

Ở trước mặt mọi người hôn môi cô, anh thực là, thật sự là là...

Nhẹ vỗ về cánh môi bị anh hôn trộm, khoé miệng của cô không khỏi khẽ cong lên,nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc.

## 5. Chương 5

Lúc ra về, bà chủ mang ýcười chế nhạo bọn họ, kêu bọn họ sớm kết hôn một chút, sớm sinh quý tử. Hạ TâmTrữ cũng sẽ tự động rời khỏi công việc làm thêm ở quán ăn sáng.

"Anh đừng để ý lời nói của bà chủ, bà ấy rất thích nói giỡn.

" Vẻ mặtcô xấu hổ, áy náy nói với Mạc Thiên Hòa bên cạnh.

"Anh thực cảm kích lời chúc phúc của bà ấy.

" Mạc Thiên Hòa thật sâunhìn cô một cái, dắt tay của cô, khóe miệng khẽ nhếch.

Hạ Tâm Trữ nhất thời đỏ mặt, không biết nên tiếp thế nào mới tốt.

"Em cảm thấy khi nào chúng ta kết hôn thì tốt?

" Anh nhìn thấy khuônmặt cô đỏ bừng, không để nguội, thừa dịp còn nóng liền nhân cơ hội mở miệnghỏi.

"Đừng có nói giỡn.

" Mặt của cô tựa hồ càng đỏ hơn.

"Anh là nghiêm túc, không phải nói giỡn.

" Anh nhẹ nhíu mày:

"Haylà em muốn anh cầu hôn với em, em mới có thể cho rằng anh là nghiêm túc?

"Nói xong, anh làm bộ quỳ xuống làm cô sợ tới mức nhanh chóng giữ chặt anh.

"Này, đừng làm bậy.

"

Anh vừa rồi hôn cô ở trong quán ăn sáng trước mặt mọi người vẫn chưa đủ sao?Hiện tại thế nhưng còn muốn ở trên đường người đến người đi quỳ xuống cầu hôncô! Muốn nổi tiếng cũng không cần dùng loại phương pháp này chứ?

"Vậy em có nguyện ý gả cho anh không?

" Anh ung dung ngóng nhìn cô,mỉm cười hỏi.

"Cái người này chẳng giống như đang cầu hôn, giống như uy hiếp hơn.

"Hạ Tâm Trữ nhìn anh, khẽ chau mày.

"Cho nên anh mới hỏi em có cần anh quỳ xuống cầu hôn không mà.

" Anhcười nói, cười đến vẻ mặt gian trá giảo hoạt, bộ dáng giống như đã nắm chắcthắng lợi trong tay.

"Anh không cần để ý chuyện tối hôm qua.

" Lắc lắc đầu, cô không cầnanh bởi vì trách nhiệm mà cưới cô.

"Anh đương nhiên phải để ý, bởi vì việc này giúp anh có thể danh chínhngôn thuận đòi em gả cho anh.

" Thu hồi khuôn mặt tươi cười thoải mái khôihài, Mạc Thiên Hòa lấy vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc hướng cô cầu hôn:

"Em nguyện ý gả cho anh không? Tâm Trữ?

"

Hạ Tâm Trữ phải liều mình kiếm chế, mới không làm cho ba chữ

"Em nguyệný

" thốt ra.

Cho tới bây giờ không có người nào giống anh cho cô nhiều cảm động như vậy. Cômuốn không để ý hết thảy tin tưởng anh, đi theo anh, dựa vào anh, yêu anh. Mớihai ba ngày mà thôi, cả người, cả tâm của cô đều hoàn toàn luân hãm (rơi vàotay anh ấy =]]).

Cảm giác luyến ái này tới vừa nhanh vừa vội, có chút dọa người – không, phảinói là thực dọa người mới đúng. Nhưng khiến cô ngoài ý muốn chính là, cô lạimột chút cũng không sợ hãi, chỉ có dạt dào hạnh phúc cùng cảm động.

Chỉ tiếc những hạnh phúc cùng cảm động này vẫn không đủ để khiến cô quên đimình còn có một cơn ác mộng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được.

"Em thực thích anh Mạc Thiên Hòa, nhưng em không thể gả cho anh.

" Côchỉ có thể nhịn đau cự tuyệt.

"Vì sao?

" Anh nhìn cô chăm chú.

Bởi vì cô có cái động không đáy phải bổ (bổ sung), một mình cô chịu khổ đủ rồi, không thể kéo anh xuốngnước.

"Bởi vì chúng ta vừa quen biết không lâu.

" Cô suy nghĩ ra một lý domà người ta có thể chấp nhận.

"Chúng ta đã quen biết mười năm.

"

"Cái loại quen biết sơ sơ này không thể xem như quen biết.

"

"Vậy muốn quen biết như thế nào mới gọi là quen biết, đã có quan hệ thânmật sao? Chúng ta cũng có mà.

"

Mặt của cô át chế không được đỏ cả lên.

"Mạc Thiên Hòa, về chuyện tối hôm qua –

" Cô cúi đầu, do dự mở miệng.

"Nếu em muốn nói đó là trường hợp ngoài ý muốn, anh sẽ thực tứcgiận.

" Anh ôn nhu đánh gãy lời cô, lôi kéo tay cô tiếp tục đi về phía chỗanh dừng xe:

"Anh thích em, Tâm Trữ. Anh nghĩ em cũng có cảm giác giốngnhư vậy với anh. Nếu không tối hôm qua em cũng sẽ không giao chính mình choanh, đúng hay không?

"

Cô trầm mặc không nói, nhưng coi như là cam chịu.

"Anh không biết là nguyên nhân gì khiến em không muốn nhận lời cầu hôn củaanh, nhưng là anh biết, tuyệt đối không phải vì quen biết chưa lâu như lời emnói. Anh không muốn bức em nói cho anh nguyên nhân thực sự, nhưng anh sẽ kiênnhẫn chờ em chủ động nói cho anh, để anh cùng em hoặc giúp em giải quyết vấn đềem lo lắng.

" Anh dịu dàng nói với cô, ưng thuận hứa hẹn với cô.

Hạ Tâm Trữ hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên,tầm mắt trước mặt tựa hồ trở nên có một chút mơ hồ.

Anh dừng chân lại, mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi vào trong xe. Sau khi thaycô đóng cửa xe, mới vào ngồi trên ghế lái.

"Hiện tại muốn đi chỗ nào?

" Anh hỏi cô.

"Em có một công việc phải đi phỏng vấn, anh có thể đưa em đến đókhông?

"

Anh khẽ chau mày:

"Lại là công việc làm thêm sao?

"

"Không phải, là một công việc chính chức.

"

Anh lập tức buông mày ra, gật đầu tán thành:

"Chỉ cần có công việc chínhthức, em sẽ không phải làm thêm nữa. Anh không muốn em quá vất vả.

"

"Em thấy không sao. Công việc ở quán ăn sáng mỗi ngày chỉ có hai giờ, lớpdạy dương cầm cũng chỉ có hai, tư, năm, làm việc giúp đỡ tại nhà hàng em cũngchỉ nhận làm vào ngày nghỉ, chỉ cần thời gian không trùng nhau thì khôngsao.

"

"Nghe ý tứ trong lời của em, cho dù em tìm được công việc ban ngày, cũngkhông định bỏ những công việc làm thêm?

" Lông mày Mạc Thiên Hòa nhíu chặt,ẩn nhẫn tức giận.

Cô gật đầu.

"Em muốn làm ình mệt mỏi chết sao?

" Anh trầm giọng hỏi.

"Em biết cực hạn của mình ở đâu, sẽ không làm mình mệt mỏi ngã quỵ.”

"Chờ em mệt ngã thì không còn kịp rồi!

" Anh rốt cục là nhịn khôngđược rít gào ra tiếng.

Bên trong xe đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mặc. Cả người Mạc Thiên Hòa cứngngắc thiếu chút nữa tự tát mình một cái. Anh có tức giận không khống chế đượcthế nào đi nữa, cũng không nên lớn tiếng rít gào ở trước mặt cô chứ.

"Thực xin lỗi.

" Anh lập tức giải thích.

Hạ Tâm Trữ lắc lắc đầu, không trách anh. Cô biết anh là bởi vì quan tâm cô mớicó thể tức giận như vậy.

Mạc Thiên Hòa thật sâu hít một hơi, thu thập lại bình tĩnh cùng ôn nhu.

"Anh ở bên cạnh em, chẳng lẽ em cũng không thể học ỷ lại anh một chútsao?

" Anh thở dài hỏi cô.

"Em đang học đây, bằng không sao lại mở miệng bảo anh chở em đi phỏng vấn?Có thể đưa em đến đó chứ?

" Cô mỉm cười nói, khéo léo chuyển đề tài đi.

Lông mày Mạc Thiên Hòa nhíu chặt nhìn cô, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ lại áp lực,tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Chẳng qua cuối cùng lại là hoá thành mộttiếng than nhẹ thỏa hiệp, khởi động xe, quay đầu hỏi:

"Địa chỉ?

"

"Phía nam đường Trùng Khánh số xx.

"

Mạc Thiên Hòa trừng mắt nhìn, sửng sốt một chút, bởi vì đĩa chỉ này quen thuộctới mức có thể đọc làu làu.

"Em nói phía nam đường Trùng Khánh số xx?

" Anh muốn xác định chínhmình không có nghe sai.

"Uh.

"

"Tên công ty là gì?

"

"Nguyên Thiên Sáng Ý.

"

Mạc Thiên Hòa bất động thanh sắc lái xe tiến vào trong dòng xe cộ, trong lòngkhông ngừng cảm tạ sự an bài khéo léo của ông trời, thế nhưng an bài cô lựachọn công ty của anh để làm việc. Thật sự là đi tìm mòn giày cũng không thấy,vô tình tìm được chẳng tốn công. Về sau, anh sẽ không sợ ngoài tầm tay vớikhông chiếu cố được cô.

"Em muốn đi nhận chức vụ gì?

" Anh hỏi, tính liên lạc bộ phận nhân sựliền để cô vô điều kiện trúng tuyển.

"Trợ lý hành chính.

"

Nguyên lai là trợ lý hành chính, xem ra cô là anh hùng không có đất dụng võ.

"Nghe qua chức vị em muốn nhận này không khó, lấy điều kiện của em thật cóthể dễ dàng nắm được.

"

"Nếu em có được sự tự tin như anh thì tốt rồi.

" Cô nhìn anh một cái,nhẹ giọng thở dài.

"Làm sao vậy?

" Anh nghi hoặc hỏi:

"Công việc trợ lý hành chínhnày hẳn là không cần kiểm tra, em đang lo lắng cái gì?

"

"Bằng cấp.

"

"Bằng cấp?

"

"Em chưa tốt nghiệp đại học.

"

Mạc Thiên Hòa có chút giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe mộtcâu như thế. Chưa tốt nghiệp đại học? Anh nhớ rõ kỳ thi trung học năm đó, côhình như là thi đậu điểm cao nhất miền Bắc, tư chất như vậy sao lại có thể chưatốt nghiệp đại học? Anh đột nhiên giật mình hiểu ra.

"Bởi vì tình hình kinh tế trong nhà xảy ra vấn đề, cho nên mới khiến emkhông có biện pháp học xong đại học sao?

"

"Uh.

"

"Sau khi ra xã hội có công việc và thu nhập, em không nghĩ tới học nốtphần còn lại sao?

"

"Có nghĩ tới.

"

"Nhưng?

"

Cô bỗng nhiên trầm mặc xuống.

"Lại là nguyên nhân khiến em không có biện pháp gả cho anh, lại không thểnói cho anh?

" Anh đoán.

"Thực xin lỗi.

" Cô nói.

Anh lắc lắc đầu:

"Em biết không? Bằng cấp đại học tại công ty khác có lẽlà một vấn đề, nhưng tại Nguyên Thiên Sáng Ý sẽ không thành vấn đề. Bởi vìngười lãnh đạo trực tiếp ở công ty bọn họ từ trước đến nay lấy việc chỉ cần cótài liền có thể làm việc, trong công ty có rất nhiều người không có bằng cấpđại học.

"

"Thật vậy chăng?

" Hạ Tâm Trữ kinh hỉ hỏi:

"Sao anh lạibiết?

"

Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, không có trả lời vấn đề của cô.

"Để anh đoán xem em đối với công ty Nguyên Thiên Sáng Ý này hiểu biết baonhiêu. Uh, trừ biết bọn họ thiếu trợ lý hành chính ra, đại khái còn gìkhông?

" Anh nói.

"Mới không thảm như vậy.

" Cô lườm anh một cái, hoàn toàn phát huy trínhớ siêu cường của mình:

"Em ở trên internet xem qua phần giới thiệu vắn tắtcủa công ty bọn họ biết đó là một công ty quảng cáo vừa thành lập. Trụ sở thiếtlập ở nước Mỹ, trước mắt trừ ở Đài Loan, Hongkong, Thượng Hải cùng Singapoređều có chi nhánh của công ty, kết hợp kinh doanh quảng cáo, quảng cáo trêninternet cùng phục vụ quan hệ xã hội là những hạng mục phục vụ chính.

"

"Hiểu biết không tồi.

"

Cô đối anh cong môi mỉm cười:

"Trí nhớ của em tốt lắm.

"

"Trên internet không nhắc đến bất cứ điều gì về chủ công ty sao?

"

"Nói thực ra em không chú ý.

" Cô cười gượng lắc đầu:

"Dù saocông việc em muốn nhận chỉ là trợ lý hành chính nho nhỏ, hẩn là không cần phảiquan tâm những chuyện như ông chủ lớn xa tận chân trời tên là gì, nhà ở nước Mỹhay là Singapore, năm nay bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, có mấy con rồi chứ? Nếumấy việc này là nhân viên công ty phải biết đến, em nghĩ, chờ sau khi em trúngtuyển đi tìm hiểu cũng chưa muộn.

"

"Nói như vậy cũng đúng.

" Mạc Thiên Hòa nhịn không được cười nói:

"Vậy chờ sau khi em trúng tuyển, em lại đi tìm hiểu xem.

" Sau đó, đợilát nữa chấn động đi.

\*\*\*\*\*\*

Mạc Thiên Hòa đang cùng cấp dưới chỉnh sửa lại hợp đồng quảng cáo của một xínghiệp xuyên quốc gia. Di động đặt trên bàn hội nghị đột nhiên rung lên, anhchỉ nhìn trạng thái trên di động môt cái, liền lập tức cầm lấy điện thoại đứngdậy nói:

"Các cậu tiếp tục.

" Sau đó đi ra phòng hội nghị tiếp điệnthoại.

"Alo?

" Anh mới nói tiếng alo, đầu bên kia điện thoại tức truyền đếnthanh âm mừng rỡ như điên của Hạ Tâm Trữ.

"Mạc Thiên Hòa, em nói cho anh, em trúng tuyển rồi!

"

Anh không tự chủ được nâng miệng mỉm cười, đối với kết quả này một chút cũngkhông thấy ngoài ý muốn.

"Chúc mừng, chúng ta cùng ăn cơm chúc mừng có được không?

" Anh cườihỏi.

"Không được.

"

"Vì sao?

" Anh đột nhiên nhíu mày:

"Hiện tại em đang ở đâu?

"

"Trên xe buýt. Ông chủ tiệm sửa xe gọi điện thoại cho em, xe em đã sửaxong rồi, em phải đi lấy xe.

"

Mạc Thiên Hòa nghe vậy, mày nhíu lại càng chặt. Tuy sớm nghe cô nói qua xe máycủa cô bị hỏng, nhưng anh nghĩ tới nên hoàn toàn thanh toán cái loại xe hỏngnày đi, không nghĩ tới lại còn tu sửa được.

Anh sơ suất quá, sớm biết như vậy, anh đã nghĩ biện pháp đi đến nơi cô sửa xe,sau đó bỏ chút tiền bảo ông chủ biến nó thành sắt vụn.

"Bây giờ em còn muốn xe máy làm cái gì? Mặc kệ em muốn đi chỗ nào, anh đềusẽ lái xe chở em đi, làm tài xế riêng cho em.

" Anh cười nói thử.

Cô đột nhiên cười khẽ ra tiếng:

"Em mới không có tiền mời tài xế.

"

"Tất cả đều là phục vụ miễn phí.

"

"Trên đời không có ăn cơm không trả tiền, những lời này em đã nghequa.

" Cô cười trả lời.

"Cũng đúng, vậy em liền lấy thân báo đáp gả cho anh hồi báo là được.

"Anh mặt dày nói.

Cô nghe vậy, trong khoảnh khắc cười đến càng vui vẻ, hoàn toàn xem là anh đangnói giỡn.

"Em chỉ là muốn nói với anh chuyện em trúng tuyển mà thôi, không có việcgì, em phải cúp điện thoại, phải tiết kiệm tiền điện thoại.

"

Trong chốc lát, anh thu hồi tiếng cười nói.

"Anh gọi cho em.

" Anh lập tức tiếp lời, sau đó ngắt điện thoại trướcrồi gọi lại cho cô:

"Alo?

"

"Anh thật đúng là gọi đến.

" Cô ở bên kia điện thoại cười ra tiếng:

"Còn có chuyện gì muốn nói?

"Không có việc gì cũng không thể tìm em nói chuyện phiếm sao?

"

"Thời gian đi làm lại đục nước béo cò, cẩn thận bị ông chủ thấy được,nướng anh thành cá mực.

"

"Anh sẽ không để mình thành cá mực, em yên tâm.

"

"Oa, anh có công ty riêng của mình sao? Sao chưa từng nghe anh nóiqua?

" Cô kinh ngạc kêu lên.

"Anh lại không hỏi.

"

"Đáng giận, sớm biết vậy em cũng không cần nghiêm túc đi tìm công việc nhưvậy, tới công ty anh làm việc là xong.

" Cô nói đùa, dùng ngữ khí ảo não đểnói. (ThảoHà: Nghe hai người này nói chuyện mình muốn lật bàn!!!)

"Em không phải mới vừa nói trên đời không có việc ăn cơm không trả tiền?Nếu muốn dựa vào quan hệ tới công ty anh đi làm, liền phải lấy thân báođáp.

" Anh nắm chắc cơ hội, tận dụng triệt để.

"Anh thực chính là muốn kết hôn đến điên rồi phải không?

" Cô nhịnkhông được cười nói.

"Sai, chính xác phải nói là muốn cưới em đến điên rồi mới đúng.

"

Bên kia điên thoại đột nhiên im lặng xuống.

"Buổi tối cùng đi ăn cơm chúc mừng em tìm được công việc, đượckhông?

" Anh làm như không có việc gì hưng phấn hỏi.

"Nhưng buổi tối em đã đáp ứng người khác đi giúp chút việc.

"

"Vậy sao? Quên đi.

" Cảm xúc hưng phấn lập tức rớt xuống đáy cốc.

"Đổi thành ngày mai chúc mừng được không?

" Cô chủ động nói.

"Nếu ngày mai cũng có người tìm em đi giúp làm việc thì sao?

"

"Vậy...

"

Cô lại đang lo lắng. Nguyên lai đối với cô mà nói, anh so ra thực kém quantrọng hơn mấy trăm đồng tiền thu vào. Mạc Thiên Hòa áp chế một tiếng thở dài,cảm thấy kinh ngạc với chuyện mình vì sự việc sớm biết trước này mà bi thương.

"Không nên phiền não, dù sao anh sớm biết đối với em mà nói, kiếm tiền sovới chuyện gì đều quan trọng hơn.

" Anh thả cô một cửa, cũng tự thả mìnhmột ngựa:

"Anh phải đi họp, em tự mình lái xe cẩn thận một chút. Không nóinữa, bye.

" Nói xong, đã không còn tâm tình nói chuyện phiếm anh cắt đứtđiện thoại, xoay người trở về phòng hội nghị, đầu nhập trí tuệ kích động trongphòng họp. (tức là chuyên tâm dô cuộc họp, ko nghĩ gì nữa)

Đầu bên kia điện thoại Hạ Tâm Trữ nắm chiếc di động đã ngắt, ngơ ngác ngồi ởtrên xe buýt.

Anh có phải là tức giận không? Cô không tự chủ được nghĩ, anh hảo tâm hảo ýmuốn giúp cô chúc mừng tìm được công việc, cô chưa nói một tiếng cám ơn đãđành, lại còn vì không xác định có thể nhận công việc hay không mà do dự chưaquyết. Khó trách anh nói kiếm tiền đối với cô mà nói so với chuyện gì đều quantrọng hơn.

Anh nhất định tức giận. Cô phải gọi điện thoại nói tiếng xin lỗi với anh, sauđó nói với anh đổi thành ngày mai chúc mừng không có vấn đề gì. Cô sẽ để dànhthời gian cho anh.

Đúng vậy, liền làm như vậy. Cô đối chính mình gật gật đầu, lập tức cúi đầu nhấnđiện thoại, nhưng trong khoảnh khắc đó đột nhiên nghĩ đến lời nói của anh trướckhi ngắt điện thoại – Anh phải đi họp...

Anh phải họp, hiện tại cô gọi tới có thể quấy rầy tới anh hay không?

Gửi tin nhắn là được.

Vì thế, cô liền nhắn tin cho anh. Nội dung là: Ngày mai chúc mừng không vấn đề.

Không nghĩ tới trong chốc lát cô liền nhận được tin nhắn đáp lại. Nội dung là:Thực xin lỗi, ngày mai đến lượt anh có vấn đề.

Cô xem nội dung anh trả lời, tâm tình không tự chủ được nản lòng. Anh thực sựtức giận. Hiện tại cô nên làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ đây? Chỉ có thểchờ anh hết giận chút rồi nói sau.

Vì thế lại nhắn trở lại cho anh, nội dung là: Không sao, vậy hôm nào đi.

Lúc này cô đợi hồi lâu, thủy chung không đợi được tin hồi âm của anh. Cô thannhẹ một hơi, tâm tình không khỏi lại đi xuống một chút. Anh thực sự tức giận.

\*\*\*\*\*\*

Cô từ nhà hàng tan ca trở về nhà Mạc Thiên Hòa thì thời gian đã quá mười mộtgiờ. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh tối đen, ngay cả một ngọn đèn cũng chưa mở.

Nhẹ nhàng bật đèn trong phòng khách, cô nghi hoặc nhìn căn phòng yên lặng mộtchút, hoài nghi Mạc Thiên Hòa bởi vì giận cô, giận tới ngay cả một ngọn đèncũng không để lại cho cô sao?

Hạ Tâm Trữ buông túi da, đứng ở trong phòng khách do dự một chút, sau đó đi đếncửa phòng đóng chặt của anh gõ gõ cửa.

"Mạc Thiên Hòa?

" Cô lên tiếng gọi.

Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lại.

"Mạc Thiên Hòa?

" Cô lại gõ cửa một lần nữa, trong phòng vẫn không cótiếng đáp lại. Cô lại do dự rồi cất giọng nói:

"Em muốn đi vàophòng.

" Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng một mảnh trầm tĩnh tối đen, giống như đúc với phòng khách vừa rồi.Trên giường cũng không có ai.

Kỳ quái, đã trễ thế này, sao anh vẫn chưa trở về đây? Cô nhíu mày, vừa ra khỏiphòng anh, đóng cửa phòng lại, vừa nghi hoặc suy đoán. Anh không phải vì giậncô, giận tới ngay cả gặp lại anh cũng sợ phiền, cho nên mới cố ý ở lại bênngoài tới tối như vậy, không trở về nhà?

Chỉ một giây sau, cô lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ này, căn bản không tin MạcThiên Hòa là người nhỏ mọn như vậy.

Cho nên, tại sao khuya như vậy anh còn chưa trở về? Ở lại công ty tăng ca sao?

Cô đột nhiên dừng lại cước bộ, vẻ mặt bỗng dưng thanh tỉnh, đưa tay đánh đầucủa mình một cái.

"Ngốc ghê, nghĩ nhiều như vậy làm gì, gọi điện thoại hỏi một chút là biết,anh hẳn sẽ không cố ý không nhận điện thoại chứ?

" Cô lầm bầm lầu bầu nói,sau đó lấy di động từ trong bao ra, lúc này mới phát hiện di động của mìnhkhông biết từ khi nào đã hết pin.

Thật sự là, khó trách di động của cô cả một ngày đều yên lặng.

Như thế thì xong rồi. Số điện thoại của anh trong di động, cô căn bản là khôngnhớ được, lần này phải làm sao gọi điện thoại cho anh đây?

Đồ sạc pin. Cô cần đồ sạc pin. Không biết nhà anh có đồ sạc pin mà di động côcó thể dùng hay không?

Không có thì xong rồi, bởi vì cái của cô đã bị lửa thiêu hỏng.

Ánh mắt ở trong phòng nhìn đến từng cái góc có thể thấy được để tìm đồ vật.Ngăn kéo thật đúng là nhiều, ngăn tủ cũng không ít, cô phải từng bước từng bướcđi tìm mới được, nhưng nếu căn bản không có đồ sạc pin thích hợp thì sao? Khôngcó biện pháp, vẫn là còn một cái hy vọng.

Cô hít sâu một hơi, tay đang chuẩn bị tìm kiếm thì điện thoại trong phòng kháchvào lúc này lại vang lên, dọa cô nhảy dựng.

Reng reng...

Cô không nghĩ nhiều lắm, trực giác nhất định là Mạc Thiên Hòa, bởi vì chỉ cóanh biết cô đang ở nhà anh. Cho nên cô lập tức xông lên phía trước tiếp điệnthoại.

"Alo?

"

"Em an toàn về đến nhà.

"

Quả nhiên là anh:

"Anh ở đâu thế? Sao khuya như vậy còn chưa trở về?

"Cô quan tâm hỏi.

"Điện thoại của em gọi không thông.

" Anh nói.

"Điện thoại hết pin, đồ sạc pin của em cháy hỏng, đồ sạc pin của anh cóthể cho em mượn xem thử có dùng được hay không không?

" Cô nhân cơ hội hỏi.

"Tại bàn sách trong thư phòng, trong ngăn kéo cuối cùng bên tay phải. Nếukhông thể dùng thì đổi di động khác, trong ngăn tủ phía dưới kệ sách có vài cáidi động mới, thích thì lấy dùng đi.

" (#Ami: hào phóng quá, chia em đianh, em cực khổ

"hầu hạ

" hai anh chị đây )

"Mấy cái?

" Cô cũng không phải đang hỏi anh, chính là át chế khôngđược kinh ngạc lặp lại mấy chữ làm cô kinh ngạc này, không nghĩ tới anh lạinghiêm túc trả lời vấn đề.

"Anh cũng không rõ ràng lắm, đại khái có hơn mười cái.

"

Hạ Tâm Trữ nghe được há hốc mồm. Người bình thường sẽ mua nhiều di động như vậysao chứ? Anh hẳn là có nhiều tiền lắm, hay là –

"Anh có đam mê sưu tập di động?

" Cô hỏi.

"Không có.

"

"Không có thì anh mua nhiều di động như vậy làm gì?

"

"Kia đều là khách hàng tặng.

"

"Oa, sao có chuyện như vậy được?

" Cô hâm mộ sợ hãi kêu.

"Hâm mộ sao?

"

"Đương nhiên!

"

"Không cần hâm mộ, chỉ cần gả cho anh, tất cả của anh có đều là củaem.

" (#Ami:sướng quá a... sướng quá...)

Hạ Tâm Trữ nhịn không được cười to ra tiếng.

Trời ạ, còn nghĩ anh đang giận cô, không muốn nhìn thấy cô. Không nghĩ anh lạibám riết không tha như vậy, có cơ hội liền chen chân lợi dụng cầu hôn cô. Anhlàm sao có thể giống người đang giận cô? Là cô lấy lòng tiểu nhân đi đo lòngquân tử.

"Anh đang ở đâu, còn ở tại công ty tăng ca sao?

" Cô cười hỏi.

"Về điểm ấy... Đêm nay anh có thể sẽ không về, em khoá cửa lại,ngủ sớm một chút.

" Anh nói.

Hạ Tâm Trữ nhíu mày, phát hiện anh thực không có trả lời vấn đề của cô. Hơn nữalà cô nghe sai rồi sao? Giọng nói của anh tựa hồ có do dự.

"Vì sao?

" Cô nhịn không được hỏi, kết quả anh lại ở bên kia điệnthoại nói quanh co khiến cô càng cảm thấy không đúng:

"Hiện tại anh ở đâu,Mạc Thiên Hòa?

"

Anh tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, mới không nhanh không chậm nói:

"Bệnhviện.

"

Cô át chế không được kinh hãi kêu to:

"Bệnh viện?!

"

## 6. Chương 6

Hạ Tâm Trữ quả thực khôngdám tin tưởng rằng, Mạc Thiên Hòa bị thương lại không định nói với cô, còn muốnmột mình ở lại bệnh viện, sau đó xem như không có chuyện gì trở lại bên cạnhcô. Người đàn ông này là muốn tươi sống tức chết cô sao?

Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, xác định thương thế của anh thực không cónghiêm trọng như cô tưởng tượng. Ở lại bệnh viện chỉ là vì quan sát đầu bịthương có chấn động vào não không mà thôi. Cho nên sau khi cô thở dài nhẹ nhõmmột hơi, thì tức giận cũng đi theo bùng nổ ra.

"Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

" Cô giận không thể át hỏi anh.

"Hiện tại sao? Nghĩ có em quan tâm, anh thật hạnh phúc.

" Trên đầuquấn vòng băng vải, Mạc Thiên Hòa vẫn lộ ra mặt vẻ cười ngây ngô, nhìn cô trảlời.

"Đầu anh bị đụng hỏng rồi sao?

" Cô tức giận trừng mắt mắng, một chútcũng không thấy buồn cười.

"Hoàn hảo, chỉ là rách một chút khâu bảy mũi mà thôi.

" Anh lại là vẻmặt ngây ngô cười, thật sự là khiến cho người ta nhìn không giận không được.

"Anh nhìn không ra em đang tức giận sao?

" Cô không thể nhịn được nữahướng anh quát.

Anh sửng sốt, nhíu mày, vẻ cười ngây ngô trên mặt nhất thời biến mất khôngthấy, trở nên nghiêm túc cùng quan tâm.

"Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?

" Anh nghiêm túc hỏi.

"Anh còn dám hỏi em? Vì sao anh bị thương không nói, một mình ở lại bệnhviện không ai chiếu cố chơi vui lắm sao, khiến anh rất có cảm giác thành tựulắm phải không? Đầu anh có phải là thực bị đụng hỏng rồi không?

" Cô tứcgiận đùng đùng, khởi binh hỏi tội, chất vấn anh.

Mạc Thiên Hòa tròn mắt nhìn, đột nhiên hiểu được nguyên nhân cô tức giận, khóemiệng không tự chủ được lại giơ lên.

"Anh đang cười cái gì?

" Cô giận quát, cơn tức siêu mạnh.

"Chỉ là thương nhẹ mà thôi, em đừng lo lắng.

" Anh nhìn cô, ôn nhu anủi.

"Ai đang lo lắng? Em là đang tức giận!

" Cô nghiến răng nghiến lợi lớntiếng nói.

"Bởi vì lo lắng, cho nên tức giận.

"

Cho dù như thế, cô cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì cô thực đang rấttức giận:

"Vì sao anh không cho em biết khi vừa xảy ra chuyện?

"

"Chỉ là thương nhẹ mà thôi.

"

"Thương nhẹ mà phải ở lại bệnh viện sao?

"

"Anh cũng không nghĩ sẽ như thế, bác sĩ nói đây là làm theo lệ, là vìphòng vạn nhất.

"

"Mặc kệ là làm theo lệ hay là phòng vạn nhất, anh căn bản là không muốncho em biết, không để em chiếu cố anh.

" Lửa giận càng cháy càng mạnh, bắtđầu đốt đau lòng cô:

"Đối với anh mà nói, em không đáng giá được tín nhiệmhay ỷ lại như vậy sao?

"

"Không cho em biết không phải bởi vì em không đáng giá được anh tín nhiệmhay ỷ lại, mà là anh không nỡ để em quá mệt mỏi. Một ngày em làm việc hơn mườilăm tiếng, nếu lại để em vì chiếu cố hay lo lắng cho anh mà lao lực, anh sẽkhông tha thứ cho chính mình được. Anh tình nguyện để miệng vết thương đau,cũng không muốn đau lòng.

" Anh nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói.

Hạ Tâm Trữ giật mình một cái, lửa giận như quả bóng cao su xì hơi nháy mắt sụtmềm nhũn xuống:

"Đây là nguyên nhân anh không muốn nói cho em anh bịthương vào bệnh viện?

" Cô hỏi.

Mạc Thiên Hòa gật gật đầu.

Hạ Tâm Trữ đột nhiên không biết nên nói cái gì. Anh đã bị thương vào viện lạicòn nghĩ cho cô, lo lắng cho cô, cái người này thực chính là...

"Anh thật sự là người ngu ngốc.

" Cô nói, thanh âm không biết sao cóđiểm khàn khàn.

"Ngu ngốc?

" Anh nhướng mày lên cao cao.

"Bản thân đã khó bảo toàn, còn lo lắng cho người khác.

"

"Em không phải người khác, là người anh thích, anh yêu, bà xã tương laicủa anh.

"

"Em sẽ không gả cho người ngu ngốc.

"

"May mắn anh không phải ngu ngốc.

"

"Không phải ngu ngốc nhưng kém không xa.

" Cô ném tới một cái xemthường:

"Em không phải đã nói qua với anh, em biết cực hạn của mình ở đâu,sẽ không làm mình mệt mỏi ngã ra sao? Trước khi anh lo lắng cho em, chẳng lẽcũng không thể lo lắng ình trước sao?

"

"Nói thật, những lời này do em nói, cực kỳ không có lực thuyết phục gì cả.Nếu em hơi chút hiểu được phải lo lắng ình, anh cũng không cần thay em lolắng.

" Anh nghiêm túc nhìn cô chăm chú, cảm thán nói.

Lại một lần nữa, Hạ Tâm Trữ có loại cảm giác không nói được gì để chống đỡ. Anhhiểu rõ cô, luôn khiến cô có loại cảm giác không chỗ nào che dấu, còn có mộtloại cảm giác lòng đang sụp đổ rất nhanh.

Cô không nên cùng anh đấu võ miệng, dù sao anh đang là một người bệnh.

Đi đến bên cạnh anh, cô mềm nhẹ đưa lòng bàn tay dán ở trên trán anh. Sau khixác định anh thực không có phát sốt, lại cẩn thận kiểm tra miệng vết thươngdưới lớp băng gạc của anh.

"Đau không?

" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Chỉ cần em ở bên cạnh, anh sẽ không đau.

" Anh cầm tay của cô, thâmtình khẩn thiết.

"Anh tạm thời ít hứng thú nói lời buồn nôn đi.

" Cô ngẩn ngơ, trừnganh một cái nói, mặt cũng không tự chủ đỏ lên.

"Buồn nôn sao? Nhưng anh nói đều là lời thật tình.

" Vẻ mặt anh thươngthiên khả biểu.

"Còn có sức nói giỡn hẳn là anh thực không có đáng ngại, một khi đã nhưvậy, em phải về nhà.

" Mặt của cô không khỏi càng đỏ hơn chút, muốn rút taylại, lại phát hiện anh không chịu buông tay.

"Này!

"

"Ở lại cùng anh.

" Anh nói.

"Vừa rồi là ai nói không muốn em lao lực?

" Cô hừ một tiếng.

"Một khi đã đến đây, đi đường mệt nhọc cũng là lao lực, không bằng ở lạimột đêm đi.

" Anh mặt dày nhếch miệng nói.

"Trong này là bệnh viện, lại không phải biệt thự hào hoa gì, vì sao emphải ở?

"

"Em thích ở biệt thự sao? Vậy hôm nào chúng ta cùng đi xem nhà, tìm mộtcăn biệt thự đến ở.

" Anh hưng phấn vội vàng đề nghị.

"Thần kinh!

" Cô nhất thời cho anh một ánh mắt khinh thường.

"Ở lại cùng anh được không?

" Vẻ mặt anh chờ mong nhìn cô, nhẹ giọnghỏi.

Cô nhìn anh một cái, từ chối cho ý kiến, bỏ túi da trên vai xuống một bên, sauđó ngồi trên giường bệnh, tò mò hỏi:

"Sao lại bị thương?

"

Anh không tự chủ được mỉm cười, biết cô sẽ vì anh ở lại.

"Cùng khách hàng đi thị sát, ngoài ý muốn đột nhiên từ trên trời giángxuống.

" Anh thành thật trả lời vấn đề của cô.

"Rất nhiều người bị thương sao?

"

"Chỉ có anh.

"

"Chỉ có anh?

"

"Uh. Thật may mắn phải không?

" Bởi vì gần đây, anh cứ nghĩ là mìnhchỉ chiếm một phần nhỏ trong lòng của cô.

Nhưng cô đối với anh so với trong tưởng tượng của anh muốn hơn rất nhiều.

"Uh, may mắn đến ghê gớm. Anh không nhân cơ hội này nhanh chóng đi mua tờvé số, nói không chừng sau khi so người đoạt giải chính là anh.

" Cô tứcgiận vểnh môi nói.

Anh cười cười, đổi đề tài:

"Em thấy công ty sắp nhận chức kia như thế nào?Khi nào thì bắt đầu đi làm?

"

Nhắc tới chuyện này, cả khuôn mặt Hạ Tâm Trữ nhất thời đều sáng lên.

"Rất tuyệt!

" Cô nhanh chóng nói với anh, khó nén cảm xúc hưng phấn:

"Môi trường làm việc lớn, tiền lương cũng nhiều, lợi nhất chính là, bọn họthực hoàn toàn không để ý em không có bằng cấp, hy vọng em càng mau đi làm càngtốt.

"

Mạc Thiên Hòa mỉm cười:

"Vậy em định khi nào thì bắt đầu đi làm?

"

"Ngày mai.

"

Anh ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nhìn cô:

"Ngày mai là thứ sáu cuốituần.

"

"Người phỏng vấn cũng nói như vậy, hại em nghĩ đến thấy mất mặt.

" Côrụt rụt cổ, vẻ mặt xấu hổ nói.

Anh nghe vậy cười to ra tiếng, lại lập tức vui quá hoá buồn, ôm đầu đau đớn rênrỉ ra tiếng.

"Thực xin lỗi, em nên để anh nghỉ ngơi sớm một chút, không nên quấn quítlấy anh nói chuyện phiếm. Anh mau nằm xuống.

" Cô vội vàng đứng dậy giảithích, lộ ra vẻ mặt lo lắng cùng tự trách đỡ anh nằm xuống.

Mạc Thiên Hòa vốn đang muốn cùng cô nói chuyện phiếm, bất đắc dĩ triệu chứngchấn động não lại phát tác vào lúc này. Cảm giác đau đầu vừa bị kích động, liềnbắt đầu từng ngọn sóng đau dâng lên không dừng được. Ngay cả cảm giác choángváng đều xông ra, khiến anh nhịn không được nhắm mắt lại, mày gắt gao nhíuchặt.

"Rất khó chịu sao? Muốn em đi gọi y tá hay không?

" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Ngủ một giấc là được.

" Anh mở mắt nói.

"Thật vậy chăng?

" Cô không thấy thực yên tâm.

"Thật.

" Anh cam đoan với cô, sau đó nói:

"Vừa rồi anh muốn em ởlại cùng anh là chọc em đấy. Ở trong này không có việc gì, em đừng ở lại, vềnhà ngủ thoải mái hơn.

"

Cô nhíu mày.

"Đừng nhíu mày. Coi như là vì để anh có thể an tâm ngủ, không cần tâm tâmniệm niệm vướng bận em ở lại trong này không ngủ được, được không?

" Anh ônnhu nhìn cô chăm chú nói.

Hạ Tâm Trữ nổi giận nhìn anh, có chút tức giận anh lấy việc anh quan tâm cô làmlợi thế. Nhưng lời anh nói lại cố tình có đạo lý như vậy, trong này không cóviệc gì cần cô ở lại hỗ trợ chiếu cố, ở lại chỉ làm hai người đều không thể ngủyên, không bằng về nhà để anh yên tâm, cũng để mình có thể ngủ được thoải mái.

Cô than nhẹ một hơi, rốt cục gật gật đầu.

"Khi trở về nhớ cẩn thận một chút. Sau khi về đến nhà nhớ rõ gọi điệnthoại báo cho anh.

" Anh đưa tay của cô đến bên môi khẽ hôn.

Cô gật đầu:

"Ngày mai em sẽ thay anh mang bữa sáng đến, anh có đặc biệtmuốn ăn cái gì hay không?

"

"Em muốn ăn cái gì, anh liền ăn cái đó. Thế này gọi là phụ xướng phutùy.

"

Thật sự là hoàn toàn không có cách nào đấu lại với đồ mặt dày anh. Hạ Tâm Trữliếc mắt xem thường, cầm lấy túi da đối anh phất phất tay:

"Em điđây.

"

"Nhớ rõ gọi điện thoại.

" Anh nhắc nhở.

Cô gật đầu, huơ huơ tay lần nữa mới rời đi.

\*\*\*\*\*\*

Đầu bị thương khiến Mạc Thiên Hòa vì những cơn chấn động nhỏ mà đầu đau choángváng hai ngày. Ngay cả xuống giường cũng đều thấy khó chịu, cho nên dù ngày mốtthuận lợi xuất viện, trong vòng hai ngày anh vẫn là cửa lớn không ra cửa trongkhông bước ở nhà vượt qua. Hơn nữa một nửa thời gian vượt qua đều nằm ở trêngiường.

Bộ dáng của anh làm Hạ Tâm Trữ cực kỳ lo lắng. Cho nên trừ làm việc ở quán ănsáng cô liền theo lẽ thường từ chối, bạn bè ở nhà ăn đến nhờ cô giúp đỡ làmviệc, cô cũng từ chối hết, ở lại trong nhà chiếu cố anh, phòng vạn nhất.

Ngày thứ nhất, tình huống của anh có vẻ xấu. Không chỉ có sắc mặt tái nhợt,không thèm ăn, hơi ngồi dậy một chút liền đau đầu choáng váng lại thêm muốn ói,cho nên vẫn bị cô bắt buộc nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mà cô, vì làm anh nghelời hợp tác, chỉ có thể bồi anh cùng nhau nằm.

Tình huống ngày hôm sau của anh rõ ràng cải thiện rất nhiều. Sắc mặt cùng cảmgiác thèm ăn đều dần dần khôi phục, nhưng vẫn thỉnh thoảng đau đầu choáng váng,khiến cô lo lắng về sau sẽ biến thành bệnh mãn tính. (ý là cứ thỉnhthoảng lại phát ra, ko chữa hết đc)

"Em nghĩ nhiều quá.

" Mạc Thiên Hòa nghe xong sự lo lắng của cô, nhịnkhông được bật cười nói.

"Anh đừng xem như việc không đáng lo, em từng nghe qua không ít ví dụ nhưvậy. Không cẩn thận đụng vào đầu, lúc ấy tuy không có việc gì, nhưng sau đó lạikhông hiểu sao thường xuyên bị đau đầu.

" Vẻ mặt cô nghiêm túc nói.

"Cho dù như vậy, ngoài ý muốn đều đã đã xảy ra, đây là chuyện không thểlàm gì được.

"

Cái nhìn của anh thực thoáng, quan trọng chính là, việc ngoài ý muốn này lạikhiến quan hệ vốn có chút thân mật nhưng cũng có chút khoảng cách của bọn họ,một hơi kéo gần lại.

Xem bộ dáng hiện tại ngồi ở trên sô pha, rúc vào trong lòng anh, đầu gối lên bảvai anh xem TV của cô, giống như bọn họ sẽ cùng nhau làm như vậy cả đời, tựnhiên, thoải mái, thân mật lại hạnh phúc.

"Bà xã.

" Anh không tự chủ được nhẹ giọng gọi thử.

Hạ Tâm Trữ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh:

"Vừa rồi anh nói cái gì?

"

"Bà xã.

" Anh mỉm cười.

"Ai là bà xã của anh? Đừng gọi bậy.

" Mặt cô đỏ bừng trừng mắt liếcanh.

"Chờ sau khi em gả cho anh là được.

"

"Vậy cũng phải chờ đến lúc đó nói sau.

" Cô hừ một tiếng nói.

"Vậy được rồi, cưng ơi, khi nào thì em muốn gả cho anh, ngày mai đượckhông?

"

"Anh cho rằng anh đang diễn 101 cách cầu hôn sao?

" Cô lườm anh mộtcái, đã bị anh luyện cho có thể dễ dàng tự nhiên ứng đối. Có trời biết hai ngàyở chung này, đề tài kết hôn anh đã nói ra hơn mười mấy lần.

"Vậy em cũng nhanh gật đầu nói em nguyện ý đi.

"

"Không muốn.

" Quảng cáo chấm dứt, chương trình chính bắt đầu.

"Em làm lòng anh bị thương.

" Anh suy sụp đau lòng nói.

"Bị thương nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon.

" Cô mặt không đổisắc phất tay áo nói, bộ dáng như đuổi ruồi bọ, ánh mắt thủy chung dừng ở ánhhuỳnh quang trên TV, ngay cả nhìn cũng chưa thèm nhìn lại anh một cái, khiến MạcThiên Hòa nghĩ thấy mình thật đáng thương.

Nhưng cảm giác ôm lấy cô, bồi cô ngồi ở phòng khách xem TV như vậy, khiến anhthấy thật hạnh phúc. Cho nên vì thời gian hạnh phúc này, anh liền nhẫn nại ănkhổ xem như ăn bổ đi.

Lẳng lặng bồi cô xem TV cho đến khi tiết mục chấm dứt, bất tri bất giác đã quamười một giờ.

Hạ Tâm Trữ đứng dậy, duỗi thắt lưng, bởi vì xem được tiết mục hay mà lộ ra vẻmặt thoả mãn.

"Ngày mai em phải đi làm, anh có thể ở nhà một mình chứ.

" Cô độtnhiên nghĩ ra hỏi.

"Anh cũng phải đi làm.

"

"Anh không nghỉ ngơi nhiều thêm một ngày sao?

" Cô nhíu mày, tỏ vẻkhông đồng ý.

"Anh đã không có việc gì rồi.

" Anh lắc đầu nói.

"Chuyện bị thương đầu không thể xem nhẹ, em hy vọng anh có thể nghỉ ngơinhiều vài ngày.

" Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc mà lo lắng nhìn anh khuyên bảo.

"Yên tâm, anh xác định mình đã không còn việc gì.

" Anh lại nói.

"Mạc Thiên Hòa...

"

"Nếu không, em cho anh một ngày kết hôn, ngày mai anh liền ở nhà nghỉngơi.

"

Lại tới nữa:

"Hai mươi tháng sáu năm hai ngàn hai mươi hai.

" Cô tùytiện nói một cái ngày.

Hắn nhẹ nhíu mày, sau đó nghiêm trang tính nói:

"25+12, khi đó em đã sắpbốn mươi tuổi, em xác định thời điểm đó kết hôn rồi sinh em bé sẽ không phảiquá muộn sao? Nếu sinh không được thì làm sao bây giờ?

"

Hạ Tâm Trữ trừng anh.

"Coi bộ, hiện tại liền chỉ còn có một biện pháp.

" Cô dường như cóchút đăm chiêu nhìn anh nói.

Cô hoài nghi trừng mắt anh, cảm thấy có lẽ anh hẳn sẽ nói ra lời không hay hogì.

"Chúng ta sinh đứa nhỏ trước là được.

"

Xem, cô biết chắc mà!

"Em muốn đi ngủ, ngủ ngon.

" Cô đáp lại cái nhìn xem thường, xoayngười bước đi, biểu hiện như là mặc kệ anh, sự thật cũng là vậy. Nhưng cũngkhông biết vì sao, cô lại đột nhiên có loại cảm giác khẩn trương kỳ dị, khiếncô không tự chủ được bước trở về phòng nhanh hơn.

Đi vào phòng, đóng cửa phòng, ngoài cửa một mảnh trầm tĩnh, anh không có đitheo vào.

Suy nghĩ một lát, cô bị ý tưởng của chính mình làm hoảng sợ.

Cô nghĩ đến anh sẽ cùng đi vào ép buộc cô sao chứ? Mạc Thiên Hòa mới không phảidạng đàn ông như vậy, cô sao có thể dùng ý tưởng ác liệt như thế nghĩ về anhchứ?

Không, cô thực không có hoài nghi con người anh. Lúc trước không có, về saucũng sẽ không có, cho nên hiện tại...

Hạ Tâm Trữ bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, hướng chính mình thừa nhận, cô nghĩnhư vậy căn bản là không liên quan đến hoài nghi, mà là có liên quan với dụcvọng, cô hy vọng anh sẽ cùng với cô...

"Thật sự là rất mất mặt, Hạ Tâm Trữ.

" Cô tự nói với mình, sau đó dùngsức lắc lắc đầu, sau khi ói ra một ngụm hơi lớn, bước vào phòng tắm tắm rửa,đồng thời tẩy đi suy nghĩ khiến mình cứ nghĩ liền thấy mất mặt xấu hổ.

Cô thế nhưng hy vọng, kì vọng anh sẽ cùng đi vào. Cô thật sự là điên rồi!

Bởi vì cần bình tĩnh đầu óc của mình lại, cô cố ý dùng nước lạnh hơn bìnhthường để tắm. Sau khi tắm xong liền quấn khăn tắm vào – bởi vì vừa rồi quênmang quần áo vào thay – có chút lạnh chạy ra ngoài phòng tắm tìm quần áo mặc.

Trong phòng có người!

Cô bị doạ sốc, cả người đột nhiên cương tại ngoài cửa phòng tắm.

Phần trên thân thể của Mạc Thiên Hòa trần trụi, chỉ vẻn vẹn có một chiếc quầnđùi nằm ở trên giường cô. Đầu của anh dựa vào gối đầu, bộ dáng thực thoải mái.Tóc có chút ẩm ướt, có vẻ giống như vừa tắm xong, cực kỳ gợi cảm mê người. Anhmỉm cười với cô, ánh mắt trực tiếp, nóng bỏng, chậm rãi nhìn từ đầu tới châncô, sau đó lại từ chân cô nhìn về, cuối cùng dừng ở trên mặt cô.

"Nhìn sắc đẹp không cần ăn cơm.

" Anh khàn khàn nói.

Hạ Tâm Trữ đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, cảm giác rét lạnhlúc trước đã biến mất không thấy. Một cỗ sóng nhiệt trào ra từ chỗ sâu trongthân thể nhanh chóng bảo phủ cả người.

Anh đến đây. Cô vừa vui vừa hoảng, vừa chờ mong vừa lo lắng sợ hãi.

Biểu tình của cô không có tiết lộ sự kinh hỉ cùng chờ mong của cô chứ? Nếu anhbiết cô có dục vọng đối với anh, có thể cảm thấy cô là một sắc nữ hay không,một chút rụt rè, đạo đức mà con gái nên có đều không có?

"Anh ở trong này làm cái gì?

" Cố gắng khống chế ngữ khí cùng biểutình của mình, cô mở miệng hỏi anh.

"Chờ em.

" Hai chữ đơn giản lại làm cho tim cô đập nhanh hơn.

"Chờ em, làm cái gì?

"

Anh mỉm cười:

"Làm chuyện thân mật.

"

Hai má của cô không có biện pháp khống chế không đỏ lên.

"Tới chỗ này đi.

" Anh hướng cô vẫy vẫy tay, thanh âm lại vô cùng nhutình như nước.

Tim Hạ Trâm Trữ đập bình bịch, không biết nên nghe lời anh đi lên trước, hay làmở miệng mời anh rời đi. Cô do dự không quyết, chẳng biết làm sao đứng ở tạichỗ nhìn anh.

"Tới đây, cưng ơi.

" Lần này anh hướng cô ngoắc ngoắc tay.

Cô lại do dự một chút, rốt cục lắc đầu, quyết định mình vẫn là rụt rè một chútthì tốt hơn.

"Đã khuya, ngày mai còn phải đi làm, anh không phải nên trở về phòng ngủsao?

" Cô nói với anh.

"Anh muốn ngủ ở trong này, ngủ cùng với em.

" Anh cười nhìn cô.

Cô đối với lời nói gọn gàng dứt khoát của anh thật không có biện pháp:

"Mạc Thiên Hòa...

"

"Nhanh chóng tới đây, cưng ơi. Tựa như em nói, đã khuya rồi, ngày mai cònphải đi làm, em không muốn ngày đầu tiên tới công ty báo danh đã đi trễchứ?

" Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, mỉm cười ôn nhu nói.

"Anh như vậy thật đáng ghét.

"

"Phải không? Nhanh chóng đến đây.

"Anh cười nói.

"Rất rất đáng ghét.

" Cô lại cường điệu nói, sau đó vừa chờ mong khẩntrương vừa nhận mệnh đi từng bước đến trước mặt anh, nhưng đột nhiên nhớ tớicái gì, lại thay đổi phương hướng đi về phía tủ quần áo.

"Em đang làm cái gì?

"Anh nghi hoặc hỏi.

"Lấy áo ngủ mặc.

"

"Không cần phiền toái như vậy, bởi vì chờ một chút vẫn là bị anh cởira.

"

"Mạc Thiên Hòa, anh có thể càng chán ghét hơn không!

" Mặt cô ửng đỏgầm nhẹ với anh.

"Được rồi.

" Anh giơ hai tay lên, làm ra bộ dáng đầu hàng.

Cầm áo ngủ vào phòng tắm thay, Hạ Tâm Trữ lại thấy hành động của mình có chútbuồn cười. Bởi vì cô tin tưởng qua không được bao lâu, quần áo của mình sẽ bịanh cởi sạch, cùng anh trần trụi cùng nhau, nhưng... Ai, cô thật thấy thẹn thùng,có biện pháp gì? Tuyệt không phải đang cố ý rụt rè, thật sự.

Trong gương, hai mắt cô sáng ngời, hai má đỏ ửng. Xem ra so với bình thường cònđẹp hơn mấy phần, hiện tại anh nhìn thấy có là như thế hay không? Hy vọng cô ởtrong mắt anh, cũng là xinh đẹp.

"Cưng ơi, anh sắp ngủ.

" Trong phòng ngủ truyền đến tiếng gọi của anh.

Trong gương cô cười, bốn phía tựa hồ có loại tên là hạnh phúc bao quanh xoaytròn. Nếu lúc này Tiểu Dịch cũng ở trong phạm vi cô có thể ôm được, cônhất định sẽ càng hạnh phúc.

Tiểu Dịch, cô đã vài ngày không có tin tức của cậu bé. Hạ Quan Kiệt không gọiđiện thoại cho cô nữa, di động cũng không mở, khiến cô hoàn toàn mất liên lạcvới anh ta.

Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì, đang kế hoạch chuyện gì, không phải thật báncon ruột của mình đi chứ?

Trong gương cô nhíu chặt mày, không khí hạnh phúc vây quanh sớm đã chẳng biếtđi đâu.

Cửa phòng tắm ở phía sau cô bị mở ra, Mạc Thiên Hòa đột nhiên xông vào, sau đótrước khi cô kịp phản ứng, nhanh nhẹn vút qua tựa như con hổ vồ lấy cô, chènlên eo đem cả người cô bế lên.

"Mạc Thiên Hòa!

" Cô không tự chủ được thở gấp một hơi, có chút kinhngạc hô ra tiếng.

"Em làm anh chờ lâu lắm.

" Anh hôn môi cô nói.

Giây tiếp theo, cô đã bị anh đẩy ngã ở trên giường, mà anh liền thuận thế ép ởtrên người cô, khát vọng mà nóng bỏng hôn mút cô.

Hạ Tâm Trữ cảm thấy một cỗ khí nóng nhanh chóng lẻn tới toàn than. Hô hấp củacô trở nên có chút dồn dập cùng hỗn loạn, tần suất tim đập cũng nhảy lung tung.Tâm tình lo lắng bất an vì Tiểu Dịch đột nhiên hóa thành dục vọng cùng nhiệttình, không ngừng hôn lại anh. Rất nhanh, nhiệt tình của hai người tràn đầy cảcăn phòng...

## 7. Chương 7

Ngày đầu tiên đi làm,thời gian của Hạ Tâm Trữ đều trôi qua trong sự thích ứng.

Tuy tất cả quanh mình đối với cô mà nói đều là mới mẻ: Hoàn cảnh làm việc mới,đồng sự mới, nội dung làm việc mới, đồng thời phải thích ứng nhiều việc mới.Theo lí mà nói, nên có chút vất vả hoặc nơm nớp lo sợ, nhưng điều cô kinh ngạcchính là, một chút cảm giác này cô đều không có, chỉ có một loại cảm giác, côcó thể trúng tuyển vào công ty làm thật sự là quá tốt.

Hoàn cảnh làm việc ở đây thực thoải mái, quá mức thoải mái, không chỉ có phòngnghỉ ngơi, phòng tập luyện, phòng ăn, ngay cả phòng ngủ đều có.

Nghe nói tất cả thứ này đều là vì làm cho tài sản lớn nhất trong công ty –thiết lập cho những người ở Minh Ý. Nhưng những nhân viên khác cũng được cùngquyền lợi, có thể sử dụng.

Công ty ở trong toà cao ốc buôn bán này, có hai tầng lầu. Một tầng dùng phươngthức thoải mái tùy ý thiết kế quy hoạch, bộ thiết kế ở tầng này. Một tầng khácthì có kiểu cách tựa như công ty bình thường, có văn phòng nhân viên, phòng hộinghị, các loại phòng khách. Nhưng dù sao cũng là công ty sáng tạo[1], chonên khiến cho người ta có cảm giác tràn ngập phấn đấu cùng sáng tạo, khiến chongười ta có loại cảm giác tràn ngập nhựa sống.

Hạ Tâm Trữ ở trong này đi làm mới một ngày mà thôi, liền đã yêu thích ngay côngviệc này, công ty này.

Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt đã đến giờ tan ca, nhưng những ngườithu thập đồ chuẩn bị đi về lại không có mấy, mọi người xem ra cũng không bậnrộn, nhưng cảm giác như họ không muốn tan ca. Thậm chí còn có người hỏi bữa tốimuốn ăn cái gì? Khiến cô không hiểu tại sao, thật không rõ ràng đã xảy rachuyện gì.

"Lị Nhã, chị còn chưa chuẩn bị tan ca sao?

" Cô nhịn không được hỏiđồng sự tốt bên cạnh, trên thực tế mọi người trong này đều tốt lắm.

"Ách, em có thể tan ca trước không sao cả, chị muốn lưu lại kích thíchnăng lực.

" Vương Lị Nhã mỉm cười nói với cô.

"Kích thích năng lực?

"

"Hôm nay em vừa mới đến đi làm, có thể không biết tất cả mọi người trongcông ty đều có thể tham dự thiết kế. Chỉ cần có khả năng sáng tạo, năng lựcđược khẳng định, liền có thể được điều đến bộ phận thiết kế.

" Vương Lị Nhãgiải thích.

Hạ Tâm Trữ vẫn là biểu tình không hiểu làm sao:

"Cho nên?

" Côthật cẩn thận hỏi.

"Nhìn biểu tình của em đã biết em không hiểu ý tứ của chị.

"

"Thực xin lỗi.

" Cô vội vàng giải thích.

"Không cần nói vậy.

" Vương Lị Nhã cười:

"Chị nói đơn giản thếnày, tiến vào bộ phận thiết kế, trở thành người của Nguyên Thiên Sáng Ý có thểnói là giấc mộng của mỗi người trong công ty. Người lãnh đạo cao nhất của chúngta thật anh minh, có tài là dùng, ọi người cơ hội giống nhau. Chỉ cần ởtrong phạm vi không ảnh hưởng tới công việc của mình, mỗi một người đều có thểđệ trình bản thiết kế của mình, hiểu chưa?

"

"Cho nên chị mới nói muốn lưu lại kích thích năng lực?

"

"Đúng vậy.

"

"Nhưng vì sao nhất định phải vào bộ phận thiết kế? Em thấy chỉ cần có thểđi vào công ty này để làm đã thật may mắn.

"

"Vừa mới bắt đầu chị cũng nghĩ như vậy, nhưng em không biết ngày nào đó mởTV, thấy một cái quảng cáo là em nghĩ ra được; hoặc là đi trên đường, gặp mộtbản quảng cáo là em thiết kế; thậm chí mua thứ gì đó, thấy bản thiết kế củamình xuất hiện trên bao bì, thực cảm động hay sao? Em vừa mới vào công ty, cóthể còn chưa có biện pháp tưởng tượng cái loại cảm giác này, thử qua một lần emsẽ biết.

"

"Vậy sao?

"

"Tin tưởng chị.

" Vương Lị Nhã nghiêm túc gật gật đầu:

"Trừ việcđó ra, tiền lương của bộ phận thiết kế cũng siêu cao, siêu được. Chị cũng khôngphải nói những nghành khác không được, nhưng so sánh vẫn có điểm chênh lệch, dùsao mọi người đều muốn hướng chỗ à đi.

"

Hạ Tâm Trữ thụ giáo gật gật đầu.

"Được rồi, em muốn cùng nhau đi kích thích năng lực không?

" Vương LịNhã hỏi cô.

Cô lắc lắc đầu:

"Buổi tối em còn có việc.

"

"Vậy sao? Vậy không có biện pháp. Ngày nào đó em có rảnh, muốn gia nhập,lúc nào cũng hoan nghênh em vào nhóm.

"

"Vâng.

" Cô cười gật gật đầu. Sau khi thu dọn đồ đạc, hướng nhóm ngườilưu lại nói một tiếng:

"Em đi trước, ngày mai gặp.

"

"Ngày mai gặp.

"

Mang theo mỉm cười khoái trá rời khỏi công ty, Hạ Tâm Trữ khẩn cấp muốn gọiđiện thoại, nói cho Mạc Thiên Hòa cảm tưởng về ngày đầu tiên đi làm. Dù sao hiệntại mới hơn sáu giờ, cách khoá dương cầm lúc bảy giờ còn chút thời gian, khôngbiết sau khi tan ca, có muốn cùng cô dùng bữa tối không?

Cô nghĩ, lập tức từ trong túi da lấy di động anh mới tặng cô, gọi điện cho anh.Điện thoại lập tức liền có người tiếp.

"Hi, là em.

" Cô nói.

"Anh biết.

" Thanh âm của anh mang theo ý cười.

"Hôm nay đầu anh còn có choáng váng hay đau không?

" Cô trước hỏichuyện vốn làm cô lo lắng cả ngày.

"Chỉ đau một, hai lần mà thôi.

"

"Đau còn tỏ vẻ không có, mặc kệ là một lần hay là hai lần, cho nên em mớibảo anh ở nhà nghỉ nhiều vài ngày, anh cố tình không nghe.

" Cô có một chútmất hứng nho nhỏ nói.

"Hiện tại em ở đâu? Tan ca, hay là còn ở trong công ty?

" Anh hỏi.

"Lại còn có thể nói sang chuyện khác.

" Cô cố ý chế nhạo anh.

Anh ở bên đầu kia điện thoại cười hai tiếng.

"Em vừa mới tan ca, muốn hỏi anh tan ca chưa, muốn cùng em đi ăn cơm haykhông? Chẳng qua bảy giờ em còn phải đi dạy học, em nói rõ trước.

" Cô nói.

"Khi đi dạy có để ý người đến nghe không?

" Anh hỏi.

"Nếu anh muốn báo danh em cũng không để ý.

" Cô nói giỡn trả lời.

"Được, anh đây muốn báo danh.

"

"Thần kinh!

" Cô nhịn không được cười lên:

"Thời gian ăn cơmnhiều nhất là một giờ, muốn không?

"

"Đương nhiên muốn. Với anh mà nói, mỗi một phút có thể cùng em ở chung đềulà ân huệ của trời. Em chờ anh một chút, hiện tại anh lập tức đi xuốngtầng.

" Nói xong, anh cắt đứt điện thoại.

Hạ Tâm Trữ cầm di động, không tự chủ được một mình đứng ở tại chỗ cười khúckhích. Ân huệ của trời? Lời nói buồn cười như vậy anh có thể nói ra miệng sao?Thật sự là phục anh. Nhưng chờ một chút, hình như có chỗ không đúng. Cô cònchưa có nói cho anh, hiện tại cô đang ở đâu, sao cô có thể đã ngắt điện thoại?

Cô nhíu mày, vội vàng gọi điện lại cho anh lần nữa.

"Alo, em còn chưa có nói cho anh em đang ở đâu, hoặc chúng ta hẹn ở nơinào gặp mặt, sao anh lại ngắt điện thoại như thế?

" Điện thoại vừa đượcnhận, cô lập tức cười châm biếm anh.

"Em vừa mới tan ca, nhiều nhất ở dưới lầu hoặc gần đó, có thể đi được baoxa? Chờ anh một chút, anh phải vào thang máy, lát nữa sẽ gặp.

" Nói xong,điện thoại lại bị ngắt.

Hạ Tâm Trữ cầm di động, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Cứ nghĩ thấy có chỗ nào làlạ, là làm sao đây?

Dưới tầng, xuống tầng, vào thang máy, như thế này... Xuống tầng như thế này?

Cô đột nhiên xoay người nhìn về phía toà cao ốc làm việc cô vừa mới đi ra, sauđó trừng mắt nhìn lại nhíu nhíu mày, nghi hoặc cực độ. Anh không phải vừa vặncũng làm việc ở trong toà cao ốc này chứ?

Còn đang lắc đầu bỏ qua ý tưởng rất không có khả năng này, không nghĩ tới anhlại ngay lúc này từ trong cao ốc đi ra. Trước tạm dừng một chút tìm kiếm bóngdáng của cô, sau đó khi anh thấy được, trên mặt liền nở nụ cười bước nhanh vềphía cô.

"Nào, quyết định muốn ăn cái gì chưa?

" Anh đi đến trước mặt cô, tựnhiên mà dắt tay của cô hỏi.

"Vì sao anh lại đi theo em tới nơi này?

" Cô tròn mắt nhìn, nhịn khôngđược hỏi anh.

"Xem ra em còn chưa bắt đầu tìm hiểu.

" Anh cười như không cười nhíumày nói.

"Tìm hiểu cái gì?

" Vẻ mặt cô mờ mịt.

"Thông tin cơ bản về người lãnh đạo cao nhất a. Lúc trước không phải nóiđợi sau khi em trúng tuyển, em sẽ đi tìm hiểu sao?

" Anh mỉm cười nhắc nhở.

"Này đối với việc em hỏi anh có liên quan gì?

" Cô nhẹ nhíu mày.

"Đương nhiên có quan hệ, không phải vừa rồi em hỏi anh vì sao từ chỗ nàyđi ra sao? Bởi vì anh ở trong toà cao ốc này.

"

"Á

~~" Hạ Tâm Trữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi cùng biểu tình khócó thể tin. Khó trách buổi sáng anh mạnh mẽ muốn cô ngồi xe anh đi làm, còn nóithuận đường. Không chỉ thuận đường, căn bản là là hoàn toàn cùng đường!

"Sao anh chưa từng nói với em?

" Cô hỏi anh.

"Bởi vì em nói sau khi được tuyển sẽ tự đi tìm tư liệu. Một khi em đã nóimuốn đi tìm, anh còn nói cái gì?

"

"Em muốn tìm chính là người lãnh đạo cao nhất, liên quan gì anh –

" HạTâm Trữ đột nhiên im miệng, hai mắt mở lớn, há mồm cứng lưỡi trừng mắt nhìnanh:

"Anh... Anh...

" Cô đột nhiên cà lăm nói không nên lời.

"Anh cái gì?

" Mạc Thiên Hòa mỉm cười nhìn cô, nghĩ thấy cô như vậythực đáng yêu.

"Anh không phải là đang nói với em, anh chính là... chính là...

"

"Chính là cái gì?

"

"Chính là Nguyên Thiên Sáng Ý... người lãnh đạo cao nhất à?

"

"Anh thật là vậy.

"

Cô ngây ra như phỗng nhìn anh, cả người đều bị dọa đến ngây người:

"Này...Điều này sao có thể đây? Công ty là sáng lập ở nước Mỹ...

"

"Anh đã ở nước Mỹ mười năm.

"

"Nhưng... nhưng...

"

"Nhưng cái gì?

"

Cô cũng không biết nói thế nào, chỉ là nghĩ là làm sao có thể.

Mười năm trước anh rõ ràng là một sinh viên đưa báo nghèo khổ, không nghĩ tớimười năm sau đã có thành tựu này. Đây là thành tựu mà người bình thường cho dùcó là sinh viên hạng nhất cũng đạt không đến đi, ngay cả ba năm đó – lúc hănghái nhất, cũng so ra kém thành tựu hiện tại của anh.

Anh thực rất lợi hại. Người nhà bạn bè của anh nhất định đều thực kiêu ngạo khinghĩ đến, ngay cả hiện tại cô cũng có loại cảm giác này, cô thực thực khôngthừa nhận nổi.

"Em không phải tức giận chứ?

" Cô đột nhiên trầm tĩnh xuống khiến MạcThiên Hòa bắt đầu lo lắng.

"Vì sao em phải tức giận?

" Cô hỏi.

"Bởi vì anh không có nói với em, anh chính là người lãnh đạo Nguyên ThiênSáng Ý.

"

"Cám ơn đã nhắc nhở, anh không nói em thật đúng là thiếu chút nữa quênchuyện này. Vì sao anh không nói với em?

"

Mạc Thiên Hòa nhíu nhẹ chân mày, tự trách mình tự vạch áo cho người xem lưng.Nhưng, cùng với vẫn ôm khối bom chưa nổ này, anh vẫn cảm thấy nhanh tự thú thìtốt hơn. Hơn nữa biểu tình của cô xem ra cũng không phải là rất tức giận.

"Anh sợ em vì tránh hiềm nghi, sau khi biết sẽ không chấp thuận.

" Anhthẳng thắn.

"Em trúng tuyển là do anh quyết định?

"

"Anh nói không phải em sẽ tin tưởng sao?

"

"Nói thực ra không tin.

"

"Được rồi, phải.

"

Hạ Tâm Trữ đột nhiên thở nhẹ một hơi. Cô chỉ biết, lấy cách thức yêu thích vạnphần sung bái của Lị Nhã đối với công ty, cùng bộ dáng nhiệt tình làm việccủa những người khác, công ty anh tuyệt đối là mọi người chen chúc vỡ đầu aicũng muốn vào. Loại vận may này làm sao có thể đến phiên cô – trên đầu của mộtsinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học lại không có năng lực thiết kế gì? Côthật thấy kỳ quái, không nghĩ tới là anh giở trò quỷ.

"Tuy là do anh quyết định tuyển em. Nhưng anh so với ai khác đều hiểu ưuđiểm của em, công ty có thể dùng một nhân viên như em, nói thật, bên được lợikỳ thật là công ty.

" Anh nghiêm túc nói với cô, nhưng vẻ mặt đã có chútkhẩn trương:

"Em đừng tức giận được không?

"

"Em chỉ là muốn biết vì sao anh muốn làm như vậy?

"

"Anh nghĩ em đã biết.

" Anh nhìn cô không chuyển mắt.

Đúng, cô xác thực biết. Bởi vì anh thích cô, muốn chiếu cố cô, muốn giúp côgiải quyết tất cả phiền não. Vì cô che gió chắn mưa, trở thành điểm dựa của cô.Vấn đề ở chỗ anh có điều kiện đối tốt với cô như vậy, chẳng lẽ không sợ côkhông nghĩ báo đáp, thậm chí có thể dẫn tới long tốt bị cô phụ sao? Bởi vì nếulòng tự tôn của cô quá mạnh, nói không chừng còn trách anh xen vào việc củangười khác, hơn nữa–

"Anh làm như vậy không sao chứ? Nếu để những người khác trong công ty biếtanh lạm dụng chức quyền thì làm sao bây giờ?

" Cô khẽ nhíu mày, lo lắnghỏi.

"Em là đang lo lắng cho anh sao?

" Anh sững sờ chốc lát, vui vẻ nhếchmiệng hỏi lại.

"Một công ty có quy chế, là không nên có

hoàng tộc đặc quyền

tồntại.

"

"Đặc quyền hoàng tộc?

"

"Cùng ông chủ có quan hệ đặc biệt, lợi dụng phương thức đi cửa sau vàocông ty. Nếu việc này truyền ra ngoài, uy tín công chính của anh ở công ty sẽbị đả kích rất lớn.

" Cô không cần anh bởi vì yêu cô mà bị thương tổn.

"Điểm ấy em không cần phải lo lắng, bởi vì anh có lý do rất chính đáng,hơn nữa chỉ một lần này, lần sau không theo lệ này nữa.

" Anh nhếch miệngmỉm cười.

"Lý do gì?

" Cô hoài nghi hỏi, cảm giác anh cười đến là lạ.

"Cô ấy là người tôi muốn theo đuổi, tôi muốn lấy cô ấy

"

Hạ Tâm Trữ chậm rãi trợn to hai mắt khó có thể tin, nuốt nước miếng nhìn anhnói:

"Anh không phải đã nói với người nào đó trong công ty những lời nhưvậy chứ?

"

"Đúng.

"

Cô cảm thấy mình sắp té xỉu:

"Ai?

"

"Trần quản lý phỏng vấn em.

"

"Oh, ông trời!

"

"Tuy rằng anh chỉ nói qua với anh ta. Nhưng theo anh được biết, hiện tạitoàn bộ các nam chủ quản quản lý các bộ phận, chỉ cần là đàn ông hơi có tư cáchtheo đuổi em, giống như đều đã được Trần quản lý thông báo cho biết. Trần quảnlý thật sự là khéo hiểu lòng người, em không cảm thấy đúng sao?

" Mạc ThiênHòa nụ cười đầy mặt, lòng tràn đầy khoái trá nhìn cô chằm chằm nói.

Hạ Tâm Trữ chỉ cảm thấy không thể nói gì mà chống đỡ:

"Em không biết nênnói cái gì.

"

Xem cô thủy chung không có phản ứng gì quá lớn, còn có thể trái lại quan tâmtình cảnh của anh, Mạc Thiên Hòa dần dần buông lòng lo lắng cô sẽ tức giận,cùng cô nói đùa.

"Không cần nói, anh biết em thực cảm động là được rồi.

" Anh dùng vẻmặt “anh rất thấu hiểu” nói.

Hạ Tâm Trữ trừng anh, sau một giây nhịn không được phá vỡ trầm mặc cười lên:

"Mạc Thiên Hòa, anh thực sự là da mặt dày!

"

"Da mặt không dày một chút, làm sao truy được bà xã đây?

" Anh mỉmcười, cùng mười ngón tay của cô đan chặt lại (nắm tay á):

"Bữa tối muốn ăn cái gì? Chúng ta còn không đếnmột tiếng.

"

Cô kinh ngạc nhanh chóng xem thời gian trên đồng hồ một chút. Thực, thời gianlàm sao qua nhanh như vậy? Chỉ cùng anh tán gẫu một chút thời gian mà thôi,không nghĩ tới thời gian đã vượt qua nửa tiếng. Hiện tại trừ đi thời gian côđến lớp học âm nhạc, bọn họ chỉ còn lại có nửa tiếng để ăn cơm.

"Mạc Thiên Hòa, chúng ta trước tùy tiện ăn chút gì đi, chờ em lên lớpxong, chúng ta lại cùng đi ăn cơm tối được không? Em sợ như thế này sẽ đi dạytrễ, thực xin lỗi.

" Vẻ mặt cô áy náy, hai tay tạo thành chữ thập hướng anhgiải thích.

"Ok.

"

Anh không hề dị nghị gật đầu đồng ý, một chút cũng không để ý cô gọi anh xuốngdưới, lại bắt anh trước chờ cô ba, bốn giờ sau, mới có thể cùng nhau ăn cơm.Đàn ông như vậy cho dù là phụ nữ lòng dạ sắt đá cũng sẽ động lòng, chứ đừng nóilà cô đã sớm yêu anh.

"Cám ơn anh.

" Tuy cô không thể cho anh ba chữ

"Em nguyện ý

"anh muốn nhất, nhưng ba chữ này cô nhất định phải nói.

"Cám ơn anh thì gả cho anh đi.

" Anh quả nhiên một tia cơ hội cũngkhông chịu buông tha.

"Anh muốn ăn cái gì?

" Cô làm như không có nghe thấy.

"Ăn em được không?

" Anh hí mắt mỉm cười, có chút mê đắm.

Cô trực tiếp vươn tay cho anh một quyền:

"Ăn cái gì?

" Tiểu thư phátuy.

"Chỉ cần không phải cú đấm, đều được.

" Anh giả bộ xoa xoa bả vai bịcô đấm đau cười khổ nói.

Trong mắt cô mang xem thường liếc anh một cái.

\*\*\*\*\*\*

Mạc Thiên Hòa ngồi đợi hai tiếng đồng hồ thật vui vẻ.

Ở trong phòng học nhạc, anh không chuyển tinh mắt nhìn Hạ Tâm Trữ kiên nhẫn dạynhững người bạn nhỏ đánh đàn cương cầm. Lời nói nhỏ nhẹ nói khẽ sửa chữa chobọn nhỏ, cổ vũ các bé, thậm chí còn ở lúc các em không có đàn sai mà còn đàn rađược cả khúc cô dạy liền hôn mỗi bé một cái, khiến những đứa nhỏ không tự chủđược lộ ra mỉm cười thẹn thùng.

Bộ dáng của cô nếu nói là một cô giáo nghiêm túc, không bằng nói là một ngườimẹ hiền, một người mẹ kiêm đủ xinh đẹp cùng ôn nhu. Điều này làm cho anh khôngtự chủ được lần nữa ảo tưởng bộ dáng cô dạy dỗ con gái của bọn họ, có phải làcũng xinh đẹp động lòng người như vậy không?

Đáp án đương nhiên là khẳng định như vậy.

Nhưng... Ai! Cô rốt cuộc vì sao không chịu gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của anhđây? Anh thủy chung nghĩ không ra điểm này, bởi vì cô rõ ràng chính là để ýanh, yêu anh không phải sao? Anh không tin tất cả chỉ là mình tự đa tình.

"Em xong rồi, có thể đi thôi.

" Hạ Tâm Trữ đeo túi da lên nói với anh.

"Nghĩ ra muốn ăn cái gì chưa?

" Anh hỏi cô, vuơn tay tiếp nhận túi dacủa cô đeo lên vai mình, tay kia thì tự nhiên mà cầm tay cô.

"Anh chưa nghĩ ra sao?

" Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Nghĩ một đống, nhưng muốn đem quyền quyết định lưu cho em.

"

"Nêu ví dụ thuyết minh anh muốn đến đâu xem?

"

"Món kho buổi tối khiến cho anh phát hiện một chuyện, em thích ăn cay đúnghay không?

"

Cô gật gật đầu, lập tức nhịn không được hỏi:

"Vị món kho buổi tối rất caysao?

"

"Vừa vặn anh cũng thích ăn cay.

" Anh lắc đầu:

"Cho nên, muốn điăn lẩu cay hay không? Anh biết có một quán lẩu cay ăn rất ngon.

"

"Thật vậy chăng?

" Hai mắt cô nhất thời sáng lên, lộ ra vẻ mặt chờmong.

"Xem ra anh không cần nói nữa, đã chọn được đúng rồi phải không?

" Anhliếc xéo cô một cái, cười hỏi.

"Đúng.

" Cô dùng sức gật đầu, khẩn cấp kéo anh bước đi nhanh hơn:

"Anh nói quán kia ở đâu? Chúng ta mau đi.

"

Mạc Thiên Hòa cười theo cô bước nhanh hơn đến chỗ anh đậu xe, sau đó ngồi lênxe, khởi động máy, chuẩn bị đi về phía quán lẩu cay anh nói ăn ngon.

Đột nhiên, di động trong bao da của Hạ Tâm Trữ vang lên đến.

"Em tiếp điện thoại.

" Cô nói với anh, sau đó từ trong túi lấy điệnthoại di động ra, thấy tên người hiển thị trên điện thoại thì cả người liềncứng lại.

"Sao vậy?

" Thấy cô cầm chiếc điện thoại rung rung vang vang nửa ngày,cũng không thấy cô tiếp điện thoại, anh nghi hoặc hỏi cô.

Hạ Tâm Trữ nhanh chóng lắc lắc đầu, nhịn không được cắn môi dưới mới ấn nút tròchuyện.

"Alo?

"

"Hạ Tâm Trữ, mang mười vạn đồng đến Kim Tiễn Hổ.

"

Tuy sớm đã quen cũng có sẵn tâm lí chuẩn bị, Hạ Tâm Trữ vẫn bị mấy chữ mười vạnđồng lớn như vậy dọa tới, liều mình muốn giả bộ làm vẻ mặt bình tĩnh trước mặtMạc Thiên Hòa, cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Cô không có lên tiếng trảlời.

"Con mẹ nó, lời anh nói cô không nghe thấy sao?

" Hạ Quan Kiệt ở đầubên kia giận dữ kêu lên.

"Tôi không có tiền.

" Cô không tự chủ được nắm chặt di động, cắn răngtrả lời.

Trước kia mỗi lần mở miệng muốn cô đưa hai vạn, ba vạn, năm vạn, đối với cô vừaphải lo cuộc sống vừa phải chăm sóc Tiểu Dịch mà nói đã là cố hết sức. Lúc nàyanh ta lại muốn cô đưa mười vạn, hơn nữa khoảng cách lần trước chẳng mới gầnhai tháng – không bao gồm ba vạn lần trước cô không đưa cho anh ta, anh ta thậtlà càng lúc càng quá đáng. Thực nghĩ đến Tiểu Dịch ở trong tay anh ta, anh tacó thể muốn làm gì thì làm, há to miệng như sư tử sao? Lần trước cô không cótiền đưa cho anh ta, chẳng lẽ không thể khiến anh ta ngộ ra được một chuyện, đólà cô sẽ không ngoan ngoãn chịu sự uy hiếp của anh ta nữa sao?

"Không có tiền thì không biết đường đi mượn sao! Trong vòng một giờ mangtiền tới, nghe rõ chưa?

"

"Tôi sẽ không đến.

" Còn mặc anh ta đòi lấy tuỳ tiện như vậy, sẽ làhại anh ta không ít, ngay cả cô cùng Tiểu Dịch cũng không có tương lai.

"Con mẹ nó cô dám không đến thử xem xem!

" Đầu điện thoại kia truyềnđến tiếng rít gào rống giận.

Cô mím chặt miệng.

"Cô không đến phải không? Được thôi, không quan hệ, dù sao anh còn có mộtgốc cây rụng tiền có thể bán.

"

Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm di động, gấp tới toàn thân đều run rẩy. Mặt cô không cònchút máu, giận không thể át nói ình không cần sợ uy hiếp của anh ta nữa,cự tuyệt anh ta, kêu anh ta không cần gọi điện thoại đến đây nữa, về sau cônhất định sẽ mặc kệ.

"Muốn bán cứ bán.

" Cô nghe chính mình lạnh lùng mở miệng nói, tuyệtđối không thể thỏa hiệp với anh ta.

Đầu điện thoại kia hơi tạm dừng một chút, tiếp theo là một trận cười lạnh:

"Cô có biết anh hiện tại đang ở nơi nào không? Kim Tiễn Hổ. Người trongnày thực thích xin cậu nhóc nhu thuận nhỏ bé lại xinh đẹp. Anh nhớ rõ lần trướccó người nói với anh muốn cho anh bao nhiêu tiền nha, hình như là mười lăm haylà hai mươi vạn...

"

"Anh đừng có quá đáng!

" Hạ Tâm Trữ rốt cuộc át chế không được cắnrăng nói.

"Anh nói cái gì quá đáng sao?

" Ác ma cười lạnh nói.

Cô nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại, phát hiện mình rốt cuộc không thể tiếp tụcgiả bộ thờ ơ, bởi vì Kim Tiễn Hổ không chỉ là một khách sạn, còn là sòng bạc.Những người xuất hiện ở đây, căn bản không có khả năng là người chính trực hoặcbình thường lỡ như Tiểu Dịch thực sự bị bán...

"Tôi không có nhiều tiền như vậy.

" Cô mở miệng nói:

"Cho dù cócầm điện thoại cũng chỉ có nhiều nhất là sáu vạn, tôi không có biện pháp–

"

"Đó là vấn đề của cô.

" Anh ta đánh gãy lời cô:

"Đêm nay tôi muốnmười vạn đồng, một đồng cũng không cho thiếu nghe chưa?

"

"Chờ một chút!

" Nghe giọng nói anh ta giống như muốn cắt đứt điệnthoại, cô vàng kêu lên.

"Làm gì? Còn có lời vô nghĩa gì muốn nói?

"

"Anh phải đem Tiểu Dịch giao cho tôi, tối hôm nay tôi muốn dẫn nóđi.

"

"Có thể, vậy thì mang nhiều thêm một cái mười vạn đồngđến.

" Nói xong, cắt đứt điện thoại.

Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm di động trong tay, chặt tới mức tay thấy đau, tâm càngđau hơn. Anh trai của cô vì sao lại biến thành như vậy? Vì sao lại mất đi nhântính tới bước này?

Muốn hai mươi vạn mới có thể đem Tiểu Dịch từ người anh ta mang đi. Cô phải điđâu lấy hai mươi vạn này đây? Đừng nói hai mươi vạn, ngay cả mười vạn cô cũngđều gom góp không nổi, cô nên làm sao bây giờ?

"Cần bao nhiêu tiền?

"

Thanh âm thình lình vang lên khiến Hạ Tâm Trữ đột nhiên nhớ tới Mạc Thiên Hòatồn tại. Vẻ mặt cô bất lực quay đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện xe chẳngbiết từ khi nào đã dừng lại ven đường. Anh đối diện với cô, vẻ mặt anh nghiêmtúc, tựa hồ còn mang theo một mặt tức giận.

Cô không muốn nói. Nhưng trừ anh ra, hiện tại cô căn bản không còn cửa nàocầu giúp.

"Mười vạn đồng.

" Cô cúi đầu, thanh âm giống như ở trong cổ họng.

"Chờ anh một chút.

"

Có ý tứ gì? Hạ Tâm Trữ ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh đẩy cửa xe ra đi xuống. Côkhó hiểu nhìn anh lướt qua dòng xe phía trước, đi lên đường cho người đi bộ,sau đó đẩy một cánh cửa thuỷ tinh đi vào. Cô thấy phía trên cửa thuỷ tinh cóchữ, liền ngẩng đầu nhìn xem.

"Ngân hàng Phú Bang Đài Bắc

" Sáu chữ to rõ ràng sáng ngời nằm ngang ởtrước mặt khiến hốc mắt cô nhất thời nóng rực lên.

Trong chốc lát, anh kéo cửa thủy tinh đi ra, theo đường cũ trở lại trên xe, sauđó tiện tay đưa một xấp tiền mặt đến trước mặt cô.

"Em đếm xem có phải là mười vạn không.

" Anh nói.

Cô tiếp nhận xấp tiền nặng kia, cảm kích đến cơ hồ nói không nên lời.

"Anh không hỏi em muốn lấy số tiền này làm cái gì sao?

" Cô nhìn anh,khàn khàn hỏi.

"Nếu em muốn nói, tự nhiên sẽ nói với anh.

" Một chút sau, anh hỏi vấnđề khiến anh không thể hiểu:

"Tiểu Dịch là ai?

"

"Là con trai của anh em.

" Hạ Tâm Trữ cúi thấp đầu trả lời.

"Anh em kết hôn?

"

"Uh.

"

"Cho nên đứa nhỏ của anh em đến giờ đều là em chiếu cố? Cho nên em mới cóthể liều mạng làm việc kiếm tiền như vậy, bởi vì có một đứa nhỏ phảinuôi?

"

Hạ Tâm Trữ không biết nên nói đúng, hay là không đúng.

"Anh của em đâu?

" Mạc Thiên Hòa hỏi cô.

Đối anh cười gượng một chút, cô lựa chọn trầm mặc không nói.

Cô nên nói cái gì đây? Nói chưa chắc anh một lát nữa có thể gặp lại anh ta sao?

## 8. Chương 8

Đèn nê-ông ngoài cửa quánrượu Kim Tiễn Hổ loé sáng, hai gã lưng hùm vai gấu, mấy người đàn ông áo đen vẻmặt dữ tợn thỉnh thoảng đi qua đi lại ở lối vào tuần tra. Người sáng suốt vừathấy, cũng biết đây không phải là địa phương đứng đắn gì.

Ngoài cửa thực không có bóng dáng của Hạ Quan Kiệt, Hạ Tâm Trữ không khỏi trộmthở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu có thể, cô cũng không muốn để Mạc Thiên Hòa biếtngười bắt chẹt uy hiếp cô là anh trai ruột của cô. Cho nên xe vừa dừng lại, côvội vàng nói với anh một câu:

"Anh chờ em một chút.

" Liền nhanh chóngxuống xe đi về phía cửa vào của quán rượu.

"Chờ một chút.

"

Ngay lúc cô sắp đến trước quán rượu, Mạc Thiên Hòa đột nhiên từ phía sau đuổitheo cô, một tay giữ chặt cô lại.

"Em muốn một mình đi vào trong đó?

" Vẻ mặt anh nghiêm túc hỏi cô.

"Em đã đến vài lần, cho nên không cần lo lắng.

" Vẻ mặt cô tỏ vẻ khôngcó chuyện gì, muốn trấn an anh.

"Đã đến vài lần?

" Anh át chế không được gầm nhẹ:

"Loại địa phương này vì sao em lại đến vài lần?

" Vẻ mặtnghiêm túc của anh không có vì sự trấn an của cô mà thả lỏng, ngược lại càngtrở nên căng thẳng, cũng càng thêm phẫn nộ.

Cô nhất thời giật mình biết mình nói bậy mà ngậm miệng lại.

"Gọi điện thoại kêu người đòi tiền tự mình ra lấy.

" Thanh âm anh hòanhã một chút, nhưng tay nắm cánh tay cô vẫn kiên định như cũ, ánh mắt chăm chúnhìn cô cũng đồng dạng.

"Em đi vào, thoáng cái là xong thôi, trong vòng một phút liền đi ra.

"Cô hướng anh cam đoan.

"Gọi người đó đi ra.

"

"Mạc Thiên Hòa...

"

"Gọi người đi ra, nếu không liền rời đi.

" Anh một chút cũng khôngchịu thỏa hiệp, đưa ra điều kiện để cô hai chọn một.

Hạ Tâm Trữ nhìn thẳng anh sau nửa ngày, rốt cuộc rầu rĩ lấy điện thoại di độngtừ trong túi da ra, gọi điện thoại.

"Tôi ở bên ngoài.

" Cô nói với di động những lời này, liền bỏ đi độngtrở lại trong túi da, ngẩng đầu nhìn anh lần nữa:

"Như vậy có thểchứ?

"

"Có thể.

" Mạc Thiên Hòa gật gật đầu.

Anh nhìn ra được cô có chút tức giận. Nhưng anh tình nguyện làm cô tức giận,cũng không nguyện ý để cô có nguy hiểm gì.

Loại địa phương rồng rắn lẫn lộn này, ra vào phần lớn là đàn ông thích ăn chơibài bạc, cô là một cô gái trẻ làm sao có thể đi vào cái chỗ này chứ? Nếu gặpphải khách uống rượu say đem cô nghĩ lầm thành gái bao bên trong còn động tayđộng chân với cô, cô biết làm sao bây giờ?

Ước chừng qua năm phút, một người đàn ông gầy yếu dùng bước chân có chút lung laytừ trong cửa chính quán rượu đi ra. Phía sau còn có hai gã đàn ông, như là đitheo giám thị người vừa ra kia, đứng ở khoảng cách nhất định, hai tay khoanhtrước ngực nhìn chăm chú về hướng của bọn họ.

"Tốc độ cô đến thật là nhanh đấy, lấy tiền ra!

" Gã đàn ông gầy yếu điđến trước mặt bọn họ, cũng không thèm nhìn anh, liền đưa tay về phía Hạ Tâm Trữnói.

Cô mím chặt môi, mặt không chút thay đổi lấy tiền từ trong túi da ra, đưa choanh ta.

"Chờ một chút.

" Lúc gã đàn ông đưa tay lấy tiền thì Mạc Thiên Hòa đemtay của Hạ Tâm Trữ, tính cả tiền trong tay cô kéo lại.

Gã đàn ông gầy yếu rốt cuộc ngẩng đầu lên trừng hướng anh, mà Mạc Thiên Hòacũng tại giờ khắc này mặt đối mặt với gã, thấy rõ diện mạo của kẻ bắt cóc.

"Hạ Quan Kiệt?

" Anh trầm mặt xuống, át chế không được thấp giọng nói,muốn xác định mình thực không có nhận sai người.

Nháy mắt Hạ Tâm Trữ nhắm hai mắt lại.

"Anh là ai? Tôi quen anh à?

" Hạ Quan Kiệt lung lay lắc lắc nhìn ngườitrước mặt hỏi, cả người bốc ra toàn mùi rượu.

Xem hình dáng anh ta quả nhiên không có nhận sai người, nhưng làm sao lại cóchuyện quá quắt như vậy? Mạc Thiên Hòa khó tin. Tuy vừa rồi trên đường đến đây,anh không ngừng nghĩ tên khốn bắt cóc cậu bé kia là ai, nhưng anh vạn vạn lầnkhông nghĩ tới đáp án lại là tên khốn trước mặt này.

Trong nháy mắt, anh đột nhiên hiểu ra tất cả, hiểu ra được đây chính là nguyênnhân cô kiêm nhiều việc cùng với không thể giải thích với anh, càng là nguyênnhân chân chính cô thuỷ chung không đáp ứng lời cầu hôn của anh.

Một người mất đi lương tri, không ngừng lấy thân tình, lấy một đứa trẻ làm uyhiếp vơ vét tiền tài, lại là quỷ hút máu làm sao cũng đá không ra.

Những ngày như vậy, cô rốt cuộc đã phải một mình chịu đựng bao lâu rồi đây? Anh cảm thấy tâm rất đau.

"Đứa nhỏ đâu?

" Anh miễn cưỡng kiềm chế muốn động thủ đem tên khốnkhiếp trước mắt này đánh cho nhừ tử, mặt không chút thay đổi hỏi.

"Các người mang theo hai mươi vạn đến?

" Vẻ mặt Hạ Quan Kiệt kinh hỉhỏi.

"Hai mươi vạn?

" Mạc Thiên Hòa nhìn về phía Hạ Tâm Trữ:

"Anh tađòi em hai mươi vạn, không phải mười vạn mà thôi?

"

Cô khó xử đến nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc cúi đầu.

"Chỉ có mười vạn là đừng muốn mang đi cây rụng tiền của tôi.

" Hạ QuanKiệt nấc rượu nói, sau đó hướng em gái xòe tay nói:

"Lấy tiền ra.

"

Hạ Tâm Trữ muốn đưa tiền trên tay ra cho anh ta, lại phát hiện Mạc Thiên Hòagắt gao cầm tay của cô, khiến cô hoàn toàn không thể cử động. Cô ngẩng đầu nhìnanh, phát hiện anh đang nhìn cô không chuyển mắt, giống như luôn luôn đợi côngẩng đầu nhìn anh.

"Vì sao em muốn cho anh ta tiền?

" Anh hỏi cô.

Cô trầm mặc không nói, Hạ Quan Kiệt chờ ở một bên có chút không kiên nhẫn trựctiếp giúp cô trả lời.

"Bởi vì cô ta không cho tôi tiền, tôi đành phải lấy cây rụng tiền đi đổitiền. Có một gốc cây rụng tiền thật tốt, ha ha...

"

"Tiểu Dịch là con của anh, không phải cây rụng tiền!

" Hạ Tâm Trữ nhịnkhông được rống giận.

"Không phải đều giống nhau sao? Ha ha...

"

Anh ta đắc ý cười to khiến Mạc Thiên Hòa thiếu chút nữa liền ra quyền đánh.

"Ít lời vô nghĩa, tiền đâu? Còn không nhanh chóng đưa cho tôi.

" Thuhồi tiếng cười, Hạ Quan Kiệt không kiên nhẫn lại đưa tay thúc giục.

"Chỉ cần có hai mươi vạn, đứa nhỏ sẽ để chúng ta mang đi phải không?

"Mạc Thiên Hòa vẫn gắt gao cầm tay Hạ Tâm Trữ, mở miệng hỏi.

"Như thế nào, anh muốn cho tôi hai mươi vạn sao?

" Hạ Quan Kiệt lậptức quay đầu nhìn anh, vẻ mặt tham lam.

"Chúng ta muốn gặp lại đứa nhỏ trước, đứa nhỏ ở đâu?

" Anh nói.

"Mạc Thiên Hòa...

" Hạ Tâm Trữ muốn nói lại thôi nhìn anh, không biếtnên ngăn cản anh, hay là nên cám ơn anh. Chỉ cần có hai mươi vạn, Tiểu Dịch cóthể trở lại bên người cô lần nữa. Nhưng nếu thực cho hai mươi vạn một lần, khóbảo toàn Hạ Quan Kiệt sẽ không ăn tận xương tuỷ, về sau đem suy nghĩ kiếm trácđến trên người anh.

"Bây giờ cây rụng tiền không có ở trong này, anh cho tôi tiền trước–

" Hạ Quan Kiệt tham lam nói.

"Trước khi thấy được đứa nhỏ, một đồng tiền anh cũng đừng tưởng lấyđược.

" Mạc Thiên Hòa lạnh lùng đánh gãy anh ta.

"Nó ở nhà bạn tôi, hiện tại khuya như vậy có thể đã ngủ...

"

"Anh muốn dẫn chúng tôi qua đón cậu bé, hay là bảo bạn anh mang cậu bétới. Anh tự mình quyết định, hoặc là muốn chúng tôi đem tiền mang đi cũngđược.

" Mạc Thiên Hòa để anh ta lựa chọn, biểu tình hờ hững, thái độ cườngngạnh, một chút đường sống thương lượng đều không cho.

"Mẹ nó!

"

Hạ Quan Kiệt bỗng nhiên chửi một tiếng, xoay người đi trở về trước mặt haingười đến giám thị bọn họ, nói gì đó với bọn họ, sau đó liền gặp một ngườitrong đó xoay người đi trở về trong quán rượu.

Một lát sau, người nọ đi rồi quay lại, trên tay còn giữ một đứa nhỏ.

"Tiểu Dịch!

" Hạ Tâm Trữ quả thực không dám tin rằng anh trai lại thậtsự đem cậu bé mang tới loại địa phương này. Cô vừa tức giận, lại đau lòng,thương tâm.

Nghe thấy tiếng gọi của cô, cậu bé lập tức quay đầu tìm cô, sau khi tìm được, chỉlà trầm mặc mà bi thương nhìn. Vẻ mặt thành thục vượt quá tuổi kia khiến MạcThiên Hòa trong khoảnh khắc hiểu được tâm tình của Hạ Tâm Trữ.

"Người đó, các người thấy rồi, tiền đâu?

" Hạ Quan Kiệt đi trở về tớitrước mặt bọn họ, vươn tay hỏi.

Hạ Tâm Trữ chẳng biết làm sao ngẩng đầu nhìn anh ta. Trên tay bọn họ chỉ cómười vạn đồng thôi!

"Chờ anh một chút.

" Mạc Thiên Hòa trấn an nói với cô, sau đó đi vềphía ngân hàng bên cạnh quán rượu, muốn vay mười vạn.

Quán rượu mở bên cạnh ngân hàng, rất có đầu óc phải không? Khi khách uống rượuthiếu tiền, chỉ cần đi qua bên cạnh vay là được.

Mạc Thiên Hòa lợi dụng dịch vụ ượn tiền, lấy ra mười vạn tiền mặt nữa, saukhi đi trở về bên cạnh Hạ Tâm Trữ, mang tiền giao cho cô.

"Cám ơn.

" Cô thấp giọng nói cám ơn với anh.

"Anh đi mang đứa nhỏ về.

" Anh nói với cô.

"Cám ơn.

" Cô gật đầu lại nói cám ơn anh, trong mắt tràn đầy cảm kíchcùng chua chát.

"Nhanh đưa tiền cho tôi.

" Hạ Quan Kiệt gấp không kịp đợi thúc giục.

"Đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không cho anh tiền nữa.

" Hạ Tâm Trữ nóicho anh ta, sau đó mới mang tiền trên tay đưa anh ta.

Hạ Quan Kiệt cơ hồ là giật lấy cọc tiền lời, sau đó nhanh chóng lật một lượt,lại cân nhắc trọng lượng, sau đó nhếch miệng cười.

"Xem, đây không phải tiền sao? Ha ha...

" Anh ta xoay người giơ caotay cầm tiền dương dương tự đắc nói với người áo đen, nói xong, cũng không quayđầu lại đi trở về quán rượu, ngay cả nhìn cũng không nhìn con mình một cái.

\*\*\*\*\*\*

Thật vất vả dỗ Tiểu Dịch mẫn cảm đi ngủ. Hạ Tâm Trữ đi ra khỏi phòng, sau đóngửi thấy trong phòng có hương vị của lẩu cay.

Cô ngạc nhiên dừng bước lại, hoài nghi mũi mình có phải có vấn đề hay không?Nhưng hương lẩu cay lại nồng đậm như vậy, cô không có khả năng bởi vì bụng đóikêu vang mà xuất hiện ảo giác chứ? Hơn nữa là ảo giác trên khứu giác.

Mùi không phải từ hướng nhà bếp hay phòng ăn truyến đến, có vẻ như là từ hướngphòng khách kia. Tuy hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, cô vẫn nhịn khôngđược bị mùi hấp dẫn đến phòng khách, tìm tòi kết quả.

Trong phòng khách cái gì cũng không có. Nhưng trên ban công vườn hoa ngoài cửasổ, nơi ấy không chỉ có thêm một cái bàn, trên bàn còn có nhiều cây nến layđộng theo gió, còn có một cái nồi toả mùi thơm bốn phía, lẩu cay đang sôi trào.

"Ông trời!

" Cô hô nhỏ ra tiếng, bước về phía trước, đẩy lùi rèm cửađi vào ban công.

Nghe thấy rèm cửa bị đẩy ra, Mạc Thiên Hòa vừa đứng ở bên cạnh ban công nhìncảnh đêm, vừa chờ cô xoay người mỉm cười.

"Tiểu Dịch ngủ rồi?

" Anh nói.

"Anh có phép thuật sao?

" Cô nhìn một bàn khiến cô thèm thuồng, thậtkinh hỉ thốt lên hỏi.

Anh đột nhiên cười nhẹ ra tiếng.

"Em đói không? Đến đây.

" Anh kéo ghế dựa ra cho cô, đỡ cô ngồi xuống.

"Anh làm như thế nào?

" Trên mặt cô tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc.

"Gọi điện thoại kêu bên ngoài đưa tới.

" Anh trước múc cho cô một bát,rồi mới múc ình.

"Em không biết ngay cả lẩu cay cũng có phục vụ đưa ra ngoài.

"

"Cái này phải xem đối tượng phục vụ là ai.

"

"Ý tứ, anh là nhà giàu?

"

"Ý tứ, anh là bạn cũ.

" Anh nhếch miệng cười với cô:

"Ông chủquán này là bạn anh quen được khi còn trẻ, có duyên nên lại gặp nhau, phát hiệncậu ấy kinh doanh quán lẩu cay ăn rất ngon, giá cả lại không cao, cho nên anhliền thường giới thiệu khách hàng hoặc bạn bè đến ăn. Sau đó, là được cơ hộiđiện thoại phục vụ đến tận nhà.

"

"Có bạn như vậy thật tốt.

" Cô từ đáy lòng nói.

"Đúng vậy.

"

Tạm dừng nói chuyện với nhau, hai người chuyên tâm dùng mĩ vị cho cái bụng củamình ăn no, thỏa mãn cơn thèm ăn.

Hạ Tâm Trữ ăn được món ngon, cứ ăn không ngừng. Mạc Thiên Hòa lại ăn mà liêntiếp lau mồ hôi, liên tiếp uống nước.

Nhất thời, Hạ Tâm Trữ hiểu được một chuyện, đó là người đàn ông này căn bản làkhông thích cay. Anh ấy sở dĩ chọn ăn lẩu cay chỉ là vì muốn cùng cô ăn màthôi. Việc này khiến cô không thể không động lòng, không thể không cảm kích, khôngthể không thương cái sự ngu ngốc của anh.

"Hiện tại anh còn muốn cưới em không?

" Cô buông bát đũa, đột nhiên mởmiệng hỏi.

"Đương nhiên.

" Mạc Thiên Hòa ngẩng đầu nhìn cô, không chút do dự trảlời.

"Em có một đứa nhỏ phải nuôi.

" Cô nói.

"Anh không để ý nhiều thêm một người nhà.

" Anh nhìn cô không chớpmắt.

"Em còn có một người anh trai giống như quỷ hút máu, chỉ cần một ngày emkhông thể ngừng quan tâm Tiểu Dịch, anh ta sẽ không đình chỉ vơ vét tài sản củaem.

" Tuy cô từng thề son sắt tự nói với chính mình sẽ không cho anh tatiền nữa. Nhưng cô biết, Tiểu Dịch là nhược điểm trí mạng của cô.

"Tiền, anh có.

"

"Em không cần anh bởi vì quan hệ với em, cũng bị rơi vào trong vực sâuvĩnh viễn vô tận này.

" Cô chua sót lắc đầu nói.

"Đây mới là vấn đề đúng không? Bởi vì không muốn anh bị liên luỵ. Nhưnganh không để ý –

"

"Nhưng em để ý.

" Vẻ mặt cô ủ dột đánh gãy anh:

"Trừ bỏ khôngmuốn anh bị liên luỵ, em lại càng không muốn để Hạ Quan Kiệt được nước làm tới,tuy anh ta đã sớm đã như vậy. Nhưng đối tượng là em thì mỗi lần anh ta mở miệngchỉ có thể muốn một, hai vạn, bởi vì em chỉ có loại năng lực ấy mà thôi. Nhưngđổi thành anh sẽ không giống, mười vạn, hai mươi vạn, một trăm vạn, hai trămvạn, thậm chí một ngàn vạn, hai ngàn vạn, anh ta đều có thể nói ra được, anhbiết không?

" Cô nói với anh.

"Anh sẽ không để anh ta đòi lấy tuỳ tiện.

"

"Lúc bắt đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng không có ích.

" Cô khổ khôngthể tả lắc đầu, thanh âm khàn khàn tựa như khóc:

"Anh ta luôn có biện phápbắt em lấy tiền ra, bởi vì anh ta biết em quan tâm Tiểu Dịch. Mà anh tiếp tụcliên luỵ với em, không lâu sau anh ta sẽ biết anh quan tâm em, thực sự sẽ lợidụng em đến uy hiếp anh. Biết rõ như thế, em sao có thể trơ mắt để nó phátsinh?

"

Mạc Thiên Hòa vốn định nói với cô không cần lo lắng, anh cũng không phải dễ bịuy hiếp, anh có một trăm phương pháp có thể đối phó loại người thốinát này. Nhưng suy nghĩ một chút lại thấy cho dù anh có nói như vậy, cô cũngkhông nhất định tin tưởng yên tâm. Nếu cứ nói như vậy, chi bằng trước làm rõ ràngcô rốt cuộc muốn dùng chiêu thức nào đối phó với tên anh trai khốn khiếp kia.

"Em đã thử qua tìm pháp luật giải quyết chưa?

"

"Anh ta dù sao là ba đứa nhỏ, mà em chỉ là cô của nó thôi.

"

"Chỉ cần có chứng cứ, pháp luật sẽ đứng về phía em.

"

"Em không có tiền mời luật sư.

" Mỗi phân tiền cô vất vả kiếm được đasố đều bị anh ta lấy đi rồi.

"Hiện tại có.

"

"Cho dù tranh thủ tới quyền giám hộ cũng vô ích, trải qua vài năm này, emđã rất hiểu sự ti bỉ vô sỉ cùa Hạ Quan Kiệt.

" Cô chua sót nói.

"Em tin tưởng anh chứ?

" Mạc Thiên Hòa trầm mặc xuống, đột nhiên hỏicô.

Hai mắt Hạ Tâm Trữ nhìn anh chằm chằm, không chút do dự gật gật đầu.

"Một khi đã tin tưởng anh, liền đem việc này giao cho anh xử lý, không cầnphiền não vì anh ta nữa được không?

" Anh ôn nhu trấn an.

Cô không có biện pháp bởi vì anh nói vậy mà không phiền não nữa, trái lại, côcàng lo lắng.

"Anh muốn xử lý như thế nào?

" Vẻ mặt cô lo lắng.

Mạc Thiên Hòa cười khẽ, vươn tay lướt qua mặt bàn nhẹ nhàng vuốt lên đôi màynhíu chặt của cô.

"Không cần lo lắng như vậy.

" Anh ôn nhu khuyên bảo:

"Anh sẽkhông làm ra chuyện gì thương tổn anh ta. Dù sao anh ta cũng là anh trai em,cũng là ba Tiểu Dịch. Anh sẽ đi tìm luật sư thương lượng xem có biện pháp gì cóthể trước cho em lấy được quyền giám hộ Tiểu Dịch, sau đó tính sau.

"

"Em lo lắng chính là anh, anh không biết Hạ Quan Kiệt này vài năm nay đãthay đổi bao nhiêu. Không cần vì em hoặc Tiểu Dịch mà tiếp xúc với anh ta, bịtrở thành mục tiêu của anh ta. Anh làm ơn đáp ứng em!

" Cô gắt gao cầm lấytay anh yêu cầu.

"Anh tình nguyện bị trở thành mục tiêu, cũng tốt hơn thấy em hay Tiểu Dịchbị trở thành đích ngắm.

" Anh ôn nhu lắc đầu nói với cô.

"Không cần như vậy.

"

"Không có biện pháp.

"

"Vì sao? Chỉ cần–

"

"Anh sẽ không trơ mắt nhìn em bị thương hoặc bị uy hiếp, mà bản thân lạikhoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không để ý tới, trừ phi anh chết.

" Anh độtnhiên cường ngạnh nói.

"Không nên nói bậy!

" Sắc mặt cô hơi hơi trở nên trắng.

"Thực xin lỗi.

" Anh lập tức giải thích, như là hiểu được sự sợ hãi vàmẫn cảm của cô với chữ

"chết

" này:

"Nhưng cưng à, em phải hiểumột chút, tựa như anh sẽ không bắt buộc em gật đầu gả cho anh, em cũng khôngthể bắt buộc anh phải làm như thế nào. Chúng ta đều có sự tự chủ của riêng mìnhcùng quyền quyết định.

" Anh ôn hòa nói, nhưng quyết tâm trong lời nói vẫncường ngạnh như cũ.

Hạ Tâm Trữ trầm mặc không nói nhìn anh, có loại bất đắc dĩ không có cách nàocùng buồn rầu.

Cô rốt cuộc nên làm sao mới có thể ngăn cản anh tiến vào hang hổ đây? Sở dĩ HạQuan Kiệt nguy hiểm cũng không vì bản thân anh ta, mà là ở nhóm chủ nợ bị anhta thiếu nợ, những lưu manh hắc đạo ăn tươi nuốt sống người.

Cô nhất định phải ngăn cản anh lấy thân thử hiểm, mặc kệ dùng phương pháp gì,nhất định phải.

"Nếu...

" Cô nhìn anh, do dự mở miệng:

"Nếu em nói em nguyện ýkết hôn với anh, nhưng điều kiện là anh không thể đi tìm anh ta, anh nguyện ýkhông?

"

"Em là nghiêm túc sao? Chỉ cần anh không đi tìm anh ta?

" Ánh mắt anhgắt gao chăm chú nhìn cô, toàn thân vì áp lực vui sướng mà cương cứng.

Cô gật đầu.

"Vậy nếu anh ta tìm đến anh thì sao?

" Anh hỏi.

"Em sẽ từ hết những công việc đang làm, cách xa những nơi anh ta có thểtìm được em, cũng sẽ đổi nhà trẻ của Tiểu Dịch. Em sẽ tận lực, hết khả năng chedấu hành tung của mình và Tiểu Dịch để anh ta không tìm thấy. Nếu như vậy màanh ta còn tìm được em hay Tiểu Dịch, thậm chí tìm tới anh, khi đó chúng ta sẽcùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết.

"

Không nghĩ hai vấn đề khó khăn không nhỏ khiến anh phiền não, lại ở trong nháymắt không cần lực thổi liền dễ dàng giải quyết. Anh thiếu chút nữa lớn tiếngcảm tạ tên khốn kiếp Hạ Quan Kiệt, cảm tạ vì anh ta mà rốt cục khiến Tâm Trữ hạquyết tâm một bước cuối cùng này, đi vào trong thế giới hạnh phúc anh chuẩn bịcho cô.

"Anh sẽ cho em hạnh phúc, yêu em cả đời.

" Mạc Thiên Hòa biểu tìnhchuyên chú mà nóng bỏng, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng hứa hẹn với cô.

"Ý tứ chính là anh đồng ý chấp nhận điều kiện của em?

"

"Không chút do dự.

"

Cô không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi:

"Như vậy về ngày kếthôn...

"

"Liền ngày mai đi.

"

"Ngày mai?

" Cô nhịn không được kêu lên sợ hãi, hai mắt trừng lớn nhìnthấy anh đối cô nhếch miệng cười.

"Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, phòng ngừa em đổi ý.

" Anh nói.

\*\*\*\*\*\*

Ngày thứ hai đi làm liền bởi vì kết hôn mà xin phép nghỉ. Trên thế giới này trừcô ra, sẽ không có người thứ hai chứ?

Hạ Tâm Trữ tuy rất thích công việc mới này, nhưng da mặt cô có dày, cũng khôngcó mặt mũi về công ty đi làm tiếp. Hơn nữa đảm đương chủ hôn cho bọn họ hôm đó,tất cả người chứng hôn đột nhiên đều là người trong công ty, phó tổng tài, Trầnquản lí phụ trách phỏng vấn cô, cùng với Lý quản lí trong tổ của cô.

Làm ơn, phó tổng tài cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi,kết quả anh ta lại cười cúi đầu với cô, còn tôn xưng cô là phu nhân, hại côhoàn toàn không thể nói gì mà chống đỡ.

Trần quản lí nụ cười đầy mặt cũng không cần nói, dù sao ông ta đã sớm biết MạcThiên Hòa muốn theo đuổi cô, muốn cưới cô. Vấn đề là rốt cuộc anh mời Lý quảnlí cấp trên trực thuộc của cô tới làm gì?

"Đương nhiên muốn cho cấp trên trực thuộc của em biết em là bà xã của anh,như vậy khi anh bận, ông ấy mới có thể giúp anh chiếu cố em.

" Mạc ThiênHòa theo lý thường đương nhiên nói với cô, hại cô đánh anh. Chẳng qua mọi ngườiai cũng đều rất thật tâm chúc mừng bọn họ.

"Lý quản lí năm nay bốn mươi hai, đã có một cô con gái lên cấp 3, đây mớilà nguyên nhân Thiên Hòa lựa chọn Lý quản lí chiếu cố cô. Cậu ấy đề phòng mấyngười đàn ông chưa lập gia đình như chúng tôi giống phòng cướp, sợ cô sẽ bịchúng tôi cuỗm chạy.

" Sau đó phó tổng tài lại cười trộm nói cho cô, hại côvừa thẹn vừa quẫn đến hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt.

Buổi tối hôm đó, Mạc Thiên Hòa đột nhiên quyết định mang cô đi hưởng tuần trăngmật. Vốn anh là muốn mang cô ra nước ngoài chơi, nhưng lo lắng tới Tiểu Dịchkhông có hộ chiếu, liền quyết định sửa thành du lịch trong nước.

Ba người bọn họ, từ đầu Đài Loan chơi tới cuối Đài Loan, lại từ cuối Đài Loanchơi lên đầu Đài Loan, chơi suốt nửa tháng.

Trong nửa tháng ấy, cảm tình của anh và Tiểu Dịch từ mới lạ trở nên quen thuộc,lại từ quen thuộc trở nên giống như cha con. Hiện tại thời gian Tiểu Dịch dínhvào dượng của cậu bé, thậm chí còn nhiều hơn thời gian cậu bé dính với cô củamình, hại cô nhịn không được có chút ghen tị.

Tuần trăng mật mang theo một đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này còn không phải củamình. Chuyện ngốc như vậy, trên thế giới này trừ ra anh, sẽ không có người đànông thứ hai nào làm như vậy. Cô thật sự rất yêu, rất yêu tên ngốc này.

"Cậu nhóc kia ngủ?

" Tên ngốc từ trong phòng tắm đi ra, vừa dùng khănlông lau mái tóc còn nhỏ nước.

Cô gật đầu, đi lên trước tiếp nhận khăn lông trên tay anh, ra hiệu anh ngồixuống, bắt đầu lau tóc cho anh.

"Ba ngày chơi như vậy có thể trụ đến lúc ăn xong bữa tối, tắm xong mớingủ, em đã thấy thật không thể tin được.

" Cô nói với anh.

"Cậu nhóc thực còn nhỏ mà gan lớn, cái gì đều dám chơi.

" Mạc ThiênHòa mỉm cười nói.

Ban ngày bọn họ ở Lúc Phúc thôn chơi cả ngày, chỉ cần không hạn chế tuổi haychiều cao, cậu nhóc kia mọi thứ đều đến, chơi tới thiếu chút nữa rơi xuống. Haingười lớn bọn họ nếu không phải cùng tiếp sức thay ca, sớm đã mệt xỉu.

"Cám ơn anh.

" Hạ Tâm Trữ nhịn không được mở miệng nói cám ơn.

Mạc Thiên Hòa duỗi tay ra liền đem cô từ phía sau ôm tới trên đùi mình.

"Cám ơn cái gì?

" Anh để nhẹ trán mình lên trán cô, chuyên chú nhìn côchằm chằm, ôn nhu hỏi.

"Tất cả.

" Cô hôn anh một cái.

"Anh thấy vui hơn với phương pháp cám ơn này, hôn anh một cái nữa.

"Hai mắt anh sáng lên.

Cô khẽ cười một tiếng, nhanh chóng lại hôn một cái lên môi anh.

"Một cái nữa.

" Thanh âm của anh đột nhiên trở nên có chút khàn khàn.

Cô rốt cuộc át chế không được phát ra tiếng cười khẽ, sau đó vươn tay vòng quacổ anh, nâng đầu lên khẽ cắn môi của anh, khiêu khích liếm nhẹ. Thẳng đến khianh đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ, một động tác xoay người liền đè cô lêngiường, đổi bị động thành chủ động thật sâu cuồng hôn cô.

Đêm, chỉ mới bắt đầu.

## 9. Chương 9

Cuộc sống sau khi kếthôn, Hạ Tâm Trữ chỉ có thể dùng hai chữ hạnh phúc để hình dung, bởi vì MạcThiên Hòa đối với cô cùng Tiểu Dịch quả thực được tới mức không còn chuyện gìđể nói.

Tuy nhiên từ khi bọn họ kết hôn đến bây giờ cũng chỉ mới qua một tháng thờigian mà thôi, nhưng cô lại giống như đã qua cuộc sống cả đời thật tốt – Không,cô xác nhận lại cuộc sống cả đời thật tốt, chỉ trừ vài năm gần đây mà thôi.

Nhưng Tiểu Dịch, từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên có được cuộc sống giađình thoải mái, vui vẻ lại vô lo vô nghĩ như thế, cho nên mỗi ngày đều thấy cậubé cười đến toe toét. Rốt cục cũng giống như đứa trẻ năm tuổi bình thường,khiến cô thấy vui mừng không thôi.

Nửa tháng trước kết hôn, bọn họ đều đi du lịch. Nhìn qua tình huống ở chung bênngoài của ba người bọn họ, không thể hoài nghi bọn họ không phải người một nhà.

Nửa tháng sau, bọn họ còn lại là bắt tay chọn lựa nhà trẻ mới cho Tiểu Dịch.

Mỗi một nhà trẻ bọn họ đến tham quan, ai cũng đều nghĩ bọn họ là người một nhà,còn không ngừng khen ngợi vợ chồng bọn họ thật trẻ tuổi, đứa con còn nhỏ đãkhôn ngoan, khiến cô cùng Tiểu Dịch đều không biết nên nói cái gì. Chỉ có anh luônnở nụ cười đầy mặt lại vẻ kiêu ngạo nói cám ơn, giống như Tiểu Dịch thật sự làcon của bọn họ vậy.

Nếu Tiểu Dịch thực chính là con của bọn họ thì thật tốt.

"Đang tốt đẹp làm sao thở dài?

" Ông xã nửa nằm ở trên giường bên cạnhxem tạp chí, chuẩn bị ngủ hỏi.

"Ngày mai phải dẫn Tiểu Dịch tới nhà trẻ để trình diện.

" Cô thở dàinói.

"Làm sao vậy? Em không thích gian nhà trẻ kia sao? Nếu không thích, chúngta có thể tìm tiếp.

" Mạc Thiên Hòa lập tức buông tạp chí trên tay, ngồixuống nói.

"Em thực thích gian nhà trẻ song ngữ (dạy hai ngôn ngữ) kia.

" Cô bòlên giường, lắc đầu nói với anh.

"Vậy thì là làm sao vậy?

" Anh nhìn cô vẻ mặt u buồn, kéo cô ôm vàotrong lòng, quan tâm hỏi.

"Giáo viên trong trường đều nghĩ Tiểu Dịch là con của chúng ta, ngày maisau khi báo danh, bọn họ sẽ biết không phải.

" Cô lo lo lắng lắng dựa vàoanh nói.

"Em đang phiền não các giáo viên trong trường sẽ dùng ánh mắt khác thườngnhìn anh hay là Tiểu Dịch?

" Anh hỏi.

Cô nhẹ lắc đầu:

"Em không ngại người khác dùng ánh mắt gì nhìn chúng ta,em lo lắng chính là Tiểu Dịch. Nó là đứa trẻ rất mẫn cảm, lời nói đồng tình haycười nhạo gì, nó đều nghe hiểu hết. Ở nhà trẻ trước kia, có bạn học nói mẹ nókhông cần nó, nói ba nó là ma cờ bạc, đã từng làm Tiểu Dịch không muốn đếntrường học nữa. Khi đó bởi vì em phải đi làm, căn bản không có biện pháp ở nhàchiếu cố cậu bé, nó còn nói với em nó có thể tự chiếu cố chính mình khiến emkhó xử tới mức không biết nên nói gì.

"

"Vì sao bạn học lại nói những lời đó?

"

"Khi giáo viên trong trường học nói chuyện phiếm với phụ huynh khác, bịbạn nhỏ nghe được.

"

"Đó là do tố chất của giáo viên trong nhà trẻ đó có vấn đề, anh tin tưởngrằng chúng ta ngàn chọn vạn tuyển mới ra một nơi này không thể có vấn đề nhưvậy.

" Anh trấn an cô.

"Em cũng hy vọng như vậy, nhưng...

" Cô vẫn ưu phiền như cũ.

"Nhưng cái gì? Anh không thích em đem phiền não đặt ở trong lòng, em đanglo lắng cái gì? Nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết.

" Anhôn nhu nói.

"Nhà trẻ kia là trường học tốt, cho nên mới có nhiều cha mẹ có tiền đưacon đến nơi đó học. Trẻ con trong gia đình có tiền, từ nhỏ được cha mẹ chiềuchộng, luôn có được những gì tốt nhất, cũng sẽ dưỡng thành những thói so sánhxấu.

"

"Nếu muốn so sánh, anh không cho rằng chúng ta thất bại.

"

"Không phải vấn đề so hay không thể so, hơn nữa em chán ghét cái loại cảmgiác so sánh không dứt này, cho nên em tuyệt đối không muốn Tiểu Dịch dưỡngthành cái loại thói quen xấu đó, cũng không cho phép anh chiều cậu bé quá thànhhư, anh nghe rõ chưa?

" Cô quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh.

"Uh, bà xã đại nhân.

" Anh ngoan ngoãn gật đầu:

"Cho nên, em rốtcuộc đang phiền não cái gì?

"

"Có biết trẻ con trong lúc so sánh, câu đầu tiên mở miệng là nói cái gìkhông?

" Cô không đáp hỏi lại.

Anh nhẹ sửng sốt, tròn mắt nhìn đoán nói:

"Tớ có Will (game) nga! Tớ có EccPC (game)! Chắc vậy?

"

"Bọn nhỏ sẽ nói, ba tớ ngày hôm qua mua cái gì cho tớ, hoặc là mẹ tớ muacái gì cho tớ, bọn nở sẽ năm lần bảy lượt nhắc tới ba mẹ mẹ mua cái gì cho bọnnhỏ.

"

"Cho nên, em lo lắng Tiểu Dịch sẽ bởi vậy mà thường thường nghĩ đến ba mẹcậu nhóc?

"

Cô lắc lắc đầu:

"Em lo lắng nếu có bạn học hỏi Tiểu Dịch ba mẹ của cậuđâu? Vì sao ba hay mẹ của cậu đều không thấy mua đồ cho cậu?

"

"Tiểu Dịch có thể nói cô cùng dượng của tớ đã mua cho tớ.

"

"Nếu bạn nhỏ hỏi nó, vậy ba mẹ cậu đâu? Nó phải trả lời thế nào?

"

Mạc Thiên Hòa nhíu chặt mày, nghiêm túc suy tư vấn đề này.

"Hiện tại bọn trẻ rất thông minh, thường thường sẽ nói ra rất nhiều lờinói khiến cho người lớn không tưởng được lại không cách nào xoay xở. Nhữngngười lớn đối mặt loại tình hình này thì sẽ xem đó chỉ là lời trẻ con, cười choqua chuyện, hoặc là nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của bọn chúng. Nhưng trẻcon thì sao? Hơn nữa lại mẫn cảm như Tiểu Dịch, lại vừa vặn cũng là trẻ con cáigì cũng biết?

"

"Thực xin lỗi, lúc trước anh không nghĩ tới vấn đề này.

" Anh xin lỗitừ đáy lòng.

Hạ Tâm Trữ lại lắc lắc đầu.

"Trước kia khi đưa Tiểu Dịch đến nhà trẻ, em cũng chưa hề chú ý tới việcnày. Sau đó lại lục tục xảy ra một việc em mới biết được, nguyên lai thế giớicủa bọn trẻ cũng không đơn thuần như chúng ta tưởng tượng.

" Cô thở dài.

"Mẹ của Tiểu Dịch chưa từng trở về thăm cậu bé sao?

" Mạc Thiên Hòahỏi.

Hạ Tâm Trữ mím môi một chút, không nói gì lắc lắc đầu.

"Đối với Tiểu Dịch mà nói, em tựa như là mẹ của cậu nhóc.

" Ngữ khícủa anh kiên định. Sau một lúc:

"Tiểu Dịch gọi ba cậu bé như thếnào?

"

"Ba. Trừ đó ra còn có thể gọi là gì đây? Người kia dù không chịu tráchnhiệm, vẫn là ba của cậu bé.

"

"Cho nên, nếu anh để Tiểu Dịch sửa lại gọi anh là ba, gọi em là mẹ, nhưvậy sẽ sẽ không có tranh cãi chứ?

"

Hạ Tâm Trữ kinh ngạc, trợn to hai mắt:

"Cái gì?

"

"Anh không có ý muốn soán đoạt sự tồn tại và địa vị của cha mẹ cậu nhóc.Chúng ta làm chính là ba và mẹ nuôi của Tiểu Dịch, không phải ba, mẹ mẹ. Bạn bèở nhà trẻ có thông minh, cũng sẽ không tách hai cách gọi này đối với Tiểu Dịchcó cái gì bất đồng chứ?

" Anh chăm chú nhìn cô, trên mặt lộ ra mỉm cười.

Hạ Tâm Trữ đột nhiên phát hiện mình nói không nên lời, cổ họng của cô khônghiểu sao nghẹn lại, cái mũi thấy chua xót, hốc mắt cũng đi theo chua xót mà đỏlên.

"Em không phải là muốn khóc chứ, cưng à?

" Mạc Thiên Hòa cười hỏi,trong ngữ khí đã có chút ít khẩn trương, giống như thực lo lắng cô sẽ ở giâytiếp theo rơi nước mắt.

"Yên tâm, em sẽ không khóc, cho dù khóc cũng không có nước mắt.

" Côkhàn giọng cười nói.

"Khóc cũng không có nước mắt?

" Anh sửng sốt.

"Đại khái là năm đó khi trong nhà xảy ra chuyện, khóc nhiều quá nên nướcmắt đã chảy hết. Hai, ba năm nay không biết từ khi nào, em phát hiện mình chodù muốn khóc, giống như cũng không thể khóc ra nước mắt.

" Cô cười nóichuyện cũ.

"Vậy có từng cười đến chảy nước mắt không?

" Anh trầm mặc một chút,đột nhiên mở miệng hỏi.

"A?

" Vấn đề ngoài dự kiến khiến Hạ Tâm Trữ ngốc sửng sốt. Cô còntưởng rằng anh sẽ ôm cô nói ít lời trấn an hay cảm thông, không nghĩ tới lạinói ra một câu khiến cho người ta không biết nên bình luận như thế nào.

"Có thể cười ra nước mắt được sao? Đâylà chuyện gì?

" Cô bất tri bất giác đem lời trong trái tim nói ra.

"Không phải có câu kêu mừng ra nước mắt sao?

" Anh nói.

"Chữ mừng trong mừng ra nước mắt, chỉ nên là cảm động, mà không phải cườichứ?

" Cô liếc anh một cái.

"Có đôi khi người cười không thể kiềm chế, không tự chủ được chảy nướcmắt. Chẳng lẽ em chưa từng có qua trải nghiệm này sao?

"

"Loại trải nghiệm này đương nhiên có, chẳng qua vài năm nay...

" HạTâm Trữ mỉm cười lắc lắc đầu. Vài năm nay cô làm sao cười ra được, càng đừngnói là cười không thể kiềm chế.

"Em có sợ ‘buồn’ hay không?

" Mạc Thiên Hòa có chút đăm chiêu nhìn cô trongchốc lát, đột nhiên hỏi.

Hai mắt Hạ Tâm Trữ trừng lớn, khoảnh khắc liền hiểu được anh muốn làm cái gì.

"Đừng–

" Cô mới nói ra được một chữ, thậm chí chưa kịp nói ra chữ

"nháo

" kia, tay anh liền đột nhiên chui vào dưới nách cô, bắt đầu cùcô.

Cô hét lên một tiếng, bắt đầu vừa kêu vừa cười lăn qua lăn lại trên giường,liều mạng né tránh tay anh, lại làm sao cũng trốn không thoát.

Tay anh linh hoạt đi theo thân thể di động không ngừng vặn vẹo của cô, gãi mỗimột chỗ có thể khiến cô bật cười trên người, nách, cổ, bụng, eo, hại cô ‘buồn’vừa kêu vừa cười, liều mạng muốn bắt tay anh ngăn chặn, lại không có biện pháp.

"Mạc Thiên Hòa... Không cần như vậy, ha ha... Không cần... cáp... Em đầuhàng, ha ha...

" Cô cười không thể kiềm chế, đầu hàng, nhưng anh hoàn toànkhông có ý dừng tay, một đôi tay kia vẫn như hình với bóng cù cô.

Cô cười đến không thể thở, ở trong tay anh xoay xoay cầu xin tha thứ :

"Ông xã... Ha ha... Dừng lại đến, ha ha... Ôngxã... Ha ha...

"

Khi cô cười đến sắp khí trước không kịp khí sau, anh rốt cục dừng tay lại, vắtở trên người cô, ý cười đầy mặt ngóng nhìn cô vẫn cười đến không thể ngừng. Sauđó vươn tay nhẹ nhàng lau một chút ướt át ở khoé mắt cô.

"Nước mắt.

" Anh nhẹ nhàng nói.

Hạ Tâm Trữ chậm rãi ngừng tiếng cười lại, hô hấp vẫn đang dồn dập, hai tròngmắt bị nước mắt thấm vào càng thêm sáng ngời, tràn đầy tình yêu cùng biết ơnvới anh.

"Em yêu anh.

" Cô nói ra lời bày tỏ thâm tình từ nội tâm với anh.

Anh cúi người hôn cô:

"Anh cũng yêu em.

"

"Cám ơn mỗi một chuyện anh đã làm vì Tiểu Dịch, cám ơn anh đã xem cậu bétựa như của mình, ông xã.

" Cô vươn tay nhẹ nhàng phủ lên mặt anh, nhìn anhchăm chăm không chuyển mắt nhẹ giọng nói.

"Đừng khách sáo.

" Anh ôn nhu mỉm cười.

"Anh nhất định sẽ là ba tốt.

"

"Em biết rồi?

" Biểu tình của anh trong nháy mắt trở nên vạn phần sángngời.

Cô chần chừ một chút, có chút hoài nghi nhìn anh:

"Anh cũng biết?

"Điều này sao có thể đây? Ngay cả bản thân cô cũng không phải trăm phần trăm xácđịnh.

"Anh vẫn có chú ý.

" Anh dùng sức gật đầu nói.

"Chú ý cái gì?

"

"Chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng không có tránh thai.

"

Anh quả nhiên biết, nhưng –

"Em còn chưa phải thực sự xác định.

" Tuynhiên kinh kì của cô luôn rất chuẩn, đúng lúc lại trì hoãn chưa đến. Nhưng loạichuyện này chưa thông qua bác sĩ chứng minh, không thể trăm phần trăm xác định.

"Ngày mai sau khi mang Tiểu Dịch tới nhà trẻ báo danh, anh cùng em tớibệnh viện kiểm tra.

" Anh lập tức quyết định, cả người hưng phấn đến mặtmày hớn hở.

Thấy anh cao hứng như vậy, Hạ Tâm Trữ trái lại có chút bất an.

"Nếu tất cả chỉ là nhầm lẫn ––

" Cô do dự còn chưa nói xong lời đã bịđánh gãy.

"Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, bởi vì anh thật rất ưa thích quá trình chếtạo bé con.

" Anh nói xong, vẻ mặt ái muội trừng mắt nhìn cô, lại nhếchmiệng cười:

"Em cũng thức thích chứ?

"

Cô át chế không được đỏ bừng mặt, vươn tay đánh anh một cái.

"Mới khôngcó.

"

"Không có?

" Anh kinh hãi thất sắc kêu lên:

"Chẳng lẽ là anhkhông khiến em tìm được thỏa mãn sao? Hay là anh không đủ ôn nhu, hoặc là rấtdùng sức, một buổi tối muốn em nhiều lắm? Hay là tư thế –

"

"Ách, câm miệng!

" Mặt của cô sắp bị thiêu cháy.

"Chuyện này thực sự nghiêm trọng, không thể câm miệng, anh nhất định phảilàm cho rõ ràng...

"

Cô trực tiếp kéo anh xuống ngăn chặn cái miệng phiền phức của anh, sau đó liềnnghe thấy anh cười nhẹ ra tiếng, cùng anh bốn mắt giao nhau, trong ánhmắt lóe ra hào quang thắng lợi.

Anh là cố ý. Suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu cô, anh đã bắt đầu thân thiếthôn cô, hôn đến mức làm cô như si như say. Sau đó anh nhiệt tình ôn nhu cùng côtriền miên, khiến cô quên đi tất cả phiền ưu cùng bất an.

Chờ mong ngày mai.

\*\*\*\*\*\*

Từ sau khi Tiểu Dịch đến nhà trẻ, Hạ Tâm Trữ đột nhiên phát hiện thời gian củamình nhiều thật nhiều.

Tuy nhiên cô hiện tại đang mang thai, nhưng cô lại không cảm thấy không thoảimái, cũng không nôn nghén, càng không có cảm giác buồn ngủ. Tóm lại chính làgiống như đúc với không mang thai, hơn nữa tinh lực thịnh vượng, bởi vậy mới ởnhà qua một tuần không làm việc gì, cô nhàn nhã tới sắp muốn kêu cứu mạng.

Lúc trước bận hết một ngày một đêm, đầu óc của cô ngoại trừ muốn kiếm tiền,chính là muốn nghỉ ngơi. Kết quả hiện tại thực có thời gian có thể được nghỉngơi, cô lại thấy nhàm chán.

Người nha, quả nhiên vĩnh viễn không biết đủ.

Nhưng cho dù có người chỉ vào cái mũi của cô nói cô vĩnh viễn không thấy đủ, côvẫn là muốn tìm một công việc để mình có cái để làm.

Cô nhớ lại cảm giác đi làm ở công ty anh, cho dù cô chỉ làm việc ở nơi đó mộtngày mà thôi, cô vẫn là tưởng niệm, không tự chủ được ảo tưởng nếu lúc trướcmình tiếp tục đi làm, không có bởi vì thấy ngượng ngùng mà buông tha công việckia, sẽ tốt bao nhiêu?

Buổi sáng mỗi ngày đưa Tiểu Dịch đi học, liền cùng anh đi làm rồi cùng nhau tanca, sau đó cùng đi nhà trẻ đón Tiểu Dịch, lại cùng nhau ra ngoài ăn bữa tối,hoặc cùng nhau tới siêu mua đồ ăn về nhà nấu bữa tối.

Ba cùng Tiểu Dịch có thể hỗ trợ rửa đồ ăn, mẹ nấu đồ ăn. Hoặc là do ba nấu đồnăn, mẹ cùng Tiểu Dịch phụ trách rửa đồ ăn, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ,cỡ nào hạnh phúc mĩ mãn.

Chán ghét, cô thực sự rất muốn về Nguyên Thiên Sáng Ý làm việc, cho dù không cótiền làm không công cũng được, chỉ cần có việc làm có thể giết thời gian, cùngvới có một đám đồng sự có tư tưởng lại thân thiện là đủ rồi.

Hạ Tâm Trữ vừa thở dài, vừa đàn dương cầm đột nhiên nghe thấy điện thoại trongphòng khách vang lên.

Cô đứng dậy đi qua tiếp điện thoại, không cần nghĩ cũng biết người gọi điện vềlà ông xã của cô.

"Alo?

"

"Cưng ơi, anh có một phần văn kiện rất quan trọng đặt ở trên bàn sách quênmang đến, em có thể đưa tới giúp anh không?

"

"Đưa đến công ty sao?

" Cô át chế không được hưng phấn hỏi.

"Đúng. Nếu em có việc, anh –

"

"Không có việc gì, không có việc gì, em thật sự rảnh.

" Cô nhanh chóngnói, sau đó đi về phía bàn sách:

"Anh nói đặt ở trên bàn sách? Hình dángcủa nó như thế nào?

"

"Màu vàng kẹp L, bên trái văn kiện có chữ

"Hân Hàn

", Hân trongvui vẻ –

"

"Hàn trong Hàn Lâm, em tìm được rồi.

" Cô nói tiếp theo.

"Phiền toái em đưa tới giúp anh.

"

"Không vấn đề.

"

"Không cần vội lắm, trước mười một giờ đưa đến là được. Ngồi xe taxiđến.

" Anh đặc biệt dặn dò.

"Vâng.

" Cô đưa ra một ánh mắt xem thường – anh thực sự vô cùng yêu vàquan tâm cô.

"Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?

"

"Chờ một chút, Thiên Hòa.

" Cô vội vàng gọi anh lại.

"Làm sao vậy?

" Đầu bên kia điện thoại lập tức truyện đến tiếng hỏi lolắng của anh.

"Mọi người trong công ty đều biết chuyện anh kết hôn sao?

" Cô do dựhỏi, muốn biết cô phải đối mặt mọi người như thế nào để còn chuẩn bị tâm lí mớiđược.

"Đều biết, chẳng là chưa biết đối tượng anh lấy là em, chỉ có một vàingười biết.

"

"Những đồng sự làm chung với em trong ngày duy nhất em đi làm cũng khôngbiết chứ?

" Khóe miệng của cô không tự chủ được giương lên, trong lòngnhiều thêm một hy vọng.

"Làm gì, em muốn giễu võ giương oai với bọn họ à?

" Anh cười nói

"Mới không phải! Anh thấy em là loại người này sao chứ?

" Cô khó cóthể tin anh lại hỏi như vậy.

"Anh nói đùa mà.

" Mạc Thiên Hòa ha ha cười ở bên kia điện thoại, sauđó đột nhiên nói:

"Em muốn trở về đi làm đúng hay không?

"

Hạ Tâm Trữ kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời lại có cảm giác nóikhông nên lời. Lúc này mới thực kêu khó có thể tin! Anh làm sao biết cô đangnghĩ cái gì?

"Sao anh lại biết?

" Cô nhịn không được hỏi.

"Bởi vì anh là ông xã của em.

"

Cô ngẩn ngơ:

"Đây là đáp án gì?

"

Anh nhất thời cười ra tiếng:

"Anh thực hiểu em, cưng ơi. Mặc dù là đoá hoanở ra từ nhà ấm, nhưng lại có sức sống cùng nghị lực của cỏ dại, cùng với tráitim hướng tới trời xanh tự do. Một khi ly khai nhà ấm, mặc kệ cuộc sống bênngoài khổ sở thế nào, em đều sẽ nghĩ biện pháp vượt qua. Một khi có được trờixanh, cho dù là ai cũng không có biện pháp đem em hạn chế ở trong nhà ấm sóngêm gió lặng.

"

Hạ Tâm Trữ cảm động tới hoàn toàn nói không nên lời, anh hóa ra hiểu cô nhưvậy.

"Muốn đi làm thì đến đây đi, chức vị kia anh vẫn giữ cho em.

" Anhnói.

"Ông xã?

" Cô nghĩ chắc mình nghe lầm rồi, chức vị kia sao còn có thểchưa bổ sung? Đều đã qua hơn một tháng, chiếu theo công ty của bọn họ, không cókhả năng tìm không được người thay.

"Trước đi tới đây. Tới nhớ rõ gọi điện thoại, anh sẽ xuống mang emlên.

" Anh dặn dò.

"Được, chúng ta như thế gặp nha!

"

"Cứ như thế gặp.

"

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tâm Trữ chờ sắp không kịp, thay đồ ra ngoài. Đổi mộtbộ đồ mỏng lễ phép, lại buộc gọn tóc của mình lên, cầm lấy văn kiện ông xã dặndò, vội vàng bắt xe taxi đi tới cao ốc làm việc của Nguyên Thiên Sáng Ý.

Cô gọi điện thoại lên trên nói cho anh đã tới, không nghĩ đến anh lại nhờ Trầnquản lí xuống đón cô, hại cô siêu cấp ngượng ngùng.

"Thực xin lỗi, phiềnanh quá, Trần quản lí.

"

"Đừng khách khí.

" Trần quản lí cười cười:

"Tôi nghe tổng tàinói, phu nhân ở nhà thực nhàm chán, muốn đến công ty đi làm?

"

"Trần quản lí, làm ơn gọi tôi Tâm Trữ là được rồi, đừng gọi tôi phu nhân,như vậy tôi thực sự không quen.

" Hai tay cô tạo thành chữ thập cầu xin.

Trần quản lí mỉm cười gật gật đầu:

"Được, Tâm Trữ.

"

Cô cảm kích nhìn anh một cái, sau đó trở lại chuyện chính.

"Nói thật, tôi ở nhà có chút nhàm chán, nhưng anh ngàn vạn lần đừng bởi vìThiên Hòa nói như vậy liền tổn thương suy nghĩ. Công ty có quy định của côngty, sắp xếp nhân viên cũng có kế hoạch cùng quy định nhất định, tôi không hyvọng bởi vì tôi mà làm hỏng quy tắc công ty.

" Cô chăm chú mà nghiêm túcđối anh nói.

"Tôi thực không thấy tổn thương suy nghĩ, ngược lại có loại cảm giác đượccứu. Chức vị lần trước cô đến nhận đến bây giờ vẫn còn trống.

" Trần quảnlí nói.

"Không có khả năng, Trần quản lí, anh đừng gạt tôi.

" Cô cười lắc đầu,nghĩ rằng Trần quản lí nhất định thông đồng với ông xã.

Thang máy mở ra, bọn họ cùng nhau đi vào.

"Tôi không lừa cô.

" Trần quản lí mỉm cười lắc đầu nói.

"Tuy lúc trước tôi tới đây làm một ngày, nhưng đã có thể cảm nhận đượcNguyên Thiên Sáng Ý là một công ty khiến người ta giành giật chen chân đi vào.Làm sao một chức vị trợ lý lại trống hơn một tháng, tìm không thấy ngườiđược?

" Cô khó hiểu.

"Tôi không nói tìm không được người thay. Trên thực tế buổi chiều ngày hômđó cô không tới, công ty tìm được hai vị dự bị thích hợp trúng tuyển, bảo họhôm sau đi làm.

" Trần quản lí nói.

"Nhưng anh không phải vừa mới nói chức vị kia của tôi còn trống sao?

"Cô sắp bị làm cho hồ đồ.

"Công ty có rất nhiều trợ lí hành chính, cũng có thể nói là nhân viên dựbị, khi có người rời vị trí hoặc thăng chức, trợ lý có năng lực sẽ được uỷ thácchức vị mới, mà nhân viên vốn có trợ lí cũng sẽ bị giảm bớt. Từ ngày hôm đó, sốtrợ lí giảm bớt hai vị, bởi vì công ty quy định phải ít ba vị mới có thể tìmngười mới thay, tôi đang bị Lý quản lí oán giận vì ngành của anh ta đang tớilúc gấp gáp, lại nghe thấy tổng tài nhắc tới chuyện của cô, thật sự là giúp tôimột đại ân.

"

"Cho nên công ty thiếu người là thật?

"

"Không thể nói là rất cần người, nhưng nếu cô nguyện ý đến đi làm, tôinghĩ người cao hứng nhất nhất định là Lí quản lý.

"

"Cho dù tôi thực đến đi làm, cũng là người mới cái gì cũng không biết,không thể giúp việc cho các anh.

"

"Nhiều một người thì thêm một phần lực lượng.

" Trần quản lí nói vớicô:

"Cô có thể từ từ suy nghĩ, hoặc là cùng tổng tài thương lượng qua rồiquyết định lại.

"

Nói đến đây, thang máy đã đến tầng bọn họ muốn, cửa thang máy mở ra, cả hai đira ngoài.

"Tổng tài đang có cuộc họp, tôi mang cô tới văn phòng anh ấy chờ.

"Trần quản lí nói:

"Mặt khác, tổng tài nói anh ấy bảo cô mang theo một phầnsố liệu tới đây, cô có thể đưa nó cho tôi không?

"

"Đương nhiên.

" Cô lập tức lấy ra cái kẹp chữ L màu vàng giao cho anh.

Sau khi Trần quản lí nhận lấy văn kiện, mang cô đi đến phòng tổng tài ở tầngcao nhất của Nguyên Thiên Sáng Ý, cũng phân phó thư ký ở ngoài phòng tổng tàipha cà phê cho cô uống.

Cà phê? Cô nhanh chóng lắc đầu uyển chuyển cự tuyệt.

"Không cần, không cần phiền toái.

"

"Một chút cũng không phiền toái.

" Trần quản lí nói với cô, sau đóquay đầu giới thiệu với thư ký:

"Vị này là tổng tài phu nhân.

"

"Tổng tài phu nhân?

" Tuy thư ký là nam, đột nhiên nghe thấy tin tứcnày, vẫn là giật mình trừng lớn hai mắt.

"Anh khoẻ.

" Hạ Tâm Trữ có chút xấu hổ hướng anh ta gật gật đầu.

"Chị khoẻ.

"

Thư ký lập tức cung kính đáp lễ, hại cô trừ bỏ xấu hổ, hiện tại lại càng ngượngngùng.

"Trần quản lí, vị này là...

" Cô do dự mở miệng, lại bởi vì không biếttên thư ký mà dừng lại.

"Tôi họ Thái, Thái Chính Tắc. Phu nhân có thể trực tiếp gọi tôilà Thái thư ký.

" Thái thư ký lập tức khép hai chân lại, đứng nghiêmvững vàng tự giới thiệu với cô.

Hạ Tâm Trữ thực có loại cảm giác muốn té xỉu. Lại gọi cô phu nhân, lại một bộdáng cung tất kính, nếu mỗi người biết cô gả cho thủ trưởng cao nhất ở công tyđều đối cô như thế, vậy cô làm sao trở lại đi làm đây?

Con đường trở về công ty đi làm, tình huống so với cô tưởng tượng còn khó khănthêm nhiều lần hơn.

"Trần quản lí, Thái thư ký, các anh đều nên đang làm việc mới đúng, khôngcần tiếp đón tôi, thật.

" Hạ Tâm Trữ tỏ vẻ khách khí:

"Tôi vào vănphòng chờ anh ấy là được.

"

"Được. Vậy tôi đi làm việc.

" Trần quản lí gật đầu nói, sau đó nhìn vềphía Thái thư ký:

"Anh liền đem phu nhân giao cho cậu.

"

Sao lại là phu nhân nữa? Vừa rồi Trần quản lí không phải đã đáp ứng cô, gọi côlà Tâm Trữ sao? Thật sự là khóc không ra nước mắt.

Quên đi, tùy bọn họ, nhưng cô còn có thể trở lại đi làm sao? Ô...

Buông tha thôi sao?

Ô... Thực rất là muốn khóc.

## 10. Chương 10

Đẩy cửa đi vào trongphòng, liền thấy bà xã vẻ mặt khóc không ra nước mắt ngồi ở trên sô pha ngẩnngười. Ngay cả lúc anh đi vào văn phòng cô cũng đều bất tri bất giác, Mạc Thiênnhíu nhẹ mày, đóng cửa, đi về phía cô.

"Làm gì hé ra gương mặt khóc tang?

" Anh mở miệng hỏi. Khi cô giậtmình vì sự xuất hiện của anh mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn, anh thuận thế cúi đầuhôn cô một cái.

Hạ Tâm Trữ trước là tròn mắt nhìn, lập tức tươi cười rạng rỡ.

"Anh họp xong rồi?

" Cô mừng rỡ nói.

Cô vì anh xuất hiện mà hai mắt tỏa sáng, khiến anh nhịn không được lại cúi đầuhôn cô một cái.

Lúc này nụ hôn hoàn toàn không giống chạm nhẹ vừa rồi, vừa thân mật lại nóngcháy, hôn đến khi Hạ Tâm Trữ thiếu chút nữa nhịn không được muốn rên rỉ thànhtiếng. Cô vội vàng đẩy anh ra, ngượng ngùng trừng anh một cái.

"Anh làm gì, trong này là công ty.

"

"Ai bảo em tú sắc khả cơm (đẹp đến quên ăn cơm) như vậy.

" Đây là anh trả lời.

Cô lại trừng anh cái nữa.

"Vừa rồi em suy nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy, ngay cả anh vào cũngkhông phát hiện?

" Anh ngồi bên cạnh cô, tự nhiên mà vươn tay ôm cô như bảohộ cũng như giữ lấy.

"Suy nghĩ muốn quay về đây làm việc tựa hồ là không có khả năng.

" Côthở dài nói.

"Vì sao? Chẳng lẽ Trần quản lí không có nói với em sao?

" Mạc ThiênHòa khó hiểu hỏi. Anh rõ ràng có dặn dò Trần quản lí có thể nhân cơ hội nóichuyện với cô.

"Có, nhưng đột nhiên em thấy khó khăn thật lớn.

" Cô lại thở dài.

"Cưng ơi, em càng nói anh càng mơ hồ rồi, chuyện gì mà khó khăn thậtlớn?

" Mạc Thiên Hòa nhịn không được nhíu mày.

"Vừa rồi Trần quản lí gọi em phu nhân, Thái thư ký cũng gọi em phunhân.

" Cô nói với anh.

"Em là bà xã của anh, bọn họ đương nhiên tôn xưng một tiếng phunhân.

" Anh theo lẽ thường đương nhiên gật đầu:

"Cái này có vấn đề gìsao?

"

"Anh thấy có cấp trên gọi cấp dưới là phu nhân, còn tất cung tất kính sao?Nếu em trở về làm việc, ở trong công ty chỉ là một trợ lý hành chính nho nhỏ,kết quả mỗi một cấp trên trưởng quan nhìn thấy em thì lại cúi đầu cúi người vớiem. Anh không thấy là như vậy rất khiến người ta cười sao? Người vốn không biếtem là bà xã của anh, không tới thời gian một ngày cũng sẽ biết hết.

" Nóixong, cô bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, sau đó kết luận nói:

"Khó khăn thậtlớn.

"

"Nguyên lai là như thế.

" Mạc Thiên Hòa giật mình hiểu ra:

"Muốnanh yêu cầu mọi người dùng thái độ bình thường nhất đối đãi em, không cần tấtcung tất kính với em, cúi đầu cúi người nữa không?

"

"Không cần vì mình em mà liên lụy mọi người.

" Cô lắc đầu cự tuyệt:

"Hơn nữa nói thật, kỳ thực em cũng là một mực giãy giụa lừa gạt đồng sựnhư vậy không được!? Mọi người thành tâm đối đãi em, em lại lừa gạt mọingười.

"

"Em có thể công khai tất cả.

"

"Sau đó để tất cả mọi người gọi em phu nhân, đối em tất cung tất kính, hơnnữa hoài nghi em thiếu phu nhân tốt đẹp không làm, vì gì lại chạy đến tranh bátcơm với mọi người.

"

"Em nghĩ nhiều lắm, cưng à.

"

"Mặc kệ có phải là nghĩ nhiều hay không, em không thích có cảm giác ngăncách với đồng sự.

"

"Vậy em định buông tha cho ý niệm làm việc trong đầu?

"

"Em còn đang nghĩ. Có lẽ em có thể tới công ty khác làm...

"

"Điểm ấy anh không thể đáp ứng.

" Mạc Thiên Hòa lập tức phủ quyết.

"Vì sao?

" Cô có chút ngạc nhiên, cô nghĩ anh tuyệt đối sẽ không phảnđối, anh không phải nói anh hiểu cô cho nên mới bảo cô đến đi làm sao? Như thếnào...

"Làm ở công ty của anh không giống làm ở công ty người khác.

" Vẻ mặtanh nghiêm túc nhìn cô nói:

" Ở trong chỗ anh, anh mới chiếu cố em được,tới công ty khác –

"

"Em sẽ tự chiếu cố mình.

" Cô nhanh chóng nói tiếp.

"Cưng ơi, không phải em quên hiện tại mình có thai chứ?

" Anh vươn taynhẹ nhàng đặt trên bụng vẫn chưa nhô lên của cô, ôn hòa nói với cô.

"Có rất nhiều phụ nữ mang thai cũng vẫn còn đi làm.

"

"Lời là đúng vậy, nhưng những người đó là từ khi chưa có mang thai cũng đãđang làm việc.

" Một lát, anh sửa lời nói:

"Em có nghĩ tới hay không,có công ty nào cố dùng người mang thai? Bỏ qua không nói tình trạng xấu tronglúc mang thai, làm việc không đến một năm liền muốn công ty cho cô ta nghỉsinh, anh nghĩ không có một ông chủ công ty nào dễ dàng khoan nhượng loạichuyện này.

"

Hạ Tâm Trữ nhất thời không thể nói gì mà chống đỡ, bởi vì cô còn chưa nghĩ tớichuyện này, không có một ông chủ công ty nào ngốc đến độ dùng một phụ nữ mangthai, trừ phi ông chủ công ty kia vừa vặn là ông xã của người nữ đó. Anh thựcvì cô phá lệ rất nhiều, không phải sao?

"Nghĩ thông suốt chưa?

" Anh hỏi cô.

Cô gật gật đầu, thấy anh nhất thời thở ra một ngụm khí lớn, khiến cô nhịn khôngđược cười lên.

"Chuyện gì buồn cười như vậy?

"

"Anh thực sợ em không nghe lời, đúng hay không? Nếu cuối cùng em vẫn quậtcường khư khư cố chấp như cũ, kỳ thật anh cũng không có biện pháp bắt em, chỉcó thể theo em đúng hay không?

" Cô chế nhạo cười nói với anh.

Anh bất đắc dĩ nhìn cô, đang muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trên bàn làmviệc lại bíp bíp một tiếng, truyền đến thanh âm của Thái thư ký.

"Tổng tài, đường dây số một có vị cảnh sát hình sự tên Trương Chính Hùng,nói có việc muốn tìm ngài. Nếu hiện tại ngài không rảnh tiếp điện thoại, anh taliền sẽ tự đến tìm ngài. Ngài muốn tiếp không?

"

Trước khi anh ta nói xong, Mạc Thiên Hòa đã đi đến trước bàn làm việc, sau đóđợi sau khi anh ta nói hết, vươn tay nhấn xuống nút trò chuyện đáp lại:

"Tôi biết rồi.

"

"Vì sao cảnh sát muốn tìm anh?

" Hạ Tâm Trữ đi theo đến bên bàn làmviệc, ở trước lúc anh tiếp điện thoại liền nhanh chóng hỏi.

"Anh cũng không biết.

" Mạc Thiên Hòa vừa nghi hoặc, cũng vừa thấythật sự kỳ quái.

Anh nhấn xuống nút đường dây một, dùng phương thức khuếch đại thanh âm để tiếpđiện thoại. Anh tự nhận không làm chuyện gì xấu, cho nên không sợ cảnh sát tìmtới cửa, hy vọng bà xã cũng có thể tín nhiệm anh, tin tưởng anh.

"Tôi là Mạc Thiên Hòa.

" Anh trầm ổn nói ra danh tính mình với đầu kiađiện thoại.

"Alo? Tôi là cảnh sát hình sự ở khu vực Đại An, Trương Chính Hùng. Thậtngại, ở lúc anh làm việc lại quấy rầy anh.

"

"Không sao, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?

"

"Xin hỏi Mạc tiên sinh, tôn phu nhân có phải là Hạ Tâm Trữ, mà cô ấy cóngười anh trai tên Hạ Quan Kiệt?

"

Vấn đề thình lình xuất hiện của Trương cảnh sát khiến Mạc Thiên Hòa cùng Hạ TâmTrữ không khỏi nhìn nhau, trên mặt hai người đều có biểu tình kinh ngạc, hoàinghi cùng không hiểu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cảnh sát tìm bọn họlại là vì chuyện của Hạ Quan Kiệt!

"Đúng, xin hỏi có chuyện gì sao?

" Mạc Thiên Hòa lên tiếng hỏi.

"Sự tình là như thế này–

"

"Nếu anh ta gây hoạ gì, muốn chúng tôi lấy tiền bảo lãnh anh ta, vậy xinmiễn.

" Hạ Tâm Trữ nhịn không được lạnh lùng mở miệng nói.

"Tâm Trữ.

" Mạc Thiên Hòa gọi nhẹ.

"Mạc tiên sinh, tôn phu nhân cũng ở đây sao?

" Trương cảnh sát ở đầukia điện thoại hỏi.

"Đúng, thật có lỗi, cô ấy có chút kích động.

" Mạc Thiên Hòa nhìn bàxã trả lời lại anh ta.

"Em rất bình tĩnh.

" Hạ Tâm Trữ nhịn không được phản bác, cũng dùnggiọng nói rõ ràng lạnh lùng hơn với cảnh sát đầu bên kia điện thoại:

"Mặckệ Hạ Quan Kiệt xảy ra chuyện gì tôi đều không muốn quản, quan hệ anh em củatôi cùng anh ta đã sớm đoạn tuyệt, cho nên mặc kệ cảnh sát muốn nhốt anh ta nămnăm hoặc mười năm, tôi đều sẽ không để ý. Phiền toái cảnh sát cứ chuyển cáo anhta như vậy, cám ơn.

"

Đầu điện thoại kia trầm mặc một chút.

"Sự thật là...

" Thanh âm Trương cảnh sát chẳng biết vì sao mang theodo dự:

"Buổi sáng hôm nay phát hiện một thi thể của một người đàn ông bịngười giết hại vứt bỏ, ở trên người nam đó tìm được giấy tờ xác thực là của HạQuan Kiệt, mục đích tôi gọi điện thoại, là muốn mời hai vị tới trong cục nhậnthi thể.

"

Hạ Tâm Trữ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời mất đi ý thức.

Hạ Quan Kiệt chết, tin tức này tới rất đột ngột, cũng rất kinh hãi, khiến aicũng không thể tưởng được.

Khi Hạ Tâm Trữ nghe thấy tin tức xấu này trước tiên té xỉu, tuy Mạc Thiên Hòalo lắng, nhưng vẫn giao bà xã cho đồng sự trong công ty chiếu cố. Bản thân thừadịp cô hôn mê, nhanh chóng thay cô tới cục cảnh sát xác nhận thi thể có phải làHạ Quan Kiệt không?

Loại chuyện nhận thi thể này để cô làm thì quá tàn nhẫn, anh thực sự không đànhlòng.

Kết quả làm người ta tiếc nuối, người chết quả thực chính là Hạ Quan Kiệt. Tuymười năm nay, anh chỉ có lúc trước đưa Tâm Trữ đi

"mua

" Tiểu Dịch cógặp qua anh ta, nhưng trên nguyên tắc bộ dáng của anh ta cùng mười năm trướcthực không có thay đổi gì quá lớn. Hơn nữa Tiểu Dịch lại có bộ dáng rất giống anhta, cho nên...

Cảnh sát nói, bước đầu điều tra hẳn là do nhà cái đòi nợ, thủ pháp tương đươngcùng loại, bọn họ đang truy nã hung thủ.

Mạc Thiên Hòa cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu, đáp ứng sẽtận lực phối hợp cảnh sát phá án, sau đó ký tên lên một số văn kiện rồi rời đi.

Sau khi trở lại công ty, cô được an trí nghỉ ngơi trên giường trong văn phònganh đã tỉnh lại một lúc lâu.

Nhân viên Vương Lị Nhã ở bộ phận hành chính phụ trách hỗ trợ chiếu cố cô nóicho anh, sau khi cô tỉnh lại liền hỏi anh đi chỗ nào, sau đó trầm mặc thẳng đếnbậy giờ, một câu cũng chưa nói, cũng không ăn thứ gì.

Nhận lời cám ơn của anh, Vương Lị Nhã rời đi trước. Anh thì hít sâu một hơi,sau khi chuẩn bị tất cả, đẩy cửa đi vào phòng nghỉ ngơi riêng của mình.

Cô im lặng ngồi ở trên giường, khuôn mặt không có biểu tình gì nhìn trời xanhngoài cửa sổ, chẳng biết đang ngẩn người hay là đang suy nghĩ.

"Tâm Trữ.

"

Tiếng gọi khẽ của anh khiến cô chậm rãi xoay đầu lại, mắt hướng chỗ anh, nhưngmặt cô vẫn như cũ không chút thay đổi, khiến cho người ta nhìn không ra tâmtình của cô giờ phút này.

"Anh đã trở lại.

" Anh nói với cô, lại không biết nên mở miệng nói kếtquả cho cô như thế nào.

Cô trầm tĩnh nhìn anh, cũng không nói lời nào.

"Mọi người nói cái gì em cũng không ăn, hiện tại đã là hai giờ chiều, emnhất định đói rồi? Muốn ăn cái gì, anh gọi người đi mua, hay là chúng ta cùngnhau ra ngoài ăn?

" Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống bên giường, ôn nhunhìn cô chăm chú nói.

"Là anh ta sao?

" Cô đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm thấp đến cơ hồkhiến cho người nghe không rõ ràng lắm.

Mạc Thiên Hòa trầm mặc nhìn cô, biểu tình tràn ngập xin lỗi cùng tiếc nuối.

"Thực xin lỗi.

" Anh lẳng lặng nói.

Qua một đoạn thời gian, cô không có phản ứng gì, chỉ là thẳng tắp nhìnanh, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.

"Em không tin.

" Mặt cô không còn chút máu lắc đầu nói, thân thể bắtđầu run rẩy.

"Vợ à–

" Anh cầm tay của cô, ý muốn dùng lời hay dỗ dành, lại bị côđánh gãy.

"Em không tin.

" Cô nói lại một lần, đột nhiên xốc cái chăn tơ tằmtrên người ra, nhanh chóng xoay người xuống giường.

Anh vội vàng vươn tay bắt lấy cô.

"Em muốn đi đâu?

"

"Em muốn đi nhìn anh ta, trừ phi chính mắt thấy, em tuyệt đối không tinanh ta đã chết, tuyệt không!

" Cô kích động nói.

Anh không đành lòng nhìn cô, dùng ngữ khí ôn hoà nhất nói với cô:

"Anh đãđi xác định rồi, vợ à.

"

"Anh không rõ ràng lắm anh ta lớn lên là bộ dạng gì, anh nhất định là nhìnsai lầm rồi.

" Cô đẩy anh ra, bước nhanh về phía trước.

"Tâm Trữ.

" Anh lại đem cô giữ chặt lần nữa, thanh âm không tự chủđược trở nên nghiêm túc mà còn cường thế:

"Không cần như vậy, em phải đốimặt sự thật.

"

"Hiện tại em chính là muốn đi đối mặt sự thật, anh không cần cản em, buôngtay, buông em ra!

" Cô bắt đầu phát điên gầm rú với anh, phát cuồng muốnđẩy anh ra.

Mạc Thiên Hòa sợ hãi cô sẽ thương tổn tới bản thân, bất đắc dĩ chỉ có thể đemcả người cô áp đảo lên giường, dùng sức nặng thân thể gắt gao kiềm chế cô.

"Buông em ra! Buông em ra!

" Cô còn đang thét lên.

Anh dùng miệng che lại miệng của cô, có chút thô lỗ hôn cô, đầu lưỡi anh cườngthế tiến vào trong miệng cô quấn lấy, thẳng đến khi chống cự của cô dần dầnbiến mất, mới chuyển thành ôn nhu yêu thương hôn.

"Bình tĩnh xuống chưa?

" Trong chốc lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn côchăm chú, ôn nhu hỏi.

Hạ Tâm Trữ nhìn anh, mở miệng ra, nước mắt lại chảy xuống từ trong hốc mắt, mộtgiọt tiếp một giọt.

Mạc Thiên Hòa thở dài một tiếng, trừ gắt gao đem cô ôm vào trong lòng, để cô ởtrong ngực khóc đủ, anh cũng không biết bây giờ mình còn có thể làm gì. Hạ QuanKiệt đáng giận, mặc kệ sống hay chết đều khiến người khác tức giận, phiền lòng.Thật sự hẳn là kiếp trước đã nợ anh ta!

Cô khóc một hồi lâu, thẳng đến khi bắt đầu nấc lên mới chậm rãi ngừng lại nhưngvẫn không nhịn nức nở.

"Cảnh sát nói có thể là nhà cái đòi nợ làm.

" Anh mở miệng nói, chậmrãi kể cho cô tất cả nhưng điều biết được từ cảnh sát:

"Bọn họ từ kháchsạn và sòng bạc anh ta thường ra vào điều tra được. Anh ta nợ chồng chất hơnmười vạn chưa trả, cũng từ những người ở chung với anh ta xác nhận gần đây xácthực có người tới cửa đòi nợ. Chẳng qua lần nào anh ta cũng đều nói với chủ nợ,chờ anh ta tìm được em gái của mình, anh ta liền trả đủ tiền.

"Là em hại chết anh ấy.

" Cô đột nhiên nghẹn ngào mở miệng.

Anh bị hoảng sợ, lập tức sửa đúng lời của cô:

"Không phải.

"

"Phải.

" Cô vừa khóc vừa nói:

"Nếu em không ẩn núp đi, nếu anh ấytìm được em, sẽ không xảy ra chuyện này. Chỉ là mấy chục vạn mà thôi, chỉ cầncó mấy chục vạn anh ấy sẽ không mất đi tính mạng, đều là do em hại!

"

"Không ai hại anh ta, là anh ta tự mình hại mình.

" Mạc Thiên Hòa nóinhư đinh đóng cột.

"Chỉ cần em không trốn đi –

"

"Em sẽ cho anh ta tiền, muốn cho anh ta tiền cả đời sao? Như vậy mà có thểcứu anh ta, không phải đẩy anh ta đến vực càng sâu hơn sao?

" Anh nghiêmkhắc đánh gãy cô.

Cô trầm mặc không nói mà nức nở.

Mạc Thiên Hòa bỗng nhiên than nhẹ một hơi, dùng ngữ khí ôn hoà giảng đạo lý vớicô.

"Tâm Trữ, em nên biết nếu anh ta không bỏ cờ bạc, sớm hay muộn cũng có mộtngày sẽ rơi xuống kết cục như hôm nay. Trước kia em từng cho anh ta bao nhiêutiền, trả nợ cho anh ta bao nhiêu lần, nếu anh ta hiểu được tỉnh ra hoặc hốicải, em cũng sẽ không hạ quyết tâm cùng anh ta đoạn tuyệt lui tới, bởi vì embiết tiếp tục như vậy, không chỉ hại anh ta, hại mình, còn có thể ngay cả tươnglai của Tiểu Dịch cũng đều có thể bồi vào.

"Cách làm của em là đúng, tuy nhiên kết quả khiến cho người ta tiếcnuối.

" Anh an ủi cô, đem cô ôm chặt thêm một chút:

"Hơn nữa một khisự tình đã xảy ra, em có tự trách cũng không được gì. Quan trọng chính là,chúng ta phải nói với Tiểu Dịch chuyện ba cậu bé chết như thế nào. Cậu nhóc kiarất mẫn cảm cũng rất chững chạc, anh có chút lo lắng chuyện này sẽ lưu lại tổnthương ẩn sâu trong lòng cậu bé.

"

"Tiểu Dịch...

" Cô nỉ non, giống như lúc này mới nhớ tới còn có mộtTiểu Dịch đang cần bọn họ.

"Đúng, Tiểu Dịch.

" Anh cúi đầu, mềm nhẹ hôn lên nước mắt trên mặt củacô:

"Vì Tiểu Dịch, em nhất định phải kiên cường, phải dũng cảm, không thểđể cậu bé thấy bộ dáng buồn bã như vậy của em, bởi vì em là chỗ dựa cùng hậuphương duy nhất của nó hiện tại, hiểu không?

"

Cô lẳng lặng dừng ở ánh mắt ôn nhu cùng vẻ mặt lo lắng của anh, không lên tiếngtrả lời.

"Hiểu không?

" Anh nhẹ giọng hỏi lại một lần.

Cô lắc lắc đầu.

Anh sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại lắc đầu.

"Anh nói sai rồi.

" Hạ Tâm Trữ đột nhiên khàn khàn mở miệng nói, vươntay ôm lấy cổ anh, đem mặt mình vùi vào cổ và vai anh:

" Em hiện tại khôngphải là là nơi dựa vào cùng hậu phương duy nhất của Tiểu Dịch, bởi vì còn cóanh, anh cũng là là nơi dựa vào cùng hậu phương của nó, và em.

"

"Anh thật cao hứng khi nghe em nói như vậy.

" Mạc Thiên Hòa ôm chặtcô, cúi đầu hôn hôn mép tóc của cô, vui mừng không thôi. Đời này anh sẽ dùnghết khả năng để bảo vệ cô, yêu cô, sẽ không buông tay.

"Không được rời bỏ em.

" Cô ôm chặt anh nói.

"Vĩnh viễn sẽ không.

" Anh ưng thuận hứa hẹn cả đời.

\*\*\*\*\*\*

Mưa gió qua đi, chính là sau cơn mưa trời lại sáng.

Sau khi hậu sự của Hạ Quan Kiệt xong xuôi, nghi phạm giết người không lâu saucũng bị bắt, Mạc Thiên Hòa cùng Hạ Tâm Trữ chính thức nhận nuôi Tiểu Dịch, đểcho ba người bọn họ chân chính thực sự trở thành người một nhà.

Tiểu Dịch đối với việc cha ruột chết, thực không có phản ứng quá lớn, chỉ là imlặng gật đầu tiếp nhận chuyện này. Cũng trong ngày hoàn thành thủ tục nhậnnuôi, thực nghiêm túc đứng ở trước mặt bọn họ, hỏi bọn họ từ nay về sau có thểmở miệng gọi hai người là ba cùng mẹ hay không? Bởi vì đối với cậu bé mà nói,bọn họ mới là ba mẹ của cậu.

Hai người bọn họ đương nhiên lập tức cùng nhau nói có thể, chỉ thấy Tiểu Dịchnhất thời tươi cười rạng rỡ. Sau đó từ nay về sau trong nhà thường nghe thấychính là cậu bé luôn lớn tiếng gọi ba, mẹ, thanh âm giống như muốn bổ sung lạivài năm qua không được gọi.

Cậu bé thật sự coi bọn họ thành cha mẹ, cha mẹ đích thực ở trong lòng cậu.

Từng ngày từng ngày an tĩnh trôi qua, bi thương cũng từng ngày từng ngày giảmbớt, bụng Hạ Tâm Trữ đương nhiên cũng lớn lên từng ngày. Sau đó xác định giớitính của đứa bé trong bụng là một bé gái.

"Thất vọng sao?

" Sau khi đi ra phòng khám, Hạ Tâm Trữ mở miệng hỏi.

"Thất vọng cái gì?

" Đi ở bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, Mạc Thiên Hòahé ra khuôn mặt nghi hoặc.

"Là con gái.

"

"Chúng ta đều đã có con trai, bé này này đương nhiên nên là con gái, nếulà con trai, anh mới thực thất vọng đấy.

" Anh nói.

"Tiểu Dịch cũng không phải đứa con chân chính của anh.

"

"Con đương nhiên phải! Ai nói con không phải, gọi tên đó đi tới gặpanh.

" Vẻ mặt anh tức giận trừng mắt nói, một bộ dáng muốn tìm người đánhnhau.

Cô nhịn không được mỉm cười:

"Bé tiếp theo em sẽ giúp anh sinh contrai.

" Cô nghiêm túc mà thâm tình hướng anh hứa hẹn.

"Nói thật, một con là đủ rồi, anh thích con gái hơn, con gái dáng vẻ giốngem.

" Anh mỉm cười nói với cô.

Cô nhún nhún vai không thể phủ định, nhưng trong lòng sớm đã quyết định, cônhất định sẽ vì anh sinh một đứa con, một đứa con có bộ dáng giống anh, cá tínhcũng kiên định không đổi giống anh, dũng cảm tiến tới. Cô ở trong lòng thề.

Từng ngày từng ngày trôi qua, thêm một năm mới, đông đi, xuân đến, vào hạ, ngàysinh dự tính của cô cũng càng lúc càng gần.

Ngày sinh sản, bụng lớn của cô sớm đã bắt đầu đau, Mạc Thiên Hòa luống cuốngtay chân lập tức đưa cô đến bệnh viện, cả người quả thực khẩn trương tới mứckhông xong.

Hạ Tâm Trữ nằm ở trên giường bệnh, vừa đau, vừa lại cảm thấy buồn cười. Bởi vìở bên giường cô, là hai người đàn ông cô yêu nhất thế giới này, đối thoại củamột lớn một nhỏ thực làm cô buồn cười đến chết mất.

"Ba, ba không nên khẩn trương như vậy được không? Là mẹ phải sinh em bé,không phải là cha.

" Đứa con nói.

"Chính là mẹ phải sinh em bé, ba mới có thể khẩn trương. Nếu là ba sinh,ba mới sẽ không khẩn trương.

" Ba trả lời, trong thanh âm tràn ngập lo âu.

"Ba, ba là con trai, không thể sinh em bé.

"

"Ba biết, ba chính là nêu ví dụ thuyết minh.

"

"Ba, mẹ đang cười, nên không đau, ba yên tâm.

"

"Đây là miễn cưỡng cười vui, con hiểu không? Bởi vì mẹ không muốn làmchúng ta lo lắng.

"

"Nhưng con đâu có lo lắng, cho nên mẹ là không muốn cho ba lo lắng, ba. Baphải kiên cường một chút, hiểu không?

"

Hạ Tâm Trữ còn muốn cười, nhưng một trận đau đớn sắc bén khó nhìn vào lúc nàylại đột nhiên chiếm lấy cô, khiến cô nhịn không được bấu móng tay vào cánh tayanh, phát ra một trận rên rỉ thống khổ.

"Bác sĩ, bác sĩ, y tá, y tá, bà xã của tôi đau quá, cô ấy sắp sinh phảikhông? Các người nhanh chóng đi tới giúp cô ấy xem một chút với.

" Ba hoảnghốt rối loạn, đứa con lại thực bình tĩnh.

"Cô y tá, mẹ con có phải là sắp sinh em gái không? Ba mời các người đi tớixem một chút.

" Cuối cùng, tiếng an ủi lại vang lên:

"Ba, ba phải kiêncường một chút.

"

Trong phòng chờ sinh nhất thời vang lên một tiếng cười khẽ, Hạ Tâm Trữ cũngmuốn cười, nhưng vì ngăn cản đau đớn khó nhịn, cơ hồ sắp mất hết tất cả hơisức, ngay cả sức lực để cười cô cũng không có.

Bác sĩ y tá đến gần, kéo rèm. Bác sĩ kiểm tra tình huống một chút, tiện tuyênbố nên vào phòng sinh, sau đó đẩy cô vào phòng sinh, chuẩn bị sinh nở.

Mạc Thiên Hòa một chút cũng không lo lắng đem đứa con khiến người gặp ngườithích để lại một mình trong phòng chờ sinh. Suốt cả quá trình bà xã sinh nở,toàn bộ hành trình anh đều làm bạn ở bên cạnh cô.

Cục cưng rốt cục ra đời, là một bé con nhiều nếp nhăn, bởi vì rất nhăn nên xemra thực xấu, cũng nhìn không ra giống ai. Nhưng khi bác sĩ ôm cục cưng đến choanh, khi anh chân tay vụng về ôm lấy đứa bé, lòng liền tràn đầy cảm động, trongmắt đều là nước mắt.

"Em xem, con gái của chúng ta.

" Anh ôm con gái bảo bối đến cho bà xãtrong mắt cũng đang tràn đầy nước mắt nhìn.

"Nó thật xấu.

" Bà xã suy yếu phê bình, nhưng trên mặt lại lộ ra mỉmcười vừa lòng.

Anh cũng cười theo, đột nhiên nghe thấy bà xã nói với anh:

"Đứa kế tiếp emsẽ sinh con trai cho anh.

"

"Không cần.

" Cả người anh cứng ngắc phát ra một tiếng rên rỉ hoảngsợ :

"Một đứa là đủ rồi, bà xã, thực!

"

Tay anh đến bây giờ còn run, trên trán phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Đốivới đau đớn trong toàn bộ quá trình sinh sản vẫn còn sợ hãi, tuy nhiên ngườinằm trên bàn sinh lại không phải anh.

Phụ nữ quả thực rất vĩ đại.

"Một đứa là đủ rồi, thực sự!

" Anh nhịn không được run run nói lại lầnnữa.

Bà xã suy yếu mỉm cười với anh, sau đó nói:

"Không.

"

"Bà xã...

"

"Không.

"

Nghe thấy đoạn đối thoại này của bọn họ, bác sĩ và y tá ở một bên nhịn khôngđược buồn cười, mà Mạc Thiên Hòa mặt không còn chút máu lại chỉ muốn khóc.

Đứa tiếp theo, anh còn phải trải qua một lần như vừa rồi nữa hay sao?

Ba, ba phải kiên cường một chút.

Lời đứa con đột nhiên hiện lên, khiến anh vô lực cười khổ một tiếng.

Phụ nữ thực rất vĩ đại, mà đàn ông thực đúng là mệnh khổ – Không phải, là nhấtđịnh phải kiên cường một chút mới được, vì bà xã yêu quý.

Đàn ông –

Ai, cố lên đi!

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cap-tren-muon-cuoi-toi*