Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh

Table of Contents

# Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**“Thiên Dục, chị là chị gái của em!”“Nhưng mà không có quan hệ máu mủ. ”“Chị lớn hơn em 4 tuổi. ”“Anh biết chứ, nhưng nhìn em thì lại giống như nhỏ hơn anh 4 tuổi!”“Chị. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chi-cho-em-cung-chieu-anh*

## 1. Chương 1

Hắn ra đời không chỉmang lại sự vui mừng và hạnh phúc cho An Vịnh Tâm cùng Thẩm Tư Kiều mà còn tiếpthêm hi vọng cho họ. Hai người đã trải qua rất nhiều thử thách và đau khổ trongtình yêu mới đến được với nhau. Bọn họ đã từng mất đi một đứa bé, hai người thậmchí còn cho rằng họ vĩnh viễn sẽ không thể có con. Nhưng trời cao hiển nhiênkhông quá tàn nhẫn với những người yêu nhau. Ở thời điểm gian khổ nhất, cuốicùng cũng ban cho họ một đứa con trai khỏe mạnh.

Từ lúc hắn ra đời, mọingười liền đem hắn khắc sâu vào trong lòng, dùng câu “Nâng ở lòng bàn tay sợ bể,ngậm trong miệng sợ tan” để hình dung cũng không nói quá. Thế lực đứng đầu hắcđạo ở toàn bộ Châu Á hiện nay có tên là “Ngân Khuyết Môn” nằm ở Đài Loan. Ôngngoại của An Vịnh Tâm là người đứng đầu, ông còn là chuyên gia khoa tim mạch nổitiếng khắp thế giới. Bất kỳ một người nào ở “Ngân Khuyết Môn” cũng biết tiểuthư An gia sinh được đứa con trai này quả thật không dễ dàng gì. Cho nên tất cảmọi người đều đem hết khả năng tận lực che chở hắn, đem hắn so với tính mạng củamình còn quan trọng hơn.

Hắn quả thật là mộtthiên chi kiêu tử được hàng vạn hàng nghìn sự yêu thương nuông chiều.

Vậy mà vô luận bọn họyêu thương hắn như thế nào cũng so ra kém với “chị gái” hắn. Người này là congái nuôi của An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều. Cô gái nhỏ đó xinh đẹp như búp bê...

Ánh nắng buổi trưa ấmáp nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Hoa Tường Vi xinh đẹp với đủ loại màu sắc khoesắc khắp nơi trong sân sau của ngôi nhà.

Lúc này Thẩm Thiên Vi gầnsáu tuổi, cô bé đang tưới nước cho những bông hoa Tường Vi xinh đẹp một cách tỉmỉ. Ánh nắng ấm áp chíu lên cái tạp dề màu tím cùng với khăn trùm đầu cùng màulàm cho cô bé giống như một tiểu tinh linh đáng yêu động lòng người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đángyêu như một con búp bê tinh xảo cho dù có dính một chút bùn đất cũng không làmtổn hại chút nào đến vẻ đẹp của cô bé. Chóp mũi nho nhỏ mượt mà toát ra mồ hôi,cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cong lên chứng tỏ cô bé đang rất nghiêm túc.

“Vi, Vi...”

Một giọng nói thật nhỏđột nhiên vang lên ở phía sau. Cô bé giật mình, lập tức quay người lại cứ nhưmình bị điện giật. Cô nhìn về phía cách đó không xa có một viên thịt nho nhỏtròn tròn đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng.

Hắn đang nhìn cô chằmchằm với cặp mắt đen đáng yêu.

Cái miệng nhỏ nhắn củacô nở ra một nụ cười hết sức sủng nịnh. Cô bé vội vàng đứng lên, vỗ vỗ cái tạpdề rồi đi về phía xích đu, cúi người từ trên cao nhìn xuống.

“Thiên Dục, em gọi chịphải không?”

Thẩm Thiên Dục mới haituổi hoàn toàn kế thừa tư chất cùng vẻ ngoài của ba mẹ hắn. Hắn có một hìnhdáng cực kỳ xinh đẹp trừ đôi mắt trong trẻo lấp lánh kia thì tròng mắt đen cựckỳ giống An Vịnh Tâm. Hắn có khuôn mặt tuấn tú có tám phần giống Thẩm Tư Kiều.

Cặp mắt đen nhanh nhưchớp nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Vi, tay nhỏ bé phấn nộn bắt lấy tạp dề của côbé, sau đó nở ra một nụ cười rạng rỡ.

“Ha ha, em muốn lấy tạpdề của chị à?” Thẩm Thiên Vi cười “Hì hì” một tiếng nắm lấy tay nhỏ bé của hắnthuận tiện ngồi xuống kế bên. Cô nhìn hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúcấm áp.

Đây là em trai của cô,là em trai mà cô yêu quý nhất!

Mặc dù cô mới sáu tuổinhưng tâm trí của cô đã trưởng thành rất nhiều so với những đứa trẻ cùng lứakhác. Cô đã từng là một đứa trẻ bất hạnh nếu như không phải ba mẹ đem cô vềnuôi thì bây giờ cô không mình đang trôi nổi ở đâu, phải trải qua một cuộc sốngnhư thế nào.

Tới khi mẹ mang thaiThiên Dục, sự mong đợi mãnh liệt của ba mẹ cũng lây sang cô, làm cho cô khôngkhỏi chờ mong vào hắn. Cô biết Thiên Dục là đứa trẻ không dễ dàng có được. Côyêu quý ba mẹ cho nên cô cũng sẽ dùng toàn bộ tình cảm cùng sinh mạng để yêuthương, bảo vệ đứa em trai này, không cho bất cứ ai có thể tổn thương hắn, cônhất định sẽ bảo vệ hắn.

Khi Thiên Dục được mộttuổi lẻ ba tháng, câu đầu tiên hắn nói không phải ba cũng phải mẹ mà là “ViVi”... Khi đó hắn đứng trước cái ghế nhỏ màu trắng. Cô hít hít mũi khóc thậtkhó coi. Mẹ lại nói cô thật ngốc nên vui vẻ mới đúng. Bởi vì cô yêu thương hắn,luôn ở xung quanh chạy trước chạy sau chăm sóc cho hắn nên hắn mới có thể thíchcô như vậy.

Nhưng...

Cái miệng nhỏ nhắn củaThẩm Thiên Vi cong lên, cô nhẹ nhàng siết chặt gương mặt trắng nõn của ThẩmThiên Dục: “Thiên Dục, phải gọi là chị! Nói theo chị, chị, chị...”

“Vi, Vi Vi”

Gương mặt nhỏ nhắn trắngnoãn của hắn lại tỏ ra rất nghiêm túc, Thẩm Thiên Vi vừa bực mình vừa buồn cười.

Không sai. Người đầutiên hắn mở miệng gọi là cô nhưng tại sao không phải là “Chị” mà là tên của côchứ? Cô thật sự rất muốn nghe hắn gọi một tiếng chị... Nhưng tên nhóc này thàchết chứ không chịu làm theo, hắn xác định rằng cô chính là Vi Vi.

Mẹ nói có thể vì hắnthường nghe ba và mẹ gọi cô là “Vi Vi” nên mới nhớ hai chữ này.

Thật là một thất bại tốtđẹp.

Tới lúc nào cô mới cóthể nghe hắn gọi một tiếng chị đây?

“Thiên Dục, chị là chịcủa em!” Cô từ trong túi móc ra một cái khăn tay nhỏ mềm mại thay hắn lau đi mồhôi trên trán, cưng chiều xoa xoa cái má mềm mại của hắn.

“Vi Vi...” Cái miệng nhỏnhắn chu lên, một lần nữa bật ra hai chữ này. Thẩm Thiên Dục nhìn chằm chằm côvừa giống như đang suy nghĩ cái gì đó vừa giống như đang mơ mộng.

“Được rồi, được rồi, làVi Vi nha!”

Một chuỗi tiếng cườivui tươi hớn hở từ miệng Thẩm Thiên Dục phát ra, giống như hắn vô cùng hài lòngvới đáp án này.

“Em đó, mỗi lần bắt nạtchị đều vui vẻ như thế”

Thẩm Thiên Vi vuốt cáimũi nhỏ của hắn một cái, hai người cùng nhau cười rộ lên.

Nghe ở sân sau có tiếngcười đùa vui vẻ, hai vợ chồng vẫn đứng ở cửa chính cũng cười theo. An Vịnh Tâmbị Thẩm Tư Kiều ôm vào trong ngực: “Kiều, em thấy thật hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy” Thẩm TưKiều hôn nhẹ lên trán vợ.

Một lúc sau, An VịnhTâm ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía Thẩm Tư Kiều, cô nói: “Chồng ơi,chúng ta sinh thêm một đứa bé được không?”

Thẩm Tư Kiều cũng khôngkinh ngạc trước đề nghị của vợ. Hắn chỉ thở dài tiếc nuối: “Vợ à, anh xin lỗi,coi như em muốn thì nó cũng sẽ không xảy ra.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh đã buộcga-rô (ngăn sinh nở) rồi, không có khả năng cho em đứa bé.” Thẩm Tư Kiều sủngnịnh nhìn vợ giống như đang nhìn bảo bối quý giá nhất.

“Cái gì?” An Vịnh Tâmquả thật rất khiếp sợ “Tại sao tới bây giờ anh mới nói cho em biết?”

“... Anh không muốn mạohiểm nữa, rất nguy hiểm!” Câu trả lời của hắn khiến khóe mắt An Vịnh Tâm nhanhchóng đỏ rực “Chúng ta còn có Vi Vi và Thiên Dục mà, như vậy là đủ rồi.”

“Đứa ngốc!” An Vịnh Tâmvùi mặt vào trong ngực hắn hít hít chóp mũi “Em yêu anh, thật sự rất yêu anh.”

“Anh cũng thế...”

Một lúc sau, từ trongsân sau vọng ra tiếng cười của lũ trẻ một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hai vợchồng. An Vịnh Tâm cố làm ra vẻ uất ức nói: “Con trai của anh là một tên khốnkiếp. Hắn bắt nạt em.”

“Sao vậy?” Thẩm Tư Kiềunhíu mày, mang theo nụ cười biết rõ còn hỏi.

“Ở trước mặt em hắn rấtnghịch ngợm nhưng ở trước mặt Vi Vi lại rất ngoan ngoãn, một dáng vẻ ngoanngoãn vô cùng đáng yêu... Đây không phải là bắt nạt em thì là gì?” An Vịnh Tâmchu mỏ.

Thẩm Tư Kiều vừa nghe,hé miệng cười lên: “Vợ à, con trai của em mới hai tuổi mà thôi...”

“Chính là mới hai tuổimới đáng sợ nha!” An Vịnh Tâm không phục nói “Cũng không biết di truyền từ ngườinào, ranh ma muốn chết!”

“Không phải từ em sao?”

“Làm ơn, chồng à, conanh cũng có phần đó! Hắn sau này khi dễ lời nói của anh, em không giúp một tayđâu!”

“Vậy... Sau này để choVi Vi đối phó với hắn.”

“A! Ý kiến hay!” mắt đẹpcủa An Vịnh Tâm lóe sáng. Cho dù là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương đi nữa thì cũng có khắctinh. Cô ôm cổ Thẩm Tư Kiều: “Chồng à, anh thật thông minh.”

“Quá khen, anh muốn phầnthưởng, một cái hôn.”

“Không thành vấn đề, mộttrăm cái cũng có, ha ha...”

Ở nơi nhỏ bé này trànngập hạnh phúc. Đó đã là một câu chuyện xưa còn bây giờ đã là chuyện khác...

“Nhóc con, thành thậtkhai báo ẹ. Nửa tháng trước, xâm nhập kho tư liệu trường học lấy đề thisau đó phát tán trên internet làm hại cuộc thi rối loạn có phải là con giở tròhay không?”

Tiếng la hét cực kỳvang dội từ căn phòng nào đó ở lầu hai Thẩm gia truyền ra. Giọng nói của nữ chủnhân vô cùng tức giận nhưng hiển nhiên người bị trách mắng lại vô cùng hời hợt.

Một đứa bé lười biếngngồi dưới đất sát cửa sổ. Nó không ngẩng đầu lên, cặp mắt vẫn như cũ quét quacuốn sách Anh Văn cầm trong tay, một ngón tay nhỏ bé trắng noãn thong thả ungdung giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai, khóe miệng nâng lên một chút, cười như không cười,âm thanh thở dài nhẹ nhàng chậm chạp từ môi mỏng bật ra: “Mẹ, làm việc phải cóchứng cứ, mẹ không thể nói oan cho người tốt được. Hơn nữa người này còn là contrai bảo bối của mẹ! Còn nữa, nếu như có thể, mẹ có thể nói nhỏ một chút không?Trái tim của con rất yếu ớt, đừng hù dọa con.”

“Cứt chó!” Từ ngữ bấtnhã từ môi mỏng của An Vịnh Tâm bật ra, cô chống nạnh từ trên cao nhìn xuốngcái người có bộ dạng “Việc không liên quan đến mình, vắt giò ngồi xem”, cô tựnói với mình, nhất định phải tỉnh táo, phải tỉnh táo! Nhưng...

“Trái tim của con rất tốt,tốt đến độ có thể làm si măng cốt thép! Chứng cứ? Mẹ không cần đến nó, mẹ nhìnvào mắt con là biết con nói thật hay nói giả, huống chi... Con cho rằng mẹ thậtsự không có chứng cứ sao?”

Cuối cùng đứa trẻ bất đắcdĩ buông quyển sách dầy cộm xuống, nó nhìn về phía An Vịnh Tâm mỉm cười và nói:“Mẹ đã lớn tuổi rồi tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, người trưởng thành nêngiữ vững phong độ, hơn nữa, ba nói mẹ ở trước mặt con không được nói tục, mẹquên rồi sao?”

“Con!” An Vịnh Tâm bỗngchốc nắm chặt bàn tay, cô thật sự muốn đem thằng nhóc trước mắt từ trên lầu némxuống.

Cái gì gọi là “Lớn tuổi”?Cô mới ba mươi tuổi! Hai từ “Lớn tuổi” cùng cô một chút quan hệ cũng không có,cô...

Bây giờ không phải làlúc nghĩ tới vấn đề rối rắm này.

Một hồi lâu sau, cônheo mắt lại, hít thở sâu một hơi rồi nói: “Thẩm Thiên Dục, ẹ một lý do, mẹliền bỏ qua cho con.”

Đứa bé cũng chính là ThẩmThiên Dục, từ dưới đất đứng lên, duỗi lưng một cái: “Nào có lý do gì? Muốn làmthì làm thôi.”

“Quả nhiên là con!” Chấtvấn lâu như thế, cái thằng nhóc này cũng không nói ra đáp án, hiện tại lại thẳngthắn một cách không cần thiết, làm trò quỷ gì đây? An Vịnh Tâm ôm bả vai ThẩmThiên Dục lén lút nhỏ giọng hỏi “Muốn làm trò quỷ gì thì làm đi, cho tới bây giờcon sẽ không làm chuyện không có lợi ích! Trò đùa dai này sẽ lãng phí quá nhiềuthời gian của con, con luôn ghét như vậy mà. Nói, có âm mưu gì?”

Thẩm Thiên Dục nhíu màyliếc xéo An Vịnh Tâm: “Mẹ, nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ có thể buông con ra không?”

Hắn lại dám nói nam nữthụ thụ bất thân với cô sao. Người nữ là mẹ của hắn nha! Lại nói, hắn là một đứatrẻ tám tuổi hiểu cái gì là chuyện nam nữ chứ!

“Nói mau, nếu không conđừng mơ tưởng có thể gặp lại Minh Ít Liêm!” An Vịnh Tâm dùng đầu ngón chân cũngnghĩ ra được, có thể huấn luyện đứa con trai nhỏ của cô đem kho tư liệu nhà ngườita ra giải trí, trừ chồng của Hoắc Vân Khê ra thì còn ai nữa. Người đó được giớihacker xưng là “Tôn Vương”. Chính là gã đàn ông tên Minh Ít Liêm ngoài đời thực,tuyệt đối không có người thứ hai!

Nghiệt duyên, nghiệtduyên! Cô không nên cho con trai mình cùng đám người thông minh đến cực kỳ quáidị kia qua lại với nhau!

“A, mẹ, mẹ không biếttrên thế giới này có cái gọi là máy vi tính với điện thoại sao?” Thẩm Thiên Dụcrất khờ dại đáp lại.

“Con...”

Lời nói của An Vịnh Tâmcòn chưa bật ra, Thẩm Thiên Dục nghiêng mắt nhìn thấy cái gì đó ở ngoài cửa, vẻmặt đột nhiên thay đổi 180 độ, gương mặt tuấn tú xinh đẹp tràn đầy áy náy nói:“Mẹ, con sau này sẽ không dám nữa, mẹ đừng đánh con có được không?”

An Vịnh Tâm kinh ngạccúi đầu nhìn con trai mình.

“Mẹ?” Làm gì dùng từnày gọi cô, hơn nữa, cô nói đánh hắn bao giờ chứ?

“Mẹ! Một tiếng kêu gấpgáp vang lên, một bóng dáng mảnh khảnh vọt vào phòng. Đứa bé trong ngực An VịnhTâm đột nhiên biến mất. Hắn chạy đến phía sau bóng dáng mảnh khảnh kia nhanh tớimức cô còn không kịp phản ứng.

“A, Vi Vi, con đã về rồisao?”

“Mẹ, mẹ đừng đánh ThiênDục có được không? Hắn phạm sai lầm sẽ sửa, thật đó!” Người vọt vào phòng chínhlà khắc tinh mà Thẩm Tư Kiều đã nói: con gái của bọn họ Thẩm Thiên Vi. An VịnhTâm nhìn đứa con gái xinh đẹp như búp bê, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầysự thiên vị...

Sai lầm rồi, sai lầm rồi,không phải khắc tinh, hoàn toàn là cứu tinh!

Từ nhỏ đến lớn, bất luậnlà thằng nhóc đó phạm vào lỗi gì, chỉ cần có Vi Vi ở đây, toàn bộ cũng sẽ chuyệnlớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa cái thằng nhóc này rất nhanh chónghiểu được đạo lí đó, hắn liền biết lợi dụng “chị gái” mình... Nói tóm lại, côhiện tại là không có biện pháp động vào thằng nhãi này.

## 2. Chương 2

Cái tên Hỗn Thế Ma Vương ở phía sau Thẩm Thiên Vi nở nụ cười hài lòng, hơn nữa hắn còn nắm thật chặt vạt áo của chị gái, bày ra một bộ dạng run sợ.

“Không đâu mẹ!” Thẩm Thiên Vi lúc này đã mười hai tuổi, cô đã có bộ dáng nhu mì yếu ớt động lòng người làm cho người ta cảm thấy thương tiếc “Thiên Dục rất nghe lời mà, hắn nhất định không phải cố ý gây họa, phải không Thiên Dục?” Thẩm Thiên Vi đột nhiên xoay người, cưng chiều dịu dàng hỏi Thẩm Thiên Dục đang đứng phía sau.

Thẩm Thiên Dục thu lại nụ cười trong nháy mắt, hắn ôm sát người Thẩm Thiên Vi, làm nũng nói “Vâng.”

Thẩm Thiên Vi xoay người lại nhìn An Vịnh Tâm cười nói: “Mẹ, con nói đúng không? Con biết ngay là Thiên Dục nhất định không phải cố ý gây chuyện.”

Lời của hắn nói con đều tin sao? An Vịnh Tâm khóc không ra nước mắt: “Vi Vi, con nghe mẹ nói...”

“Mẹ, giao chuyện này cho con đi, con sẽ nói chuyện với Thiên Dục.”

“Này này, Vi Vi...”

Hoàn toàn không chú ý tới tiếng kêu của An Vịnh Tâm, Thẩm Thiên Vi liền vội vàng kéo Thẩm Thiên Dục chạy đi. Về tới phòng mình, để quyển sách trên tay xuống, cô liền sờ sờ đầu Thẩm Thiên Dục hỏi: “Không có bị mẹ đánh đòn chứ?”

Thẩm Thiên Dục bày ra một bộ dáng thật ngoan ngoãn nghe lời, hắn cắn môi mỏng, gật đầu một cái.

“Nói đi, lần này làm sao chọc giận mẹ vậy?” Nụ cười ở môi hồng tràn ra.

Thật sự rất kỳ quái, từ nhỏ đến lớn Thiên Dục luôn rất nghe lời, cô chưa từng thấy đứa trẻ nào cùng lứa với Thiên Dục lại ngoan ngoãn như vậy! Nhưng tại sao mỗi ngày mẹ lại luôn la mắng hắn?

“Em cũng không biết.” Thẩm Thiên Dục rũ đầu nhỏ xuống, tròng mắt đen thật to lã chã nước chực khóc giống như vô cùng khổ sở.

Một cảm giác yêu thương từ trong lòng tràn ra, Thẩm Thiên Vi thở nhẹ một cái đem thân hình gầy nhỏ ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng hắn: “Không có chuyện gì, mẹ rất thích em, làm việc gì đều là vì muốn tốt cho em, ngàn vạn lần không thể tức giận với mẹ nhé!”

“Vâng.” Hắn mềm mại nói.

“Ừ, ngoan, vậy chị làm điểm tâm cho em ăn có được không?” Thẩm Thiên Vi xoa xoa mái tóc đen bóng của hắn, cưng chiều hỏi.

“Vâng, em muốn ăn cây xoài ngàn tầng.” Đầu nhỏ đặt tại vai cô khẽ nói.

“Không thành vấn đề, vậy em ra sân sau chờ chị, rất nhanh sẽ có thôi.” Thẩm Thiên Vi xoay người đi ra cửa, bỗng nhiên, cô dừng bước chân, quay đầu lại vui vẻ nói “Thiên Dục, hôm nay trường học tuyển thẳng trong nước có cuộc thi, chị làm bài rất tốt!”

Nửa tháng trước, trường học tuyển thẳng trong nước tổ chức cuộc thi, cô lại bị viêm phổi cấp tính tạo thành sốt cao phải nhập viện tròn một tuần lễ mới khỏi hẳn. Nhưng cô không ngờ mình lại may mắn như thế, cuộc thi xảy ra chút vấn đề kéo dài sang tuần sau vừa vặn để cho cô tham gia! Nếu không, cô có thể sẽ phải đổi sang trường khác, tách khỏi Thẩm Thiên Dục, không thể tiếp tục chăm sóc hắn, cùng hắn đi học và tan trường... Cuộc thi vừa kết thúc, cô liền muốn đem tin tức tốt này nói cho hắn biết.

“Có thật không? Vi Vi thật lợi hại!” Hắn cười vui vẻ với cô.

“Quan trọng nhất là không cần phải rời xa em!” Thẩm Thiên Vi nói xong liền kích động rời đi.

Chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ trong phòng liền thu hồi nụ cười hồn nhiên trên mặt mà thay vào đó là nụ cười bí hiểm, một sự đen tối hiện lên trong con ngươi xinh đẹp. Còn chưa kịp che giấu liền bị thân hình mảnh khảnh cao gầy đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa thu vào trong mắt.

An Vịnh Tâm dựa vào cửa phòng, lười biếng ôm hai cánh tay, nhìn đứa con trai nhà mình: “Mẹ nghĩ, mẹ đã biết rõ nguyên nhân.”

“E hèm.” Mà người nào đó chỉ là không để ý chút nào nhún nhún bả vai nhỏ bé.

“Xuy...” An Vịnh Tâm tức giận châm chọc.

Như vậy cũng được sao? Mấy năm nữa sẽ không hù dọa con gái cô chạy mất chứ...

Năm qua năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, vào một buổi trưa nắng ấm tràn đầy.

Ở sân sau với đủ loại hoa Tường Vi, có một thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt y hệt búp bê vì phơi nắng mà có chút phiếm hồng nhưng lại làm cô vô cùng đáng yêu, xinh đẹp.

Cô buông bình tưới nước trong tay xuống, mềm nhũn duỗi cái lưng mỏi, nhẹ nhàng thở một hơi rồi cười lên.

Mỗi lần nhìn vườn hoa Tường Vi này cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn... Bởi vì hoa Tường Vi là tượng trưng cho tình yêu của ba và mẹ. Mẹ thích nhất là hoa này, cô cũng thế. Những đóa hoa Tường Vi này giống như những đứa trẻ mà cô trân quý nhất.

“A” Đột nhiên một mảng đen chụp xuống trước mắt, ánh sáng trước mắt cô nhanh chóng biến mất giống như là bị cái gì đó che mất, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu lại.

Thấy người đứng sau lưng, Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng híp mắt to, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ mơ màng màng nhìn đến gò má vô cùng xinh đẹp kia, làm cho cô trong giây lát đó mất hồn, nỉ non: “Thiên Dục...”

Một hồi “Khanh khách” tiếng cười khiến Thẩm Thiên Vi từ trong mộng tỉnh lại, cô từ từ thích ứng sự biến đổi của ánh sáng, cô tức giận đập vào ngực người đó một cái, cười lên: “Em làm chị sợ.”

Hình dáng người trước mắt dần dần hiện ra trong mắt cô, lại làm cho cô thất thần suy tư một lần nữa.

Thời gian... Có phải trôi qua quá nhanh hay không?

Cô gần như còn nhớ rõ, rất nhiều năm trước, hắn chỉ là đứa bé mập mạp chưa biết nói chuyện chỉ biết nhìn cô không chớp mắt giống như cô là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Cô là tất cả thế giới của hắn. Thậm chí bốn năm trước, hắn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi gầy nhỏ cần cô bảo vệ. Vậy mà bây giờ... Mới mấy năm, hắn đã cao như thế này, đã 170 centimét rồi, so với cô cao hơn nửa cái đầu, cho dù còn có chút gầy nhưng cũng không còn nhỏ bé nữa làm cho cô có cái cảm giác thất bại của người làm chị.

Hắn có phải đã không còn cần cô bảo vệ nữa không?

“Vi Vi, đang suy nghĩ gì thế?” Thẩm Thiên Dục nhìn Thẩm Thiên Vi đang thẫn thờ một lần nữa, hắn nhếch môi, gõ gõ đầu cô.

“A” Thẩm Thiên Vi chớp chớp mắt to hoàn hồn, gương mặt thoáng qua một tia phiếm hồng, nhấn một cái lên trán hắn: “Không thể gõ đầu của chị gái nha!”

“Không phải chị gái, là Vi Vi.” Hắn bĩu môi trả lời.

Cô cười lên, người này mười năm như một ngày, vẫn cố chấp như xưa! Thẩm Thiên Vi lười cãi cọ với hắn, cô bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái, theo thói quen móc ra khăn tay thay hắn lau đi mồ hôi, dịu dàng cưng chiều hỏi: “Đi đá banh với bạn bè à?”

“Ừ.” nụ cười tràn ra bị nắng ấm phản xạ càng làm cho khuôn mặt của Thẩm Thiên Dục thêm rạng rỡ khiến cô có một chút rung động từ đáy lòng.

“Khó trách gần đây chủ nhật nào em cũng chạy mất không thấy bóng dáng đâu cả.” Thẩm Thiên Vi hơi cuống quít dời đi tầm mắt, đi tới bên bàn tròn màu trắng rót một ly Hồng Trà Tích Lan.

Động tác của cô rơi vào trong mắt của Thẩm Thiên Dục, làm cho hắn không tự chủ được khơi lên nụ cười có chút đùa giỡn.

“Vi Vi tức giận sao?” Hắn tiến lên, nhận lấy ly hồng trà từ trong tay cô, cười he he ngẩng đầu uống cạn.

Nhìn hắn “Ừng ực, ừng ực” uống xong, cô đem ly trà trống không trở về, một sự cưng chiều thoáng chút cô đơn từ đáy mắt tràn ra: “Tại sao chị phải tức giận chứ? Em đi đá banh với bạn bè chứ có phải đi làm chuyện xấu đâu.”

Thẩm Thiên Dục thiếu chút nữa bị sặc, hắn không biết định nghĩa làm chuyện xấu của cô là làm chuyện gì? Nhưng sự cô đơn trong mắt cô mặc dù rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn, hắn làm nũng hỏi: “Vậy tại sao Vi Vi lại không vui? Nói cho tôi biết đi!”

Ánh mắt của hắn khiến Thẩm Thiên Vi không thể che giấu cảm xúc của mình, cô chỉ biết thở dài, gõ gõ đầu hắn: “Chị không phải là không vui...Chỉ là có chút cảm thán...”

“Tại sao?”

Thẩm Thiên Vi bật cười cố làm ra vẻ đáng thương nói: “Bởi vì em trai của chị đã trưởng thành rồi, đã không cần chị gái này nữa.”

Nói là nói giỡn nhưng thật ra cô đúng là có chút để ý. Cho dù ban đầu cô may mắn không cần rời xa hắn khi thi tuyển thẳng vào trường học nhưng sau này thì sau, mọi chuyện sẽ khác.

Đã từng có một khoảng thời gian cô rất lo lắng, cô sợ không có cô ở bên cạnh, hắn sẽ không quen! Kết quả, người không quen chính là cô, cô đã quá quen thuộc với việc chăm sóc hắn... Từ nhỏ đến lớn, cô đều đem hắn trở thành thứ quan trọng nhất, không một ai có thể khi dễ hắn, tổn thương hắn! Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ không cần sự chăm sóc của cô nữa.

“Tôi không cần chị gái, tôi chỉ cần Vi Vi” Thẩm Thiên Dục bĩu môi, cố làm ra vẻ đáng thương. Hắn kéo một cái cô liền ngồi trên xích đu sau đó điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất tùy tiện nghiêng người nằm trên đùi cô.

Sau khi mọi việc đã kết thúc Thẩm Thiên Vi mới hoàn hồn, cô cười lên, cưng chiều gõ đầu của hắn: “Này này, Thẩm Thiên dục, mới vừa nói em trưởng thành bây giờ lại bắt đầu lộ nguyên hình ra rồi.”

“Vi Vi.”

“Hả?”

“Mặc kệ tôi bao nhiêu tuổi, tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Vi Vi để cho Vi Vi chăm sóc tôi.”

Nói trong lòng không ngọt là gạt người, hắn là em trai cô thương yêu nhất. Thẩm Thiên Vi thở dài: “Chị biết chứ, em là bảo bối của chị rất nhiều năm rồi! Chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

“... Không có gì!” Thẩm Thiên Vi lắc đầu một cái, không nói tiếp.

Chỉ là cuối cùng sẽ có một ngày, cô sẽ lên đại học, đi tìm việc làm và rời khỏi nhà, rời khỏi hắn, cô còn phải lập gia đình...

Nghĩ tới đây, cô vô cùng đau lòng.

Một lúc lâu sau, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên trong sân. Chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua quần áo. Thẩm Thiên Vi tựa vào trên xích đu không dám động đậy, cô nghĩ là hắn đã ngủ thiếp đi rồi, tay cũng không ngừng xuyên qua mái tóc của hắn khẽ vuốt, cẩn thận từng li từng tí che chở.

Cho đến khi cô thiếp đi và tiếng hít thở đều đều vang lên, Thẩm Thiên Dục mới mở mắt ra, trong tròng mắt đen hiện lên ý cười.

Trong từ điển của hắn, chưa từng có chữ “Chỉ là”.

Là của hắn, sẽ vĩnh viễn là của hắn.

“Alô, Thẩm gia xin nghe.” An Vịnh Tâm đang gọt trái cây thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, bà bỏ con dao trong tay xuống với lấy chiếc điện thoại, một giọng nói êm ái, dễ nghe truyền vào trong tai đối phương.

Một lúc sau, đôi mắt tuyệt đẹp của An Vịnh Tâm lộ ra thần sắc khác thường, ánh mắt di chuyển vào đám người đang ngồi trong phòng khách vừa nói chuyện phiếm vừa ăn trái cây. An Vịnh Tâm nhìn chồng mình sau đó là con gái và con trai, môi đỏ mọng thật chậm nâng lên nụ cười thân ái. Bà cầm điện thoại lên hướng về phía Thẩm Thiên Vi kêu: “Vi Vi, điện thoại của con.”

Chỉ một câu nói lại khiến mọi người trong nhà đứng hình, nhất là Thẩm Thiên Vi, thật lâu sau cô mới hỏi lại: “Của con sao?”

“Ừ, điện thoại của con... là con trai nha.”

Không biết là cố ý hay vô ý, An Vịnh Tâm còn nhấn mạnh ba chữ “Con trai nha”, bà nói cực kỳ rõ ràng dường như sợ người khác không biết đầu bên kia điện thoại là một người con trai.

“A” Thẩm Thiên Vi mang vẻ mặt xin lỗi áy náy vội vàng nhận điện thoại. Một lúc sau, cô bắt đầu ấp úng, có vẻ vô cùng kinh ngạc và luống cuống, cuối cùng chỉ nói lại một câu “Sau này không cần gọi điện đến nữa!” Sau đó liền đem điện thoại giống như củ khoai lang nóng ném lại chỗ cũ.

Trong nháy mắt đó, phòng khách Thẩm gia im lặng không một tiếng động, Thẩm Thiên Vi không dám nhìn phản ứng của người lớn trong nhà, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống, cúi thấp đầu.

“Là người theo đuổi con sao?” Một giọng nữ dễ nghe vang lên, rất rõ ràng là đến từ An Vịnh Tâm. Hơn nữa chỉ có bà mới dám ở trong bầu không khí này mà nói chuyện.

“Mẹ!” Một câu nũng nịu nhanh chóng từ môi hồng của Thẩm Thiên Vi bật ra, gương mặt của cô nhanh chóng ửng đỏ như trứng gà luộc.

“Ai nha, có gì đâu?” An Vịnh Tâm vui vẻ mà cười, còn cười đến vô cùng hăng hái, “Con cũng mười tám tuổi rồi, dáng dấp còn xinh đẹp như thế, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường. Có phải không chồng?”

Bị điểm tên, Thẩm Tư Kiều rất buồn bực giả bộ ngu: “Cái gì?”

“Chồng à, làm gì bày ra cái bộ mặt không hiểu chuyện gì thế? Năm đó em theo đuổi anh cũng là 18, 19 tuổi, mặc dù anh vẫn kháng cự em, trốn tránh em nhưng cuối cùng vẫn bị thành ý của em cảm động! Nói không chừng loại chuyện này cũng sẽ xảy ra trên người con gái chúng ta!” An Vịnh tâm cười với Thẩm Tư Kiều nhưng khóe mắt lại cố ý nghiêng đi nhìn biểu tình của người nào đó.

Hừ, không có phản ứng là sao chứ? Xem con có thể chống cự được bao lâu!

“Mẹ, không phải như thế!” Thẩm Thiên Vi kích động nói.

“Hắc hắc, mẹ hiểu con chẳng qua là mắc cỡ mà thôi! Vi Vi, ngàn vạn lần không được từ chối quá nhanh nha, thử đi tìm hiểu xem sao... Mẹ ủng hộ con!”

## 3. Chương 3

Thẩm Thiên Dục từ nãy tớigiờ vẫn im lặng cuối cùng cũng nâng lên tròng mắt đen, liếc xéo người mẹ bấtlương của mình.

Hắn đương nhiên biết bàmuốn đánh chủ ý gì! Muốn nhìn hắn tấn công sao? Có thể, qua một thời gian ngắnnữa đi!

“Mẹ!” Thẩm Thiên Vi bấtđắc dĩ lên tiếng, cô cũng không dám nghiêng mắt nhìn Thẩm Thiên Dục, cô cảmgiác rất lúng túng: “Con sắp thi đại học rồi, tất cả suy nghĩ của con đều dànhcho việc học, con tuyệt đối không nghĩ đến chuyện yêu đương!”

“Ai, vậy thi đại họcxong rồi nói nhưng con cũng phải nắm lấy cơ hội tốt. Không cần phải chăm lo chotên tiểu tử thúi Thiên Dục kia nữa, nên hưởng thụ tuổi xuân của con đi, cũngnên có một mối tình oanh oanh liệt liệt!” An Vịnh Tâm cố ý thêm dầu vào lửa.

“Trời!” Thẩm Thiên Vi mặtnhư đưa đám liền đứng dậy chạy lên lầu “Con không muốn làm theo những gì mẹnói”.

Khi bóng dáng ThẩmThiên Vi biến mất ở lầu hai, An Vịnh Tâm mới lật người cười ngửa ra sau “Ha ha,phản ứng của Vi Vi thật đáng yêu... Chồng à, so với bộ dạng của anh năm đó thậtgiống nhau.”

“Em nha, sao tuổi cànglớn càng nghịch ngợm?” Thẩm Tư Kiều cưng chiều nhìn An Vịnh Tâm “Bắt nạt congái mà em vui vẻ vậy sao?”

“Hắc hắc, thật ra thìngười em muốn bắt nạt là...” An Vịnh Tâm đột nhiên nhảy tới bên cạnh Thẩm ThiênDục ôm dính lấy hắn “Con trai của em!”

Nếu Vi Vi đã đi mất vậythì hắn cũng không cần giả bộ ngoan ngoãn, Thẩm Thiên Dục liếc xéo An Vịnh Tâmrồi nhìn Thẩm Tư Kiều, cau mày nói: “Ba, mời quản lý tốt vợ của ba có đượckhông? Xin người nào đó không cần làm ra một số việc dư thừa cản trở ngườikhác.”

Thẩm Tư Kiều đã quen vớiviệc con trai mình thường xuyên thay đổi sắc mặt, ông bất đắc dĩ nhún vai: “Contrai à, vợ là dùng để thương, không phải dùng để quản.”

“Có nghe hay không?” AnVịnh Tâm lôi kéo Thẩm Thiên Dục, cố làm ra vẻ yêu thương nói “Hơn nữa mẹ cũngđâu có cản trở người khác... Này này, con trai à, con mạnh khỏe đẹp trai ychang ba con, mẹ yêu con chết mất!”

Biểu tình chán ghéttrên khuôn mặt Thẩm Thiên Dục hiện ra, hắn bỗng dưng đứng dậy: “Mẹ cùng ba lêngiường nói chuyện yêu đương đi. Cứ coi như mẹ không có yêu thương đứa con trainày, con không có luyến mẹ.”

“Khụ khụ, con trai à,con có thể không cần nói trực tiếp như thế...” Thẩm Tư Kiều sờ sờ sống mũi, hiểnnhiên rất khổ não khi làm bánh quy kẹp nhân.

Ông không phải là khôngbiết đứa con trai nhà mình đáng sợ như thế nào, ông cũng đã vô cùng hối hận khicon trai còn nhỏ như vậy đã mang đến Sự Vụ Sở tiếp xúc với những thứ đáng sợkia nhưng bây giờ cũng không làm gì được. Nhưng vợ cũng rất đáng sợ nha... Nhiềunăm qua, ông vẫn không tham gia vào chiến tranh giữa bọn họ, hiện tại ông cònmuốn tiếp tục giữ vững lập trường này.

“Đó, chồng ơi, con traicủa anh thật vô tình, em thật đau lòng đó nha.” An Vịnh Tâm lặng lẽ lùi về bênngười Thẩm Tư Kiều nhưng trong mắt không có một tia khổ sở giống như lầm bầm lầubầu ấp úng nói “Em chính là vì con mà suy nghĩ! Không muốn nhìn thấy hắn thuathất bại thảm hại.”

Bà thật đúng là “Nhọclòng” rồi!

“Cám ơn sự quan tâm củamẹ.” Thẩm Thiên Dục nhíu mày cười đến vô cùng rạng rỡ như gió xuân.

Hắn cất bước lên lầu độtnhiên dừng lại, hắn quay đầu lại nở nụ cười. Đây là nụ cười quen thuộc của ThẩmThiên Dục, nó gần như xen lẫn một chút sự không bình thường cùng hơi thở tà nịnh:“Mẹ, chuyện không tới phút cuối cùng thì không nên kết luận sớm như thế thì tốthơn nếu không... Mẹ suy nghĩ nhiều như thế nếp nhăn sẽ nhiều hơn một đống đấy!”

Khi bóng lưng cao to biếnmất, An Vịnh Tâm mới gìm chặt bàn tay, phát ra một tiếng bạo rống, bà không thểtưởng tượng nổi mà nói với Thẩm Tư Kiều: “Nó nói cái gì! Nếp nhăn sao?”

Thẩm Tư Kiều cảnh cáomình không nên cười ra tiếng nhưng vẫn không nhịn được, nụ cười tràn ra: “Cáinày...”

“Ô ô, anh cũng ghét bỏem phải không? Chờ em già rồi trở nên xấu xí anh sẽ vứt bỏ em phải không?” An VịnhTâm bực tức lấy ngón tay dài đâm vào lồng ngực kiên cố của hắn làm ra vẻ là mộtoán phụ vô cùng đáng thương “Ô ô, Thẩm Tư Kiều, em không nghĩ tới anh lại khôngcó lương tâm như vậy... Em thật sự là nhìn lầm anh rồi!”

“Vịnh Tâm!” Thẩm Tư Kiềuvừa nguyền rủa đứa con trai của mình vừa an ủi vợ “Bất luận là lúc nào ở trongmắt anh, em đều là đẹp nhất.”

“Ô ô, Anh lừa em! Anh vớicon trai đều là tên khốn khiếp, bắt nạt em!”

“... Vịnh Tâm.”

“Em mặc kệ, Ô ô...”

Xem ra là chỉ còn biệnpháp cũ, lấy hôn phong giam ngoặt vợ lên giường mới là vương đạo!

Kể từ đêm hôm đó đếnnay không có ai gọi điện đến nữa. Điều này làm cho Thẩm Thiên Vi thở phào mộtcái. Cô quả thật đã nghĩ đúng, chuyện đó nhất định là đùa giỡn. Nếu không, tạisao không thấy hắn gọi lại lần thứ hai? Huống chi, cô ở trong trường cũng khônggặp qua người nào theo đuổi cô khoa trương như vậy...

Đều là tại mẹ, hại cô mấyngày nay không dám đối mặt với Thiên Dục. Cô rất sợ hắn cũng tới tham gia náonhiệt, hỏi cô có phải biết yêu rồi hay không?

Cũng may chuyện đã chầmchậm bị quên lãng, mà kì thi đại học cũng lặng lẽ tới gần.

Cô mỗi ngày đều đọcsách, đọc đến hoa mắt chóng mặt, áp lực rất lớn.

Nếu như không đậu nguyệnvọng một, cô sẽ thất bại, cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng đồng thờicô cũng nghĩ đến việc lên đại học sẽ phải rời nhà, rời khỏi Thiên Dục. Cô lại cảmthấy không nỡ... Thật là mâu thuẫn.

Xoa xoa một đầu tóc dàiđen bóng, Thẩm Thiên Vi buông bài thi trong tay xuống, cầm ly nước lên khi chuyểnqua khóe miệng cô mới phát hiện, trong ly đã sớm rỗng tuếch, thế là cô kéo lêthân thể mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu uống chút nước.

Không khí giá lạnh đánhtới khi cô mở cửa ra, mặc dù đã là tháng sáu nhưng vẫn còn có chút se lạnh.Bình thường vào lúc này Thẩm Thiên Vi đều mặc áo ngủ bằng tơ lụa mỏng như cánhve, bên trong không mặc gì cả. Cô khẽ khép lại đôi mày thanh tú một chút... Trễnhư vậy rồi, tất cả mọi người đều ngủ hết rồi chứ? Chắc sẽ không đụng phải aiđâu.

Nghĩ như vậy, cô mớirón rén ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách dưới lầu. Bây giờ đã hơn nửa đêm, lầumột có vài tia sáng vô cùng yếu ớt. Thẩm Thiên Vi xoa xoa đôi mắt có chút đaunhức. Cô đi tới phòng khách vô cùng quen thuộc cầm bình đun nước lên rót vàoly. Nước chảy vào mất mấy giây đủ để cô nhắm mắt lại một chút.

Ngáp một cái, dòng nướcngừng chảy, Thẩm Thiên Vi cầm lấy ly nước xoay người...

“A!” Một bóng đen độtnhiên xuất hiện trước mắt làm Thẩm Thiên Vi kinh hoảng kêu lên một tiếng. Cô giậtmình, thân người lảo đảo hướng về phía sau, toàn bộ nước ở trong ly đều bị rơixuống đất, ly nước cũng rớt trên mặt thảm.

Cô đang nghĩ mình sẽ ngãchổng bốn chân lên trời thì thân thể nhỏ nhắn lại bị kéo vào một lồng ngực ấmáp nóng bỏng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một hơi thở quen thuộc phả đến làm côkhông thể suy nghĩ gì cả.

Eo nhỏ nhắn bị một cánhtay vòng qua ôm thật chặt kéo người cô hướng tới trước. Trước ngực không hề cóvật cản, phần mềm mại của cô đụng chạm vào lồng ngực cứng rắn xa lạ làm cô cóchút đau. Trong phút chốc, đôi mắt to của cô trợn lên, nhờ vào ánh đèn cô có thểthấy được khuôn mặt thanh tú của một người...

Đôi mắt đen của hắn thẳngtắp nhìn vào cô.

Rõ ràng là người vôcùng quen thuộc với cô nhưng giờ phút này đây, cô lại cảm thấy có chút xa lạ.Cô ngước đầu nhìn lên, hắn cao hơn cô hai phần ba cái đầu. Nhịp tim đột nhiênloạn nhảy như tiếng trống. Mà lồng ngực trần truồng ấm áp của hắn xuyên thấuqua áo ngủ tơ lụa thật mỏng làm cho cả người cô như bị lửa thêu đốt, miệng đắnglưỡi khô.

Không biết qua bao lâu,Thẩm Thiên Vi mới hoảng hốt đẩy hắn ra “Trời ơi.”

Là Thiên Dục! Cô lại cóthể nhìn hắn mà mặt đỏ tim đập loạn...

“Vi Vi, Vi Vi không saochứ?” Thẩm Thiên Dục không có một tia kinh hoảng nào thậm chí còn tự nhiên sờ sờcái trán của cô “Mặt sao tự nhiên đỏ lên vậy, ngã bệnh sao?”

“Chị, chị không sao.”Thẩm Thiên Vi cảm thấy cực kỳ mất thể diện vội vàng né tránh sự đụng chạm của hắn,mắt cũng không dám nhìn loạn.

“Hù phải Vi Vi sao? Tôichỉ là muốn uống nước.” Thẩm Thiên Dục khom lưng thay cô nhặt lên ly nước, cườihỏi “Vi Vi cũng vậy sao?”

“Ừ.”... Cô nhìn Thiên Dụcrót một ly nước sau đó đưa cho cô, tay cô run run nhận lấy “Cám ơn, chị đi lêntrước, muộn rồi, ngủ ngon.”

Một đêm này Thẩm ThiênVi không cách nào ngủ say được.

Cô chạy trối chết nhưnghình ảnh đó vẫn rơi vào đáy mắt của Thẩm Thiên Dục. Trong không khí vẫn còn đọnglại mùi hương thanh xuân hấp dẫn trên người thiếu nữ... Con ngươi sâu thẳm vẫnnhư trước không hề lộ ra ý tứ nào nhưng tối nay lại nóng bỏng hơn trước.

Hắn tạm thời còn khôngmuốn hù dọa cô. Nhưng chuyện cô có người theo đuổi đúng là đã làm cho hắn vôcùng bất mãn. Hắn phải dùng chút thủ đoạn nho nhỏ để dọn dẹp sạch sẽ mấy consâu bên cạnh cô... Dĩ nhiên, đây chỉ là món ăn khai vị.

Thiên Dục, Thiên Dục,Thẩm Thiên Dục...

Mày ngài mắt đẹp, cánhtay rắn chắc, bả vai rộng lớn, lồng ngực rất bền chắc... Chuyện này rốt cuộc bắtđầu từ khi nào? Thì ra hắn đã không còn là một đứa nhỏ.

Hơn nữa, hắn thật làcao đó, giống như trong một đêm liền cao hơn cô rất nhiều! Thật thần kỳ, haha...

Một chút ý cười cònchưa đạt tới khóe miệng, Thẩm Thiên Vi đã từ trong giấc mộng đột nhiên tỉnh lại.Bút trong tay chợt đứng yên, vì cô nắm chặt nên bàn tay có chút đau. Cô khôngthể tưởng tượng nổi nhìn tờ giấy xốc xếch trước mắt, trên đó viết rõ ràng tên củamột người.

Thiên Dục, Thiên Dục,Thẩm Thiên Dục... Tràn đầy trên giấy, tất cả đều là tên của Thiên Dục! ThẩmThiên Vi bị chính mình hù dọa, cô ném bút trong tay đi thật xa. Gương mặt cực kỳnóng rát, cô ảo não bụm má.

Cô đang làm cái gì? Tạisao lại nghĩ đến những thứ này? Nhất định là tại câu nói của mẹ hơn một thángtrước! Đúng, nhất định là vậy!

Thiên Dục lúc sáu tuổivẫn còn là một đứa nhỏ, cô cùng hắn tắm rửa, cùng hắn vọc nước nhưng sau đókhông còn nữa. Mặc dù trên danh nghĩa hai người là chị em nhưng trong lòng côbiết rõ vẫn nên kiêng dè một chút... Lần đầu tiên cô có kinh nguyệt càng khôngthể tiếp xúc thân mật với hắn.

Lửa nóng đêm đó lại mộtlần nữa đánh úp vào trí nhớ của Thẩm Thiên Vi. Cô rõ ràng còn nhớ rõ lồng ngựctrần truồng cứng rắn, ấm áp, nóng bỏng đến nỗi làm cho ngực cô tê dại.

Trời ơi, chẳng lẽ cô cókhuynh hướng “luyến em trai” sao? Không, Cô nhất định là điên rồi!

“Thẩm Thiên Vi, phảibình tĩnh, phải bình tĩnh!” Cô đối với mình có chút tức giận, coi như có yêuthương Thiên Dục đi nữa thì cũng không thể mặc ình có loại ý nghĩ đáng sợnày.

“Vi Vi.”

“Hả?” Nghe tên mình, ThẩmThiên Vi nhìn về phía cửa.

Thẩm Thiên Dục đưa đầuvào, cười tà mị: “Tôi muốn vào phòng.”

“Được... A, chờ mộtchút, chờ một chút!” Thẩm Thiên Vi giống như gắn mô tơ vào người, vội vàng đemtoàn bộ giấy trên bàn ném vào sọt giấy vụn. Đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ biếtkhông thể để cho Thiên Dục thấy những thứ này, không được, không được!

“Vi Vi đang làm gìsao?”

“À, Không có gì.” Quéthết tờ giấy trên bàn, Thẩm Thiên Vi mới yên tâm lại vỗ ngực một cái, thở hồng hộc“Tìm chị có chuyện gì?”

“Đem cái này cho ViVi.” Thẩm Thiên Dục thần thần bí bí lấy ra một phong thư từ phía sau lưng “Ngườiđưa thư mới đưa tới, tôi nghĩ chắc là...”

Nhìn bộ dáng nghịch ngợmcủa hắn, lúc đầu Thẩm Thiên Vi có chút sững sờ sau đó đột nhiên giống như lànghĩ tới cái gì, cô nhảy dựng lên chạy về phía Thẩm Thiên Dục, vui mừng kêu to:“Là giấy thông báo sao? Cho chị, cho chị, nhanh lên!”

Kì thi đại học đã quađược một thời gian, lúc này gởi thư đến, chắc là giấy thông báo nhập học khôngsai được!

“Cướp được thì cho ViVi.” Thẩm Thiên Dục lợi dụng ưu thế chiều cao của mình, rất khi dễ người khácmà đem bức thư giơ lên thật cao. Còn Thẩm Thiên Vi chỉ có thể tức giận, nhéo hắn,nhảy dựng lên giành lấy: “Này, Thẩm Thiên Dục, chị cảnh cáo em nhanh đưa bứcthư cho chị!”

“Cảnh cáo không có hiệuquả.” Tròng mắt đen nhìn thoáng qua cô, hắn không có để tâm tới lời hăm dọa củaai đó.

Giành giật thật lâunhưng không lấy được, Thẩm Thiên Vi gấp gáp dậm chân: “Thẩm Thiên Dục, mau đưacho chị!”

“Không phải nói cướp đượcmới cho Vi Vi sao!” Thẩm Thiên Dục nhíu mày, bĩu bĩu môi.

“Em...” Thẩm Thiên Vinhìn vào eo Thiên Dục, suy nghĩ rồi đi đến phía sau hắn, cô biết hắn sợ nhất lànhột, khi còn bé cô đều dùng cách này để trêu chọc hắn “Xem em có cho chị haykhông, ha ha!”

“Này này, Vi Vi ăngian.”

“Rõ ràng người ăn gianchính là em nha”

“Này này, đừng có chọt,a...” Thẩm Thiên Dục không kịp tránh, hắn mất thăng bằng liền ngửa người té lêngiường lớn mềm mại của cô. Mà Thẩm Thiên Vi cũng bị hắn kéo xuống, té nhào vàotrên lồng ngực hắn thuận tiện còn cướp được bức thư, cô vui mừng hướng về phíangười nằm ở dưới đang bị áp đảo thắng lợi kêu to “Ha ha, chị cướp được rồi, cướpđược rồi, chị...”

Ngực bỗng dưng truyền đếnmột cảm giác nóng bỏng quen thuộc khiến toàn thân Thẩm Thiên Vi run lên. Cô gầnnhư ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đẹp trai phía dưới, gương mặt không tỳ vết, đôimắt đẹp vô cùng quen thuộc, con ngươi sâu thẳm giống như một dòng nước xoáy cuốncả người cô theo. Nhịp tim vừa xa lạ vừa quen thuôc kia làm cô có chút rung động.

## 4. Chương 4

Không biết trải qua baolâu, Thẩm Thiên Dục sợ mình sẽ dọa sợ cô nên lên tiếng: “Vi Vi thật là nặngnha.”

“A” Thẩm Thiên Vi bừngtỉnh vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống, miệng đắng lưỡi khô cô không cáchnào hô hấp được, vội vàng lè lưỡi “Chị không có nặng.”

Thẩm Thiên Dục cười hahả từ trên giường ngồi dậy, vô cùng bình tĩnh tự nhiên đi qua: “Còn không mở bứcthư ra xem đi!”

“Đúng ha.” Lực chú ý củaThẩm Thiên Vi bỗng chốc bị dời đi, cô vội vàng mở bức thư lấy giấy thông báo raxem một cách cẩn thận.

Cô nhanh chóng xem xongnội dung trong thư, nụ cười cũng chầm chậm dâng lên ở khóe miệng cuối cùng bộcphát ra ngoài, cô vui sướng thét chói tai xoay người ôm lấy Thẩm Thiên Dục nói:“Thiên Dục, chị thi đậu rồi! Ha ha, chị thi đậu rồi!”

Nụ cười dần dần ngưng tụtrong mắt đen, hắn mở miệng nói “Chúc mừng Vi Vi.”

Thẩm Thiên Vi buông hắnra, gương mặt xinh đẹp y hệt búp bê tràn đầy hưng phấn sáng rỡ: “Chị thật làvui! Trước đó còn sợ năng lực của mình không đủ chứ.”

“Vi Vi thật sự vui vẻnhư vậy sao?” Thẩm Thiên Dục đột nhiên bày ra một bộ mặt suy sụp.

“Có chuyện gì vậy?” Nụcười của Thẩm Thiên Vi đông cứng lại, giống như việc hắn không vui so với sựvui sướng của cô bây giờ quan trọng hơn nhiều: “Em... Không vui khi chị thi đậuđại học sao?”

“Không phải!” ThẩmThiên Dục bĩu môi, đáng thương nói “Vi Vi thi đậu đại học sẽ phải rời nhà, rờiđi tôi, tôi sẽ rất nhớ Vi Vi, vậy mà Vi Vi còn vui vẻ như thế... Vi Vi đúng làkhông thương tôi nha.”

“Thiên Dục...” nhìn bộdạng đáng thương của hắn, Thẩm Thiên Vi cũng không vui nổi “Chị không có ý này,em đừng nghĩ như thế.”

Thẩm Thiên Dục nói xongliền xoay người đưa lưng về phía Thẩm Thiên Vi, bả vai còn run run lên giốngnhư đang khóc.

“Thiên Dục.” Người bâygiờ thật sự khóc lại là Thẩm Thiên Vi, cô vội vã muốn đến an ủi hắn, cô nắmcánh tay hắn thật chặt, nước mắt lã chã rơi xuống: “Không nên như vậy. Nếu nhưem khóc thì chị rất đau lòng, rất khổ sở, em đừng khóc nữa, có được không?”

Hắn không chịu xoay người,nước mắt của cô liền đổ rào rào nhỏ xuống cánh tay của hắn. Thẩm Thiên Dục giậtmình xoay người lại, nhìn vẻ mặt khóc đến thê lương của cô, hắn đau lòng nói:“Vi Vi... Tôi là đùa với Vi Vi thôi, đừng có khóc, thật xin lỗi mà!”

Thẩm Thiên Dục nhìn chằmchằm mắt to của cô đang rơi lệ. Khi cô phát hiện hắn chỉ là đóng kịch, cô lạikhóc lớn hơn giống như người nên khóc là cô mới phải: “Thiên Dục, có phải chịlà một người chị gái rất vô dụng không, ô ô.”

“Tại sao lại nói như vậy?”Thẩm Thiên Dục đưa tay lau đi nước mắt của cô lại phát hiện nó không cách nàongừng được... Hỏng bét, đúng là chữa ngựa lành thành ngựa què mà.

“Chị vẫn cảm thấy em rấtlệ thuộc vào chị nhưng thật ra thì ngược lại, chị không bỏ em được. Vừa nghĩ tớiphải rời khỏi nhà, không thấy được em, lòng của chị rất là đau.”

“Đứa ngốc.”

“... Thẩm Thiên Dục.”Thẩm Thiên Vi hít hít chóp mũi, “Không thể nói chị mình là đứa ngốc.”

“Ngu ngốc.”

“Ngu ngốc cũng không được.”

“Đâu đại học nên vui vẻmới đúng, tôi không phải là đứa bé, tôi biết cách chăm sóc mình mà.” Thẩm ThiênDục thật biết điều khéo léo nói, sau đó cố ý nhắc nhở cô “Còn không mau cầm thưthông báo cho ba, mẹ. Bọn họ nhất định cũng rất muốn biết.”

“Đúng nha!” Thẩm ThiênVi liền vội vàng gật đầu, nước mắt còn chưa khô liền đứng dậy chạy ra ngoài cửa“Em chờ chị.”

Nhìn cô rời phòng, khéomôi của Thẩm Thiên Dục mới cong lên từ từ đi tới bàn đọc sách. Hắn nhìn sang sọtgiấy vụn bên cạnh, đem tờ giấy trắng bị vò nát nhặt lên xem, nụ cười trên môicàng sâu hơn, càng ngày càng sâu gần như không dừng lại được.

Thật ra thì từ vô dụngkhông chỉ dành ình Vi Vi, chỉ là... hắn sẽ làm cho nó tốt lên.

“Vi Vi, Vi Vi... ThẩmThiên Vi!”

Bị kêu réo liên tục, ThẩmThiên Vi mới từ trong mộng bừng tỉnh, cái ót bị bạn đánh một cái rõ đau: “Sao cậungồi ngẩng người ra vậy?”

“Mình có sao?” ThẩmThiên Vi phủ phủ cái ót bị chụp đau, mắc cỡ cười lên.

Cô ngồi trên cỏ khẽnâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mặt trời thật chói mắt, cô chỉ có thể mở hé mắtra một tí... Bây giờ đã là tháng chín, tất cả trường học đều đã tựu trường, màbây giờ cô đang ở trong một đám sinh viên mơ mộng về cuộc sống đại học nhưngsao tất cả đều như một giấc mơ, cô có cảm giác mọi thứ không có thật. Có phảido cô không yên lòng hay không?

Cô còn nhớ rõ ngày côxách hành lý ra khỏi nhà. Cô đặc biệt chọn lúc Thiên Dục không có ở nhà. Bởi vìcô sợ mình sẽ khóc ầm lên cho nên chỉ nói lời tạm biệt với ba mẹ. Nhưng vừa rờiđi cô liền hối hận, cô rõ ràng là muốn gặp Thiên Dục, tại sao phải trốn tránhnhư thế?

Tựu trường đã một tuầnlễ nhưng cô có chút buồn bực không vui. Cô không có tò mò về trường học mới,không có tâm tình đi chơi với bạn bè càng không có quan tâm đến việc tìm ngườiyêu lý tưởng. Cô chỉ là một mực rối rắm không biết có nên gọi điện thoại choThiên Dục hay không? Vấn đề này khiến cô thật là đau đầu, cô suy nghĩ cả ngày lẫnđêm, càng nghĩ càng đau lòng đến nỗi khóc ầm lên.

Cô rất nhớ hắn, cho dùchỉ nghe được giọng nói của hắn cũng thật tốt.

Giọng nói của Thiên Dục...Hình như có chút trầm thấp mang theo hương vị hấp dẫn. Cô không nhớ rõ giọngnói của hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào. Tóm lại, cô chính là thích giọng nói củaThiên Dục, chỉ cần nghe được hắn nói chuyện, cô sẽ yên tâm. Nhưng bây giờ, cô lạisợ vừa nghe đến tiếng nói của hắn cô sẽ bật khóc.

“Có rồi, có rồi!” Tạ Tiểuchỉ vào một khoảng trống trên sân cỏ đặt mông ngồi xuống: “Cậu đang nghĩ gì thế?Mặt đỏ quá trời luôn kìa!”

“Mình, mình nào có!” ThẩmThiên Vi thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cô chỉ là đang suy nghĩ về Thiên dụcthôi mà.

“Ha ha, cậu có phải thầmmến anh nào hay không?” Tạ Tiểu cố ý giễu cợt.

“Cậu ít nói bậy đi!” ThẩmThiên Vi tức giận đẩy Tạ Tiểu một cái. Sau khi lên đại học, cô rất nhanh liềnquen biết được một người bạn tốt, không nghĩ tới cũng là bạn xấu: “Cậu tìm mìnhlàm gì?”

“Đúng rồi, đúng rồi,thiếu chút nữa là quên mất.” Tạ Tiểu cười nói “Hắc hắc, nghe nói khoa pháp luậtcủa trường chúng ta có một thiên tài mới tới, hơn nữa là một siêu cấp vô địch đẹptrai!”

“Tại sao lại gọi hắn làthiên tài?” Thẩm Thiên Vi tương đối hiếu kỳ.

“Bởi vì hắn mới mườisáu tuổi nha! Hắn thông qua một loạt khảo nghiệm liền được đặt cách trúng tuyển.Hơn nữa trường học còn miễn bốn năm học phí còn thêm học bổng cho hắn, giốngnhư là sợ hắn chạy mất vậy! Các khoa khi nghe nói chuyện này đều giành nhau muốntranh hắn về cho khoa của mình... Nhưng khoa chúng ta may mắn nhất bởi vì hắnchọn khoa pháp luật nha, ha ha.”

Nghe Tạ Tiểu nói văngnước miếng, Thẩm Thiên Vi cũng có chút tò mò: “Thật lợi hại như vậy sao?”

“Đúng vậy, Đúng vậy,nghe mọi người nói lát nữa hắn cũng tới lớp chúng ta để học đấy, vậy là chúngta có thể thấy mặt hắn rồi, thật là nôn nóng quá đi.” Tạ Tiểu kéo tay ThẩmThiên Vi “Đi đi đi, nhanh đi giành chỗ nào.”

Thẩm Thiên Vi bất đắcdĩ cười một tiếng: “Cậu có nóng lòng quá không đó?”

“Không đâu không đâucòn phải hết sức khẩn cấp nữa mới đúng!” Tạ Tiểu kéo cô chạy vào trường, quẹotrái quẹo phải “Bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đã sớm chạy đi giành chỗ ngồirồi, chúng ta không tìm vị trí tốt thì làm sao có thể nhìn rõ hắn đây?”

Chạy một hơi, thở hồnghộc, mắt thấy sắp đến phòng học, Thẩm Thiên Vi mới nghĩ đến một điều: “Cậu nóicái gã thiên tài gì đó tên gì vậy?”

“Để mình suy nghĩ mộtchút nha.” Tạ Tiểu vừa chạy vừa suy nghĩ “A, Cái gã đó với cậu rất giống nhauđó, Vi Vi”

Rất giống cô sao?

Thẩm Thiên Vi sững sờ,sau đó nghe bạn tốt nói: “Thiên Dục, tên hắn là Thẩm Thiên Dục.”

Khi Tạ Tiểu dứt lờicũng là lúc bọn họ đặt chân tới cửa phòng học. Phòng học rộng lớn đã sớm ngồichật kín người. Thẩm Thiên Vi đưa mắt nhìn lên bục giảng, cô thấy giáo viêncùng với một thiếu niên cao to đẹp trai đang đứng cùng nhau.

Thẩm Thiên Vi không khỏihoài nghi mình nghe nhầm, đồng thời cũng hoài nghi mình bị hoa mắt. Tất cả mọiviệc diễn ra trước mắt có chút không chân thật... Bởi vì cô thấy hắn.

Giống như là cảm nhậnđược sự tồn tại của cô, hắn nhẹ nhàng quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người cô,nụ cười ở trên môi như ẩn như hiện, hắn nói “Hello, tôi là Thẩm Thiên Dục.”

Cô tức giận sao? Đúng vậy,bộ dáng của cô thoạt nhìn là rất tức giận, không sai được.

Cô quả thật là đang rấttức giận. So với tức giận, cô còn có chút ảo não, phải... Quả thật cô cảm thấymình là siêu cấp vô địch đại ngu ngốc.

Thẩm Thiên Dục là mộtthiên tài IQ 200, 200 đó!

Đó là một khái niệm màThẩm Thiên Vi chỉ có thể đơn giản phân tích. Đó là một người với chỉ số IQ ởcon số gấp hai lần người bình thường nhưng điều quan trọng không phải là ThẩmThiên Dục thông minh bao nhiêu. Mà là, em trai Thẩm Thiên Dục của cô thông minhđạt tới trình độ không phải là người nữa rồi!

Không sai, “Em trai củacô”, người sống với cô suốt 16 năm vậy mà cô không biết hắn là một thiên tài.Cô quả thật là ngu ngốc mà.

Cho dù cô không tin làThẩm Thiên Dục lừa gạt cô, giấu giếm IQ của mình. Nhưng cô vẫn bận tâm, có phảimỗi lần khi cô lo lắng hắn có thi tốt không? Có thể thuận lợi học hành haykhông? Thì Thiên Dục đang cười nhạo cô...

Thẩm Thiên Vi, cái ngườinày thật ngu ngốc, tôi thông minh là gấp hai lần Vi Vi đó!

Không, cô không thể suynghĩ như vậy, Thiên Dục của cô không phải là người như thế! Nhưng tại sao hắnkhông nói với cô chuyện hắn sẽ tới đây? Thậm chí ngay cả việc hắn tới đây họccũng thế.

Cô còn vì việc phải rờixa hắn mà đau lòng, đùa giỡn cô như vậy vui vẻ lắm sao?

Đúng, cô không tức giận,không tức giận với Thiên Dục! Cô chỉ là giận chính mình, tức đến không muốn nóichuyện với hắn!

“Vi Vi, Vi Vi tínhkhông nói chuyện với tôi sao?” Thẩm Thiên Dục đi theo phía sau cô, bộ dạng cóchút đáng thương. Người trước mắt hình như không muốn để ý đến hắn. Thẩm ThiênDục nhướng mày, hắn phát hiện lần này hắn hành động quá tùy tiện.

Hắm tưởng rằng khi đếnđây có thể cùng cô vui vẻ ở bên nhau nhưng cô dường như rất tức giận.

Chẳng lẽ tất cả mọi việchắn làm lại bị hủy trong chốc lát? Nếu như vậy thì hắn cũng phải làm một chútgì đó bù đắp lại...

Thẩm Thiên Dục nở ra mộtnụ cười lạnh lẽo khiến người ngoài không rét mà run. Giống như mẹ hắn nói, hắnvĩnh viễn biết làm sao mới có thể lợi dụng địa vị của hắn trong lòng cô. Thế làgiọng nói có chút yếu đuối của hắn ở sau lưng Thẩm Thiên Vi vang lên “Tôi làmthủ tục nhập học cả một ngày trời, chưa được ăn cơm nữa, tôi đói bụng đến đau dạdày rồi này, Vi Vi thật sự không để ý tới tôi sao?”

Chưa đến một giây, ngườiđằng trước bỗng dưng dừng bước, xoay người, gương mặt nhỏ nhắn y hệt búp bê cóchút lo lắng, cô dùng đôi mắt to của mình quan sát hắn, giọng nói cũng bỗngdưng nhu hòa xuống “Dạ dày rất đau sao?”

“Ừ.” Thẩm Thiên Dục cắnmôi mỏng, gật đầu một cái, hắn làm bộ như một đứa trẻ yếu ớt.

“Chị đi mua chút thứcăn, em ở đây chờ chị.”

Nhanh tay bắt lấy ThẩmThiên Vi, Thẩm Thiên Dục hơi làm nũng nói “Vậy Vi Vi không được giận tôi nữa.”

Hiện tại Thẩm Thiên Viđâu có rãnh rỗi giận hắn. Nghe hắn nói đau dạ dày, cô liền hoảng sợ: “Đừng cóquậy nữa! Chị sẽ nhanh chóng quay về.”

“Không cần.” Hắn cầmtay cô giãy giũa “Trừ phi Vi Vi không giận tôi nữa.”

“Thiên tài cũng biết lợidụng quá ha” Thẩm Thiên Vi tức giận nói.

“... Vi Vi quả nhiên làđang tức giận.” Thẩm Thiên Dục bất đắc dĩ bĩu môi.

Một lúc sau, Thẩm ThiênVi mới xoay người ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Chẳng lẽ nói với chị em là thiên tàirất khó sao? Đột nhiên sự thật đặt ở trước mắt, chị không biết phải làm sao đốimặt với nó... Chị cảm thấy ở trước mặt em chị thật ngu ngốc.”

Thẩm Thiên Dục nghiêmtúc nhìn cô, hỏi: “Trả lời tôi một vấn đề.”

“Hả, vấn đề gì?”

“Đối với Vi Vi mà nói,tôi là thiên tài quan trọng như vậy sao? Hay tôi là Thẩm Thiên Dục mới quan trọng?”

“Dĩ nhiên...” ThẩmThiên Vi đang muốn trả lời thì cô trợn to mắt, cứng họng. Trong phút chốc, côđã hiểu ý tứ của hắn. Hắn có phải là thiên tài hay không đối với cô mà nói đúnglà không quan trọng. Cô chỉ biết hắn là Thiên Dục, là em trai mà cô yêu quý nhất.

Biết nút thắt tronglòng cô đã được mở, Thẩm Thiên Dục mới ngoan ngoãn nói “Tôi biết, mặc kệ đối vớingười ngoài tôi là thần thánh như thế nào nhưng đối với Vi Vi mà nói đều khôngquan trọng, không phải sao? Vi Vi vẫn sẽ thương yêu tôi như cũ, cho nên tôikhông cần thiết phải nói cho Vi Vi biết tôi là một thiên tài... Nếu nói ra mớilà chuyện buồn cười!”

Thẩm Thiên Vi thở dài,xoa xoa mái tóc đen của hắn: “Đúng rồi, nhưng em cũng đánh giá quá cao năng lựcchịu đựng của trái tim chị”

“Trái tim của Vi Vicùng trái tim của tôi đều là cốt thép, mẹ nói như vậy đấy.” Thẩm Thiên Dục trêughẹo.

“Nói bậy.” Thẩm ThiênVi bật cười lúc này mới phát hiện ra từ khi nhập học tới bây giờ đây là lần đầutiên cô cảm thấy vui vẻ như vậy. Cô vỗ vào ngực hắn, hỏi: “Vậy tại sao em chịucông khai bí mật này? Hay là em muốn chạy tới đây dọa mọi người?”

Thẩm Thiên Dục nhìn cô,đôi mắt đen tràn ngập vẻ nghiêm túc khiến thân nhiệt Thẩm Thiên Vi đột nhiêntăng cao. Cái loại cảm giác này làm cho tim cô đập không đúng nhịp “Rốt cuộc làvì nguyên nhân gì?”

“Bởi vì Vi Vi.”

“Chị?”

“Vi Vi không thể nào rờixa tôi được, khi đó Vi Vi sẽ nhớ tôi, không nhìn thấy tôi Vi Vi sẽ khóc.” (Nguyệt:anh này tự tin gớm)

## 5. Chương 5

Thẩm Thiên Vi há hốc miệng,cô có chút kinh ngạc, cảm động đến nói không nên lời... Thì ra hắn làm tất cả mọichuyện đều là vì cô! Nụ cười từng chút từng chút một gợi lên trên khóe miệng.Thẩm Thiên Vi với ánh mắt chu đáo, tiến lên vòng chắc hông của hắn, mấy ngàyliên tiếp nhớ nhung vào thời khắc này cô đã không còn kiềm chế được mình:“Thiên Dục, chị rất nhớ em.”

Gió thổi lướt qua máitóc của cô, Thẩm Thiên Vi khẽ vuốt gương mặt của hắn, nụ cười hiền hòa hiệntrên gương mặt Thẩm Thiên Dục.

“Tôi cũng vậy, rất nhớVi Vi.”

Gần đây, cùng với truyềnthuyết “Thiên tài” thần kì, Thẩm Thiên Dục lại có thêm một danh hiệu mới, rấtphong cách, gọi là “Nháy mắt giết người”! Ý tứ cũng rất đơn giản, chỉ cần gặpqua hắn một lần, sẽ trong nháy mắt bị vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng phong cách ưu nhã củahắn giết chết trong nháy mắt. Không ai là không thuần phục hắn.

Theo lý mà nói, ThẩmThiên Dục mười sáu tuổi không thể nào đánh bại bao nhiêu đàn anh đẹp trai trongtrường, đoạt hạng nhất trong cuộc thi “Bạn muốn cùng nam sinh nào trải qua lễgiáng sinh này” do nữ sinh toàn trường bỏ phiếu.

Nhưng dĩ nhiên tuổi táckhông phải yếu tố quyết định tất cả.

Thẩm Thiên Dục mới mườisáu tuổi nhưng chiều cao đã đột phá 180 centimét. Thân hình cao lớn cùng với nụcười nho nhã và IQ cao ngất trời đã làm cho toàn thân hắn tỏa sáng lấp lánh.

Bạn tốt của Thẩm ThiênVi không ngừng nghĩ mà nói về sự hâm mộ của cô làm cho lỗ tai của Thẩm Thiên Vimau mọc vết chai. Thẩm Thiên Dục được hoan nghênh ở mức độ này cũng nằm trong dựliệu của cô.

Nếu như mọi người đượcnghe mẹ kể về chuyện của Thẩm qua thì sẽ hiểu. Cô từng nghe mẹ kể, ba đã từngđược mệnh danh là “Đệ nhất nam sinh” trong trường khi còn đi học... Cho nênThiên Dục được yêu mến như vậy cũng không phải là chuyện khác thường. Huống chihắn thông minh như thế, toàn bộ giáo sư khoa pháp luật đều đem hắn trở thành bảobối!

“Vi Vi, cậu thật tốt sốnha, có một em trai tài giỏi như vậy” Tạ Tiểu hâm mộ nói, chỉ là cô cũng thậttò mò “Nhưng tại sao cậu không phải là thiên tài?”

Thẩm Thiên Vi biết rõ bạntốt không có ý gì nhưng cô cũng có chút buồn lòng, cô cố gắng làm bộ như thờ ơnói: “Ai quy định em trai là thiên tài thì chị gái nhất định phải là thiên tàichứ?”

“Cũng đúng.” Tạ Tiểuđơn thuần không suy nghĩ nữa chỉ là gật đầu một cái, cô quay lại hỏi “Đúng rồi,lễ Giáng Sinh sắp tới, cậu muốn làm gì?”

“Lễ Giáng Sinh... Mìnhcòn chưa hỏi ý kiến của Thiên Dục!” Thẩm Thiên Vi suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Trời ạ!” Tạ tiểu rấtkhông vui nói “Mình hỏi cậu muốn làm gì chứ không hỏi Thẩm Thiên Dục muốn làmgì?”

“Vậy có cái gì khácnhau sao?” Thẩm Thiên Vi không hiểu, lễ Giáng Sinh nào cô cũng ở chung vớiThiên Dục. Hỏi cô muốn làm gì không phải là muốn hỏi Thiên Dục muốn làm gì sao?

“Đương nhiên là có khácnhau!” Tạ Tiểu bức xúc nói: “Lễ Giáng Sinh là thời gian để các đôi tình nhân ởbên nhau, cậu đừng nói với mình là cậu tính bốn năm đại học này không quen bạntrai nha. Vi Vi! Cậu có biết là toàn bộ nam sinh khoa pháp luật đều thích cậukhông? Toàn trường có biết bao nhiêu nam sinh thích cậu, muốn theo đuổi cậu.”

“Mình không biết!” ThẩmThiên Vi giật mình, huống chi cô cũng thật sự không có nghĩ về việc quen bạntrai “Mình không thể ném Thiên Dục sang một bên trong lễ giáng sinh được.”

“Trời, những câu này màđể những kẻ thích cậu nghe được chắc những kẻ đó tức hộc máu! Huống chi, ThẩmThiên Dục không có cậu cũng sẽ không chết, phải không?” Tạ Tiểu liếc mắt “Hắnlà người mà toàn thể nữ sinh trong trường đều ao ước ở cùng trong đêm giángsinh này, vậy mà cậu sợ hắn cô đơn sao? Chẳng lẽ cậu tính cả đời này đón lễgiáng sinh với hắn à?”

Thẩm Thiên Vi cứng họng,cô vô cùng buồn bực, ngực thật là khó chịu giống như có cái gì muốn xông rangoài vậy.

Cô muốn phản bác lạinhưng lại phát hiện mình không có lý lẽ nào có thể dùng được nên chỉ lầm bầmnói: “Mình không thể cùng Thiên Dục trải qua đêm giáng sinh sao?”

“Dĩ nhiên là không thể.”Tạ Tiểu giễu cợt nói: “Khó trách tất cả mọi người nói cậu và Thẩm Thiên Dục cóquan hệ tốt quá mức bình thường, nếu như hai người không phải là chị em thì ngườita còn hoài nghi cậu có tình cảm “luyến em trai” đó! Cậu bảo vệ hắn như thế chẳnglẽ còn coi hắn là đứa bé hay sao? Con trai nhà người ta mười ba tuổi thì đãkhông còn là xử nam rồi? Mà em trai cậu cũng đã mười sáu rồi”(Nguyệt: má ơi, 13tuổi cũng làm được à. Mở rộng tầm mắt)

Nghe lời bạn tốt nói, mặtThẩm Thiên Vi trắng bệch.

Cô vẫn luôn cho rằnglàm như thế là bảo vệ Thiên Dục, chẳng lẽ lại không đúng? Hơn nữa còn là sai lầm!Luyến em trai? Cô có sao... Đúng vậy, cô đã từng hoài nghi mình như vậy... Chỉcần nhìn Thiên Dục, lòng cô sẽ không còn được bình thường. Hơn nữa gần đây biểuhiện đó càng ngày càng rõ ràng... Bọn họ không giống chị em sao? Cả người ngoàicòn cảm thấy như vậy sao...

“Vi Vi, cậu có khỏekhông? Có nơi nào không thoải mái sao? Sắc mặt cậu tái nhợt quá!” Tạ Tiểu nhìnThẩm Thiên Vi, vẻ mặt có chút bận tâm.

“Mình không sao, chỉ làđột nhiên có chút choáng váng, mình về nhà trước...Bái bai.”

“Này, Vi Vi...”

Tạ Tiểu còn có việc cầnnói với cô nhưng Thẩm Thiên Vi đã nhanh chóng biến mất.

Thân hình cao lớn lườibiếng đứng khoanh tay dựa nghiêng ở cạnh cửa phòng bếp, đôi mắt sâu lắng mangtheo nụ cười hài hước nhìn tới người đang đứng trước kệ bếp... Đó dường như làmột cô gái xinh đẹp đang ngẩng người.

Một lúc sau, Thẩm ThiênDục cảm thấy nếu không lên tiếng nhắc nhở thì bữa ăn tối của hắn có thể sẽ biếnmất vì vậy hắn mới tốt bụng dịu dàng nói: “Vi Vi, tôi không muốn ăn cá khétnha!”

“A” Đột nhiên có tiếng nóivang lên làm Thẩm Thiên Vi giật mình. Cô nhìn về phía cửa nơi Thẩm Thiên Dụcđang đứng rồi mới nhìn đến chảo cá trên bếp. Lúc này cô mới phản ứng kịp, taychân luống cuốn dời chảo đi “Nguy rồi, nguy rồi! A... Nóng quá.”

Thân hình lười biếng giốngnhư tia chớp chạy đến bên cạnh cô. Nhìn cô không cẩn thận bị phỏng đỏ mu bàntay, một tia ảm đạm hiện lên trong mắt hắn. Thẩm Thiên Dục nâng tay cô lên,nhanh chóng thả vào phía dưới vòi nước, giọng nói có chút trầm thấp: “Sao lạikhông cẩn thận như vậy?”

“... Thật xin lỗi.” ThẩmThiên Vi cụp mi mắt xuống, ảo não nói.

“Tại sao phải xin lỗichứ?” Thẩm Thiên Dục ngước mắt nhìn cô, khôi phục lại nụ cười dịu dàng, chỉ làcó chút tức giận nói: “Tôi chỉ là muốn tốt cho Vi Vi thôi, sao Vi Vi càng lớncàng hậu đậu thế!”

Càng lớn càng hậu đậu...

Thẩm Thiên Vi cảm thấymình càng thêm thất bại, bởi vì cô quả thật không có lý lẽ nào để phản bác lờinói của Thiên Dục! Kể từ khi cùng hắn học đại học, có một số việc từ từ thay đổi.

Ví dụ như: cô có một emtrai vừa cao to vừa đẹp trai. Hắn xử lý tất cả mọi chuyện vụn vặt trong nhà mộtcách thuận buồm xuôi gió giống như muốn chứng minh việc trong nhà không thể thiếuđàn ông. Hơn nữa hắn cũng không che giấu năng lực thực sự của mình trước mặtcô.

Hắn không còn quăngsách vở lung tung hại cô phải dọn dẹp...

Hắn cũng sẽ thỉnh thoảngđem một ít vật kỳ quái về nhà lắp ráp. Cô xem không hiểu nhưng cũng biết nhữngthứ đó có giá trị không nhỏ, thậm chí còn có chút nguy hiểm! Nhưng hắn không cómột chút ý nghĩ che dấu ngược lại giống như là cố ý để cho cô biết, hắn đối vớicô rất thẳng thắn, không còn giấu giếm bất cứ việc gì.

Đúng vậy, cô đều biếtnhưng vẫn cảm thấy rất thất bại.

Trước kia là cô một mựcchăm sóc hắn. Cô vẫn cho là mình rất tài giỏi, cô sẽ là người mà hắn lệ thuộcvào cả cuộc đời này... Kết quả lại giống như hắn nói, cô càng lớn càng hậu đậu.Không biết từ lúc nào, hai người đã đổi chỗ cho nhau biến thành hắn luôn là ngườichăm sóc cô... Cô rốt cuộc là một người chị gái như thế nào đây?

“Thiên Dục, thật xin lỗi.”

Nhìn bộ dạng mất mát củaThẩm Thiên Vi, Thẩm Thiên Dục hếch mày ngài lên “Câu “Thật xin lỗi” biến thànhcâu cửa miệng của Vi Vi từ khi nào vậy?””

“Nói lung tung.” ThẩmThiên Vi cười rộ lên, cô rút tay về “Chị không sao...Em ra ngoài trước đi, chịsẽ nhanh chóng mang thức ăn ngon lên cho em.”

“Tay Vi Vi như vậy màcòn muốn làm sao?” Thẩm Thiên Dục không đồng ý đẩy Thẩm Thiên Vi ra ngoài “Tôilàm cho.”

“Em làm?” Thẩm Thiên Vigiật mình “Em biết làm thức ăn sao?”

Không phải cả việc làmcơm cũng giành với cô chứ? Cho tới bây giờ việc cô có thể làm ba bữa cơm cho hắnlàm cho cô rất tự hào. Chẳng lẽ niềm an ủi còn sót lại này cũng sẽ biến mấtsao?

“Tôi không biết!” ThẩmThiên Dục thẩn thờ lắc đầu một cái “Nhìn sách dạy nấu ăn chắc cũng có thể làmđược chứ?”

Thẩm Thiên Vi vội vàngnói “Tay chị không sao mà, chỉ bị hồng một chút xíu mà thôi.” Nguy hiểm thật,cô sợ nghe hắn nói “Thật ra thì làm món ăn cũng là sở trường của tôi”

“Không được!” ThẩmThiên Dục càng thêm cố chấp, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ của cô, đẩycô ra ngoài phòng khách “Vậy tối nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi.”

“Không được, đồ ăn bênngoài không tốt cho sức khỏe...”

“Vậy chẳng lẽ nhịn đóisao?” Thẩm Thiên Dục tức giận trách móc.

Thẩm Thiên Vi nghe vậy,cuối cùng đầu hàng, bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, vậy tối nay gọi đồ ăn bênngoài đi”

Thế là Thẩm Thiên Dụcthắng lợi cười he he gọi điện thoại kêu đồ ăn, sau đó lấy ra cái hộp cứu thươngbôi thuốc cho cô.

Thẩm Thiên Vi ngồi trênghế sa lon nhìn Thẩm Thiên Dục cẩn thận từng li từng tí dùng bông băng và thuốctrắng tiêu viêm giảm đau bôi trên mu bàn tay của cô, khuôn mặt tuấn tú vô tìnhkhiến tim cô đập rộn lên...

Loại cảm giác khôngbình thường này mấy năm nay thường xuyên xuất hiện, gần như đã thành chuyệnbình thường như cơm bữa. Khi nhìn hắn, cô thỉnh thoảng mặt hồng tai đỏ, tim đậprộn lên...

Cô vẫn không dám đối mặtvới sự thật này, cô luôn nghĩ, có lẽ là do Thẩm Thiên Dục quá đẹp trai nên cô mớicó sự thay đổi này. Nhưng lời bạn tốt nói lại khiến cô đăm chiêu suy nghĩ.

Chẳng lẽ cô có tình cảmkhông bình thường với Thiên Dục sao? Không thể nào, hắn là em trai của cô nha!Nhưng mà, hai người bọn họ cũng không phải là chị em ruột... Không, cô chăm sóchắn từ nhỏ đến lớn, hắn so với em trai ruột thịt còn thân thiết hơn! Cô tuyệt đốikhông thể suy nghĩ cổ quái như vậy được, cô phải ngăn cản mình lại!

Đôi mắt rũ thấp xuống,hô hấp nóng rực của cô không khỏi khiến khóe môi của Thẩm Thiên Dục cong lên, nụcười ác ma tràn ra vậy mà vừa ngẩng đầu “Vi Vi...”

“Thiên Dục, chị có lờimuốn nói với em.” Thẩm Thiên Vi hít thở sâu một hơi, cắt đứt câu nói của ThẩmThiên Dục.

“Được, Vi Vi nói đi.” Hắnlơ đễnh nở nụ cười.

Hai tay Thẩm Thiên Vi nắmchặt lấy vạt áo, ánh mắt dao động nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nữa vào lễ GiángSinh chị có thể không đi cùng với em.”

Lần đầu tiên, lời nói củacô không nằm trong dự đoán của hắn. Thẩm Thiên Dục ý vị sâu xa ném ra một câunói không có vẻ gì là để tâm: “Vi Vi có hẹn với ai sao?”

“Ừ, cùng một anh lớptrên.” Thẩm Thiên Vi cố gắng ép tầm mắt của mình chống lại hắn nhưng lại có mộtsự run rẩy trong lời nói. Cô vẫn luôn không biết có nên đồng ý với lời hẹn củaanh ấy hay không nhưng bây giờ cô cảm thấy mình phải đồng ý!

Tạ Tiểu nói không sai,cô nên quen bạn trai. Có như vậy mới không sinh ra cảm giác quái lạ với Thiên Dục...Nhất định là trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ chỉ có mình Thiên Dục mớisinh ra ảo giác này, mới có thể hỗn loạn như vậy. Cô tuyệt đối không thể làmchuyện khiến Thiên Dục mất mặt được.

“Anh nào? Sao tôi chưatừng nghe Vi Vi đề cập tới” Thẩm Thiên Dục cười nhưng nụ cười của hắn làm nhiệtđộ từ từ rớt xuống.

“Là một anh học ngànhxây dựng, anh ấy tên là Thanh Trạm còn là hội phó hội học sinh...” Cô cố ý làmbộ như buông lỏng. Thẩm Thiên Dục lười biếng ngước mắt nhìn thẳng cô. Một khắckia, cô phát hiện hắn có chút xa lạ... Không, là cực kỳ xa lạ, xa lạ đến nỗikhiến cô có chút sợ hãi.

Nhưng một giây kế tiếp,hơi thở băng hàn liền biến mất nhanh đến nỗi khiến Thẩm Thiên Vi nghĩ tất cả chỉlà ảo giác. Thẩm Thiên Dục cười vui vẻ nói: “Tôi đâu phải đang điều tra lai lịchcủa người kia? Ha ha, đi chơi vui vẻ nha”

Thẩm Thiên Vi thở phàonhẹ nhõm xoa xoa tóc hắn cười lên: “Chị còn sợ em tức giận, sợ em nói chị bỏ emlại một mình đi chơi lễ Giáng Sinh.”

“Làm sao có thể chứ? ViVi có cuộc sống của riêng mình, không cần phải lãng phí thời gian trên ngườitôi” Lời của hắn rất nhẹ, rất khéo léo nhưng lại như một cây đao cắm vào trongngực cô.

Cô sững sờ mở miệng:“Thiên Dục...” Là cô nghe lầm ư, hắn đang châm chọc cô sao?

“Hả?” Tròng mắt đen đềulà sự vô tội, Thẩm Thiên Dục nhếch môi cười khiến Thẩm Thiên Vi càng có cảmgiác tội lỗi “Nhưng ra ngoài hẹn hò cũng không được quên quà giáng sinh của tôiđó nha!”

“... Ừ.” Tâm tình của hắnthay đổi nhanh đến nỗi khiến cô không còn kịp suy nghĩ gì nữa chỉ có thể gật đầumột cái.

Tiếng chuông cửa độtnhiên vang lên, Thẩm Thiên Dục mừng rỡ nói: “Có thể là người đưa thức ăn tới!Đói quá à, Vi Vi mau đi mở cửa đi.”

Hắn làm nũng y hệt nhưxưa khiến Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng có một chút cảm giác, mặc dù chỉ là mộtchút xíu lại làm cho cô vô cùng vui vẻ, cô đứng dậy: “Được, đợi chút nha.”

Ngay khi cô xoay ngườirời đi. Trong nháy mắt, tròng mắt đen thâm thúy kia trở nên âm hiểm kinh người,bén nhọn, lạnh lùng, trong hơi thở có chút tư vị khát máu... Hắn đang tức giậnsao? Không, là cuồng nộ! Cô dám ở trước mặt hắn nói muốn hẹn hò với người đànông khác, muốn bỏ mặc hắn...

## 6. Chương 6

Vi Vi, tôi không muốnhù dọa em, thật sự... Nhưng mà tại sao Vi Vi không nghe lời, muốn ép tôi sao?

Hắn vẫn muốn từ từ nắmlấy lòng cô để cho cô không thể chạy trốn nhưng tất cả chỉ là uổng công. Thiêntài IQ 200 thì sao chứ! Hắn lại không có biện pháp để cô đối mặt với tình cảm củahắn.

Thẩm Thiên Vi, em trốnkhông thoát đâu!

“Thật xin lỗi.” ThẩmThiên Vi nhìn về người bên cạnh nói câu xin lỗi thứ n trong đêm giáng sinh này.Cô quả thật muốn tìm cái động để trốn vào... Cô đang làm gì thế này? Đi ăn bữatối ngẩng người, xem chiếu phim ngẩng người, đi trên đường cũng ngẩng người, cuốicùng lại bỏ mặc đối tượng hẹn hò ở phía sau... Trên thế giới này chắc không cóngười nào vô duyên hơn cô!

Nhìn gương mặt tuyệt mỹcủa Thẩm Thiên Vi, hai gò má đỏ bừng nói tiếng xin lỗi, Thanh Trạm cười “Hì hì”một tiếng: “Em thật sự rất đáng yêu.”

“Anh không có tức giậnsao?” Thẩm Thiên Vi cẩn thận ngước mắt hỏi.

“Hắc, anh không có nhỏnhen như thế” Thanh Trạm cười cười “Chỉ là tối nay em cứ thẫn thờ, có tâm sựsao?”

Có, đương nhiên làcó...

Khuôn mặt Thẩm Thiên Viphảng phất sự cô đơn, đáy mắt chớm buồn.

Lòng của cô không có ởđây. Tâm tình của cô, trừ Thiên Dục ra không còn người nào khác. Cô cứ như vậyđi ra ngoài, không biết Thiên Dục sẽ làm gì trong đêm Giáng Sinh này? Là cô đơnở nhà hay là... Cũng hẹn hò với ai rồi? Mặc kệ là trường hợp nào, Thẩm Thiên Vicảm thấy thật khó chịu.

“Vi Vi” Cô mất hồn khiếnThanh Trạm không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.

“Hả?” Thẩm Thiên Vi chớpchớp đôi mắt to, ý thức được mình lại mất hồn, ảo não nói: “Xin lỗi...”

“Thật xin lỗi?” ThanhTrạm hơi trách móc cười “Em rất thích nói câu “thật xin lỗi” sao... Anh khôngphải trách em, nếu như có tâm sự không ngại nói ra để cho anh cùng chia sẻ.”

Nhìn đàn anh tuấn túchăm sóc cô một cách tỉ mỉ, trong lòng Thẩm Thiên Vi vô cùng áy náy, ngầm thởdài. Nhưng phiền não của cô không có người nào có thể giải quyết được cho nêncô chỉ có thể cảm kích cười cười: “Cám ơn anh, em không có tâm sự gì cả...Anhquả thật là người tốt.”

“Anh là người tốt sao?”Thanh Trạm trêu ghẹo nói.

“Đúng vậy.”

“Vậy... Thẩm Thiên Vi,chúng ta có thể thử qua lại với nhau không?”

Thẩm Thiên Vi trợn to mắtđẹp nhìn Thanh Trạm, hắn đột nhiên tỏ tình giống như là bom nổ dưới nước. Trongnháy mắt cô không có chút năng lực phản ứng.

“Thôi.” Một hồi lâu,Thanh Trạm mới vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, bất đắc dĩ nở nụ cười “Sớm biết em sẽ phảnứng như thế này rồi! Thật đáng tiếc, anh thật sự thích em nhưng khi nghĩ tới việcanh không phải là người em thích thì...”

“Thật xin lỗi...”

“Lại nữa” Thanh Trạmkhông chịu nổi, lắc đầu một cái, cười cười “Không làm người yêu thì làm bạn bècũng tốt... Nhưng quan trọng nhất là anh không muốn nghe em nói xin lỗi nữa!Người em ở chỗ này nhưng hồn không biết bay tới đâu rồi... Có tâm sự gì hãy mauđi giải quyết đi! Đừng lãng phí thời gian, lễ Giáng Sinh vẫn còn một tiếng nữađó.”

Cô nhìn đồng hồ đeotay, đã mười một giờ, Thẩm Thiên Vi khẽ nâng đầu nhìn về phía Thanh Trạm, cẩnthận từng li từng tí hỏi: “Em thật sự có thể đi trước sao?” Nói thật, lòng củacô đã sớm không ở nơi này rồi.

“Không nên hỏi anh, hỏitrái tim của em đó! Có phải em có một số việc muốn làm không?” Thanh Trạm nhíumày khích lệ.

“Em biết rồi! Tối nay rấtxin lỗi anh, vậy em đi trước...” Thẩm Thiên Vi nói xong liền túm lấy áo khoác vọttới ven đường cản xe taxi lại.

Nhìn xe taxi rời đi,Thanh Trạm luồn tay vào túi quần, hắn thở dài cười cười. Thật là một cô gáiđáng yêu... Nhưng rất rõ ràng, trong lòng cô đã có người khác cũng không còn chỗcho bất kỳ ai.

Chỉ là, chính cô cũngkhông biết điều đó.

Thẩm Thiên Vi đứng trướccửa chính thở hổn hển, tay run run móc chìa khóa ra.

Bây giờ cô chỉ muốn mauchóng về nhà, nhìn thấy hắn.

Đêm giáng sinh quanhanh quá, cô muốn trước khi đến mười hai giờ có thể tặng quà cho Thiên Dục!

“Cạch” Tiếng cửa mở ra,phòng vừa tối vừa lạnh làm cho Thẩm Thiên Vi bỗng nhiên sửng sốt ngây người đứngtại chỗ. Trong lòng cô có chút sợ hãi lên tiếng: “Thiên Dục, em có ở nhàkhông?”

Không có người trả lờicô, giống như không có ai ở nhà.

Lòng ngực cô căng lên,đả kích này làm Thẩm Thiên Vi có chút lảo đảo muốn ngã, lòng của cô gần như rơixuống đáy vực sâu.

Nhưng ngay lúc này, mộtbóng đen chợt vụt qua nhanh đến nỗi làm cô không kịp phản ứng. Cửa chính ở phíasau cô liền bị đóng lại một cách thô bạo còn cô thì bị ôm vào một lồng ngực ấmáp. Ôm chặt đến nỗi làm cô phát đau. Lưng của cô thì chống lên cửa chính.

Hơi thở nóng rực bá đạotới gần, đôi môi nóng bỏng không cho Thẩm Thiên Vi bất kỳ cơ hội nào hung hăngđặt lên môi cô... Đầu óc Thẩm Thiên Vi “choang” một tiếng, trong nháy mắt hoàntoàn chết lặng.

Lúc đầu, môi của cô chỉlà bị hắn dùng sức mút, ma sát, tiếp theo không hề phòng bị răng cô liền dễdàng bị cạy mở. Hắn tiến quân thần tốc, môi lưỡi cực nóng tùy ý ở trong miệngcô càn quét, cuồn cuộn quấn lấy lưỡi của cô mập mờ quấn quít giống như là muốnmột ngụm nuốt cô vào bụng...

Nụ hôn mỗi lúc một sâuhơn. Người đè lên người cô dường như cảm thấy còn chưa đủ cho nên càng dùng lựcđè ép cô xuống. Phía sau cô là cánh cửa lạnh lẽo mà lồng ngực của người trước mặtnóng bỏng kiên cố vây chặt cô. Một khắc kia, toàn thân cô như bị đóng băng, côbiết rõ ràng những gì đang xảy ra nhưng chỉ có thể nhìn mình trầm luân vào. ThẩmThiên Vi cảm thấy mình bị cắn nuốt...

Giống như trải qua mộtthế kỷ, Thẩm Thiên Vi mới được người phía trên từ từ buông ra.

Nghe cô kịch liệt thở dốc,hắn mới ở bên tai cô nhẹ nhàng cất lên thanh âm mê dại trí mạng nhất.

“Hẹn hò vui không? ThẩmThiên Vi.”

Một câu nói đơn giản lạicó thể khiến đầu óc trống rỗng của cô đã sớm rời khỏi thế giới này từ từ quay lại.

Trong bóng tối đưa taycũng không thấy được năm ngón. Cô nghe được tiếng tim mình đập liên hồi như trốngđánh.

Nếu như không phải làtrên môi khẽ tê dại đau đớn còn có hơi thở nóng rực chân thực như thế của ngườitrước mặt thì hẳn cô sẽ cho rằng mình đang nằm mộng, lễ Noel “Alice

sAdventures in Wonderland”.

Thẩm Thiên Vi giật mìnhngẩng đầu, có chút mờ mịt chần chờ vươn tay ra muốn biết người trước mặt có tồntại hay không? Vậy mà, đang lúc đầu ngón tay chưa kịp chạm đến trong nháy máycô khiếp sợ rụt tay lại, hít vào thở ra một hơi, lên tiếng hỏi “Thiên Dục?”

Nhìn cô sợ hãi như mộtcon thỏ trắng nhỏ. Trong bóng tối, Thẩm Thiên Dục nâng lên nụ cười gian xảo...Hắn không hề che giấu ý tứ của mình, giọng nói hấp dẫn chân thật từ bên môi bậtra: “Là anh.”

Thẩm Thiên Vi trợn tohai mắt, hàm răng vừa dùng lực liền nếm thấy mùi máu tanh trong miệng. Toànthân cô run rẩy, muốn động đậy nhưng lại cứng ngắc không nhúc nhích được.

Là Thiên Dục! Thật sựlà Thiên Dục! Nhưng là, trời ơi... Bọn họ vừa làm cái gì? Hôn nhau? Hai ngườithực sự đã hôn nhau! Là hắn hôn cô, hắn làm sao có thể hôn cô?

“Thiên Dục, buông chịra, mau buông chị ra!” Thẩm Thiên Vi không biết phải làm sao, cô giãy giụa,trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

“Nhưng làm sao đây? Anhkhông muốn buông em ra một chút nào.” Đúng vậy, hắn biết cô bị dọa sợ nhưng chodù biết rõ hắn cũng không muốn giả bộ làm em trai yếu đuối nữa.

Hắn cho là bằng nhữngbiểu hiện của mình thì cô có thể hiểu được tình cảm của hắn. Cuối cùng cô sẽkhông ra ngoài hẹn hò, nhưng hắn sai lầm rồi, thật sự cô đã đi... Trong cơ thểtrào dâng một cảm giác khó chịu, hắn không thể nhẫn nại được nữa rồi! Người phụnữ này là của một mình Thẩm Thiên Dục, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ aichạm vào!

“Em đang đùa giỡn chịcó phải không?” Thẩm Thiên Vi bị hắn đè thật chặt ở trong ngực, cô níu lấy quầnáo của hắn, trong đêm tối cố hết sức ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ hắn “Thiên Dục...Nói cho chị biết, em là đang đóng kịch phải không?”

“Không.” Một giây kế tiếp,Thẩm Thiên Dục liền tàn nhẫn nói ra đáp án.

Tròng mắt đen lạnh lùnghàm chứa lửa nóng, hô hấp của Thẩm Thiên Dục càng ngày càng nặng nề, hắn dần dầnđến gần cô. Trong bóng đêm, cô có thể thấy rõ gương mặt quen thuộc của hắn thậmchí là hàng lông mi thật dài, hắn nói: “Không phải đùa giỡn cũng không phảiđóng kịch, chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của anh... Còn chưa đủ để cho em hiểusao?”

Hô hấp của Thẩm ThiênVi gần như ngưng lại, cô lưu luyến đôi môi ấy, sự cọ sát nóng bỏng ấy làm côkhông còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra. Cô muốn nếm thử mùi vị của đôi môi ấymột lần nữa. Giọng nói của cô chứa đựng sự không thể tin nổi vang lên: “Thiên Dục,chị là chị gái của em!”

“Thật sao? Em thật sựlà chị gái của anh sao?” Lời của cô vừa dứt, hắn đã cuồng bạo tức giận gầm nhẹra tiếng, tròng mắt đen thoáng qua bén nhọn, hắn nhìn cô, môi mỏng mở ra, lạnhlùng, tàn nhẫn hỏi lại lần nữa “Nói đi! Nói cho anh biết, em thật sự là chị gáicủa anh sao?”

Thẩm Thiên Vi như bịsét đánh trúng, cô hít sâu một hơi, muốn lùi lại nhưng cô phát hiện mình khôngcó đường để chạy. Trước mắt là một Thẩm Thiên dục hoàn toàn xa lạ. Từ trên ngườihắn, cô không thể tìm được một chút dấu vết nào về Thiên Dục thân quen củacô...

Cô thật sự hiểu hắnsao? Nhiều năm như thế, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cô thật sự không biết?

“Em, em biết cái gìsao?” Thẩm Thiên Vi sợ hãi hỏi.

“Em cảm thấy anh biếtcái gì?” Thẩm Thiên Dục hỏi ngược lại, không sai, hắn biết cô không phải là chịgái ruột của hắn. Tất cả mọi người không cố ý giấu giếm chuyện này thì làm saohắn không biết được.

Thì ra là hắn đã biết.

Toàn thân Thẩm Thiên Vinhư bị rút cạn sức lực, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt từ từ rơi xuống.

Lòng của cô rất đau,đau đến tê dại, chính cô cũng không hiểu tại sao lại có thể đau đến vậy... Giốngnhư một bí mật bị chính mình dùng cả đời để che dấu thế mà cuối cùng lại bịphơi bày. Cô không thể đối mặt với sự thật này.

Tại sao không thể đối mặt?Thẩm Thiên Vi tự hỏi bản thân.

Đúng, bởi vì cô sợ, thậtsự rất sợ...

Cô rơi nước mắt làm chosự tức giận của hắn biến mất trong nháy mắt. Ngón tay dài trắng nõn lau đi nướcmắt trên gương mặt cô: “Không được, anh không cho phép em khóc trước mặt anh!”

“Tại sao, tại sao?” ThẩmThiên Vi cắn môi, không muốn khóc thành tiếng nhưng giọng nói khàn khàn đã bánđứng cô. Cô mở mắt ra nhìn Thẩm Thiên Dục, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Tạisao em đối với chị tàn nhẫn như vậy? Chị biết chị không phải là chị gái của em,nhưng vậy thì thế nào? Không phải chị vẫn luôn coi em là em trai yêu quý nhất củachị sao! Thiên Dục, chị không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào, em biết không? Chịkhông muốn mất đi em! Chị thật sự rất sợ... Nếu như chị không phải là chị gái củaem thì chị, có thể là ai? Chị làm sao có thể thoải mái ở bên cạnh yêu thương emđây? Nhưng em, tại sao lại nói cho chị biết... Ô ô... tại sao em lại nói ra vàolúc này chứ.”

Tiếng nói thảm thiết củacô khiến Thẩm Thiên Dục cau mày, lòng hắn thật đau đớn. Thẩm Thiên Dục ôm côvào trong ngực, vô cùng nghiêm túc nói: “Tại sao em lại ép mình phải suy nghĩnhư thế? Ai nói với em trừ làm chị gái của anh ra thì không còn sự lựa chọn nàokhác?”

“Sự thật chính là như vậymà!” Thẩm Thiên Vi nằm khóc trong ngực của hắn, quá nhiều việc đã xảy ra trongtối nay, cô hoàn toàn mất đi khả năng suy đoán chỉ có thể hèn nhát ỷ lại nói “Từnhỏ đến lớn, đây vẫn là điều chị nhận thức, chị không muốn có bất kỳ thay đổinào, chị muốn chăm sóc em, thương yêu em thì nhất định phải làm chị gái củaem!”

“Em sai lầm rồi.” Tròngmắt đen khẽ chớp, giọng nói chậm rãi mà kiên định vang lên “Trừ làm chị gái, emcòn có thể là người yêu của anh, anh yêu em... Vi Vi.”

“Cái gì?” Thẩm Thiên Vikinh ngạc ngẩng mặt lên, đôi mắt to xinh đẹp ngân ngấn nước mắt nhìn Thẩm Thiêndục, miệng cô lắp bắp run rẩy, cho là mình nghe nhầm “Em mới vừa nói cái gì?”

“Anh chưa từng coi emlà chị gái, Thẩm Thiên Vi, em có hiểu không?”

Thẩm Thiên Dục cuồngnhiệt bày tỏ tình yêu của mình. Cô chợt lắc đầu, sợ hãi kêu lên, nhân lúc ThẩmThiên Dục không để ý đẩy hắn ra, tránh xa khỏi lồng ngực hắn: “Không, không phảivậy! Thiên Dục, chị không hiểu em đang nói cái gì cả!”

“Em hiểu.” Thẩm Thiên Dụccũng không tới gần cô hơn nữa chỉ là đưa tay mở đèn ở phòng khách. Một giâysau, phòng khách sáng bừng lên, hắn nhìn nước mắt của cô rơi đầy mặt, đau lòngnói: “Em không cần phải lừa mình dối người nữa... Em hiểu anh đang nói gì.”

“Chị không hiểu!” ThẩmThiên Vi thét chói tai “Chị là chị gái của em!”

“Em không phải! Em cóbao giờ nghe anh gọi một tiếng “Chị gái” chưa?” Thẩm Thiên Dục đứng tại chỗ,ánh mắt khóa chặt cô “Anh vô số lần nói với em, em là “Vi Vi”, đối với anh mànói, em chỉ là “Thẩm Thiên Vi””.

Thẩm Thiên Vi mê muội...Cô nhìn hắn từ từ từng bước từng bước tới gần mình, từ trên cao nhìn xuống dịudàng nói: “Anh yêu em, từ đầu đến cuối anh đều xem em là người phụ nữ anh yêu.”

“... Thẩm Thiên Dục, emnhất định là điên rồi.” Thẩm Thiên Vi lùi lại mấy bước, kinh hoảng lắc đầu.

## 7. Chương 7

“Không phải...” Thẩm Thiên Vi hốt hoảng lên tiếng. Cô làm sao có thể không yêu quý hắn, không muốn ở bên cạnh hắn chứ? Cô yêu quý hắn, yêu đến nỗi lòng cũng đau đớn nhưng... Đây chẳng qua là tình cảm chị gái đối với em trai thôi, không phải sao?

“Thiên Dục, chị rất yêu quý em, bởi vì em là em trai của chị!”

“Em có thể gạt anh nhưng em có thể lừa gạt lòng mình sao?” Thẩm Thiên Dục trầm giọng, tròng mắt đen nheo lại “Thẩm Thiên Vi, em hãy suy nghĩ nguyên nhân tại sao em muốn trốn tránh anh... Là bởi vì em phát hiện, em yêu anh!”

Đó không phải là tình cảm của một người chị gái đối với em trai, cho tới bây giờ đều không phải! Không có một người chị gái nào sẽ viết tràn ngập trên giấy trắng tên tuổi của em trai mình, càng không có chị gái sẽ vì trốn tránh tình cảm của mình đối với em trai mà lựa chọn cùng người khác hẹn hò.”

“Không nên nói nữa!” Thẩm Thiên Vi mất khống chế thét chói tai, cô ngồi sững sờ trên mặt đất tuyệt vọng khóc lớn.

Cô không cần nghe nữa! Lời của hắn giống như là mũi dao mở ra vỏ ngoài chắc chắn, phơi bày tất cả sự thật bị chôn dấu. Cô không thể nghe, cũng không muốn nghe! Tất cả không phải như thế, tất cả đều là hắn đang nói bậy!

“Không phải vậy, chị không yêu em! Không phải cái loại tình yêu đó, không phải, không phải, không phải!”

Cô phát điên mất. Thẩm Thiên Dục suy nghĩ trong lòng. Nói hắn không đau lòng là gạt người nhưng hắn vẫn như cũ cho việc mình làm là đúng.

Không có một nhát trí mạng, cô làm sao có thể nhìn thẳng vào tình cảm này? Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay dài nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình: “Anh nhẫn nhịn đủ rồi, anh không chịu nổi khi em rời khỏi anh càng không nhịn được khi em ở bên cạnh người đàn ông khác! Thẩm Thiên Vi, em nhất định chỉ có thể là của anh... Bắt đầu từ bây giờ, em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý!”

“Thiên Dục...” Thẩm Thiên Vi vô lực lắc đầu, cô vịn vào cánh tay hắn “Chúng ta không thể làm như vậy.”

“Chỉ cần anh muốn, không có việc là không thể, anh sẽ không để cho em né tránh anh, tuyệt đối sẽ không!” Môi của hắn bá đạo đặt lên môi cô, mà cô chỉ có thể mặc cho hơi thở của hắn che mất không còn đường để lui.

“Renggggg...” Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, cho thấy đêm giáng sinh đã qua. Tất cả ảo ảnh tốt đẹp đều tan thành mây khói. Trở lại thế giới hiện thực, tất cả yêu hận rối rắm bắt đầu đan xen vào nhau...

“A, thật không nghĩ tới, việc cậu làm lại trở thành công cốc rồi.” m thanh lười biếng mang theo giọng nói trêu chọc vang lên. Từ một gốc cây rậm rạp, gần như có thể nhìn thấy chủ nhân của tiếng nói ấy đang nhàn nhã nằm trên cây, nhắm mắt nghĩ ngơi.

Ánh nắng buổi trưa quá chói chang cho nên bóng cây đại thụ trở thành nơi lý tưởng nhất trong sân trường.

“Dục khốn kiếp, cậu cũng quá vô dụng rồi? Cậu có biết là tôi đã cá cậu ít nhất cũng sống qua mùa hè này! Hiện tại thì tốt rồi, hại tôi thua thê thảm!” Từ bóng cây kia vang lên một giọng nói hấp dẫn đang rất tức giận. Hiển nhiên, người nọ vô cùng bất mãn, ý tứ đùa giỡn trong đó cũng rất rõ ràng.

Dưới tàng cây, Thẩm Thiên Dục đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bộ dáng hết sức thanh thản. Đối với câu nói vừa rồi, hắn chỉ lười biếng thờ ơ, môi mỏng hừ lạnh: “Bây giờ có phải là tôi nên nói câu “Xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của các cậu” không?”

“Không cần như vậy.” Hai người trên cây trăm miệng một lời.

Chậc chậc, bọn họ còn không muốn đắc tội với cái người vô cùng âm hiểm xảo trá kia nha!

Chỉ chốc lát sau, một hồi gió nhẹ thổi qua, bên người Thẩm Thiên Dục bỗng dưng xuất hiện hai thiếu niên tuấn tú xinh đẹp, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta không còn kịp nháy mắt.

Bọn họ xem ra so với Thẩm Thiên Dục nhỏ hơn 1~2 tuổi, bộ dáng tuấn tú, đẹp trai đến nỗi khiến mọi người không bỏ qua được vả lại còn có phong cách khác nhau. Thật may, đây là nơi ít người qua lại, bằng không, đối với vẻ đẹp trước mắt nhất định Thẩm Thiên Dục sau này càng ngày càng có nhiều người tới làm phiền.

Hai người, mỗi người một bên tách ra ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Dục.

Khóe môi Mạc Lân nâng lên nụ cười vô cùng dịu dàng, ánh mắt gian xảo nhìn Thẩm Thiên Dục: “Phản ứng của cô ấy nhất định rất thú vị?”

Còn không phải do người nào đó ban tặng sao... Thẩm Thiên Dục không nhịn được liếc mắt.

Không sai! Thú vị, rất thú vị! Giống như hắn suy đoán, phản ứng của cô cùng những gì hắn nghĩ không hề khác nhau! Kể từ đêm đó, cô không những né hắn mà còn tránh hắn... Điều làm hắn buồn bực chính là, cô vẫn như cũ lo chu toàn ba bữa ăn bày trên bàn hơn nữa còn viết giấy nhắc nhở hắn ăn cơm.

Rốt cuộc là sao đây? Ý là, hắn không có cô sẽ đói chết phải không? Ý là, trừ cho hắn no bụng, chuyện gì cũng không liên quan đến cô phải không? Cũng tốt, hắn cho cô mấy ngày để điều chỉnh lại tâm trạng... Dù sao hắn cũng đã bắt đầu, sau này cũng không có lý do để dừng lại!

“Chậc chậc, hắn cười, bình thường nụ cười như thế xuất hiện chứng tỏ không có chuyện tốt xảy ra!” Duke chớp chớp mắt to vô tội, ánh mắt sáng quắc bắn ra bốn phía.

Mạc Lân đồng ý gật đầu, hắn cùng Duke vô cùng vui sướng, cố ý đem người khác làm thành bánh quy kẹp nhân kẹp chặt hơn: “Dục, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Nói một chút nghe coi!”

Chân mày Thẩm Thiên Dục nhíu lại “Nhẹ nhàng” đẩy hai người bên cạnh ra: “Này, thời tiết rất nóng, không cần dính chặt như thế có được không? Nếu như tôi hôn mê hai cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

Thôi đi, người này lạnh nóng đều khống chế rất tốt, làm sao có chuyện đột nhiên ngất xỉu chứ!

Mạc Lân bĩu bĩu môi, lấy lòng nói: “Này này, có phải là anh em hay không? Làm gì mà phân biệt như thế, chẳng qua chỉ là một cái ôm thôi mà!”

“Thế nào, lần này lại cùng đám người kì lạ kia đánh cuộc cái gì hả?” Tròng mắt đen của Thẩm Thiên Dục đảo một cái, lộ ra nụ cười.

Đó, vừa cười!

Duke cố làm ra vẻ không hiểu, nhún nhún vai: “Không hiểu cậu đang nói cái gì?”

“Không hiểu sao?” Thẩm Thiên Dục tiếp tục cười híp mắt “Chẳng phải lần này Boss cũng đến tham dự sao?”

... Cái gì cũng biết, không phải là quá kinh người sao?

Mạc Lân cùng Duke liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nắm cánh tay Thẩm Thiên dục nói: “Chúng tôi là lo lắng cho cậu nha! Chúng tôi đối với lòng của chính mình rất thành thật, chúng tôi rất yêu thương cậu, tình yêu của chúng tôi giống như nước sông cuồn cuộn...”

“Có thể câm miệng rồi?”

Người này! Vẫn là như vậy, mỗi lần đều dội một gáo nước lạnh vào tình cảm của bọn họ.

Đang lúc Mạc Lân cùng Duke muốn bắt tay quậy phá một phen thì đôi mắt tinh anh của bọn họ đột nhiên nhìn thấy có hai bóng người đang đi qua. Duke lên tiếng: “A, đó có phải là Vi Vi không?”

Tròng mắt đen của Thẩm Thiên Dục nhẹ giơ lên. Hắn theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại, hai bóng dáng kia có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra được.

Bóng dáng người nữ chính là “chị gái” thân ái của hắn – Thẩm Thiên Vi, còn người nam? Trong kí ức của Thẩm Thiên Dục, hắn chính là người Vi Vi đã bỏ lại đứa “em trai” yêu quý của mình mà hẹn hò vào đêm giáng sinh – Thanh Trạm.

Hơi thở lạnh lẽo tản ra dưới ánh mắt trời, môi mỏng nâng lên một góc bốn mươi lăm độ... Không tệ, đêm giáng sinh còn chưa được thỏa mãn, chuẩn bị nối lại tình cảm sao?

Mạc Lân cùng Duke không còn ý trêu đùa, đáy mắt đều là vẻ đồng tình.

Xem ra Vi Vi đáng yêu nên tự cầu phúc ình đi...

“Xoạt” Một tiếng động nhỏ vang lên, dòng nước nóng trắng xóa từ vòi hoa sen phun ra.

Đứng ở dưới vòi hoa sen, Thẩm Thiên Vi khép hờ hai mắt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến nước chảy thẳng tắp vào mặt. Sau đó chảy xuống thân hình uyển chuyển trắng nõn nà... Toàn thân bị ướt đẫm nhưng cô không quan tâm đến mà vẫn ngẩn ngơ như cũ. Thành thật mà nói, cho tới bây giờ cô vẫn không biết làm sao đối mặt với những thay đổi giữa cô và Thiên Dục... Ngực thật là đau, kể từ ngày đó đến nay vẫn không hề giảm bớt. Mà đầu của cô càng thêm hỗn loạn, làm sao chỉ trong một đêm mà tất cả đều thay đổi như vậy?

Thiên Dục là đứa em trai mà cô thích nhất, hắn tại sao lại nói yêu cô, nói chưa bao giờ xem cô như chị gái.

Có phải là Thiên Dục nghĩ sai rồi không? Hắn vẫn lệ thuộc vào cô nên mới có thể nhầm lẫn đem loại tình cảm này thành tình yêu nam nữ.

Có thể chỉ cần đợi hắn nghĩ thông, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.

Nhưng...

Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng chậm chạp mở mắt, đôi mắt của cô thoáng qua tia tuyệt vọng, dòng nước ấm áp lướt qua gương mặt làm cô không biết đó là nước nóng hay là nước mắt... Trong lòng thoáng có ý nghĩ muốn níu lấy, chìm sâu vào thứ tình cảm này. Ý nghỉ đó làm cô có chút xấu hổ.

Cô rốt cuộc còn phải trốn tránh hắn đến lúc nào đây? Hay là giống như Thiên Dục nói, là cô một mực lừa mình dối người sao!

Nếu như sai lầm không phải là Thiên Dục, vậy nguyên nhân đều là tại cô!

Tình cảm của cô đối với Thiên Dục bất tri bất giác thay đổi không một dấu vết... Lệ thuộc vào hắn rõ ràng chính là cô. Cô lại tự cho là mình đang chăm sóc hắn, yêu thương hắn. Cô luôn cảm thấy hắn cần mình nhưng thực ra là cô đang hưởng thụ tình cảm của hắn đối với cô.

Đúng vậy, có người chị gái nào sẽ viết đầy trên giấy trắng tên tuổi của em trai mình chứ? Từ rất lâu rồi cô đã có thói quen chỉ cần ngẩng người liền vừa viết tên Thiên Dục vừa nghĩ đến bộ dáng của hắn... Trước kia cô không hiểu cảm giác tim đập rộn lên là cảm giác gì nhưng bây giờ, cuối cùng cũng tìm được đáp án.

Cô yêu Thiên Dục, dùng cả sinh mạng để yêu hắn! Cô chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình, rời khỏi hắn. Trong tiềm thức cô đã nhận định sẽ sống cùng hắn cả đời... Việc này có thể xem là gì? Cô đã sớm phát hiện có gì đó khác thường nên mới phải trốn tránh hắn, cùng hẹn hò với người khác... Nhưng cuối cùng, kết quả lại là thất bại thảm hại. Cô không thể khống chế được lòng mình! Chỉ cần ở trước mặt hắn, cô sẽ gục ngã, sẽ mất kiềm chế, sẽ không chịu nổi hắn nói nặng lời dù chỉ là một chữ.

Nhưng chuyện này là không đúng! Cho dù bọn họ không phải là chị em ruột nhưng trên danh nghĩa là như vậy. Nếu như ba mẹ biết giữa bọn họ phát sinh tình cảm quái dị này, nhất định sẽ tức điên lên? Không có ba mẹ, làm sao có cô bây giờ? Cô không thể ít kỷ như thế, cô cũng không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt họ.

Rời khỏi Thiên Dục sao? Không được, cô không làm được. Nhưng ai có thể nói cho cô biết cô nên làm gì đây?

Đột nhiên Thẩm Thiên Vi không thể hô hấp được. Trong lúc cô run lẩy bẩy, bị những ý nghĩ đáng sợ quấn quanh trong đầu ngột thở muốn xỉu thì một cánh tay xuất hiện vòng chắc eo nhỏ nhắn của cô, đem thân thể trần trụi ôm vào trong ngực.

Hơi thở quen thuộc tản ra làm thần trí mơ hồ của Thẩm Thiên Vi lập tức tỉnh lại. Cô kêu khẽ một tiếng, máu trong người dường như chạy ngược lại, vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp làm cô đau lòng... Há mồm muốn nói gì đó nhưng người trước mắt đã đem tất cả lý trí của Thẩm Thiên Vi đánh nát.

Hắn cũng như cô, toàn thân trần truồng!

“Em khóc sao?” Thẩm Thiên Dục vẫn không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống cái người không an phận giùng giằng trong ngực mình. Ngón tay thon dài trắng nõn nâng lên chạm vào gương mặt cô.

“Không, đó là nước nóng.” Thẩm Thiên Vi phản bác.

“Em nói dối.” Hắn không chút lưu tình phá vỡ lời nói dối của cô, Thẩm Thiên Dục câu môi mỏng hôn lên gương mặt của cô, lưỡi dài liếm láp, cái này rõ ràng không phải là nước nóng, thật sự là cô đang khóc.

Hắn thừa nhận hắn im lặng không một tiếng động đi vào phòng tắm không phải là một sự trùng hợp mà là bởi vì hắn tức giận, muốn trừng phạt cô không chịu đối mặt thực tế, còn một lần lại một lần khiêu chiến sự chịu đựng của hắn ở chung với người đàn ông khác, nhưng khi thấy cô yếu ớt đứng dưới vòi hoa sen thì lòng hắn lại dao động... Không phải là hắn ép cô quá mức đó chứ? Nhưng không ép, cô sẽ đối mặt với thực tế sao?

“Thiên Dục, chị van cầu em không cần như vậy.” Hắn đụng chạm vào người khiến Thẩm Thiên Vi hèn nhát khóc ầm lên, nụ hôn cùng nhiệt độ thân thể của hắn nhanh chóng làm cho tim cô đập mạnh “Chúng ta không thể như vậy.”

“Tại sao không thể?” Thẩm Thiên Dục cau mày, hắn thật sự rất ghét nghe cô nói mấy câu này.

Lấy hai tay cô bắt chéo với nhau ở phía sau, hắn nghiêng người đè lên cô, lui mấy bước về sau, cô liền bị áp chế ở bên đài đá cẩm thạch.

“A...” Thẩm Thiên Vi khẽ rên một tiếng, lúc này cô mới phát hiện giọng nói của mình rất ám muội, tim đập mạnh và loạn nhịp dường như muốn ngừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhìn đến tròng mắt rực lửa nóng bỏng hơn ngày thường...

Trong lúc nhất thời, mặt của cô thậm chí là toàn thân cũng nhạy cảm ửng hồng. Đó là một loại phản ứng theo bản năng, bởi vì cô cảm nhận được chống đỡ ở dưới bụng là thứ cứng rắn nóng bỏng kia...

Cô không phải đứa trẻ hai ba tuổi nên dĩ nhiên biết đó là cái gì! Cảm giác xấu hổ khi nếm thử tình dục như núi lửa hoạt động phụt ra đột nhiên cuốn lấy cô.

...

Không có dây dưa cùng hoan ái, nhưng không có ai biết, sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó.

## 8. Chương 8

Sau khi trải qua một ítkịch liệt trong phòng tắm, Thẩm Thiên Dục không còn che giấu khát vọng đối vớiThẩm Thiên Vi... Mấy tháng qua, mặc kệ cô trốn tránh thế nào, hắn luôn có biệnpháp bắt được cô. Sau đó, sẽ hết sức trêu đùa, đầu độc cô, dùng các hành động đỏmặt tím tai để ép cô thừa nhận tình cảm của mình.

Cho dù cô vẫn như cũkhông giải được nút thắt “Chị em yêu nhau” nhưng hiển nhiên Thẩm Thiên Dục cũngkhông quan tâm một chút nào. Hắn rất có kiên nhẫn, hắn sẽ từ từ lãng phí thờigian với cô, hắn sẽ đợi đến khi cô khuất phục mới thôi.

Cô không có khuất phụcsao? Không, thật ra thì cô đã sớm thua bởi chính lòng của mình nhưng cô khôngcó cách nào giống như hắn thản nhiên thừa nhận tình cảm này, cô không làm được.

“Hazzz” Theo một tiếngthở dài êm ái, mặt Thẩm Thiên Vi đột nhiên bị hôn một cái.

Không cần ngẩng đầu, côcũng biết đầu sỏ là ai, Thẩm Thiên Vi mím môi, đỏ mặt, kéo một cái làm ThẩmThiên Dục ngồi xuống bên cạnh. Trong tai đã nghe thấy tiếng nghị luận hỗn loạn,Thẩm Thiên Vi nghiêng đầu nhìn về phía vẻ đẹp tuyệt mỹ kia, cô bày ra sắc mặtkhông tốt, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: “Thẩm Thiên Dục, đây là thư viện!”

“E hèm.” Thẩm Thiên Dụcnhún vai, bày tỏ thái độ hắn biết rõ nơi này là thư viện.

“Em... Em không thểhành động tùy tiện như thế.” Coi như... Coi như ở nhà hắn đối với cô khôngkiêng kị, cô không tránh được, trốn cũng không thoát chỉ có thể mặc cho hắn làmgì thì làm nhưng ít ra ở bên ngoài thì có thể tránh né chứ.

“Vi Vi chẳng lẽ muốnanh làm người tình giấu mặt của em cả đời sao?” Thẩm Thiên Dục bĩu môi trêu ghẹo.

“Không phải...” Tronglòng cô dâng lên một nỗi chua xót đau đớn.

Bọn họ sẽ không có cả đời!Cô đang đợi, đợi hắn từ từ chán, cảm thấy cô không còn mới mẻ, đợi hắn khôngcòn yêu cô... Thẩm Thiên Vi cười khổ, nhưng giả sử thật sự có một ngày như vậy,cô có thể tiếp tục sống sao?

Tròng mắt đen lóe sángrồi biến mất, hắn thống hận mình tại sao luôn có thể thấy rõ những gì cô suynghĩ: “Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, đói bụng quá!” Thẩm Thiên Dục lườibiếng đổi đề tài, hắn nằm dài trên mặt bàn của phòng tự học ở thư viện, làmnũng nói.

“Em lại không ăn sángsao? Chị không phải...” Cô theo thói quen quan tâm hắn, sự cưng chiều hiện rõtrong mắt Thẩm Thiên Vi.

“Em làm bữa sáng đặttrên bàn nhưng hôm nay anh có hai khóa học, sáng sớm có một thí nghiệm phải làmsao đây! Không có thời gian nha cho nên em đi theo anh ăn cơm đi, nhanh lên!”Thẩm Thiên Dục cười hì hì đến gần bên tai Thẩm Thiên Vi, đè thấp âm lượng “Bằngkhông... Ăn em cũng được!”

“Câm miệng, Thẩm ThiênDục.” Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình sắp bốc hỏa, cô bỏ quyển sách xuống, đứng dậy“Giúp chị thu dọn đồ đạc, chị đi rửa tay rồi sẽ trở lại.”

Thẩm Thiên Vi chạy trốichết, vội vàng bước nhanh về phía phòng rửa tay. Cho đến khi rời khỏi tầm mắt củahắn, cô mới bình tĩnh lại che giấu gương mặt đang đỏ bừng.

Cuối cùng là chuyện gìđây? Từ em trai biến thành người yêu, không phải quá hoang đường sao? Tại sao hắncó thể tự nhiên như thế, giống như đó là một sự thật hiển nhiên? Cô thật sự rấtnghi ngờ... Có phải chỉ cần hai người yêu nhau, mọi chuyện khác sẽ không là vấnđề gì?

“Các cậu có nhìn thấykhông? Thẩm Thiên Dục cùng với chị gái hắn rất mờ ám nha, bọn họ không giốngnhư chị em! Làm gì có chị em nào hôn tới hôn lui như thế chứ?” Ở khúc cua quẹotrong cầu thang truyền đến thanh âm bén nhọn cay nghiệt, đề tài là cô cùngThiên Dục... Thẩm Thiên Vi bỗng dưng dừng bước, đứng im tại chỗ.

“Đúng đó! Thật buồn nônnha! Thẩm Thiên Vi lại còn mắc cỡ, đỏ mặt nữa chứ... Trời ạ, cô ấy có biết đólà em trai của mình hay không? Thật là không biết xấu hổ!”

“Mình thấy, tám phần làThẩm Thiên Vi có tình cảm “luyến em trai” mới có thể ngay cả em trai mình cũngkhông bỏ qua”

“Ừ, đồng ý! Thẩm ThiênDục là thiên tài IQ 200 hơn nữa còn rất đẹp trai! Hắn không thể nào làm rachuyện loạn luận, bất chính này. Nhất định là bị Thẩm Thiên Vi quyến rũ rồi!”

“Này, nói như vậy có phảihơi quá hay không? Bọn họ dù sao cũng là chị em mà!”

“Cũng có thể bọn họkhông phải là chị em ruột! Nhìn đi, bọn họ có giống nhau chỗ nào đâu?”

“Đúng, đúng...”

Trong đầu Thẩm Thiên Vi“Oanh” một tiếng, cô không biết sắc mặt của mình tái nhợt thế nào nhưng cô cóthể cảm thấy bước chân của mình bắt đầu xiêu vẹo chỉ muốn ngã xuống ngất xỉu.

Cô xoay người chạy rakhỏi thư viện.

Cô không biết mình muốnđi đâu, cô chỉ muốn chạy, muốn né tránh tất cả tội lỗi đang bị lên án.

Không, không phải nhưthế!

Tim như bị dao cắt, thậtđau đớn, cô gần như muốn điên cuồng rống to, cô không có quyến rũ Thiên Dục, côkhông có...

Thật không có sao? Vậytình trạng bây giờ giữa cô và Thiên Dục có thể gọi là gì đây?

Cô sớm biết mình khôngthể nào giống như Thiên Dục, có thể kiên cường đối diện thực tế, nhưng cô khôngbiết mình lại yếu đuối như vậy! Cô yêu Thiên Dục, nhưng vẫn chưa tới mức độ cóthể vứt bỏ mọi thứ.

“A.” Thẩm Thiên Vi rênlên một tiếng, chạy trốn quá nhanh lại hoàn toàn không có chú ý phía trước cô đâmvào một lồng ngực rồi té ngã.

“Thẩm Thiên Vi?” ThanhTrạm từ trong rừng đi ra vừa vặn đụng trúng cô, hắn kinh hoảng, vội vàng ngồi xổmxuống kiểm tra “Em có sao không, có bị thương không?”

Thẩm Thiên Vi ngước mặtlên nhìn người trước mắt. Vào thời khắc này, nếu như không phải Thanh Trạm màlà một người khác ân cần hỏi thăm cô như vậy thì cũng sẽ khiến nước mắt của côchảy ra.

Cô khóc đến đau lòngcùng khổ sở như thế làm Thanh Trạm bị hù sợ. Hắn vội vàng đỡ cô dậy, nhẹ nhànghỏi: “Có phải đụng đau không, có muốn đến phòng y tế xem một chút không? Em chạynhanh như thế làm gì?”

Thẩm Thiên Vi lắc lắc đầu,cắn môi, không thể kềm chế nước mắt của mình. Kể từ đêm Noel hôm đó, Thanh Trạmliền thay đổi cứ như là trở thành anh trai của cô vậy.

Tình cảm giữa cô và hắncũng không tệ, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, có lúc nghe côlập lờ nói một số chuyện, sau đó sẽ cho cô lời khuyên...

Nhìn cô không nói lờinào, Thanh Trạm rất lo lắng, liền kéo cô ôm vào trong ngực an ủi: “Không khóc,có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Là có rất nhiều chuyện,cô nghẹn ngào, không thể nói gì cả! Chỉ có thể tự lẩm bẩm: “Em nên làm sao đây,em đến cuối cùng nên làm gì đây?”

“Là có người bắt nạt emsao?” Thanh Trạm vuốt đầu cô, hỏi thăm.

Bàn tay ấm áp của hắncàng làm nước mắt của cô rơi không ngừng, cô chỉ có thể lắc đầu khóc thút thít.

“Tôi có thể biết làđang có chuyện gì xảy ra không?”

Một thanh âm đen tối độtnhiên vang lên, tạo thành hai loại phản ứng khác nhau... Thanh Trạm là nâng conmắt lên, có chút ngạc nhiên. Thẩm Thiên Vi suy yếu, co rúm người lại một chút,cô có chút sợ, muốn trốn tránh.

Thẩm Thiên Dục không thấycô trở lại, hắn rời khỏi thư viện đi tìm thì lại nhìn thấy một màn cực kỳ chướngmắt! Ai có thể nói cho hắn biết, có phải là hắn đang quấy rầy cặp tình nhân nàyhẹn hò hay không?

“Cậu là... Thẩm Thiên Dục?”Thanh Trạm suy nghĩ một chút, mới suy đoán hỏi.

Ai cũng biết truyềnthuyết về Thẩm Thiên Dục, hắn cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn còn biết ThẩmThiên Vi, chỉ là Thẩm Thiên Dục luôn luôn là thần long thấy đầu không thấyđuôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Dục.

“E hèm.” Khóe môi ThẩmThiên Dục nâng lên một nụ cười, rõ ràng là đại thần trong truyền thuyết, dịudàng như nước, nụ cười tràn đầy nhưng lại khiến Thanh Trạm cảm thấy sởn cả gaióc. Thẩm Thiên Dục không nhìn đến hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Vi Vi, tới đây.”

Thẩm Thiên Vi nghe vậyco rúm lại một chút, tránh ra khỏi lồng ngực Thanh Trạm nhưng lại đưa lưng vềphía Thẩm Thiên Dục lắc đầu, ương ngạnh mỉm cười: “Em có thể đi trước được không?Trưa nay chị không thể ăn cơm cùng em”

“Lý do?” Thẩm Thiên Dụcđến gần, thanh âm trầm thấp mà quỷ mị, thái độ vẫn không thay đổi, “Không phảinói cùng nhau ăn cơm trưa sao?”

Cảm giác bị áp bức tớigần, Thẩm Thiên Vi vội vàng nhảy qua một bước, nước mắt chảy xuống: “Chị, chịcó việc phải làm.”

“Có chuyện gì không thểnói cho tôi biết sao?” Thẩm Thiên Dục nhanh chóng tiến lên nắm lấy cánh tay mềmyếu của cô, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, tròng mắt đen lại lạnh băng tỏara nhiệt độ không thể thấp hơn được nữa.

“Buông chị ra!” ThẩmThiên Vi bị nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc vây lấy khiến cô không khỏi run rẩy.

Không, không thể tiếp tụcnhư vậy nữa! Cô không thể!

“Đi theo anh.” Hắn bá đạoníu lại cổ tay của cô, chuẩn bị kéo cô đi.

“Không muốn.”

“Buông cô ấy ra.” ThanhTrạm vẫn im lặng đứng nhìn cuối cùng ý thức được điều gì đó. Vào lúc Thẩm ThiênDục không hề phòng bị, Thanh Trạm kéo Thẩm Thiên Vi qua, che chở cô ở phía saulưng mình, cau mày nhìn Thẩm Thiên Dục “Tôi không biết hai chị em cậu có hiểu lầmhoặc mâu thuẫn gì, nhưng chị gái của cậu nói không muốn! Cậu đừng ép buộc cô ấy.”

Sự tức giận của ThẩmThiên Dục đạt tới cực điểm, nụ cười tuấn mỹ trên mặt giảm đi một chút, hắn nhìnThẩm Thiên Vi rồi lại nhìn Thanh Trạm, giọng nói vô cùng rét lạnh vang lên:“Tránh ra.”

“Cô ấy nói không muốnđi theo cậu!” Thanh Trạm cố chấp nói.

“Tôi nói một lần nữa,tránh ra.” Thẩm Thiên Dục mặt không đổi sắc nói lại câu vừa rồi.

“Không...” Thanh Trạmcòn chưa nói hết câu, một giây kế tiếp, bụng hắn liền chịu một cú đấm, hắn đauđến cúi người xuống, té quỵ xuống đất.

Thẩm Thiên Vi không thểtưởng tượng nổi mở to con mắt, sợ hãi kêu: “Thiên Dục, em điên rồi sao? Em đanglàm gì vậy?”

“Có phải cô không muốnđi theo tôi?” Mắt Thẩm Thiên Dục cũng không chớp, lạnh lùng hỏi.

“Cô ấy sẽ không đi vớicậu!” Thanh Trạm gầm nhẹ, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, níu lấy quầnáo Thẩm Thiên Dục, đánh một cú mạnh bạo vào khuôn mặt của hắn. Thẩm Thiên Dụckhông kịp đề phòng, ngã sấp trên mặt đất, khóe miệng toát ra máu.

“Trời ơi, hai ngườikhông nên đánh nhau!” Nhìn Thẩm Thiên Dục nhanh chóng đứng dậy, cuối cùng đánhnhau với Thanh Trạm, Thẩm Thiên Vi gấp gáp kêu to, nước mắt chảy tràn ra, côkhông nghĩ sẽ tạo thành cục diện như vậy, cô chỉ là muốn yên tĩnh một chút “Làmơn, không nên đánh nhau!”

Nhưng Thẩm Thiên Dụccùng Thanh Trạm lại như không nghe thấy. Hai người đều muốn đánh gục đối phươngnên ra tay không chút lưu tình.

Tròng mắt đen lóe ratia sáng nguy hiểm, Thẩm Thiên Dục nở một nụ cười bí hiểm... Đúng lúc quả đấm củahắn đánh đến bụng của Thanh Trạm, quả đấm của Thanh Trạm cũng hướng về phía hắnthì Thẩm Thiên Dục đột nhiên dừng tay, cứng rắn ăn một quả đấm của Thanh Trạm,hắn bị đánh lui vài bước, máu tươi cũng phun ra từ trong miệng.

“Thiên Dục!” Lòng ThẩmThiên Vi như lửa đốt, cô hét lên cũng không để ý bất cứ chuyện gì, dùng sức đẩyThanh Trạm ra chạy đến bên người Thẩm Thiên Dục ngồi xổm xuống, cô vô cùng lo lắng“Em có sao không? Ngu ngốc! Ai cho em đánh nhau chứ?”

Nghe bước chân Thanh Trạmtới gần, Thẩm Thiên Vi vô cùng tức giận rống lên một cách vô lý: “Ai cho anhđánh Thiên Dục? Anh dám tổn thương Thiên Dục một lần nữa, em sẽ liều mạng vớianh! Tránh ra!”

Thanh Trạm chưa bao giờbị cô hù dọa, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn, nhìn Thẩm Thiên Dục cho hắn một cáiliếc mắt, cười xảo quyệt, sau đó ôm eo Thẩm Thiên Vi: “Anh không sao, đừngkhóc.”

“Thiên Dục.” Thẩm ThiênVi vội vàng quay đầu lại, tay run run lau đi vết máu trên miệng hắn. Nó giốngnhư cuồn cuộn không dứt, không ngừng chảy ra “Rất đau sao? Chúng ta mau về nhà,xem có bị thương chỗ nào nữa không, được không?”

“Ừ.”

Cho đến khi Thẩm ThiênVi cùng Thẩm Thiên Dục rời đi, Thanh Trạm vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, hắnkhông biết là đang có chuyện gì xảy ra? Một giây sau, hắn rõ ràng biết đượcchuyện gì đó, nhưng lại nhanh chóng quên mất...

Một lúc lâu sau, hắn mớibất đắc dĩ nở nụ cười, sờ sờ khóe môi.

Thật uổng công hắn làmngười tốt, ai.

“Ưm...”

Một tiếng than nhẹ vanglên, ánh đèn vàng chiếu rọi vào đôi uyên ương đang nằm trên giường, thân thể uyểnchuyển mỹ lệ động lòng người, da thịt trắng noãn mông lung sáng bóng, áo ngủ bằngtơ lụa nửa cởi bên hông. Tất cả tạo thành một cảnh tượng cưc kỳ mê người.

Hắn ở trên người cô,đưa ra lưỡi mềm trêu chọc, thật chậm liếm qua cổ, đầu vai, phần lưng, cho đếnbên hông... Còn cô ngẩng đầu lên, bật ra tiếng kêu yêu kiều, đối với tất cảhành động của hắn vẫn là không có cách nào kháng cự được.

“Thiên Dục, không cần...”

Thẩm Thiên Dục nghe vậy,tròng mắt đen rét lạnh, ngón tay thon dài tiến tới trước ngực cô, chộp lấy miênnhũ trên vú hồng nhị.

Trừng phạt kéo dài làmcho Thẩm Thiên Vi hét lên một tiếng “Dục”.

“Em là của anh, anh đãnói rất nhiều lần rồi! Tại sao em vẫn không nghe lời vậy?”

Thanh âm quyến rũ mà trầmthấp chậm rãi vang lên làm toàn thân Thẩm Thiên Vi tê dại. Cô cắn môi, chịu đựngsự trêu chọc của hắn.

Nhưng Thẩm Thiên Dục vẫnkhông muốn bỏ qua cho cô! Đôi tay phủ tới trước ngực cô, bao lại một đôi miênnhũ đầy đặn trắng nõn, yêu thích không buông tay.

“Thiên Dục... Không muốn.”

Không muốn? Hai từ nàyhắn đã chán nghe rồi!

Thẩm Thiên Dục lật ngườimột cái, đem quần áo của cô bỏ xuống hết thuận tay ôm lấy cô từ trên giường lớnlộn một vòng. Ngay sau đó, môi mỏng lập tức đặt lên người cô.

Nhìn tròng mắt đen sángquắc hàm chứa sự tức giận, Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ tràn ra một nụ cười khổ. Hiệntại cô càng ngày càng có thể nhìn thấu hắn, đây là việc tốt hay xấu đây? Côcũng không xác định được... Nhưng hiện tại cô biết, hắn vẫn còn vì chuyện buổichiều với Thanh Trạm mà tức giận.

## 9. Chương 9

Đưa tay khẽ xoa khóe miệngcủa hắn, cô vẫn rất đau lòng: “Còn đau không?”

“Anh đau lòng hơn.” ThẩmThiên Dục từ trên cao nhìn xuống, hắn nghiêm túc nắm tay cô chạm đến khóe miệngmình.

Cô giật mình thở dài, lắclắc đầu: “Thiên Dục, chúng ta như vậy là không đúng.”

“Không muốn, khôngđúng, không thể... Những từ này anh đã chán nghe rồi! Bây giờ anh chỉ muốn biếtchiều nay xảy ra chuyện gì?” Kéo tay cô ra, kiềm chế ở đỉnh đầu, hắn cúi người,há miệng chiếm lấy nụ hoa mềm mại, tham lam bú, cắn, vẽ nên các vòng tròn.

“Ưm ưm...” Thẩm ThiênVi vô lực kháng cự, cộng thêm tay lại bị kiềm chế trên đỉnh đầu, cô chỉ có thểvô ý thức giơ cao ngực, đem lấy miên nhũ đưa vào môi mỏng đói khát của hắn, chịuđựng một luồng sóng khoái cảm trong cơ thể xông ra.

Hắn hàm chứa hoa nhị yếuớt, trầm giọng dụ dỗ: “Nói cho anh biết, em cùng Thanh Trạm có quan hệ gì sao?”

Mắt đẹp của Thẩm ThiênVi khẽ nhếch, ánh mắt mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng cô trừ hắn ra, cho tới bâygiờ cũng không có bất cứ ai có thể chen vào... Cô không tự chủ được lộ ra nụ cườihài lòng, đưa tới hắn càng thêm cuồng mãnh liếm láp.

“Ưm... Thiên Dục.”

“Không cần trốn tránh,anh muốn biết!” Thẩm Thiên Dục nói xong, một tay hắn từ từ trượt xuống, dò xétnơi quen thuộc giữa hai chân cô.

...

Từ trước kia Thẩm ThiênVi đã biết, sống cùng với Thiên Dục sẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời cô! Chỉcần nhìn hắn, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng bây giờ... Cô lạicảm thấy sống một ngày dài như một năm.

Khi nghĩ tới việc ThiênDục ở chung với mình, cô có cảm thấy mệt mỏi hay không? Đáp án là, không có.

Cho dù đau khổ đi nữanhưng cô vẫn yêu hắn. Nếu như không nhìn thấy hắn, ngược lại mới là sống khôngbằng chết! Nhưng cùng hắn ở chung một chỗ, cô lại cảm thấy rất khó khăn, bởi vìsợ bị mọi người phát hiện.

Năm 3 ĐH, càng có nhiềulời đồn ra thổi vào.

Thẩm Thiên Dục vẫn mắtđiếc tai ngơ như cũ, hắn chỉ thích ở bên cạnh cô, dùng hết tất cả biện pháp yêucô, khiến cô vui vẻ, dù sao chỉ cần cô ở đây, hắn đã cảm thấy rất hài lòng!

Thẩm Thiên Vi dần dầntrở nên cô độc, không chỉ xa cách bạn bè mà ngay cả Thanh Trạm, cô cũng trốntránh không gặp.

Cô sợ sẽ nghe những lờiđồn đại kia, sợ bạn bè ân cần hỏi thăm, cũng sợ sự tồn tại của Thanh Trạm sẽmang đến cho Thiên Dục sự kích thích hoặc tổn thương! Cô không biết nên làm gì?Hơn nữa khi xa cách mọi người, cô càng thêm lệ thuộc vào Thiên Dục... Rõ ràngđã tự nói với mình, việc này là không đúng! Nhưng lòng cô đã thuộc về Thiên Dụcmất rồi.

Cô có khổ sở cũng có ítkỷ.

Ngoài miệng thì cô nóinói không muốn hắn, nhưng hành động lại không như thế, chỉ có thể mặc cho hắn cầnthì cứ lấy, rõ ràng thương hắn, lại càng sợ ánh mắt người ngoài, cô kiên quyếtkhông chịu thừa nhận tình cảm của mình, tìm mọi lý do để trốn tránh.

Thân thể của cô mệt mỏiquá, lòng càng đau hơn!

Vậy mà, đang lúc rối rắmnày, Thẩm Thiên Vi vẫn chưa có sự lựa chọn thích hợp... Trời cao lại một lần nữađùa giỡn với cô, cho cô hi vọng nhưng thực ra cũng là cho cô một con đường tuyệtvọng.

Thẩm Thiên Vi nhận đượcđiện thoại của ba, cô trở lại Thẩm gia. Đã có lúc cô cho là cả đời này khôngbao giờ có thể nhìn thấy ba ruột của mình nữa.

Nói thật, ở trong trínhớ của cô, sớm đã quên ông ta có hình dạng như thế nào. Khi đó cô mới hai tuổi,sau khi có trí nhớ thì chỉ nhớ được sự kiện kia: ông ta bởi vì làm ăn thất bạimà đánh vợ con, thất bại lần nào đánh lần đó, đến một lần đánh chết vợ mình vìvậy bị lãnh án tù chung thân.

Sau đó con gái của ôngta, được ba cô, cũng chính là Thẩm Tư Kiều nhận nuôi, từ đó trải qua cuộc sốngan nhàn hạnh phúc.

Tại sao muốn cô gặp lạingười này? Cô không hiểu... Cô cho là, mình cùng người này đã không còn bất kỳquan hệ nào.

Hận ông ta sao? Mộtchút cảm giác cũng không có, dù sao cũng đã quá lâu rồi, muốn cũng không thểnào làm được, nhất là, khi thấy ông ta gầy đến độ giống như chỉ còn da bọcxương, còn bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô, cô càng không thể nào hận nổi.

Thẩm Thiên Vi im lặngngồi trên ghế sa lon, An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều ngồi bên cạnh cô, cùng cô đốimặt với người thân hoàn toàn xa lạ này.

Dụ Thái mở to miệng muốnnói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ thấy nước mắt rời đầy trên mặt ông, làm chongười ta có chút không nhẫn tâm.

Cuối cùng, cũng là ThẩmTư Kiều mở miệng trước.

Ông nâng mắt kiếng lên,vuốt mái tóc dài của Thẩm Thiên Vi, dịu dàng nói: “Con gái à, vốn là chúng tanên tôn trọng con, nên nghe ý kiến của con trước, xem con có muốn gặp ông tahay không... Nhưng là, Dụ tiên sinh ở trong ngục, người ta kiểm tra được ông tabị ung thư gan thời kỳ cuối, đã không còn sống được bao lâu cho nên ba và mẹcon cũng cảm thấy con nên gặp ông ta một lần.”

An Vịnh Tâm nhìn thấy ánhmắt của chồng mình, bà an ủi Thẩm Thiên Vi: “Vi Vi à, ở trong ngục, ông ta thậtsự đã sám hối rồi. Mà tâm nguyện cuối cùng của ông ta chỉ là muốn tới gặp con,nhận được sự tha thứ của con... Con đã trưởng thành rồi, chúng ta không thể épcon làm bất kỳ việc gì! Nhưng mặc kệ con quyết định như thế nào, ba và mẹ cũngsẽ đứng về phía con.”

Thẩm Thiên Vi nghe xongmới giương mắt lên nhìn về phía người đang lắp bắp nhìn cô. Một lúc lâu sau, côlặng lẽ lắc đầu một cái: “Chuyện lúc trước đã quá lâu rồi, con đã không còn nhớrõ, cái gì hận, không hận, cũng đã không còn quan trọng.”

“... Vi Vi.” Thanh âmthô két đột nhiên vang lên dường như vô cùng khổ sở “Thật xin lỗi, ba thật sựvô cùng xin lỗi con, tất cả đều là lỗi của ba, là lỗi của ba.”

Một nỗi đau như nứt toạcra níu lấy Thẩm Thiên Vi, cô nhẹ híp mắt to một cái, sắc mặt có chút trắng bệchkéo ra nụ cười: “Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại! Cho tới bây giờ tôi rấthạnh phúc, cho nên ông không cần phải đau lòng.”

“Thật xin lỗi, thật xinlỗi.” Vậy mà Dụ Thái vẫn nói lại đến hai lần, ông vô cùng hối hận.

Bỗng dưng nước mắt từkhóe mắt Thẩm Thiên Vi chảy xuống.

Cô không hiểu cảm giáctrống rỗng này là gì, chẳng qua là cảm thấy mình có chút không thoải mái... Nhứcđầu, đau ngực, toàn thân đều đau! Gần đây mỗi một việc đều xé rách tâm tình củacô, cô run lẩy bẩy, không muốn nói thêm gì nữa.

“Vi Vi, con không thoảimái sao?” An Vịnh Tâm nhìn con gái, bén nhạy nhận thấy được sự khác lạ của cô.

“Con không sao.” ThẩmThiên Vi dựa vào người mẹ, kéo ra một nụ cười nhưng lại so với khóc còn khó coihơn “Mẹ, để cho ông ta đi đi có được không? Con thật sự đối với ông ta không cóbất kỳ cảm giác nào, con không hận ông ấy, nhưng mà con lại không muốn nhìn thấyông ta, con không muốn...”

“Được, được, mẹ biết.”An Vịnh Tâm nói xong, quay đầu nhìn Dụ Thái “Ông cũng nghe rồi đó, bây giờkhông còn gì tiếc nuối chứ?”

Dụ Thái rơi nước mắt gậtgật đầu, ông còn có thể cầu xin cái gì chứ? Có thể được như vậy, chết cũngkhông đáng tiếc!

Ông chùi chùi nước mắtđứng dậy, cứ mãi nhìn Thẩm Thiên Vi, sau đó dưới sự hướng dẫn của Thẩm Tư Kiềuđi ra khỏi Thẩm gia, theo cảnh sát đợi bên ngoài rời đi.

“Chồng ơi, Vi Vi té xỉu!”

Thẩm Tư Kiều trở lại đạisảnh chỉ nghe thấy An Vịnh Tâm sợ hãi kêu lên, ông liền vội vàng tiến lên ôm lấyThẩm Thiên Vi, vừa lên lầu vừa dặn dò: “Vịnh Tâm, gọi điện thoại cho Vịnh Duy.”

Thẩm Thiên Dục nhận đượctin tức liền vội vàng chạy về nhà, hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Vi nằm ở trên giườngsắc mặt như tờ giấy trắng. Hắn ngồi ở bên giường, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặtcủa cô, đầu hắn cũng không ngẩng lên mà bày tỏ sự bất mãn đối với ba mẹ mình:“Con cảm thấy cô ấy không cần thiết phải gặp người kia!”

“Tại sao?” An Vịnh Tâmtựa vào trong ngực Thẩm Tư Kiều, mặt không biến sắc, chau mày.

“Đây không phải là chứngminh tốt nhất sao?” Tròng mắt đen của Thẩm Thiên Dục trầm xuống, hắn ngẩng đầulên nhìn về phía An Vịnh Tâm.

An Vịnh Tâm nghe lờicon nói, bà nhìn chồng mình, vô cùng ăn ý muốn nói đến tin tức kia.

Thẩm Tư Kiều gật đầu mộtcái, từ từ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, còn An Vịnh Tâm thì nhìn đứa con nhàmình, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Con thật cho là con bé tái nhợt nằm đó nhưthế, chỉ là bởi vì ba ruột của nó?”

“Chẳng lẽ không phảisao?” Thẩm Thiên Dục đứng lên đối mặt với An Vịnh Tâm, dù sao cũng là ba mẹmình, hắn cũng nhìn thấu một chút đầu mối.

“Đó không phải lànguyên nhân chính!” An Vịnh Tâm nhỏ giọng nói, lông mày chau lại trên khuôn mặtxinh đẹp, bà nhìn con mình “Vịnh Duy giúp con bé kiểm tra, con có biết hắn nóicái gì không?”

Thẩm Thiên Dục im lặngkhông lên tiếng, An Vịnh Tâm tiếp tục nói tiếp: “Hắn nói, Vi Vi là do trong mộtthời gian dài lo âu hoặc sợ hãi tạo thành chứng suy nhược thần kinh, nếu còn đểmặc như vậy, bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng.”

“Suy nhược thần kinh?”Sắc mặt lo lắng của Thẩm Thiên Dục lộ ra, hắn nhìn Thẩm Thiên Vi đang ngủ mêman trên giường rồi hỏi ngược lại.

“Đúng vậy” An Vịnh Tâmkéo Thẩm Thiên Dục qua hỏi: “Con rốt cuộc đã làm gì con bé hả? Bức nó đến mứcnày.”

Thẩm Thiên Dục chỉ im lặngkhông lên tiếng giống như đang suy nghĩ cái gì đó, hắn không phản bác những chấtvấn của An Vịnh Tâm, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: “Tất cả những việc mẹ cóthể nghĩ tới, con đều làm cả rồi.”

“Con... Khốn kiếp!” AnVịnh Tâm cắn răng nghiến lợi nói, muốn cho con trai mình một cái tát nhưng lạikhông muốn đau tay mình. Bà cực kỳ tức giận nhưng lại bình tĩnh khác thườngnói: “Mẹ với ba con chưa bao giờ trông nom chuyện con muốn làm, cho dù biết conlàm những việc gì cũng tin tưởng con sẽ xử lý tốt, nhưng bây giờ tình huống thếnày, làm sao chúng ta có thể yên tâm về con đây?”.

“Con biết con đang làmgì.” Hắn không có mạnh miệng, chỉ là nhẹ giọng đáp lại.

“Con biết cái rắm gì!”An Vịnh Tâm giận dữ, rồi lại không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đánh thức ThẩmThiên Vi “Đừng tưởng rằng con là thiên tài IQ 200 thì cái gì cũng làm được, đốivới “Tình yêu” con hiểu được bao nhiêu? Con cho rằng ép buộc con bé đồng ý tìnhcảm của con, ở bên cạnh con, sẽ không có vấn đề gì sao? Mẹ cho con biết, con chỉsẽ bức tử con bé thôi!”

“Sẽ không có chuyện đóxảy ra!” Thẩm Thiên Dục nhíu mày, một sự khó chịu đánh úp tới hắn.

“Sẽ không? Con có can đảmthử một lần không?” An Vịnh Tâm hừ lạnh “Mẹ là người từng trải, chỉ là muốn nhắcnhở con mà thôi, gấp gáp quá mức, thường chỉ đem đến kết quả hoàn toàn ngược lại!Nếu như con thật sự muốn tốt cho nó, nên bàn bạc kỹ hơn, nhẫn nại hơn, để chocon bé tự mình từ từ suy nghĩ! Thẩm Thiên Dục, mẹ chỉ nói tới đây, tự giải quyếtcho tốt đi!” An Vịnh Tâm nói xong liền rời khỏi phòng.

Còn Thẩm Thiên Dục thìngồi xuống bên giường cô, một thân một mình, mở ra tình yêu đau đớn tronglòng... Như vậy là từ trước đến nay, tất cả khổ sở là một mình cô ấy gánh chịusao? Cô trốn tránh hắn, không thừa nhận tình cảm của hắn, hắn cũng truy đuổi thậtvất vả, vô cùng vất vả! Có lẽ mẹ nói không sai, hắn thật sự quá ép cô, khôngcho cô thời gian để suy nghĩ.

Vì vậy hắn cần phảibuông tay sao? Hắn thật sự không làm được...

Thẩm Thiên Vi, anh nênlàm sao với em đây? Lần này, đến phiên em tới dạy anh, có được không?

Khi sức khỏe Thẩm ThiênVi hồi phục, cô trở lại trường học. Lúc này, Thẩm Thiên Dục phát hiện cô hoàntoàn thay đổi.

Nếu như nói trước kia,cô chỉ là trốn tránh, làm bộ như không thừa nhận. Thì bây giờ, cô hoàn toàn cựtuyệt, như đinh chém sắt, vạch rõ giới hạn với hắn!

Ở lần thất bại thứ mộttrăm lẻ, Thẩm Thiên Dục quyết định đợi ở nhà trọ của cô. Cuối cùng hắn cũng chờđược cô.

Thẩm Thiên Vi mệt mỏikháng cự đẩy cánh tay hắn ra: “Thiên Dục, buông tay! Buổi chiều chị còn có tiếthọc, có chuyện gì thì tối về nhà rồi nói.”

“Anh chịu đủ rồi.” Hô hấpcủa Thẩm Thiên Dục có chút nặng nề “Không cần tìm thêm lý do để tránh mặt anh!Em căn bản là không muốn nói chuyện với anh, mặc kệ ở nơi nào hoặc lúc nào cũngvậy, không phải sao?”

Thẩm Thiên Vi ngước mắtnhìn hắn, cố gắng hết sức giấu giếm tâm trạng của mình, cô hít sâu một hơi: “Emđã biết, vậy thì cần gì dây dưa nữa? Đúng, chị không muốn nói chuyện với em, ởnơi nào, vào lúc nào cũng vậy.”

“Thẩm Thiên Vi! Em rốtcuộc muốn cái gì?” Hắn thật sự chịu đủ rồi, tại sao cô không muốn gặp hắn?

“Cái gì chị cũng khôngmuốn!” Cô cắn môi, quật cường nhìn hắn: “Giống như chưa từng có bắt đầu, chúngta đến đây là kết thúc!”

“Cái gì gọi là “Đến đâylà kết thúc”? Cái gì gọi là “Giống như chưa từng có bắt đầu”?” Thẩm Thiên Dục bịcô lạnh nhạt, hắn vô cùng tức giận. Hắn nghĩ, toàn thế giới này chắc chỉ có mộtmình Thẩm Thiên Vi mới có thể khiến hắn không còn là “thiên tài” Thẩm Thiên Dụcnữa rồi.

“Ý tứ ngay trên mặt chữ!”Thẩm Thiên Vi nắm chặc quả đấm, không cho phép mình yếu đuối! Không sai, cô đãnghĩ thông suốt, quyết định muốn chém đứt đoạn mối quan hệ loạn luân giữa cô vàhắn “Chị đã nói vô số lần rồi, chúng ta là chị em, chúng ta không thể tiếp tụcsai lầm này.”

“Sai lầm? Em cho là tấtcả đều là sai lầm? Anh chỉ là yêu em, như vậy cũng có lỗi sao?” Thẩm Thiên Dụcnâng cao giọng nói ép hỏi, nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn.

## 10. Chương 10

Những lời này thànhcông đả kích Thẩm Thiên Vi, thiếu chút nữa cô đã lộ ra nguyên hình! Trái tim củacô... Làm sao mà ngừng yêu thương hắn được? Chỉ là...

Nước mắt đọng trên khóemắt cô một lần nữa, cô buộc mình gầm nhẹ: “Đúng vậy, đây là sai lầm, tất cả đềulà sai lầm không thể sửa chữa! Em có thể không quan tâm, nhưng chị không làm vậyđược! Chị không chịu nổi người khác ở sau lưng nói quan hệ của chúng ta, nói chịngay cả em trai mình cũng quyến rũ, nói chị biến thái, nói chị “luyến em trai”!Em không sao cả, vì em là thiên tài, nhưng em bằng cái gì cho là chị cũng khôngsao? Chị là người bình thường, cũng có giới hạn cuối cùng! Bởi vì em, chị mấtđi tất cả bạn bè, biến thành một người cô độc, biến thành một quái nhân đángthương! Chị thật sự không chịu được nữa rồi, em rốt cuộc có hiểu hay không?”

Cô gầm nhẹ một phen,trong nháy mắt khiến toàn thân Thẩm Thiên Dục cứng ngắc, nhưng nhìn cô hoàntoàn mất khống chế, hắn đột nhiên như trút được gánh nặng... Bởi vì cuối cùng hắncũng biết được nguyên nhân cô lo lắng sợ hãi, cho dù cùng lúc đó, hắn cũng cảmthấy rất đau lòng.

“Nếu sự thật là như vậy,anh nói với em một tiếng thật xin lỗi..Bởi vì anh sai lầm rồi, cho rằng em cũngyêu anh nhưng mà anh yêu em, yêu đến mức có thể vứt bỏ toàn thế giới.”

Bỗng dưng cô cảm thấytrái tim mình bị móc ra, khô khốc chát chát, rồi lại không nhịn được nước mắtrơi đầy mặt. Cô cảm thấy mình thật ghê tởm, đứng trước mặt hắn thẳng thắn nóira tất cả, cô cảm thấy mình cực kỳ ích kỷ, cực kỳ đáng sợ!

“Thiên Dục...” Cô khổ sởthở dài, mắt đẹp mang theo tình yêu say đắm nhìn hắn, nhỏ giọng thẳng thắn: “Emkhông phải là chị, làm sao biết chị tự ti chứ?”

“Tự ti? Em rốt cuộcđang nói cái gì?” Thẩm Thiên Dục không hiểu.

Mặt cô như không còn mộtgiọt máu, môi cô tái nhợt khẽ run, thật lâu sau, một sự thật mà cô không chịu nổitừ trong miệng bật ra “Chị... Là con gái của tội phạm giết người.”

Đột nhiên không khí trởnên im lặng khác thường.

Thẩm Thiên Dục cho làmình nghe nhầm, không thể tưởng tượng nổi mà cười lên, cố làm ra vẻ nhẹ nhõmnói: “Vậy sao? An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều biến thành tội phạm giết người hồinào vậy?”

“Em rõ ràng cũng biết,không phải sao? Tại sao phải làm như không biết?” Cô nhếch môi.

Cô thật sự cho rằngmình đã quên mất, cho đến ngày ba ruột của cô xuất hiện...

Mặc dù cô ngoài mặt giảvờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thật lòng cô đã như gương vỡ thànhnghìn mảnh. Đúng vậy, cô không hận, cũng đã quên! Nhưng tại sao ông ta lại xuấthiện, đến nhắc nhở cô nhớ tới sự thật tàn nhẫn kia!

Cô không phải là congái của Thẩm gia! Ba ruột cô là người mang tội giết người, hơn nữa còn là hungthủ giết mẹ ruột cô...

Cô hèn mọn như vậy, làmsao đường đường chánh chánh cùng Thẩm Thiên Dục ở chung một chỗ?

Vô luận là chị em, hoặclà con gái của tội phạm giết người, mặc kệ là thân phận nào, đều không cho phépcô phóng túng tình cảm của mình!

Nếu quả thật yêu hắn, sẽvì hắn mà suy nghĩ không phải sao?

Đúng vậy, hắn đươngnhiên biết ý của cô, nhưng điều đó với bọn họ có quan hệ gì?

“Thẩm Thiên Vi!” ThẩmThiên Dục hạ thấp giọng nói xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nhìnmình, nghiêm túc nói: “Em có thể không cần rối rắm như thế được không? Lúc nàocũng suy nghĩ lung tung? Em chỉ cần nhìn anh, yêu anh là được rồi, không cần vìbất cứ chuyện gì mà lo lắng.”

“Chị không làm được.”Thẩm Thiên Vi khổ sở quay đầu “Trên thế giới này không phải chỉ có hai chúngta, tối thiểu còn có người yêu thương chúng ta là ba và mẹ, bọn họ tuyệt đối sẽkhông hi vọng nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, tuyệt đối cũng không hi vọngchị yêu em.”

“Em...” Thẩm Thiên Dụccứng họng “Thật là tức chết anh mà! Em vì như thế mà giận anh, như vậy mới thậtsự là tổn thương anh! Em đã lo lắng phản ứng của ba mẹ như thế, vậy thì đi, emtheo anh về nhà cùng nhau đối mặt với họ! Cùng lắm thì nói cho toàn thế giới biếtchúng ta đang yêu nhau! Xem bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta hay là sẽ thất vọng?”

Thẩm Thiên Vi hoảng sợ,vội vàng lùi xa ra: “Em điên thật rồi! Cái gì mà nói cho toàn thế giới biết chứ,ba và mẹ sẽ bị dọa chết mất!”

“Bọn họ sẽ không bị dọa!”cô muốn hắn giải thích như thế nào cô mới hiểu chịu hiểu “Dù sao, em theo anhtrở về thì biết.”

“Chị không về.” ThẩmThiên Vi dùng lực tránh thoát Thẩm Thiên Dục, cô vội vàng chạy đi, muốn thoát khỏihắn.

“Thẩm Thiên Vi, khôngcho phép chạy!”

Tiếng bước chân đuổitheo càng ngày càng gần, Thẩm Thiên Vi hoảng hốt vọt tới bên lề đường, cũngkhông nhìn đèn tín hiệu bên đường liền chạy thẳng qua, gió bên tai đang thổi oo... Cô chỉ biết cô phải rời khỏi hắn thật nhanh, tuyệt đối không thể cùng hắnquay về gặp ba mẹ nói ra mọi chuyện, không thể!

Thẩm Thiên Vi chưa kịpqua hết đường, đột nhiên cô rùng mình, tiếng kèn xe vang lên khắp nơi. Khi cô ýthức được hành động lỗ mãng của mình, cô hoảng sợ đứng trên đường cái, trơ mắtnhìn phía bên phải một chiếc xe hơi chạy thẳng về phía mình...

“Vi Vi!”

Một thanh âm hoảng sợvang lên, Thẩm Thiên Vi liền giật mình cô cảm thấy mình bị đẩy ra xa, ngã sấptrên mặt đất! Lúc đó, cô nghĩ là mình sẽ bị thương, thậm chí có thể sẽ chết...Vậy mà, chớp mắt một cái, cô lại phát hiện mình bình yên vô sự.

Sau đó, một suy nghĩđáng sợ ập tới, cô thẫn thờ, chậm rãi quay đầu, nhìn vị trí vốn là mình phải nằmđó, hiện tại, lại là người mà cô yêu đến tận xương tủy khắc cốt ghi tâm...

Máu từ đầu, từ thân thểhắn chảy ra, nhiễm đỏ xung quanh hắn, giống như là một màn máu diêm dúa đáng sợ,chói mắt mà dữ tợn.

Toàn thân Thẩm Thiên Vilạnh lẽo trong nháy mắt, cô cảm thấy hô hấp của mình gần như ngừng lại.

Đợi đến khi cô phản ứngkịp, cô giống như phát điên điên, lăn một vòng mà chạy tới bên cạnh hắn, ômthân thể của hắn, phát ra tiếng hét thê lương mà tuyệt vọng: “Thiên Dục!”

Đèn đỏ bên ngoài phònggiải phẫu vẫn sáng, mọi người vẫn chờ đợi bên ngoài có tâm trạng vô cùng lo lắng,vợ chồng Dịch Thiên, vợ Đỗ Vịnh Duy - Tống Mật Nhi, tất cả người của Sự Vụ Sở...Tất cả đều đến đông đủ, mặt mỗi người đều không còn một giọt máu.

Đặc biệt là An Vịnh Tâmvà Thẩm Tư Kiều, thân thể họ lảo đảo muốn ngã xuống. Đối với bọn họ mà nói, ThẩmThiên Dục là toàn bộ thế giới, không có Thẩm Thiên Dục, đối với bọn họ tuyệt đốilà đả kích trí mệnh.

Thời gian từng giây từngphút trôi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy một ngày dài như một năm.

Nhưng có một người lạikhông như vậy, cô chỉ ngơ ngác ngồi núp ở góc tường, ánh mắt trống rỗng nhìn tớiánh đèn đỏ trước phòng giải phẩu, không biết là đang nghĩ gì.

Không biết trải qua baolâu, ánh đèn trước phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.

Tất cả mọi người gầnnhư nín thở, xông về trước cửa phòng mổ, rất nhanh... Một bóng người quen thuộcđi ra từ phòng phẫu thuật, Đỗ Vịnh Duy mệt mỏi vén lên khẩu trang, lộ ra một nụcười yếu ớt: “Phẫu phẫu rất thành công, Thiên Dục không có nguy hiểm đến tánh mạng,chỉ là còn phải hôn mê một thời gian.”

“Cám ơn trời đất!”

“Ông trời, thật tốtquá...”

Đỗ Vịnh Duy vừa dứt lời,một đám phụ nữ liền ôm chồng mình vừa khóc vừa cười giống như biến thành một đứatrẻ. An Vịnh Tâm thở phào nhẹ nhõm lúc này mới phát hiện một bóng dáng mảnh khảnhđang vùi ở góc tường, bà vội vã đi tới, lại phát hiện Thẩm Thiên Vi không ổn lắm,bộ dáng kia có chút quen thuộc, giống như là... đã từng là bà trước đây!

Cái ý nghĩ này dọa sợAn Vịnh Tâm, bà vội vã lay người Thẩm Thiên Vi: “Vi Vi, Vi Vi, con đừng hù dọamẹ! Đã xảy ra chuyện gì? Nói ẹ nghe.”

Thẩm Tư Kiều nghe tiếngvợ thét lên liền đi tới, ngồi xổm xuống vòng chắc người An Vịnh Tâm, chau mày lại:“Vịnh Tâm, không nên gấp gáp, từ từ đã.” Thẩm Tư Kiều an ủi vợ xong, mới chậmrãi vuốt đầu Thẩm Thiên Vi, nhẹ nhàng nói: “Vi Vi, Thiên Dục đã không sao rồi,hắn được cứu sống rồi! Hơn nữa bây giờ hắn rất cần con, con phải chăm sóc hắn!”

Đơn giản chỉ là mấy câunói đã khiến Thẩm Thiên Vi chợt run một cái, cô gần như từ trong mộng tỉnh lại.Cô ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tư Kiều, giọng nói khàn khàn thô két giốngmột người đàn ông, lầm bầm lầu bầu: “Thiên Dục... Không sao? Hắn cần con?”

“Ừ, đúng vậy.” Thẩm TưKiều gật đầu một cái, khẳng định.

“Vi Vi, đi xem Thiên Dụccó được không? Cùng mẹ đi xem Thiên Dục...” An Vịnh Tâm thấy Thẩm Thiên Vi khẽnhúc nhích, mới thở phào một cái, dịu dàng khuyên can.

Bỗng chốc, từng giọt nướcmắt nóng bỏng từ khóe mắt Thẩm Thiên Vi chảy xuống, từ nức nở, khóc lớn rồi đếngào khóc, khóc đến gần như thở không nổi, cô nhào vào ngực An Vịnh Tâm, tựtrách: “Mẹ, là lỗi của con, đều là con làm hại, là con làm liên lụy tới Thiên Dục!”

“Không phải, ngoan,chuyện không liên quan con.” An Vịnh Tâm bật khóc cùng con gái mình.

Làm sao bà có thể tráchcon gái mình chứ? Đây tất cả đều là đứa con trai mình tự nguyện. Huống chi, nếunhư không có Thiên Dục, bọn họ đã mất đi Vi Vi rồi, con bé tại sao không hiểu...

Hai mẹ con ngồi ôm nhaukhóc nức nở làm mọi người cảm động, bọn họ cũng hiểu nhưng không làm gì được.

Thẩm Thiên Dục hôn mê mộtthời gian, lâu hơn so với suy nghĩ của mọi người.

Trong khoảng thời giannày, Thẩm Thiên Vi kiên quyết một mình chăm sóc hắn, không cho phép bất cứ aigiúp một tay. Có lẽ chính cô cũng không biết, ham muốn giữ lấy cùng ý muốn bảohộ Thẩm Thiên Dục của cô đã đạt đến giới hạn cao nhất có thể nói đã trở thành mộtloại bệnh hoạn.

Nhìn Thẩm Thiên Dục táinhợt yếu ớt nằm trên giường bệnh, lòng Thẩm Thiên Vi vô cùng đau đớn.

Cô nhẹ nhàng nằm trênngười hắn, yên lặng rơi lệ, lầm bầm lầu bầu: “Thiên Dục, mau tỉnh lại, mau tỉnhlại có được không? Không cần ngủ nữa, tất cả mọi người thật lo lắng cho em, chịcũng thế.”

Mà Thẩm Thiên Dục nằmtrên giường vẫn không nhúc nhích. Điều đó khiến Thẩm Thiên Vi vô cùng lo lắng.Cô khẽ hôn lên tay trắng nõn của hắn: “Chị thề, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi emnữa! Là chị ngu ngốc, là chị ích kỷ, chị cho là... Cho là kháng cự lại em nhưthế mới là tốt cho em nhưng chị lại không chú ý đến cảm giác của em! Thiên Dục,chị thật sự yêu em, chị cũng yêu em, yêu đến mức có thể vứt bỏ toàn bộ thế giới!Em có thể tin tưởng chị không? Chị sẽ không trốn tránh, không bao giờ rời xa emnữa... Em nói yêu chị, cưng chiều chị, không để cho chị khổ sở, có đúng không?Em mau tỉnh lại, sau này đến lượt chị cưng chiều em, yêu em! Chị đồng ý với em,trừ em ra, chị tuyệt đối không nhìn người khác, có được không?” Thẩm Thiên Vitha thiết bày tỏ tình cảm của mình nhưng cũng không thể lay tỉnh Thẩm Thiên Dụcđang ngủ mê man, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ kiên trì, mỗi ngày ngồi nóichuyện với hắn, chờ hắn tỉnh lại.

Từ khi Thiên Dục bị đụngxe, cô hoàn toàn hiểu được một chuyện. Cái gì là lời đồn đại, cái gì là chị em,cái gì là con gái của tội phạm giết người, cái gì tự ti... Tất cả đều là lờinói suông, buồn cười mà vô căn cứ! Thiên Dục chính là thế giới của cô, chỉ cầnhắn tốt, tất cả đều tốt! Tất cả rối rắm trước kia, đều là do cô mua dây buộcmình, là cô đáng chết. Nếu như không có Thiên Dục thì cô cũng không còn thiết sốngnữa.

Một lúc lâu sau, ThẩmThiên Vi mỉm cười chùi sạch nước mắt.

Cô không khóc, cô sẽkiên nhẫn chờ Thiên Dục tỉnh lại, cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại thậtnhanh.

Đúng như sự hy vọng củaThẩm Thiên Vi, sau khi hôn mê nửa tháng Thẩm Thiên Dục cuối cùng cũng tỉnh lại!Ở trường học nhận được điện thoại thông báo, Thẩm Thiên Vi gần như là dùng hếtsức mình nhanh chóng vọt tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh của ThẩmThiên Dục có rất nhiều người, tất cả đều đang cùng hắn vui vẻ nói chuyện phiếm,giễu cợt hắn nếu như không tỉnh dậy nữa thì sẽ hóa đá mất! Thẩm Thiên Vi thở hồnghộc đứng ở cửa phòng bệnh, cô thấy người đang ngồi trên giường gầy hơn trước vàcòn có vẻ hơi tái nhợt nhưng lại cười dịu dàng như nước. Đó chính là Thẩm ThiênDục, vành mắt của cô lập tức ửng hồng lên.

Hắn tỉnh, thật sự tỉnhrồi!

Đang lúc mọi người cườinói vui vẻ, cô đi về phía Thẩm Thiên Dục, nhưng lại không biết nên nói cái gì,cô có thật nhiều điều muốn nói với hắn, rồi lại không biết mở miệng bắt đầu từđâu...

Bầu không khí có chútcăng thẵng, lúng túng. Người ngồi trên giường cuối cùng cũng nhìn đến ThẩmThiên Vi, hắn dùng ánh mắt hờ hững lạnh lùng trước đây chưa từng có tò mò dòxét cô, sau đó lại làm tất cả mọi người khiếp sợ khi hắn nói: “Chị là ai?”

Chị là ai?

Đây là một ma chú ác độc,chỉ ba chữ, lại phá hủy tất cả niềm tin có thể bắt đầu sống lại của Thẩm ThiênVi! Hắn rõ ràng nhớ mọi người, lại chỉ quên mình cô.

Chị là ai?

Cô đột nhiên cảm thấy tấtcả mọi thứ xung quanh đều là một mảnh đen tối, trên mặt đất rộng lớn như thế lạiâm u chỉ có một mình cô, cô bị hơi thở lạnh lẽo bao vây, cảm giác này quả thậtsống không bằng chết, giờ phút này, cô lại không biết... Cô là ai.

Bảy năm sau.

Đài Bắc.

“Cô giáo Thẩm, cô giáoThẩm, Đồng Đồng khi dễ con! Ô ô...” Một giọng nói non nớt yếu đuối vang lên,sau đó một cô gái mập nhỏ đáng yêu chạy từ nơi vui chơi của nhà trẻ vọt tới bêncạnh giàn hoa Thanh Đằng.

Ở giàn hoa Thanh Đằng, cómột cô gái xinh đẹp trầm tĩnh đang ngồi đó, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọitrên người cô.

Theo lý mà nói, đây làmột phong cảnh ấm áp, mà cô, rõ ràng cười nhưng lại không cảm thấy một chút ấmáp nào, đó là cảm giác cô đơn lạnh lùng.

Nhưng đứa bé không cónhạy cảm như thế, nó chỉ là cảm thấy cô giáo Thẩm rất đẹp, rất dịu dàng, cô béúp sấp trên người cô giáo làm nũng khóc: “Đồng Đồng lấy món đồ chơi của con,không trả cho con, hắn là tên khốn kiếp!”

## 11. Chương 11

Cô gái để quyển sáchtrên tay xuống, thương tiếc vỗ vỗ cái lưng nhỏ của cô bé, dịu dàng an ủi nói:“Hinh Hinh không khóc, coi như Đồng Đồng lấy món đồ chơi của con, con cũngkhông thể nói hắn như thế, biết không? Cô giáo giúp con nói với hắn, có đượckhông?”

“Vâng!” Thanh âm mềm mạicủa cô gái nhỏ vang lên, mắt to chớp chớp lã chã chực khóc, lôi kéo cô gái đi tớinơi vui chơi của nhà trẻ.

Sau buổi trưa là thờigian hoạt động tự do, những đứa trẻ ở đây lại náo loạn rượt đuổi nhau khắp nơi,cô gái nhìn bọn nó, môi đỏ mọng tinh xảo cũng không nhịn được giương lên nụ cười.Trong đám đông, cô tìm được Đồng Đồng theo lời Hinh Hinh nói, cô vội vàng kéocô bé ngồi xổm người xuống: “Đồng Đồng.”

Đồng Đồng là một bétrai xinh đẹp, cậu bé nhìn thấy cô gái bên cạnh Hinh Hinh, cố ý làm cái mặt quỷ:“Mít ướt, cũng biết đi tố cáo cô giáo sao!”

Lần này, Hinh Hinh uất ứckhóc lớn hơn: “Đồng Đồng là tên khốn kiếp, chỉ biết bắt nạt Hinh Hinh”

“Đồng Đồng.” Cô gái tứcgiận trách hắn một tiếng nhưng lại vẫn rất dịu dàng, cô nói với Đồng Đồng: “Mọingười đều đối xử với nhau rất tốt, tại sao con muốn cướp đồ chơi của Hinh Hinh?Cô không phải đã nói, con trai phải chăm sóc con gái sao?”

“Nhưng cậu ấy nói mìnhlà chị gái của con, con phải nghe lời cậu ấy... Con không muốn, con là contrai! Mới không cần nghe lời con gái.” Đồng Đồng làm như một người đàn ông ngẩngđầu lên, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Cô gái có chốc lát mấthồn, tiếp theo đó là một nụ cười tràn ra: “Ừ, Đồng Đồng là con trai, cho nênlàm sao có thể bắt nạt con gái nha! Mặc kệ bạn ấy không phải là chị gái, concũng không thể bắt nạt bạn ấy, biết không?”

“Được rồi, được rồi.” ĐồngĐồng bĩu môi, vuốt vuốt đồ chơi trả lại cho Hinh Hinh, nghiêm túc nói: “Sau nàycậu không được nói mình là chị gái! Mình là con trai, cậu phải do mình bảo vệ,có biết không?”

Hinh Hinh hít hít mũi,vội vàng gật đầu, giống như chỉ cần có món đồ chơi, cái gì cô bé cũng đồng ý.

Đồng Đồng lúc này mới hảhê gật đầu một cái, kéo Hinh Hinh qua: “Tốt, vậy mình dẫn cậu đi chơi.” Sau đó,hai đứa nhỏ lại quấn quýt với nhau.

Cô gái nhìn Đồng Đồngvà Hinh Hinh, đã sớm không còn cảm giác đau lòng nhưng lúc này dường như cô lạicó chút đau đớn.

Không... Cô đã sớmkhông còn đau lòng, đau lòng là gì, cô đã sớm quên mất...

“Thiên Vi, phòng làm việcnói cậu có điện thoại.” Đột nhiên vang lên một tiếng kêu khiến cô gái ngẩn ra,cô vẫn không nhúc nhích, cho đến khi tiếng kêu vang lên một lần nữa ở phía sau:“Thiên Vi, Thiên Vi! Cậu có nghe không? Cậu có điện thoại!”

Lúc này, cô mới chậmrãi đứng dậy quay đầu lại, nhìn về phía người đi tới, thẫn thờ gật đầu một cái.

Thì ra là, thật sự làđang gọi cô... Đúng rồi, Thẩm Thiên Vi, cô là Thẩm Thiên Vi...

“Alô, Ai vậy? Tôi là ThẩmThiên Vi.” Thẩm Thiên Vi ngồi ở trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, lễ phépnhẹ nhàng nói.

“Vi Vi, là mẹ.”

Giọng nói ở bên kia khiếnThẩm Thiên Vi không tự chủ được nâng lên một chút ý cười, giọng nói trở nên êmái mà vui vẻ: “Mẹ, có chuyện gì sao?”

“Mẹ gọi điện thoại chocon, con cũng không nhận, hại mẹ cho là con xảy ra chuyện gì rồi... Con có khỏekhông? Con lâu rồi không có về nhà, mẹ với ba đều rất nhớ con, con không cònthương ba mẹ sao!”

“Làm gì có” Thẩm ThiênVi bật cười, nhẹ nói: “Điện thoại di động con để ở phòng làm việc, con ở bênngoài mang theo mấy đứa nhỏ đi hoạt động tự do! Gần đây nhà trẻ có việc, con cóchút bận, khi nào rảnh thì con sẽ về.”

Có phải như thế không?An Vịnh Tâm cũng không lật tẩy cô.

Là thật không rảnh haylà không muốn về nhà? Kể từ sau chuyện kia, số lần con gái về nhà rất ít, saukhi có công việc, số lần về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai...

“Vi Vi...”

“Vâng?”

An Vịnh Tâm do dự thậtlâu, mới chậm rãi cố ý nhỏ giọng nói: “Chủ nhật tuần này, Thiên Dục sẽ trở về,con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không?”

Thật lâu sau, ThẩmThiên Vi cũng không lên tiếng, cô chỉ lẳng lặng đứng đó, ngón tay cầm điện thoạivì dùng sức mà trắng bệch, cho đến lúc An Vịnh Tâm hỏi lần nữa, Thẩm Thiên Vi mớithoáng như tỉnh mộng hỏi: “Mẹ, mẹ mới vừa nói cái gì? Mẹ nói là...”

“Ừ, Thiên Dục cho chúngta biết, hắn đã kết thúc tất cả khóa học cùng công việc ở bên kia, chuẩn bị trởvề nước, con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không?”

“... Có.” Một lúc sau,cô mới nghe mình phát ra một chữ độc nhất.

Cô đặt điện thoại xuống,gần như ngây ngốc đứng tại chỗ, cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ làcảm thấy trái tim đã sớm chết lặng của mình đang đập loạn lên.

Cho đến khi các giáoviên khác ở phòng làm việc phát hiện sự khác thường của cô, mới rối rít quantâm tiến đến hỏi thăm: “Cô giáo Thẩm, cô có khỏe không? Tại sao lại khóc? Có phảitrong nhà có chuyện gì hay không?” Một người chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào,bị mọi người trong phong làm “Người đẹp búp bê”. Nhưng bây giờ lại khóc, tất cảmọi người cảm thấy sự tình nhất định rất nghiêm trọng!

Khóc?

Cô đưa tay, sờ sờ gươngmặt, lúc này cô mới phát hiện, cô thật sự khóc, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt,hoàn toàn không ngừng được... Giờ phút này, cô mới biết, thì ra cô còn biếtkhóc, cô còn có nước mắt.

Bởi vì hắn muốn trở về!Bảy năm rồi, hắn cuối cùng cũng muốn trở về!

“Vi Vi.”

Thẩm Thiên Vi đi qua đạisảnh của sân bay, từ trong đám người cô rất nhanh tìm được chủ nhân của giọngnói gọi cô. Đó là một cặp vợ chồng rất xứng đôi, rõ ràng không còn trẻ, nhưngngười nam vẫn anh tuấn như cũ, người nữ vẫn xinh đẹp cao quý.

“Ba, mẹ.” Thẩm Thiên Viôm chầm cả hai người.

An Vịnh Tâm sờ sờ đầucon gái, đau lòng nói: “Mẹ còn tưởng rằng việc dạy dỗ bọn nhỏ không khổ cực,nhưng con sao lại gầy như vậy! Cũng không có chăm sóc tốt ình phải không?”

“Vợ à, em không biết việcdạy dỗ bọn trẻ rất cực khổ sao? Líu ríu, rất nhức đầu.” Thẩm Tư Kiều trêu ghẹonói.

Thẩm Thiên Vi nhìn bọnhọ cãi vả, cười trừ.

Trên thế giới này, ngườicô hâm mộ nhất chỉ có ba, mẹ! Nhiều năm như thế, bọn họ vẫn ân ái như cũ, nămtháng căn bản không có ảnh hưởng đến tình cảm của họ.

“Đừng nói nữa... Máybay đã tới rồi, chúng ta đến cửa đi.” Thẩm Tư Kiều nhắc nhở.

Thế là ba người đi vềphía cửa ra vào chờ đợi.

Thẩm Thiên Vi rất tỉnhtáo, càng đến gần cửa ra vào, tay chân cô lại càng lạnh.

Thật ra thì, cô có thểkhông cần đến, cô không cần hành hạ mình như thế, nhưng mà, cô lại vui vẻ chịuđựng, coi như là bị hành hạ từng chút một đến khi không còn sức lực, cô cũngkhông hề nói một câu oán hận!

Cô muốn gặp hắn! Cho dùgặp phải cảnh tượng như thế nào, cô đều muốn gặp hắn! Không phải là cô điên, côchỉ là vì muốn thấy hắn.

Máy bay hạ cánh rấtnhanh, từng đợt từng đợt người từ cửa ra vào đi ra.

An Vịnh Tâm và Thẩm TưKiều cũng không có biểu hiện quá kích động, nhưng từ hành động bọn họ chăm chúlắng nghe cũng có thể thấy được, bọn họ rất là nóng lòng, bọn họ rất yêu quýcon trai mình, vừa ra nước ngoài chính là bảy năm... Bảy năm, không tính là thờigian quá dài, nhưng đối với với bọn họ mà nói, cũng là sự chờ đợi bảy năm trời.

Con mắt của Thẩm ThiênVi chăm chú khóa trên cánh cửa kia, trái tim nhảy từng trận đau nhói; trong lúcnày, cô lại sợ.

Đang lúc cô tính toáncó nên đào binh hay không thì một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa ra vào,giống như một loại nam châm hút lấy cô, nước mắt chợt từ khóe mắt cô chảy xuống...

Là hắn, hắn thật sự đãtrở lại!

Bảy năm rồi, hắn đãthay đổi, cho dù cô quen thuộc hắn như thế nào, liếc mắt một cái liền nhận ranhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn không bao giờ là Thẩm Thiên Dục gầy yếucủa bảy năm trước nữa ... Hắn thật cao lớn, thân thể cao to trong cái áo màu trắngcó vẻ ưu nhã mê người, quần tây màu xám tro nhạt càng làm hai chân thon dài củahắn càng thêm có lực; mà khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết lại không thay đổi,càng có nhiều mỵ lực của đàn ông hơn trước, môi mỏng hiện lên nụ cười dịu dàngnhư nước, cực kỳ mê hoặc.

Thẩm Thiên Dục đã trưởngthành, hắn đã là một người đàn ông chân chính cũng là lúc cô đưa tay cũng khôngchạm tới người đàn ông này!

“Thiên Dục!” Vào giây đầutiên Thẩm Thiên Dục bước ra cửa An Vịnh Tâm liền nhận ra hắn, nhìn hắn từng bướctừng bước đến gần, bà đột nhiên khóc rống lên như trẻ con! Lúc bà có thể bắt đượchắn thì bà đưa tay ra ôm lấy hắn khóc lớn “Cái tên tiểu tử khốn kiếp này, vừađi là nhiều năm như thế, e-mail cũng không viết được mấy cái! Con cho là ngườilàm mẹ này đã chết rồi sao?”

Thẩm Thiên Dục bất đắcdĩ ngó ngó ba mình, mặc cho An Vịnh Tâm ôm hắn khóc thút thít, “Đang ở chỗ đôngngười mà mẹ làm như thế thì thật mất mặt! Còn nữa, hôm nay con mặc áo trắng, đừngcó làm dơ.”

“Con nói gì!” An VịnhTâm ngẩng mặt lên, tức giận vỗ vào mặt hắn một cái “Cẩn thận mẹ thu phục con.”

Thẩm Thiên Dục lắc đầumột cái cười lên, sau đó mới thay An Vịnh Tâm lau sạch nước mắt, trong tròng mắtđen hiện lên vẻ xúc động hiếm gặp, nhẹ nói: “Mẹ.” Rồi lại quay đầu nhìn về phíaThẩm Tư Kiều, “Ba.”

Cuối cùng, hắn chuyểnsang nhìn Thẩm Thiên Vi đang ngây ngốc ở một bên, lộ ra một nụ cười êm ái: “Chịhai.”

Chị hai.

Thẩm Thiên Vi co rúm mộtcái, cô từ trong mộng hoàn toàn tỉnh lại! Cô muốn nở một nụ cười lại phát hiệnkhó như lên trời...”Chị hai”, hai chữ này cô đã từng dùng mọi biện pháp để khiếnhắn gọi nhưng sao bây giờ nó giống như một con đao, làm lòng cô máu chảy thànhsông.

Cô vĩnh viễn không quênđược bảy năm trước, hắn bị tai nạn giao thông, sau khi tỉnh lại câu đầu tiênnói với cô là “Chị hai”. Hai chữ kia, thiếu chút nữa làm cô nổi điên, quả thậtsống không bằng chết!

Thiên Dục của cô, từ nhỏđến lớn vẫn cố chấp như vậy, không chịu gọi cô là “Chị hai”, coi như cô có lớntiếng, hắn cũng chưa từng thỏa hiệp! Hắn đã từng nói, đối với hắn, cô vĩnh viễnsẽ không là chị hai, bởi vì hắn yêu cô, hắn muốn cô làm người phụ nữ của hắn.

Nhưng hắn đã quên nhữnglời mình nói, cũng đã quên cô.

Tai nạn giao thông năm ấyđã làm não bộ bị tổn thương, xuất hiện tình tiết mất trí nhớ y hệt trong phim.Hắn nhớ mọi người, lại chỉ quên mình cô, còn có tất cả quá khứ của cô và hắn...

Sau khi xuất viện, hắnbiết cô là chị gái của hắn, thế là hắn lễ phép gọi cô “Chị hai”.

Không có ai biết, mỗi lầnkhi nghe hắn gọi cô là “Chị hai”, cô cam tâm tình nguyện biến mất khỏi thế giớinày. Cho đến khi đó, cô mới biết mình thống hận hai chữ này như thế nào... Côkhông cần làm chị gái của hắn, cô không cần! Tại sao đến thời khắc kia cô mớihiểu ra, cho tới bây giờ cô cũng không bao giờ muốn làm chị gái của hắn!

Nhưng là, tất cả đều đãmuộn! Khi hắn yêu cô, cưng chiều cô, cô trốn tránh. Đợi đến khi cô hiểu đượclòng mình... thì trong thế giới của hắn, không còn có “Thẩm Thiên Vi”, chỉ cóhai chữ “Chị hai” buồn cười này.

“Vi Vi, con có khỏekhông?” An Vịnh Tâm sờ sờ cái trán Thẩm Thiên Vi “Sắc mặt con xem ra không tốtlắm.”

“Con không sao.” ThẩmThiên Vi cuối cùng cũng nén tức giận xuống kéo ra nụ cười, mắt đẹp nhìn ThẩmThiên Dục ẩn chứa tình yêu say đắm “Trở lại là tốt rồi, ba mẹ cũng rất nhớ em.”

Ý cười trong tròng mắtđen không giảm, chỉ là có chút đùa giỡn hỏi, “Vậy còn chị?”

“Cái gì?” Thẩm Thiên Viliền giật mình hô lên.

“Ba, mẹ rất nhớ em, màchị là chị gái của em, không phải cũng nên nhớ em sao?” Thẩm Thiên Dục hỏi.

“... Nghịch ngợm.” ThẩmThiên Vi dịu dàng mà thở dài nói.

Nhớ hắn sao? Không, côkhông dám nhớ...

Từ nhiều năm trước chođến bây giờ, cô không dám nghĩ đến hắn, sợ nghĩ đến hắn cô sẽ mất đi dũng khí sốngtiếp.

Khi hắn quên cô, lại độtnhiên bị cử ra nước ngoài du học, trường học lấy toàn bộ học phí làm thành họcbổng, hỗ trợ hắn qua mỹ học lên thạc sĩ, cô cũng không dám nhớ hắn, cô sợ nhớ tớihắn sẽ cảm thấy phía trước là một mảnh hắc ám, cảm thấy không còn ý nghĩa để sống.

Thiên Dục, chị làm saocó thể nhớ em?

“Đừng quậy nữa, về nhàđi!” An Vịnh Tâm mặt không biến sắc nói sang chuyện khác.

“Thiên Dục!” Một thanhâm nữ tính dễ nghe đột nhiêm vang lên phía sau họ.

Lúc tất cả mọi ngườicòn chưa phản ứng kịp thì một vị mỹ nữ với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt mị hoặcvới tròng mắt xanh lá đã tiến lên hôn lên gương mặt của Thẩm Thiên Dục.

“Đây là...” An Vịnh Tâmlo lắng nhìn Thẩm Thiên Vi, vội vàng hỏi con trai mình.

Thẩm Thiên Dục câu môimỏng cười khẽ, tự nhiên nói: “Thượng Quan Hi, là bạn tốt nhất của con ở Mỹ.”

“Con chào bác trai, bácgái.” Thượng Quan Hi nhìn An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều lộ ra nụ cười duyên dáng.

“Chào con.” An Vịnh Tâmvà Thẩm Tư Kiều đều không thể không thừa nhận, bọn họ đối với cô gái này có ấntượng vô cùng tốt. Nói thật, cô gái này có chút không đơn giản...Cái loại ác manày, quả thật là đồng loại với con trai nhà mình.

Thượng Quan Hi thấy ThẩmThiên Vi, chớp chớp con ngươi màu xanh lá, cười lên: “Chị nhất định là ThẩmThiên Vi, chị gái Thiên Dục, phải không?”

Thẩm Thiên Vi đang ngâyngười thì bị điểm danh có chút giật mình, cô lấy lại tinh thần, lễ phép cườinói “Chào em.”

“Hắc hắc, chị không giốngchị gái của Thiên Dục một chút nào, ngược lại giống em gái của hắn hơn, tócđen, mắt đen, thật sự rất đẹp giống như búp bê.” Thượng Quan Hi làm như vô tâmnói, thế nhưng trong mắt đẹp cũng không che giấu được mười phần hứng thú.

## 12. Chương 12

“Xem ra cô rất rãnh rỗi”Thẩm Thiên Dục đột nhiên cười lên nhưng trong lòng không cười lành lạnh nói.

“A, không có, không có,tôi rất bận!” Thượng Quan Hi ám muội nhìn Thẩm Thiên Dục, “Cậu biết tôi có rấtnhiều việc mà! Lần này trở về tôi có rất nhiều việc muốn làm...” Cô đột nhiênghé sát bên tai Thẩm Thiên Dục, không biết nói cái gì, hai người đều là vẻ mặtvui cười. Sau đó Thượng Quan Hi hướng mọi người vẫy tay, “Bác trai, bác gái, chịVi Vi, con đi trước, bái bai! Chừng nào con rãnh lại đến thăm hai bác.”

Trong nháy mắt, cô liềnbiến mất như một làn khói, An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều nhìn nhau, âm thầm cảmthấy tình huống rất không ổn.

“Về nhà thôi!” Còn ThẩmThiên Dục vẫn bình thản nói, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.

Thẩm Thiên Vi Như cónhư không nhìn tới hướng Thượng Quan Hi rời đi, kéo ra nụ cười chua xót... Tấtcả mọi chuyện đã rõ ràng, cô vẫn còn hy vọng xa vời vào cái gì đây?

Trằn trọc trở mình.

Thẩm Thiên Vi cuối cùngcũng không chịu được mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn căn phòng lạnh lẽo củamình, ngay cả hơi thở cũng đem lại cảm giác tịch mịch... Bao lâu rồi cô không vềđây? Cô thật sự đã quên, kể từ khi Thẩm Thiên Dục rời đi, cô không dám trở về nữa,sợ nhìn thấy bất kì vật gì liên quan đến hắn cũng sẽ nhớ tới hắn sau đó tan nátcõi lòng.

Bao nhiêu lần ở trong mộngkhóc tỉnh lại, tỉnh lại khóc, khi đó cô thật sự cho rằng mình không thể chịu đựngđược! Cô còn từng suy nghĩ rằng, nếu như chết đi nói không chừng sẽ thoải máihơn nhiều, cứ như vậy mà kết thúc...

Nhưng hắn còn sống, côkhông thể bỏ đi được!

Tối nay, hắn thật trở lạibên cạnh cô! Cô biết, hắn đang ở căn phòng kế bên, bầu trời của cô, cuối cùngcũng trở lại.

Thẩm Thiên Vi thở dàithật sâu, cô mở đèn ngủ xuống giường muốn uống nước nhưng cái ly lại trốngkhông, tựa như lòng của cô giờ phút này, cô mất hồn tay nắm cái ly, lặng lẽ đitừ phòng mình tới phòng ăn dưới lầu rót nước.

Đêm đã khuya, lầu mộtcòn điểm một vài ánh đèn yếu ớt như ánh hoàng hôn, xoa xoa ánh mắt chua chát,cô chậm rãi đi tới máy đun nước, nước chảy vào trong ly cho đến khi tràn ra cômới đột nhiên lấy lại tinh thần đưa tay tắt chốt mở, sau đó bưng ly nước lênxoay người...

“A...” Một bóng đen độtnhiên xuất hiện trước mắt mình, cô bị dọa sợ kêu khẽ một tiếng.

Cảnh tượng nhiều nămtrước, nhiều năm sau lại tái hiện một lần nữa.

Đang lúc cô cho là mìnhsẽ té ngã rất khó coi thì thân thể mảnh khảnh chợt bị kéo vào một lồng ngựcnóng bỏng mà cứng rắn, eo nhỏ nhắn bị một cánh tay vòng thật chắc, cô đụng phảilồng ngực rắn chắc quen thuộc, trong phút chốc, cô trợn to mắt đẹp, dưới ánhđèn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia...

Trong lúc nhất thời, côkhông thể phân biệt giữa hiện thực và ảo ảnh. Tình huống như thế, rõ ràng từngxuất hiện ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô, Thẩm Thiên Dục 14 tuổi, Thẩm ThiênDục 24 tuổi... Gương mặt tuấn tú của thiếu niên cùng dung nhan tuấn mỹ của đànông hiện ra làm cô không tự chủ được mỉm cười gọi: “Thiên Dục..”

“Chị hai?”

Vẻn vẹn là hai chữ liềnđem Thẩm Thiên Vi đánh về hiện thực, cô mở đôi mắt mờ mịch đẫm lệ ra, lúc này mớiphát hiện hình ảnh tuyệt đẹp kia cuối cùng chỉ là mộng cảnh, hiện thực tàn nhẫnchính là hắn đã hoàn toàn quên hết quá khứ của bọn họ.

Bây giờ Thiên Dục khôngcòn là Thiên Dục trước kia rồi...

Cô mím môi, cố gắng chegiấu sự luống cuống, tránh thoát ngực hắn, hít hít chóp mũi, cười nói: “Thậtxin lỗi, đụng vào em.”

Thẩm Thiên Dục dịu dàngtiến lên, lắc đầu một cái, “Không sao, em chỉ là xuống uống nước.”

Cũng là câu trả lờiquen thuộc kia, giống như mười năm trước, hắn không nhớ rõ, cô lại khắc cốt ghitâm. Cô đứng ở nơi ánh đèn yếu ớt tham lam nhìn hắn, cô xấu hổ mượn gương mặtnày nhớ lại nhiệt độ quen thuộc kia...

Trước khi hắn quên cô,luôn rất vô lại mà ôm cô, cùng cô ân ái, còn mạnh miệng nói chỉ có ôm cô mới ngủđược.

Nhưng bây giờ, tất cả đềulà hy vọng xa vời... Cô đã không thể nằm trong ngực hắn nữa rồi.

Cô mím môi đem tất cảkhổ sở nuốt vào, “Chị lên lầu trước, ngủ ngon.” Cứ như vậy, cô thực sự còn cóthể chịu đựng được không?

Nhưng đi được vài bước,thanh âm của Thẩm Thiên Dục vang lên ở phía sau cô: “Có thể nói chuyện với em mộtchút không?”

Trong phòng ăn, cô ngồiở bàn ăn mặt đối mặt với Thiên Dục, hai tay cô nắm thân ly thật chặc, cô vẫncòn khiếp sợ trong lòng.

Đây là lần đầu tiên saukhi hắn quên cô, chủ động yêu cầu nói chuyện với cô... Mà vẻn vẹn chỉ là mộtcâu nói đơn giản như thế cũng có thể làm cho tế bào toàn thân cô kích động sốnglại.

Sau đó, bọn họ ngồi trướcbàn ăn, mặt đối mặt, rõ ràng không nói gì nhưng lại không lúng túng.

“Nghe nói, tình cảm trướckia của chúng ta rất tốt?” Thẩm Thiên Dục nâng ly lên uống một ngụm, con ngươisâu thẳm dưới ánh đèn yếu ớt lóe lên vẻ mê người, nụ cười bên môi nhẹ nâng lên.

“Hả?” Thẩm Thiên Vi đốivới vấn đề đầu tiên của Thẩm Thiên Dục cảm thấy có chút kinh ngạc, rồi sau đó,từ trong cổ họng khô khốc phát ra âm thanh không chắc chắn “... Ừ.”

“Nhưng kỳ quái chínhlà, chị hình như rất chán ghét em?” Thẩm Thiên Dục bĩu môi, có chút giọng điệutrêu ghẹo.

Thẩm Thiên Vi trợn to mắtđẹp, cô hơi lắc đầu, vội vàng nói: “Chị không có!”

Hắn làm sao có thể chorằng cô chán ghét hắn chứ?

“Không phải sao?” Ngóntay dài ưu nhã vạch lên thân ly, Thẩm Thiên Dục như có điều suy nghĩ nói: “Khiđó em xảy ra tai nạn giao thông, sau khi mất đi trí nhớ, chị lại luôn đứng xaxa nhìn em, trốn tránh em, em muốn nói chuyện với chị, muốn hỏi chị cái gì, chịđều bày ra vẻ mặt mờ mịt, cho nên em còn tưởng rằng tình cảm của chúng ta khôngtốt...”

Tim cô đập mạnh và loạnnhịp một chút, Thẩm Thiên Vi ngầm cười khổ. Thời gian đó, chỉ là cô không thểtiếp nhận sự thật này... .

Chuyện Thẩm Thiên Dụcquên cô đã gây cho cô đả kích quá lớn, trừ len lén nhìn hắn và âm thầm đau lòngra, cô thật sự không biết còn có thể làm gì.

“Chị tuyệt đối không cóchán ghét em.” Cô yêu hắn như thế làm sao có thể chán ghét hắn?

“Vậy sao?” Thẩm Thiên Dụctựa hồ có chút nghi hoặc, “Sau đó bởi vì vội vàng ra nước ngoài cho nên cũngkhông có thời gian nói chuyện với chị. Chỉ nghe Ba, mẹ còn có Mạc Lân nói qua,từ nhỏ đến lớn, người hiểu rõ em nhất chính là chị! Tình cảm của chúng ta vẫnluôn thân thiết không ai có thể chen vào.”

“Em là em trai của chị,chị dĩ nhiên phải thương em.” Một lúc sau, Thẩm Thiên Vi mới miễn cưỡng mở miệng.Mặc dù ở trong lòng cô, hắn đã sớm không phải là em trai, nhưng bây giờ, tất cảlại trở về điểm khởi đầu.

Một chút khó hiểu thoángqua con ngươi, Thẩm Thiên Dục nhìn cô, có chút ý tứ dò xét: “Thật ra có một vấnđề em suy nghĩ đã lâu rồi! Nếu chúng ta có tình cảm tốt như thế, chị lại rấtthương em, vậy tại sao em lại chỉ quên một mình chị? Đây không phải là rất kỳquái sao?”

“Chị...” Thẩm Thiên Vicứng họng nhìn hắn, cô không biết phải giải thích như thế nào, cái vấn đề nàycô biết đáp án! Tại sao hắn chỉ quên một mình cô? Nhưng cô không thể nói cho hắnbiết, bọn họ đã từng điên cuồng như vậy nếu như nói ra hắn nhất định sẽ cảm thấycô rất hoang đường, cho là cô nhất định là bị điên... Cuối cùng, cô chỉ có thểbất đắc dĩ trả lời: “Có lẽ, là sự trùng hợp”

“Là thế à?” Thẩm ThiênDục không có ép hỏi nữa chỉ là cười toe toét, ý vị thâm trầm, “Vậy em sau nàykhông cần lo lắng nữa, em rất sợ chị không thích em”

“Làm sao có thể như vậy?”Trong mắt Thẩm Thiên Vi hiện rõ sự cưng chiều, gần như là không tự chủ được màđưa tay ra giống như trước đây xoa xoa mái tóc đen của hắn, “Chị tình nguyện ởbên cạnh em cả đời, nhìn em, không muốn đi đâu cả.”

Vừa dứt lời, cô nhìn thấytrong tròng mắt đen của hắn lóe lên một tia ấm áp rồi đột nhiên biến mất, cô mớigiật mình hiểu ra mình đang làm cái gì, chợt rút tay về. Nhịp tim của cô đậpnhư nổi trống, bây giờ Thẩm Thiên Dục đã là một người đàn ông trưởng thành, côlàm sao còn xem hắn là Thiên Dục trước kia!

“Vậy em không đi đâu hết,mỗi ngày đều ở nhà để cho chị nhìn em.” Thẩm Thiên Dục cũng không để ý, cười cườinói.

“Nói thật dễ nghe.” ThẩmThiên Vi thấy hắn không có biểu hiện khác thường mới thở nhẹ một hơi cười lên.

Vào giờ phút này, cô yếuớt hiểu được, trên thế giới này trừ Thẩm Thiên Dục ra không ai có thể mang đếncho cô niềm sung sướng cực hạn cùng sự thống khổ tột cùng... Từ rất lâu, rấtlâu về trước, sinh mệnh của cô đã xoay quanh hắn. Cho dù hắn không hề nhớ rõnhưng chỉ cần hắn còn sống thì cô vẫn còn tồn tại.

“Đúng rồi, em nghe nóichị học đại học luật nhưng mẹ lại nói bây giờ chị đang làm cô giáo ở nhà trẻ?”Thẩm Thiên Dục chuyển đề tài, nhàn nhạc hỏi cô.

“À, cái này...” ThẩmThiên Vi khẽ mím môi, “Thật ra là vì chị học luật không được giỏi lắm, nghề luậtsư cũng không hợp với chị nên mới chọn một nghề khác.”

Thật sự là như vậy sao?Chỉ có chính cô biết, không phải, hoàn toàn không phải như vậy!

Bởi vì mối quan hệ củaba, từ nhỏ cô và Thiên Dục đối với kiến thức về pháp luật rất tinh thông, đặcbiệt là cô, cô vẫn mơ ước có thể cùng ba trở thành một đại luật sư danh tiếng!Nhưng kết quả, hắn đi rồi, cũng mang theo tất cả mục tiêu và lẽ sống của cuộc đờicô.

Có một khoảng thời gianrất dài, cô không biết mình phải gì, cảm giác mình giống như một cái xác khônghồn. Cho đến một ngày, vào một buổi trưa cô không hiểu sao bước chân của mình dừnglại bên ngoài một nhà trẻ, nhìn xuyên qua giàn hoa Thanh Đằng, cô thấy những đứanhỏ hoạt bát đang cười đùa vui tươi làm cho lòng cô bị cuốn hút vào một lần nữarung động. Thế là, cô lựa chọn làm một giáo viên nhà trẻ.

Chỉ có bọn nhỏ đơn thuần,ngôn ngữ cùng tiếng cười trong trẻo mới có thể nhắc nhở cô là mình đang tồn tại.

“Làm giáo viên nhà trẻrất thú vị sao?” Thẩm Thiên Dục không hỏi nữa, chỉ là theo đó hỏi tiếp.

“Cũng không tệ lắm, mấyđứa nhỏ có lúc rất nghịch ngợm, nhưng bọn nó cũng thật đáng yêu, thường làm chochị dở khóc dở cười.” Nói đến mấy đứa nhỏ, cô liền không nhịn được mà nâng lênnụ cười bất đắc dĩ.

“Thật muốn nhìn xem.”Thẩm Thiên Dục uống một ngụm nước, cười khúc khích.

“Vậy chừng nào em rảnhcó thể đến nhà trẻ xem một chút!” Thẩm Thiên Vi không kịp suy nghĩ kích động mởmiệng nói

“Được.”

Đột nhiên cô cảm thấykhông khí có chút xấu hổ, cô bị chính mình hù sợ vì đã chủ động đưa ra lời mời,cô ho hai tiếng, “Thật ra thì, em vừa mới trở về, hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt...”

“Đi dạo chơi một chútcũng xem là một loại nghỉ ngơi! Huống chi, em còn muốn nghe nhiều về chuyện trướckia của chúng ta”

“Tại sao?” Thẩm ThiênVi mất hồn.

“Tại sao? Em muốn biếtchuyện lúc trước của chúng ta cũng không được sao?” Hắn nói ra có chút uất ức.

“Không phải.” ThẩmThiên Vi sờ mũi một cái, chỉ là lo lắng hắn sau này hỏi đến, cô rốt cuộc nênnói sao đây.

Sau một lúc lâu, lại làmột trận trầm mặc, Thẩm Thiên Vi trầm ngâm suy nghĩ, không phát hiện mình chằmchằm nhìn hắn quá mức. Sau đó một vấn đề được chôn sâu trong nột tâm thật lâu mớitừ bên môi cô chậm rãi phát ra: “Thiên Dục, mấy năm nay ở nước Mỹ, em có khỏekhông?”

“Rất khỏe.”

Rất khỏe sao... Vậy thìtốt! Chỉ cần hắn tốt, cô liền cảm thấy cái gì cũng tốt.

Hốc mắt của Thẩm ThiênVi hơi nóng, cô đột nhiên đứng dậy, nếu như ở trước mặt hắn khóc lên, vậy thìquá khó coi. Trong lòng có chút khó chịu liền xoay mình, lời nói của cô có chútkhông mạch lạc: “Chị, chị ngày mai còn phải đi làm, chị đi ngủ trước! Đúng rồi,em cũng nên sớm nghỉ ngơi, ngủ ngon.” Thẩm Thiên Vi không nghe Thẩm Thiên Dụctrả lời đã vội vàng lên lầu, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Phòng khách tĩnh lặng,chỉ còn lại một mình Thẩm Thiên Dục, ngón tay thon dài, trắng nõn xẹt qua thânly, một nụ cười nhẹ nhàng chậm rãi từ môi hắn dâng lên, tròng mắt đen cụp xuống,không thấy rõ sự thâm thúy cất giấu trong đáy mắt.

Hắn dùng giọng nói mêhoặc, nhẹ giọng hướng về phía cô biến mất mà nói: “Ngủ ngon, Vi Vi.”

Nhà trẻ Thanh Đằng, giờtan học là lúc người đông như nước thủy triều dâng.

Tất cả giáo viên đều đứngtrước cửa lớn của nhà trẻ, trông chừng những đứa học trò nhỏ chờ người thânchúng tới đón. Những đứa trẻ kêu líu ríu, đùa giỡn, làm cho tất cả giáo viên đềuluống cuống tay chân.

Đúng lúc này, một chiếcxe Porsche carreragt đột nhiên từ đầu hẻm chạy vào, dừng lại ở ven đường cáchnhà trẻ không xa đưa tới không ít sự chú ý. Các bạn nhỏ cũng tò mò chỉ vào thứphát ra âm thanh.

Thẩm Thiên Vi không tựchủ được nhìn theo, đồng thời nghe một cô giáo ở bên cạnh than thở: “Không phảilà người thân của đứa nhỏ nào chứ? Chỉ là trong trường chúng ta không có nhànào tới đón con bằng cách gây chú ý thế này...”

Cô giáo Từ vừa mới tốtnghiệp đại học còn có chút trẻ con mơ mộng: “Tốt nhất là chú của một đứa nhỏtrong lớp mình, chú nhỏ nha...Nhất định là một người đàn ông độc thân hoàng kimnha!”

Mọi người rối rít suyđoán khiến Thẩm Thiên Vi lắc đầu, nở nụ cười. Cô mới đưa một đứa nhỏ giao chongười thân của nó, sau đó liền nghe cô giáo Từ nhỏ giọng kêu: “Woa! Xuất hiện,quả nhiên là người đàn ông độc thân hoàng kim, thật trẻ tuổi, rất đẹp traiđó!”

Thẩm Thiên Vi đưa tay sửasang lại một ít tóc rơi ra, không chút để ý ngước nhìn về phía đó. Một bóngdáng cao to mạnh mẽ rắn rỏi đang đứng cạnh xe. Cô đột nhiên mất hồn.

Người kia mặc một cáiáo màu xanh da trời, bên ngoài khoác một áo vest màu xám tro nhạt, hắn mặc mộtcái quần jean đơn giản mà xa xỉ, phong cách tùy hứng lại mê người một cách khácthường.

## 13. Chương 13

Hắn đứng bên cạnh xe,cách một đoạn lộ ra nụ cười dịu dàng với cô, tròng mắt đen tĩnh mịch nhẹ nhàngcong lên.

Thì ra là, là người côquen, Thẩm Thiên Dục.

Hắn cũng không có tới gần,chỉ là ở xa xa nhìn bọn họ đem mấy đứa trẻ từng bước từng bước giao cho ngườithân của chúng. Vào lúc mọi chuyện kết thúc, hắn mới cất bước từ từ đi về phíacô. Mặt Thẩm Thiên Vi không khỏi đỏ ửng, cô lên tiếng: “Thiên Dục, tại sao em lạitới đây?”

Thẩm Thiên Dục còn chưalên tiếng, mấy giáo viên giao phó bọn trẻ xong liền rối rít xông tới, cô giáo Từlập tức ám muội nói: “Này này, cô giáo Thẩm, thì ra là tới tìm cậu! Không phảilà bạn trai chứ?”

Cô giáo Trữ cố làm ra vẻan ủi: “Cô giáo Thẩm nhiều năm qua vẫn một thân một mình, chưa từng hẹn hò vớiai, mình thiếu chút nữa còn cho là cô ấy không có hứng thú với đàn ông! Thì ralà... Cất giấu một người đàn ông kim cương nha.”

Cô giáo Từ cũng vô cùngđau đớn: “Còn tưởng rằng cuối cùng cũng gặp được một người cực phẩm, thì ra làhoa đã có chủ, quá đau lòng, còn không để cho người ta sống sao!”

“Không nên nói lungtung!” Mặt Thẩm Thiên Vi càng lúc càng đỏ nhưng Thẩm Thiên Dục đứng bên cạnh vẫnkhông lên tiếng, hắn cười híp mắt mặc ọi người đùa giỡn, giống như có chútcố ý mặc cho họ nói như vậy, phản ứng của hắn khiến Thẩm Thiên Vi cảm thấy hắnkhông thích bị trêu chọc, thế là cô vội vàng giải thích: “Hắn không phải là bạntrai của mình mà là em trai, Thẩm Thiên Dục.”

Lời của Thẩm Thiên Vi vừara khỏi miệng, các giáo viên cũng hơi kinh ngạc.

“Cái gì? Em trai! Từkhi nào thì cậu có em trai, sao mình chưa từng nghe cậu đề cập tới?”

“Hazzz, thì ra là khôngcó phim hay để xem, lại là em trai cậu.”

“Hắc hắc, vậy có phảinói những giáo viên độc thân như chúng ta vẫn có cơ hội?”

Thẩm Thiên Dục mặc chomọi người quậy phá, hắn chỉ duy trì phong thái ưu nhã. Cuối cùng, hắn nói vớiThẩm Thiên Vi: “Em tới đón chị rồi cùng nhau đi ăn tối.”

“À, được, em chờ mộtchút, chị đi lấy giỏ xách.” Trong ánh mắt thổn thức của mọi người, cô đi vềphía cửa lớn của nhà trẻ.

Các giáo viên thấy thế,cũng cảm thấy quậy phá đủ rồi nên nói mấy câu với Thẩm Thiên Dục rồi rối rítcúi chào, đi vào bên trong nhà trẻ.

Đám người vừa rời đi, nụcười từ khóe miệng Thẩm Thiên Dục biến mất từng chút từng chút một... Vi Vi,anh thật sự muốn biết, em rốt cuộc có từng vì anh mà thay đổi một chút nàokhông?

“Mùi vị thế nào?” Nhàhàng Pháp tràn ngập không khí lãng mạn, Thẩm Thiên Dục nhấp nhẹ rượu đỏ trongly, tươi cười hỏi thăm Thẩm Thiên Vi ngồi đối diện.

“Rất ngon.” Nghe hắn hỏithăm, cô nhẹ ngẩng đầu lên, mỉm cười, buông xuống dao nĩa trong tay, cô khôngnhịn được hỏi: “Tại sao đột nhiên lại tìm chị đi ăn tối, có chuyện gì sao?”

Thẩm Thiên Dục nghe vậy,gương mặt tuấn tú của hắn dường như rất đau khổ: “Không có chuyện gì thì khôngthể tìm chị ăn bữa tối sao? Kể từ sau khi em về nước, đã gần một tháng không gặpchị! Em nhớ chị gái của mình, chị làm việc vất vả đến mức quên về nhà, chỉ làăn bữa tối... Cũng cần phải có lý do sao?”

“Đúng là không cần.” ThẩmThiên Vi bật cười, trong lòng dấy lên một cảm xúc ấm áp, gần như khiến cô khôngkịp phản ứng.

Trong nháy mắt đó, côdường như lừa gạt chính mình, Thẩm Thiên Dục trước mặt vẫn là Thiên Dục của côngày nào. Vẻ mặt của hắn giống như hắn chưa bao giờ mất đi trí nhớ, chưa bao giờquên cô... Đúng vậy, hắn cũng không biết, trước kia hắn thường dùng giọng điệunày làm nũng với cô. Bảy năm rồi, cô không nghe thấy giọng điệu này đã được bảynăm.

“Đúng rồi!” Ngón taython dài của hắn khẽ chọt ly rượu đỏ, môi mỏng khẽ nhếch, “Công việc vất vả nhưvậy sao? Sao chị không về nhà!”

“Đoạn đường từ nhà đếnnhà trẻ quá xa, cho nên chị tìm nhà trọ gần nhà trẻ, như vậy có thể thuận tiệncho việc đi lại.”

Lúc đầu, là bởi vì hắnrời đi nên cô trốn khỏi nhà, lựa chọn sự cô đơn tối tăm. Nhưng bây giờ, quả thậtlà vì thuận tiện cho việc đi lại, hơn nữa cô thật ra rất muốn ở bên cạnh hắn, mỗingày nhìn thấy hắn, nhưng càng như vậy... Cô càng sợ mình sẽ có những biểu hiệnkhác thường.

“Vậy nếu như em nhớ chịthì làm sao đây?” Hắn dùng giọng nói hấp dẫn mê người nhẹ nhàng chậm chạp nói.

“Vậy em có thể giốngnhư bây giờ, thỉnh thoảng tới tìm chị ăn bữa tối.” Trong lòng cô khẽ tê dại,gương mặt có chút ửng hồng nói.

Nhưng là, hắn không thấyđủ với từ “Thỉnh thoảng” này... Thẩm Thiên Dục nhún nhún vai, tròng mắt đenkhóa chặt cô, đổi đề tài: “Nghe các giáo viên trong nhà trẻ nói, chị chưa từngđề cập tới em, chẳng lẽ em không đáng được mọi người biết đến?”

“Không phải như thế...”Vấn đề của hắn làm cô có chút ảo não, hắn vẫn luôn là nỗi khổ tâm riêng trongđáy lòng cô, cô làm sao có thể giới thiệu với mọi người về hắn? Nói là “Emtrai” của cô, Thẩm Thiên Dục sao? Không... Kể từ sau tai nạn giao thông kia, côđã thề với lòng mình, cô phải dũng cảm, không cần tiếp tục chạy trốn, cô muốncùng hắn kiên trì đến cùng! Cô không cần Thiên Dục làm em trai của cô, mà cô cầnhắn là người đàn ông cô yêu nhất.

Nhưng cuối cùng đã làquá muộn, cho nên cuối cùng cô chỉ có thể lựa chọn đem tất cả chôn vùi ở đáylòng, không hề nhắc tới với bất kỳ ai.

“Vậy thì là vì cái gì?”Giọng nói của hắn nhẹ nhàng chậm chạp lại chứa đựng nhiều ý tứ.

“Bởi vì không có ai hỏi,cho nên chị cũng không nói.” Thẩm Thiên Vi vội vàng giải thích, mặc dù lời giảithích này chính cô cũng cảm thấy gượng ép, “Huống chi, em không ở trong nước,chị cũng không cần thiết phải nói với người khác về em.”

“Thì ra là như vậy...”Giọng nói của hắn kéo dài, Thẩm Thiên Dục mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

“Thiên Dục!” Một giọngnữ quen thuộc đột nhiên vang lên. Sau đó rất nhanh, một thân hình mảnh khảnh uyểnchuyển đi tới, nghênh ngang chen vào chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Dục.

Thẩm Thiên Vi hơi ngẩngngười một chút, liền nhận ra người đến là Thượng Quan Hi, chính là người khi côtới đón Thiên Dục ở sân bay được hắn giới thiệu là bạn tốt nhất của hắn.

Bạn tốt? Nỗi chua xóttràn ngập trong miệng Thẩm Thiên Vi, cô nghĩ, có lẽ là bạn gái của hắn mớiđúng! Bọn họ đã hôn nhau như thế, tình cảm đương nhiên là rất tốt... Thiên Dụctừ nhỏ đến lớn luôn luôn có nhiều con gái theo đuổi, nhưng lại không tùy tiệncùng người nào có quan hệ tiếp xúc, nếu như có thể cùng hắn tiếp xúc, nhất địnhlà người có một chút địa vị trong lòng hắn.

“Hi, chị Vi Vi.” ThượngQuan Hi bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, không còn hơi sức cùng Thẩm Thiên Vichào hỏi, ngược lại một tay tựa vào trên bả vai Thẩm Thiên Dục, mệt mỏi nói:“Thật tốt là tìm được cậu, tôi thất bại rồi.”

“Là ai làm cô thất bại?”Thẩm Thiên Dục tức giận, tròng mắt đen thoáng nhìn qua.

“Ít làm bộ cho tôi, biếtrõ còn hỏi!” Thượng Quan Hi đẩy một cái, tiếp theo ôm cổ Thiên Dục, ghé vào lỗtai hắn không biết nói cái gì, dứt lời, còn cùng Thẩm Thiên Dục đùa giỡn một hồi,cô nhìn hắn, tức giận, “Rất vinh hạnh, chuyện này làm đề tài giải trí cho cậu.”

“Không cần thiết phảinhư vậy, thật ra thì...” Thẩm Thiên Dục nói xong, một phát bắt được cánh tayThượng Quan Hi, kéo cô lại gần, hai người xoay mình gần như dán tại một chỗ, hắncũng ở bên tai cô nói mấy câu, trong nháy mắt làm tròng mắt trên mặt ThượngQuan Hi sáng lóng lánh.

“Cậu thật là đáng ghét,ha ha! Phương pháp kia cũng không tệ đó, vậy...”

Lời của Thượng Quang Hicòn chưa nói hết, Thẩm Thiên Vi vẫn ngồi im lặng bây giờ lại lên tiếng, sắc mặtcô có chút tái nhợt, hốt hoảng đứng lên nói: “Xem ra các em có lời muốn nói, dùsao bữa tối cũng đã ăn xong rồi, vậy chị đi trước, bái bai.”

“A, chị Vi Vi...” ThượngQuan Hi mở miệng, muốn gọi Thẩm Thiên Vi đang vội vàng bỏ chạy lại, nhưng bóngdáng cô đã biến mất khỏi phòng ăn trong phút chốc, Thượng Quan Hi ôm bụng cườira tiếng, “Này, phản ứng của chị gái cậu thật sự rất đáng yêu đó.”

Thẩm Thiên Dục liếc mắt,đẩy người phụ nữ đang ở trên người mình ra, bất đắc dĩ nâng ly rượu đỏ lên,tròng mắt đen không còn vẻ ưu nhã mê người mà là sự thâm trầm, nụ cười nguy hiểmlộ ra “Bảy năm rồi... Cô ấy vẫn trốn tránh như vậy, vẫn tính trốn tránh tôi nữasao, cô ấy vẫn như cũ, chỉ biết chạy trốn.” Thẩm Thiên Vi, rốt cuộc anh nên làmsao với em đây?

Thượng Quan Hi tựa vàotrên ghế sa lon mềm mại, mắt đẹp màu xanh lá chuyển một cái biến thành ánh mắtcủa ác ma, mở miệng nói: “Không, tôi lại cảm thấy chị gái của cậu đã thay đổi!Lấy trực giác của phụ nữ, tôi nói cô ấy không phải là trốn tránh mà là đangghen, cô ấy sợ mình sẽ phát điên tại chỗ nên mới chạy mất.”

“Thật sao?” Thẩm ThiênDục nhíu mày, hắn cũng thật sự hy vọng như thế... Nhưng là, có thể sao?

“Cậu hãy đối với cô ấycó chút lòng tin! Cậu trăm phương ngàn kế giả bộ mất trí nhớ, cho cô ấy thờigian bảy năm để suy nghĩ về tình cảm của mình đối với cậu, hiện tại lại nghi ngờcô ấy như thế, rất không công bằng.” Đứng ở lập trường của phụ nữ, Thượng QuanHi đương nhiên là ủng hộ Thẩm Thiên Vi.

Đúng vậy, giả bộ mấttrí nhớ, một lần giả bộ, chính là bảy năm.

Hắn không có mất trí nhớ,cũng không có quên cô.

Trời mới biết lúc ấy hắnphải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nói với cô câu kia “Chị là ai?”, tronglòng hắn rất đau, không ít hơn so với cô, nhưng hắn có thể làm gì đây, cô chínhlà muốn chạy trốn hắn, không muốn đối mặt với hắn... Trừ ra hạ sách này, hắncòn có thể làm gì?

Kể từ bảy năm trước, côté xỉu ở nhà, sau khi nghe mẹ hắn nói những lời kia thì hắn tạm thời buông thaý nghĩ vẫn quanh quẩn trong đầu. Hắn không muốn ép cô quá mức, càng không muốntổn thương cô, cho nên hắn không thể không cân nhắc, chỉ là hắn không làm được!Điều đó làm cho hắn phát điên, yêu người phụ nữ này, từng giây từng phút hắncũng không muốn buông tay...

Cho đến khi, cô kích độnglao ra giữa đường...

Mặc dù cuối cùng ngườibị thương là hắn, nhưng hắn cũng hiểu được cô không muốn ở bên cạnh hắn, cũngđã hiểu được câu nói thâm ý kia của mẹ: “Con sẽ bức tử con bé”. Cho nên, hắn mớiquyết định, đối với mình, cũng đối với cô, lần đầu tiên tàn nhẫn.

Nhưng thấy biểu hiện sốngkhông bằng chết của cô, hắn đã từng vô số lần muốn buông tay. Vì thế, cuối cùnghắn mới lựa chọn ra nước ngoài, cho nhau không gian và thời gian. Nếu như côthương hắn, thì cuộc chia tay này, nhất định có thể thay đổi ý nghĩ trốn tránhcủa cô?

Sau đó, nhẫn nại bảynăm, hắn mới trở lại.

Rõ ràng chỉ dùng thờigian ba năm, hắn liền lấy được bằng pháp luật và danh hiệu bác sĩ sinh hóa, cóthể nhanh chóng chấm dứt cái loại hành hạ này... Nhưng hắn cũng là người, cũngsẽ sợ, sợ cô vẫn ngoan cố cho hắn là “Em trai”, cho nên hắn ép mình rời đi, đicông tác, ngược lại chịu đựng sự nhớ nhung, chỉ vì cho cô thời gian để nghĩ rõ,trong lòng cô, hắn là ai?

Bảy năm, hắn rất nhớcô, tinh thần hắn bị hành hạ quá mức. Cuối cùng cũng đến lúc trở về, hắn sẽkhông buông tay nữa! Cho dù lần này, vẫn không có tiến triển gì, hắn cũng sẽkhông lùi bước, hắn muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô có để hắn ở trong lònghay không.

“Vậy thì cám ơn sự phốihợp của cô.” Thẩm Thiên Dục liếc Thượng Quan Hi một cái, đối với khả năng diễnxuất của cô bày tỏ thái độ tán dương.

“Này, cũng không phảihoàn toàn là diễn xuất, lời tôi mới vừa nói với cậu, đều là lời nói thật, mà cậucho tôi ý kiến, tôi cũng chuẩn bị thực hiện.” Thần sắc ác ma sáng quắc tỏasáng.

“Làm ơn đi!” Thẩm ThiênDục vỗ trán, “Ngàn vạn lần không được nói cho Mạc Lân biết đó là chủ ý của tôi,tôi còn muốn sống thêm vài năm.”

“Yên tâm đi, tôi sẽkhông khai cậu ra.” Thượng Quan Hi vui vẻ nhảy lên, “Tôi đi rồi, hi vọng cậucùng bảo bối chị gái của mình sẽ thuận lợi phát triển, như vậy tôi cũng không cầnhy sinh nhan sắc cùng cậu diễn trò nữa... Cậu biết không, tôi chỉ chịu đượccùng Mạc Lân tương thân tương ái thôi.”

“Tôi nghĩ, nếu như côcó thể không cần hào phóng bộc bạch trực tiếp như vậy, Mạc Lân sẽ càng có thểtiếp nhận cô.”

“Vậy cũng không được,yêu, chính là muốn lớn tiếng nói ra!” Thượng Quan Hi cho hắn một cái hôn gió,“Tôi không phải là Thẩm Thiên Vi, nếu yêu, sẽ bất chấp tất cả. Hắc hắc, đâychính là học từ cậu, Mạc Lân cuối cùng sẽ là của tôi, có trốn cũng không thoát!Ha Ha.”

Yêu, chính là muốn lớntiếng nói ra sao?

Nhìn bóng lưng ThượngQuan Hi, Thẩm Thiên Dục đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch.

Thẩm Thiên Vi, nếu nhưem yêu anh, có thể lớn tiếng nói cho anh biết không? Chờ em, anh thật sự chờ đếnsức cùng lực kiệt rồi.

Cô ghen sao? Không, côlà đố kị muốn nổi điên lên được.

Thẩm Thiên Vi ngồi mộtmình ở ban công nhà trọ, cô đem gương mặt vùi vào giữa hai chân, muốn ép mìnhbình tĩnh, cũng muốn đè nén những xao động kia.

Kể từ khi nhìn thấyThiên Dục, lòng của cô cũng không thể khống chế được nữa. Ở bên cạnh hắn, nhữngthứ muốn chôn sâu trong trí nhớ không ngừng thoáng hiện lên trong đầu cô...Thiên Dục, tất cả đều là Thiên Dục.

Tất cả những cưng chiềudành riêng cho cô, lồng ngực ấm áp ôm cô vào lòng... Những thứ đó đã từng là củacô. Nhưng bây giờ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa kể cả hắn, mọi thứ đềuthuộc về người phụ nữ khác!

Rõ ràng muốn rời khỏi,nhưng cô lại chỉ có thể nhìn Thiên Dục và Thượng Quan Hi đi chung với, thỉnhthoảng cô về nhà ăn cơm gặp Thượng Quan Hi ở Thẩm gia... Cô ấy cùng Thiên Dục rấtthân thiết, ba, mẹ cũng đối với cô ấy rất tốt! Có phải là trong đáy lòng bọn họđã nhận định Thượng Quan Hi là bạn gái Thiên Dục hay không? Là con dâu tươnglai của Thẩm gia?

Thẩm Thiên Vi, thừa nhậnđi? Ngươi đố kị muốn điên lên được, ngươi quả thật không thể chịu được nữa!

Cô thật muốn hét to lênvới mọi người bên ngoài rằng: Thẩm Thiên Dục là của cô, người hắn yêu vẫn luônlà cô! Nhưng mà, thật sự là như vậy sao? Bây giờ còn như vậy không? Hắn thật sựđã quên cô rồi!

Thẩm Thiên Vi khóc tolên, toàn thân cô run rẩy, cô còn có tư cách gì mà muốn những thứ này, nói nhữnglời này? Bên cạnh Thiên Dục đã có Thượng Quan Hi, thông minh, xinh đẹp, trẻ tuổi,đáng yêu... Cô so ra kém hơn, hơn nữa cô vẫn là “Chị gái” của hắn! Ai có thểnói cho cô biết cô nên làm gì đây? Cô gần như không thể ngủ, ngực cô rất đau đếnmức không cách nào hô hấp được.

## 14. Chương 14

Thẩm Thiên Vi nghĩ tớiđiều gì đó, đột nhiên cô đứng dậy, vô thức trở về phòng lấy giỏ sách đi ra cửa.

Cô nghĩ, cô cần rượu!Lúc này, chỉ có rượu mới có thể chuốt say cô, làm cho cô quên đi triệt để nhữngnỗi đau trong nội tâm!

Chỉ cần say, thì chuyệngì cũng sẽ không nhớ nữa, như thế sẽ tốt hơn nhiều, phải không?

Đêm khuya, Thẩm Thiên Dụcnhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên phục vụ của cửa hàng tiệnlợi, nghe hắn nói mấy câu, Thẩm Thiên Dục liền vội vàng chạy tới địa chỉ mà đốiphương vừa nói.

Hắn xuống xe, đóng cửalại, rất nhanh chóng nhìn thấy một người phụ nữ điên loạn trước cửa hàng tiện lợi,bên cạnh đó còn có bộ mặt bất đắc dĩ của nhân viên phục vụ. Người phụ nữ kia, hắnđã quá đỗi quen thuộc, chỉ là, hắn không biết cô biết uống rượu, còn uống đến nỗisay khướt.

“Tránh ra! Nấc... Cậukhông cần lo cho tôi, tránh ra!” Thẩm Thiên Vi đứng trước cửa hàng tiện lợi,bên cạnh có hơn mười chai rượu rỗng, mà cô vẫn tiếp tục uống rượu.

“Tiểu thư, cô không cầnuống nữa! Cô đã say rồi.” Nhân viên phục vụ hoàn toàn không dám đến gần ThẩmThiên Vi, chỉ là ở một bên khuyên can.

“Tôi không có say!” Cảkhuôn mặt Thẩm Thiên Vi đỏ bừng, cụp đầu xuống cô lớn tiếng giải thích, một hơiuống cạn rượu trong tay sau đó bỏ qua một bên “Tôi mới không say! Tôi rất tỉnhtáo. ... Nấc, tôi còn muốn uống...rượu... Rượu ở nơi nào?”

“Tiểu thư...”

“Không có việc gì, đểcho tôi.” Thẩm Thiên Dục bước nhanh tới bên cạnh hắn, đối với nhân viên phục vụgiương lên nụ cười dịu dàng.

“À? Người mới vừa ngheđiện thoại là cậu... Thật may là, cậu cuối cùng cũng tới!” Nhân viên phục vụ thấyThẩm Thiên Dục liền vội vàng nói: “Vị tiểu thư này mua rất nhiều rượu, vẫn đứngở chỗ này uống... đã trễ như vậy tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên mới lấy điệnthoại di động của cô ấy ra xem. Tôi thấy người cô ấy thường gọi điện nhất là cậu,cho nên mới gọi cho cậu.”

Thẩm Thiên Dục duy trìnụ cười trên môi, gật đầu một cái: “Cám ơn, anh giao cho tôi là được rồi.”

Nhưng nhân viên phục vụvẫn hỏi thêm một câu nữa: “Tiên sinh, xin hỏi cậu cùng cô ấy là...”

“Tôi là em trai của cô ấy.”môi mỏng của Thẩm Thiên Dục chậm rãi nói ra mấy chữ.

Mà ngay tại lúc này, ThẩmThiên Vi vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất lầm bầm lầu bầu đột nhiên đứng lên, lảođảo lôi ra quả đấm, miệng rống to: “Không phải, không phải... Hắn không phải làem trai của tôi, hắn không phải là em trai của tôi, tôi không muốn xem hắn nhưem trai! Ô ô... Hắn không phải là em trai của tôi, không phải!”

Nói xong câu đó, thânthể Thẩm Thiên Vi lảo đảo muốn ngã, Thẩm Thiên Dục kinh ngạc nhìn thấy nước mắttrên mặt cô, lòng hắn đau đớn chua xót, hắn tự tay lau đi nước mắt trên mặt cô,dịu dàng nói: “Chị uống say rồi, em dẫn chị về nhà.”

“Tôi không trở về nhà,tôi muốn uống rượu!” Thẩm Thiên Vi hoàn toàn không tỉnh táo, từ chối hắn, vừađánh vừa nấc lên nghẹn ngào: “Tôi không muốn về nhà, về nhà cái gì cũng khôngcó! Tôi không muốn ở một mình.”

“Không phải một mình,chị còn có em mà.” Thẩm Thiên Dục ôm thân thể của cô, cưng chiều nói.

“Tiên sinh, cái đó...Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì? Cậu thật sự là em trai của cô ấy sao?”Nhân viên phục vụ nhìn tình huống trước mắt, có chút kinh ngạc sờ sờ đầu, rất sợmình sẽ vô tình làm hại người phụ nữ này.

“Đã nói hắn không phảilà em trai của tôi!” Thẩm Thiên Vi tức giận hướng về phía nhân viên phục vụ rốngto, nước mắt càng tuôn ra dữ dội, cô bá đạo mà ngoan cường mở hí mắt đẹp: “Hắnkhông phải là em trai của tôi! Cậu không được, nấc... nói hắn là em trai củatôi, nói nữa tôi sẽ không để yên cho cậu!”

“Vậy hắn...” nhân viênphục vụ quẫn bách.

“Hắn là người yêu củatôi! Hắn là của một mình tôi!” Thẩm Thiên Vi bĩu môi “Oa” một tiếng liền khóc lớnkhiến nhân viên phục vụ càng thêm cảm thấy đau đầu. Thẩm Thiên Dục vẫn ôm côtrong tay không nói gì, tròng mắt đen của hắn trở nên tĩnh mịch mà nóng bỏng. Dụcvọng bị đè nén trong lòng trong suốt bảy năm qua nhanh chóng bộc phát.

Cô rốt cuộc là vì saynên nói bậy hay vì say mới dám nói ra lời thật lòng? Cô có biết không? Cô nóira những lời này mà không nghĩ đến hậu quả sao? Cô có biết không... Bao nhiêunăm qua hắn rất muốn nghe những lời nói này, muốn đến nỗi máu trong thân thể đềuchảy ngược lại.

Nhân viên phục vụ ngâyngốc đứng tại chỗ, Thẩm Thiên Dục ôm cô lên xe, sau đó trong đêm tối yên tĩnh,nghênh ngang rời đi.

“Ưm!”

Thẩm Thiên Vi rên lên mộttiếng, nhanh chóng bị mang vào nhà trọ, cô bị chế ngự trên mặt tường lạnh lẽo,một giây tiếp theo, môi đỏ mọng liền bị một thứ gì đó bá đạo chặn lại, hôn đếntrời long đất lở.

Hô hấp của hắn nóng bỏngchiếm đoạt tất cả hơi thở của cô, lưỡi dài đẩy ra hàm răng, linh xảo nâng lêncái lưỡi của cô cùng nhau nhảy múa. Hắn nếm mùi vị của rượu còn lưu lại trongmiệng cô càng thêm kích thích dục vọng mãnh liệt trong người.

Thẩm Thiên Vi giãy dụathân thể, nhưng dường như cô biết được người trước mắt là ai... Hơi thở của hắnlàm xáo động lòng cô, Thẩm Thiên Vi đưa tay vòng chắc cổ hắn, đói khát theo sáthắn cùng nhau chìm sâu hơn vào nụ hôn này, phóng túng chính mình.

Không biết nụ hôn nàydiễn ra bao lâu, Thẩm Thiên Dục chỉ cảm giác môi mình khẽ tê dại, hắn thở hổn hểnrời đi môi cô, cái trán chống trên người Thẩm Thiên Vi, giọng nói khàn khàn mêngười mà khêu gợi hỏi: “Anh là ai? Thẩm Thiên Vi, nói cho anh biết, anh là ai?”

Mắt đẹp của cô mônglung mở một nửa, trong bóng tối Thẩm Thiên Vi đưa mắt nhìn đôi mắt trong trẻolóe ra tia sáng. Trong nháy mắt, đôi mắt của cô dâng lên một hàng nước, cô singốc nói: “Thiên Dục, anh là Thiên Dục.”

Hắn ảo não gầm nhẹ mộttiếng, mang cô đến phòng khách, giống như mãnh thú xé rách quần áo trên ngườicô, chui đầu vào thân hình mềm mại trắng nõn của cô ấn lên vô số nụ hôn, “Em sẽép anh điên mất... Không, em đã ép anh điên lên rồi!”

Thẩm Thiên Vi khó khănkiềm chế sự giãy dụa của cơ thể, cô mặc cho hắn xé rách quần áo của mình, cởira cho đến khi toàn thân cô trần truồng đứng ở trước mặt hắn. Cô giống nhưkhông biết rõ tình trạng trước mắt, rồi lại giống như thật ra thì cái gì cũnghiểu, cô vội vàng lôi kéo quần áo trên người hắn, muốn gần sát hơn, cô tìm kiếmtừng nơi đã từng rất quen thuộc... Nước mắt chảy xuống từng giọt, cô hôn hắn lẩmbẩm trong miệng: “Thiên Dục, Thiên Dục, Thiên Dục...”

Biết rất rõ là cô sayrượu nhưng hắn tình nguyện tin tưởng tất cả những điều này đều là tình cảm chânthành cô chôn giấu trong lòng. Hắn một mực chờ đợi cô hiểu ra. Hiện tại, hắn cóthể cho là cô thật sự đã nghĩ thông suốt hay không, cô không bao giờ sợ nữacũng không bao giờ lùi bước.

“Nói cho anh nghe, emyêu anh.” Hắn vùi đầu vào phần cao vút, nhu chuyển miên nhũ giữa vú, tham lamliếm mút mùi hương thuộc về cô. Hắn cắn bầu vú trắng noãn, chậm rãi vẽ vàivòng, cuối cùng, đem hồng nhị nhạy cảm của cô ngậm vào trong miệng, thận trọngbú, mút, trêu đùa... Hắn khẽ rên một tiếng, cuối cùng cô cũng trở về trong ngựchắn. Hắn có thể tận tình, không chút kiêng kỵ nào mà yêu cô...

“Em yêu anh, em yêuanh, em rất yêu anh!” Thẩm Thiên Vi khẽ nhúc nhích, không nhịn được ưỡn ngực,đem hồng nhị mềm mại tiến sâu vào trong miệng hắn. Nước mắt kích tình chảy xuống,cô không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mộng ảo, nhưng ít ra, côkhông muốn lừa gạt mình nữa... Cô đau lòng ôm lấy hắn, “Thiên Dục, không cần rờixa em, em không cách nào chịu đựng được khi anh không nhìn em! Anh nhất định phảiở bên cạnh em, không có anh ngay cả dũng khí để sống em cũng không có... Anh làcủa em, không người nào có thể đem anh mang đi... Van cầu anh, đừng bỏ mặc em nữa!”

“Anh sẽ không, sẽ khôngbỏ đi nữa!” Hắn hôn xương quai xanh lần xuống cổ, sau đó một lần nữa hôn lênmôi cô.

Lần đầu tiên, hắn mớibiết cô sợ hãi thế nào khi hắn rời đi, đến nỗi từng mất đi dũng khí để sống,cũng là lần đầu tiên, hắn vô cùng hối hận đối với kế hoạch của bản thân! Tổnthương cô, là điều hắn không nguyện ý thấy nhất!

Thẩm Thiên Vi đưa tayvòng quanh đầu hắn, vuốt ve, lên tiếng nói: “Không, anh sẽ đi, anh sẽ quên em!Anh sẽ hỏi em là ai, sẽ gọi em là “Chị hai”... Em cảm thấy mọi thứ thật đáng sợ,tại sao anh lại không nhớ ra em chứ? Tại sao anh chỉ quên một mình em? Anh đãnói anh yêu em, anh nói sẽ cưng chiều em hết mực! Thật ghê tởm, anh chỉ quên mỗimình em, anh làm em thật đau lòng và tuyệt vọng... Thẩm Thiên Dục, tại sao anhcó thể làm như vậy với em!”

“Anh sai lầm rồi, làsai lầm của anh, không cần khóc nữa...” Lời của cô...Giống như ngàn mũi dao đâmsâu vào trong tim hắn, Thẩm Thiên Dục ôm cô thật chặt. Hai người vuốt ve, quấnlấy nhau thể hiện tình yêu của mình: “Anh nhớ em, cái gì anh cũng nhớ cả Vi Vi,anh yêu em, cho tới bây giờ anh chưa từng quên em! Nghe kỹ đây, đời này em chỉcó thể là của anh!”

Lời nói bá đạo quen thuộclại làm lòng Thẩm Thiên Vi ấm áp. Cô khẽ khóc lên tựa sát vào người hắn, mềm mạimà khéo léo nói: “Ừ, em là của anh... Em sẽ không không nghe lời, sẽ không tiếptục chạy trốn, chỉ cần anh ở đây, bên cạnh em, muốn em làm cái gì cũng được.”

“Thẩm Thiên Vi, sao emcó thể hành hạ anh như thế?” Hắn thở dài một cái, nhẫn nại của hắn đã đạt tới cựchạn, ngón tay thon dài tách ra chân dài của cô.

Hắn cúi người, chậm rãichen vào, cô vẫn thật chặt như cũ, động tác của hắn làm cho cô run rẩy, thân thểkhông ngừng khẽ run: cô cắn môi thở dốc.

“A...” Toàn bộ phần namtính của hắn tiến vào thật sâu trong cơ thể cô, dưới sự kích thích của men rượucô cảm thấy trống rỗng và đói khát, hai chân cô quấn thật chặt lấy eo hắn, dùngthân thể nói cho hắn biết, cô muốn nhiều hơn!

Tròng mắt đen cực nóngcủa hắn nhìn người dưới thân, hắn nâng môi lên, không lãng phí thời gian nữa,ôm eo nhỏ của cô, thối lui khỏi, rồi một lần nữa hung hăng đâm vào...

“A, ưm ưm...” Tiếng rênrỉ yêu kiều vút cao, đem ý thức mơ hồ của cô càng thêm điên đảo.

Dục vọng của hắn giốngnhư là phải đè nén quá lâu, khó có thể nhẫn nại nữa, kịch liệt mà đem thân thểcủa cô nâng lên bắt đầu luật động, tiếng va chạm ám muội vang lên không dứttrong phòng khách. Thẩm Thiên Vi hòa theo bản năng của mình đem hai chân thondài càng quấn quít thắt lưng hắn, mặc cho hắn cuồng dã mà kích động, mỗi mộtcái đều đâm đến chỗ sâu nhất, làm cho cô cảm thấy rất thỏa mãn.

...

Tiếng rên rỉ ngọt ngàocùng tiếng thở dốc khàn khàn đan xen vào nhau, cuối cùng trong đợt cao trào đầutiên hai thân thể ướt đẫm mồ hôi ôm nhau thật chặt. Thẩm Thiên Vi đã ngủ mê mankhông biết gì nữa còn hắn thì dịu dàng ôm lấy người trong lòng, khẽ hôn lêntrán cô, môi mỏng khẽ nhếch, tựa hồ như đã có quyết định.

Ngủ đi, ngủ một giấc thậtngon, ngày mai, mọi việc sẽ thay đổi.

Một hồi run rẩy, ThẩmThiên Vi bỗng chốc từ trong mộng tỉnh lại, cô mở mắt ra, phát hiện không hiểusao tim mình đập loạn lên.

Đầu đau quá, cô lấy taygõ gõ đầu mình, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

Đúng rồi... Cô mua rấtnhiều rượu, đứng ở cửa hàng uống từng chai từng chai một...Cô chưa từng phóngtúng mình như vậy, sau đó hình như cô say rượu, sau đó hình như thấy Thiên Dục...Sau đó... Thẩm Thiên Vi kinh ngạc mở to con mắt một lần nữa, cô nhìn trần nhà,xác định đây đúng là phòng trọ của mình.

Làm sao cô trở về đây?Tối hôm qua... Cô đột nhiên như bị sét đánh trúng, những ký ức kia lần lượt trởlại trong đầu.

Cô nhất định là đang nằmmơ, nhất định là như thế. Chỉ có trong mơ cô mới có thể thấy Thiên Dục đối vớicô cực kỳ dịu dàng... n ái cô kịch liệt như vậy... Là mơ, chỉ có thể là mơ.

“Hi, em yêu!”

Một thanh âm mê ngườikhàn khàn đột nhiên vang lên phía sau vai, Thẩm Thiên Vi bị hoảng sợ níu chặt lấycái mền, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh, lòng của cô nhanh chóng nhảy dựnglên, si ngốc nháy mắt to, nhìn người bên cạnh.

Giờ phút này tròng mắtđen của Thẩm Thiên Dục mang theo sự cưng chiều nhìn Thẩm Thiên Vi, hắn đem thânthể trần trụi của cô ôm vào trong ngực, dịu dàng hôn lên: “Vi Vi, tối hôm quangủ có ngon không?”

Trên người đem lại cảmgiác ấm áp nói cho Thẩm Thiên Vi biết đây là hiện thực, giọng nói quen thuộc ấyđã khắc sâu vào tận xương tủy... Thẩm Thiên Vi không chớp mắt nhìn chằm chằmngười trước mặt, rất sợ chỉ một cái nháy mắt hắn sẽ biến mất không thấy đâu nữa,cô cắn môi, ríu rít khóc thút thít, bỗng dưng vùi đầu vào lồng ngực kiên cố củahắn, không ngừng nỉ non: “Thiên Dục, Thiên Dục, Thiên Dục...”

“Xảy ra chuyện gì?” Hắnbật cười ôm lấy cô, vuốt mái tóc dài của cô khẽ hôn.

“Anh không được rời xaem.” Thẩm Thiên Vi vô dụng đưa tay vòng chặt hông hắn, có vẻ vô cùng yếu ớt. ThẩmThiên Vi sợ rằng cô chỉ là đang nằm mơ... Coi như tất cả không phải thật, nhưngchỉ cần sự ấm áp trong phút chốc này là tốt rồi.

“Anh sẽ không đi.” Môimỏng tinh xảo của hắn khẽ nhếch, hắn nghĩ, cô gái này chắc còn chưa hiểu tìnhhuống, nếu không, phản ứng của cô sẽ không như vậy.

Không biết trải qua baolâu, cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, chần chờ, đưa tay sờ nhẹ gò má tuấn mỹkhông tỳ vết: “Thiên Dục...”

“Hả?”

“Em thật sự hi vọng giấcmơ này vĩnh viễn không kết thúc.” Giấc mơ này rất đẹp, hắn giống như lúc trướcvô cùng dịu dàng với cô.

Quả nhiên! Thẩm Thiên Dụcthở dài, cúi đầu khẽ hôn môi cô. Giọng nói mị hoặc mê người chậm rãi vang lên:“Nhìn anh, Vi Vi, đây không phải là mộng! Anh thực sự đang ở bên cạnh em.”

“Không, đây là giấcmơ.” Thẩm Thiên Vi cố chấp trả lời, cẩn thận từng li từng tí hôn trả hắn, “Chỉcó ở trong mơ anh mới là Thiên Dục của em, mới có thể nhớ ra em, mới có thể đốivới em dịu dàng như thế, mới có thể yêu em...”

“Anh thề! Từ nay vềsau, không chỉ trong giấc mơ mà ngoài đời thực anh sẽ mãi mãi yêu em, đối xử vớiem thật dịu dàng” Giọng nói của Thẩm Thiên Dục dịu dàng như nước.

## 15. Chương 15

Thẩm Thiên Vi cười rấtthỏa mãn, cô muốn mãi mãi ở trong giấc mơ này không bao giờ tỉnh lại.

Thẩm Thiên Dục bật cười,một giây kế tiếp, hắn dùng ga giường trắng noãn bao lấy thân thể trơn bóng. Hắnngồi dậy ôm cô đi tới sofa nhỏ gần cửa sổ ngồi xuống, “Xoạt” một tiếng, hắn mởra một nửa rèm cửa sổ, ánh nắng sáng sớm trong nháy mắt tràn vào bên trongphòng, chói mắt đến nỗi khiến Thẩm Thiên Vi nhắm mắt lại.

Cô đột nhiên thanh tỉnh,toàn thân cũng theo đó mà cứng ngắc lại. Cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng lênđầu, nhìn gương mặt tuấn tú, thật lâu sau đó cũng chỉ có thể không ngừng há hốcmiệng.

Thẩm Thiên Dục hôn vàogiữa trán cô: “Đây không phải là mơ, Vi Vi.”

Tế bào toàn thân ThẩmThiên Vi nhảy dựng lên! Cô muốn thét lên nhưng cổ họng lại cứng ngắc. Cô chỉ cóthể nhìn hắn, hít thở thật sâu...

Cuối cùng, cô khàn khànhỏi: “Không phải là mơ? Là thật?”

“Ừ.”

Chỉ là một câu trả lờiđơn giản lại làm toàn thân cô run rẩy. Thẩm Thiên Vi không dám tin, lấy tay chelại đôi môi đang khẽ run.

Không phải là giấc mơ?Trời ơi, đây không phải là giấc mơ! Như vậy, tối hôm qua cô nằm mơ tất cả đềulà sự thật. Hắn cùng cô ân ái phóng đãng như vậy cũng là thật! Nhưng tại sao, tạisao hắn lại làm thế? Hắn không phải...

“Anh không có mất trínhớ, Vi Vi.” Thẩm Thiên Dục thấy cô hình như rất kinh sợ, hắn ôm lấy cô muốn giảmbớt sự sợ hãi trong lòng cô, hắn nhìn Thẩm Thiên Vi, “Cái gì anh cũng nhớ cả! Sựthương yêu, cố chấp, dịu dàng, ngu ngốc của em... Từng thứ đều tồn tại trong đầuanh không thể nào xóa nhòa đi được, những thứ ấy chưa từng phai đi... Anh khôngquên em, trước đây là anh lừa gạt em.”

“Anh không có quên em,anh là gạt em sao?” Cô kinh hoảng ngẩng đầu, không ý thức được lặp lại lời nóicủa hắn.

Thời gian trôi qua thậtlâu, giống như là qua một thế kỷ vậy, Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng hiểu được ýtứ trong lời nói của hắn, cô đem tất cả lời nói xâu chuỗi liên kết lại vớinhau... Đáy lòng cô đột nhiên rung động, cô dùng hết sức đẩy hắn ra, tránhthoát khỏi ngực hắn, ngã ngồi trên mặt đất, sau đó níu chặt lấy ga giường trênngười, chỉ vào hắn... Bao nhiêu lời muốn nói nhưng chỉ trong nháy mắt đều hóathành tiếng khóc “Oa”.

Nếu như không có aingăn cản cô sẽ ngất xỉu mất! Thẩm Thiên Vi khàn giọng cực lực khóc lên giốngnhư là muốn đem toàn bộ nỗi uất ức, đau xót trong lòng trong bảy năm tuôn tràora ngoài.

“Anh lừa em? Khốn kiếp!Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết! Anh hại em tuyệt vọng bảy năm trời,sống không bằng chết! Mỗi khi nhớ tới anh nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, dịu dànggọi em là “Chị hai” em liền cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa! Bảy năm,anh lừa em bảy năm... Anh cứ như vậy nhẫn tâm rời xa em ở nước ngoài bảy năm!”

Thẩm Thiên Dục vẫnkhông nhúc nhích, chỉ là đau lòng nhìn Thẩm Thiên Vi điên cuồng đấm xuống mặt đất,quả đấm nện xuống đất giống như không đem lại cho cô bất kỳ đau đớn nào, nước mắttrên mặt cô cứ chảy ra không ngừng...

“Thẩm Thiên Dục, anh thậtlà khốn kiếp! Anh lại dám gạt em, anh căn bản không có mất trí nhớ! Đáng ghét!Thẩm Thiên Dục, em hận anh, em hận anh, em hận anh! A...”

“Em có thể hận anh,nhưng không thể tổn thương chính mình.” Mặc cho cô phát tiết đủ rồi, hắn mới hếtsức dịu dàng tiến lên ôm lấy thân thể mảnh khảnh, cằm chống đỡ trên đỉnh đầucô, nhắm hai mắt lại, “Nếu như hận anh, có thể làm em khá hơn một chút, vậy thìcứ hận anh đi.”

Hận? Nếu như thật sự hậnhắn, cô cũng sẽ không đau khổ như thế này!

Thẩm Thiên Vi xoay ngườilại, cô dùng hết sức lực của mình ôm thật chặt lấy hông của hắn, cô khóc thútthít nói: “Tại sao anh có thể đối với em như vậy, tại sao? Thiên Dục... Em yêuanh, tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn anh dành cho em!”

“Anh biết.” Hắn thở dàimột hơi, nghe được lời này của cô cuối cùng hắn cũng an tâm, giọng nói chậm rãicất lên lại có ma lực trấn an lòng cô: “Em cho rằng lừa gạt em, anh không khổ sởsao? Anh cũng đau khổ suốt bảy năm trời? Em quên rồi sao? Là em không quan tâmanh, kháng cự anh, cự tuyệt anh, tình nguyện chạy vào đường lớn để mình lâm vàonguy hiểm cũng muốn né tránh anh! Em nói cho anh biết, trừ buông tay, anh còncó biện pháp gì nữa? Anh không muốn bức chết người mình yêu, em hiểu không?”

“Thật xin lỗi, thật xinlỗi!” Thẩm Thiên Vi khóc lên, “Khi đó, là em ngu ngốc, là lỗi lầm của em, là emkhông nghĩ ra! Đều là sai lầm của em, ô ô...” Cô đã sớm biết, bất luận như thếnào cô cũng không muốn mất đi hắn.

“Không phải lỗi của em,là sai lầm của anh.” Thẩm Thiên Dục đau lòng lau đi nước mắt của cô, “Nếu nhưkhông phải là anh ép em quá, không nghĩ đến tâm tình của em, em cũng sẽ khôngkháng cự như thế! Anh vẫn cho là, chỉ cần em yêu anh, vậy thì sẽ không có vấn đềgì, thì ra đó chỉ là sự ít kỉ của anh! Vi Vi, hãy để anh yêu thương em nhiềuhơn trước kia... Đồng ý với anh, cũng đừng khóc nữa, được không?”

Nhưng cô chính là khôngnhịn được!

Nhưng ít ra, cô biết,nước mắt bây giờ không phải là khổ sở, tuyệt vọng, mà là hạnh phúc!

Hắn không có quên cô, hắnkhông có... Ông trời, đây là điều tuyệt vời nhất mà cô có được trong đời này.

“Không phải vậy.” ThẩmThiên Vi muốn kiềm nén tâm trạng của bản thân nhưng vẫn khóc sụt sùi, cô nằmtrong ngực Thẩm Thiên Dục, si ngốc nói: “Từ nhỏ, em liền nhận ra là mình rấtyêu thương anh, mặc kệ anh gây nên lỗi lầm gì em vẫn luôn cưng chiều, bảo vệanh! Khi đó em quả thật là một chị gái ít kỷ, ba mẹ yêu thương em nhưng em chỉcần anh là đã thấy rất hạnh phúc! Sau đó, cảm giác của em đối với anh thay đổi,em cũng không dám thừa nhận rồi còn lừa gạt trái tim của mình, sợ hãi bị anhphát hiện... Sợ nếu như anh phát hiện em không phải là chị gái của anh, thìngay cả phần tình cảm ít kỷ này em cũng không có được! Nhưng kết quả vẫn làkhông giấu được, bởi vì anh nói cho em biết, anh cũng là yêu em... Nhưng em rấtsợ, sợ phần tình cảm này sẽ thay đổi, sợ mình sẽ bị tổn thương! Em thật ghê tởm,thật yếu đuối, có phải không? Nhưng anh vẫn một mực cưng chiều em, yêu em, bảovệ em...Lá gan của em rất nhỏ nên cứ mặc cho anh tùy ý hành động, thật ra anhcái gì cũng biết...”

“Không nên nói nữa.” Hắnôm chặt cô, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.

“Không, em muốn nói!”Nước mắt của cô im lặng ướt đẫm lồng ngực trần trụi của hắn, cô nhất định phảithừa dịp này đem toàn bộ những lời muốn nói nói ra: “Anh yêu em rất cuồng nhiệtcòn em thì vẫn cứ u mê, không muốn ra ngoài ánh sáng! Anh vô số lần nói emkhông nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần yêu anh là đủ nhưng mà em lại cố chấp. Emchính là ngu ngốc không chịu hiểu cho nên hại anh bị thương... Nếu như em sớmnghĩ thông suốt, chúng ta sẽ không hành hạ nhau lâu thế này, thậm chí là chiacách bảy năm! Đây tất cả đều là em tự chuốc lấy, phải dùng bảy năm mới có thểhiểu đạo lý đơn giản này! Ô ô... Thiên Dục, em không sợ, cũng không trốn tránhnữa. Coi như toàn thế giới đều nói việc này là không đúng, em cũng muốn yêuanh, ở cạnh anh!”

Thật vất vả mới biết đượcthì ra hắn không có mất trí nhớ, vẫn yêu cô như xưa! Cô làm sao có thể trốntránh hắn nữa chứ.

“Vi Vi, nói lại lần nữa...”Thẩm Thiên Dục vô địch thiên hạ cũng vì khẩn trương mà run rẩy.

“Em không sợ, không baogiờ trốn tránh nữa... Em muốn yêu anh!” Cô khóc thút thít la to, ngẩng đầu lên,đưa tay kéo hắn xuống, chủ động đem môi đỏ mọng dán lên môi hắn.

Thật tốt, tất cả đềukhông phải là mơ, ông trời đã đem Thiên Dục của cô trở lại!

Cho nên cô phải kiên cường,quyết không lùi bước.

Nếu như mất đi hắn mộtlần nữa, cô nhất định không có dũng khí đối mặt với cuộc sống này.

Mười ngón tay đan vàonhau, Thẩm Thiên Vi và Thẩm Thiên Dục cứ đứng tựa vào nhau như thế nhìn ra thếgiới bên ngoài.

Ánh mặt trời ấm áp chiếuvào vườn hoa tường vi, ở nơi đó có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.

Thẩm Thiên Vi nghiêng đầunhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười từ bên môi tràn ra.

Thiên Dục của cô, ngườiđàn ông cô yêu nhất.

Cô không nhớ rõ đã baolâu rồi cô không thể cười thoải mái như vậy? Một nụ cười thật lòng, không miễncưỡng, không khổ sở, phát ra từ trong đáy lòng, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Trải qua mấy ngày nay,cô cảm thấy mình như đang nằm mơ... Không, không phải nằm mơ, Thiên Dục khôngthích nghe cô nói như thế! Bởi vì tất cả đều là sự thật, hắn đã trở lại, hắn làcủa một mình cô.

Cô thích cuộc sống bâygiờ.

Cô có công việc của cô,hắn cũng có việc cần làm, cô cũng không hỏi tới, chỉ cần sau khi tan làm có thểnhìn thấy hắn ở nhà là tốt rồi.

Cô lớn hơn hắn, vậy thìnhư thế nào? Cô chỉ muốn làm một người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh hắn, mỗi ngàycùng hắn ăn cơm, xem ti vi, nói chuyện, nằm trong lồng ngực của hắn, mỗi đêmcùng hắn làm những chuyện khiến mặt hồng tim đập rộn lên.

Cũng có lúc hắn giốngnhư khi còn bé, thích làm nũng với cô. Khi nhìn cô không biết làm sao thì hắncười rộ lên thật vui vẻ.

Có lúc hắn lại giốngnhư một người đàn ông bá đạo, nói một là một, chỉ cần chuyện hắn đã quyết địnhthì không cho phép cô hoài nghi.

Có lúc, hắn mê hoặc cô,dụ dỗ cô làm hết mọi chuyện phóng đãng trên giường.

Nhưng bất luận là nhưthế nào, chỉ cần là Thẩm Thiên Dục cô đều cảm thấy hạnh phúc! Có phải là cô quáđiên cuồng hay không? Không, cô cảm thấy như vậy rất tốt! Bởi vì cô muốn đem nhữnggì đã bỏ lỡ đền bù lại, đem tình cảm mà mình thiếu nợ trả lại cho hắn.

Chỉ là, có một số việcnhất định phải đối mặt! Cho nên cô nói với hắn, bọn họ phải về nhà gặp ba mẹ.

Khi đó hắn có chút kinhngạc, nhưng lại rất vui vẻ đồng ý... Cô biết, đây là điều hắn muốn, hắn muốn côchủ động.

“Làm gì nhìn anh như thế?Chẳng lẽ anh càng ngày càng đẹp trai sao?” Thẩm Thiên Dục khẽ cười, cúi ngườihôn trộm môi cô một cái.

“Trong lòng em, bất kỳlúc nào anh vĩnh viễn là người đẹp trai nhất!” Môi đỏ mọng khẽ nhếch, cô rộngrãi nhíu mày thừa nhận. (Nguyệt: câu này ta thấy quen quen sao ấy)

“Thật không biết mắc cỡ.”Tròng mắt đen của hắn mang theo sự dịu dàng, nụ cười mãn nguyện tràn ra.

“Đi thôi, đi vàonào...” Thẩm Thiên Vi cầm tay hắn, hít sâu một hơi, đi vào cửa phía sau hàngrào màu trắng.

Đến lúc này, mặc kệ kếtquả là gì, cô đều sẽ dũng cảm đối mặt!

Nhưng tình huống cóchút ngoài dự đoán của cô ——

An Vịnh Tâm và Thẩm TưKiều nhìn bọn họ nắm tay nhau đi vào phòng khách lại không có thái độ gì, sắc mặtvẫn bình thường, ngược lại làm cho Thẩm Thiên Vi càng lo lắng, chẳng lẽ ba, mẹkhông nhìn thấy cái gì sao?

An Vịnh Tâm vui vẻ bưngmột dĩa trái cây vào phòng khách, cười híp mắt nói: “Vi Vi, ăn trái cây đi...Con phải thường xuyên về nhà nha, mẹ và ba đều rất nhớ con! Nếu như công việclàm con mệt mỏi như vậy thì không cần làm nữa, ba mẹ cũng không phải là khôngnuôi nổi con.”

“Mẹ...” Thẩm Thiên Vi chớpchớp mắt to, muốn nói cái gì đó lại bị sự nhiệt tình của bà làm cứng họng... Mộtlúc sau, cô chỉ nói: “Dạ, sau này con sẽ thường xuyên về nhà.” Thẩm Thiên Viđưa mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Dục, phát ra tần số cần giúp đỡ vô cùng rõràng, mà người này lại như không nhìn thấy, hoàn toàn không thấy sự sốt ruột củacô, chỉ chuyên tâm ăn trái cây.

Không được, cô không thểcứ lùi bước như vậy!

Thế là cô đổi mục tiêu,“Ba, cái đó...”

“Vi Vi à.” Không nghĩ tớilại nhận được sự trách móc của Thẩm Tư Kiều, ông đẩy đẩy gọng kính vàng trên mặt,nụ cười dịu dàng: “Đã làm giáo viên nhà trẻ nhiều năm như vậy, sự thú vị chắccũng không còn nữa phải không? Ba biết, cho tới bây giờ, con vẫn muốn làm mộtluật sư... Con có hứng thú với việc đến giúp ba một tay hay không? Bỏ công việcở nhà trẻ đi.”

“Dạ?” Thẩm Thiên Vi imlặng, cô không biết tại sao lại chuyển sang đề tài này, cô cắn cắn môi, “Con...Không có nghĩ qua.”

“Vậy bắt đầu suy nghĩđi, ba vẫn hi vọng con có thể làm công việc mà mình yêu thích, con hiểu không?”

Nhìn ánh mắt ấm áp củaThẩm Tư Kiều, Thẩm Thiên Vi gật đầu, “Dạ.” Cô thích nhất mọi người trong nhà,quan tâm cô như thế, hiểu rõ cô, cô nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng!

Nhưng mà, hôm nay cô tớiđây là có mục đích khác... Ánh mắt cô đáng thương trộm nhìn người đàn ông bên cạnh.

Tại sao hắn không giúpmột tay?... Thôi, cầu người không bằng cầu mình.

Thẩm Thiên Vi hít sâu mộthơi, mở miệng: “Ba, mẹ, con có việc muốn nói với hai người!”

Không biết có phải làdo giọng điệu nghiêm túc quá mức của cô hay không, cả nhà bỗng dưng im lặng hẳn,toàn bộ nhìn chằm chằm cô, cô có chút không được tự nhiên, không biết phải tiếptục mở miệng như thế nào.

Mà An Vịnh Tâm và ThẩmTư Kiều bày ra vẻ mặt tò mò: “Con cứ nói đi, chúng ta đang nghe.”

“Con...” Nội tâm rối rắm,giãy giụa, Thẩm Thiên Vi khép hờ mắt, hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Con quyết địnhmuốn cùng Thiên Dục ở chung một chỗ, xin lỗi ba mẹ!”

## 16. Chương 16 End

Bốn phía rất yên tĩnh,vô cùng yên tĩnh... Trong lúc nhất thời, sự yên tĩnh này khiến trái tim ThẩmThiên Vi như ngừng đập! Cô không dám mở mắt ra, cô rất sợ vừa mở ra liền nhìnthấy sự thất vọng và ánh mắt khiếp sợ của ba mẹ...

“Hay quá, tôi thắng!Đưa tiền, đưa tiền... Vi Vi, cậu thật sự là đáng yêu đó! Ha ha.”

“Ai!” m thanh thất bạivang lên, “Chị Vi Vi, chị thật là hiền quá, không thể cứ đơn giản như thế mà đểcho tên khốn Thiên Dục kia được như ý nguyện”

“Này này, em gái ThượngQuan, em là không hiểu, cái này gọi là tình yêu như nước thủy triều trào dâng!Vi Vi yêu Thiên Dục đã không ai có thể sánh bằng!”

“Thật là, Vi Vi đángyêu như thế... Sớm biết như vậy tôi nên ra tay trước”

“Đúng là, con gái lớnkhông giữ được mà!”

Mắt đẹp bỗng chốc mởra, Thẩm Thiên Vi không thể tưởng tượng nổi, cô phát hiện phòng khách vốn yêntĩnh, trong nháy mắt có thật là nhiều người! Trừ ba, mẹ, còn có bạn bè củaThiên Dục: Mạc Lân, Duke, Minh Duẫn, Lan Hughes đợi chút...

Hả? Còn có Thượng QuanHi? Rốt cuộc là xảy ra việc gì?

Hơn nữa ba, mẹ lạikhông thất vọng như trong tưởng tượng của cô chỉ là vẻ mặt thất bại giống nhưlà thua cuộc.

“Ba, mẹ...”

Lúc này, Thẩm Thiên Dụcmới ôm lấy bả vai Thẩm Thiên Vi, tức giận nói với mọi người: “Quậy đủ chưa? Đừngcó bắt nạt vợ tôi.”

“Trời trời, không biếtmắc cỡ!” Lan Hughes dùng giọng điệu khiến người khác phải chán ghét, giống ynhư ba hắn! Cả người hắn gần như ngã trên người Minh Duẫn, bĩu môi nói: “Vi Vicòn chưa có gả cho cậu, kêu cái gì vợ chứ! Nói không chừng sau này cô ấy sẽ làvợ của tôi! Có phải không, Vi Vi? Ha ha, thật đáng yêu đó, búp bê đỏ mặt kìa.”

“Cái gì, cậu chán sốngphải không?” Thẩm Thiên Dục ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại âm thầmgiương súng lên, giọng nói lành lạnh từ môi mỏng của hắn phát ra.

“Không có, tôi cònkhông muốn cha tôi tức chết nha, tôi còn chưa chán sống!” Lan Hughes bày ra mộtnụ cười của ác ma.

Còn An Vịnh Tâm thì thấtbại nhìn con gái mình: “Vi Vi à, ba mẹ đều đánh cuộc vào con thế mà mất hết rồi!Mẹ nghĩ con thích hai chúng ta như vậy sẽ không dám mở miệng! Không nghĩ tới,thì ra Thiên Dục so với chúng ta còn quan trọng hơn nhiều...”

“Mẹ!” Thẩm Thiên Vi chođến bây giờ mới phản ứng kịp, đồng thời cô cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Thẩm Thiên Dục cúi người,thở dài, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Vi Vi ngốc, em còn chưa hiểu sao? Mọi ngườiđã sớm biết rồi! Bảy năm trước anh đã nói... Ba, mẹ sẽ không để ý tới việcnày.”

“Em...” Hốc mắt ThẩmThiên Vi lập tức có chút ướt át, thì ra mọi người không có xem thường mối quanhệ của cô và Thiên Dục, ba mẹ cũng thế... Chỉ có cô tự làm khổ mình, thật làngu ngốc.

Thượng Quan Hi chen quangồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Vi, nịnh nọt nói: “Chị Vi Vi, em với tên nhócThiên Dục kia một chút quan hệ cũng không có! Ý tưởng đó là của hắn, nói là muốnkích thích chị!”

“Thượng Quan Hi!” Cóngười cắn răng nghiến lợi gầm lên.

Xem ra là chơi rất vui,Minh Duẫn cũng bắt đầu nói: “Vi Vi, hôm nay thời tiết thật là đẹp nha, tôi tốtbụng nói cho cô biết một bí mật! Có người vào lúc tám tuổi sợ chị gái của mìnhđang nằm viện không thể thi vào trường học nên đã xâm nhập cơ sở dữ liệu củatrường lấy trộm đề thi rồi đem công bố lên mạng, thế là cuộc thi phải kéo dài mộttuần... Thế là chị gái thân yêu của người nào đó thuận lợi thi tuyển vào trườngcùng hắn đi học mỗi ngày! Hắc hắc, cô xem, người nào đó có phải quá ngây thơhay không? Chẳng lẽ không học cùng nhau thì hắn không thể tự mình chăm sóc chobản thân sao?”

“Minh Duẫn” Giọng nói củangười nào đó càng tăng thêm âm lượng.

“Còn nữa, còn nữa!”Duke sờ sờ cằm, cố làm ra vẻ suy tư nói: “Vi Vi đáng yêu, người nào đó có phảicó khoảng thời gian rất thích đá banh hay không? Thật ra thì hắn không phải làđi đá banh mà là theo chúng tôi đi “trộm đồ” ở chợ đen! Nhưng là sợ chị gáithân yêu biết, cho nên mới giả bộ ngoan ngoãn nói đi đá banh... Chậc chậc, lànhư thế đó. Giữ hình tượng thật là rất vất vả nha”

“Duke!” Rồng bắt đầuphun lửa!

“Đúng rồi, Vi Vi, nụhôn đầu trong đêm giáng sinh có tuyệt không? Lần đầu tiên... Thời điểm đó tênkia có thô lỗ hay không? Chậc chậc, là đàn ông nếu thấy ghen tỵ thì hãy nói đi!Rõ ràng cực kỳ khó chịu với vị đàn anh đẹp trai cao to đó.”

“Mạc lân!” Có người sùibọt mép rồi.

“Ha ha...” Cả nhà cười ầmlên chọc cho Thẩm Thiên Dục muốn phát điên, mỗi một câu “Chị gái thân yêu” cùng“Nội tình” của quá khứ bị vén lên, làm cho hắn dần dần mất khống chế.

“Thiên Dục.” Mặc dùcũng bị cười nhạo đến sắc mặt ửng hồng, nhưng Thẩm Thiên Vi biết, mọi người chỉlà đùa giỡn một chút, cô biết mọi người là khích lệ họ, cho nên cười cười kéokéo Thẩm Thiên Dục đứng dậy, an ủi, “Không cần tức giận bọn họ.”

“Anh mới lười phải tứcgiận bọn họ.” Lửa giận trong nháy mắt liền bị dập tắt, làm cho tất cả mọi ngườiđều ngẩng người.

Quả nhiên sức mạnh củatình yêu không thể coi thường nha!

“Chị Vi Vi, chị có thểchỉ cho em cách làm sao có thể làm cho đàn ông ngoan ngoãn nghe lời hay không?”Thượng Quan Hi cảm thấy rất thần kỳ, tròng mắt u oán liếc xéo người ngồi cáchđó không xa, “Tại sao em làm cái gì thì Mạc Lân cũng không thích em?”

Mạc Lân vốn là đang cườiđùa, khi hắn nghe vậy thì mặt cứng lại, giống như vô cùng thương cảm ThượngQuan Hi.

“Nhìn kìa, hắn lạikhông vui.” Thượng Quan Hi nhíu mày bĩu môi.

Mạc lân lành lạnh nói:“Quậy xong rồi, tôi đi nha.”

“Này, này, chờ em.” Thếlà đôi oan gia ồn ào liền một trước một sau biến mất ở Thẩm gia.

Thì ra, Thượng Quan Hithích Mạc Lân... Thẩm Thiên Vi đối với mình lộ ra một nụ cười khổ, cô lại bịđùa bỡn, nhưng là, cô có thể thấy được, Mạc Lân đối với Thượng Quan Hi cũngkhông phải là không có cảm giác, mặc dù cô không hiểu rõ Mạc Lân, nhưng cô biết...tất cả đàn ông ở đây đều cùng một dạng! Nếu như không quan tâm, sẽ không để mắttới.

“Chúng ta cũng đithôi!” Thẩm Thiên Dục không muốn làm trò cười miễn phí nữa, hắn nắm tay ThẩmThiên Vi rời đi.

“Không được? Mới như thếđã đi rồi!” Thẩm Thiên Vi cùng Thẩm Thiên Dục đều đi rồi, còn có gì vui chứ.Thế là tất cả mọi người bắt đầu rời đi, đến cuối cùng, trong phòng khách chỉcòn lại An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều.

An Vịnh Tâm dựa vào ThẩmTư Kiều than thở, nhưng mà trên mặt lại là nụ cười vui vẻ, “Chồng ơi, hiện tạichúng ta có thể coi là hạnh phúc rồi!”

“Anh vẫn luôn cảm thấyrất hạnh phúc!” Thẩm Tư Kiều ôm bà, hôn lên mái tóc của bà “Trong lòng anh, chỉcần có em là anh đã thấy rất hạnh phúc.”

“Anh thật là hư, khôngquan tâm đến con trai và con gái nhà mình!”

“Chúng nó có suy nghĩ củamình, không cần chúng ta quản, sau này, em chỉ có thể vì anh mà suy nghĩ, khôngcho phép suy nghĩ vì người khác!”

“Được rồi, được rồi,chúng nó đều là người khác.” Tiếng cười vang lên trong phòng khách.

Thời gian tại vườn hoaTường Vi vĩnh viễn đều là thời gian ấm áp, hạnh phúc nhất...

Rời khỏi Thẩm gia, haingười nắm tay nhau bước đi chầm chậm trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô. Vào lúcThẩm Thiên Vi cười trộm lần thứ 101, Thẩm Thiên Dục cuối cùng cũng thất bại dừngbước lại, ôm lấy eo nhỏ của cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Em cười đủ chưa?”

Thẩm Thiên Vi mỉm cười,ngẩng đầu lên, đưa tay ôm chặt gáy của hắn, mắt đẹp như hình trăng lưỡi liềmsáng tỏa lộ ra ý cười, êm ái nói: “Thì ra là... Anh đã sớm yêu em nha.”

Cô không biết hắn cũngđã vì cô làm nhiều việc như thế...

Mặc dù mới vừa bị tất cảmọi người đùa giỡn, nhưng là cô nghe được sự chân thật trong đó. Cô vẫn cho làmình mới là người thích đối phương nhất, nhưng thật ra thì không bằng hắn.

“Em bây giờ mới biết!”Môi mỏng của Thẩm Thiên Dục giương nhẹ lên, mở miệng trêu ghẹo, tâm trạng của hắnđương nhiên là rất tốt.

“Đúng vậy, em bây giờ mớibiết.” Thẩm Thiên Vi mang theo sự dịu dàng nhìn chằm chằm vào hắn, vô cùngnghiêm túc nói, “Em thật là ngốc, đến bây giờ mới biết được sự thật. Anh làm emcảm thấy vừa hạnh phúc vừa khổ sở...”

“Hạnh phúc thì có thể,không cho phép khổ sở.” Thẩm Thiên Dục chống lên trán cô, cưng chiều lại bá đạonói.

Cô ngẩng đầu, hôn lênmôi của hắn: “Sẽ không, em không bao giờ khổ sở nữa! Chỉ cần anh không rời xaem, không quên em...”

Xem ra cô còn rất để ýsự kiện kia...

Thẩm Thiên Dục mở miệng,trong nháy mắt biến thành một đứa trẻ làm nũng: “Em vẫn còn giận anh sao? Emyêu, không cần giận anh, như vậy anh sẽ đau lòng!”

“Nghịch ngợm.” Rời đimôi của hắn, cô đưa tay sờ lên lông mày tuyệt đẹp kia “Em không phải tức giận,chỉ là lòng vẫn còn sợ hãi, sợ có một ngày anh sẽ thật sự quên em.”

“Không thể nào! Kiếpnày, kiếp sau, anh đều sẽ không quên em! Nếu như anh quên em thì em cứ việc giếtanh đi”

Cô nghe giọng điệunghiêm túc của hắn, buột miệng cười, “Đừng có nói bậy...” Nằm ở trên ngực hắn,nghe nhịp tim đập, cô nhẹ nhàng thở dài, “Trước kia sao anh có thể nhẫn tâm nhưthế, vừa đi một cái chính là bảy năm! Anh không sợ em sẽ đau lòng đến chết sao?Không sợ em thật sự dứt khoát quên anh, cùng người khác ở một chỗ sao?”

“Em sẽ không như vậy.”Hắn xoa tóc cô khẳng định nói.

Cô cũng cảm thấy rấthoang đường, nhưng giờ phút này nhớ tới bộ dạng ảo não muốn chết của hắn, cô lạikhông nhịn cười được, kéo đầu hắn xuống, tiếp tục hôn, hôn đến khi hắn không thởnỗi nữa mới thôi.

Cô biết, từ nay về sau,hắn nhất định sẽ không ảo não như vậy nữa.

Chỉ là, Thiên Dục củacô... Tại sao lại phải ảo não chứ? Chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều cái bảynăm!

Sau này đến lượt em tớiyêu anh, cưng chiều anh, cho anh thật nhiều thật nhiều bảy năm hạnh phúc, haha!

HẾT

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chi-cho-em-cung-chieu-anh*