Sủng Em Không Tốt Sao

Table of Contents

# Sủng Em Không Tốt Sao

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Truyện Sủng Em Không Tốt Sao là 1 tình yêu ngặt nghèoHắn, tổng giám đốc của công ty vàng bạc đá quý lớn nhất Đài Loan. Ở công ty, cơ hồ không có ai từng thấy qua nụ cười của hắn. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sung-em-khong-tot-sao*

## 1. Chương 1 : Hàn Chỉ Ngưng

Rốt cục tốt nghiệp đại học rồi!

Chỉ Ngưng muốn mau chóng đi tìm việc làm! Cô muốn đến công ty vàng bạc đá quý“Earl” lớn nhất Đài Loan làm nhà thiết kế! Thế nhưng muốn được làm việc tại‘Earl’ so với lên trời còn khó hơn. Hàng năm, chỉ có một người trúng tuyểntrong hàng vạn ứng cử viên. Cho dù như thế, Chỉ Ngưng vẫn muốn thử một lần. Nếunhư có thể làm việc ở ‘Earl’, cô chỉ cần một phần công việc cũng có thể kiếmđược nhiều tiền, nếu không thể vào ‘Earl’, Chỉ Ngưng sẽ phải làm nhiều phầnviệc hơn bởi vì tiền lương ở những công ty khác kém xa so với tiền lương ở‘Earl’!

Chỉ Ngưng lo lắng chờ đợi giám khảo gọi tên mình!

“Hàn Chỉ Ngưng, mời tiến vào!” Một thanh âm đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩcủa Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng rất tự tin đứng trước mặt năm vị giám khảo nói: “Chào mọi người! Têntôi là Hàn Chỉ Ngưng, năm nay vừa tốt nghiệp đại học!” Thanh âm Chỉ Ngưng thựcmềm mại, làm cho người nghe rất thoải mái.

Thời điểm giám khảo nghe được Chỉ Ngưng vừa tốt nghiệp đại học liền nhìn nhau,bởi vì đến ‘Earl’ ứng tuyển đều là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm. Họđều cho rằng tiểu cô nương trước mắt này không có khả năng vào làm ở công tyvàng bạc đá quý danh tiếng quốc tế này.

“Mời cô nói một chút về ý nghĩa của chiếc nhẫn này?” Một giám khảo có thâm niêntrong số đó cầm một chiếc nhẫn nói với Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng cẩn thận xem xét chiếc nhẫn, đại khái qua năm sáu giây liền nói:“Chiếc nẫn này do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp David Cachapelle thiết kế,dãy nhẫn này mỗi kiểu chỉ có một chiếc, chiếc nhẫn mà ngài đang cầm trên tay làchiếc mà đại sư tâm đắc nhất mấy năm gần đây. Đại sư đặt tên cho nó là ‘mũi têntình yêu’ bởi vì đại sư hi vọng nó có thể đâm xuyên qua trái tim của hai người yêunhau!” Nói xong, Chỉ Ngưng hài lòng cười cười.

Năm vị giám khảo đang ngồi quả thực không thể tin lời này được nói ra từ tiểucô nương trước mắt. Bởi vì trước đây, những người đến ứng tuyển không nói rađược ý nghĩa của chiếc nhẫn này, thậm chí không biết cả tên gọi của nó.

Lúc này, một giám khảo khác đưa cho Chỉ Ngưng tập kiểm tra, “Đây là đề bài tổngtài ‘Earl’ ra, có thể trả lời không dễ dàng, muốn được max điểm càng khó khăn!Mời cô làm xong trong vòng nửa giờ.”

Chỉ Ngưng tiếp nhận bài kiểm tra, rất nhanh xem một lần liền bắt đầu làm. Bàikiểm tra này hoàn toàn bằng tiếng Anh, những giám khảo kia vẫn như cũ không tinvào thực lực của Chỉ Ngưng.

Chưa tới nửa giờ, Chỉ Ngưng đã đem bài kiểm tra đưa cho giám khảo, giám khảokia nói: “Mời cô trở về chờ tin tức!”

Chỉ Ngưng cúi chào những giám khảo kia rồi liền đi ra ngoài. Chỉ Ngưng thật sựrất cần công việc này.

Ra khỏi ‘Earl’, Chỉ Ngưng vội vàng đến quán cà phê làm thêm, công việc này côđã làm hơn một năm. Tại quán cà phê, Chỉ Ngưng có một người bạn tốt, các côkhông có chuyện gì không nói, không có chuyện gì giấu nhau.

Xong việc ở quán cà phê, Chỉ Ngưng không về nhà ngay mà đi tới bệnh viện, bởivì, hơn nửa năm trước, mẹ của cô bị tai nạn xe cộ, não bộ chịu trọng thương,hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Cho nên, áp lực kinh tế của ChỉNgưng rất lớn, cô nhất định phải làm nhiều việc để trả tiền chữa trị ẹ.Bất kể có tình huống gì đặc biệt, Chỉ Ngưng đều mỗi ngày kiên trì đến bệnh việngiúp mẹ mát xa, xoa bóp người...

Từ bệnh viện đi ra đã là hơn mười một giờ đêm. Về đến nhà, Chỉ Ngưng trực tiếptắm rửa, tắm rửa xong liền trực tiếp trên giường đi ngủ. Nằm trên giường, ChỉNgưng như thế nào không thể ngủ được, cô một mực lo lắng mình sẽ không được‘Earl’ tuyển chọn. Dù sao những người có thực lực hơn cô còn rất nhiều, huốnghồ học thiết kế trang sức, ai lại không muốn đi làm ở ‘Earl’! Đi làm ở đó chẳngkhác nào đứng trên sân khấu quốc tế, trở thành đối tượng được vạn người chú ý.Nếu như trúng tuyển, gánh nặng của Chỉ Ngưng có thể giảm bớt nhiều, hơn nữa,càng có nhiều thời gian đến bệnh viện chiếu cố mẹ của cô! Cô cần cơ hội này...

Sáng sớm ngày hôm sau, Chỉ Ngưng an vị bên cửa sổ chờ đợi, trong tay nắm chặtđiện thoại, con mắt càng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.Cô sợ không nghe thấy chuông điện thoại di động. Một buổi sáng cứ như vậy quađi, Chỉ Ngưng vẫn một mực duy trì tư thế ấy. Cô cảm thấy hơi đói rồi, đi đếnbên tủ lấy ra mì gói ăn. Vì tiết kiệm tiền, cơ hồ mỗi ngày cô đều ăn mì gói,bởi vì mỳ gói tương đối rẻ. Hiện tại, cô gần như đã ăn đến không biết mùi vịcủa mì gói như thế nào rồi!

“Đinh linh linh... Đinh linh linh...” Điện thoại Chỉ Ngưng vang lên, cô nhanhchóng ấn nút trả lời: “Uy, xinh chào!”

“Xin hỏi là Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư sao? Đây là công ty vàng bạc đá quý ‘Earl’.”

“Dạ, tôi là Hàn Chỉ Ngưng. Xin hỏi, có chuyện gì không?” Chỉ Ngưng không xácđịnh là mình trúng tuyển.

“Cô đạt max điểm thành tích đã được công ty vàng bạc đá quý ‘Earl’ tuyển chọn,ngày mai cô có thể tới công ty làm việc.”

“Tôi... Tôi thật sự trúng tuyển sao? Cám ơn! Tôi... Tôi đã biết, ngày mai tôinhất định sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt!” Thanh âm của Chỉ Ngưng mang theo run rẩynói.

Cúp điện thoại, nước mắt Chỉ Ngưng chảy xuống trên xương quai xanh, có chútlạnh. Nhiều năm cố gắng như vậy, đổi lấy được làm nhà thiết kế của một công tyvàng bạc đá quý quốc tế, chút ít gian khổ trước kia đều đáng giá, không hề uổngphí.

Cả đêm, Chỉ Ngưng vẫn đắm chìm trong vui sướng, ngủ ngủ nổi. Sáng sớm, ChỉNgưng đem tất cả quần áo của mình ra, cô muốn chọn một bộ quần áo để đi làm, dùsao, đây không phải là một công ty bình thường.

Trải qua hai giờ cố gắng, Chỉ Ngưng cuối cùng cũng chọn được quần áo. Cô chọnmột chiếc sơ mi trắng cùng quần đen thấp eo, phối hợp với một đôi giày cao gótđen, thêm một chiếc túi màu đen, trông cô càng thêm hoạt bát.

Nhìn chính mình trước gương, Chỉ Ngưng lộ ra nụ cười hài lòng! Sửa sang lạitoàn bộ, Chỉ Ngưng bước ra cửa chuẩn bị đi làm!

Đứng trước tấm biến công ty vàng bạc đá quý ‘Earl’, Chỉ Ngưng lần nữa lộ ratươi cười. Con mắt Chỉ Ngưng nhìn chằm chằm vào tấm biển, không nghĩ tới mìnhcũng có thể làm việc ở nơi mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ.

Ngay tại cách đó không xa, bên trong chiếc Ferrari màu bạc, đang có một đôi mắtlàm tất cả phụ nữ đều kháng cự không được chằm chằm nhìn Chỉ Ngưng. Đúng vậy,hắn, chính là tổng tài của ‘Earl’, Hoàng Phủ Thần Phong. Hắn không rõ vì saoChỉ Ngưng lại đứng dưới công ty mình, hơn nữa nhìn chằm chằm vào tấm biển,nhưng lại cười đến đẹp như vậy, tìm không ra một chút dáng bộ làm vẻ.

Đại khái qua ba bốn phút, Chỉ Ngưng rốt cục cũng đi vào cửa chính ‘Earl’.

“Chẳng lẽ, cô là nhân viên công ty mình sao?” Hoàng Phủ Thần Phong lầm bầm lầubầu nói, lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm...

## 2. Chương 2 : Hiểu Rõ

Từ khi Hoàng Phủ Thần Phong xuất hiện ở đại sảnhcông ty chờ thang máy, cơ hồ tất cả nữ nhân viên đều một mực chăm chú nhìn hắn.Các cô không biết khát khao đến cỡ nào Hoàng Phủ Thần Phong có thể liếc mắt vớimình một cái, thậm chí có không ít người sáng sớm đã chờ ở đại sảnh công ty,chỉ vì muốn làm cho người đàn ông độc thân hoàng kim này có thể coi trọng mình.Thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phong cho tới bây giờ đều không xảy ra quan hệ vớinhân viên của mình!

Thang máy dừng ở tầng 29, kỳ thật công ty của hắn tổng cộng có 30 tầng, chỉ làhắn đem tầng 29 cùng tầng 30 đả thông. Tầng 29 là văn phòng của hắn, mà tầng 30là phòng nghỉ của hắn. Phòng nghỉ ấy trừ hắn ra, không có người từng lên qua,kể cả bạn bè hắn.

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Chỉ Ngưng, trong đầu Hoàng Phủ Thần Phong đều là nụcười mê người của cô, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao vẫn nghĩ đếncô, thậm chí đến tên của cô cũng không biết.

“Shit!” Hoàng Phủ Thần Phong gầm nhẹ, “Thư ký Giang, lập tức đem toàn bộ tưliệu về nhà thiết kế năm nay mới tới đến phòng làm việc của tôi.”

“Vâng.. Vâng..” Không đợi Giang Như Ngọc nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong đã cúpđiện thoại xuống. Giang Như Ngọc là thư ký của Hoàng Phủ Thần Phong, cô vẫnmuốn dùng tất cả biện pháp làm cho Hoàng Phủ Thần Phong có cảm giác với mình, thếnhưng, ngoại trừ công việc, hắn tuyệt không nhiều lời với cô thêm một câu!

“Cốc cốc cốc...” Không đến năm phút đồng hồ, Thư ký Giang cầm hồ sơ đi tớiphòng làm việc của tổng tài.

“Vào đi.” Thanh âm vẫn lạnh như vậy, không có chút nhiệt độ nào.

“Ách... Tổng tài, đây là nhà thiết kế năm nay mới tới, cô ấy dùng max điểmthành tích để vào.” Hiển nhiên, cô muốn cùng Hoàng Phủ Thần Phong tán gẫu mộtlát. Ai ngờ...

“Tôi có bảo cô nói chuyện sao? Cô có thể đi ra.” Hoàng Phủ Thần Phong thanh âmtức giận nói.

“Dạ, tôi... Tôi đã biết!” Ra khỏi văn phòng, nước mắt của thư ký Giang liềnchảy xuống...

Hoàng Phủ Thần Phong cầm hồ sơ của Chỉ Ngưng, rất kiên nhẫn nhìn.

Hàn Chỉ Ngưng, hai mươi ba tuổi, sinh nhật ngày 14/2, từ nhỏ cùng mẹ sống nươngtựa lẫn nhau, dựa vào học bổng cùng làm công để duy trì việc học cùng cuộcsống. Nhưng là từ ba tuổi bắt đầu đi học Piano, còn có thể nói năm thứ tiếng.Nửa năm trước, mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, não bộ bị thương nghiêm trọng, bây giờvẫn trong trạng thái hôn mê!

Trong lúc đó, Hoàng Phủ Thần Phong có một cỗ xúc động muốn được bảo vệ ChỉNgưng! Không nghĩ tới, cuộc sống của cô khổ cực như vậy, thế nhưng lúc HoàngPhủ Thần Phong nhìn đến ngày sinh của Chỉ Ngưng thì hắn nhếch môi nở một nụcười, bởi vì sinh nhật hắn cũng là ngày 14/2! Năm nay, tôi nhất định phải một điều kinh hỉ không tưởng tượng được.

Hoàng Phủ Thần Phong muốn cho Chỉ Ngưng làm thư ký riêng của mình, mà còn muốnlà thư ký hai mươi từ giờ chờ lệnh.

Văn phòng của Chỉ Ngưng ở tầng 22. Lúc ra khỏi thang máy, cơ hồ tất cả mọingười đều nhìn cô, đơn giản là bởi bộ dạng cô xinh đẹp!

“Chào mọi người! Tên tôi là Hàn Chỉ Ngưng, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn!”Chỉ Ngưng giới thiệu một chút về bản thân với mọi người.

“Hừ! Đừng tưởng rằng có thể vào ‘Earl’ liền rất giỏi! Ai biết cô có phải dựavào ‘quan hệ’ mới có thể tiến vào hay không?” Người nói chuyện là Hà Hàm Vân,lòng ghen tỵ của cô rất mạnh, không quen nhìn người khác lớn lên xinh đẹp hơnmình, cô còn đem hai chữ ‘quan hệ’ nói rất lớn tiếng.

Chỉ Ngưng cảm thấy khó hiểu, thế nhưng cô không nói gì thêm, cô âm thầm thề,nhất định phải cố gắng, như vậy người khác mới có thể nhìn cô với con mắt khác.

Lúc này, quản lý bộ phận thiết kế chạy ra, nhìn nhìn Chỉ Ngưng: “Cô chính lànhà thiết kế mới tới, Hàn Chỉ Ngưng a? Tôi là quản lý bộ phận thiết kế, QuáchTuấn Hạo.”

Chỉ Ngưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Năm phút sau tất cả mọi người đến phòng họp họp.” Quản lí trước khi đi vẫnkhông quên liếc mắt nhìn Chỉ Ngưng một cái.

Năm phút sau

“Tháng sau, D&L sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế trang sức, tổng tài hivọng mọi người có thể toàn lực ứng phó. Nếu như có thể đạt được giải nhất, côngty sẽ cho người đó thiết kế một loạt trang sức, hơn nữa, phần thưởng còn là tácphẩm được lên bìa tạp chí “trang sức SD”! Cơ hội này rất khó có được cho nên,mọi người nhất định phải cố gắng! Được rồi, tan họp!”

Quản lí vừa nói xong, phía dưới đã bắt đầu thảo luận ý kiến, giống như đối vớichính mình đặc biệt tin tưởng. Chỉ Ngưng cảm thấy cơ hội lần này rất khó cóđược, cô nhất định phải thắng!

Tan làm, Chỉ Ngưng rời khỏi văn phòng đến bệnh viện. Từ lúc cô rời khỏi côngty, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn đi theo đằng sau Chỉ Ngưng bởi vì hắn muốn biếttất cả về cô.

“Mẹ, mẹ nhanh chóng tỉnh lại được không? Không cần phải ngủ nữa. Mẹ à, bây giờcon đang làm việc ở công ty vàng bạc đá quý ‘Earl’, chỗ đó tiền lương rất cao.Tháng sau con muốn tham gia một cuộc thi thiết kế trang sức, cơ hội rất khó cóđược, con nhất định phải nắm chắc lần cơ hội này. Cho nên, từ nay về sau con cóthể sẽ bộn bề nhiều việc, không thể mỗi ngày tới thăm mẹ!” Chỉ Ngưng vừa giúpmẹ mát xa, vừa giống như nói với không khí, cô tin tưởng mẹ của cô nhất định cóthể nghe được.

Hoàng Phủ Thần Phong đứng ở ngoài cửa nghe được lời Chỉ Ngưng nói, nhất thời cómột cỗ xúc động muốn được bảo vệ cô.

Từ bệnh viện đi ra đã hơn mười một giờ khuya, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn đi theoChỉ Ngưng.

“Em gái nhỏ, đã trễ thế như vậy một mình em về nhà rất nguy hiểm, không bằng...Mấy người chúng ta đưa em về nhà? Ha ha ha ha....” Đột nhiên mấy tên côn đồxuất hiện.

“Tôi...”

Thấy Chỉ Ngưng không nói chuyện, mấy tên côn đồ liền tiền lại gần, Chỉ Ngưnglúc này mới phục hồi lại tinh thần, dùng thanh âm run rẩy hô to: “Cứu... Cứumạng a! Ai... Ai tới cứu tôi?”

Hoàng Phủ Thần Phong đang chuẩn bị về nhà thì nghe được tiếng gọi ầm ĩ của ChỉNgưng, nhanh chóng quay trở lại xem, thấy Chỉ Ngưng bị bọn họ cầm tay cầm chânlập tức nổi lên lửa giận, không tới vài chiêu liền đem mấy tên côn đồ kia đánhchạy! Đỡ Chỉ Ngưng trên mặt đất dậy.

“Ách... Cái kia... Tiên sinh, cám ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh! Nếu tốinay không có anh..., tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ!”

“Em... Không biết tôi sao?” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy rất kỳ quái, vì saocô làm ở công ty hắn, nhưng không biết hắn là ai!

“Tôi... cần phải biết anh sao?”

“Hiện tại em không biết tôi cũng không quan hệ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽbiết. Nhà của em đang ở đâu, tôi đưa em về, đã trễ thế như vậy, một mình em rấtnguy hiểm.”

“Ách... Cái kia không cần, tôi ở ngay phía trước thôi, tôi tự mình trở về. Cámơn!” Nói xong cũng xoay người đi.

Hoàng Phủ Thần Phong ngẩn người, chính mình lần đầu tiên chủ động muốn đưa phụnữ về nhà, cư nhiên bị cự tuyệt, không biết có bao nhiêu phụ nữ chờ bò lên trêngiường của hắn, cô lại cự tuyệt hắn! Cái này nói ra ai sẽ tin a?

## 3. Chương 3 : Thuyên Chuyển Công Tác

Câu lạc bộ Dạ Mị, là nơi nhân vật nổi tiếng hộitụ. Hoàng Phủ Thần Phong là ông chủ của nơi này, mỗi ngày ngoại trừ đi làm, hắnsẽ ở trong này buông lỏng.

Đêm nay Hoàng Phủ Thần Phong một mình buồn bực uống rượu, hiển nhiên, hắn cònđang vì chuyện Chỉ Ngưng cự tuyệt hắn mà tức giận!

“Phong thiếu, đã lâu không gặp, sao anh không tới tìm người ta?” Tức thì, trongngực Hoàng Phủ Thần Phong xuất hêện một cô gái diêm dúa lẳng lơ, mùi nước hoanồng đậm kích thích cái mũi mẫn cảm của Hoàng Phủ Thần Phong.

Vừa vặn đêm nay còn chưa tìm ai, đúng dịp người này tự mình tới trước cửa. “Vậytối nay em có rảnh không?” Vừa nói vừa ôm eo cô gái.

“Đương nhiên là rảnh, chỉ cần Phong thiếu nói một câu, em khi nào cũng rảnh a!”Hoàng Phủ Thần Phong chính là khối vàng, nếu có thể lên làm Tổng tài phu nhân,nửa đời sau cũng không cần rầu rỉ, đương nhiên phải bắt lấy cơ hội.

Tại khách sạn quốc tế ‘phòng cho tổng thống’.

“A... Nhanh... Nhanh chút! Phong... Phong thiếu, cầu anh mau... Nhanh chút...”Cô gái nằm dưới thân Hoàng Phủ Thần Phong không chịu được mê hoặc.

Ngay tại thời điểm cô gái đạt tới cao trào, Hoàng Phủ Thần Phong kịp thời từtrong cơ thể cô lui đi ra. Muốn mang thai con nối dõi của hắn, cô không có tưcách.

Lập tức, Hoàng Phủ Thần Phong lấy ra chi phiếu hắn sớm đã chuẩn bị ném vào mặtcô gái, “Cút! Từ nay về sau không cần lại để tôi nhìn thấy.” Vung tay lên, côgái ngã nhào trên mặt đất nhưng không dám nhiều lời, nhặt lên quần áo bị xé,chật vật chạy ra khỏi phòng.

Hoàng Phủ Thần Phong đứng trước cửa sổ lớn sát sàn đất, mặt không biểu tìnhuống rượu Italy đỏ đãủ 87 năm.

Buổi sáng, Chỉ Ngưng buông lỏng thân thể mệt mỏi đến công ty, vừa vặn đụng phảiHoàng Phủ Thần Phong: “Anh... Làm sao anh ở đây?” Chẳng lẽ hắn cũng là nhânviên của ‘Earl’ sao?

“Như thế nào? Chẳng lẽ tôi không thể ở trong này sao? Hửh?” Hoàng Phủ ThầnPhong lộ ra một tia cười tà tà, xem ra, cô còn không biết mình là tổng tài củacông ty.

Những người khác nhìn thấy tổng tài cho tới bây giờ cũng chưa từng thoáng cườihôm nay rõ ràng nở nụ cười, bọn họ đều cảm thấy rất nghi hoặc.

“Không... Tôi không phải ý tứ này, tôi... Tôi đi làm trước.” Nói xong, ChỉNgưng bước vào thang máy, mà Hoàng Phủ Thần Phong cũng đi vào thang máy chuyêndụng.

Chỉ Ngưng vừa ra khỏi thang máy, đã bị Hà Hàm Vân kéo qua một bên, sau đó vungtay lên liền tát một cái vào mặt Chỉ Ngưng, lập tức, Chỉ Ngưng cảm thấy trênmặt nóng bừng đau rát, cô còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra!

Hà Hàm Vân lôi tóc Chỉ Ngưng, hung dữ nói: “Tiện nhân này, cô làm sao khôngbiết xấu hổ như vậy? Vì sao cô muốn nói chuyện phiếm với tổng tài? Vì sao tổngtài lại cười với cô? Cô có biết hay không? Tôi tới công ty này đã hơn hai nămrồi, tổng tài cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái! Chớ nói là cười với tôi.”

“Tổng... Tổng tài là ai a? Tôi... Tôi không biết!” Chỉ Ngưng bị dọa đến thanhâm đều là run rẩy.

“Hừ! Không cần giả bộ đáng thương, ở đây không có người thương hại cô, tổng tàicủa chúng ta chính là người đàn ông vừa nói chuyện phiếm với cô ở đại sảnh, nhưthế nào? Cô dám nói cô không biết hắn sao??” Nói xong lại giơ tay lên muốn đánhChỉ Ngưng.

Ngay tại lúc tay Hà Hàm Vân hạ xuống, trong nháy mắt, một đôi thon dài tay bắtđược tay của cô. Hà Hàm Vân vừa định mắng, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại bị sợđến cháng váng: “Tổng... Tổng tài, ngài... Làm sao ngài lại đến đây?” Cô vộivàng buông tóc Chỉ Ngưng ra.

Hoàng Phủ Thần Phong không trả lời cô, chỉ là nghiêng đầu nhìn nhìn Chỉ Ngưng,thấy được mặt Chỉ Ngưng sưng đỏ, đừng nói hắn có bao nhiêu đau lòng. “Nói, aicho cô đánh cô ấy ?”

“Tổng... Tổng tài, ngài hiểu lầm, tôi... Tôi không có đánh cô ấy! Ngài... Ngàinhất định phải tin tưởng tôi a! Tôi thật sự không đánh cô ấy!” Hà Hàm Vân khôngnghĩ tới tổng tài lại giúp Chỉ Ngưng.

Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên người Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặtcủa cô, sau đó ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực: “Có đau hay không? Không sao chứ,không phải sợ!” (Hỏithừa, anh thử bị tát xem có đau ko TT\_TT)

“Từ giờ trở đi, cô đã bị khai trừ, cô có thể đi!” Dám khi dễ bảo bối của hắn,hắn nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ.

“Tổng tài, tôi... Tôi cầu xin ngài không nên khai trừ tôi, tôi có thể xin lỗitiểu tiện nhân kia... Không, là… Hàn tiểu thư.”

“Ba!” Hoàng Phủ Thần Phong hung hăng tát một cái lên mặt Hàm Vân: “Cô vừa mớigọi Chỉ Ngưng là gì? Cô gọi lại một lần nữa xem.”

Tất cả mọi người thật không ngờ tổng tài của bọn họ lại phát hỏa lớn như vậy.

“Đúng... Thực xin lỗi!”

“Vô dụng, cô lập tức đi ngay, tôi không muốn gặp lại cô.” Nói xong, Hoàng PhủThần Phong liền ôm Chỉ Ngưng đi vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Chỉ đểlại một đám người trợn mắt há hốc mồm.

“Anh... Anh là tổng tài của ‘Earl’ sao?” Chỉ Ngưng không nghĩ tới người tối hômqua cứu cô là tổng tài của ‘Earl’.

“Như thế nào? Không tin sao?”

“Không... Không phải, làm sao có thể không tin!” Chỉ Ngưng cúi đầu, không dámnhìn Hoàng Phủ Thần Phong, “A, đúng rồi! Cái kia, tổng tài, tôi làm việc ở bộphận thiết kế, là ở tầng dưới?” Chỉ Ngưng lúc này mới nhớ tới nguyên lai mìnhđi theo Hoàng Phủ Thần Phong vào thang máy.

“Từ giờ trở đi, em là trợ lý riêng của tôi, từ nay không cần làm ở bộ phậnthiết kế!” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn khuôn mặt hồng hồng của Chỉ Ngưng, “Còncó, gọi tôi là Phong! Biết không?”

“Ách... Cái kia, tổng tài, ở công ty gọi tên của anh hình như không tốt lắm,còn có, tại sao phải làm trợ lý riêng của anh?”

“Gọi Phong, đây là công ty của tôi, sẽ không có người nói! Em quá thiện lương,bị người khác đánh cũng sẽ không đánh trả, em như vậy rất dễ dàng bị khi dễ,cho nên, em ở cùng một chỗ tôi sẽ an toàn một chút, hiểu chưa?” Hoàng Phủ ThầnPhong dùng ánh mắt sủng nịch nhìn Chỉ Ngưng.

“A, đã biết! Nhưng tháng sau tôi muốn tham gia cuộc thi D&L.” Chỉ Ngưng lolắng bị điều chức từ nay sẽ không thể tham gia cuộc thi.

“Yên tâm, Ngưng Nhi, cuộc thi kia em vẫn có thể tham gia!” Hoàng Phủ Thần Phongsờ sờ đầu Chỉ Ngưng.

“Thật vậy sao? Cám ơn!”

“Đối với em, cuộc thi kia quan trọng như vậy sao?”

“Uh! Tôi thật sự rất xem trọng cơ hội lần này, đối với tôi rất quan trọng, chonên, tôi sẽ không buông tay!” Chỉ Ngưng dùng một loại ánh mắt kiên định nhìnHoàng Phủ Thần Phong.

“Uh, hi vọng em cố gắng lên! Tôi sẽ ủng hộ em. Đến rồi, đi ra ngoài đi!”

Hoàng Phủ Thần Phong đưa Chỉ Ngưng tới phòng làm việc của mình, “Ngưng Nhi, từnay về sau em thiết kế ngay tại phòng làm việc của tôi! Chỗ này của tôi cái gìcũng có, sẽ rất thuận tiện cho em.” Hoàng Phủ Thần Phong muốn Chỉ Ngưng luônluôn ở bên cạnh mình, như vậy, hắn mới có thể thấy yên tâm!

“A! Thiết kế tại phòng làm việc của anh, không tốt lắm đâu?”

“Tôi nói tốt là tốt rồi, không ai dám nói gì, được không?”

“A! Vậy được rồi! Cám ơn anh!” Chỉ Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong tạisao phải tốt với cô như vậy.

## 4. Chương 4 : Thích

Hoàng Phủ Thần Phong mang theo Chỉ Ngưng vào vănphòng, Hoàng Phủ Thần Phong lại mở ra một cái cửa phòng nhỏ: “Ngưng Nhi, từ nayvề sau em sẽ ở phòng này thiết kế! Có việc tôi sẽ gọi em.”

“Tổng tài...” Chỉ Ngưng còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang: “Tôi nói một lầncuối cùng, gọi Phong, gọi xem.”

“Ách... Phong!” Sau cùng, Chỉ Ngưng lại nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ,“Anh... Tại sao phải đối tốt với tôi như vậy?”

“Ngoan! Bởi vì tôi thích, cho nên mới đối tốt với em, hiểu chưa?” Hoàng PhủThần Phong lại sờ sờ đầu Chỉ Ngưng. (haha, em cảm giác chị như con chó nhỏ ấy=)))

“...”

Chỉ Ngưng còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy có người gõ cửa “Cốc cốccốc...”

“Vào đi!” Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, Hoàng Phủ Thần Phong có vẻ rấtkhông bình tĩnh.

“Tổng tài, minh tinh Y Uyển Lộ tiểu thư hẹn ngài xế chiều hôm nay ăn cơm trưa,hai giờ chiều, nói có liên quan đến nội dung hội nghị, tối hôm nay, ngài phảitham gia một tiệc rượu, ngài xem muốn người nào làm bạn gái, tôi giúp ngài anbài.”

“Thoái thác bữa trưa hôm nay, mặt khác, giúp tôi đặt một nhà hàng, trưa nay tôimuốn cùng Ngưng Nhi ăn cơm, hội nghị buổi chiều an bài Ngưng Nhi bên cạnh vịtrí của tôi, cô ấy là trợ lý riêng của tôi, cũng là nhà thiết kế, về phần tiệcrượu tối nay, tôi sẽ gọi Ngưng Nhi theo giúp, cứ như vậy đi.” Lúc Hoàng PhủThần Phong nói chuyện ánh mắt vẫn không rời khỏi Chỉ Ngưng.

Văn phong tổng tài, ngoại trừ công sự không phải không cho phép phụ nữ vào sao?Thế nhưng hiện tại vì sao tổng tài còn ôn nhu nhìn cô ấy như vậy? Chẳng lẽ...Không có khả năng! Tổng tài tuyệt đối sẽ không yêu cô ấy. Kỳ thật Giang NhưNgọc biết rõ đây là đang tự an ủi mình.

“Làm sao cô còn không đi ra ngoài?” Hoàng Phủ Thần Phong có vẻ không nhịn được.

Nghe được lời Hoàng Phủ Thần Phong nói..., Giang Như Ngọc nhanh chóng đi rangoài.

“Ngưng Nhi, trưa hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm, em trước tiên làm việc đi! ĐểLúc đó tôi sẽ gọi em.” Đối mặt Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong lại lộ ra ôn nhumỉm cười, không hề lãnh khốc.

“A? Nga, được!” Chỉ Ngưng cười nói.

Chỉ Ngưng ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm bút vẽ, nhưng trong đầu một chútcảm hứng đều không có, Chỉ Ngưng thực vội.

Thẳng đến khi Hoàng Phủ Thần Phong tới gọi cô đi ăn cơm, cô vẫn không có chútcảm hứng nào. Hoàng Phủ Thần Phong đứng ở ngoài cửa đã lâu, chính là Chỉ Ngưngkhông phát hiện.

“Ngưng nhi, làm sao vậy? Không có cảm hứng sao?”

“Vâng, suy nghĩ thật lâu cũng không biết muốn vẽ cái gì.” Ngưng Nhi bĩu môinhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Chúng ta đi ăn cơm trước đi! Từ từ nghĩ, không cần phải quá sốt ruột.” HoàngPhủ Thần Phong kéo tay Chỉ Ngưng đi ra ngoài.

“Uhm, được rồi!”

Một vài nhân viên nhìn thấy tổng tài của bọn họ kéo Chỉ Ngưng từ trong thangmáy đi ra, giống như đều rất ăn ý, đứng yên không nhúc nhích. Cũng nhìn về phíahai người bọn họ, còn bất chợt châu đầu ghé tai!

Chỉ Ngưng cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi Hoàng Phủ Thần Phong: “Cái kia...Phong, vì sao bọn họ đều nhìn tôi a?”

Những người kia nghe được Chỉ Ngưng gọi Hoàng Phủ Thần Phong là Phong, thì càngcảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi, tất cả phụ nữ không phải đều gọi hắnPhong thiếu hoặc là tổng tài sao? Nhưng vì sao cô gái này gọi thân thiết nhưvậy mà tổng tài của bọn họ cũng cười vô cùng vui vẻ.

“Không có gì, là vì ở công ty, tôi chưa từng kéo qua tay của người phụ nữ nào,trước mặt người khác tôi cũng chưa bao giờ cười, còn có chính là... em gọi tôilà Phong. Hiểu chưa?”

“Không phải anh bảo tôi phải gọi anh là Phong sao?”

“Đúng vậy! Nhưng những người phụ nữ khác đều gọi tôi là Phong thiếu hoặc tổngtài, em là cô gái đầu tiên gọi tôi như vậy, em cũng là cô gái đầu tiên ở trongphòng làm việc của tôi lâu như vậy!”

“Ách...” Khuôn mặt Chỉ Ngưng rất hồng, nhanh chóng cúi đầu. Hoàng Phủ ThầnPhong trông thấy Chỉ Ngưng cúi đầu, đem cô kéo chặt hơn.

Hoàng Phủ Thần Phong chạy nhanh chiếc Ferrari trên đường cái. Chỉ Ngưng vẫn cúiđầu suy nghĩ mẹ của cô không biết khi nào thì có thể tỉnh!

Hoàng Phủ Thần Phong không khỏi quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnhhắn, hỏi: “Làm sao vậy? Ngưng Nhi, em đang nghĩ cái gì?”

“Không có... Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ đến mẹ của tôi, năm trước mẹ xảyra tai nạn xe cộ, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, tôi không biết nên làm saobây giờ!” Nói xong Chỉ Ngưng liền khóc.

Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong liền đau lòng cùng hối hận, hốihận là không nên hỏi chuyện của mẹ cô, “Ngưng nhi, thực xin lỗi, tôi không nênhỏi. Em nhớ mẹ của em..., chúng ta ăn cơm tối xong có thể đi thăm bà!”

“Thật vậy sao? Đã vài ngày tôi không đến bệnh viện, cám ơn! Ha ha!”

Nhìn Chỉ Ngưng nở nụ cười, trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong có một cỗ cảm giácthỏa mãn trước nay chưa có.

Bọn họ đi tới một nhà hàng, nhà hàng này tên gọi Mạt Lan Đóa, là nhà hàng HoàngPhủ Thần Phong thích nhất.

## 5. Chương 5 : Hôn

Mạt Lan Đóa là một nhà nhà hàng Italy thuầnchính.

Quản lý nhà hàng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền nhanh chóng tiến lên,nịnh nọt nói: “Phong thiếu hoan nghênh quang lâm! Ngài có thể tới nhà hàngchúng tôi dùng cơm thật là vinh hạnh cho chúng tôi...”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe đã kiểu nịnh hót như vậy đến nhàm chán, “Nhanh đưachúng tôi vào đi thôi!”

“Hảo, tôi đây liền đưa ngài qua!”

Quản lí một mạch dẫn bọn họ đến một cái ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệttrong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồ): “Phong thiếu, đây là hàng ghế tốtnhất nhà hàng chúng tôi, hi vọng ngài thích!”

“Uhm!” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng kéo ghế rồi ngồi xuống.

Quản lí thấy bọn họ đã ngồi xong, liền cung kính hỏi: “Xin hỏi Phong thiếu hômnay muốn ăn những gì?”

“Tôi muốn tương gan ngỗng, một phần canh rau cải, một phần nước bơ trắng, mộtphần cơm salad rượu tẩm gan ngỗng nướng hoa hồng, một phần sò cách thủy (ặc ặc,dịch xong đoạn món ăn té ghé TT\_TT),” Hoàng Phủ Thần Phong phát hiện Chỉ Ngưngmột mực ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, liền cười hỏi cô, “Ngưng Nhi, em muốn ăngì?”

“Tôi giống anh đi!”

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn quản lí nói: “Vậy hai phần giống nhau, thêm một phầnbánh pút-đing chocolate hương thảo kem.”

“Tốt, cơm của hai vị rất nhanh sẽ có, chúng tôi ngay tại bên ngoài, có việc xinphân phó.”

Hoàng Phủ Thần Phong gật gật đầu.

Hoàng Phủ Thần Phong xem xét thần sắc Chỉ Ngưng, thấy cô rất thích nhà hàng nàyliền cười hỏi: “Ngưng nhi, em rất thích nhà hàng này sao?”

“Vâng, rất thích, trong này rất đẹp.” Trên mặt Chỉ Ngưng lộ ra vẻ mừng rỡ.

“Uhm, thích vậy sẽ thường đưa em đến, hôm nào dẫn em đến một nhà hàng khác, tintưởng em nhất định sẽ thích hơn.” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy chỉ cần NgưngNhi của hắn thích là tốt rồi.

“Phong, tại sao anh đối tốt với tôi như vậy? Trên tạp chí không phải nói chotới bây giờ anh đều rất khinh thường phụ nữ sao?” Chỉ Ngưng cuối cùng đem vấnđề hoang mang trong lòng đã lâu nói ra.

“Ngưng Nhi, em biết không? Tôi đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Trênngười những phụ nữ kia tôi chỉ có phát tiết, không có cảm giác, tôi đã cho rằngcả đời tôi đều sẽ như vậy. Thẳng đến ngày đó em đứng trước tấm biến ‘Earl’, tôinhìn thấy nụ cười sao mà tự nhiên của em. Từ đó trở đi, tôi liền muốn bảo vệem, không muốn để em phải chịu bất kì thương tổn gì!” Vẻ mặt Hoàng Phủ ThầnPhong nghiêm túc nói với Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng hoàn toàn thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trong ánh mắt của côtràn đầy lệ quang.

Hoàng Phủ Thần Phong vừa thấy Chỉ Ngưng gần khóc, liền luống cuống, “Ngưng Nhi,em đừng khóc, nếu như em không thích nghe tôi liền không nói nữa, em đừng khócđược không?”

“Không phải, anh không cần phải xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ, cho tớibây giờ không có người quan tâm tôi, tôi mới ra sinh không lâu, ba của tôi đãchạy theo người phụ nữ khác, cũng bởi vì nhà của tôi không có tiền. Tôi vẫn cholà đời này sẽ không có người đối tốt với tôi...”

Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng từ chỗ ngồi của mình đứng lên, tiến đến ôm lấyChỉ Ngưng, ôn nhu nói: “Đừng khóc, Ngưng Nhi, từ nay về sau em sẽ không cô đơn,tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em, sẽ không không cần em. Về phần mẹ của em, tôinhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị, mẹ của em nhất định sẽ tỉnh lại, yêntâm đi!”

“Cám ơn anh, Phong!” Ngoại trừ mấy chữ này, Chỉ Ngưng không biết còn có thể nóigì.

Khi bọn họ vẫn còn ôm lấy nhau, chợt nghe đến tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc...”

“Vào đi!” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy tiếng gõ cửa này rất không đúng lúc,quấy rầy chuyện tốt của hắn.

“Thật ngại quá, Phong thiếu, quấy rầy! Cơm của ngài đã đưa tới, mời ngài chậmrãi hưởng dụng.” Quản lí đem cơm đặt ở trên mặt bàn.

“Đi ra ngoài đi!” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói.

Sau đó quản lí liền mang theo nhân viên ra ngoài. Bọn họ không dám đắc tội vớiHoàng Phủ Thần Phong, hắn tùy tiện một câu, bọn họ phải về nhà ăn chính mình.

“Ngưng Nhi, nhanh ăn đi! Nguội sẽ không ngon. Như thế nào? Có phải là rất thơmkhông?” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Ngưng nhi, vừa mới khóc hiện tại đã cười rồi,còn trừng to mắt.

“Uhm! Thơm quá! Đã thật lâu tôi không có hảo hảo nếm qua một bữa cơm.”

“Ngưng Nhi, từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ ăn cơm cùng em.”

Chỉ Ngưng cảm thấy hôm nay là ngày cô hạnh phúc và vui sướng nhất trong nhiềunăm, bởi vì, từ nay về sau, trong sinh mệnh của cô có một người đàn ông kêuHoàng Phủ Thần Phong!

Hơn nửa canh giờ sau

Chỉ Ngưng buông dao dĩa trong tay xuống, lau miệng cười nói: “Ăn xong rồi! Ănthật ngon.”

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cánh môi khêu gợi của Chỉ Ngưng, nhịn không được ngồixuống bên cạnh chỉ Ngưng, nhẹ nhàng đem đầu cô kéo qua, tìm kiếm môi Chỉ Ngưng,từ từ hôn.

Chỉ Ngưng thử đẩy hắn ra, nhưng chẳng những không đẩy được, ngược lại bị hôncàng ngày càng sâu, cuối cùng, hai tay không nén nổi tình cảm vòng trụ qua gáyHoàng Phủ Thần Phong. Qua hồi lâu, Hoàng Phủ Thần Phong mới lưu luyến khôngrời, rời khỏi môi chỉ Ngưng.

Sau đó ân hận nói: “Thực xin lỗi, Ngưng nhi, vừa mới nhất thời nhịn khôngđược!”

“Anh đáng ghét! Đây là nụ hôn đầu tiên của em! Chỉ Ngưng đỏ mặt, quay đi khôngnhìn tới hắn. Ăn một bữa cơm mất luôn nụ hôn đầu tiên. Tuy nhiên môi của hắnrất mềm, rất thoải mái, kỹ thuật hôn cũng rất tốt, chính là hắn sao có thể đánhlén cô? (Kiss rồi, nên đổi xách xưng hô luôn nha ^^)

“Ngưng nhi, em nói đây là nụ hôn đầu tiên của em?” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nóivừa xoay đầu Chỉ Ngưng lại, khó trách vừa rồi cảm giác mới lạ như vậy.

“Vâng!” Chỉ Ngưng ngượng ngùng nhẹ gật đầu.

Hoàng Phủ Thần Phong đem cô ôm vào trong ngực, cao hứng cười cười.

“Anh cười cái gì?”

“Không có gì, đi thôi! Chúng ta vào bệnh viện thăm mẹ của em.”

“Đúng nga! Nhanh một chút.” Nói xong, Chỉ Ngưng vội vàng kéo Hoàng Phủ ThầnPhong đứng lên.

Hoàng Phủ Thần Phong càng ngày càng cảm thấy cô gái nhỏ này thật là đáng yêu.

Từ ghế lô đi ra, tất cả nữ nhân viên phục vụ đều đỏ mặt nhìn Hoàng Phủ ThầnPhong, càng ghen tị người phụ nữ được ôm phải là mình. Đáng tiếc, không có cáimệnh kia!

Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe, sau đó mình cũng vòng đến mộtbên ngồi xuống, bọn họ muốn đến bệnh viện.

## 6. Chương 6 : Pair Of Lovers

Bọn họ vừa đến bệnh viện, Chỉ Ngưng bắt đầu giúp mẹcủa cô mát xa, cô không trông thấy Hoàng Phủ Thần Phong, nghĩ đến hắn đi rồi,lập tức trong lòng cô có một loại cảm giác mất mát.

Kỳ thật, Hoàng Phủ Thần Phong vừa tới bệnh viện liền muốn đi tìm bác sĩ để hiểurõ tình hình của mẹ cô.

Tại văn phòng viện trưởng.

“Toàn, tôi có việc tìm cậu.” Bệnh viện này là của nhà bạn bè hắn đầu tư, hiệntại, người bạn này bị ba hắn bức tới đây làm viện trưởng.

“Phong, làm sao cậu lại tới bệnh viện? Cậu ngã bệnh sao? Trời ạ! Sẽ không phảilà cậu chạm vào phụ nữ quá nhiều, sinh...”

“Shit! Câu không thể nói dễ nghe chút sao. Tôi tới bệnh viện chẳng lẽ không thểvì người khác sao?” Hoàng Phủ Thần Phong trừng mắt liếc hắn một cái.

“Được rồi, không đùa giỡn với cậu nữa. Nói đi! Chuyện gì? Chỉ cần tôi có thểgiúp.” Thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong chăm chú, Vân Thụy Toàn biết việc nàycó điểm nghiêm trọng.

“Mẹ thư ký riêng của tôi nửa năm trước bị tai nạn xe cộ, bây giờ còn chưa tỉnh,vừa vặn bà ấy ở tại bệnh viện của cậu, cho nên, phiền cậu giúp bà ấy chuyển tớiphòng bệnh VIP. Mặt khác, giúp bà an bài vài chuyên gia, mau chóng làm cho bàtỉnh lại, nếu thật sự không được sẽ đưa ra nước ngoài, dù sao chỉ cần tỉnh lạilà được.”

“OMG! Phong, cậu có vấn đề sao? Cậu... Cậu sao có thể khẩn trương như vậy vìmột người phụ nữ? ‘Cậu cùng người phụ nữ kia khi nào quen biết a? Có xảy ra quaquan hệ gì hay không? Bộ dạng trông thế nào?” Vân Thụy Toàn sờ lên đầu HoàngPhủ Thần Phong, cho là hắn ngã bệnh!

“Đừng nói nhảm nữa! Cậu nhanh chóng an bài đi! Ngưng Nhi còn đang phía dưới chờtôi!”

“Ngưng Nhi chính là tên người phụ nữ đó à? Cô ấy cũng tới sao? Tôi cùng cậuxuống dưới, tôi muốn nhìn một chút.”

“Tên cô ấy là Hàn Chỉ Ngưng, cậu gọi cô ấy Chỉ Ngưng là được, không được gọiNgưng Nhi.” Ngưng Nhi chỉ cho phép một mình hắn gọi. (hehe, bá đạo nha)

“Ai! Cậu cùng cô ấy nhận thức đã bao lâu?”

“Vẫn chưa tới một ngày, chỉ là vừa mới cùng nhau ăn cơm, không biết vì sao thờiđiểm gặp cô ấy đã muốn bảo vệ cô ấy, không muốn cô ấy phải chịu thương tổn,thấy cô ấy rơi lệ tôi liền đau lòng!”

Vân Thụy Toàn không nói gì, nhưng trong lòng hắn biết rõ Hoàng Phủ Thần Phongđã động tâm, chỉ là không dám thừa nhận!

Đến phòng bênh của mẹ Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong liền thấy cô đang giúp mẹmát xa, “Ngưng nhi, đây là bằng hữu của anh, Vân Thụy Toàn, viện trưởng củabệnh viện. Chờ một chút hắn sẽ giúp mẹ em chuyển tới phòng bệnh VIP, sau đó sẽan bài y tá tới chiếu cố, cho nên em không cần lo lắng!”

Thời điểm Đương Vân Thụy nhìn thấy Chỉ Ngưng, hắn thật giống như một pho tượngđá chết đứng, nguyên nhân chính là khuôn mặt của cô thật sự cùng ba năm trướcđây quá giống.

Chỉ Ngưng đi tới trước mặt Vân Thụy Toàn nói: “Xin chào! Cám ơn anh, đã làmphiền đến anh!”

Hoàng Phủ Thần Phong hiểu rõ nghi vấn của Vân Thụy Toàn, liền đẩy hắn một chútnói: “Ngưng Nhi đang nói chuyện với cậu đấy!”

“A?”Nga! Cô... cô chính là Chỉ Ngưng? Cô gọi tôi là Toàn là được rồi, không cầnkhách khí! Cô thật sự là rất đẹp! Trách không được Phong đối tốt với cô nhưvậy!” Vân Thụy Toàn đánh giá Chỉ Ngưng.

“Này! Chết tiệt, cậu nhìn đủ chưa hả?” Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy ChỉNgưng, không cho hắn nhìn nữa.

“Làm sao cậu nhỏ mọn như vậy a? Không nhìn sẽ không nhìn! Được rồi, chờ mộtchút bọn họ sẽ đến giúp bá mẫu chuyển tới phòng bệnh VIP, tôi cũng theo chânbọn họ, sẽ không có chuyện gì!”

“Cám ơn anh!” Chỉ Ngưng rất cảm kích Vân Thụy Toàn.

Vân Thụy Toàn gọi Hoàng Phủ Thần Phong ra bên ngoài, tính nói ra nghi ngờ tronglòng.

“Phong, cậu ở cùng một chỗ với Chỉ Ngưng, có phải bởi bộ dáng của cô ấy giốngvới người phụ nữ kia??” Vân Thụy Toàn nghiêm túc hỏi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Shit! Ai nói vậy?” Hoàng Phủ Thần Phong cũng không biết mình rốt cuộc đã quênngười kia hay chưa.

“Phong, tôi thấy Chỉ Ngưng là một cô gái tốt, cô ấy rất yếu ớt, hi vọng cậukhông thương tổn cô ấy.”

“Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi muốn vào trong.” Hoàng Phủ Thần Phong có điểmchột dạ.

“Được rồi, Ngưng Nhi, yên tâm! Đi, chúng ta về công ty. Toàn, chúng tôi đi vềtrước, bên này liền làm phiền cậu!”

“Được, yên tâm đi!”

Sắp xếp xong xuôi ẹ của mình, Chỉ Ngưng rốt cục thở dài một hơi!

Trở lại công ty, bọn họ lại bị một đám người nhìn soi mói đi vào thang máy.

“Ngưng Nhi, em xem qua những tài liệu này một chút! Lát nữa chúng ta đi họp,không hiểu gì có thể hỏi anh.” Hoàng Phủ Thần Phong cầm một sấp văn kiện đưacho Chỉ Ngưng.

“A, được!”

Trong tập văn kiện có một loạt tài liệu.

Rất nhanh, ánh mắt Chỉ Ngưng bị một bản thiết kế hấp dẫn. Trên bản vẽ là mộtchiếc nhẫn hình trái tim, ở giữa trống không, nhưng bốn phía khảm đầy kimcương, hai bên là hai nút thắt, trên mặt cũng có kim cương. Vì sao Chỉ Ngưngcàng xem càng cảm thấy giống phong cách thiết kế của David­ Lachapelle đại sư?Chẳng lẽ...

Chỉ Ngưng vội vàng cầm bản thiết kế chạy ra ngoài, nói to với Hoàng Phủ ThầnPhong: “Uy! Phong, em hỏi anh một vấn đề, anh nhất định phải trả lời em, bằngkhông em sẽ không để ý tới anh nữa!”

Hoàng Phủ Thần Phong bị Chỉ Ngưng làm cho hoảng sợ, tưởng chuyện trọng yếu gìvội vã như vậy, nói: “Tốt! Chỉ cần anh làm được.”

“Ách... Bản thiết kế này là anh vẽ?!” Chỉ Ngưng cầm bản thiết kế hỏi Hoàng PhủThần Phong.

“Đúng vậy! Làm sao em biết? Nhiều người đều không biết!”

“Nếu như em đúng..., anh chính là đồ đệ của David­ Lachapelle đại? Phải không?”

“Ngưng Nhi, làm sao em biết? Anh là đồ đệ của đại sư không có một người biếtđến.” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy rất kinh ngạc, không biết cô gái nhỏ nàylàm thế nào biết được.

“Nói như vậy, anh thật là đồ đệ của đại sư?”

“Ừ, việc này chỉ có một mình em biết rõ. Em phải giúp anh giữ bí mật, đượckhông?”

“Em đã nói rồi! Bằng không làm sao anh có thể có chiếc nhẫn “mũi tên tình yêu”.Nguyên lai, anh chính là đồ đệ trong truyền thuyết của đại sư. Yên tâm, em sẽkhông nói ra đâu.”

“Uhm! Ngưng Nhi, em rất thích cái nhẫn này sao? Dù sao anh vẫn chưa đặt tên chonó, vậy em giúp anh đặt một cái tên đi.” Hoàng Phủ Thần Phong kết luận ChỉNgưng nhất định rất thích chiếc nhẫn.

“Đúng vậy! Em rất thích! Em sẽ giúp anh suy nghĩ.”

“Có rồi! Kêu là ‘pair of lovers’, anh thấy như thế nào? Tuy rằng phiên dịchTrung văn là ‘đôi tình nhân’ nhưng chỉ cần thiết kế thêm một chiếc nhẫn cho namgiới thì tốt rồi, đem nó sửa thành nhẫn cho nữ giới.

“Uhm, tốt! Chỉ cần em thích là tốt rồi! Thế nhưng chiếc nhẫn cho nam giới anhmuốn em tự mình thiết kế, được không?” Hoàng Phủ Thần Phong trong nội tâm đãsớm tính toán xong.

“Tốt! Em sẽ làm ngay bây giờ.” Nói xong, Chỉ Ngưng liền lập tức chạy đi, dườngnhư cảm hứng của cô đã xuất hiện mạnh mẽ.

## 7. Chương 7 : Nhẫn

Trong đầu Chỉ Ngưng lập tức xuất hiện một ý tưởng, côđem bản phác thảo vẽ xuống. “Phong, anh lại đây xem một chút, em đã phác thảo xongbản vẽ!”

“Nga, được!” Nói xong cũng đã đi tới bên người Chỉ Ngưng, “Nhanh như vậy đãnghĩ ra? Lúc trước anh thiết kế chiếc nhẫn nữ cũng không nhanh như vậy.” HoàngPhủ Thần Phong sủng nịnh cười cười với Chỉ Ngưng.

“Anh xem a! Em thiết kế chiếc nhẫn nam giới này hình vuông, ỡ giữa cùng làtrống không, sau đó tại hai bên thành thêm hai hình vuông nhỏ, không cần phảixếp thẳng hàng với hình vuông to, như vậy thoạt nhìn, sẽ không cảm thấy bị gòbó, cá nhân em cho rằng nếu như không thêm hình vuông nhỏ này thì quá mức đơngiản rồi, anh cảm thấy thế nào? Nếu như anh chưa hài lòng em có thể sửa lại.”Chỉ Ngưng giải thích với Hoàng Phủ Thần Phong.

“Uhm! Hình trái tim phối hợp với hình vuông quả thật không tệ, vậy em có nghĩtới ý nghĩa của đôi nhẫn này hay không?”

“Ách... Cái này để em nghĩ kỹ đã. À Phong, anh định dùng loại kim cương gì đểkhảm ở phía trên?”

“Phương diện này anh đã sớm nghĩ kỹ, anh định dùng D-​col­or,hơn nữa trên thế giới sẽ chỉ có một đôi. Được rồi, đến thời gian họp rồi, đithôi!” Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng liền đi về phía phòng họp.

“Trước tiên, giới thiệu ọi nười nhận thức! Ngồi ở bên cạnh tôi chính làtrợ lý riêng của tôi kiêm nhà thiết kế mới của năm nay, Hàn Chỉ Ngưng. Đượcrồi, họp!”

Một đám chủ quản đều nhìn chằm chằm vào Chỉ Ngưng, kỳ quái vì sao cô được làmtrợ lý của tổng tài, mà một vài cô gái càng dùng ánh mắt bất mãn nhìn ChỉNgưng.

“Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận đến vấn đề sản phẩm trang sức, trước hếttôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Mọi người có ý kiến gì không, đề xuất đi!”Lắng nghe ý kiến của mọi người là thói quen của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Tổng tài, tôi cho rằng thiết kế nhẫn năm nay nên là sản phẩm cao cấp, chế táchoàn mỹ cùng kim cương cao cấp.” Quản lý bộ phận thiết kế giống như rất có tựtin nói.

Hoàng Phủ Thần Phong không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. “Nhữngngười khác không còn ý kiến gì sao?”

Nhìn thấy biểu hiện của tổng tài, nếu như lời nói có thể giết người..., bọn họđại khái đã sớm chết mấy trăn lần a! Bọn họ đều không hẹn mà cùng lắc đầu.

“Mọi người đã đều không ý kiến, vậy tôi nói, thư ký Giang, đem bản thiết kế củatôi chia cho bọn họ.”

“Dạ, tổng tài.”

Mọi người nhận được bản thiết kế, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhỏgiọng thảo luận. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn nhìn nét mặt của bọn họ, nở nụ cườivới Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng cảm thấy nụ cười này không giải thích được. Không hiểunhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Tin tưởng mọi người đều nhìn thấy bản thiết kế rồi, đây là một đôi nhẫn tìnhnhân, mọi người hẳn là nhìn ra? Chiếc nhân cho nữ là tôi thiết kế, chiếc chonam là Ngưng Nhi thiết kế. Đôi nhẫn này Ngưng Nhi đặt tên là ‘Pair of Lovers’,tôi cũng muốn đem loạt sản phẩm mới đặt tên là ‘PairofLovers’, mà đôi nhẫn tôicùng Ngưng Nhi thiết kế sẽ trở thành sản phẩm chủ đạo. Đôi nhẫn này sẽ nằmtrong loạt sản phẩm họp báo công khai lần thứ nhất, tôi sẽ dùng kim cương D[1]-​col­orđể khảm. Đây sẽ là một đôi nhẫn tình nhân hoàn mỹ không thiếu sót! Bởi vì, tôikhông có ý định sản xuất đôi nhẫn này cho nên trên thế giới chỉ có duy nhất mộtđôi!”

Bọn họ cũng không hiểu được Hoàng Phủ Thần Phong tại sao phải làm như vậy,nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều.

“Sau đó, bộ phận quảng cáo, các người đem những lời ‘quyến luyến lẫn nhau, đờiđời bền vững; quyết chí thề yêu không thay đổi, chiếc nhẫn chính là lời thề củacả hai bên, hứa hẹn cuộc đời này không thay đổi!” đưa vào quảng cáo cho tôi.

“Dạ, tổng tài.”

Tất cả mọi người cảm thấy tổng tài của bọn bọn họ hôm nay có chút vấn đề, lạinói lên một câu ôn nhu như vậy.

“Được rồi, không còn vấn đề gì nữa, tan họp!” Vừa nói xong, Hoàng Phủ ThầnPhong liền kéo Chỉ Ngưng đi ra ngoài. Cái này, mọi người còn đang trong phònghọp càng ngây người, bọn họ hoàn toàn không ngờ Hoàng Phủ Thần Phong sẽ có loạihành động này.

“Cái kia... Phong, anh vừa mới cười cái gì vậy?”

“Không có gì! Anh chỉ cười biểu tình bọn họ khi nhìn thấy bản thiết kế. NgưngNhi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước chọn lễ phục, sau đó tham giatiệc rượu!”

“A! Được!”

[1]Kim cương color D được xem là màu sắc quý nhất, có giá trị và giá thành caonhất trong bản xếp hạng các loại màu của kim cương từ D,E,F,G,J,... Thôngthường, người ta chỉ sử dụng đến màu F là đủ được coi trắng tím, hay nói đúngra không màu. Bước qua màu G sẽ có màu vàng vàng. Cho nên màu D, được xem làmàu xa xỉ.

## 8. Chương 8 : Tiệc Rượu 1

Bọn họ đến một tòa nhà lớn nhất giữa trung tâm ĐàiBắc.

“Phong thiếu, xin hỏi ngài cần gì?”

“Các người giúp cô ấy chọn một bộ lễ phục, sau đó làm tóc, về phần đồ trangsức, tôi đã có chuẩn bị.”

“Tốt, xin ngài chờ!” Nói xong, Chỉ Ngưng đã bị dẫn đi trang điểm.

Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế salon chờ, một bên hắn còn đang suy nghĩ látnữa Chỉ Ngưng đi ra sẽ là cái dạng gì.

Hai giờ sau

Chỉ Ngưng mặc một bộ âu phục màu hồng phấn lộ vai cùng một đôi giày cao gótthủy tinh, trong tay còn cầm một chiếc ví họa tiết Hồ Điệp số lượng có hạn.Nhìn thấy Chỉ Ngưng, ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong một mực dừng lại trên ngườicô!

“Ngưng Nhi, em lại đây!”

“Làm sao vậy?”

“Em lại đây mau!”

“A! Được rồi!”

Đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Thần Phong, Hoàng Phủ Thần Phong một phen kéo ChỉNgưng đến trên đùi của mình, Chỉ Ngưng nhảy dựng lên, “Anh làm gì thế? Rấtnhiều người đang ở đây!”

Hoàng Phủ Thần Phong không nói gì, từ trong túi lấy ra một hộp trang sức tinhsảo, bên trong là một bộ đồ trang sức, xem ra rất xa xỉ. Hoàng Phủ Thần Phongđem vòng cổ đeo cho Chỉ Ngưng, nói: “Ngưng Nhi, bộ trang sức này tặng cho em,tên gọi là M’sweet­ie’, hi vọng em thích!” Hoàng Phủ Thần Phong nhịn không đượchôn lên môi Chỉ Ngưng.

“Phong, cám ơn anh! Em thật sự rất thích!” Bởi vì Hoàng Phủ Thần Phong vừa mớitrước mặt nhiều người như vậy hôn cô, mặt của cô ửng hồng. Hắn nhìn thấy ChỉNgưng đỏ mặt, bất giác nở nụ cười.

“Em thích là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đến tiệc rượu.”

“Phong thiếu thỉnh đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm!” Thế nhưngHoàng Phủ Thần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn qua tiểu thư đón khách kia mộtlần, giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có Chỉ Ngưng!

Đến tiệc rượu, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều bị Hoàng Phủ Thần Phong và ChỉNgưng hấp hẫn.

Xã hội thượng lưu danh viện càng dùng một loại ghen ghét và ánh mắt oán hậnnhìn Chỉ Ngưng, đã đố kỵ người đàn ông bên cạnh, cũng đố kỵ bộ âu phục và trangsức Chỉ Ngưng mang trên người. Bởi vì, Chỉ Ngưng đeo bộ trang sức trong truyềnthuyết, trong buổi đấu giá lần thứ nhất, một người thần bí xuất hiện đột nhiênngưng hẳn hội đấu giá, người thần bí dùng giá trên trời mua đi bộ trang sứcnày. Mà bộ âu phục màu hồng phấn lộ vai cùng giày cao gót thủy tinh kia là hàngsố lượng có hạn, toàn bộ thế giới chỉ có một vài bộ.

“Mọi người nhìn a! Bạn gái Phong thiếu đeo bộ trang sức kia, không phải là bộtrang sức được người thần bí vừa mua đấy sao? Vì sao cô ta lại có?”

“Đúng vậy! Các người nói người thần bí kia có phải là Phong thiếu hay không?”

“Còn có bộ âu phục cùng giày cao gót kia, trên thế giới chỉ có một vài bộ, vìsao cũng mặc trên người cô ta? Chẳng lẽ cô ta có bối cảnh đặc biệt sao?”

Từ khi Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng xuất hiện, không ngừng qua lời đồnđãi chuyện nhảm!

“Ngưng Nhi, em ngồi đây chút đi, anh qua chào hỏi mấy người bạn cùng làm ăn.”Hoàng Phủ Thần Phong sờ sờ đầu Chỉ Ngưng.

“Vâng, anh đi đi!”

Chỉ Ngưng cảm thấy nhàm chán, đi ra hoa viên hóng gió. Nhưng điều cô như thếnào cũng không nghĩ ra chính là, cô nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang cùngmột cô gái quyến rũ nằm trên thảm cỏ kích hôn, lễ phục của cô gái kia đã bị kéođến bụng.

Hắn không phải nói đi chào hỏi bạn bè cùng làm ăn sao? Vì sao còn ở trong này?Chẳng lẽ những lời hắn nói với cô buổi sáng đều là giả dối sao? Một loạt câuhỏi xuất hiện trong đầu Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng lảo đảo đi tới hội trường, côkhông biết giờ phút này mình có thể làm gì! Cô cho rằng uống rượu có thể làm ình mất cảm giác, Chỉ Ngưng uống một ly lại một ly, cô muốn say!

“Tiểu thư, tôi có vinh hạnh có thể cùng em uống rượu không?” Đến gần bên ngườiChỉ Ngưng là nhị công tử của tập đoàn Lăng thị, Lăng Trách Quý. Tại thươnggiới, danh tiếng của hắn cực kém!

Chỉ Ngưng không trả lời, chỉ lo uống rượu của mình.

“Tiểu thư, em không nói lời nào tôi liền nghĩ em đã đáp ứng!” Lăng Trạch Quýcòn chưa hết hy vọng.

Chỉ Ngưng vẫn không để ý đến hắn, đứng dậy đi tới sân thượng.

Lăng Trạch Quý đi theo Chỉ Ngưng lên sân thượng, từ phía sau đột nhiên ôm chặtlấy Chỉ Ngưng, “A! Anh là ai? Anh muốn làm gì?” Chỉ Ngưng hoảng sợ giãy dụa.

“Hừ! Tôi muốn làm gì? Cô vừa mới rồi không phải rất rất thanh cao sao? Như thếnào? Hiện tại lại sợ hãi như vậy?” Lăng Trạch Quý năm lấy cằm Chỉ Ngưng.

“Không cần! Không cần! Cầu anh! Cầu anh buông tha tôi!” Cô kinh hô.

“Không cần phải kêu! Sẽ không có người nghe thấy, cô vẫn là ngoan ngoãn nghelời của tôi đi!” Lăng Trạch Quý kéo caravat, tiện tay ném xuống đất.

“Tên hạ lưu vô sỉ, anh không biết xấu hổ!” Chỉ Ngưng còn không buông tha gàothét, cô tuyệt không từ bỏ bất cứ hy vọng nào.

“Ba” tốt nhất câm miệng lại! Nếu không chớ có trách tôi không khách khí!” LăngTrạch Quý cho Chỉ Ngưng một cái tát. Sau đó một phen đem Chỉ Ngưng áp đảo trênmặt đất, dùng sức giữ vai Chỉ Ngưng, cả khuôn mặt Lăng Trạch Quý đều chôn trêncổ cô.

“Đừng! Phong” cứu em! Phong” Chỉ Ngưng liều mạng lắc đầu, liều mạng chống cựlại!

Đúng lúc này, cửa bị người một cước đá văng, một người kéo Lăng Trạch Quý khỏingười Chỉ Ngưng, hung hăng cho hắn vài quyền, lập tức, Lăng Trạch Quý ôm đầu hôto.

Sau đó đi qua, ngồi xổm xuống, đem áo khoác của mình choàng lên người ChỉNgưng, “Tiểu thư, không sao chứ, nhà của cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà! Tôi gọilà Nhan Nặc Tư.”

Chỉ Ngưng ngơ ngác ngồi dưới đất, hai tay ôm chân, nước mắt vẫn không ngừngchảy.

Vừa mới ở bên ngoài, con mắt Hoàng Phủ Thần Phong giật giật giống như sẽ xảy rasự tình gì, cho nên hắn liền lập tức chạy tới. Ai ngờ, hắn vừa lên đến liềnnhìn thấy Chỉ Ngưng đang khóc, trên người còn khoác áo của một người đàn ông.Nhanh chóng tiến đến hỏi: “Ngưng nhi, em làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Đã xảyra chuyện gì?”

“Anh cút! Cút! Không được đụng tôi” tôi hận anh!” Chỉ Ngưng giãy dụa.

“Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng Phủ Thần Phong không rõ vì saoChỉ Ngưng lại chán ghét hắn, lập tức, hắn cảm thấy lòng của hắn đau quá!

“Phong thiếu! Anh biết vị tiểu thư này sao?”

“Ừ! Nhan, cậu trước tiên nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! NgưngNhi tại sao như vậy?”

“Cô ấy vừa thiếu chút nữa bị tên phá gia chỉ tử này làm nhục, hiện tại hẳn làthấy kinh hãi!”

“Cái gì?”

Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong cấp cho Lăng Trạch Quý trên mặt đất một hồiquyền đấm cước đá, “Lăng Trạch Quý, mày tuyệt đối sẽ vì hành vi tối nay trả giáthật nhiều, tuyệt đối!” Nói xong, hắn đi qua, “Ngưng Nhi, không sao chứ, chúngta về nhà!”

“Tránh ra, anh không nên đụng vào tôi, tránh ra!” Chỉ Ngưng hất tay Hoàng PhủThần Phong, sau đó nói với Nhan Nặc Tư: “Nhan, phiền anh đưa tôi về nhà. Cámơn!” Không đợi Nhan Nặc Tư trả lời, Chỉ Ngưng liền kéo hắn đi ra ngoài.

Mà Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không rõ vì sao Chỉ Ngưng không để ý đến hắn, thậmchí còn hận hắn!

## 9. Chương 9 : Tiệc Rượu 2

Hoàng Phủ Thần Phong suy nghĩ một đêm vẫn khôngthông Chỉ Ngưng vì sao đột nhiên không để ý đến hắn nữa!

Hôm nay hắn vừa đến công ty, liền trực tiếp chạy đến văn phòng, muốn hỏi rõràng ngày hôm qua trong tiệc rượu rốt cục xảy ra chuyện gì! Thế nhưng khi HoàngPhủ Thần Phong đến văn phòng lại không thấy thân ảnh Chỉ Ngưng. Hắn nhanh chónglấy điện thoại di động ra gọi cho Chỉ Ngưng, chính là cô không bắt máy.

Một lát sau, Chỉ Ngưng nhắn tin cho hắn, Hoàng Phủ Thần Phong mừng rỡ nhấn nútxem: tổng tài, cho phép tôi xin nghỉ một ngày, anh có thể trừ vào tiền lươngtháng này, ngày mai tôi nhất định sẽ đi làm đúng giờ. Mặt khác, tôi hi vọng cóthể đem văn phòng chuyển ra bên ngoài, bởi vì tôi ở bên trong có thể sẽ ảnhhưởng đến tổng tài, làm cho ngài cảm thấy bất tiện! Thỉnh tổng tài thành toàn!

“Shit!” Hoàng Phủ Thần Phong đọc xong tin nhắn, tức giận ném di động xuống đất,hắn lại càng không hiểu được chuyện gì xảy ra! Thế nhưng hắn hiện tại cũngkhông có biện pháp, đành phải chờ ngày mai Chỉ Ngưng đi làm rồi tính.

Hôm nay phàm là người đến văn phòng Hoàng Phủ Thần Phong, không có người nào làkhông bị mắng. Bởi vậy, mọi người ở công ty đều đoán được nguyên nhân gì có thểlàm cho tổng tài tức giận như vậy, trong đó hơn phân nửa mọi người đoán là vìChỉ Ngưng, bởi vì hôm nay cô không đi làm, mà tổng tài vừa vặn hôm nay nổigiận.

Cả một ngày, Hoàng Phủ Thần Phong không làm việc, hắn đang đợi đến ngày mai,hắn hi vọng ngày mai Chỉ Ngưng nói rõ với hắn rốt cuộc nguyên nhân gì làm chobọn họ đột nhiên bất hòa.

Một ngày gian nan cuối cùng kết thúc, Hoàng Phủ Thần Phong ngủ ở văn phòng trênlầu, lúc hắn làm việc bận rộn thường qua đêm ở đây. Phòng nghỉ của hắn, cái gìnên có đều có. Hắn ngồi trước quầy bar, uống một ly lại một ly Whiskey, trongđầu hắn xuất hiện đều là thân ảnh của Chỉ Ngưng!

8h sáng, Hoàng Phủ Thần Phong an vị ở văn phòng chờ Chỉ Ngưng. 9 rưỡi, ChỉNgưng đến, cô vừa mở cửa ban công đã bị Hoàng Phủ Thần Phong kéo vào bên trong,Hoàng Phủ Thần Phong còn đem cửa khóa lại!

“Ngưng Nhi, nói cho anh biết, vì sao mấy ngày hôm trước đột nhiên không để ýtới anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lửa giận của Hoàng Phủ Thần Phong bị đènén sắp bạo phát, hỏi Chỉ Ngưng.

“Tổng tài, không có chuyện gì xảy ra, còn có, nơi này là văn phòng, mời ngàitôn trọng tôi. Mặt khác, ngày hôm qua tôi đã nói với ngài chuyện tôi muốnchuyển ra khỏi văn phòng của ngài, không biết ngài suy tính thế nào?” Chỉ Ngưnggiãy dụa thoát khỏi cái ôm của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đáng chết! Anh nói rồi, gọi anh là Phong, ngoại trừ chuyển ra khỏi phòng làmviệc của anh, em nói cái gì anh đều đáp ứng!” Hắn gầm nhẹ.

“Được, thỉnh tổng tài đáp ứng tôi, chúng ta chỉ là quan hệ thủ trưởng cùng cấpdưới, không có bất kỳ tình cảm riêng tư nào ở bên trong! Nếu như tổng tài khôngđáp ứng, tôi đành phải từ chức.”

Hoàng Phủ Thần Phon nghĩ nghĩ, nói: “Được, anh đáp ứng em.”

“Cám ơn tổng tài thành toàn, như vậy, tôi muốn đi làm việc.” Nói xong, ChỉNgưng liền vào gian phòng của mình. Kỳ thật, thời điểm nói ra như vậy, cô cũngvô cùng khổ sở.

Hoàng Phủ Thần Phong biết Chỉ Ngưng sẽ không nói chuyện với hắn, cho nên, hắnmuốn chủ động một chút!

“Ngưng Nhi, giúp anh pha một ly cà phê.”

Nghe được mệnh lệnh của tổng tài, Chỉ Ngưng liền ra ngoài pha cà phê.

“Tổng tài, cà phê của ngài.” Chỉ Ngưng đem cà phê đặt trên bàn Hoàng Phủ ThầnPhong, xoay người muốn đi.

“Đợt chút, cà phê sao lại ngọt như vậy?” Hoàng Phủ Thần Phong cố ý lộ ra một vẻmặt thống khổ.

“Thực xin lỗi, tổng tài, tôi lập tức đi pha một lần nữa.” Chỉ Ngưng nhanh chóngcầm chén cà phê ra khỏi văn phòng, cô cũng không muốn đắc tội với vị tổng tàinày.

Mười phút sau, Chỉ Ngưng lần nữa mang theo ly cà phê vào.

“Em có biết anh không uống cà phê sữa hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong cau màynói.

“Thực xin lỗi, lần sau sẽ không!” Chỉ Ngưng lần nữa đi ra ngoài văn phòng tổngtài.

Một lát sau, Chỉ Ngưng mang cà phê không sữa vào.

Hoàng Phủ Thần Phong uống một ngụm, liền bất mãn nói: “Quên đi, anh bảo thư kýpha cho còn tốt hơn.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói vừa nhìn Chỉ Ngưng, “Thư kýGiang, pha một ly cà phê mang vào đây.”

Qua năm phút đồng hồ, thư ký Giang cầm cà phê, lắc lắc thân hình như rắn nướcbước vào.

“Tổng tài, nếu như không có chuyện gì, tôi liền đi vào trước.” Chỉ Ngưng chorằng Hoàng Phủ Thần Phong cùng thư ký của hắn có cái gì, cô không muốn lần nữathương tâm, cho nên muốn trở về gian phòng của mình.

“Được rồi! Từ nay em học thư ký Giang cách pha cà phê đi, em trở về đi!” HoàngPhủ Thần Phong cố ý nói với Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng không để ý đến hắn, trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Mà thưký Giang thì đang ở một bên cao hứng, cô cho rằng Hoàng Phủ Thần Phong khen côpha cà phê ngon, chính là có cảm giác với cô. Cô còn chưa cao hứng xong, liềntrực tiếp ngã xuống đáy cốc, “Cô làm sao còn không đi ra ngoài? Không cần phảinói cho tôi biết cô thực sự ngây thơ nghĩ cà phê cô pha đích thực vô cùng dễuống! Tôi là đang giận Chỉ Ngưng, cho nên mới nói như vậy, nói cho cô biết, càphê của Chỉ Ngưng pha mới là uống ngon nhất. Được rồi, cô mau đi ra ngoài, tôikhông muốn lại bị Chỉ Ngưng hiểu lầm.”

Nghe xong những lời này, Giang Như Ngọc từ trong đáy lòng càng thêm hận ChỉNgưng.

Thật vất vả bị Hoàng Phủ Thần Phong tra tấn, chống đỡ qua một ngày xui xẻo. Tanlàm, Chỉ Ngưng liền lập tức trở về nhà, sợ đụng phải Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong biết ngày mai mình không thể lại cố ý tìm Chỉ Ngưng gâyphiền toái, hắn nhìn ra được hôm nay ánh mắt của Chỉ Ngưng đã lộ vẻ không kiênnhẫn, nếu như còn tìm cô gây phiền toái, cô tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn,hắn cũng không muốn kết quả như vậy.

Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phủ Thần Phong đều không tìm Chỉ Ngưng kiếmchuyện, thế nhưng hắn thực căm tức bởi Chỉ Ngưng mỗi ngày đều cố ý trốn tránhhắn. Buổi sáng, đến sớm hơn hắn, sau đó chạy vào phòng khóa cửa lại; buổi tốitan tầm, Chỉ Ngưng đứng phía trên cửa sổ nhìn xe Hoàng Phủ Thần Phong rời đimới trở về; nếu có việc gì xảy ra..., Chỉ Ngưng cũng sẽ không ra ngoài nói vớihắn mà gửi thư nói cho hắn biết...

Đến ngày thứ năm, Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục không thể nhịn được nữa.

## 10. Chương 10 : Hối Hận

0

“Anh... làm sao anh vào được?” Chỉ Ngưng không biết hắn vào bằng cách nào, côluống cuống, cô không biết Hoàng Phủ Thần Phong sẽ làm ra chuyện gì.

Hoàng Phủ Thần Phong không trả lời cô, trực tiếp ôm ngang cô ra khỏi văn phòng.Mọi người thấy một màn như vậy đều há miệng mở to hai mắt.

Trên đường đi, Chỉ Ngưng không ngừng vừa đánh vừa cắn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh là tên hỗn đản, anh mau buông tôi ra, anh chết khôngyên lành!” Nói xong, Chỉ Ngưng cắn một cái lên cánh tay hắn.

“A! Em cũng dám cắn anh! Em tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng lại, bằng không đừngtrách anh không khách khí.” Hoàng Phủ Thần Phong hắn lớn như vậy, vẫn là lầnđầu tiên bị người ta vừa đánh vừa mắng vừa cắn.

Chỉ Ngưng nghe thấy lời của hắn không dám động lực nữa, thế nhưng trong lòng côkhông nghĩ như vậy. Thấy Chỉ Ngưng không động nữa, Hoàng Phủ Thần Phong nhẹnhàng nở nụ cười, nhưng là không cười ra tiếng.

Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống bãi đỗ xe dưới hầm mới buông cô ra.Hoàng Phủ Thần Phong điều chỉnh cảm xúc một chút, đem thân thể Chỉ Ngưng xoaylại nói: “Ngưng Nhi, chúng ta có thể không cần như vậy được không? Em trướctiên nói cho anh biết, trong tiệc rượu hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,được không?”

“Được! Anh muốn nghe tôi liền nói cho anh biết.” Chỉ Ngưng nghĩ tới chuyện xảyra trong tiệc rượu hôm đó liền thương tâm khóc lên.

Kế tiếp, Chỉ Ngưng đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối nói một lần. Hoàng PhủThần Phong càng nghe, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ hối hận vô cùng.

“Ngưng Nhi, thực xin lỗi, anh sai rồi! Tha thứ cho anh được không? Em muốn nhưthế nào cũng được, nhưng em không cần không để ý tới anh. Ngưng Nhi, thực xinlỗi, em đừng khóc!” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng khóc, lòng của hắn đềutan nát, vội vàng ôm cô vào lòng.

“Ô ô ô” anh là đồ bại hoại, đều tại anh! Ô ô ô” tôi thực sự chán ghét anh! Tôikhông cần phải nói cho anh, anh tránh ra!” Chỉ Ngưng dụng hết toàn lực, liềumạng đấm Hoàng Phủ Thần Phong, mà hắn liền để mặc cho cô mắng, chỉ cần Chỉ Ngưngkhông cần không để ý tới hắn là tốt rồi.

Chỉ Ngưng ở trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, đem ủy khuất tích tụ mấy ngày nayđều phát tiết hết ra. Qua hồi lâu lại ngủ thiếp đi trong ngực Hoàng Phủ ThầnPhong. Hắn mỉm cười, đem Chỉ Ngưng nhẹ nhàng bỏ vào trong xe, giúp cô cài dâyan toàn, sau đó lái xe đem Chỉ Ngưng về nhà của mình.

Đến một biệt thự theo phong cách Châu Âu, Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu ôm ChỉNgưng xuống, đi vào trong biệt thự, một người hầu lớn tuổi tiến đến, “Thiếugia, ngài hôm nay như thế nào lúc này đã trở lại a? Vị này là?” Chị là chị Lý,ở Hoàng Phủ Gia đã mấy chục năm.

“Chị Lý, nhỏ giọng một chút, Ngưng Nhi đang ngủ. Chị gọi cô ấy là tiểu thư làđược rồi, trước tiên chị đi sắp xếp gian phòng bên cạnh phòng tôi, từ nay NgưngNhi sẽ ở đó. Sau đó, chị hãy chuẩn bị chút đồ ăn có dinh dưỡng.” Hoàng Phủ ThầnPhong nhỏ giọng nói.

“Dạ, thiếu gia!” Nói xong, nhanh chóng chạy lên lầu thu dọn phòng.

Không đến nửa giờ, chị Lý đã đi xuống nói: “Thiếu gia, gian phòng đã chuẩn bịxong, ngài có thể ôm tiểu thư đi nghỉ ngơi rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn.”

“Uhm!” Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng lên lầu.

Gian phòng này dùng hồ cá thủy tinh ngăn cách với gian phòng của Hoàng Phủ ThầnPhong, cho nên hai người bọn họ đều có thể thấy rõ nhất cử nhất động của đốiphương. Hoàng Phủ Thần Phong biết Chỉ Ngưng sẽ không đồng ý ở cùng một gianphòng với hắn, hắn cũng sợ chính mình sẽ khống chế không nổi, mà hù dọa đến ChỉNgưng.

Căn phòng này màu sắc chủ đạo là xanh lam và trắng, Hoàng Phủ Thần Phong biếtrõ Chỉ Ngưng thích đàn dương cầm, cho nên, hắn không tiếc một món tiền khổng lồđể mua chiếc Piano màu trắng sữa duy nhất trên thế giới. Trong hồ cá thủy tinh,có đủ loại cá quý hiếm cùng hòn non bộ và san hô, vừa vào cửa có thể trông thấybức ngăn trong suốt này.

Hoàng Phủ Thần Phong đặt Chỉ Ngưng lên giường, sau đó giúp cô đắp chăn, chínhmình thì áy náy ngồi bên cạnh nắm tay Chỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, xinem tha thứ cho anh!” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói vừa hôn lên bàn tay của cô.Kỳ thật, từ lúc hắn đem Chỉ Ngưng đặt trên giường, cô cũng đã tỉnh, khi cô ngheđược Hoàng Phủ Thần Phong lần nữa nói lời xin lỗi, cô liền bật khóc.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô tỉnh, liền kinh hỉ vạn phần, nói: “Ngưng nhi, emđã tỉnh. Đây là nhà của anh, từ nay về sau em sẽ ở đây cùng anh, mỗi ngày emđều ở nhà một mình, không có người chiếu cố, anh rất lo lắng!”

“Ô ô em em nghĩ anh sẽ không đối xử tốt với em nữa! Ô ô ô” Chỉ Ngưng ghé đầuvào ngực Hoàng Phủ Thần Phong, thương tâm khóc.

“Đứa ngốc! Anh làm sao có thể không đối tốt với em? Anh ở cách vách, có việc gìem có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Được rồi, đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưnglên, anh sẽ đau lòng! Ngưng Nhi, đói bụng không? Chúng ta xuống dưới ăn cơmđi!” Hoàng Phủ Thần Phong thân mật sờ lên tóc Chỉ Ngưng.

“Vâng, được!”

Trên đường đi, một đám nữ hầu đều hâm mộ nhìn Chỉ Ngưng.

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi xuống bên bàn ăn, đương lúc Chỉ Ngưngmuốn ngồi xuống, hắn đem cô kéo đến trong ngực mình, để cho cô ngồi ở trên đùicủa mình, lập tức, Chỉ Ngưng xấu hổ đập vào ngực Hoàng Phủ Thần Phong vài cái,“Uy! Không nên như vậy! Bọn họ đang nhìn!”

“Không có chuyện gì! Bọn họ sẽ không nói gì, đừng nhúc nhích, anh giúp em ăncơm.”

“Không cần! Em tự ăn được!”

“Đã như vậy, anh sẽ dùng miệng tới đút cho em!”

“Thật sao! Ăn thôi ăn thôi!” Cô cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậycùng hắn hôn môi.

Bọn họ anh một miếng em một miếng, Chỉ Ngưng còn hỏi hắn một loạt vấn đề,“Phong, nhà lớn như vậy một mình anh ở sao? Ba mẹ anh đâu?”

“Không có! Bởi vì từ hôm nay trở đi, em sẽ ở cùng một chỗ với anh! Ba mẹ anh ởMĩ, bọn họ muốn anh kế thừa sự nghiệp, anh không đồng ý, cho nên anh liền rờinhà ra ngoài, bởi vì anh thích thiết kế trang sức cho nên, anh vừa đi làm vừađi học thiết kế. Lúc trước, anh cũng là trải qua cuộc thi ‘D&L’ mới có cơhội bái David Lachapelle làm thầy, sau đó cùng ông đi Italy. Bây giờ thì có‘Earl’, ông đem hết thảy những điều mình biết truyền dạy cho anh, ông còn giúpđỡ công ty của anh, nếu không có ông sẽ không có anh ngày hôm nay.” Đây là lầnđầu tiên Hoàng Phủ Thần Phong nới những lời này với người khác.

Chỉ Ngưng nghe lời của hắn hốc mắt liền đỏ, “Phong, không thể tưởng được anhtrải qua nhiều chuyện như vậy?”

“Đứa ngốc! Đời người phải trải qua nhiều mới hiểu được nhiều! Ngưng Nhi mệtkhông? Chúng ta lên đi!”

“Vâng, Phong, em đột nhiên cảm thấy thực kiên cường a! Em vừa mới nhìn thấytrong phòng có Piano, em đàn cho anh nghe, được không?”

“Tốt! Vậy mau đi lên thôi!”

## 11. Chương 11 : Mập Mờ Tổn Thương

Bọn họ đi tới phòng của Chỉ Ngưng, bên miệng Chỉ Ngưnglộ ra tươi cười.

Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế trước Piano, sau đó, kéo Chỉ Ngưng ngồi yêntrong ngực mình, Chỉ Ngưng ngồi xuống, mở nắp Piano, hai tay đặt ngang trênđàn.

Những ngón tay thon dài của Chỉ Ngưng phảng phất như đang khiêu vũ, giai điệuduyên dáng, nhịp điệu phiêu đãng cả tòa biệt thự.

Chỉ Ngưng đàn chính bài mà cô sáng tác, tên gọi ‘Mập mờ tổn thương’, đây là mộtbài nhạc rất thương cảm. Đã thật lâu cô không đàn khúc này, hôm nay lại chơi,ký ức ngày xưa từng chút một hiện về trong đầu cô, nguyên bản tâm can bình tĩnhđã dậy sóng. Trong mắt của cô lại có nước mắt, nước mắt nhẹ nhàng lướt quakhuôn mặt tuyệt mỹ.

Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy thân thể cô gái nhỏ trong ngực nhẹ nhàng run rẩy,hắn vội vàng quay mặt Chỉ Nhưng lại, “Ngưng Nhi, làm sao em khóc?” Hoàng PhủThần Phong ôn nhu lau đi nước mắt của cô.

“Không có! Chỉ là thời điểm đàn bài này, nhớ tới sự tình trước kia. Bài nhạcnày là em sáng tác, tên gọi “Mập mờ tổn thương”, lúc ấy là lúc em rất tuyệt vọng,khi đó em cảm thấy mình không có động lực sống, khi đó em”

“Ô” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền cúi đầu hôn xuống,“Ngưng nhi, nhớ kỹ, từ nay về sau em còn có anh, em sẽ không cảm thấy cô độcnữa, được không?”

“Cám ơn anh, Phong.” Chỉ Ngưng nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói như vậy, hai tayôm chặt eo của hắn.

Hoàng Phủ Thần Phong ý thức được Chỉ Ngưng chủ động ôm chặt eo của mình, hắnrất kích động. Hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng dựa vào nhau.

Hoàng Phủ Thần Phong ôm chặt Chỉ Ngưng, giống như hơi chút buông lỏng, cô sẽ từtrong ngực hắn chạy trốn mất.

“Được rồi, Ngưng Nhi, thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi đi! Anh còn muốnđến thư phòng xem chút tài liệu.” Hoàng Phủ Thần Phong sợ còn không đi, sẽkhông khống chế nổi mình, cho nên mới viện cớ.

“Vâng, anh đi làm việc đi! Bất quá anh cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngủngon!” Nói xong, còn nhẹ nhàng hôn một cái lên má Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong bất ngờ được hôn liền cao hứng đến hỏng rồi, “Uhm, ngủngon! Sáng mai anh đưa em đến công ty.” Hắn cũng hôn đáp trả Chỉ Ngưng, sau đóbước ra khỏi phòng cô.

Hoàng Phủ Thần Phong đi rồi, Chỉ Ngưng liền đứng dậy cẩn thận quan sát phòngngủ của mình. Cô thực rất thích gian phòng này, cả phòng cơ hồ đều là màu xanhlam và màu trắng, chính giữa phòng là chiếc giường, chăn mền cũng là màu lam.Trong phòng còn có một gian thay đồ, trong tủ treo đủ loại quần áo, thậm chíngay cả nội y đều có. Chỉ Ngưng nhìn thấy bên cạnh tủ quần áo có một tờ giấy,trên đó viết: Ngưng Nhi, những quần áo này đều là mới, là dựa theo kích thướccủa em, hi vọng em sẽ thích. Đồ đạc của em ở nhà cũng không cần lấy đến, ở đâycái gì cũng có! Nhìn những quần áo này, Chỉ Ngưng thật cao hứng, không nghĩ tớiHoàng Phủ Thần Phong chu đáo như vậy.

Hấp dẫn ánh mắt người ta chính là là bể cá thủy tinh, Chỉ Ngưng đứng trước bểcá vuốt vuốt, còn nhìn thấy phòng ngủ của Hoàng Phủ Thần Phong. Phòng của hắnđại bộ phận là màu xanh đậm.

Nằm ở trên giường, Chỉ Ngưng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, đêm nay, người nào đóvô cùng an ổn, đã rất lâu cô không ngủ ngon như vậy rồi. Xuyên thấu qua bể cáthủy tinh, Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cô gái nhỏ đang ngủ cũng lộ ra tươi cười.

Sáng sớm, Hoàng Phủ Thần Phong đến phòng Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng còn đang ngủ, cònkhông muốn tỉnh dậy. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt vehai má cô, Chỉ Ngưng vốn rất cạn ngủ (ý nói không ngủ sâu, dễ bị tỉnh), bịHoàng Phủ Thần Phong chạm vào như vậy, cô lập tức liền tỉnh, “Phong, sao anhlại tới đây?” Bởi vì vừa tỉnh lại, cho nên thanh âm nghe có điểm khàn khàn.

“Vừa tới, vốn muốn gọi em xuống ăn điểm tâm, nhưng thấy em ngủ ngon như vậy,không nhẫn tâm gọi em, muốn cho em ngủ thêm một chút.”

“Được, vậy anh xuống trước đi, em thay đồ xong sẽ xuống.”

“Ừ, quần áo ở trong tủ đều là đồ mới, anh cảm thấy cực kỳ thích hợp với em.”

“Vâng, em lập tức sẽ thay.”

Chỉ Ngưng thấy nhiều quần áo như vậy, ánh mắt loạn đảo, cô không biết nên mặcbộ nào. Cuối cùng, cô chọn chiếc váy hoa liền áo, một chiếc khăn quàng cổ bằngtơ màu tím, một dây đai lưng màu trắng cùng một đôi giày cao gót. Thay đồ xongcô liền đi xuống lầu.

“Anh nghĩ những bộ quần áo này rất thích hợp với em, em xem! Đúng vậy a!” HoàngPhủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng đi xuống, hai mắt tỏa sáng.

“Cám ơn anh, Phong, anh suy nghĩ thực chu đáo.”

“Ăn cơm đi! Chị Lý làm bữa sáng rất ngon! Tuyệt đối sẽ không kém ngoài nhàhàng.”

Trên bàn cơm, tràn đầy âm thanh vui vẻ, loại không khí ấm áp này thật lâu đãkhông xuất hiện ở biệt thự này.

Ăn xong bữa sáng, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng đến công ty. Vấn đề củahắn và cô đã giải quyết, kế tiếp, nên giải quyết tập đoàn Lăng thị rồi, hắntừng nói tuyệt đối sẽ làm cho tập đoàn Lăng thị trả giá thật nhiều.

## 12. Chương 12 : Trả Thù

Hoàng Phủ Thần Phong quyết định hôm nay sẽ tìmra phương án như thế nào thu mua tập đoàn Lăng thị.

Trong phòng họp, tất cả mọi người toàn lực báo cáo với Hoàng Phủ Thần Phong.‘Earl’ tuy là công ty vàng bạc đá quý, thế nhưng vẫn có rất nhiều kỳ tài kinhdoanh bên trong.

“Theo tôi được biết, tình trạng kinh tế hiện tại của tập đoàn Lăng thị cũngkhông tốt lắm, hơn nữa, gần đây bọn họ xin ngân hàng cho vay, có rất nhiều ngânhàng cũng không muốn. Tháng trước, tập đoàn Vân Lâm đã thay tổng tài mới, vịtổng tài mới này vài ngày nữa tới sẽ đến Đài Bắc, cho nên hai ngày này, bọn họdùng hết mọi biện pháp, muốn có được hợp đồng với tập đoàn Vân Lam của Mỹ, nếunhư phía Mỹ đồng ý..., như vậy, tập đoàn Lăng thị sẽ vượt qua nguy cơ.” Vừa nóichuyện chính là quản lý lâu năm, cũng là nguyên lão của công ty.

“Được, bọn họ tuyệt đối sẽ không có được hợp đồng này. Mọi người còn ý kiến gìkhông?” Tổng tài mới của tập đoàn Vân Lam chính là bằng hữu của Hoàng Phủ ThầnPhong, Vân Thụy Toàn.

Cơ hồ tất cả mọi người lắc đầu.

“Vậy tan họp! Mọi người mau về lo chuyện tập đoàn Lăng thị.” Nói xong, HoàngPhủ Thần Phong bước ra khỏi phòng họp.

Văn phòng tổng tài

“Uy, Toàn, nghe nói cậu đã trở lại? Nhưng lại thành tổng tài mới của tập đoànVân Lam?” Hoàng Phủ Thần Phong không thích nói chuyện vòng vo tam quốc, trựctiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Ừ, đêm qua vừa mới đến, lát nữa sẽ đi bàn một hợp đồng với Lăng thị. Như thếnào? Có việc?”

“Ừ, muốn nói với cậu về chuyện của Lăng. Nếu như cậu bỏ hợp đồng này, công tycủa cậu sẽ có tổn thất gì?”

“Kỳ thật công ty của chúng tôi có ký hợp đồng này hay không, đều không sai biệtlắm. Bọn họ mới là có lợi, chúng tôi nhiều lắm thì bồi thường bọn họ năm trămvạn phí bội ước mà thôi. Cậu có việc gì sao?”

“Vậy là tốt rồi! Vậy lát nữa cậu không cần nói chuyện cùng bọn họ nữa, năm trămvạn phí bội ước tôi sẽ bồi thường.”

“Vì sao?”

“Bởi vì, nhị công tử tập đoàn Lăng thị trong tiệc rượu vài ngày trước dám cưỡngbức Ngưng Nhi, cho nên tôi muốn làm cho bọn họ trả giá thật nhiều.”

“Lại có loại chuyện này? Được, không có vấn đề! Việc này tôi giúp. Phí bội ướccũng không cần cậu trả, chút tiền ấy không tính là gì!”

“Cảm ơn! Hôm nào mời cậu uống rượu.”

“Được, tôi còn đang vội, bye!”

Nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Phủ Thần Phong rót một ly Italy 87, đi đếntrước cửa sổ sát đất nhàn nhã uống. Ha ha, dám khi dễ người phụ nữ của hắn, kếtcục tuyệt đối sẽ rất thảm.

Hôm nay, loạt trang sức mới ‘Pair of lovers’ sẽ đưa ra thị trường, Chỉ Ngưngcũng có vài tác phẩm thiết kế trong đó.

“Ngưng Nhi, hôm nay hai tác phẩm của em sẽ đặt ở trên quầy bán, như thế nào? Emcó lòng tin hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên xuất hiện trong vănphòng Chỉ Ngưng.

“Nói thật, em không quá tin tưởng, em không biết khách hàng có thích mẫu trangsức em thiết kế không?”

“Đứa ngốc, không cần phải lo lắng, anh tin tưởng em sẽ thành công. Thành tíchnhư thế nào rất nhanh sẽ biết được. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm được không?”

“Không được, em không muốn ăn, hơn nữa, em còn muốn nghĩ tác phẩm dự thi, bằngkhông, anh mua đồ ăn nhanh cho em ăn có được hay không?”

“Được rồi! Thực không có biện pháp với em, anh sẽ gọi đồ ăn nhanh, anh cũngkhông đi ăn, lưu lại đây cùng em, bằng không một mình em ăn cơm sẽ cảm thấynhàm chán.”

“Phong, vì sao anh đối tốt với em như vậy?”

“Bởi vì em từng nói, từ nay về sau sẽ không để cho em cảm thấy cô độc, cũng sẽkhông để cho em cảm thấy thương tâm. Biết không?” Hoàng Phủ Thần Phong sủngnịch ấn mũi Chỉ Ngưng.

“Uhm! Phong, em dự định đặt tên tác phẩm dự thi là ‘ấn ký hạnh phúc’ đượckhông?”

“Được, anh cảm thấy rất tốt! Nhưng tại sao em muốn dùng tên này?”

“Ha ha! Bởi vì em cảm thấy hiện tại em rất hạnh phúc! Sau đó, vài ngày này emđột nhiên có cảm hứng, cho nên, em liền dùng tên đó.” Nói đến chuyện mình hiệntại rất hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng liền ửng đỏ, một mực cúiđầu, không dám nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc? Bây giờ có thể cho anh xem qua bản thiếtkế không?” Hoàng Phủ Thần Phong rất nhanh thấy được Chỉ Ngưng đỏ mặt, khôngbiết vì sao, mỗi lần Chỉ Ngưng đỏ mặt, hắn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

“Hiện tại không được! Chờ đến lúc em nhất định sẽ cho anh xem. Được không?” ChỉNgưng muốn lúc làm thành thành phẩm mới cho hắn xem.

“A! Vậy được rồi!” Hoàng Phủ Thần Phong có chút ít thất vọng.

## 13. Chương 13 : Sủng Ái

Cuộc thi ngày càng đến gần, mấy ngày nay, ChỉNgưng đều tăng ca. Cô sợ chình mình sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Hoàng Phủ ThầnPhong sợ một mình Chỉ Ngưng về nhà muộn không an toàn, cho nên hắn mỗi ngày đềucùng cô tăng ca, sau đó lại cùng nhau về nhà. Chỉ Ngưng vì muốn thiết kế ra mộttác phẩm hoàn hảo nên thường xuyên quên ăn cơm, bất quá, mỗi ngày sẽ có ngườinhắc nhở cô, không tin? Xem đi!

“Ngưng Nhi, nên ăn cơm đi! Ăn xong lại tiếp tục vẽ.” Những ngày này, cứ 11 rưỡitrưa Hoàng Phủ Thần Phong sẽ mang đồ ăn đến bên bàn Chỉ Ngưng. Cái này đã thànhthói quen mới của hắn. Đợi hai phút, Chỉ Ngưng không có bất kỳ phản ứng nào.“Chỉ Ngưng, ngoan, bỏ bút xuống, ăn cơm trước.” Lần thứ hai gọi Chỉ Ngưng,giọng nói của Hoàng Phủ Thần Phong có chút đề cao. Đợi một phút đồng hồ, ChỉNgưng vẫn nắm bút vẽ, không nhúc nhích. “Chết tiệt! Hàn Chỉ Ngưng, anh gọi emăn cơm, em đáng ghét có nghe thấy không hả? Nếu em còn không ăn cơm anh sẽ vứttất cả bút vẽ của em đi.” Lần thứ ba, Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục nhịn khôngđược nổi giận. “Thật là phiền a! Làm gì gọi lớn tiếng như vậy? Anh có biết cảmhứng em vất vả mới có được bị anh kêu như vậy đều biến mất hay không? Thực chánghét! Em không muốn để ý tới anh nữa, anh đi ra ngoài!” Chỉ Ngưng bỉu môi hôto, nhưng ngữ khí lúc này có chút hương vị làm nũng.

Hoàng Phủ Thần Phong nghe Chỉ Ngưng không muốn để ý tới hắn, còn chán ghét hắn,vì vậy, ngữ khí của hắn lập tức trở nên ôn nhu: “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, làanh sai rồi, em không nên tức giận. Em có biết mấy ngày nay em thực gầy, anhrất đau lòng! Em trước tiên ăn cơm, sau đó anh sẽ cùng em nghĩ ý tưởng, đượckhông?” (Ôi, em tưởng anh như nào =)))))))) xem chừng anh có tướng sợ vợ=)))))))))

“Quên đi, không giận anh nữa, bất quá, anh phải đút cho em ăn, tay của em đauquá a!” Chỉ Ngưng thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thần Phong liền nở nụ cười, vốn côcũng không hề tức giận. Mà hắn nghe thấy tay Chỉ Ngưng mỏi nhừ rồi, lập tức đitới kéo Chỉ Ngưng ôm vào ngực mình, sau đó giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay,“Được, anh đút cho em ăn, sau đó anh sẽ giúp em xoa bóp tay.” “Tốt! Vậy nhanhlên ăn cơm.” Bữa cơm này, Hoàng Phủ Thần Phong trong lòng hạnh phúc mà ăn. Ăncơm xong, Hoàng Phủ Thần Phong không chỉ xoa bóp tay cho Chỉ Ngưng mà còn giúpcô xoa bóp cổ cùng bả vai, đối với Chỉ Ngưng sủng ái giống như chỉ tăng, khônghề giảm.

Bởi vì thời gian dài thức đêm tăng ca, Chỉ Ngưng liền ngủ gục trong ngực HoàngPhủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô ngủ mất, không chút do dự mang côđến phòng nghỉ của mình. Đem Chỉ Ngưng đặt trên giường lớn, Hoàng Phủ ThầnPhong phát hiện ra cô ngủ càng đẹp hơn, lông mi thật dài giống như búp bê Baby,cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi hơi nhếch lên, Hoàng Phủ Thần Phong nhịn không đượchôn lên một cái. Ngay lúc hắn còn đang muốn ngắm nhìn cô thì dưới tầng truyềnlên một hồi tiếng gõ cửa làm cho hắn không thể không xuống dưới.

“Ba ba ba ba Tổng tài, ngài đang ở bên trong sao? Tổng” gõ cửa chính là GiangNhư Ngọc, không đợi cô nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong đã tới rồi.

“Chết tiệt, ai cho phép cô lớn tiếng như vậy, cô có biết Ngưng Nhi bao nhiêulâu rồi không có một giấc ngủ ngon hay không? Chẳng lẽ cô không thể nói nhỏchút sao? Tiền thưởng tháng này của cô cắt bớt. Nói mau, có chuyện gì, tốt nhấtchuyện cô nói thực sự quan trọng.” Hoàng Phủ Thần Phong cũng không cho GiangNhư Ngọc tiến vào trong phòng mà là hắn đi ra ngoài.

“Tổng tài, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi muốn nói, tập đoàn Lăng thị đã bịcông ty chúng ta thu mua rồi. Hiện tại, tất cả bất động sản, xe, trang sức, hếtthảy những vật đáng giá của tổng tài của Lăng thị đều bị đấu giá, dù cho bị đấugiá, bọn họ vẫn không thanh toán nổi nợ nần. Tất cả truyền thông Đài Bắc đềubao quanh nhà hắn, còn có những chủ nợ của Lăng thị nữa.” Giang Như Ngọc nướcmắt lưng tròng nhưng không dám rơi xuống. Đem một chồng tư liệu đưa cho HoàngPhủ Thần Phong, cô không nghĩ tới, Hàn Chỉ Ngưng đối với tổng tài lại có ảnhhưởng lớn như vậy.

“Tôi đã biết. Mặt khác, tất cả những cuộc họp xế chiều hôm nay đều đổi thànhtrước 11 rưỡi ngày mai. Còn hôm nay, mặc kệ có bao nhiêu chuyện trọng yếu cũngkhông cần tới tìm tôi, lại càng không nên đến gõ cửa, nói chuyện nhỏ chút.” Bởivì 11 rưỡi là thời gian Chỉ Ngưng ăn cơm cho nên, chuyện có quan trọng hơn nữahắn cũng đều để qua một bên, chờ Chỉ Ngưng ăn cơm xong rồi mới xử lý. Hắn đốivới Chỉ Ngưng sủng ái đã muốn đi vào tâm khảm.

Hoàng Phủ Thần Phong trở vào văn phòng đem tư liệu ném kên bàn, sau đó, hắn lênlầu tiếp tục xem Chỉ Ngưng ngủ. (thú vui tao nhã =))))))))) Chỉ Ngưng đã ngủsáu giờ rồi, xem ra, cô thật sự mệt chết đi. Hoàng Phủ Thần Phong sợ cô tỉnhlại sẽ đói bụng nên hắn sớm kêu đồ ăn mang đến đặt ở trên bàn.

“A! Đây là ở đâu? Vì sao mình ở trong này? Mình làm sao lại ngủ mất?” Chỉ Ngưngtỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi lạ, cô rất sợ. “Ngưng Nhi, em đã tỉnh!Không phải sợ, nơi này là công ty, chỉ có điều đây là phòng nghỉ. Em ngủ quêncho nên anh mới có thể mang em lên đây, tính cho em một giấc ngủ ngon, em đãngủ hơn sáu giờ rồi, em có biết hay không, em rất cần nghỉ ngơi.” Thầy ChỉNgưng hoảng hốt, Hoàng Phủ Thần Phong liền đến an ủi.

“A! Nguyên lai là như vậy! Phong, em rất đói, chúng ta đi ăn cơm được không?”Chỉ Ngưng sờ lên bụng, nháy mắt to nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Ha ha, sớm biếtem sẽ đói, anh đã chuẩn bị xong rồi. Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Hoàng Phủ Thần Phong véo véo cái mũi Chỉ Ngưng sau đó ôm lấy cô, đi đến bàn ăn.Chỉ Ngưng cũng ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong, cô đã quen hắn ôm cô. Chỉ Ngưng ngồitrên đùi Hoàng Phủ Thần Phong, ăn cơm hắn đút ình, một bên còn không ngừnghỏi hắn. Hoàng Phủ Thần Phong cũng rất có kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi củacô, “Phong, sao phòng nghỉ của anh cái gì cũng có? Biết hưởng thụ như vậy.”“Bởi vì anh thường thường phải tăng ca, quá muộn, vừa không muốn về nhà cho nênmới đem tầng 30 đổi thành phòng nghỉ. Hiện tại nơi này, ngoại trừ anh và em,không có người thứ 3 từng tới. Thích nơi này sao?” Hoàng Phủ Thần Phong thổinhẹ cổ Chỉ Ngưng.

“A! Không nên như vậy, rất ngứa! Nơi này thực thoải mái, làm cho người ta muốnthả lỏng.” Chỉ Ngưng không chịu được Hoàng Phủ Thần Phong thổi vào cổ cô. “Haha, em thích là tốt rồi, nếu như sau này em cảm thấy mệt mỏi, có thể lên đâynghỉ ngơi. Ngày mai, anh gọi người mang đàn piano tới, bất cứ lúc nào em cũngcó thể chơi. Em còn muốn cái gì nói cho anh biết, anh sẽ chuẩn bị.”

“Không cần phải vậy! Em cái gì cũng không cần, chỉ cần anh ở bên cạnh em là tốtrồi, thật đó. Hơn nữa, nơi này cái gì cũng không thiếu, cho nên, anh không cầnmua thêm gì hết.” Chỉ Ngưng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, đi cũng sẽ rấtnhanh, cô không dám yêu cầu điều gì xa vời.”

“Vậy nghe lời em, bất quá Piano nhất định phải mang tới, bằng không lúc em nhàmchán biết phải làm sao. Hơn nữa, nghe em chơi đàn là một sự hưởng thụ cho nên,không cần phải cự tuyệt nữa được không?” Hoàng Phủ Thần Phong hôn nhẹ lên môiChỉ Ngưng.

“Anh đã nói như vậy, em còn có lý do gì cự tuyệt? Bất quá, đêm nay anh phảitheo giúp em tăng ca, hôm nay em không vẽ được gì, ngày kia phải nộp bản thảorồi, em sợ không kịp.” Đã muốn chơi đàn cho hắn nghe, như vậy, kêu hắn cùng côtăng ca cũng không quá phận a!

“Được, không có vấn đề, hơn nữa, anh cũng tính như vậy!”

Chỉ Ngưng cảm giác mình càng ngày càng không rời xa hắn được, vạn nhất có mộtngày, hắn không cần cô nữa, cô biết phải làm sao?

## 14. Chương 14 : Piano

Hoàng Phủ Thần Phong thật đúng là nói được thì làmđược. Ngày hôm sau có một đám người cẩn thận mang một chiếc đàn Piano xa xỉ đitới công ty trang sức ‘Earl’. Mọi người không biết ai đem Piano đưa đến công tycho nên đều rất ngạc nhiên, liền đi theo sau chiếc Piano.

Piano cùng một đám người đi tới tầng 30, vừa đi ra khỏi thang máy, một đámngười liền thấy Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ở bên ngoài. Giờ thì tất cảmọi người mới hiểu được Piano là của tổng tài.

“Chết tiệt, ai cho phép các người lên tầng này? Các người là ngại công việc quádễ dàng hay là chê tiền lương quá nhiều rồi? Giảm tiền lương của các ngườixuống tôi không ngại.” Hoàng Phủ Thần Phong ghét nhất người khác lên tầng 30,bất quá, những công nhân mang đàn Piano đến là tình huống đặc biệt.

“Phong, anh hung dữ như vậy làm gì a? Chán ghét, anh lại hung dữ như vậy, emliền không để ý tới anh. Anh chẳng lẽ không sợ nhân viên của anh đều đổi chỗlàm khác sao?” Chỉ Ngưng tức giận dùng sức đạp Hoàng Phủ Thần Phong một cước,sau đó trừng mắt nói với hắn.

“A” đau! Được rồi, anh không nói là được, không nên tức giận, tức giận khôngtốt cho thân thể, thực không đáng.” Đối với Chỉ Ngưng, ngữ khí của hắn lập tứctrở nên mềm mại.

Mọi người đứng ở một bên đều mở to hai mắt nhìn, thật sự là không thể tin đượctổng tài luôn luôn cao cao tại thượng, không vui đùa cũng không lộ ra tươicười, hôm nay ở trước mặt một người phụ nữ lại nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chícòn mua Piano cho người đó, hơn nữa người phụ nữ này còn là nhân viên của ôngty.

“Quên đi, Ngưng Nhi đã nói như vậy, tôi còn có thể có biện pháp gì. Các ngườimau nhanh xuống dưới! Từ nay về sau không cho phép lên đây nữa.”

Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói xong, mọi người lập tức bước đi.

“Ngưng Nhi, đàn một khúc cho anh nghe được không? Thuận tiện thử âm sắc Pianomột chút. Nếu không tốt mai sẽ đổi lấy chiếc khác.” Hoàng Phủ Thần Phong thấychỉ còn lại hai người bọn họ, lập tức liền yêu cầu Chỉ Ngưng.

“Được a! Bất quá, đàn đắt như vậy âm sắc sao có thể sẽ kém. Em chơi khúc TiểuTinh Tinh cho anh nghe được không? Rất êm tai đó.”

“Được, chỉ cần là em chơi anh đều nghe!”

“Anh đóa! Ba hoa.”

“Chợt lóe chợt lóe lấp lánh, đầy trời đều là Tiểu Tinh Tinh,

Cao cao trên bầu trời, dường như bảo thạch tỏa ánh sáng

Chợt lóe chợt lóe lấp lánh, đầy trời đều là Tiểu Tinh Tinh

Khi mặt trời kia xuống núi, mặt đất phủ thêm màu đen đêm ảnh

Bầu trời xuất hiện Tiểu Tinh Tinh, chói lọi chiếu rọi đến bình minh.” Chỉ Ngưngmột bên vừa đàn vừa hát.

Hoàng Phủ Thần Phong từ phía sau ôm lấy cô, đem cằm đặt lên vai cô nói: “NgưngNhi, đây là bài hát thiếu nhi hay nhất anh từng nghe qua!”

“Anh đều dỗ phụ nữ như vậy sao?” Chỉ Ngưng nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi Hoàng PhủThần Phong.

“Trời ạ! Bảo bối, lần này em thật là oan uổng anh. Thật sự, anh thề, trừ em ra,anh cho tới bây giờ không dùng loại ngữ khí này nói chuyện với phụ nữ khác, nếunhư anh lừa gạt em, ông trời liền”

Vì không cho Hoàng Phủ Thần Phong nói hết, Chỉ Ngưng liền hôn lên môi hắn,“Phong, đừng nói nữa, em tin tưởng anh.”

Hoàng Phủ Thần Phong còn muốn tiếp tục hưởng thụ đôi môi vừa thơm vừa mềm củaChỉ Ngưng, lập tức lấp kín môi cô. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng mút vào, chính làvề sau, càng muốn càng nhiều, nếu như không phải sợ Chỉ Ngưng bị thương tổn,thật muốn lập tức muốn cô. Thẳng đến Chỉ Ngưng phát ra tiếng thở dốc hắn mớikhông nỡ buông cô ra. Bất quá, sớm muộn có một ngày, cô là của hắn, vĩnh viễnđều là của hắn.

“Chán ghét, nếu như lần sau anh lại hôn như vậy, em sẽ không cho anh hôn nữa,anh xem a! Miệng đều sưng lên.” Chỉ Ngưng vội vàng đẩy hắn ra.

“Thực xin lỗi, anh nhất thời không khống chế được, lần sau anh nhất định sẽkhông!” Hoàng Phủ Thần Phong yêu chết cái bộ dáng này của Chỉ Ngưng, không biếtcô như vậy có bao nhiêu mê người. Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve đôimôi sưng đỏ của cô.

“Hừ, chỉ ột lần, lần sau không thể lấy cớ này nữa.”

“Ha ha ha” Hoàng Phủ Thần Phong nhịn không được cười to.

“Có cái gì buồn cười?”

“Không có, chẳng qua là cảm thấy em như vậy thật đáng yêu! Ngưng Nhi, em biếthay không em như bây giờ có bao nhiêu mê người?”

Chỉ Ngưng xấu hổ mặt đỏ bừng, cúi đầu chôn trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, màhắn cũng lẳng lặng ôm lấy cô, giống như ôm lấy một chi bảo vô giá.

“Đúng rồi, Ngưng Nhi, nói cho em biết một tin tức tốt. Số mẫu trang sức mới đưara thị trường, đặc biệt là những mẫu em thiết kế, mấy ngày nay, có không ítcông ty và cửa hàng nước ngoài gọi điện thoại đến đặt mua, phỏng chừng hiệntại, bọn họ nhận điện thoại tay đã muốn mềm nhũn.”

“Thật vậy chăng? Phong, cám ơn, nếu như không phải nhờ anh, em bây giờ còn đangở khắp nơi làm công, căn bản sẽ không có người biết đến trang sức do em thiếtkế, càng không có người sẽ đeo chúng, cho nên cám ơn anh cấp cho em tất cả.”Chỉ Ngưng kích động đem áo sơmi LV của Hoàng Phủ Thần Phong làm khăn tay launước mắt mình. Ai kêu hắn hiện tại cưng chiều cô như vậy? Cho nên, hắn không cóý kiến. (Cơ mà ta có T\_T lãng phí lãng phí kinh!!!!)

“Đứa ngốc, không cần phải nhắc lại chuyện trước kia, em chỉ cần nhớ kỹ cuộcsống sau này của em có anh. Tối nay chúng ta đi chúc mừng, được không?”

“Vâng!”

Chỉ cần Chỉ Ngưng vui vẻ, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Chuyện ba năm trước đây,hắn tựa hồ cũng đã quên.

## 15. Chương 15 : Chỉ Ngưng Sợ Tiếng Sấm

Buổi tối, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng đến nơibọn họ lần đầu tiên ăn cơm “Mạt Lan Đóa”. Hôm nay, vì chúc mừng thành công củaChỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong bao cả nhà hàng, mời tất cả những nhà thiết kếtham dự cuộc thi tới. Chỉ Ngưng cũng mời hảo bằng hữu Tử Yên của mình cùng tới.

“Chỉ Ngưng, cậu rất lợi hại a! Mới thời gian ngắn như vậy, trang sức cậu thiếtkế đã bán thực tốt, chúc mừng cậu!” Tử Yên từ trong đáy lòng chúc mừng ChỉNgưng.

“Cám ơn Tử Yên, cậu cũng phải cố gắng lên! Cậu nhất định có thể càng ngày cànggiỏi.” Chỉ Ngưng kích động ôm lấy Tử Yên.

“Đúng vậy, đúng vậy! Hàn tiểu thư, cô thật sự rất giỏi, cô vừa tới bộ phậnthiết kế tôi liền nhìn ra cô rất có tiềm chất.” Hiện tại toàn bộ công ty từtrên xuống dưới đều biết Chỉ Ngưng cùng tổng tài bọn họ quan hệ rất tốt, cả đámđều đến chúc mừng Chỉ Ngưng.

“Cám ơn mọi người, hôm nay tôi thật cao hứng, cám ơn.” Chỉ Ngưng cũng lễ phépnói.

Mà Hoàng Phủ Thần Phong ở một bên là vẻ mặt bất mãn, bởi vì cả đêm Chỉ Ngưngđều tiếp đón người khác, đem Hoàng Phủ Thần Phong vứt ở một bên. Nửa giờ sau,Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục không thể nhịn được nữa, kéo Chỉ Ngưng từ trongđám người ra.

“Uy, Phong, anh làm gì thế? Đi chậm một chút!” Chỉ Ngưng bị hành động kia làmhoảng sợ kêu to.

Hoàng Phủ Thần Phong không để ý tới cô, trực tiếp đem Chỉ Ngưng nhét vào trongxe của hắn sau đó mới nói: “Hừ! Còn hỏi anh làm sao? Cả buổi tối hôm nay em đềukhông chú ý tới anh, hiển nhiên là quên mất anh, không phải sao?”

“Anh tức giận?” Chỉ Ngưng nhìn vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong, cẩn thận hỏi.

“Em nói thử xem?” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thoáng qua biểu lộ của Chị Ngưng,sau đó trong lòng cười thầm.

“Thật sao! Em giải thích với anh, thực xin lỗi, em không phải cố ý không để ýtới anh, em cam đoan lần sau sẽ không, anh không nên tức giận được không?” ChỉNgưng mở to mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Được, em hôn anh một cái anh liền không tức giận.” Hoàng Phủ Thần Phong nhâncơ hội yêu cầu.

“A? Anh... anh đáng ghét a!” Lúc này mặt Chỉ Ngưng lại đỏ lên.

“Quên đi, nhìn em ủy khuất như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong cố ý tức giận nói.

Chỉ Ngưng sợ Hoàng Phủ Thần Phong tức giận, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái,nhưng Hoàng Phủ Thần Phong đâu chịu bỏ qua như vậy, lấy tay giữ lấy gò má ChỉNgưng. Từ bị động biến thành chủ động, đem đầu lưỡi dò xét đôi môi Chỉ Ngưng,mà Chỉ Ngưng cũng gắt gao ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong hưởng thụ lấy nụ hôn này.

Đến khi sợ mình không kìm chế được, hắn mới rời khỏi môi cô. Chỉ Ngưng xấu hổcúi đầu, mỗi lần hắn hôn cô, cô đều đỏ mặt. Hoàng Phủ Thần Phong thích nhìnnhất là Chỉ Ngưng lúc này.

“Ngưng Nhi, chúng ta cũng đã hôn nhiều lần như vậy, sao em vẫn thẹn thùng a? Haha!” Hoàng Phủ Thần Phong trêu ghẹo nói.

“Anh... nhanh lái xe đi!” Chỉ Ngưng quay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Tuân mệnh!” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền lái xe hướng về nhà, tay phảicủa hắn còn cùng tay trái của Chỉ Ngưng mười ngón đan xen.

Về đến nhà, Chỉ Ngưng tắm rửa xong liền lập tức lên giường ngủ, cô thật sự rấtcần nghỉ ngơi. Không lâu sau cô liền ngủ mất.

“Rầm rầm” Chỉ Ngưng đang ngủ say đột nhiên nghe được tiếng sấm, còn nhìn thấytia chớp. Cô trực tiếp nhảy xuống giường, hét chói tai chạy ra khỏi phòng.

Chỉ Ngưng đẩy mạnh cửa phòng Hoàng Phủ Thần Phong ra, sau đó nhảy lên giườngHoàng Phủ Thần Phong, hai tay ôm lấy eo hắn, chôn đầu trong ngực hắn, thanh âmrun rẩy: “Phong, em, em sợ, bên ngoài có sấm... em sợ.”

Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng đột ngột xuất hiện, hắn hôn cô, nhẹ nhàngvỗ phía sau lưng cô nói: “Ngoan, không phải sợ, có anh ở đây sẽ không sao. Ngủđi! Anh ôm em.”

“Vâng, vậy anh không cần đi.”

“Được, anh không đi, ngủ đi!” Hoàng Phủ Thần Phong không nghĩ tới Chỉ Ngưng lạisợ tiếng sấm như vậy, sợ đến nỗi chạy lên giường của hắn.

Chỉ Ngưng không có phản ứng gì, Hoàng Phủ Thần Phong cúi đầu nhìn một chút.Nguyên lai cô đã ngủ, trên mặt cô còn có nước mắt chưa khô. Hoàng Phủ ThầnPhong hôn hôn những giọt nước mắt rồi ôm Chỉ Ngưng cùng ngủ.

Trời vừa sáng, Chỉ Ngưng liền tỉnh. Cô nhớ đêm qua chính mình sợ tiếng sấm sauđó không chú ý hết thảy chạy tới phòng Hoàng Phủ Thần Phong, không nghĩ tới,Hoàng Phủ Thần Phong cả đêm đều ôm cô, một chút di chuyển cũng không. Chỉ Ngưngcho tới bây giờ đều chưa thấy qua Hoàng Phủ Thần Phong ngủ, cô nhịn không đượcđưa tay vuốt ve mặt hắn. Ha ha, không nghĩ tới làn da của một người đàn ông nhưhắn lại tốt như vậy, hơn nữa trên mặt không có một vết bẩn.

“Ngưng Nhi thân ái, xin hỏi mặt của anh chơi rất vui vẻ sao? Sờ soạng lâu nhưvậy.” Hoàng Phủ Thần Phong từ lúc Chỉ Ngưng tỉnh lại thì cũng đã tỉnh, chỉ làhắn không mở mắt, cũng muốn nhìn một chút Chỉ Ngưng muốn làm gì, không nghĩ tớicô cư nhiên sờ sờ mặt hắn.

“Ách, Phong, da của anh làm sao bảo dưỡng thực tốt? Thật trơn a! Cho nên emnhịn không được sờ soạng một chút!” Ai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng lạiđỏ.

“Không có bảo dưỡng, da của anh vốn là rất tốt, em ghen tị?” Hoàng Phủ ThầnPhong luôn cùng Chỉ Ngưng giữ một khoảng cách nhất định, từ khi Chỉ Ngưng xuấthiện, hắn đã lâu không có đụng tới phụ nữ, hơn nữa đêm qua một mực chịu đựng.(Ôi, nam nhân trẻ tinh lực dồi dào =))))))))))))))

“Mới không phải! Nhanh rời giường a! Tới công ty, hôm nay chúng ta đi sớm mộtchút.” Chỉ Ngưng cũng cảm thấy Hoàng Phủ Thần Phong bất thường, nói xong liềnđứng lên.

“Được, em trở về phòng thay quần áo trước đi! Anh sẽ xuống ngay.”

“Vâng, vậy anh nhanh lên nhé!”

Chờ Chỉ Ngưng rời khỏi phòng, Hoàng Phủ Thần Phong liền lập tức vọt tới phòngtắm đem nước lạnh đè xuống dục hỏa của mình.

## 16. Chương 16 : Bữa Sáng

20’ sau, Hoàng Phủ Thần Phong mặc một bộ tâytrang LV màu lam nhạt, bên trong là áo sơ mi xanh đậm phối hợp cùng một đôigiày da màu lam, chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm. Bộ y phục này của hắn không cóvài chục vạn tuyệt đối không mua được. Hoàng Phủ Thần Phong từ trước đến nayđối với y phục rất chú ý, cái gì cũng đều phối hợp hoàn mỹ vô khuyết.

Lúc Hoàng Phủ Thần Phong xuống, Chỉ Ngưng cũng đang trong bếp chuẩn bị bữa ănsáng bởi mấy ngày qua người hầu trong nhà xin nghỉ.

Nghe được có tiếng bước chân, Chỉ Ngưng biết là Hoàng Phủ Thần Phong liền nói:“Phong, người hầu xin nghỉ, cho nên em chuẩn bị bữa sáng. Anh miễn cưỡng ăn mộtchút đi!”

“Làm sao có thể miễn cưỡng? Bất quá nói thật, lâu như vậy anh còn chưa từng nếmqua đồ ăn em làm. Nhân cơ hội này có thể thưởng thức rồi.” Hoàng Phủ Thần Phongnghe được Chỉ Ngưng ở trong phòng bếp, cho nên hắn cũng tới phòng bếp.

“Miệng anh thật đúng là ngọt. Bữa sáng nay em chuẩn bị trứng gà, chân giò hunkhói, bánh mỳ cùng nước hoa quả. Em cảnh cáo anh nha! Từ nay về sau, không chophép anh uống cà phê vào bữa sáng, chỉ có thể uống nước hoa quả hoặc là sữa,biết rõ không? Buổi sáng uống cà phê không tốt cho dạ dày, trách không được anhthường xuyên đau dạ dày.” Chỉ Ngưng quay lưng về phía Hoàng Phủ Thần Phong nói,vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

“Ách, vậy được rồi! Nghe lời em.” Hoàng Phủ Thần Phong từ phía sau ôm eo ChỉNgưng.

“Được rồi, có thể ăn rồi, anh đem trứng gà cùng bánh mỳ ra trước đi! Chờ mộtchút em sẽ đem nước hoa quả cùng chân giò hun khói ra.” Chỉ Ngưng đem trứng gàcùng bánh mỳ đưa cho Hoàng Phủ Thần Phong. (Ô ô ô bị vợ sai =)))))))))))

“Uhm!” Hắn nghe lời tiếp nhận chén đĩa đi ra ngoài.

“Ăn thật ngon a! Ngưng Nhi, không nghĩ tới tay nghề của em tốt như vậy.” HoàngPhủ Thần Phong vừa ăn vừa không ngừng khen Chỉ Ngưng.

“Thật vậy sao? Anh thích là tốt rồi. Anh nói cho em biết anh thích ăn gì, tanlàm em sẽ đi siêu thị mua về, sau đó làm cho anh ăn.”

“Không cần a! Chỉ cần là em làm anh đều thích ăn. Bằng không anh cùng em đisiêu thị. A, đúng rồi, hôm nay là ngày nộp bản thảo, lát nữa đến công ty em hãyđem nộp bài dự thi trước đi.” Cùng Chỉ Ngưng đi siêu thị, hắn rất thích!

“Vâng, em biết rồi, hôm qua em đã chuẩn bị xong hết thảy.” Nói đến cuộc thi,Chỉ Ngưng lại lộ ra một vẻ khẩn trương.

“Ngưng Nhi, không cần phải lo lắng! Hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Khẳngđịnh sẽ không có vấn đề gì, yên tâm đi!” Hoàng Phủ Thần Phong vội càng an ủicô.

“Nói không khẩn trương là giả a! Dù sao đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộcthi có quy mô lớn như vậy. Được rồi, em ăn xong rồi, anh thì sao?” Chỉ Ngưng sợcàng nói sẽ càng khẩn trương.

“Anh đã sớm ăn xong, em cũng ăn xong rồi, chúng ta tới công ty thôi!” Hoàng PhủThần Phong lau miệng nói.

“Làm ơn đợi em 5’, em dọn dẹp một chút.”

“Tốt, anh chờ em.” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng dọn dẹp bàn ăn, hắn nhấtthời cảm thấy biệt thự này có hương vị gia đình.

Rất nhanh, Chỉ Ngưng liền dọn dẹp xong.

Đến công ty, Chỉ Ngưng đem tác phẩm đi đến D&L. Sau khi trở về, cô nhàmchán muốn chết, an vị trên ghế salon ngẩn người. Cũng không có việc gì cô liềntìm Hoàng Phủ Thần Phong trò chuyện.

“Phong, em rất buồn chán a! Anh an bài một chút việc cho em làm được không?”

“Anh thật sự không có việc gì có thể cho em làm a! Bằng không em đi pha cà phêcho anh.” Nghe được thanh âm của Chỉ Ngưng, hắn từ trong một đống lớn văn kiệnngẩng đầu lên.

“Mới không cần! Lần trước anh chê cà phê em pha không ngon, em đi bảo thư kýcủa anh pha cho anh tốt hơn. Em tin tưởng, cô ấy nhất định sẽ rất thích.” Nóiđến chuyện pha cà phê lần trước, Chỉ Ngưng sẽ tức giận.

Hoàng Phủ Thần Phong cảm nhận được Chỉ Ngưng mất hứng, liền đi nhanh đến bênChỉ Ngưng, sau đó ôm lấy cô, nói nhỏ bên tai cô: “Ngưng Nhi, em còn đang tứcgiận giận? Lần trước là bởi vì em không nói chuyện với anh, cho nên mới cố ýchê em pha cà phê không ngon. Kỳ thật, cà phê em pha là ngon nhất!” ( sợ vợ,nịnh vợ =)))))))))

“Hừ, vậy anh còn kêu em đi học thư ký Giang pha cà phê.” Chỉ Ngưng bỉu môi, kỳthật cô đã sớm không tức giận nữa, chỉ là Hoàng Phủ Thần Phong quá khẩn trương.

“Đó cũng là cố ý, em không biết sao, sau khi em vào phòng của mình anh còn mắngcô ta, anh nói với cô ta cà phê em pha là ngon nhất.” Nói xong, Hoàng Phủ ThầnPhong liền hôn lên môi chỉ Ngưng, không cho cô cơ hội biện giải.

Ngay tại thời điểm bọn họ hôn đến không nỡ tách ra, cửa phòng đột ngột bị mở.

“Tổng” tổng tài, thực xin lỗi, tôi còn chưa kịp thông báo cho ngài, cửa đã bị Ytiểu thư đẩy ra, còn nói cô ấy là tổng tài phu nhân tương lai.”

“Được rồi, cô đi ra ngoài.” Hoàng Phủ Thần Phong đặt Chỉ Ngưng trên ghế sa lon,xem ra, đành phải xử lý tốt chuyện trước mắt, sau đó sẽ giải thích với NgưngNhi, hi vọng cô ấy không hiểu lầm.

Không đợi Hoàng Phủ Thần Phong đi qua, Y Uyển Lộ đã chạy tới trước mặt ChỉNgưng, vung tay cho cô một cái tát.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng bị đánh nhanh chóng chạy đến bên Chỉ Ngưng,ôm cô vào trong ngực, vội vàng hỏi: “Ngưng Nhi, có đau không?” Hắn nhìn khuônmặt nhỏ nhắn của cô bị đánh tới sưng vù, trong mắt lộ ra đau lòng.

“Y Uyển Lộ, cô nghĩ đây là đâu? Dựa vào cái gì đánh Ngưng Nhi?” Hoàng Phủ ThầnPhong tuyệt đối không đơn giản buông tha cho người đánh Chỉ Ngưng.

“Hừ! Ai kêu hồ ly tinh này câu dẫn anh, đáng đời cô ta!” Y Uyển Lộ dùng ánh mắtkhinh thường nhìn Chỉ Ngưng.

“Ba!” Hoàng Phủ Thần Phong cho Y Uyển Lộ một cái tát thật mạnh, “Tôi cho côbiết, mắng Ngưng Nhi kết cục chính là cái này. Đánh cô ấy kết cục tuyệt đối sovới cái này nghiêm trọng hơn. Từ nay về sau, không có bất kỳ thương hội nào tàitrợ cho cô.” Dám đánh Ngưng Nhi của hắn, thật là chán sống.

Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền ôm Chỉ Ngưng lên tầng, lưu lại một mình YUyển Lộ ngơ ngác. Y Uyển Lộ trong lòng nghĩ, trước kia, cô có nghe nói HoàngPhủ Thần Phong có một phòng nghỉ, bất quá, cho tới bây giờ sẽ không có ngườilên qua. Hôm nay, hắn đã ôm một người phụ nữ đi lên lầu, bất quá, cô tuyệt đốisẽ không buông tha, nhất định.

Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng dùng nước đá chườm mặt, đợi cô ngủ rồi hắnmới đi xuống lầu. Thấy Y Uyển Lộ còn chưa đi, liền thấp giọng nói: “Cút! Maucút khỏi tầm mắt tôi, cút!

Trong mắt Y Uyển Lộ nhiều hơn một tia quỷ dị.

## 17. Chương 17 : Lễ Trao Giải

Y Uyển Lộ đi rồi, Hoàng Phủ Thần Phong lại tớiphòng nghỉ, hắn ngồi bên giường đau lòng vuốt ve khuôn mặt Chỉ Ngưng, “NgưngNhi, thực xin lỗi, hại em bị đánh. Anh cam đoan, đây là lần cuối cùng. Từ nayvề sau tuyệt đối sẽ không có người thương tổn đến em.”

Chỉ Ngưng nghe những lời Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói nước mắt liền chảy xuống.Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng khóc, hắn vội vàng sốt ruột hỏi: “NgưngNhi, em làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Có phải mặt rất đau không? Em đợi chútanh lập tức gọi điện cho bác sĩ.”

Chỉ Ngưng thấy Hoàng Phủ Thần Phong lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho bácsĩ riêng của hắn liền kéo lấy tay hắn: “Không có, trên mặt đã đỡ rồi, không cầnphải lo lắng như vậy.”

“Em không đau là tốt rồi, nếu đau phải nói với anh. Ách” cái kia, Ngưng Nhi,anh cùng người phụ nữ kia đã là chuyện thật lâu rồi. Hiện tại anh đã sớm khôngcó quan hệ gì với cô ta, anh không biết cô ta sẽ đến phòng làm việc của anh.Cho nên, em không nên tức giận, được không?” Biết rõ Chỉ Ngưng không sao, HoàngPhủ Thần Phong nhanh chóng giải thích chuyện của Y Uyển Lộ. Hắn không muốn ChỉNgưng vì phong lưu sử của hắn trước đây mà hiểu lầm.

“Uhm, em không tức giận, chỉ là rất kinh ngạc. Đây đã là lần thứ hai em bị đánhvì anh. Đều tại anh, ai kêu anh khiến cho phụ nữ yêu mến như vậy.” Chỉ Ngưngliếc mắt nhìn hắn nói.

“Thực xin lỗi, anh cam đoan, đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, anh sẽ khôngđể bất luận kẻ nào thương tổn em. Tin tưởng anh được không?”

“Được, em tin tưởng anh.” Chỉ Ngưng vòng tay ôm lấy eo Hoàng Phủ Thần Phong.Hiện tại cô giống như ngày càng không thể rời khỏi hắn rồi, càng thêm ỷ lạihắn.

Hoàng Phủ gió sớm vì cô chủ động rất là đắc ý.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay, chính là lễ trao giải cuộc thi. Từ sángsớm, Chỉ Ngưng cứ đi tới đi lui, Hoàng Phủ Thần Phong bị cô làm cho hoa mắtcháng váng đầu.

Kỳ thật, Hoàng Phủ Thần Phong đáp ứng chủ sự lễ trao giải tối nay bởi vì cóliên quan đến Chỉ Ngưng. Hắn muốn cho Chỉ Ngưng một kinh hỉ.

“Ngưng Nhi, em đã đi lòng vòng suốt cả sáng rồi, nghỉ ngơi một chút! Còn lâumới tới lễ trao giải!” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục nhịn không được ôm ChỉNgưng vào trong ngực.

“Phong, em” em thật sự rất hồi hộp! Em cho tới bây giờ đều chưa từng hồi hộpnhư vậy.” Chỉ Ngưng từ trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Đừng lo lắng, có anh ở đây!Buổi tối anh sẽ cùng em đến lễ trao giải. Hiện tại,chúng ta đến Mạt Lan Đóa ăn cơm trưa, sau đó đi mua lễ phục chuẩn bị cho lễtrao giải, được không?” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

“Vâng, có anh bên cạnh em sẽ không lo lắng, thật sự cám ơn anh, cám ơn anh quantâm đến em, cám ơn anh” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong lạihôn lên miệng của cô.

“Ngưng Nhi, nhớ kỹ! Từ nay về sau không cho phép nói hai chữ cảm ơn này. Nếukhông anh cũng không đảm bảo sẽ trừng phạt em như thế nào đâu!” Từ lần ChỉNgưng sợ tiếng sấm, Hoàng Phủ Thần Phong đã kêu Chỉ Ngưng đến phòng của mình.Bọn họ mỗi tối đều ôm nhau ngủ, nhưng mỗi đêm ngoại trừ hôn môi, bọn họ cái gìcũng không làm. Thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phong luôn lúc Chỉ Ngưng ngủ say đếnphòng tắm dội nước lạnh, hắn sợ chính mình không khống chế nổi muốn cô. Hắn khôngmuốn thương tổn đến cô.

“Anh... được rồi! Không nói là được. Em đói bụng, mau mau đi ăn cơm!” Chỉ Ngưngđại khái cũng đoán được “trừng phạt” của Hoàng Phủ Thần Phong là cái gì, chonên cô nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói mình đói bụng.

“Được.”

Một giờ sau, bọn họ cơm nước xong, liền đi tới trung tâm thời trang và thẩm mỹ.

Chỉ Ngưng mặc thử không dưới mười bộ quần áo cùng giầy dép, nhưng cô cùng HoàngPhủ Thần Phong đều không hài lòng.

Ngay lúc Chỉ Ngưng mất kiên nhẫn, Hoàng Phủ Thần Phong cầm một bộ âu phục màuđen pha đỏ xuất hiện trước mặt Chỉ Ngưng. Lần đầu tiên nhìn thất bộ y phục này,Hoàng Phủ Thần Phong liền cảm thấy nó rất thích hợp với Chỉ Ngưng. “Ngưng Nhi,em thử bộ này đi, nếu như em vẫn không thích chúng ta sẽ đến chỗ khác.”

Chỉ Ngưng nhận lấy y phục bước vào phòng thử đồ. Một phút sau cô bước ra. Ánhmặt Hoàng Phủ Thần Phong thật đúng là không tồi. Âu phục màu đỏ đen, một đôitất liền cùng găng tay màu đen trên tay chân Chỉ Ngưng càng thêm tinh tế. Máitóc đen, dung mạo xinh đẹp cộng thêm trang phục như vậy, dù cho đêm nay ChỉNgưng không đoạt giải cũng nhất định là điểm sáng nhất.

“Phong, em rất thích bộ y phục này, ha ha! Anh cảm thấy thế nào?”

“Xác thực, anh vừa nhìn thấy nó liền thấy rất hợp với em, quả nhiên.” Ánh mắtHoàng Phủ Thần Phong không nỡ rời người Chỉ Ngưng, “Anh cũng phải về nhà đổimột bộ phù hợp với y phục của em. Đi thôi! Chúng ta về nhà trước.” Nói xongliền kéo tay Chỉ Ngưng ra khỏi cửa hàng, từ lúc Chỉ Ngưng mặc bộ y phục này,trái tim Hoàng Phủ Thần Phong đã sớm loạn.

Về đến nhà, Hoàng Phủ Thần Phong mở tủ quần áo, chọn lựa một chiếc áo sơmi màutrắng cùng một cái quần cũng màu trắng, trước áo sơmi còn có một mảng hoa văngợn sóng.

Chỉ Ngưng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong như vậy, ánh mắt cũng dừng lại trên ngườihắn.

“Ngưng Nhi, nhìn đủ chưa? Anh rất tuấn tú, có phải không?” Hoàng Phủ Thần Phongtrêu ghẹo nói.

“Em” em nào có! Anh thực đáng ghét.” Bị hắn đoán trúng tâm tư, ngượng ngùngliếc hắn một cái, sau đó cúi đầu.

“Được rồi! Anh nói giỡn thôi, mau chút kẻo không kịp!” Thấy cô có chút ngượngngùng, Hoàng Phủ Thần Phong liền thức thời ngừng lại.

“Vâng. Bất quá em càng hồi hộp hơn so với buổi sáng.”

“Yên tâm, hết thẩy đều có anh ở bên.” Hoàng Phủ Thần Phong nắm chặt tay ChỉNgưng, cảm thấy lòng bàn cô có chút mồ hôi lạnh.

Lễ trao giải tối nay, gần như toàn bộ phóng viên Đài Bắc đều đến đây. Bọn họvừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong liền vây quanh, hỏi liên tiếp không dứt.

“Phong thiếu, xin hỏi vị tiểu thư này là bạn gái mới của ngài sao?” Phóng viênA hỏi.

“Phong thiếu, theo hiểu biết của chúng ta, năm nay ngài cũng không tham giacuộc thi này. Ngài tới tham gia cùng vị tiểu thư này sao?” Phóng viên B hỏi.

“Phong thiếu, vị tiểu thư này là nhà thiết kế của công ty ngài sao?” Phóng viênC hỏi.

“Phong thiếu, ngài không phải không có quan hệ với cấp dưới của mình sao? Vậytại sao ngài muốn ở cùng một chỗ với cô ấy?” Phóng viên D hỏi.

Hoàng Phủ Thần Phong đều không để ý tới những phóng viên này, bọn họ sớm đượcbảo vệ đưa vào bên trong. Hoàng Phủ Thần Phong nói với Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi,em đừng để ý lời những phóng viên kia nói.”

“Sẽ không, anh đa tâm! Em chỉ để ý kết quả đêm nay.” Kỳ thật, nói không thèm đểý là giả.

Sau khi nói xong, hai người bọn họ cũng không nói gì thêm..., chỉ là bọn họ gắtgao nắm tay nhau. Không lâu sau, lễ trao giải bắt đầu.

“Hoan nghênh các vị tới cuộc thi của công ty ‘D&L’. Hi vọng các vị dự thicó thể đoạt lấy giải thưởng lớn, thắng lợi trở về.” Đây là lời mở đầu của ngườichủ trì.

“Phía dưới, xin mời mời người sẽ trao giải đêm nay, tổng tài công ty trang sức‘Earl’.”

“Phong, anh là người trao giải a? Vì sao không nói cho em biết?” Biết Hoàng PhủThần Phong là người trao giải, Chỉ Ngưng rất kinh ngạc.

“Tạo cho em một kinh hỉ! Ngoan, chờ anh một chút, chúng ta lập tức có thể gặpmặt, còn có kinh hỉ lớn hơn đang chờ em.” Hoàng Phủ Thần Phong hôn lên gò máChỉ Ngưng, sau đó đi lên.

Kỳ thật, nếu như không phải vì Chỉ Ngưng, đêm nay hăn căn bản sẽ không tới đâylàm khách quý.

“Chào mọi người, tôi là Hoàng Phủ Thần Phong. Sau đây, tôi sẽ trao giải “tácphẩm sáng tạo nhất” cùng “nhà thiết kế mới có tiềm lực nhất”. Hai hạng mục này,người đoạt giải là Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư với tác phẩm “ấn ký hạnh phúc.” Từlúc lên đài, ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất độngcủa Chỉ Ngưng.

Ngồi ở phía dưới, Chỉ Ngưng nghe thấy chính mình đoạt giải rồi, quả thực khôngthể tin chính mình đoạt giải, thẳng đến khi người bên cạnh nhắc nhở, cô mớiphản ứng, bước lên đài nhận thưởng.

Lên đài, Chỉ Ngưng nhận chiếc cúp từ tay Hoàng Phủ Thần Phong, nhưng Hoàng PhủThần Phong lại ôm lấy cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Chúc mừng em Ngưng nhi.”

“Hừ, anh nói thực đi, có phải anh đã sớm biết em sẽ đoạt giải hay không?”

“Thật sự là oan uổng a! Anh cũng là hôm nay mới biết được.”

“Vậy hôm nay anh còn để cho em gấp gáp như vậy, có phải anh cố ýmhay không?”

“Nào có a? Là anh muốn cho em một kinh hỉ.” Hoàng Phủ Thần Phong lộ ra vẻ mặtvô tội.

“Để cho em khẩn trương như vậy, đêm nay em với anh phân phòng ngủ. Còn có,trong vòng một tháng, không cho anh ôm em, lại càng không cho phép hôn em.”

“Ngưng Nhi, anh” không đợi Hoàng Phủ Thần Phong nói xong, Chỉ Ngưng liền tránhkhỏi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Cám ơn giám khảo đã trao cho tôi cơ hội này, cũng cám ơn công ty trang sức‘Earl’, không có bọn họ, sẽ không có tôi ngày hôm nay, càng cám ơn người luônbên cạnh ủng hộ tôi. Khi tôi cô độc không ai giúp đỡ, hắn sẽ luôn rộng mở vòngtay ấm áp, an ủi tôi, cổ vũ tôi, còn có, hắn luôn có thể không báo trước chotôi kinh hỉ, cho nên tôi thực cám ơn hắn!” Đại khái tất cả mọi người biết rõ,hắn trong lời nói của Chỉ Ngưng chính là Hoàng Phủ Thần Phong.

Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong tiếp nhận microphone, cam kết với mọingười: “Tác phẩm “ấn ký hạnh phúc” của Ngưng Nhi lần này đoạt giải thưởng, tôiquyết định sẽ sản xuất số lượng có hạn là 10 bộ, mặt khác, ngày mai, ‘ấn kýhạnh phúc sẽ xuất hiện trên bìa “trang sức SD” làm nổi bật tâm tư của nhân vật,hi vọng đến lúc đó mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn.” Nói xong, hắn liền nắmtay Chỉ Ngưng rời đi.

Từ lúc Hoàng Phủ Thần Phong nói những lời kia, mắt Chỉ Ngưng cũng đã đỏ lênrồi. Vừa nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, thần kinh Hoàng Phủ Thần Phong lập tức căngthẳng: “Ngưng Nhi, đừng khóc, em còn giận sao? Thực xin lỗi, anh” lần này,Hoàng Phủ Thần Phong chưa nói xong, Chỉ Ngưng liền hôn lên môi hắn.

“Phong, từ nay về sau, anh không cần phải nói xin lỗi với em được không? Emkhông giận, chỉ là rất vui anh biết không? Đây là niềm vui lớn nhất em từngcó.”

“Thật sao?” Chỉ Ngưng chủ động, hắn đã có điểm lâng lâng.

“Đương nhiên!”

Nhất cử nhất động của bọn họ, sớm đã bị phóng viên ghi lại. Tuyệt đối sẽ trởthành tin tức hàng đầu ngày hôm sau.

## 18. Chương 18 : Ghen

Quả nhiên ngày hôm sau, tất cả tạp chí trang đầutin tức đều là về Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng. Trên bìa tạp chí, khôngphải ảnh hai người đang ôm nhau thì là đang hôn nhau.

Vì để tránh cho phóng viên bên ngoài biệt thự chờ bọn họ, Hoàng Phủ Thần Phongcùng Chỉ Ngưng căn bản không về nhà mà trực tiếp ngủ ở phòng nghỉ công ty. Sángsớm, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng ở tầng 30 nhìn xuống, lũ lượt phóng viênđều kéo đến dưới công ty, ít cũng phải có năm sáu chục người.

“May là tối hôm qua chúng ta không về nhà, bằng không sáng nay liền phiềntoái.” Chỉ Ngưng là lần đầu tiên thấy nhiều phóng viên như vậy!

“Ngưng Nhi, hôm nay em sẽ không được rảnh rỗi rồi, nói không chừng còn có thểvừa vội vừa mệt!” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịch nhìn Chỉ Ngưng.

“Sẽ không, vội một chút mới tốt. Bằng không lại nhàm chán như mấy ngày trước.”Chỉ Ngưng không cho là đúng nói.

“Đây chính là em nói a! Anh đói bụng, em đi làm bữa sáng cho anh được không?”Hoàng Phủ Thần Phong cũng ra vẻ nũng nịu.

“Tốt! Vậy anh thả em ra trước, thế này em làm sao làm?”

Khi Chỉ Ngưng làm bữa sáng, Hoàng Phủ Thần Phong nghe được có người gõ cửa liềnnói với Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, dưới tầng có việc, anh đi xuống trước. Lát nữaem mang bữa sáng xuống dưới chúng ta cùng ăn được không?”

“Vâng, lát nữa em sẽ mang xuống.”

Lúc này khẳng định là Giang Như Ngọc gõ cửa báo cáo hành trình hôm nay. Khôngnghĩ tới, hôm nay, Giang Như Ngọc không phải báo cáo hành trình mà là cầm mộtphần bữa sáng tới, kết quả là...

“Tổng tài, đây là bữa sáng hôm nay, hi vọng ngài sẽ thích.” Tiến vào phòng tổngtài, Giang Như Ngọc trước tiên tìm kiếm thân ảnh Chỉ Ngưng, kết quả không thấycô ta nhẹ nhàng cười.

“Ai kêu cô tự đa tình mua bữa sáng cho tôi?” Hoàng Phủ Thần Phong ghét nhất phụnữ tự mình đa tình.

“Nhưng... ngài” Giang Như Ngọc còn muốn nói điều gì, lại bị Chỉ Ngưng cắtngang.

“Phong, anh mau tới giúp em, nhiều như vậy sẽ rơi xuống mất, đến lúc đó anh sẽkhông có gì để ăn.” Chỉ Ngưng cầm một đống lớn gì đó, đi được nửa đường, côthật sự không kiên trì nổi nữa, nhanh chóng cầu cứu Hoàng Phủ Thần Phong.

Vừa nghe đến Chỉ Ngưng đang gọi hắn, Hoàng Phủ Thần Phong như một trận gió chạyvề hướng Chỉ Ngưng, mà Giang Như Ngọc ở một bên mặt đã đen xuống giống như đangtính toán điều gì.

“Trời ạ! Ngưng Nhi, em có việc gì không? Có nặng không? Nhanh nhanh đi xuống đểanh xem nào.” Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô bưng một đống đồ càng hoảng sợ.

“Không có việc gì a! Anh không phải đói bụng sao? Nhanh xuống đi! Không cầnđứng ở đây nữa.”

“Tuân mệnh, Ngưng Nhi bảo bối thân ái.” Một tiếng ‘tuân mệnh’ này làm Chỉ Ngưngcười ha hả.

Tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Phủ Thần Phong chẳng phải là muốn đem Chỉ Ngưngsủng lên trời sao.

Chỉ Ngưng thấy trên bàn Hoàng Phủ Thần Phong có một phần ăn sáng, hơn nữa GiangNhư Ngọc còn đang trong văn phòng, cô đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. “Thưký Giang, cô muốn cùng chúng ta ăn điểm tâm không?” Chỉ Ngưng lễ phép hỏi GiảngNhư Ngọc.

“Tôi” vốn Giang Như Ngọc muốn nói nhưng lại bị Hoàng Phủ Thần Phong cắt ngang.

“Không cần, cô ấy đã ăn rồi. Đúng không? Thư ký Giang.” Hắn cũng không muốnngười ngoài ăn bữa sáng Chỉ Ngưng làm!

“Đúng a! Tổng tài, tôi ra ngoài trước.” Cô cảm thấy tình cảnh của mình rất xấuhổ, liền nhanh đi ra.

“Phong, cô ấy mang bữa sáng đến cho anh phải không?” Chỉ Ngưng chính là biết rõcòn cố hỏi.

“Đúng vậy! Nhưng cô ta bị anh mắng, chính là cô ta vẫn chưa hết hy vọng.” Đốivới Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong giống như vĩnh viễn đều ôn nhu, hoàn toànbất đồng cùng những truyền thuyết bên ngoài.

“Vậy vì sao anh không ăn? Người ta cũng là một mảnh hảo tâm!” Chỉ Ngưng cố ýgiả dạng làm bộ rất rộng rãi.

“Em đã nói như vậy, anh đây cung kính không bằng tuân mệnh! Anh ăn bữa sáng côta mua tốt lắm.” Dứt lời, hắn làm ra vẻ đứng dậy, giả như muốn ăn bữa sáng củaGiang Như Ngọc. Kỳ thực, Hoàng Phủ Thần Phong muốn nhìn xem Chỉ Ngưng sẽ phảnứng như thế nào mà thôi, sao có thể thực sự ăn a!

“Anh đáng ghét! Nếu như anh thật sự ăn, từ nay về sau, en liền không nấu cơmcho anh.” Chỉ Ngưng vội vàng bắt lấy thân thể Hoàng Phủ Thần Phong chuẩn bịđứng dậy.

“Được rồi! Đừng nóng giận, anh gạt em thôi! Ngưng Nhi, em ghen?” Hoàng Phủ ThầnPhong giống như đột nhiên phát hiện được cái gì đó kêu to.

“Anh lớn tiếng như vậy làm gì? Lỗ tai đều bị anh kêu đau chết.” Chỉ Ngưng cũngkhông trả lời hắn có ghen hay ko.

“Em có ghen hay ko?” Hoàng Phủ Thần Phong không cam lòng, còn tiếp tục cái đềtài này, thế nhưng hắn còn một bên giúp Chỉ Ngưng xoa lỗ tai.

“Ách! Mau mau ăn bằng không sẽ nguội.” Chỉ Ngưng vội nói sang chuyện khác.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng có điểm thẹn thùng sẽ không tiếp tục nữa.Bất quá, trong lòng hắn sớm biết đáp án của cô. Tuy bọn họ ở bên nhau đã lâunhư vậy, Chỉ Ngưng không có nói qua thích hắn, thế nhưng sớm muộn một ngày hắncũng sẽ nghe được câu này. Hắn không vội.

Hai người bọn họ ở bên nhau đã hơn 2 tháng? Thật nhanh a!

## 19. Chương 19 : Cố Nén

Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng loay hoay đến đầu óc choángváng. Vừa đi làm, đi thu thập tin tức, vừa phải ứng phó đám phóng viên bát quáitheo đuôi không bỏ. Hiện tại, Chỉ Ngưng đang ngồi trên salon của Hoàng Phủ ThầnPhong, hưởng thụ mát xa độc nhất vô nhị của tổng tài công ty trang sức ‘Earl’.

Tiến vào văn phòng, Chỉ Ngưng liền nũng nịu với Hoàng Phủ Thần Phong, nằm dàitrên ghế sa lon bằng da thật, sau đó, hữu khí vô lực nói với Hoàng Phủ ThầnPhong: “Phong, em thật sự mệt mỏi quá a! Anh giúp em mát xa được không?”

“Xem đi! Mấy hôm trước anh đã nói qua, thời gian này em nhất định sẽ rất vấtvả, khi đó em còn cứng đầu cãi lại.” Vừa nghe Chỉ Ngưng kêu mệt, Hoàng Phủ ThầnPhong không nói hai lời liền xoa bóp giúp cô.

“Nhưng em thật không ngờ sẽ mệt mỏi như vậy! Bất quá, kỹ thuật mát xa của anhrất tốt. Có phải thường xuyên giúp người khác mát xa không?” Chỉ Ngưng lườibiếng cười nói.

“Ai! Thật không biết cái đầu nhỏ của em mỗi ngày suy nghĩ cái gì? Anh là lầnđầu tiên mát xa cho người khác được không? Người khác còn chưa hưởng thụ quađãi ngộ tốt như vậy đâu!” Nếu như có thể, Hoàng Phủ Thần Phong thật muốn mở đầuChỉ Ngưng ra xem một chút.

Qua một hồi lâu, Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô không nói gì liền gọi: “Ngưngnhi?”

Chỉ Ngưng vẫn không nói chuyện, Hoàng Phủ Thần Phong cúi đầu nhìn một chút, ChỉNgưng, haha! Nguyên lai cô gái nhỏ này ghé vào ghế sa lon ngủ mất rồi. Xem racô thật sự mệt chết đi. Nhìn cô mệt mỏi ngủ trên ghế salon, Hoàng Phủ ThầnPhong liền ôm cô lên phòng nghỉ, hắn lo Chỉ Ngưng ngủ trên ghế sẽ bị cảm, đếnlúc đó thực phiền toái.

Đặt Chỉ Ngưng trên giường, giúp cô đắp chăn xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền đixuống. Kỳ thực hắn gần đây cũng rất bận bởi vì ‘Pair of lovers’ tại Paris thamgia triển lãm trang sức. Hắn phải sắp xếp thời gian, vừa muốn xử lý chuyện của“ấn ký hạnh phúc”, cũng muốn mau chóng phát hành, từ ngày đăng trên tạp chí cóvô số người đến đặt hàng. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được, dù sao hắnchỉ cho phát hành 10 bộ. Bởi vậy “ấn ký hạnh phúc” càng có giá trị.

“Đinh linh linh” điện thoại nội bộ reo.

“Nói.” Đối mặt với người khác, Hoàng Phủ Thần Phong vĩnh viễn đều là lạnh nhưbăng.

“Tổng tài tập đoàn Vân Lâm tới tìm ngài.”

“Mau mời hắn vào.” Không biết Toàn đến công ty hắn làm gì?

Đối đãi với Hoàng Phủ Thần Phong, Vân Thụy Toàn vĩnh viễn đều không khách khínhư vậy.

“Toàn, cậu đã đến rồi?”

“Như thế nào? Không chào đón tôi?”

“Làm sao có thể? Chỉ là cậu rất ít đến công ty của tôi, hôm nay chỉ là hiếu kỳmà thôi.” Hoàng Phủ Thần Phong mỉm cười nói.

“Ha ha! Cũng đúng. Ai! Chỉ là mấy ngày nay, tin tức của cậu cùng Chỉ Ngưng thựcsự rất nhiều, tôi không muốn biết cũng không được! Hơn nữa, biết rõ Chỉ Ngưngđoạt giải thưởng lớn, tôi thuận tiện đến chúc mừng cô ấy, Chỉ Ngưng không ở đâysao?” Vân Thụy Toàn nhìn một vòng qaunh văn phòng, nhưng không thấy thân ảnhChỉ Ngưng.

“Ngưng Nhi mệt mỏi, ngủ trên ghế salon. Tôi sợ cô ấy bị cảm nên ôm cô ấy lêntầng nghỉ ngơi rồi.”

“Theo như tôi biết, cô ấy là người đầu tiên lên trên đó? Như thế nào? Mấy ngàynay cậu làm cô ấy mệt chết sao?” Vân Thụy Toàn sao biết Hoàng Phủ Thần Phongmỗi tối nhịn được có bao nhiêu vất vả?

“Tuy chúng tôi mỗi tối đều ngủ cùng một chỗ, nhưng chúng ta thật sự cái gì cũngkhông làm.” Đối với Vân Thụy Toàn, Hoàng Phủ Thần Phong liền nói thật.

“OMG! Tôi sẽ không nghe lầm chứ? Gần đây phong lưu Hoàng Phủ Thần Phong rõ ràngcùng một người phụ nữ nằm ở trên giường mà cái gì cũng không làm?” Đừng nói làbạn bè Hoàng Phủ Thần Phong không tin, chính là cả Đài Loan sẽ không tin.

“Đáng chết, lừa cậu làm gì! Ngưng Nhi không đáp ứng, tôi tuyệt đối sẽ khôngxằng bậy. Cho nên, không có biện pháp, mỗi tối chờ Ngưng Nhi ngủ, tôi liền đitắm nước lạnh.” Hoàng Phủ Thần Phong hung hăng trợn mắt liếc nhìn Vân ThụyToàn.

“Ha ha ha haKhông thể tưởng được Hoàng Phủ Thần Phong cậu cũng có ngày hômnay.” Vân Thụy Toàn không sợ chết phá lên cười.

“Shit! Không có việc gì cậu có thể lăn đi!” Hoàng Phủ Thần Phong gầm nhẹ nói.

“OK! Đừng quên giúp tôi chúc mừng Chỉ Ngưng, mặt khác, không cần phải đem mìnhnín nhịn đến sinh bệnh.” Nói xong, hắn liền mau chóng chạy mất. Lưu lại HoàngPhủ Thần Phong mặt đen hơn phân nửa.

Mà bọn họ nói chuyện, sớm đã bị Chỉ Ngưng nghe thấy. Khi Vân Thụy Toàn đến, côđã sớm bị thanh âm của bọn họ đánh thức, cho nên cô tự nhiên nghe được bọn họnói chuyện. Không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thần Phong mỗi đêm vì đè xuống dục hỏa,liền ủy khuất chính mình đi tắm nước lạnh! Nói thật, khi nghe đến đây, tronglòng của cô rất cảm động.

Tan việc, Hoàng Phủ Thần Phong liền lái xe cùng Chỉ Ngưng đi siêu thị mua thứcăn, chuẩn bị bữa tối nay. Từ khi người hầu xin nghỉ việc, bọn họ mỗi ngày đềunhư thế, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng mua thức ăn về nhà. Hoàng Phủ ThầnPhong đứng một bên lẳng lặng nhìn Chỉ Ngưng rửa rau, thái rau, xào rau. NhưngHoàng Phủ Thần Phong động một chút lại đánh lén môi Chỉ Ngưng.

“Ai u! Anh hôn đi, tối nay cũng đừng nghĩ ăn cơm đi.” Đây là Hoàng Phủ ThầnPhong ngắn ngủi trong nửa giờ hôn lén cô đến 10 lần, môi Chỉ Ngưng bị hắn hôncó điểm sưng lên.

“Được, đây là lần cuối cùng.” Hoàng Phủ Thần Phong cảm giác được Chỉ Ngưng cóchút tức giận, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Khi không bị người khác quấy rầy nữa, Chỉ Ngưng rất nhanh làm xong các món ăn.

“Ngưng Nhi, món ăn em làm càng ngày càng ngon a.” Từ ngày ăn đồ ăn Chỉ Ngưnglàm, Hoàng Phủ Thần Phong mỗi lần đều vui vẻ ăn hết sạch.

“Ha ha! Anh thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút.” Chỉ Ngưng gắp một miếng cátuyết rán giòn vào bát của Hoàng Phủ Thần Phong.

## 20. Chương 20 : Điên Cuồng

Cơm nước xong, Hoàng Phủ Thần Phong kêu Chỉ Ngưng vềphòng nghỉ ngơi trước, hắn còn có việc chưa xử lý xong nên phải đến thư phòng.

Chỉ Ngưng trở lại phòng, tắm rửa xong, liền nằm nửa người trên giường nghĩ tớichuyện của mình và Hoàng Phủ Thần Phong mấy tháng nay, nghĩ đến Hoàng Phủ ThầnPhong sủng ái cô, quan tâm cô. Chung quanh cô không thiếu người theo đuổi,nhưng Chỉ Ngưng chưa từng động tâm. Những năm gần đây, trái tim cô thủy chungvẫn luôn đóng băng, thẳng đến khi Hoàng Phủ Thần Phong xuất hiện, tất cả đềuthay đổi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào bắt đầu, ban đêm không có Hoàng Phủ Thần Phong,cô khó có thể chìm vào giấc ngủ. Cô đã không muốn rời khỏi hắn, thế nhưng côcũng không dám hy vọng xa vời Hoàng Phủ Thần Phong vĩnh viễn chỉ thuộc về mộtmình cô.

Ngay khi Chỉ Ngưng còn đang suy nghĩ Hoàng Phủ Thần Phong khi nào mới có thểtrở về thì cửa phòng ngủ liền mở ra. Có trời biết thời điểm Hoàng Phủ ThầnPhong nhìn Chỉ Ngưng khêu gợi nằm trên giường, dục vọng của hắn mạnh đến cỡnào.

“Ngưng Nhi, đã trễ thế như vậy sao em còn chưa ngủ?”

“Không có anh bên cạnh em không ngủ được.” Chỉ Ngưng nhìn hắn.

“Thật sao?” Nghe được câu này, Hoàng Phủ Thần Phong có chút ít hưng phấn,nguyên lai, không có hắn Ngưng Nhi không ngủ được.

“Lừa anh làm gì!”

“Ha ha, anh đi tắm, sau đó sẽ ngủ.” Nói xong, liền đi về phía phòng tắm.

20’ sau, Hoàng Phủ Thần Phong mặc một chiếc áo choàng tắm màu lam nằm bên cạnhChỉ Ngưng, ôm lấy cô. Kỳ thực, áo choàng này còn một chiếc dành cho nữ, HoàngPhủ Thần Phong đặc biệt chuẩn bị cho Chỉ Ngưng.

Trên giường, Hoàng Phủ Thần Phong không dám hôn Chỉ Ngưng, bởi vì hắn khôngbiết mình có thể tự chủ được bao nhiêu.

Chỉ Ngưng cảm thấy sự xuất hiện của Hoàng Phủ Thần Phong liền xoay người hônlên môi hắn.

“Ngưng Nhi, em biết em làm như vậy hậu quả là gì không?” Hoàng Phủ Thần Phongđẩy Chỉ Ngưng ra, thanh âm của hắn có chút kích động.

“Em biết rõ, em nguyện ý làm như vậy.” Chỉ Ngưng thẹn thùng chôn đầu trong lồngngực Hoàng Phủ Thần Phong.

Nhận được sự khẳng định của Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong xoay người đè mìnhlên Chỉ Ngưng, nhưng hắn vẫn muốn hỏi cô một câu cuối cùng, “Ngưng Nhi, hiệntại em hối hận vẫn còn kịp.”

Chỉ Ngưng trả lời Hoàng Phủ Thần Phong bằng cách chặn miệng hắn.

Hoàng Phủ Thần Phong đem đồ ngủ của Chỉ Ngưng cởi ra, tiện tay ném xuống đất.Lúc này toàn thân Chỉ Ngưng từ trên xuống dưới chỉ còn một cái quần lót nhỏLace màu đen khêu gợi. Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phong cũng cởi áo choàng tắm củamình ra.

Chỉ Ngưng nhìn thấy trên người mình chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ, rất khẩntrương, không dám nhìn vào mắt Hoàng Phủ Thần Phong. Hắn nói khẽ bên tai cô:“Ngưng Nhi, ngoan, không cần khẩn trương.”

Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng hôn Chỉ Ngưng, ngón tay thon dài đi tới chỗ tưmật hắn chờ mong đã lâu.

“A” không được” Chỉ Ngưng hoảng sợ mở to mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đừng sợ! Bảo bối!” Hoàng Phủ Thần Phong miệng hơi mở, ngậm lấy một bên nụ hoangọt ngào.

“Phong, em... em rất khó chịu!” Chỉ Ngưng cảm thấy trong cơ thể như có vạn conkiến đang bò.

“Ngoan, anh biết.” Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ Chỉ Ngưng đã chuẩn bị tốt vìhắn, liền đem của mình kiên quyết đưa vào nơi tinh tế của cô.

“A! Phong” đau quá.” Đau đớn tê tâm liệt phế làm nước mắt Chỉ Ngưng chảy xuống.

“Ngưng Nhi, chờ một chút sẽ không đau nữa, đừng khóc.” Hoàng Phủ Thần Phong hônlên nước mắt của Chỉ Ngưng, hắn tự mình chịu đựng đau đớn, yên lặng bất độngtrong cơ thể Chỉ Ngưng. Mồ hôi rơi xuống trên bộ ngực trắng nõn của cô.

Rốt cục, Hoàng Phủ Thần Phong không nhịn được nữa nhẹ nhàng di chuyển, nhỏgiọng hỏi: “Ngưng Nhi, còn đau không?”

“Giống như đã không đau nữa.” Ngưng Nhi đỏ mặt.

Hoàng Phủ Thần Phong chế trụ eo của hắn, ra sức bắt đầu chuyển động. Tốc độ từchậm dần dần đến nhanh.

“A” Phong, chậm một chút, em, em không được” a!” Chỉ Ngưng điên cuồng thét lên,giống như thân thể cô không chịu nổi thêm tiến sâu vào nữa.

Hoàng Phủ Thần Phong lần nữa tiến sâu vào nhanh hơn, cũng điên cuồng hét lênmột tiếng, lần đầu tiên đem hạt giống hoan ái phóng vào cơ thể một người phụnữ.

Hoàng Phủ Thần Phong xoay người một cái, làm cho Chỉ Ngưng dựa vào trên ngườicủa mình, hắn cũng không muốn làm Ngưng Nhi bảo bối của hắn sợ. Hắn vẫn chưarút ra khỏi cơ thể Chỉ Ngưng, của hắn vẫn đang rục rịch, mà Chỉ Ngưng đã ngủ mêman rồi, căn bản không cảm giác được gì.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô đã mệt mỏi mê man ngủ mất liền đem chính mình luira, sau đó vào phòng tắm chuẩn bị nước. Hoàn Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng cùngtiến vào bồn tắm xa hoa, để Chỉ Ngưng thoải mái dựa trước ngực mình. Hắn ôn nhugiúp Chỉ Ngưng xoa nơi tư mật của cô, lần đầu tiên, khó tránh khỏi cảm giáckhông thoải mái.

Sau khi rửa sạch, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng lau khô thân thể, mặc chocô chiếc áo choàng tắm màu lam cùng một bộ giống mình. (Áo đôi =))))

Hoàng Phủ Thần Phong đem Chỉ Ngưng đến trên giường sau đó ôm cô, chỉ chốc látmình cũng tiến nhập mộng đẹp ngọt ngào!

## 21. Chương 21 : Truyền Thuyết Vòng Đu Quay Cao Chọc Trời

“Uhm” sáng sớm, Chỉ Ngưng đã bị Hoàng Phủ Thần Phonghôn tỉnh.

“Sớm, Ngưng Nhi.” Thấy Chỉ Ngưng đã tỉnh, Hoàng Phủ Thần Phong xoay người đặtChỉ Ngưng dưới mình.

“Làm sao lại nằm đè lên người em?” Hồi tưởng lại một màn đêm qua, Chỉ Ngưngliền đỏ bừng mặt.

“Ngưng Nhi bảo bối, em nói xem, loại tư thế này là anh muốn làm gì? Hả?” Vẻ mặtHoàng Phủ Thần Phong tà ác nhìn Chỉ Ngưng.

“A! Anh không phải còn muốn đấy chứ?”

“Ngưng Nhi, em đã ngủ một đêm.” Đêm qua tắm rửa xong, Hoàng Phủ Thần Phongkhông nỡ muốn cô lần nữa, sợ Chỉ Ngưng lần đầu tiên quá mệt mỏi, cho nên hắnliền chịu đựng.

“Nhưng anh hôm nay không” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phongliền tiến vào nơi nữ tính của cô.

“Không có nhưng, hôm nay là thứ bảy, không đi làm.” Hoàng Phủ Thần Phong kiềmchế vận động của mình, mỗi lần từ từ thêm sâu hơn.

Hoàng Phủ Thần Phong kéo hai chân thon dài của Chỉ Ngưng giữ chặt ở eo củamình, mười ngón tay của Chỉ Ngưng siết chặt lấy bả vai Hoàng Phủ Thần Phong,đâm xuống thật sâu, da đã bị xước ra thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không cóchút cảm giác đau đớn nào.

“A! Phong, anh... anh chậm một chút, em... em không chịu nổi! Chỉ Ngưng bất lựclắc lắc đầu, mái tóc sớm bị mồ hôi dính lại trên mặt.

“Bảo bối, em có thể, kiên trì một chút. Ngoan!” Hoàng Phủ Thần Phong một bên anủi Chỉ Ngưng, một bên còn không quên tiếp tục vận động.

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thần Phong cũng đã mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn khôngthể nào thỏa mãn, giống như muốn đem dục vọng một tháng này đều lập tức thỏamãn. Cho nên, hắn vẫn ra sức khổ chiến. Chỉ Ngưng rốt cục chống đỡ không nổinữa, hét lên một tiếng, lần nữa lại ngủ mê man.

Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngừng động tác, trở mình rời khỏi người ChỉNgưng, ôm lấy Chỉ Ngưng thỏa mãn ngủ thiếp đi.

-----------LOVE-----------

Khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, đã là xế chiều. Phản ứng đầu tiên của Chỉ Ngưng chínhlà nhìn người bên cạnh một chút, thế nhưng lại không thấy người đâu, Chỉ Ngưngcho rằng Hoàng Phủ Thần Phong đã đi làm. Nhưng hắn rõ ràng nói hôm nay khôngcần đi làm? Vậy hắn đang ở đâu?

Kỳ thật trước khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, Hoàng Phủ Thần Phong đã rời giường đichuẩn bị chút thức ăn cho Chỉ Ngưng, hắn biết rõ khi cô tỉnh lại nhất định sẽđói.

Chỉ Ngưng còn chưa muốn rời giường, cô vô lực nằm trên giường, hiện tại toànthân cô đều đau nhức, muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được.

Ngay khi Chỉ Ngưng lại muốn ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong mở cửa bưng cơm chuẩn bịcho Chỉ Ngưng vào.

Hắn đem cơm đặt trên bàn, đi đến bên giường ngồi xuống, “Ngưng Nhi, em đã tỉnha? Ngồi dậy ăn cơm đi, đây là anh tự mình làm!”

“Chính là anh khiến em quá mệt mỏi! Hơn nữa, quần áo cũng còn chưa mặc!” ChỉNgưng càng nói thanh âm càng nhỏ.

“Yên tâm, khi em còn đang ngủ, anh đã giúp em mặc đồ ngủ rồi.” Nói xong, HoàngPhủ Thần Phong liền ôm lấy Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế salon,còn Chỉ Ngưng thì ngồi trên đùi hắn.

“A! Phong, đột nhiên em cảm thấy ngay cả tay cũng không có khí lực, nâng khôngnổi, anh đút ăn cơm cho em được không?” Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phongnhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô.

“Em đó!” Quả nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong không cự tuyệt yêu cầu của cô, cầm lấythìa, đem thức ăn đưa vào miệng cô.

“Phong, anh ăn cùng em được không? Bằng không em ăn một mình không có khẩu vị,em đút cho anh, há miệng nào.” Chỉ Ngưng cầm lấy thìa trong tay Hoàng Phủ ThầnPhong, múc một muỗng, đưa đến miệng Hoàng Phủ Thần Phong.

Bữa cơm này, bọn họ anh đút cho em, em đút cho anh liền sớm ăn xong rồi.

------------LOVE-----------

Lúc đang dùng cơm, Hoàng Phủ Thần Phong nói chiều nay muốn dẫn Chỉ Ngưng đicông viên trò chơi, Chỉ Ngưng cao hứng ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong, không ngừnghôn hắn.

Hai người bọn họ thay đổi quần áo bình thường. Hoàng Phủ Thần Phong mặc một bộquần áo thể thao màu hồng. Thực khéo là, Chỉ Ngưng cũng mặc một bộ quần áo màuhồng phấn, bọn họ thật là xứng đôi a!

“Phong, có phải anh nhìn lén em mặc quần áo màu hồng phấn cho nên anh cũng chọnmột bộ màu hồng phải không?” Chỉ Ngưng cố ý giả bộ rất tức giận.

“Nào có! Cái này rõ ràng là hai người chúng ta thần giao cách cảm.” Hoàng PhủThần Phong gần đây mới đổi một chiếc xe Porsche thể thao màu đỏ số lượng cóhạn. Hoàng Phủ Thần Phong không dễ gì mới mua được chiếc xe này, hắn dự tínhchỉ cần xe 2 chỗ cho hắn và Chỉ Ngưng.

Hai người miệng nói nhao nhao, rất nhanh đã đến công viên trò chơi.

“A! Tuyệt quá! Rất lâu rồi em chưa đến công viên trò chơi.” Tiến vào bên trong,Chỉ Ngưng liền kéo cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong kêu to.

“Ha ha! Chỉ cần Ngưng Nhi cao hứng là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta bắt đầu chơi!”Nếu như có người nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang chơi trong công viên này,người nọ nhất định sẽ nói là hai mắt của mình bị hoa, cho nên mới nhìn thấyHoàng Phủ Thần Phong.

“Phong, em muốn ăn kẹo đường, anh đi mua giúp em.” Nhìn thấy kẹo đường, ChỉNgưng làm nũng nói với Hoàng Phủ Thần Phong, hắn đương nhiên không dám khánglệnh, đành phải ngoan ngoãn đi mua.

“Này!” Hoàng Phủ Thần Phong đem kẹo đường đưa cho Chỉ Ngưng.

“Ha ha! Phong tốt nhất!” Chỉ Ngưng lại hôn hắn một cái.

Một chuỗi kẹo đường đổi lấy một cái hôn, đáng giá.

“Phong, chúng ta đi ngồi thuyền hải tặc được không?”

“Được.”

“Phong, chúng ta đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn được không?”

“Được.”

“Phong, chúng ta đi chơi dòng nước xiết được không?”

“Được.”

Ngoại trừ chơi tàu cao tốc cùng đi quỷ ốc, hầu hết trò chơi trong công viên bọnhọ đều chơi qua. Bất quá, Hoàng Phủ Thần Phong nhất định sẽ có biện pháp làmcho Chỉ Ngưng cùng hắn chơi những trò chơi kia.

Cuối cùng, “Phong, chúng ta đi ngồi vòng đu quay cao chọc trời được không?”

“Được.”

Ngồi bên trong vòng đu quay, Chỉ Ngưng tựa bên ngực Hoàng Phủ Thần Phong, vẻmặt hạnh phúc, “Phong, em nói cho anh biết một truyền thuyết về vòng đu quaycao chọc trời a! Có người nói, ngồi đu quay cao chọc trời này sẽ được hạnhphúc. Khi đu quay lên đến điểm cao nhất, nếu hai người yêu nhau hôn môi, bọn họsau khi xuống dưới sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.”

“Ngưng Nhi, anh yêu em.” Ba chữ ‘anh yêu em’ kia, Hoàng Phủ Thần Phong lần đầutiên nói ra miệng, Trước khi gặp được Chỉ Ngưng, hắn không tin mình sẽ yêu mộtngười nào đó.

“Anh, anh đang nói cái gì?” Chỉ Ngưng không thể tin được Hoàng Phủ Thần Phongsẽ nói với cô ba chữ kia.

“Anh nói, anh \* yêu \* em!” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền hôn lên môi Chỉ Ngưng.

Mà thời điểm hắn hôn Chỉ Ngưng, vòng đu quay vừa vặn lên đến điểm cao nhất.

Truyền thuyết vòng đu quay cao chọc trời, có thật không?

Bọn họ, sau khi đi xuống sẽ vĩnh viễn hạnh phúc sao?

## 22. Chương 22 : Chỉ Ngưng Bị Hù Dọa Đến Bệnh 1

Hồi lâu, Hoàng Phủ Thần Phong mới lưu luyến rời khỏimôi Chỉ Ngưng, gắt gao ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực. Nét mặt của hắn rất nghiêmtúc, sau đó, nâng cằm Chỉ Ngưng lên, ánh mắt chằm chằm nhìn Chỉ Ngưng nói:

“Hàn Chỉ Ngưng! Lời này anh chỉ nói một lần, em nghe cho rõ. Hoàng Phủ ThầnPhong xác định cùng Hàn Chỉ Ngưng, chắc chắn xác định cả đời vĩnh viễn cùngnhau hạnh phúc!”

Chỉ Ngưng chính là nước mắt giàn giụa nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, hiện tại lúcnày, Chỉ Ngưng không nói nên lời..., cô chỉ đành phải ôm chặt lấy Hoàng PhủThần Phong, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đơn giản và hạnh phúc.

Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong liền luống cuống, “Ngưng Nhi, emlàm sao vậy?”

“Ô ô ô Phong, em sợ đây là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng cái gì cũng biếnmất, em thật sự sợ sẽ mất đi anh! Bởi vì em thật sự thật sự rất thích anh! Ô ô”anh sẽ không rời em đi phải không?” Chỉ Ngưng lần nữa đem quần áo của Hoàng PhủThần Phong trở thành khăn tay.

“Ha ha, đứa ngốc! Đây là thật, tuyệt đối không phải là mộng. Anh cam đoan vớiem, đời này, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, bảo vệ em, che chở em, cưng chiềuem. Sẽ không rời xa em nửa bước. Được không?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong sủngnịch. Loại vẻ mặt này, cho dù ba năm trước đây cũng chưa từng thấy.

“Vâng! Phong, tại sao anh đối tốt với em như vậy? Thậm chí anh mới gặp qua em 2lần đã đối tốt với em như vậy.” Khóe mắt Chỉ Ngưng còn vương vài giọt nước mắt.

“Kì thực, lúc trước, ngày đầu tiên em đến ‘Earl’ làm việc, đứng dưới công tynhìn tấm biển cười, từ lúc đó anh liền muốn bảo vệ em, không cho em bị thươngtổn. Sau khi nhìn thấy em, anh ngồi trong phòng làm việc như thế nào cũng khôngthể tập trung tinh thần, trong đầu đều là bóng dáng của em, sau đó anh liềnmuốn hiểu rõ về em, anh gọi thư ký đem tư liệu của em đến. Xem tư liệu mới biếtcuộc sống của em khổ cực như vậy, anh càng muốn muốn cưng chiều em, anh liềnthề, từ nay về sau không bao giờ để em khổ cực như vậy nữa, bù đắp cho em vuivẻ hạnh phúc gấp bội. Ngày đó, anh tan ca sớm, sau đó, vẫn đi theo phía sau em.Em đến bệnh viện, anh cũng đến bệnh viện, anh thật sự rất thương em. Em từ bệnhviện đi ra, anh cũng vẫn đi theo sau em, thấy em đã gần đến nhà, anh nghĩ trởvề rồi nhưng là anh vừa mới quay đi chợt nghe thấy tiếng kêu của em, anh mauchóng chạy tới cứu em. Ngưng Nhi, em biết không? Anh thật sự rất vui mừng vìngày đó anh vẫn theo em từ bệnh viện đi ra, bằng không, anh khẳng định cả đờicũng sẽ không tha thứ ình.” Hoàng Phủ Thần Phong thâm tình nói cho ChỉNgưng nghe tình huống ngày đầu tiên.

“Em biết, em biết! Phong, em yêu anh, cám ơn anh cũng yêu en.” Chỉ Ngưng xem racòn nhìn Hoàng Phủ Thần Phong chăm chú và nghiêm túc hơn.

“Thật vậy sao? Ngưng nhi, em cũng yêu anh?”

“Vâng! Em yêu anh! Thời điểm anh cứu em, em đã yêu anh.” Chỉ Ngưng thực sự rấtthẹn thùng.

“Anh cũng yêu em! Ngưng Nhi bảo bối, anh đã chơi với em nhiều trò chơi như vậyrồi, kế tiếp, em không phải nên chơi những trò anh thích sao? Chúng ta trướctiên chơi tàu cao tốc, sau đó đi quỷ ốc, được không?” Nhân cơ hội, Hoàng PhủThần Phong đưa ra yêu cầu.

Chỉ Ngưng hơi suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng: “Được rồi! Chúng ta đichơi!”

------------LOVE----------

Ngồi trên tàu cao tốc, Chỉ Ngưng gắt gao nắm lấy cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong,xem ra cô thực sự rất sợ.

“Ngưng Nhi ngoan! Đừng sợ, có anh ở đây.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng xoađầu Chỉ Ngưng.

Ngay khi Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói xong chữ cuối cùng tàu cao tốc liềnchuyển động.

“A” a” a” trong nhiều người, Chỉ Ngưng kêu lớn tiếng nhất.

Không đến một phút đồng hồ, tàu cũng đã dừng lại.

“Phong, không nghĩ tới tàu cao tốc kích thích như vậy a! Chơi thực vui a! Chúngta chơi lại một lần được không?” Ai, vừa mới còn sợ muốn chết, đảo mắt, cònmuốn nữa chơi thêm lần nữa.

“ A! Vừa mới người nào đó còn A lớn tiếng như vậy!”

“Nào có! Đi thôi đi thôi!” Chỉ Ngưng lôi kéo Hoàng Phủ Thần Phong đi đến hướngvào cửa.

Chỉ Ngưng kéo Hoàng Phủ Thần Phong liên tục ngồi tám lần tàu cao tốc.

“Ngồi tàu cao tốc nhiều lần như vậy, em cảm giác thật thoải mái! Anh thì sao?Cảm giác như thế nào?”

“Ừ! Mỗi ngày đều ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn mộtchút thật sự không tệ.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo Chỉ Ngưng, “Chúng ta nên điquỷ ốc.” Hắn sợ Chỉ Ngưng hối hận, liền nhanh ôm cô đi về hướng quỷ ốc.

Quỷ ốc có rất nhiều người, hiện tại, Chỉ Ngưng càng lo lắng hơn so với thờiđiểm ngồi tàu cao tốc, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Vừa mới tiến vào quỷ ốc, Chỉ Ngưng chợt nghe thấy tiếng thét chói tai từ bêntrong truyền tới, thậm chí còn có tiếng la khóc. Điều này làm cho Chỉ Ngưngcàng thêm sợ hãi.

“A” Phong, ô ô ô ô” có một bạch cốt tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt ChỉNgưng. Chỉ Ngưng sợ tới mức chân đều mềm nhũn thế nhưng thanh âm không hế giảmthấp chút nào.

Hoàng Phủ Thần Phong ở sau ôm lấy Chỉ Ngưng, không để cô ngã xuống.

“A” Phong, em” lúc này một con ma cà rồng bò ra nắm lấy chân Chỉ Ngưng, dọangất cô.

“Ngưng Nhi, Ngưng Nhi bảo bối. Anh ôm em về nhà, ngoan! Đừng sợ, không saochứ.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói chuyện với Chỉ Ngưng đã hôn mê, vừa ôm ChỉNgưng rất nhanh rời khỏi quỷ ốc. Hừ! Dám dọa bảo bối của hắn, hắn quyết địnhngày mai sẽ thu mua công viên trò chơi này, sau đó đem hủy quỷ ốc.

------------LOVE-----------

Trở lại biệt thự, chị Lý đã trở lại, nhìn thấy thiếu gia ôm Chỉ Ngưng liền hỏi:“Thiếu gia, tiểu thư làm sao vậy?”

“Chị Lý, chị đã trở lại a? Chị đi nấu chút cháo, Ngưng Nhi tỉnh dậy sẽ đói.Ngưng Nhi bị hù dọa ngất xỉu, tôi ôm cô ấy đi nghỉ ngơi.” Chị Lý rất chiếu cốhắn, từ lúc hắn mới sinh ra, chị Lý đã chiếu cố hắn.

“Được, tôi lập tức đi ngay.” Bị dọa ngất? Thiếu gia mang theo tiểu thư đi đâuvậy? Sao lại té xỉu a? Quên đi, thiếu gia chưa nói chị cũng không hỏi nhiều làmgì.

Đến phòng ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng thay đổi đồ ngủ, sau đó đặtcô lên giường, đắp kín chăn. Chính mình thì ngồi trên giường, nắm lấy tay ChỉNgưng, giờ phút này, trong mắt của hắn tràn đầy cảm giác áy náy.

“Ngưng Nhi bảo bối, ngoan! Không cần ngủ nữa, cháo Lý tẩu nấu em thích nhất a!”

“Ngưng Nhi, thực xin lỗi! Nếu anh sớm biết em sợ như vậy..., đánh chết anh, anhcũng sẽ không đi.”

“Ngưng Nhi, tỉnh lại được không?”

Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng nói chuyện với Chỉ Ngưng đang hôn mê. Chị Lýbưng cháo đứng ở ngoài cửa thật lâu rồi, đều nghe được những lời thiếu gia nói.Ba năm trước từ sau khi cô gái kia rời đi, thiếu gia liền thay đổi Hiện tại,giống như đã quay trở về, tựa hồ so với trước kia càng thêm ôn nhu. Chị cũng hivọng thiếu gia có thể ở cùng một chỗ với Chỉ Ngưng.

“Thiếu gia, cháo tôi đặt lên bàn.”

“Uhm! Không còn sớm, chị Lý, chị cũng đi nghỉ ngơi đi!” Mặc dù đang nói chuyệncùng chị Lý nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Chỉ Ngưng.

“Vâng, vậy có việc cứ bảo tôi.”

------------LOVE-----------

Nửa đêm, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn nắm tay Chỉ Ngưng, nhưng hắn cảm thấy tay ChỉNgưng càng ngày càng nóng, hắn cảm thấy có chút không ổn liền sờ lên trán ChỉNgưng.

“A! Ngưng Nhi phát sốt.” Vừa sờ trán Chỉ Ngưng, nóng muốn chết, thần kinh HoàngPhủ Thần Phong đều căng cứng.

“Chị Lý!” Hoàng Phủ Thần Phong gần như rống lên, cả tòa biệt thự đều bị baoquanh bởi cơn giận của hắn.

“Dạ, thiếu gia xin phân phó.” Chị Lý vừa nghe thấy thiếu gia gọi mình, giốngnhư chuyện rất nghiêm trọng nên bà cũng không dám chậm trễ liền chạy đến.

“Nhanh gọi điện thoại cho bác sĩ Tề, sau đó kêu Tiểu Lưu đến nhà hắn đón hắn,dùng tốc độ nhanh nhất đến đây.” Nếu như có thể, hiện tại hắn rất muốn tự mìnhđến nhà bác sĩ Tề mang hắn đến đây a!

Không đến nửa giờ, bác sĩ thở hổn hiển xuất hiện ở biệt thự của Hoàng Phủ ThầnPhong. Bác sĩ Tề tiêm thuốc giúp Chỉ Ngưng hạ sốt, sau đó lại truyền dịch.

“Bác sĩ Tề, Ngưng Nhi thế nào rồi? Có nặng lắm không? Tại sao lại phát sốt?”Thấy bác sĩ đã thu dọn đồ đạc liền vội vã hỏi tình hình của Chỉ Ngưng.

“Phong thiếu xin yên tâm, tiểu thư bởi vì bị kinh hãi, cho nên mới sốt cao,nghỉ ngơi vài ngày có thể bình phục, ngày mai tôi sẽ tới khám lại cho tiểu thư.Ngoài ra ở đây có y tá, một chút sẽ giúp tiểu thư truyền dịch, xin ngài yêntâm.” Bác sĩ Tề cẩn thận dặn dò.

“Bác sĩ Tề vất vả rồi. Chị Lý, gọi Tiểu Lưu đưa bác sĩ Tề trở về, ngày mai lạitới đón. Còn có, các người cũng có thể đi xuống, tôi sẽ chăm sóc Ngưng Nhi, cóviệc sẽ gọi các người.”

“Dạ, thiếu gia.” Y tá trả lời.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên giường nhẹ nhàng vuốtve vết tiêm ở tay Chỉ Ngưng, nhìn thấy Chỉ Ngưng hôn mê bất tỉnh, Hoàng PhủThần Phong càng thêm áy náy không dứt.

## 23. Chương 23 : Chỉ Ngưng Bị Hù Dọa Đến Bệnh 2

Cả đêm, Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng dùng khăn mặtlau thân thể giúp Chỉ Ngưng để hạ nhiệt độ, lại sợ cô khát nước dùng bông ẩmthấm ướt môi cô.

Hoàng Phủ Thần Phong cũng thấm mệt rồi, thẳng đến hừng đông, Chỉ Ngưng cuốicùng cũng có dấu hiệu hạ sốt hắn mới ôm Chỉ Ngưng cùng ngủ, nhưng ngủ khôngthật sâu, hắn rất sợ Chỉ Ngưng lại phát sốt.

Hoàng Phủ Thần Phong mới ngủ hơn hai giờ liền tỉnh, nhìn thấy Chỉ Ngưng vẫnchưa tỉnh, hắn giúp cô chỉnh lại chăn rồi đi tới ngoài cửa, nói đối với hai ytá: “Hai người hảo hảo chăm sóc Ngưng Nhi khi tôi không ở đây, có chuyện gì báolại với tôi, tôi lập tức đi lên.” Nói xong liền đi xuống lầu.

“Thiếu gia sớm, bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin ngài tới ăn. Tiểu thư còn chưatỉnh sao?” Chị Lý thấy thiếu gia xuống lập tức tiến lên chào hỏi.

Hai y tá quả thực hâm mộ Chỉ Ngưng chết đi được, có một người đàn ông vừacó tiền, vừa đẹp trai lại biết săn sóc yêu cô.

“Không, Ngưng Nhi còn chưa tỉnh. Bữa sáng tôi không muốn ăn, chị Lý, chị nấumột ít cháo, bất cứ lúc nào Ngưng Nhi cũng có thể ăn. A, đúng rồi, Tiểu Lưu đãđi đón bác sĩ Tề chưa?” Dù sao một đêm không ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong nhìn quathực tiều tụy.

“Cháo tôi đã chuẩn bị xong, Tiểu Lưu sáng sớm đã qua nhà bác sĩ Tề, phỏng chừngrất mau sẽ trở lại. Thiếu gia, ngài có lẽ đã một đêm không ngủ? Ngài vẫn nên ănchút điểm tâm! Bằng không bệnh của tiểu thư còn chưa khỏe, ngài cũng bị bệnhvậy không có người chăm sóc tiểu thư.” Bất đắc dĩ, chị Lý chuyển hướng sang ChỉNgưng, chị biết rõ hiện tại thiếu gia lo lắng cho Chỉ Ngưng.

“Được rồi! Lát nữa bác sĩ Tề đến liền gọi tôi.” Nghe xong lời chị Lý nói, HoàngPhủ Thần Phong lập tức tới phòng ăn ăn điểm tâm.

Hoàng Phủ Thần Phong dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong, sau đó lên lầu cùng ChỉNgưng. Trước khi Chỉ Ngưng tỉnh lại hắn tuyệt đối sẽ không đi làm.

“Phong thiếu, ngài vừa mới xuống thì tiểu thư cũng tỉnh lại, thế nhưng khônglâu sau liền ngủ.” Một y tá báo cáo chi tiết lại tình hình của Chỉ Ngưng. Conmắt y tá nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thần Phong, chính là Hoàng Phủ Thần Phongkhông liếc cô lấy một cái, thậm chí cũng không nói một câu.

Hiện tại, trong mắt Hoàng Phủ Thần Phong không dung bất luận kẻ nào.

“Thiếu gia, bác sĩ Tề đến.”

“Ừ, mời hắn đi lên.” Thanh âm Hoàng Phủ Thần Phong không có chút độ ấm nào.

-----------LOVE----------

Bác sĩ Tề dùng nhiệt kế điện tử ấn một cái đằng sau tai Chỉ Ngưng, nhìn mộtchút nói: “Phong thiếu, tiểu thư đã hạ sốt rồi, tôi truyền dịch cho cô ấy mộtlần nữa, phỏng chừng có thể tỉnh.”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe Chỉ Ngưng không còn sốt nữa rốt cục lộ ra tươi cười,“Thật vậy chăng? Thật tốt quá, cám ơn anh, bác sĩ Tề.”

“Phong thiếu quá khách khí, đây là việc tôi phải làm.” Bác sĩ Tề ở Hoàng Phủgia nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Hoàng Phủ Thần Phong cười vuivẻ.

Một phòng đầy người, bọn họ nhìn Hoàng Phủ Thần Phong nở nụ cười, cũng đều ngâydại.

Thời điểm kim đâm vào tay Chỉ Ngưng, cô liền cảm thấy đau nhức, “Phong, đauquá!”

“Ngưng Nhi, em đã tỉnh, ngoan, xong ngay đây. Hôm qua em bị sốt, phải truyềndịch, em đói bụng không?” Nghe Chỉ Ngưng kêu đau, Hoàng Phủ Thần Phong liền nhẹnhàng giúp cô xoa chỗ đau.

“Chị Lý, nhanh, đem cháo đi hâm lại.”

“Vâng, tôi lập tức đi ngay.”

Chỉ Ngưng tỉnh, Hoàng Phủ Thần Phong cuối cùng cũng yên tâm.

“Phong, anh có vẻ gầy đi, râu cũng dài ra, thực xin lỗi, có phải em làm cho anhlo lắng không?” Nhìn bộ dạng Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng cảm thấy thực áynáy.

Hoàng Phủ Thần Phong cẩn thận ôm cô vào trong ngực, hoàn toàn không để ý bêncạnh còn có hai y á liền hôn lên gò má cô nói: “Đứa ngốc, phải là anh nói thựcxin lỗi với em mới đúng, nếu như không phải do anh, em cũng sẽ không bị sốt.”

“Ô ô ô ô! Phong, hôm qua không biết vật gì đó bắt được chân của em, hù chếtem.” Nói đến chuyện ở quỷ ốc ngày hôm qua, Chỉ Ngưng lại không khống chế được.

“Ngoan! Ngưng Nhi, đừng khóc, chúng ta không nói đến chuyện đó nữa.” Hoàng PhủThần Phong gắt gao ôm lấy Chỉ Ngưng.

“Thiếu gia, cháo có thể ăn.”

“Lấy đến đây! Tôi đút cho Ngưng nhi.”

Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng ngồi trên đùi mình, giúp Chỉ Ngưng kéo lạichăn, sợ cô bị lạnh sau đó nhận lấy cháo đút cho cô ăn. Hai y tá trợn mắt hámồm, không thể tưởng được người đàn ông độc thân hoàng kim được hoan nghênhnhất toàn cầu sẽ đút cho người khác ăn.

“Ngưng Nhi, sau khi em phát sốt càng gầy, anh kêu Lý tẩu bồi bổ cho em.” HoàngPhủ Thần Phong vừa đút cháo, vừa đau lòng nhìn Chỉ Ngưng.

“Nào có gầy nhanh như vậy? Vậy anh cũng gầy đi, cũng nên hảo hảo bồi bổ.” ChỉNgưng sờ lên mặt Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ha ha, thấy em tỉnh anh liền yên tâm rồi, anh gầy một chút không có chuyệngì.” Thừa dịp Chỉ Ngưng đang ngẩng đầu, Hoàng Phủ Thần Phong cúi đầu hôn lênmôi cô.

Sau hai phút bị hôn, Chỉ Ngưng mới kịp phản ứng trong phòng còn có người khác,“Thực đáng ghét! Còn có người khác đang nhìn!” Mặt Chỉ Ngưng đỏ bừng, chôn đầutrong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, còn đập vào lồng ngực hắn vài cái.

“Vậy thì có sao, để cho bọn họ xem.” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong đắc ý.

“Hừ! Không để ý tới anh nữa.” Chỉ Ngưng giãy dụa muốn xuống khỏi đùi Hoàng PhủThần Phong.

“Anh để cho bọn họ ra ngoài là được. Em cẩn thận một chút, trên tay em còn kimchâm!” Hoàng Phủ Thần Phong ra hiệu cho hai y tá đi ra ngoài.

“Hừ!” Chỉ Ngưng lại hừ một tiếng.

“Ngưng Nhi, em thật không để ý anh sao! Bọn họ đã ra ngoài, hiện tại có thể choanh hôn được không?” Không đợi Chỉ Ngưng trả lời, Hoàng Phủ Thần Phong đã hôncô.

“Uhm” Chỉ Ngưng nhịn không được kêu lên tiếng. “Quên đi, lần này tha thứ choanh, bất quá, lần sau anh không được ở trước mặt người ngoài hôn em.”

“Tuân mệnh, Ngưng Nhi bảo bối.” Đối với Hoàng Phủ Thần Phong mà nói, chỉ cầnChỉ Ngưng vui vẻ, hắn làm gì cũng được!

Trải qua sự chăm sóc cẩn thận của Hoàng Phủ Thần Phong, bệnh của chỉ Ngưng đãkhá lên nhiều, Hoàng Phủ Thần Phong càng thêm sủng ái Chỉ Ngưng.

## 24. Chương 24 : Hương Vị Yêu

Từ sau khi chỉ Ngưng bị sốt, Hoàng Phủ Thần Phong đãhơn một tuần lễ không tới công ty, mỗi ngày đều ở nhà cùng Chỉ Ngưng, sợ cô lưulại di chứng gì.

Không cho phép Chỉ Ngưng làm cái này, làm cái kia, ngay cả ăn cơm đều là HoàngPhủ Thần Phong đút cho cô, còn giúp cô mát xa.

Hiện tại, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng đang ngồi trên xích đu trong hoaviên nói chuyện phiếm.

“Phong, mỗi ngày ở nhà thật nhàm chán! Ngày mai chúng ta đến công ty làm việcđược không?” Chỉ Ngưng gối đầu lên đùi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Em vừa mới khỏi bệnh, sẽ mệt mỏi.” Hoàng Phủ Thần Phong nghịch nghịch mái tóccô.

“Không có! Cũng đã lâu như vậy, em sớm đã khỏe rồi. Hơn nữa, anh như vậy sẽ rấtmệt mỏi, mỗi ngày đều ngủ muộn, còn muốn chăm sóc em. Mặc kệ, ngày mai đến côngty đi!” Chỉ Ngưng kháng nghị vỗ vỗ chân Hoàng Phủ Thần Phong.

“Được rồi! Nhưng em phải đáp ứng anh, em chỉ có thể ở trên tầng nghỉ ngơi, chodù muốn thiết kế bản vẽ..., cũng chỉ có thể ở trên tầng. Được không?” Hoàng PhủThần Phong cầm lấy tay Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

“Được, đáp ứng anh, em còn đàn cho anh nghe nữa.”

“Được, chỉ cần đừng để ình mệt mỏi là được.”

“Tuyệt quá! Em biết Phong tốt nhất, thưởng cho anh một cái hôn nhé!” Chỉ Ngưngngẩng đầu hôn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Cám ơn nụ hôn của em! Ngưng Nhi, em dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Phụ nữ cácem không phải đều yêu thích đồ trang sức, quần áo, giày dép, xe, nhà sao... vìsao em cái gì cũng không thích?”

“Đúng vậy! Em không thích những kia, đồ trang sức không thực tế, quần áo giầydép chỉ cần mặc thoải mái, mình thích là tốt rồi, nhà ở chỉ cần sạch sẽ thoảimái là được, có hương vị yêu là tốt rồi.”

“Đúng! Chỉ cần có hương vị yêu là tốt rồi.”

------------LOVE-----------

Sáng sớm hôm sau, cả tòa biệt thự đều là thanh âm của Chỉ Ngưng.

“Phong, rời giường a!” Lần đầu tiên gọi, Chỉ Ngưng hôn Hoàng Phủ Thần Phong mộtcái.

“Bây giờ còn sớm! Hơn ba giờ sáng anh mới ngủ.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm chặtChỉ Ngưng, tiếp tục ngủ.

Không đến hai phút sau.

“Phong, nhanh lên! Muộn rồi.” Lần thứ hai gọi, Chỉ Ngưng gạt Hoàng Phủ ThầnPhong đã muộn, kỳ thực mới có bảy giờ.

“Ngưng Nhi ngoan, nào có muộn! Mới vừa vặn bảy giờ.” Hoàng Phủ Thần Phong cầmlấy điện thoại nhìn đồng hồ, lai tiếp tục ngủ, hai ngày này, hắn thật sự vôcùng thiếu ngủ.

Lại một lát sau.

“Hoàng Phủ Thần Phong, nếu như anh không rời giường..., hôm nay em sẽ không ăncơm!” Trong lòng Chỉ Ngưng âm thầm cười trộm, không tin anh còn không chịu rờigiường.

Vừa nghe Chỉ Ngưng một ngày sẽ không ăn cơm, Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng ngồidậy nói: “Không cho phép không ăn cơm, anh lập tức dậy là được, em chờ anh mộtchút.”

“Phong, anh thật đáng yêu! Lát nữa đến văn phòng, em giúp anh pha cà phê, còngiúp anh mát xa nữa. Ha ha!” Chỉ Ngưng ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong.

Nửa giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong cẩn thận ôm Chỉ Ngưng xuống ăn điểm tâm, chỉlà hắn còn muốn ngủ nữa a.

“Phong, há miệng, em đút cho anh ăn, em biết rõ anh còn muốn ngủ.” Chỉ Ngưngcầm thìa đưa đến bên miệng Hoàng Phủ Thần Phong, yêu cầu hắn há miệng.

“Vừa mới thật sự muốn ngủ! Bất quá bây giờ, em đút cho anh ăn, anh một chútcũng không muốn ngủ nữa.” Kỳ thật, Hoàng Phủ Thần Phong ghét nhất lúc đang ngủbị quấy rầy, nếu như đổi thành người khác, người kia đã sớm thảm, nhưng là ChỉNgưng nên hắn chịu đựng.

“Vậy là tốt rồi, uống sữa.” Chỉ Ngưng đem sữa đưa cho Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong nghe lời uống một ngụm sữa, “Ngưng Nhi, làm sao em khôngăn?” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục phát hiện một chuyện quan trọng.

“Em có ăn! em vừa đút cho anh vừa ăn mà. Em uống xong một ly sữa rồi này.” SợHoàng Phủ Thần Phong không tin, Chỉ Ngưng đem ly sữa uống xong đưa cho HoàngPhủ Thần Phong xem.

“A! Em đã ăn xong rồi, vậy đi thôi!”

“Vâng, xuất phát.”

------------LOVE-------------

Vừa đến văn phòng, Hoàng Phủ Thần Phong sắp xếp tốt cho Chỉ Ngưng liền chôn đầutrong một đống văn kiện lớn, lâu như vậy đã tích trữ rất nhiều văn kiện quantrọng.

Thừa dịp Hoàng Phủ Thần Phong đang bận, Chỉ Ngưng lên tầng giúp Hoàng Phủ ThầnPhong pha một tách cà phê.

“Phong, cà phê. Anh đang bận! Em đi lên trên trước.” Chỉ Ngưng đem cà phê đặttrên bàn của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ừ, đừng để bị mệt, có chuyện gì bảo anh.” Hoàng Phủ Thần Phong phân phó.

“Vâng, anh cũng vậy!” Hiện tại, Chỉ Ngưng thường xuyên chủ động hôn Hoàng PhủThần Phong, khiến cho Hoàng Phủ Thần Phong giống như ăn được mật ngọt.

Chỉ Ngưng lên trên tầng, ngồi trước dương cầm mở nắp ra, chuẩn bị chơi một khúccho Hoàng Phủ Thần Phong giảm bớt sức ép.

Chỉ Ngưng đàn bài “Hoài niệm ngày thu” của Richard Clayderman, đây là một trongnhững khúc dương cầm cô thích nhất.

Hoàng Phủ Thần Phong nghe được tiếng đàn của Chỉ Ngưng liền cảm thấy thoải mái.

Mọi người trong công ty nghe được tiếng Piano của Chỉ Ngưng đều bàn luận.

“Các người nói xem, đây không phải là tổng tài chơi dương cầm chứ?” Công nhânviên A nói.

“Ngu ngốc! Trước khi Hàn Chỉ Ngưng đến cô có nghe qua tổng tài chơi dương cầmsao? Đương nhiên là Hàn Chỉ Ngưng đàn!” Công nhân viên B nói.

“Có lẽ là tổng tài đàn cho Hàn Chỉ Ngưng nghe?” Công nhân viên C nói.

“Đàn piano kia là tổng tài đặc biệt mua cho Hàn Chỉ Ngưng.” Công nhân viên Dnói.

“Còn có a! Tôi nghe nói, tuần trước tổng tài không đi làm là vì Hàn Chỉ Ngưngbị bệnh, tổng tài mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc Hàn Chỉ Ngưng.” Lại là công nhânviên B nói.

“Xem ra, quan hệ của tổng tài cùng Hàn Chỉ Ngưng thật đúng là không tầm thường,trước đều chưa thấy tổng tài ôn nhu với người khác như vậy, ai! Chúng ta hẳn làkhông có hi vọng.”

Quan hệ của Hoàng Phủ Thần Phong cùng Hàn Chỉ Ngưng cứ như vậy được thảo luậnmở.

Nhưng giờ phút này, không một ai biết có một kế hoạch đang được từ từ triểnkhai!

## 25. Chương 25 : Thần Giao Cách Cảm

Chớp mắt đã sắp đến lễ mừng năm mới. Sinh nhật HoàngPhủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng cũng sắp tới rồi.

Hôm nay, Chỉ Ngưng đi toilet vô tình nghe được có mấy người thảo luận về HoàngPhủ Thần Phong.

“Mười bốn tháng hai chính là sinh nhật Phong thiếu, hàng năm sinh nhật của hắncông ty đều tổ chức vũ hội, tôi chờ ngày này đã lâu.” Lại là một kẻ háo sắc!

“Đúng vậy! Không biết năm nay ai sẽ là bạn nhạy của Phong thiếu?”

“Tôi xem a! Tám phần là Hàn Chỉ Ngưng kia, mỗi ngày đều thấy Phong thiếu cùngHàn Chỉ Ngưng ở cùng một chỗ.”

“Cũng chưa chắc nhaa! Phong thiếu từ trước đến nay sẽ không vượt quá ba thángvới một phụ nữ.”

“Cũng đúng.”

Những người này đều chờ đợi trở thành Tổng tài phu nhân.

Thời điểm Chỉ Ngưng nghe được sinh nhật Hoàng Phủ Thần Phong cùng ngày với cô,cô liền suy nghĩ sẽ tặng quà gì cho hắn. Những thứ khác cô sẽ không để ý. Nếunhư hôm nay không phải nghe được các cô ấy thảo luận sinh nhật Hoàng Phủ ThầnPhong, chính mình không biết tới khi nào mới rõ.

Mà lúc này đây, Hoàng Phủ Thần Phong đã ngồi trong phòng làm việc trù tính muốntặng quà sinh nhật cho Chỉ Ngưng rồi. Hắn dự định tặng cô một bộ trang sức,ngay cả tên nghe cũng rất hay ‘Vân Ảnh’, có cả nhẫn, vòng đeo tay, vòng cổ, lắcchân, bông tai và đồng hồ. Nếu như một bộ trang sức như vậy đặt ở cửa hàng bìnhthường... giá cả có thể đến...! Huống chi là Hoàng Phủ Thần Phong tự mình chọn.

Kỳ thật, một tuần trước Hoàng Phủ Thần Phong đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng, hắnmuốn chọn một bộ trang sức thích hợp nhất với Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng vui vẻ đi tới văn phòng, trực tiếp đẩy cửa vào.

“Phong, em đã trở về! Anh có nhớ em không?” Chỉ Ngưng thật là càng ngày càngthích nũng nịu, mới gặp không bao lâu a? Liền hỏi có nhớ cô không.

Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng vào lòng nói: “Nhớ! Nhớ em muốn chết, tốtnhất một phút cũng không rời khỏi tầm mắt anh.”

“Ha ha! Vậy sau này sẽ không rời khỏi tầm mắt anh được không?” Chỉ Ngưng cọ cọtrước ngực Hoàng Phủ Thần Phong.

“Như vậy anh cầu còn không được! Ngưng Nhi bảo bối, mười bốn tháng sau có phảisinh nhật của em không?”

“A! Làm sao anh biết?” Chỉ Ngưng rất kinh ngạc bởi Hoàng Phủ Thần Phong biếtngày sinh nhật của cô, cô nhớ mình rõ ràng không nói với hắn!

“Đừng quên, lúc trước em vừa tới công ty anh đã xem qua tư liệu của em.” HoàngPhủ Thần Phong nhéo nhéo mặt Chỉ Ngưng.

“A! Phong, anh cùng em đến bệnh viện thăm mẹ em được không? Đã lâu em không đithăm mẹ, em rất nhớ bà. Không biết tình hình của bà như thế nào.” Nói đến mẹcủa mình, Chỉ Ngưng lại bắt đầu thương tâm.

“Được! Bây giờ chúng ta đi, thuận tiện mua một bó hoa tặng cho bá mẫu.”

------------LOVE-----------

“Mẹ, con tới thăm mẹ. Thực xin lỗi! Mẹ à, thời gian trước con quá bận nên khôngcó thời gian tới thăm mẹ, bất quá, từ nay về sau con sẽ thường xuyên đến. Còncó, mẹ, con ẹ biết một tin tốt, con tham gia cuộc thi kia đạt được giảithưởng rồi, mẹ rất vui phải không? Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, không cần phải ngủnữa. Mấy ngày nữa là lễ mừng năm mới rồi, mẹ, năm mới vui vẻ!” Chỉ Ngưng vừađến phòng bệnh đã giúp mẹ mát xa, còn thói quen cùng mẹ nói chuyện phiếm.

Hoàng Phủ Thần Phong đi cùng Chỉ Ngưng cũng nói với mẹ cô: “Bá mẫu, cháu làHoàng Phủ Thần Phong, người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Ngưng Nhi thật tốt.”Hoàng Phủ Thần Phong mua một bó hoa bách hợp Hà Lan mang đến, đem hoa cắm tronglọ thủy tinh.

“Phong, chúng ta trở về đi! Lễ mừng năm mới lại đến thăm mẹ em.”

“Được, chúng ta đi ăn cơm trước.” Hắn không muốn Chỉ Ngưng lại đói bụng.

“Không cần, hôm nay em nấu cơm cho anh ăn, chúng ta đi siêu thị mua đồ, sau đóvề nhà.”

“Được, nghe lời em, chúng ta đi siêu thị.” Hai người bọn họ mười ngón siếtchặt, rời khỏi bệnh viện.

------------LOVE-----------

Bọn họ vào siêu thị liền đưa tới một trận xôn xao, nguyên nhân chính là HoàngPhủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng, bọn họ thực sự rất đẹp mắt. Bọn họ không chỉ tuấnmỹ, chính là trang phục và trang sức bọn họ mang trên người quá mức sang quý.

“Oa! Các người xem, người đàn ông kia thực đẹp trai a!” Háo sắc nữ A.

“Đúng a! Còn có cô gái bên cạnh hắn, thật xinh đẹp a!” Sắc lang nam A.

“Trang phục cô gái kia mặc hình như đồ số lượng có hạn của năm nay, rất đắttiền, xa hoa, nghe nói có tiền cũng không mua được! Thực hâm mộ cô ấy!” Nữ ghenghét A.

“Người đàn ông kia sao nhìn thực quen mắt! A! Tôi nhớ ra rồi, hắn gọi Hoàng PhủThần Phong, là người đàn ông hoàng kim độc thân được hoan nghênh nhất toàn cầu.Không nghĩ tới tổng tài cũng đi siêu thị a?” Háo sắc nữ B mắt sắc, nhận raHoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong chịu không được loại cảm giác bị đem ra thảo luận này,quay đầu lạnh lùng liếc nhìn đám người kia, bọn họ ngay lập tức ngậm miệng lại,trong nội tâm còn đang suy nghĩ: oa! Trên tạp chí nói không sai a! Hắn thật sựquá lạnh lùng! Ngay cả ánh mắt đều rất khủng bố.

“Ha ha, Phong, không nghĩ tới ở siêu thị mà anh cũng được hoan nghênh như vậy?”Chỉ Ngưng giống như có điểm ghen tị.

“Em cũng không kém! Có nhiều kẻ có ý tốt đều nhìn chằm chằm vào em, đều chảynước miếng.” Nghe xem, Hoàng Phủ Thần Phong giống như cũng ăn giấm chua rồi.

“Phong, anh ăn giấm chua sao? Ai u! Anh biết rõ trừ anh ra, em sẽ không nhìnngười đàn ông khác mà! Cho anh một cái hôn nhé! Không nên tức giận được không!”Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong ghen rồi, trong lòng rất hạnh phúc.

“Được, em hôn, anh liền không tức giận. Mau mau đi mua đồ! Anh chờ không kịpmuốn ăn đồ ăn em làm, đã lâu không được ăn rồi.” Ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phongnhìn cô hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng vừa rồi.

“Anh muốn ăn món gì? Thịt ba chỉ hầm măng cách thủy được không? Hay là súp hảisản? Cháo dinh dưỡng hải sản? Thịt gà? Rau xào? Nấm muối tiêu?” Những món nàyChỉ Ngưng am hiểu nhất.

“Nghe đều không tồi, anh đều muốn ăn.”

Hoàng Phủ Thần Phong có phải quá tham lam rồi không?

Hoàng Phủ Thần Phong muốn ăn, vừa vặn Chỉ Ngưng lại nguyện ý cho nên Chỉ Ngưngnghe lời Hoàng Phủ Thần Phong... đều mua.

Bọn họ mua rất nhiều thứ, hai người thỏa mãn đem xe đẩy đi tính tiền.

Tất cả mọi người thấy rất kỳ quái, cực ít người thấy Hoàng Phủ Thần Phong ônnhu như vậy, vì sao tràn đầy yêu thương đối với cô gái trước mắt này?

## 26. Chương 26 : Bữa Tối

Hai người bọn họ thắng lợi trở về, chị Lý nhìn thấyHoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cầm nhiều đồ như vậy cảm thấy rất ngạc nhiên,liền hỏi Hoàng Phủ Thần Phong: “Thiếu gia, hai người làm sao mua nhiều đồ nhưvậy?”

“A, đúng rồi, chị Lý, tối nay chị không cần chuẩn bị bữa tối, Ngưng Nhi sẽ vàobếp.” Vừa nhắc tới Chỉ Ngưng sẽ làm bữa tối cho hắn, vẻ mặt hắn liền hạnh phúc.

“Chỉ Ngưng biết làm món ăn sao?” Chị Lý rất xem trọng Hoàng Phủ Thần Phong cùngChỉ Ngưng ở chung một chỗ.

“Ăn còn rất ngon nữa! Thời gian trước chị xin nghỉ, đều là Ngưng Nhi làm chotôi ăn. Được rồi, chị đi làm việc đi! Tôi muốn tới phòng bếp giúp Ngưng Nhi.”Từ khi Chỉ Ngưng bị sốt, Hoàng Phủ Thần Phong càng thêm luyến tiếc Chỉ Ngưng,cho nên hắn lập tức chạy đến phòng bếp.

Chị Lý nhìn đến Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng chạy vào phòng bếp liền lắc lắcđầu. Từ khi thiếu gia ra đời, chị đã bắt đầu chăm sóc thiếu gia. Bình thườngngay cả một ly cà phê đều chưa từng tự pha, chính là từ khi Chỉ Ngưng tiểu thưđến đây, thiếu gia cơ hồ cái gì cũng vì Chỉ Ngưng tiểu thư mà làm, hiện tại còntiến vào phòng bếp, xem ra thiếu gia thực sự thay đổi!

“Ngưng Nhi, có cần anh giúp gì không?” Nói ra lời này, Hoàng Phủ Thần Phongcũng tự giật nảy mình.

“Quên đi, em không muốn giống như lần trước, vì anh giúp em biến nhà bếp thànhnhư bị đánh cướp. Chén đĩa cũng rơi vỡ vài cái, nếu tối nay anh lại làm vỡ thêmvài cái thì chúng ta phải ăn bằng nồi.” Chỉ Ngưng nói đến chuyện lần trướcHoàng Phủ Thần Phong giúp cô, trong lòng vẫn còn sợ hãi a!

“Ách” cũng tốt! Anh cũng vậy không muốn bưng nồi ăn. Anh ở bên cạnh em. Nếu emmệt liền lập tức nói với anh, em còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh.” Hoàng Phủ ThầnPhong tự mình nghĩ đến chuyện lần trước, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ, rõràng rơi vỡ sáu cái đĩa, ba cái thìa, năm bát cơm. (Vâng, trời sinh phá hoại=)))))))))

“Trời ạ! Phong, chuyện em bị sốt cơ hồ mỗi ngày anh đều nói tới ba bốn lần,cũng đã qua lâu như vậy, sớm đã khỏi rồi. Hơn nữa, em đã mập lên 1kg!” ChỉNgưng thật sự sắp điên rồi, việc cô bị sốt luôn treo bên miệng hắn.

“Nào có mập a? Mỗi ngày anh đều ôm em như thế nào không có cảm giác a?” Nóixong Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng từ đằng sau.

“Ai u! Hiện tại anh không cần ôm em, nhanh lên, đem thịt ba chỉ hầm măng cáchthủy bưng ra đi, cẩn thận không bị bỏng.” Chỉ Ngưng đẩy tay Hoàng Phủ ThầnPhong, đem thịt ba chỉ hầm măng đưa cho hắn bưng.

“A! Hiện tại không cho ôm, buổi tối bồi thường cho anh.”

Chỉ Ngưng bị lời nói của Hoàng Phủ Thần Phong làm xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng,bất quá, Hoàng Phủ Thần Phong yêu chết đi được bộ dạng của cô mỗi lần đỏ mặt,cho nên, hắn mới có thể nói những lời làm cho Chỉ Ngưng cảm thấy ngượng ngùng.

“Phong, đem thịt gà mang ra đi.”

“Đến đây.” Vừa nghe đến Chỉ Ngưng gọi hắn, hắn lập tức từ nhà ăn chạy đến phòngbếp, ha ha! Hắn vừa rồi ăn vụng thịt ba chỉ hầm măng cách thủy.

“Có phải anh ăn vụng hay không?” Chỉ Ngưng nhìn thấy nước canh còn dính trênmiệng Hoàng Phủ Thần Phong. (Ôi dời ơi =)) chết ta =)) bao nhiêu tuổi rồi mà ănvụng còn ko biết chùi mép =))))))))))

“Ách” thật sự là nhịn không được, liền ăn vụng một miếng.” Hoàng Phủ Thần Phongbị bắt tại trận cảm thấy thực không tốt.

“Phong, súp hải sản, nhanh lên.”

“Biết rõ.”

“Phong, đem cháo hải sản ra đi.”

“Được”

“Phong, mang rau xào ra đi.”

“Ừ.”

“Phong, đem nấm muối tiêu ra đi, em sẽ xới cơm.” Rốt cục cũng làm xong.

“Em đến phòng ăn trước đi, em mệt mỏi rồi, anh sẽ xới cơm.” Hoàng Phủ ThầnPhong săn sóc tiếp nhận bát.

“Cái kia” Phong, tối nay chúng ta gọi chị Lý cùng ăn có được không?” Chỉ Ngưngmuốn trù nghệ của mình được công nhận.

“Được! Em đi gọi chị Lý đi, anh sẽ xới thêm một bát cơm.”

------------LOVE-----------

“Chị Lý, hôm nay tôi nấu cơm, cho nên, tôi mời chị ăn cơm cùng chúng tôi. Đithôi, Phong đã xới cơm rồi.” Không đợi chị Lý trả lời, Chỉ Ngưng liền kéo taychị Lý đi về phía phòng ăn.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, tôi chỉ là người hầu, nào có tư cách ăn cơm với haingười?” Chị Lý nhanh chóng cự tuyệt ý tốt của Chỉ Ngưng.

“Chị Lý, trong khoảng thời gian này chị đã hảo hảo chăm sóc tôi, tôi còn mập1kg! Coi như là tôi cảm ơn chị. Hay là chị ghét bỏ món ăn tôi làm không thể ăncho nên chị không muốn ăn.” Chỉ Ngưng lộ ra biểu tình muốn khóc.

“Ai nha! Chỉ Ngưng tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng khóc! Tôi nào dám ghét bỏ! Điăn là được.” Nếu để cho thiếu gia nhìn thấy Chỉ Ngưng tiểu thư khóc, nói khôngchừng khiến ình về nhà trồng rau rồi!

Trong lòng Chỉ Ngưng có chút vui sướng nho nhỏ.

Chị Lý ở Hoàng Phủ Gia đã mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên ăn cơm cùngchủ nhân!

“Như thế nào? Phong, ăn được không?” Chỉ Ngưng khẩn trương hỏi đồ ăn rốt cuộccó ngon không.

“Ăn ngon, thật sự ăn thật ngon. Ngưng Nhi, không cần chỉ nhìn anh ăn, em cũngphải ăn nhiều một chút.” Hoàng Phủ Thần Phong gắp thịt gà vào bát Chỉ Ngưng.

“Chị Lý, chị thì sao? Chị cảm thấy như thế nào?” Chỉ Ngưng vừa dời đi mục tiêuhỏi chị Lý.

“Chỉ Ngưng, làm món cô làm thật sự rất tuyệt.”

“Ha ha! Vậy là tốt rồi, từ nay về sau mỗi ngày em sẽ cùng chị Lý nấu cơm, chúngta cùng nhau ăn cơm. Phong, anh nói được không?” Nghe thấy món ăn mình làm đượcngười khác tán thưởng, trong lòng Chỉ Ngưng rất vui vẻ.

“Ách” Chị Lý có chút khó khăn.

“Không được, không thể mỗi ngày đều làm, một tuần chỉ có thể làm một lần. Tuyanh rất muốn ăn đồ ăn em làm nhưng như vậy sẽ rất mệt.” Nếu để cho Chỉ Ngưngmỗi ngày đều nấu cơm... sẽ không có nhiều thời gian ình ôm, cho nên hắnkiên quyết phản đối.

“Được rồi! Nghe lời anh, một lần thì một lần.” Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ ThầnPhong là vì muốn tốt ình nên cô không kháng nghị. (Ôi, chị ngây thơ quá=))))))))))

## 27. Chương 27 : Ôm Cô Đi Làm

Ăn cơm tối xong, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưngan vị trên xích đu trong hoa viên, tựa sát vào nhau nói chuyện phiếm. Trên mặtbàn còn bày hai chén trà lài do chị Lý chuẩn bị, chị sợ mùa đông hai người bọnhọ ngồi trong hoa viên sẽ bị lạnh.

“Phong, được anh ôm như vậy cảm giác thật tốt.” Chỉ Ngưng cọ cọ vào ngực HoàngPhủ Thần Phong.

“Ừ, chỉ cần em thích, anh sẽ luôn luôn ôm em.”

“Ha ha! Phong, tên tiếng Anh của anh là gì?” Dĩ nhiên Chỉ Ngưng hỏi tên tiếngAnh của hắn là có nguyên nhân.

“Arthur, em hỏi cái này làm gì vậy?” Hoàng Phủ Thần Phong rất tò mò.

“Cái này a! Bí mật, tạm thời không nói cho anh, đến lúc đó anh sẽ biết.” ChỉNgưng rất thần bí nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ừ! Nếu là bí mật coi như không thể nói. A! Ngưng Nhi, tay của em sao lại lạnhnhư vậy? Mau, chúng ta vào trong nhà.” Hoàng Phủ Thần Phong trong lúc vô tìnhchạm vào tay Chỉ Ngưng, thực là lạnh.

“Vâng, em thấy hơi lạnh một chút, trở về đi! Ngày mai lại đến.” Chỉ Ngưng thíchngồi trong hoa viên ngắm bầu trời đêm.

“Ngưng Nhi, bây giờ trời rất lạnh, em phải mặc nhiều quần áo một chút, bằngkhông sẽ bị cảm, như vậy rất phiền.” Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng xoa xoatay Chỉ Ngưng.

“Em biết! A, đúng rồi, Phong, em muốn đến thư phòng, anh đi ngủ trước đi!” ChỉNgưng muốn nhanh chóng chuẩn bị quà cho Hoàng Phủ Thần, cho nên cô muốn tranhthủ thời gian.

“Được rồi! Nhưng không nên quá muộn. Nhớ bật hệ thống sưởi.” Hoàng Phủ ThầnPhong đưa chỉ Ngưng đến thư phòng sau đó xoay người trở về phòng ngủ.

------------LOVE----------

Chỉ Ngưng ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm bút vẽ, con mắt nhìnchằm chằm vào tờ giấy, nghĩ nên chuẩn bị cái gì cho Hoàng Phủ Thần Phong.

Một giờ trôi qua, đột nhiên, ánh mắt của cô sáng ngời, giống như phát hiện racái gì liền mau chóng đặt bút vẽ, không đến nửa giờ Chỉ Ngưng nhìn bản vẽ hàilòng nở nụ cười. Cô đem giấy để vào ngăn kéo, khóa lại rồi trở về phòng ngủ.Nguyên nhân khóa lại dĩ nhiên là sợ Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy! Không biếtHoàng Phủ Thần Phong đã ngủ chưa?

Chỉ Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong đã ngủ chưa nên cô nhẹ nhàng mở cửaphòng.

“A! Phong, anh còn chưa ngủ sao?” Vừa vào cửa, Chỉ Ngưng liền nhìn thấy HoàngPhủ Thần Phong ngồi trên ghế ở ban công uống cà phê

“Anh chờ em! Em về anh làm sao ngủ được.” Hoàng Phủ Thần Phong buông cà phê đivào.

“Vậy bây giờ mau ngủ đi! Em đi thay đồ ngủ.” Chỉ Ngưng cầm lấy đồ ngủ muốn đếnphòng thay đồ, thế nhưng không nghĩ tới bị Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy, khôngcho cô đi.

“Ngưng Nhi, em từ trên xuống dưới, có chỗ nào anh chưa xem qua? Hả? Em cònngượng ngùng? Hoàng Phủ Thần Phong không có ý tốt cười cười.

“Ách” không giống với!” Chỉ Ngưng vốn đang muốn nói cái gì nhưng bị Hoàng PhủThần Phong hôn lên môi, lời nào cũng không nói ra được.

Không đến mười giây, Chỉ Ngưng liền ôm eo Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ ThầnPhong thuận thế ôm lấy Chỉ Ngưng đặt lên giường.

Kế tiếp, trong phòng ngủ một mảnh xuân ý dạt dào.

------------LOVE-----------

Hoàng Phủ Thần Phong sáng sớm liền đã tỉnh, chính là, cô gái nhỏ bên cạnh hắnvẫn còn đang ngủ say. Hoàng Phủ Thần Phong hôn lên môi chỉ Ngưng, ai! Tối hômqua muốn cô nhiều lần như vậy, khẳng định mệt chết cô?

Chỉ Ngưng giống như cảm giác được Hoàng Phủ Thần Phong muốn rời giường, gắt gaonắm lấy cánh tay hắn, không cho hắn đi.

Hoàng Phủ Thần Phong thật cao hứng, cô gái nhỏ này không cho hắn đi, chính là,hắn nhất định phải đi làm a!

“Ngưng Nhi, ngoan, anh đi rửa mặt trước, chờ một chút anh ôm em đi rửa mặt đượckhông?” Hoàng Phủ Thần Phong dỗ Chỉ Ngưng giống như dỗ trẻ con.

Chỉ Ngưng mơ mơ màng màng ừ một tiếng, liền buông tay Hoàng Phủ Thần Phong ratiếp tục ngủ.

Hoàng Phủ Thần Phong rửa mặt xong, thay quần áo, sau đó cũng giúp Chỉ Ngưngthay quần áo, rửa mặt, dự tính ôm Chỉ Ngưng đến công ty.

Chị Lý thấy thiếu gia ôm Chỉ Ngưng liền tiến lên hỏi: “Thiếu gia, ngài muốn ômChỉ Ngưng tiểu thư đi đâu?”

Hoàng Phủ Thần Phong cười cười nói: “Ngưng Nhi còn chưa tỉnh ngủ, tôi ôm cô ấyđến công ty.”

“Để cô ấy ở nhà ngủ sẽ ngon hơn.”

“Không được, chúng ta đi.”

Chị Lý thật không hiểu thiếu gia nghĩ như thế nào, bất quá chị cũng không dámhỏi nhiều.

Xem ra, tối hôm qua Chỉ Ngưng thật là mệt muốn chết rồi, như vậy cũng còn khôngtỉnh, Hoàng Phủ Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, từ nay về sau chính mìnhphải khống chế một chút. Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng thắt dây an toànsau đó lái xe đi.

Đến công ty, tất cả mọi người dừng bước nhìn Hoàng Phủ Thần Phong cùng ChỉNgưng đang ngủ.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai cùng một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ truyềnđến, Chỉ Ngưng vốn ngủ vô cùng an ổn trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong liền giậtmình. Cảm giác được Chỉ Ngưng không yên, vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong trầm xuốnggầm nhẹ: “Ai vừa ở kia náo loạn?”

Tất cả mọi người không dám lên tiếng, lại không dám thừa nhận, không ai biết hậuquả thừa nhận sẽ là cái gì.

“Đều không thừa nhận? Rất tốt.” Hoàng Phủ Thần Phong cười lạnh.

Mà một tiếng cười lạnh đủ làm cho tất cả công nhân viên nổi da gà.

Lúc này, lại có một cô gái nói chuyện: “Kẻ nào không có mắt giẫm lên giầy củatôi? Có biết giầy tôi vừa mới mua không?”

Nghe được lại có tiếng nói chuyện, làm cho Hoàng Phủ Thần Phong càng thêm tứcgiận, hắn ôm Chỉ Ngưng đi về phía thanh âm kia, vừa thấy cô gái kia chính làthư ký của mình!

“Thư ký Giang, chẳng lẽ cô không có giáo dục như vậy sao? Lần trước lớn tiếnggõ cửa phòng làm việc của tôi, tôi coi như xong. Xem ra giáo huấn kia còn chưađủ?” Hoàng Phủ Thần Phong vốn muốn đổi thư ký, vừa vặn mượn cơ hội hôm nay.

“Không, không phải, tổng tài, ngài nghe tôi giải thích.” Giang Như Ngọc luốngcuống.

“Đủ rồi, cô bị sa thải, lập tức đến phòng tài vụ tính tiền.” Hắn cũng khôngmuốn lãng phí thời gian.

Giang Như Ngọc hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chỉ Ngưng.

Hoàng Phủ Thần Phong kêu lễ tân gọi tới ba bảo vệ.

“Tổng tài, xin hỏi ngài có chuyện gì?” Bảo vệ trưởng hỏi.

“Hai người đi xem Giang Như Ngọc thu xếp đồ đạc.”

“Dạ” hai người bảo vệ cung kính trả lời.

“Cậu đem băng ghi hình ở đại sảnh sáng nay lập tức đưa đến phòng làm việc củatôi.” Hoàng Phủ Thần Phong nhất định phải tra ra mấy người nói chuyện lớntiếng. Nói xong, bước đi vào thang máy.

Mọi người tuyệt đối thật không ngờ, vì lớn tiếng mà tổng tài làm to chuyện, xemra khẳng định liên quan đến Hàn Chỉ Ngưng.

## 28. Chương 28 : Bang Mị Duyên

Hoàng Phủ Thần Phong sau khi đặt Chỉ Ngưng lên giườngliền đi xuống tầng dưới.

Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Thần Phong dùng phân nửa thời gian thiết kế quà tặngcho Chỉ Ngưng. Hắn cùng Chỉ Ngưng thật đúng là ăn ý! Chỉ Ngưng cũng rất khẩntrương thiết kế nhẫn.

Giang Như Ngọc bị đuổi việc ngồi trong quán cà phê. Không ai có thể biết cô tađang suy nghĩ gì. Lúc này, cô ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số, lạnh lùng nởnụ cười.

Nói chuyện điện thoại xong, bước ra khỏi quán cà phê.

Nguy hiểm đang tới gần!

Chỉ Ngưng đến giữa trưa mới tỉnh, vừa mở mắt ra liền cảm thấy kỳ quái, vì saomình lại ở trong phòng nghỉ công ty? Tối hôm qua rõ ràng là ở trong nhà, mìnhtới công ty lúc nào? Nghĩ đi nghĩ lại vội vàng chạy xuống lầu tìm Hoàng PhủThần Phong.

Chỉ Ngưng hốt hoảng chạy đến trước bàn làm việc của Hoàng Phủ Thần Phong làmhắn hoảng sợ.

“Phong, sao em lại ngủ ở đây? Em tới như thế nào?” Thoáng cái liền hỏi một loạtvấn đề.

“Ngưng Nhi, em tỉnh rồi? Em có biết em đã ngủ rất lâu rồi không!” Hoàng PhủThần Phong giống như không nghe thấy câu hỏi của Chỉ Ngưng, cứ thế nói chuyện.

“Anh trả lời câu hỏi của em trước!” Chỉ Ngưng trừng mắt nhìn Hoàng Phủ ThầnPhong.

Hoàng Phủ Thần Phong chỉ dùng một câu đơn giản trả lời vấn đề, đó chính là:“Sáng nay, em còn đang ngủ, nhưng một mực giữ lấy tay anh, không cho anh đi nênanh liền giúp em thay quần áo, sau đó ôm em tới công ty. Chỉ đơn giản như vậy.”

Chỉ Ngưng vừa nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói giúp mình thay quần áo, mặt của côlập tức liền đỏ, tuy bọn họ đã rất nhiều lần tiếp xúc thân thể nhưng Chỉ Ngưngvẫn ngượng ngùng.

“A! Cái gì? Anh ôm em tới công ty sao? Không phải mọi người đều thấy chứ?”

“Vậy thì có sao!” Hoàng Phủ Thần Phong nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.

“Ách, quên đi, không nói linh tinh với anh nữa. Ngày mai là ngày đầu nămmới, em đến bệnh viện thăm mẹ. Trước khi đi hôn một cái, anh đã khổ cực ôm emđi làm như vậy!” Sau khi hôn xong Chỉ Ngưng cười khẽ đúng lúc Hoàng Phủ ThầnPhong mở trừng hai mắt.

“Ngoan! Anh sẽ đến bệnh viện đón em, đừng quên ăn cơm.” Trước khi đi vẫnkhông quên nhắc nhở Chỉ Ngưng ăn cơm đúng giờ.

“Vâng, anh cũng vậy, em đi đây! Bye bye!”

Từ lúc Chỉ Ngưng bắt đầu rời khỏi công ty đã có người theo phía sau cô.

------------LOVE------------

Trong phòng VIP bệnh viện.

“Mẹ, ngày mai là ngày đầu năm mới rồi, mẹ đã ngủ gần một năm, như thế nàovẫn chưa tỉnh lại? Mẹ, Phong đối với con rất tốt, anh ấy rất chiếu cố con. Conlớn như vậy, ngoài mẹ ra, chỉ có anh ấy đối tốt với con. Phong còn an bài chomẹ ở phòng bệnh VIP, còn gọi bác sĩ chuyên môn thần kinh đến điều trị ẹ.Anh ấy nói nếu như qua tết mẹ vẫn chưa tỉnh lại thì sẽ đưa mẹ sang Mĩ để trịliệu, anh ấy nhất định làm ẹ tỉnh lại.” Chỉ Ngưng mỗi lần đến bệnh việnthăm mẹ đều kiên trì cùng mẹ nói chuyện.

“Mẹ, con đi trước mua cơm trưa, lát sẽ quay trở lại.”

“Hàn tiểu thư, cô lại đến thăm mẹ à?” Đó là người chăm sóc trông nom mẹcủa Chỉ Ngưng, Vương tiểu thư.

“Đúng a! Cám ơn cô đã chăm sóc mẹ tôi. Tôi đi trước mua cơm trưa, lập tứcquay lại. Nếu như lát nữa Phong đến, phiền cô nói với anh ấy một câu.”

“Được, yên tâm đi!” Vương tiểu thư là người rất tốt, một chút cũng khônggiống những phụ nữ khác.

Chỉ Ngưng vừa ra ngoài bệnh viện đã bị người đánh bất tỉnh, sau đó manglên một chiếc xe đang đợi gần đó.

Từ lúc Chỉ Ngưng bắt đầu đi đến bệnh viện, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn cảmthấy bất an, giống như có chuyện gì đó xảy ra. Quên đi, vẫn là nên đến bệnhviện nhìn Chỉ Ngưng một chút, như vậy mới yên tâm.

Trên đường đi Hoàng Phủ Thần Phong vượt rất nhiều đèn đỏ, phóng như bayđến bệnh viện.

Quả nhiên, đến phòng bệnh không thấy người đâu. Hoàng Phủ Thần Phonghoảng hốt, hướng về phía ngoài rống to: “Vương tiểu thư, lập tức vào đây.”

“Phong thiếu, xin hỏi có điều gì phân phó.” Vương tiểu thư không dám chậmtrễ hỏi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi đi đâu rồi?”

“Hàn tiểu thư đi mua cơm trưa, nhưng mà, cô ấy đã đi rất lâu rồi.” Tiếngnói của Vương tiểu thư càng ngày càng nhỏ.

Nghe thấy Chỉ Ngưng đi mua cơm, Hoàng Phủ Thần Phong lập tức liền lấy rađiện thoại ra gọi cho Chỉ Ngưng, nhưng điện thoại của Chỉ Ngưng lại tắt máy,Hoàng Phủ Thần Phong tức giận ném di động xuống đất, Vương tiểu thư sợ tới mứclui về phía sau vài bước.

“Viện trưởng của các người ở đâu?” Hoàng Phủ Thần Phong cố gắng hết sứckìm nén cơn giận của mình.

Thanh âm Vương tiểu thư run run: “Viện... viện trưởng ở...”

Hoàng Phủ Thần Phong lập tức chạy đến phòng viện trưởng, vào thẳng vấnđề: “Vân, lập tức đem băng ghi hình của bệnh viện sáng nay kiểm tra, không thấyNgưng Nhi đâu cả.”

“Cái gì? Được.” Vân Thụy Toàn cũng rất kinh ngạc.

Chỉ chốc lát sau, Vận Thụy Toàn cầm băng ghi hình đến. Càng xem, sắc mặtHoàng Phủ Thần Phong cùng Vân Thụy Toàn càng khó coi.

“Phong, xem ra Chỉ Ngưng bị bắt cóc.” Vân Thụy Toàn phá tan bầu không khíyên lặng trước.

“Ừ! Quả thực không muốn sống nữa. Toàn, cho tôi mượn điện thoại.” Bởi vìđiện thoại của mình vừa chính tay ném xuống đất.

Vân Thụy Toàn không nói hai lời lấy điện thoại đưa cho Hoàng Phủ ThầnPhong.

“Uy! Cha nuôi, là con, Phong. Phiền người giúp con tìm một người, đạikhái là hai giờ trước, người phụ nữ của con bị bắt cóc trước cửa bệnh viện VânThị, cô ấy tên là Hàn Chỉ Ngưng. Vâng, cám ơn cha nuôi.”

Cha nuôi Hoàng Phủ Thần Phong là bang chủ bang Mị Duyên, thống lĩnh xãhội đen toàn cầu.

Không đến một giờ, điện thoại đã tới.

“Phong, Hàn tiểu thư bị một đám hắc bang Đài Loan bắt cóc, kẻ chủ mưuphía sau chính là nhân viên công ty con Giang Như Ngọc.” Cha nuôi làm việc hiệusuất thật đúng là nhanh, kẻ chủ mưu cũng đều điều tra ra.

“Vậy thỉnh cha nuôi dẫn người đi cùng con.”

-------------LOVE----------

Chỉ Ngưng bị trói trong một căn phòng tối om, tay chân đều bị trói, miệngbị dán băng dính.

“Đại ca, cấp trên phân phó, trước đánh cô ta không chết không sống, sauđó chụp vài tấm ảnh nude cho cô ta.” Một người ánh mắt chằm chằm nhìn Chỉ Ngưng.

“Ừ, cô nàng này xem ra không tệ, trước làm nhục đã rồi giải quyết sau.”

Vừa nghe đại ca mở miệng, năm sáu người liền đi lên.

“A” a” ô ô!” Chỉ Ngưng không ngừng lắc lắc thân mình, không cho bọn họđạt được mục đích.

“Ba! Tiện nhân, muốn chết.” Một người trong đó tát vào mặt Chỉ Ngưng, sauđó lại đá Chỉ Ngưng vài đá.

“Ô ô ô ô” Chỉ Ngưng cảm thấy mặt vừa đau nhức vừa nóng rực, liền bấttỉnh.

Thấy Chỉ Ngưng khóc, hắn ta nắm tóc cô, đập đầu cô vào tường, Chỉ Ngưnghoàn toàn bất tỉnh. Ngay thời điểm bọn họ lột quần áo của cô, cửa bị đá văng.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Chỉ Ngưng lập tứcchạy đến bên cạnh cô, đem áo choàng của mình khoác lên người cô, sau đó ôm lấyChỉ Ngưng đi đến phía cha nuôi.

“Cha nuôi, những tên hỗn đản này giao cho người xử lý, còn có người đànbà kia. Con đưa Ngưng Nhi đến bệnh viện trước, hôm khác sẽ đến thăm hỏi người!”

“Mau đi đi! Cha biết phải làm gì. Cha sẽ gọi người bảo vệ các con, yêntâm.” Cha nuôi vừa thấy Chỉ Ngưng cũng rất thích cô...

“Cám ơn cha nuôi.” Hoàng Phủ Thần Phong đối với cha nuôi hắn còn kínhtrọng hơn cha mẹ mình.

“Các người, bắt bọn họ trở về.” Cha nuôi phân phó.

Hiện tại, trong những kẻ bắt cóc Chỉ Ngưng cũng có người tài phục hồitinh thần, “Ông, ông là bang chủ bang Mị Duyên?”

“Hừ! Hiện tại mới biết, không còn kịp rồi.”

-------------LOVE-----------

Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng ngồi yên trong xe. Phía sau còn có mấychiếc xe theo sau bảo vệ bọn họ, chủ yếu là Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong vôcùng đau lòng nhìn Chỉ Ngưng, nhìn mặt cô bị đánh sưng, khóe miệng còn có chútmáu, nhìn tay chân bị dây thừng trói tụ máu, hắn hận không thể giết những ngườikia.

“Gọi điện thoại cho bệnh viện Vân thị, kêu bọn họ chuẩn bị bác sĩ cùngphòng bệnh tốt nhất, kêu bác sĩ chờ ở đại sảnh.” Hoàng Phủ Thần Phong nói vớinhân viên bảo vệ ngồi ở tay lái phụ.

“Dạ.”

Chiếc Rolls-Royce dùng tốc độ nhanh nhất phóng trên quốc lộ, trong xelạnh tới cực điểm.

Đại sảnh bệnh viện, có ít nhất mười bác sĩ đang chờ Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống xe, phía sau còn có mười mấy nhânviên bảo vệ.

“Lập tức kiểm tra từ trên xuống dưới cho Ngưng Nhi, phải dùng bác sĩ nữ.”Hắn cũng không muốn thân thể Chỉ Ngưng bị người đàn ông khác nhìn.

Nghe xong lời Hoàng Phủ Thần Phong nói.., không ai dám nói không.

Nửa giờ sau, Chỉ Ngưng được đưa ra, Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng tiếnđến hỏi: “Ngưng Nhi có sao không?”

“Hàn tiểu thư từ trên xuống dưới có rất nhiều vết thương, khoang miệng bịđánh vỡ, sau khi Hàn tiểu thư tỉnh lại cố gắng hết sức đừng để cô ấy nóichuyện. Ngoài ra, não bị chấn động, hiện tại hôn mê bất tỉnh.” Bác sĩ không dámgiấu diếm, đầu đuôi gốc ngọn đều nói hết.

Nghe được thương thế nghiêm trọng của Chỉ Ngưng, trái tim Hoàng Phủ ThầnPhong đều tan nát, nắm chặt tay.

“Đã biết. Tầng lầu Ngưng Nhi ở không được để cho những người không liênquan đến gần, ngoại trừ nhân viên bảo vệ, bác sĩ và y tá, còn có, y tá trưởngvà nhân viên bảo vệ phải ở bên Chỉ Ngưng hai mươi tư tiếng đồng hồ.”

“Dạ, chúng tôi đã biết, bây giờ chúng tôi sẽ đi xử lý.” Bác sĩ bình tĩnhnói.

Hoàng Phủ Thần Phong quay đầu nói với nhân viên bảo vệ: “Các người phânthành hai nhóm thay phiên canh giữ cả tầng lầu, đặc biệt bên ngoài phòng bệnhNgưng Nhi.”

“Dạ.” Thanh âm của vài chục người cơ hồ có thể làm cho cả bệnh viện đềunghe thấy.

Mà những bệnh nhân ở tầng này đều phải chuyển phòng bệnh.

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng xoa, hy vọng có thểgiảm bớt đau đớn cho cô.

## 29. Chương 29 : Lễ Mừng Năm Mới & Xuất Viện

Ba ngày qua đi, nhưng Chỉ Ngưng vẫn chưa tỉnh lại. Bangày này, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn ở bên cạnh Chỉ Ngưng, luôn luôn nắmtay cô.

Ba ngày trước là ngày đầu năm mới, Hoàng Phủ Thần Phong vì Chỉ Ngưng cònđang hôn mê cảm thấy cô độc, hắn quyết định không tụ họp với đám bạn của mìnhmà ở trong bệnh viện cùng Chỉ Ngưng.

Đám bạn của Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ hắn phong lưu thành tính, mà hômnay không theo chân bọn họ đón năm mới, muốn ở bệnh viện cùng một người phụ nữ.Điều này đã kích thích nghiêm trọng lòng hiếu kỳ của bọn họ, bởi bọn họ mùngmột hàng năm đều tụ tập một chỗ. Cho nên, bọn họ quyết định đến bệnh viện nhìncô gái nhỏ của Hoàng Phủ Thần Phong một chút, thuận tiện đón năm mới tại bệnhviên luôn.

Không đến hai giờ, bạn bè Hoàng Phủ Thần Phong liền đến ‘thăm hỏi’ bọnhọ, chỉ là vừa đến ngoài cửa đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại.

”Mọi người không thể đi vào.” Xem ra, những người bảo vệ này thực cótrách nhiệm.

”Vì sao không thể vào? Các người có biết chúng ta là bạn của Hoàng PhủThần Phong không?” Hắn là Thịnh Phong Cẩn, tính tình nóng nảy, thích gây sự,cũng là một Play Boy thuần chất.

”Không biết, Phong thiếu dặn dò, ngoại trừ bác sĩ, ai cũng không thểvào.” Thanh âm lạnh quá a!

Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy bên ngoài có chút ầm ĩ, hắn sợ ảnh hưởngđến Chỉ Ngưng cho nên đi ra.

”Tại sao là mọi người?” Hoàng Phủ Thần Phong không nghĩ tới bọn họ sẽ đếnbệnh viện.

”Phong, cậu xảy ra chuyện gì sao? Tìm nhiều bảo vệ như vậy. Nhưng lạikhông cho bọn tôi đi vào.” Nói đến đây Thịnh Phong Cẩn phát hỏa.

”Quên đi, tiến vào rồi nói sau! Nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người, nóichuyện nhỏ giọng một chút, bằng không Mọi người biết như thế nào rồi đấy.”

Vài người không nghĩ Hoàng Phủ Thần Phong cư nhiên sẽ bảo vệ một ngườiphụ nữ thế này, vì muốn nhìn cô gái nhỏ của hắn cho nên đáp ứng yêu cầu của hắnrồi tiến vào bên trong, nhìn thấy Chỉ Ngưng phản ứng bọn họ quả thực giống VânThụy Toàn như đúc. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn ra nghi ngờ trong lòng bọn họ,liền giành mở miệng trước: “Tôi biết rõ các cậu đang suy nghĩ gì, về phần suynghĩ của các cậu về sau tôi sẽ nói rõ, hiện tại, câm miệng.”

”Ách, được rồi! Hôm nay là ngày đầu năm, vì không để thay đổi thói quennhiều năm của chúng ta, cũng vì Phong đang có chút không tiện cho nên, chúng tagọi đầu bếp của ‘Mạt Lan Đóa’ chuẩn bị bữa tối, lát nữa sẽ đến. Tiểu Thần, cậura cửa chờ, tránh bị bảo vệ chặn lại.” Thịnh Phong Cẩn hoàn toàn không nghĩ tớithời điểm hắn nói những lời này, sắc mặt Hoàng Phủ Thần Phong có bao nhiêu khócoi.

”Đáng chết, bảo cậu nói nhỏ chút, cậu không nghe thấy sao?” Hoàng PhủThần Phong cắn răng nói.

”A! Thực ngượng ngùng, tôi quên mất. Tiểu Thần, nhanh đi.” Lần này thanhâm nhỏ đi rất nhiều.

”Vâng.” Tiểu Thần là em trai của Thịnh Phong Cẩn.

Mười phút sau, Tiểu Thần mang theo ba nhân viên phục vụ của ‘Mạt Lan Đóa’vào phòng. Nhưng đều bị Hoàng Phủ Thần Phong đuổi ra, hắn không hy vọng cóngười lạ ở trong phòng bệnh của Chỉ Ngưng.

Trên bàn cơm trong phòng bệnh đầy rượu và thức ăn, nhưng Hoàng Phủ ThầnPhong chỉ uống một ly sau đó lại nhớ tới Chỉ Ngưng, đến bên cạnh nắm tay củacô. Trước khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, hắn không có tâm tư làm bất luận chuyện gì.Hoàng Phủ Thần Phong đóng cửa lại, tránh những người kia quấy rầy đến ChỉNgưng, mà phía ngoài những người kia ăn uống thật cao hứng.

Ba giờ sau Hoàng Phủ Thần Phong đi ra ngoài, bọn họ toàn bộ đều say, cóngười nằm trên ghế salon, có người nằm trên mặt đất, còn có người ghé trên mặtbàn. Hoàng Phủ Thần Phong ra ngoài gọi bảo vệ đem bọn họ đến khách sạn thuêphòng ngủ.

————LOVE———–

”A” Ngón tay của Chỉ Ngưng bỗng nhúc nhích.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy tay Chỉ Ngưng cử động, mừng rỡ vạn phần, “NgưngNhi, em đã tỉnh? Em không cần nói, bác sĩ nói khoang miệng em bị vỡ, em rất đauphải không?”

”Ô ô ô” nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng liền khóc. Trong khoảnhkhắc đó, Chỉ Ngưng cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không gặp được Hoàng Phủ ThầnPhong nữa.

“Ngưng Nhi, đừng khóc, không sao rồi, không phải sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em,không phải sợ!” Hoàng Phủ Thần Phong không muốn nhất chính là thấy Chỉ Ngưngkhóc nên hắn lập tức ôm cô an ủi.

Hoàng Phủ Thần Phong ấn chuông khẩn cấp ở đầu giường, nói Chỉ Ngưng đãtỉnh lại, gọi bác sĩ trưởng tới ngay lập tức, một vài bác sĩ vừa nghe Hoàng PhủThần Phong phân phó lập tức chạy tới.

Sau khi kiểm tra, một bác sĩ báo cáo: “Phong thiếu, Hàn tiểu thư đã khôngcòn gì đáng ngại, quan sát thêm một ngày, nếu như không có vấn đề gì có thểxuất viện, nhưng vẫn là đừng cho cô ấy nói quá nhiều, nếu không khoang miệng sẽvỡ ra.”

”Tôi biết, cám ơn.” Chỉ Ngưng vừa tỉnh lại, trong lòng Hoàng Phủ ThầnPhong vui mừng vô cùng.

Bác sĩ nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói cảm ơn với mình, yên lặng đứngtại chỗ hồi lâu, sau đó vẫn chưa lấy lại tinh thần nói, “Không, không cần cámơn.”

Hoàng Phủ Thần Phong cũng không nói thêm, trực tiếp đến bên Chỉ Ngưng.

Bởi vì khoang miệng Chỉ Ngưng còn chưa khỏi hẳn cho nên cô nói rất nhỏ,“Phong, em sợ cuối cùng không được nhìn thấy anh nữa, không được nhìn thấy mẹnữa, em rất sợ.”

Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy Chỉ Ngưng sợ hãi, liền lập tức trấn an cô:“Ngưng Nhi, ngoan, không sao rồi, không cần suy nghĩ nữa, ngoan ngoãn ngủ mộtgiấc, không cần nói nữa, ngày mai chúng ta trở về nhà.”

Chỉ Ngưng nghe lời nhắm mắt lại, nhưng tay của cô nắm thật chặt tay củaHoàng Phủ Thần Phong, sợ hắn sẽ rời đi. Hoàng Phủ Thần Phong đành phải ngồi ởbên cạnh, trong lòng hắn có cảm giác đau lòng không nói nên lời, hắn hiểu rõnếu như thời khắc kia mình không xuất hiện kịp thời…, sẽ xảy ra chuyện như thếnào.

Nửa đêm, Chỉ Ngưng ngủ không yên.

”A! Không cần” không cần! Cầu các người, cầu các người buông tha tôi!”Chỉ Ngưng trong mơ vừa kêu lên vừa vung tay loạn xạ.

Vốn không quen ngủ ở nơi này, Hoàng Phủ Thần Phong lập tức tỉnh, ôm lấyChỉ Ngưng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô nói: “Ngưng Nhi, đừng sợ, em đangnằm mơ, không phải thật sự, ngủ đi! Anh ôm em.”

Cảm giác được sự tồn tại của Hoàng Phủ Thần Phong, lần này, Chỉ Ngưng ngủvô cùng yên ổn.

Hoàng Phủ Thần Phong thật không ngờ Chỉ Ngưng sẽ bất an như vậy, xem ra,chuyện lần này làm cô tổn thương rất lớn, Hoàng Phủ Thần Phong tuyệt đối sẽkhông buông tha những người kia, đặc biệt là Giang Như Ngọc.

Sáng sớm hôm sau, bác sĩ tới kiểm tra cho Chỉ Ngưng. Sau khi kiểm traxong, bác sĩ nói một tuần sau lại đến kiểm tra lần nữa là được rồi.

Hoàng Phủ Thần Phong khăng khăng không cho Chỉ Ngưng tự mình bước đi,không có biện pháp, cô đành để cho hắn ôm. Bọn họ cùng một đám nhân viên bảo vệrời khỏi bệnh viện, phía sau bọn họ là một đoàn bảo vệ mặc trang phục đen.

”Những người mặc đồ đen phía sau bọn họ là nhân viên bảo vệ sao?”

”Đúng! Bốn ngày trước, cô gái kia được ôm tới bệnh viện, sau đó anh kianói tầng lầu ngoại trừ bác sĩ và y tá, tất cả mọi người đều phải chuyển phòngbệnh, chồng tôi vốn cũng ở tầng lầu kia, không có cách nào phải chuyển xuốngphòng bệnh ở tầng dưới.”

”Đúng vậy! Hơn nữa những người bảo vệ kia bao vây cả tầng lầu, không chophép ai tiếp cận cô gái kia.”

”Không biết cô gái kia đã xảy ra chuyện gì mà anh kia khẩn trương như vậy?”

”Tôi hình như đã gặp bọn họ ở nơi nào đó. A! Nghĩ ra rồi, anh kia chínhlà tổng tài công ty trang sức ‘Earl’, người đàn ông hoàng kim độc thân có giátrị nhất, Hoàng Phủ Thần Phong. Cô gái kia là nhà thiết kế của công ty ‘Earl’,cũng là người đã giành giải thưởng trong cuộc thi lớn nhất của D&L năm nay,cô ấy tên là Hàn Chỉ Ngưng.”

”Thật sao? Tôi nằm mơ cũng muốn gặp Hoàng Phủ Thần Phong, càng muốn gảcho anh ấy.” Ngay cả trong bệnh viện cũng có những kẻ háo sắc.

”Cô không có hi vọng! Cô không thấy Hoàng Phủ Thần Phong đối với Hàn ChỉNgưng dịu dàng như vậy a? Nghe nói hắn còn cười với Hàn Chỉ Ngưng.” (Cười thìđã là gì, há há =)))))))))

————LOVE———–

Về đến nhà, chị Lý đã sớm chuẩn bị xong súp đầu cá cho Chỉ Ngưng, chờHoàng Phủ Thần Phong đặt Chỉ Ngưng lên giường, chị Lý liền bưng tới. Hoàng PhủThần Phong nhận lấy súp đầu cá, muốn đút cho Chỉ Ngưng.

”Ngưng Nhi, ăn canh.” Hoàng Phủ Thần Phong lấy trước đưa đến bên miệngthổi vài cái rồi mới đưa vào miệng Chỉ Ngưng.

Bởi vì Hoàng Phủ Thần Phong không cho Chỉ Ngưng nói chuyện, cho nên côđành phải ngoan ngoãn há miệng.

”Ngưng Nhi, những người ở ngoài kia sẽ bảo vệ em, em yên tâm, từ nay vềsau tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện tương tự. Hơn nữa, anh cũng sẽ luônbên cạnh em, em đi đâu, em ở đâu anh liền đi đó, ở đó.” Trải qua chuyện này,Hoàng Phủ Thần Phong sao còn dám để Chỉ Ngưng một mình?

Biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong đối với mình tốt như vậy, hốc mắt Chỉ Ngưngliền đỏ.

Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong luống cuống.”Ngưng Nhi, emlàm sao vậy? Đau đầu hay đau miệng? Hay là đau tay?”

Chỉ Ngưng lắc đầu nói: “Ở đâu cũng không đau, em chỉ là vui mừng anh đốitốt với em như vậy.”

”Đứa ngốc! Anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Em nghỉ ngơi mộtchút! Anh giúp em.”

Nghe lời Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng nằm trong ngực Hoàng Phủ ThầnPhong ngủ thiếp đi.

## 30. Chương 30 : Thăm Hỏi Cha Nuôi

Hoàng Phủ Thần Phong vẫn nhìn Chỉ Ngưng ngủ, thấy côngủ vô cùng an ổn hắn cũng yên lòng. Có lẽ là do Hoàng Phủ Thần Phong ở bên nêncô mới có thể ngủ an ổn như vậy!

Như vậy, kế tiếp, nên xử lý những kẻ làm thương tổn đến Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng đã ngủ hơn năm giờ rồi, mà trong năm giờ này, Hoàng Phủ Thần Phongluôn duy trì một tư thế, hắn sợ mình cử động một chút sẽ làm cô tỉnh lại, hiệntại sợ rằng cả người hắn đều tê rồi.

“Phong, bây giờ là buổi tối sao?” Chỉ Ngưng dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìnHoàng Phủ Thần Phong.

“Ừ! Hiện tại đã tám giờ. Em đã tỉnh, chúng ta phải đi ăn cơm tối rồi!” HoàngPhủ Thần Phong rốt cục cũng được cử động thân thể rồi.

“Anh còn chưa ăn tối sao?”

“Anh muốn chờ em cùng ăn!” Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng từ trêngiường, giúp cô đi dép, sau đó giúp cô choàng một cái áo khoác, hiện tại đã làtrời đông giá rét, không mặc áo khoác sẽ bị lạnh.

“Phong, anh nhất định đói bụng, chúng ta mau xuống dưới ăn cơm.” Chỉ Ngưngkhông nỡ để Hoàng Phủ Thần Phong đói bụng.

“Ngưng Nhi, em phải ăn nhiều một chút, anh mời một đầu bếp của khách sạn nămsao về, sở trường của cô ấy là nấu cơm dinh dưỡng, đầu của em bị thương, hẳn làsẽ ảnh hưởng tới thân thể cho nên không được qua loa đại khái.” Hoàng Phủ ThầnPhong gắp rau cho Chỉ Ngưng.

“Phong, không cần phiền toái như vậy! Món ăn chị Lý làm cũng rất có dinh dưỡng!Em rất thích ăn.” Hoàng Phủ Thần Phong đối tốt với Chỉ Ngưng, cô rất cảm động.

“Anh chỉ mời cô ấy giúp em làm cơm dinh dưỡng một tháng, một tháng sau, cô ấysẽ lên một danh sách những món ăn dinh dưỡng, chị Lý sẽ dựa theo đó nấu cơm .” Hoàng Phủ Thần Phong kiên nhẫn giải thích.

“Phong, anh thật tốt.” Chỉ Ngưng hít mũi một cái, hai mắt lưng tròng nhìn HoàngPhủ Thần Phong.

“Bảo bối, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Ngưng Nhi, ngày mai anhsẽ đến chỗ cha nuôi để xử lý mọi chuyện, em muốn đi cùng không?” Hoàng Phủ ThầnPhong hỏi quyết định của Chỉ Ngưng.

“Cha nuôi anh là ai?” Bởi vì lúc đi cứu Chỉ Ngưng, cô đã té xỉu rồi, cho nên,cô không thấy được cha nuôi của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Cha nuôi anh là người ngày đó cùng anh đi cứu em. Ông ấy là bang chủ bang MịDuyên.” Hoàng Phủ Thần Phong không muốn giấu diếm cha nuôi hắn là bang chủ xãhội đen.

“Cho nên, những người kia cũng sẽ ở chỗ cha nuôi anh? Anh phải xử lý chuyệnkia?”

“Ừ, đã đoán đúng!”

“Có bọn họ, em liền không đi.”

“Cũng tốt, vẫn là không đi tốt hơn, tránh cho em nhớ đến những chuyện kia. Chờmấy ngày nữa, chúng ta lại đến thăm cha nuôi!”

“Vâng. Cha nuôi anh có hung dữ hay không? Có nghiêm nghị không?” Chỉ Ngưng chorằng người của xã hội đen bình thường đều rất khủng bố.

“Sẽ không, ông rất dễ hần. Em yên tâm, anh rất nhanh sẽ trở về.” Hoàng Phủ ThầnPhong nhìn thấu tâm sự của Chỉ Ngưng.

“Vâng. Ngày mai anh phải cẩn thận.”

“Ừ. Biết rồi, không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi!”

Trong lòng Chỉ Ngưng có chủ ý, cô nghĩ, nếu như Phong ở nhà..., vậy hắn nhấtđịnh bắt mình phải nghỉ ngơi, thừa dịp ngày mai Phong không ở nhà, cô phảitranh thủ hoàn thành bản vẽ, sau đó còn đem đi gia công.

------------LOVE----------

Buổi sáng, sau khi ôm hôn Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong đến bang Mị Duyên cònChỉ Ngưng lúc Hoàng Phủ Thần Phong ra khỏi cửa liền chạy đến thư phòng.

Hoàng Phủ Thần Phong tiến vào bang Mị Duyên, trên đường đi bảo vệ đều cung kínhchào hỏi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Phong thiếu, bang chủ đang ở sân Golf chờ cậu.”

Bang Mị Duyên của cha nuôi hắn quả thực có thể nói là một trung tâm nghỉ ngơiloại nhỏ, có rạp chiếu phim, quán bar, sân đánh Golf, sân tennis, nhà tắm hơi,quán cà phê...v...v.... Những nơi này cấp cho thủ hạ của ông ấy hưởng dụng.

Hoàng Phủ Thần Phong vừa đi tới sân đánh Golf, liền nhìn thấy một lão nhân đangchơi bóng, phía sau còn vài bảo vệ.

“Cha nuôi, con đã tới.” Hoàng Phủ Thần Phong đến bên cạnh cha nuôi hắn.

“Phong, con đã đến rồi a? Cô bé kia? Không tới sao?” Cha nuôi hắn có ấn tượngkhông tồi với Chỉ Ngưng cho nên, không thấy Hoàng Phủ Thần Phong mang Chỉ Ngưngtới hắn liền hỏi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Vâng, Ngưng Nhi biết rõ những người kia đang ở đây cho nên không tới. Hơn nữathân thể của cô ấy còn chưa khỏe, hôm khác, con nhất định mang Ngưng Nhi đếngặp cha nuôi.”

“Được! Nha đầu Chỉ Ngưng này không tồi, cha thật thích nó, xem ra, con rất quantâm nó!” Cha nuôi liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ha ha! Cha nuôi, những người kia người xử lý như thế nào?” Hoàng Phủ ThầnPhong ngượng ngùng cười gượng, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

“Cha nhốt bọn họ dưới tầng hầm, về phần người đàn bà kêu Giang Như Ngọc kia,cha cũng đã bắt cô ta đến đây, con nghĩ xử trí như thế nào. Cha gọi A Tề dẫncon xuống tầng hầm trước.”

“Cám ơn cha nuôi, con đi trước.”

Hoàng Phủ Thần Phong cùng A Tề xuống tầng hầm. Vừa đến tầng hầm, Hoàng Phủ ThầnPhong chợt nghe thấy một trận tiếng kêu mắng, mà người kia chính là Giang NhưNgọc. Tiếp đến hắn nhìn thấy năm tên đàn ông bị thương té xỉu trên mặt đất,hiển nhiên, đã bị giáo huấn qua.

Hoàng Phủ Thần Phong đi đến trước mặt Giang Như Ngọc, cho cô ta một cái tát,vừa mới nghe thấy Giang Như Ngọc mắng Chỉ Ngưng, hắn liền lửa giận ngút trời.

“Một tát này, trừng phạt cô vừa mới mắng Ngưng Nhi.” Ánh mắt Hoàng Phủ ThầnPhong lúc này quả thực có thể giết chết người.

“Vì sao? Vì sao? Dựa vào cái gì Hàn Chỉ Ngưng vừa mới vào công ty, anh liềnsủng ái cô ta như vậy, gọi cô ta đến phòng của anh làm việc, thậm chí còn mangcô ta đến phòng nghỉ của anh. Hơn nữa, mỗi ngày cô ta ngoại trừ nói chuyệnphiếm với anh, pha cà phê cho anh, cô ta còn làm được cái gì? Mà tôi thì sao?Tôi tới công ty hơn ba năm rồi, mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp, chính là đểanh liếc mắt nhìn tôi một cái! Ngoại trừ công việc, anh ngay một câu cũng chưatừng nói với tôi, cũng chưa từng nhìn tôi một lần. Vì sao anh có thể lên giườngcùng nhiều phụ nữ như vậy, chính là lại không lên giường cùng tôi? Anh có biếtkhông, tôi yêu anh! Tôi muốn gả cho anh. Nếu như không có hồ ly tinh chết tiệtHàn Chỉ Ngưng kia, anh chính là của tôi.”

“Ba!” Hoàng Phủ Thần Phong thật sự nghe không nổi nữa, hơn nữa lại nghe thấyGiang Như Ngọc mắng Chỉ Ngưng hắn càng nổi giận. Lại là một cái tát.

“Cô câm miệng cho tôi! Con đàn bà chết tiệt, cô nghe đây, cho dù không có NgưngNhi, tôi cũng không để ý tới loại đàn bà ác độc như cô.” Hoàng Phủ Thần Phonggiữ chặt cằm Giang Như Ngọc.

“A Tề, đem mấy người này ném ra khỏi Đài Loan, đem cô ta ném tới Nam Cực đi,làm cho cô ta cả đời cũng không thể bước chân về Đài Loan, đem những tên kiatới Châu Phi đi, vĩnh viễn đều ở lại đó.” Nói xong, xoay người rời đi, hắn vĩnhviễn cũng không muốn gặp lại những người này.

Trong nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong, phàm là người muốn thương tổn Chỉ Ngưng đềukhông có kết cục tốt.

## 31. Chương 31 : Anh Hoa Chi Đô

Tuy trong nhà có một đám người bảo vệ Chỉ Ngưng, nhưngHoàng Phủ Thần Phong vẫn không yên lòng, cho nên sau khi hắn dặn dò hết mọichuyện với A Tề liền chạy về nhà cùng Chỉ Ngưng.

Một giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong về đến nhà, thời điểm đi vào phòng khách, hắnkhông nhìn thấy Chỉ Ngưng liền lập tức chạy lên trên lầu tìm cô, thế nhưng lúcngang qua thư phòng thấy Chỉ Ngưng đang ngồi trước bàn đọc sách, Hoàng Phủ ThầnPhong liền đẩy cửa tiến vào.

“Ngưng Nhi, sao em không nghỉ ngơi lại ở chỗ này đọc sách?” Hoàng Phủ ThầnPhong ngồi xuống ghế salon.

“Phong, anh đã trở lại a! Mỗi ngày em đều nằm trên giường, nếu không hoạt động,em sẽ mau biến thành gỉ sét mất. Hơn nữa, anh chăm sóc em tốt như vậy, thân thểcủa em đã sớm tốt lắm.” Chỉ Ngưng đang nhìn sách tư liệu về trang sức, cô đangtìm nên dùng loại nguyên liệu nào để chế tác nhẫn cho Hoàng Phủ Thần Phong.

“Vậy cũng phải cẩn thận. Đúng rồi, cha nuôi rất thích em, còn bảo anh đưa emđến nói chuyện phiếm với ông.”

“Ách” nếu đã như vậy, hôm nào chúng ta đi, dù sao em rất thích nói chuyện phiếmvới lão nhân gia.” Chỉ Ngưng có chút ngượng ngùng.

“Tốt! Anh sẽ sắp xếp. Ngưng Nhi, ngày mai anh muốn tới công ty, em muốn ở nhàhay cùng anh đến công ty?” Hoàng Phủ Thần Phong trong khoảng thời gian này đãđể lỡ rất nhiều công việc, cho nên hắn muốn đến công ty để xử lý.

“Em muốn ở bên cạnh anh.”

“Ừ, ngày mai chúng ta sẽ tới công ty. Ngưng Nhi, hôm nay chúng ta cùng đi ăncơm, em chuẩn bị một chút.” Hoàng Phủ Thần Phong đã lâu không mang Chỉ Ngưng rangoài nên hôm nay hắn muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm.

“A, được.” Chỉ Ngưng gật đầu, sau đó liền trở về phòng ngủ.

20’ sau, Chỉ Ngưng mặc một bộ quần áo màu lam, từ cầu thang đi xuống, mỗi lầnChỉ Ngưng đổi trang phục mới, Hoàng Phủ Thần Phong đều say lòng vì cô.

“Đi thôi!” Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu nắm tay cô đi ra ngoài. Tối nay mangtheo bốn nhân viên bảo vệ. Hoàng Phủ Thần Phong không tự mình lái xe, mà làngồi trên xe Rolls-Royce có tài xế riêng, bốn nhân viên bảo vệ, một người ngồicùng xe với Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, ba người còn lại lái xe đi theophía sau bọn họ.

“Ngưng Nhi, hôm nay anh đưa em đến một nhà hàng khác, em nhất định sẽ thích.”Hoàng Phủ Thần Phong ngồi ở đằng sau rất có lòng tin nói với Chỉ Ngưng.

“Thật vậy sao? Em cũng muốn nhìn xem.”

“Ha ha, Ngưng Nhi, em thật đáng yêu.” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịch hôn mộtcái lên gò má Chỉ Ngưng.

Phía trước, một bảo vệ, một lái xe, nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong dùng ngữ khínhư vậy nói chuyện liền nổi hết da gà, không nghĩ tới Phong thiếu lãnh khốctrong nội tâm bọn họ cũng sẽ nhu tình như nước như vậy.

Nửa giờ sau đến nơi, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe.

“Phong, nhà hàng gọi ‘Anh Hoa chi đô’, là nhà hàng Nhật Bản sao?” Chỉ Ngưngngẩng đầu nhìn tấm biển, sau đó hỏi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đúng, nhà hàng này rất nổi danh, là bạn của anh đầu tư. Chúng ta vào đi thôi!”Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo cô tiến vào, bốn bảo vệ cũng đi theo đằng sau.

Ông chủ của nhà hàng nay là hai anh em Thịnh Phong Cẩn, bởi vì mẹ của bọn họ làngười Nhật Bản, bọn họ lại rất thích Nhật Bản, cho nên liền đầu tư vào một nhàhàng Nhật Bản.

Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ đều mặc ki-mô-nô Nhật Bản, trang hoàng bêntrong cũng theo phong cách Nhật, đầu bếp cũng mời từ Nhật Bản tới, có thể nóilà một nhà hàng Nhật Bản điển hình.

Lễ tân nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền lập tức đi lên nghênh đón.

“Phong thiếu, ngài đặt hai phòng chúng tôi đã chuẩn bị xong, lập tức đưa ngàiqua.” Nói xong, một lễ tân dẫn đường cho bọn họ.

“Tiểu Bân, các người đến phòng bên cạnh ăn cơm đi!” Hoàng Phủ Thần Phong quayđầu nói với bảo vệ, nói xong cùng Chỉ Ngưng bước vào một phòng.

“Cám ơn Phong thiếu.” Bốn bảo vệ cùng nói lời cảm ơn với Hoàng Phủ Thần Phong,sau đó vào gian phòng bên cạnh.

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên mặt đất, Hoàng Phủ Thần Phong gọixong món ăn liền hỏi nhân viên phục vụ, “Cẩn có ở đây không?”

“Phong thiếu, hôm nay ông chủ không tới, hôm qua ngài ấy đã đi Nhật Bản khảosát thực tế rồi, ông chủ nói nhà hàng chúng tôi sẽ có thêm vài món ăn.” Nhânviên phục vụ cung kính đáp trả câu hỏi của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ừ, đã biết, các người đi ra ngoài trước!” Đối với người ngoài, Hoàng Phủ ThầnPhong cho tới bây giờ nói chuyện đều là mặt không biểu tình.

“Nơi này thật đẹp! Không khác Nhật Bản là mấy.” Chỉ Ngưng vẫn nhìn phong cảnhphía ngoài, nhịn không được thán phục.

“Ngưng Nhi thích Nhật Bản sao?”

“Đúng vậy! Đặc biệt là hoa anh đào Nhật Bản, rất đẹp.” Chỉ Ngưng không chú ýđến trong mắt Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng.

“Thật sự?” Tuy câu nói của Hoàng Phủ Thần Phong ngắn ngủi chỉ có hai chữ, nhưnglà lại có thể nghe ra trong lòng hắn như có dự tính gì.

Đang nói chuyện vui vẻ thì nhân viên phục vụ gõ cửa.

“Phong thiếu, món ăn của ngài đã đến, xin ngài từ từ thưởng thức.”

“Uhm.” Hoàng Phủ Thần Phong nói với Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, cá sống ở đây hươngvị rất tuyệt, thử một chút!”

“Oa! Thật sự rất ngon!” Chỉ Ngưng ăn một miếng cá sống.

“Em thích là được rồi.”

Hoàng Phủ Thần Phong vẫn nhìn Chỉ Ngưng, trong lòng nghĩ: nếu như có thể cả đờiở bên Ngưng Nhi, thật là rất tốt!

Chờ Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ăn cơm xong, bốn nhân viên bảo vệ đãđợi ở bên ngoài phòng. Hoàng Phủ Thần Phong thanh toán xong bước ra khỏi ‘AnhHoa chi đô’.

## 32. Chương 32 : Làm Nũng

Từ sau khi Chỉ Ngưng bị bắt cóc, bên cạnh cô liền cómột đám bảo vệ, tỷ như hôm nay đến công ty cũng vậy.

“Phong, nhiều bảo vệ quá! Anh xem, bọn họ đều nhìn em.” Chỉ Ngưng lại đưa rakháng nghị với Hoàng Phủ Thần Phong.

Đến công ty, hai người trong số đó canh giữ ở cửa chính, số còn lại cùng HoàngPhủ Thần Phong đi vào. Trên đường đi, cơ hồ không có người nào không chú ý tớiHoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, nguyên nhân chính là những bảo vệ mặc đồ đenkia.

“Tuyệt đối không được! Ngoại trừ yêu cầu này, cái gì anh cũng có thể đáp ứngem. Bọn họ đều phải đi theo em. Nếu không, em nói anh làm sao yên tâm đây?”Hoàng Phủ Thần Phong không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

“Nhưng như vậy quá nhiều! Em sẽ cảm thấy không tự do. Phong, có được không?Giảm bớt đi vài người cũng được mà! Nhé?” Thấy Gặp Hoàng Phủ Thần Phong vẫnkhông đáp ứng, Chỉ Ngưng liền lấy ra tuyệt chiêu -- làm nũng.

“Ách” vậy giảm bớt đi hai người.” Cuối cùng, Hoàng Phủ Thần Phong thắng khôngđược công phu của Chỉ Ngưng đành phải nhượng bộ.

“Hai người cũng tốt! Thưởng cho anh một cái hôn.”

Hành động này của Chỉ Ngưng làm cho những bảo vệ đi theo phía sau choáng váng,để ai nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô đều sẽ động tâm.

“Ai! Ngưng Nhi, thực không có biện pháp với em.” Hoàng Phủ Thần Phong bất đắcdĩ lắc đầu.

Ở công ty, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thân mật như vậy làm cho ngườikhác không muốn biết quan hệ của hai người bọn họ cũng không được. Hơn nữa nhânviên công ty đều từng chứng kiến Hoàng Phủ Thần Phong vì Chỉ Ngưng nổi giận,còn khai trừ những người nói chuyện lớn tiếng và những người mắng Chỉ Ngưng,cho nên hiện tại không có người nào dám chọc đến Chỉ Ngưng, mặc dù có vài cô ảcòn ấm ức không phục.

Thang máy đến tầng 29, lại có hai nhân viên bảo vệ canh giữ hai bên thang máyvà bên ngoài văn phòng.

Chỉ Ngưng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trước bàn làm việc, cô lập tức ngồiđối diện với hắn, dự định thương lượng với hắn.

“Phong, em muốn xuống bộ phận sản xuất một chút, em muốn xem xét tình hình sảnxuất số trang sức trước kia em thiết kế.” Đương nhiên, đây là Chỉ Ngưng lừaHoàng Phủ Thần Phong, trên thực tế, là vì quà tặng.

“Được, vậy em nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để ình mệt mỏi, mệt mỏi thìlập tức trở về nghỉ ngơi biết không?”

“Đã biết, em đi đây! Bye bye”

Chỉ Ngưng vừa đi, Hoàng Phủ Thần Phong liền gọi điện cho bảo vệ, kêu bọn họtheo sát cô, ngàn vạn lần đừng để cô bị thương. Sau đó, lại kêu thư kí mới gọicho giám đốc bộ phận sản xuất, nói Chỉ Ngưng muốn đến bộ phận sản xuất. HoàngPhủ Thần Phong suy nghĩ thực là chu đáo!

Chỉ Ngưng đi đến bên ngoài, thì có bốn bảo vệ đang đợi cô, bọn họ đã giúp ChỉNgưng ấn thang máy.

Chỉ Ngưng tới bộ phận sản xuất, không nghĩ tới, giám đốc bộ phận sản xuất đãđứng bên ngoài chờ cô, cô biết chắc Hoàng Phủ Thần Phong nói.

Giám đốc nhìn thấy Chỉ Ngưng từ trong thang máy bước ra, liền tiến lên dẫnđường cho Chỉ Ngưng, “Hàn tiểu thư, xin chào! Tôi là giám đốc bộ phận sản xuất,Vương Hạng. Có vấn đề gì mời đến phòng làm việc của tôi nói.”

“Giám đốc Vương, xin chào, chúng ta đến văn phòng của anh rồi nói chuyện sau!”

Nhân viên bộ phận sản xuất thấy bình thường Vương Hạng ỷ vào mình là giám đốc,sai bảo người khác làm việc, hôm nay, trước mặt Chỉ Ngưng lại cúi đầu khomlưng, đều nhỏ giọng nói. Trùng hợp, những lời của bọn họ đều bị Chỉ Ngưng nghethấy, người giám đốc thì trừng mắt liếc những nhân viên kia.

“Hàn tiểu thư, mời ngồi.”

Chỉ Ngưng ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, sau đó, đem bản thiết kế đưacho giám đốc Vương nói: “Giám đốc Vương, bản thiết kế này, phiền anh hoàn thànhtrong vòng ba ngày. Mọi thứ tôi đều ghi chú rõ trên bản thiết kế.”

“Được, tôi lập tức đi làm ngay.” Giám đốc Vương cẩn thận nhìn bản thiết kế củaChỉ Ngưng.

“Cám ơn anh, giám đốc Vương. Mặt khác, xin giám đốc Vương không cần nói chuyệntôi nhờ anh làm chiếc nhẫn cho tổng tài của anh, có thể chứ?”

“Có thể.” Hắn hiện tại nào dám nói không!

“Tốt quá, tôi đi trước, cám ơn anh. Chuyện chiếc nhẫn, ngàn vạn lần không nênqua quýt.”

Chỉ Ngưng cùng bảo vệ vừa đi, giám đốc Vương lập tức gọi một thợ cả dày dặnkinh nghiệm tới, giao cho hắn đi làm ngay chiếc nhẫn.

Xong việc, Chỉ Ngưng liền đến văn phòng tổng tài ở tầng 29.

Hiện tại, cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, bởi vì rốt cục không cần lo lắng chuyệnchiếc nhẫn nữa.

Đến văn phòng, Chỉ Ngưng lại ngồi đối diện với Hoàng Phủ Thần Phong: “Phong,hiện tại em cũng không có việc gì làm, rất nhàm chán. Em muốn thiết kế bản vẽcó được không? Dù sao, anh không phải muốn chọn tác phẩm cho lễ tình nhân sao?Để cho em thử một lần được không?” Mười ngón tay của Chỉ Ngưng đan chặt, khátvọng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong chịu không nổi loại ánh mắt này, liền gật đầu đáp ứng.Hoàng Phủ Thần Phong vừa đáp ứng, Chỉ Ngưng liền trở về bàn làm việc của mìnhbắt đầu thiết kế.

## 33. Chương 33 : Tình Yêu Duy Nhất

Đợi Chỉ Ngưng trở về bàn làm việc của mình, Hoàng PhủThần Phong cũng cầm bản thiết kế đến bộ phận sản xuất. Mục đích của hai ngườibọn họ đều giống nhau, chính là vì muốn cho nhau kinh hỉ, hiện tại, bọn họ đềuđang mong đợi lễ tình nhân đến.

Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, hai người một trước một sau đến bộ phận sảnxuất khiến cho giám đốc Vương buồn bực chết rồi, hắn thật sự không rõ vì saobọn họ đều cầm bản thiết kế đến tìm hắn, còn muốn hắn dùng thời gian nhanh nhấtlàm xong. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong yêu cầu tương đối nhiều, hơn nữa,cũng cũng tương đối phiền toái, mà Chỉ Ngưng chỉ cần có một chiếc nhẫn.

Bởi vì lễ tình nhân sắp đến rồi, cho nên, mấy ngày nay, Hoàng Phủ Thần Phongtương đối bận rộn. Chẳng những trang sức dành cho lễ tình nhân phải tung ra thịtrường, còn phải mở cuộc họp báo. Buổi tối, công ty còn tổ chức vũ hội, quantrọng hơn là hôm đó còn là sinh nhật của hai người họ.

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng rốt cục đợi đến lễ tình nhân. Sáng sớm, mộttrăm lẻ một đóa hoa yêu cơ Hà Lan màu lam Hoàng Phủ Thần Phong đặt cũng đã đưatới. Một trăm lẻ một đóa hoa yêu cơ màu lam có nghĩa là: anh chỉ yêu duy nhấtem.

“Ngưng Nhi, lát nữa công ty có mở cuộc họp báo về trang sức cho lễ tình nhân,em ở nhà chờ anh, anh đi một lát sẽ về, sau đó đưa em đi chọn lễ phục chuẩn bịcho vũ hội tối nay, có được không?” Tối nay, Hoàng Phủ Thần Phong muốn ChỉNgưng là cô gái xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

“Được, em ở nhà chờ anh, anh đi đi!”

Hoàng Phủ Thần Phong hôn tạm biệt Chỉ Ngưng liền đến công ty. Sau khi Hoàng PhủThần Phong rời đi, Chỉ Ngưng lấy ra một chiếc hộp tinh mỹ, bên trong là quàsinh nhật cô muốn tặng cho Hoàng Phủ Thần, trên mặt nhẫn có khắc chữ cái viếttắt tên tiếng Anh của bọn họ A&C, A đại biểu cho Hoàng Phủ Thần Phong, Cđại biểu cho Hàn Chỉ Ngưng.

Cầm chiếc nhẫn trên tay, Chỉ Ngưng mỉm cười ngọt ngào, cười vô cùng xinh đẹp.Nhìn hồi lâu, cô mới đem nhẫn để lại trong hộp.

Chỉ Ngưng nhàn rỗi nhàm chán, liền mở ra TV, vừa mở TV, liền nhìn thấy HoàngPhủ Thần Phong đang cầm số trang sức cho lễ tình nhân giải thích ý nghĩa:“Trong mắt những người yêu nhau, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều là lễ tìnhnhân, nhưng có một ngày đặc biệt, đó là ngày người ta phải lớn tiếng biểu đạttình yêu của mình. Vô luận chưa có người yêu, sắp yêu nhau hay là đã yêu nhau,chi bằng ngày này hãy dũng cảm biểu hiện -- tình yêu vĩ đại nhất! Hôm nay là lễtình nhân, công ty của chúng tôi đặc biệt giảm giá cho tất cả người mua.”

Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói xong thì phóng viên rối rít đặt câu hỏi cho hắn:“Hoàng Phủ tổng tài, xin hỏi, vì sao năm nay ngài đặc biệt giảm giá cho ngườimua? Đối với ngài, năm nay có gì đặc biệt sao?”

“Đúng, năm nay với tôi mà nói, xác thực rất đặc biệt.” Đây là lần đầu tiêntrong nhiều năm, Hoàng Phủ Thần Phong trả lời câu hỏi của phóng viên.

“Phong thiếu, vũ hội năm nay sẽ có điều đặc biệt đó sao?”

“Về phần vũ hội, xin mời mọi người chờ đến buổi tối.” Tuy vẻ mặt Hoàng Phủ ThầnPhong vẫn lạnh lùng nhưng hắn đã trả lời hai câu hỏi rồi, “Họp báo tới đây làngừng.” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong được bảo vệ vây quanh rời khỏi công ty.

Chỉ Ngưng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong rời khỏi công ty, nghĩ: Phong hẳn làđã trở lại a!

------------LOVE------------

Nửa giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong quả nhiên đã trở lại. Việc đầu tiên khi trởlại là ôm Chỉ Ngưng ngồi lên trên đùi mình, sau đó nâng đầu của cô lên hôn. Hồilâu, mới rời đi, nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn thực sợ sẽ muốn cô,hiện tại, đành phải chờ đến tối. Chỉ Ngưng như một con mèo nhỏ rúc vào trongngực Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, không còn sớm, chúng ta đi chuẩn bị lễ phục.”

“Vâng.”

Trong khoảng thời gian này, Hoàng Phủ Thần Phong đều không tự mình lái xe, đềulà cùng Chỉ Ngưng ngồi xe Rolls-Royce xe có mui. Xe Rolls-Royce dừng trước cửara vào trung tâm thẩm mỹ kéo đến không ít ánh mắt. Chỉ cần có Hoàng Phủ ThầnPhong xuất hiện, vĩnh viễn đều có ánh mắt ái mộ.

Vào đến bên trong, Hoàng Phủ Thần Phong liền nói với một nhà thiết kế tạo hìnhquen thuộc: “Miss Lam, tối nay chúng tôi muốn tham gia một vũ hội, phiền chịgiúp Ngưng Nhi.”

“Hảo, thỉnh Phong thiếu yên tâm, tôi cam đoan, Hàn tiểu thư nhất định sẽ làtiêu điểm tối nay.” Nếu như không phải Hoàng Phủ Thần Phong, Miss Lam sẽ khôngtùy tiện giúp tạo hình cho người khác.

“Uhm!” Sau khi giao Chỉ Ngưng cho Miss Lam, Hoàng Phủ Thần Phong tự mình đếnkhu nam lựa chọn lễ phục dạ hội.

Bên này Chỉ Ngưng được nhân viên phục vụ cầm đủ loại lễ phục đến cho cô thử.

“Hàn tiểu thư, làn da ngài rất trắng, rất nhạy cảm, bây giờ lại đang là mùađông, thời tiết tương đối lạnh cho nên ngài mặc lễ phục màu tối tương đối thíchhợp. Tôi giúp ngài chọn một bộ lễ phục màu đen, bên ngoài sẽ phối hợp với mộtchiếc áo choàng màu rượu vang, như vậy sẽ không cảm thấy lạnh, xin ngài đi thửtrước.” Miss Lam đem lễ phục đưa cho Chỉ Ngưng.

20’ sau, Chỉ Ngưng mặc xong lễ phục bước ra.

“Hàn tiểu thư, bộ lễ phục này thật sự rất thích hợp với ngài, xin ngài hãy soigương.”

Chỉ Ngưng đứng trước gương, rất hài lòng, xoay người nói với Miss Lam: “MissLam, bộ y phụ này rất đẹp, rất thích hợp, cám ơn chị.”

“Hàn tiểu thư không cần khách khí. Xin ngài thay đôi giày cao gót này, trêngiày có nơ hình con bướm bằng thủy tinh, toàn bộ Đài Loan chỉ có một đôi.” MissLam vừa nói vừa đưa cho Chỉ Ngưng một đôi giày cao gót.

Chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon thay giày. “Ha ha, giầy thật đẹp!”

“Hàn tiểu thư thích là tốt rồi. Kế tiếp tôi sẽ trang điểm và làm tóc cho ngài,xin ngài vào bên trong phòng.” Miss Lam đưa Chỉ Ngưng vào phòng làm việc củamình.

Mà lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong đã thay xong y phục, ngồi trên ghế sa lon uốngcà phê xem tạp chí, kiên nhẫn chờ Chỉ Ngưng, kỳ thật Hoàng Phủ Thần Phong đãchờ lâu rồi. Nếu đổi lại là người phự nữ khác..., hắn hẳn sẽ không kiên nhẫnchờ một người phụ nữ lâu như vậy, chỉ có Chỉ Ngưng mới có thể làm cho hắnnguyện ý chờ.

Chờ chờ, Chỉ Ngưng cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn. Hoàng Phủ Thần Phongbuông tách cà phê đi đến bên cạnh Chỉ Ngưng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, “NgưngNhi, tối nay em thật xinh đẹp!”

“Phong, anh cũng rất đẹp trai! Đến vũ hội, nhất định có rất nhiều người ái mộanh.” Chỉ Ngưng cũng chằm chằm nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong nói nhỏ bên tai Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, em đang ghen sao?Yên tâm, người của anh, lòng của anh, đời này đều thuộc về em, không, không chỉđời này, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều thuộc về em.”

“Thật là buồn nôn!” Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Chỉ Ngưng lại rất ấmáp.

Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo Chỉ Ngưng, lấy ra chiếc thẻ màu vàng đưa cho MissLam, “Miss Lam, tối nay đã làm phiền chị, tấm thẻ này chị cầm đi!”

“Cám ơn Phong thiếu, hoan nghênh lần sau quang lâm!” Miss Lam tiễn Hoàng PhủThần Phong và Chỉ Ngưng đến cửa, trong lòng vô cùng vui sướng, nguyên nhânchính là Hoàng Phủ Thần Phong không hỏi giá cả liền đưa cho cô thẻ vàng.

-------------LOVE------------

Xe Rolls-Royce dừng trước cửa khách sạn quốc tế, thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phongvà Chỉ Ngưng không xuống xe ngay lập tức. Tối nay Chỉ Ngưng rất khẩn trương, dùsao, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức xuất hiện trước đông đảo nhân viêncông ty.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn ra Chỉ Ngưng khẩn trương, cầm tay cô nói: “Ngưng Nhi,thả lỏng, không cần khẩn trương, anh sẽ ở bên cạnh em.”

“Vâng!” Có Hoàng Phủ Thần Phong cổ vũ, Chỉ Ngưng thả lỏng rất nhiều.

Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe, sau đó ôm lấy cô. Phóng viên vốnchờ Hoàng Phủ Thần Phong trước cửa khách sạn vừa thấy xe Hoàng Phủ Thần Phongtới liền chạy đến như ong vỡ tổ.

Trong đó, có một vài phóng viên đã nhận ra Chỉ Ngưng, nhỏ giọng nói với ngườibên cạnh: “Ai, bên cạnh Phong thiếu không phải là cô gái lần trước sao? Sao đếnbây giờ vẫn chưa bị bỏ a?”

Vừa nghe thấy những lời này có phóng viên hỏi: “Phong thiếu, ngài đối với tiểuthư bên cạnh là nghiêm túc sao? Ngài vì” phóng viên còn chưa nói xong đã bị bảovể theo sau chặn lại, chỉ thấy sau khi nghe thấy bảo vệ nói một câu gì đó, sắcmặt phóng viên kia lập tức thay đổi.

Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, bọn họ thuận lợi tiến vào hội trường. Đi vào hộitrường, ánh mắt mọi người đều dời đến trên người Hoàng Phủ Thần Phong cùng ChỉNgưng. Vũ hội tối nay, ngoại trừ nhân viên công ty, cũng không thiếu người mangcon gái yêu của mình đến giới thiệu cho Hoàng Phủ Thần Phong.

Người chủ trì vừa thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền bước lên đài: “Chào mọingười! Hôm nay là một ngày lãng mạn -- lễ tình nhân, cũng là sinh nhật tổng tàicông ty trang sức ‘Earl’, đầu tiên, xin chúc các các vị lễ tình nhân vui vẻ!Phía dưới, thỉnh Hoàng Phủ tồng tài công ty trang sức ‘Earl’ lên phát biểu.Thuận tiện, Hoàng Phủ tổng tài có thể chọn lựa bạn nhảy tối nay.”

Nghe được người chủ trì mời Hoàng Phủ Thần Phong lên đài, còn muốn chọn lựa bạnnhảy, lập tức liền lên tinh thần, cả đám đều chen đến phía trước.

Hoàng Phủ Thần Phon an bài hai bảo vệ bên cạnh Chỉ Ngưng, sau đó bước lên đài.

Hoàng Phủ Thần Phong tiếp nhận microphone, nhưng ánh mắt của hắn thủy chungkhông rời khỏi Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng cũng chằm chằm nhìn hắn.

“Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng đồng thời cũng là sinh nhật của người tôiyêu.”

Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói người hắn yêu, hơn nữa hắn vẫnluôn luôn nhìn mình liền hiểu hắn đang nói tới mình. Nguyên lai, hắn đã sớmbiết sinh nhật của mình.

Hoàng Phủ Thần Phong tiếp tục nói: “Ngưng Nhi, sinh nhật vui vẻ!” Hoàng PhủThần Phong vừa dứt lời thì có một bảo vệ mang một chiếc bánh sinh nhật ba tầngra, đằng sau còn có một người cầm theo một bó hoa yêu cơ màu lam cùng một chiếchộp trang sức. Hoàng Phủ Thần Phong nhận lấy hoa và hộp trang sức, đi đến bênngười Chỉ Ngưng.

Hoàng Phủ Thần Phong tặng hoa cho Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi, sinh nhật vui vẻ!”Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phong mở hộp trang sức ra, nói tiếp: “Ngưng Nhi, bộtrang sức này là anh tự mình thiết kế.” Hắn giúp cô đeo dây chuyền vào.

Trong tích tắc Hoàng Phủ Thần Phong mở cái hộp kia ra, tất cả phụ nữ ở đây đềuhâm mộ đến đỏ con mắt, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bộ trang sức kia,huống chi còn là Hoàng Phủ Thần Phong tự mình thiết kế.

“Phong, cám ơn anh, em rất thích, còn có, chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Chỉ Ngưnglấy ra một chiếc hộp từ trong ví, “Phong, chiếc nhẫn này cũng do em tự thiếtkế, trên mặt nhẫn còn có chữ cái viết tắt tên tiếng Anh của em và anh. Anh cóthích không?” Chỉ Ngưng đem nhẫn đeo vào ngón trỏ trên tay trái của Hoàng PhủThần Phong.

“Rất thích rất thích. Ngưng Nhi, nguyên lai em đã sớm biết sinh nhật của anhrồi?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong vui mừng, hắn vui mừng nhất định không hề kémChỉ Ngưng.

Chỉ Nưng không trả lời Hoàng Phủ Thần Phong..., bởi vì, cô đã không kìm đượcnước mắt, từ lúc Hoàng Phủ Thần Phong tặng cô bó hoa yêu cơ màu lam, Chỉ Ngưngđã cảm động đến rối tinh rối mù.

Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng. Trên đài, người chủ trì phục hồi lạitinh thần, nói: “Vậy xin mời mọi người chúc Hoàng Phủ tổng tài và Hàn tiểu thưsinh nhật vui vẻ!”

Nghe xong lời của người chủ trì..., tất cả mọi người cùng kêu lên: “Chúc Hoàng Phủtổng tài cùng Hàn tiểu thư sinh nhật vui vẻ!”

“Hiện tại mọi người có thể khiêu vũ cùng bạn gái của mình.” Người chủ trì vừadứt lời, âm nhạc cũng nổi lên.

Hoàng Phủ Thần Phong đem tay hướng về Chỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, anh có thể mời emkhiêu vũ không?”

“Ha ha! Đương nhiên.” Chỉ Ngưng đặt tay mình lên tay Hoàng Phủ Thần Phong.

Trong sàn nhảy, ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đều nhìn lẫn nhau.

“Ngưng Nhi, làm sao em biết sinh nhật của anh?”

“Bí mật, em sẽ không nói cho anh biết!”

“Hừ! Không nói, xem anh như thế nào xử phạt em.”

“Xử phạt em? Vậy anh muốn xử phạt em như thế nào?”

“Bí mật, anh cũng không nói cho em.” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn biểu lộ của ChỉNgưng, tà tà cười.

“Không nói thì thôi.” Chỉ Ngưng cong miệng lên, giống như đang tức giận.

Hoàng Phủ Thần Phong chỉ cần mỗi lần nhìn thấy biểu lộ này của Chỉ Ngưng sẽkhông thể khống chế nổi mình. Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng ra khỏi sànnhảy, chạy ra khỏi khách sạn. Bảo vệ nhìn thấy chủ nhân của mình đã rời đi cũngmau nhanh chóng đi theo.

Chỉ Ngưng bị kéo chạy, thở hồng hộc hỏi: “Chậm một chút a! Anh muốn làm gì? Vũhội còn chưa kết thúc!”

“Thực xin lỗi, Ngưng Nhi, anh không thể chậm trễ được nữa, hiện tại, chúng talập tức về nhà, anh muốn xử phạt em.”

Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng vào trong xe, phân phó lái xe lập tức lái xe.

Chỉ Ngưng nghe thấy hai chữ ‘về nhà’, mặt của cô cũng liền hồng hồng.

## 34. Chương 34 : Trừng Phạt

Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấyChỉ Ngưng chạy lên lầu, chị Lý cùng nhiều bảo vệ đều quay đầu lại nhìn.

Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng đặt Chỉ Ngưng lên giường, mình cũng thuận thế đèlên người cô.

“A” Phong, anh muốn làm gì?” Chỉ Ngưng đẩy Hoàng Phủ Thần Phong xuống, chínhlà, vô dụng.

Hoàng Phủ Thần Phong tà tà cười cười, nhẹ nhàng cắn vào vành tai Chỉ Ngưng,“Ngưng Nhi, anh nói rồi, anh muốn xử phạt em.” Hoàng Phủ Thần Phong đem đôi môikhêu gợi của hắn áp lên môi Chỉ Ngưng, không cho cô nói câu nào.

“Ưm” Chỉ Ngưng bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn nhịn không được phát ra tiếng rên nhẹ,hai tay cô gắt gao vòng qua cổ Hoàng Phủ Thần Phong.

Trong lúc đó, Hoàng Phủ Thần Phong đã cởi bỏ lễ phục của Chỉ Ngưng, sau đónhanh chóng cởi y phục của mình. Bởi vì bây giờ là mùa đông, Hoàng Phủ ThầnPhong không nỡ để Chỉ Ngưng bị lạnh nên hắn kéo chăn chùm lên người mình và ChỉNgưng.

Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong bỏ đi vật che đậy cuối cùng trên cơ thể ChỉNgưng, rất nhanh tiến vào bên trong cô.

Ánh trắng chiếu rọi, trong phòng một mảnh ấm áp, mà tấm chăn nguyên bản chetrên người bọn họ không biết từ lúc nào đã bị bọn họ đá xuống giường. (Nhiệttình quá =))))))))))))

Kích tình qua đi, Chỉ Ngưng đã hoàn toàn không còn khí lực, mềm nhũn dựa vàongười Hoàng Phủ Thần Phong. Sau mỗi lần triền miên, Chỉ Ngưng đều dựa vào ngườiHoàng Phủ Thần Phong, mà lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong sẽ đùa nghịch tóc cô,cái này tựa hồ đã trở thành thói quen của bọn họ.

“Ngưng Nhi, rốt cuộc vì sao em biết hôm nay là sinh nhật của anh?” Hoàng PhủThần Phong khẳng định nhất định không phải do mình nói cho cô biết.

“Á, ngày đó em đi toilet, sau đó vô tình nghe được những người có hảo cảm vớianh thảo luận về anh, còn nói vào ngày sinh nhật anh muốn trang điểm thật xinhđẹp, hi vọng sẽ được anh chọn làm bạn nhảy, còn nói không biết nên tặng quà gìcho anh. Cứ như vậy, em biết sinh nhật của anh cùng ngày với em.” Ngay cả lúcnói chuyện, Chỉ Ngưng cũng khép hờ mắt.

“Ách! Vậy lúc đó em phản ứng như thế nào?” Hoàng Phủ Thần Phong đang mong đợicâu trả lời của Chỉ Ngưng.

“Không có phản ứng gì!” Chỉ Ngưng cố ý sau khi nói dừng lại một chút, mở mắt ranhìn phản ứng của Hoàng Phủ Thần Phong. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong nghexong những lời này, sắc mặt liền nặng nề.

Chỉ Ngưng giơ tay vuốt vuốt giữa lông mày Hoàng Phủ Thần Phong nói: “Làm saotức giận nhanh như vậy? Em còn chưa nói xong! Đó là bởi vì em luôn nghĩ nêntặng quà sinh nhật gì cho anh. Em nghĩ thật lâu mới nghĩ ra muốn đích thânthiết kế một chiếc nhẫn tặng anh, nhẫn này đặt tên là ‘Dạ Mị Nguyệt’.”

“Ừ, xem ra, hai người chúng ta thật là vô cùng vô cùng ăn ý. Tối nay dây chuyềnanh đeo cho em chỉ là một trong số đó, bên trong còn có nhẫn, bông tai, lắcchân, vòng tay và đồng hồ. Bộ trang sức này anh đặt tên là ‘Vân Ảnh’, ngụ ýchính là: một thoáng mây trôi, mây trôi về trời. Bởi vì anh không hy vọng emlại nhớ đến cuộc sống cô độc trước kia.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng hôn lêntrán Chỉ Ngưng, hôn lên mắt, lên mũi, lên tai, cuối cùng lên miệng. Hoàng PhủThần Phong hôn tới nước mắt Chỉ Ngưng sắp rơi xuống.

Chỉ Ngưng rất dễ dàng bị cảm động, vừa nghe ngụ ý của bộ trang sức, hốc mắtliền đỏ.

“Phong, anh tặng em nhiều như vậy, mà em chỉ tặng cho anh mỗi một chiếc nhẫn.”

“Đứa ngốc, chỉ cần là em tặng, cái gì cũng tốt. Không cần lại suy nghĩ lungtung.” Hoàng Phủ Thần Phong vuốt ve làn da trơn bóng non mịn sau lưng ChỉNgưng.

Chỉ Ngưng nằm trên người Hoàng Phủ Thần Phong đương nhiên cảm thấy dục vọng củahắn. “Ách” Phong, anh không phải lại muốn một lần nữa chứ!” Chỉ Ngưng thậtkhông hiểu được vì sao Hoàng Phủ Thần Phong có nhiều khí lực để làm chuyện nàynhư vậy.

Hoàng Phủ Thần Phong không nói gì, mà trực tiếp dùng hành động để chứng dụcvọng của mình.

Trong phòng, lại một mảnh cảnh xuân tươi đẹp.

-------------LOVE----------

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Chỉ Ngưng cảm thấy chói mặt, chônđầu thật sâu trong ngực Hoàng Phủ Thần, còn Hoàng Phủ Thần Phong bị hành độngnày của cô đánh thức.

Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong hạnh phúc nhìn Chỉ Ngưng say sưa ngủ, hôn nhẹ lênmá cô, sau đó lập tức ngừng lại, hắn sợ mình lại lần nữa muốn cô. Đêm qua, hắnđã làm cô rất mệt mỏi rồi.

Bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn, Chỉ Ngưng liền tỉnh, kỳ thật, cũng có một nửanguyên nhân là bị đói. Cô dụi dụi con mắt, “Phong, em đói bụng.”

“Ừ, chị Lý đã chuẩn bị xong, chúng ta rời giường là có thể ăn điểm tâm.” Bởi vìChỉ Ngưng không mặc quần áo, Hoàng Phủ Thần Phong đem áo ngủ choàng lên ngườicô.

Hai người bọn họ đều tự thay quần áo và rửa mặt, sau đó cùng xuống lầu dùngđiểm tâm.

## 35. Chương 35 : Triển Lãm Trang Sức

“Phong, em vừa nghe thư ký của anh nói, tuần sau anhsẽ đi Paris thamgia triển lãm trang sức, có phải không?” Chỉ Ngưng nghĩ tới Hoàng Phủ ThầnPhong phải đi xa, cô liền không nỡ. Từ sau khi hai người bọn họ ở cùng 1 chỗ,bọn họ sẽ không nỡ rời xa nhau, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ cùng ở bênnhau như hai đứa trẻ sinh đôi.

“Ừ! Thứ Hai tuần sau.”

“Ách! Vậy anh ngàn vạn lần không được uống cà phê vào buổi sáng, đau bụng phảiuống thuốc, biết không?” Hoàng Phủ Thần Phong bị đau dạ dày nên hắn thường bịChỉ Ngưng giám sát uống thuốc.

“Có em rồi, sao anh cần phải chú ý nữa!” Hoàng Phủ Thần Phong cố ý nói.

“Em xinh anh! Anh là đi Paris công tác, cũng không phải là ở”..., anh khôngphải muốn đưa em cùng đi đấy chứ” Chỉ Ngưng rốt cuộc hiểu được ý của Hoàng PhủThần Phong.

“Đúng vậy, em chính là muốn đưa em cùng đi Paris xem triển lãm trang sức. Để em ở nhà một mình, anhkhông nỡ!” Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên cạnh Chỉ Ngưng, ngồi xuống bên ngườicô. Trong mắt lộ vẻ mập mờ.

“Nhưng “

Hoàng Phủ Thần Phong lấy tay che kín miệng Chỉ Ngưng, không cho cô tiếp tụcnói.

“Ngoan! Không có nhưng nhị gì hết, hiểu không? Em chỉ cần chuẩn bị hành lý cùnganh đi Paris làđược.” Hoàng Phủ Thần Phong cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy.

“Ách” được rồi! Anh đối tốt với em như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày làm hư em.”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng dán trong lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ha ha, đứa nhỏ ngốc! Anh nguyện ý cưng chiều em, yêu em, vô luận em như thếnào anh đều muốn.” Hoàng Phủ Thần Phong dựa cặm vào đầu Chỉ Ngưng, ngửi mùi tóccủa Chỉ Ngưng. Hắn rất thích hương thơm tỏa ra từ mái tóc cô.

-------------LOVE------------

Buổi sáng một tuần sau, biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi bảo bối thân ái, rời giường, bằng không sẽ không kịp máy bay.” Bởivì hôm qua Chỉ Ngưng ngủ muộn nên hiện tại vẫn chưa rời giường, đây đã là lần n 1 Hoàng Phủ Thần Phong nhẫn nại gọi Chỉ Ngưng rời giường.

“A, đại bại hoại, đại vô lại, đại sắc lang! Ai kêu anh đêm qua không cho ngườita ngủ? Đáng ghét!” Bàn tay nhỏ bé vô lực của Chỉ Ngưng đấm vào ngực Hoàng PhủThần Phong.

“Đúng đúng đúng, anh xấu nhất rồi, vậy hiện tại em rời giường được không? Lênmáy bay lại ngủ tiếp.” Đời này hắn gặp phải Chỉ Ngưng, xem như hoàn toàn...

“Được rồi! Dù sao anh ầm ĩ em cũng không ngủ đc.” Hoàng Phủ Thần Phong khôngngừng cố gắng đã làm cho Chỉ Ngưng chịu rời giường.

Một giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên xe, xuất phát đếnsân bay.

Cho dù bọn họ đi Paris, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không quên mang theo bảo vệ.

Máy bay đi Paris, khoang hạng nhất đều bị Hoàng Phủ Thần Phong bao trọn. Màtrong khoang hạng nhất, ngoại trừ Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cũng chỉ cómười bảo vệ đi theo.

Chờ Chỉ Ngưng ngồi xuống, Hoàng Phủ Thần Phong liền giúp Chỉ Ngưng đắp một cáichăn lông, bên cạnh có hai nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp phục vụ. Chỉ cần làphu nữ gặp qua Hoàng Phủ Thần Phong, đều khó không bị mị lực của hắn hấp dẫn.

“Ngưng Nhi, còn mười tiếng nữa mới đến Paris, em ngủ một chút đi!” Cho dù hainữ tiếp viên hàng không này có bao nhiêu xinh đẹp, trong mắt Hoàng Phủ ThầnPhong cũng chỉ có Ngưng Nhi bảo bối của hắn.

“Hừ! Anh thực là tốt! Hiện tại còn ngủ được sao.” Nói đến chuyện ngủ, Chỉ Ngưngcòn chưa quên đâu!

Hoàng Phủ Thần Phong buồn cười kéo Chỉ Ngưng lại, ôn nhu nói: “Được rồi, coinhư anh sai rồi, đừng có lại bĩu môi nữa, đến Paris, em muốn ngủ vài ngày liềnvài ngày, anh tuyệt đối sẽ không đánh thức em, còn có, từ nay về sau, anh cũngtuyệt đối sẽ không đánh thức em.”

“Ha ha ha ha” Phong, em lừa gạt anh thôi! Em chỉ tức giận một chút mà thôi, bộdạng vừa rồi của anh... Anh thấy được không? Những tiếp viên hàng không kianhìn anh, muốn cười lại không dám cười. Ha ha” Chỉ Ngưng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặtHoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thoáng qua mấy tiếp viên hàng không, quả nhiên, đềuchịu đựng, không dám cười lên tiếng. Nhưng khi bọn họ nhìn mặt Hoàng Phủ đenhơn phân nửa, ngay cả nhịn cười cũng không dám nữa.

Đối mặt với Chỉ Ngưng, khuôn mặt Hoàng Phủ Thần Phong nhanh chóng thay đổi,“Anh nghĩ, cho tới bây giờ, trừ em ra, không ai dám cười anh. Bất quá, chỉ cầnem vui vẻ là tốt rồi, anh bị cười cũng không sao.”

Tiếp viên hàng không cũng là bất khả tư nghị [1] nhìn Hoàng Phủ Thần Phong,người này biến đổi cũng nhanh quá đi? Vừa mới còn vẻ mặt muốn giết người, nhưngbây giờ, ôn nhu muốn chết.

[1]:không thể suy nghĩ bàn luận được. Ý nói việc này rất cao siêu huyền diệu mà tríphàm của con người không thể suy nghĩ bàn luận cho thấu đáo được.

“Đúng vậy! Chỉ có en dám cười anh.” Chỉ Ngưng hônHoàng Phủ Thần Phong một cái. “Phong, em khát nước, muốn uống nước.”

“Được, anh gọi tiếp viên lấy cho em=.” Nói với Chỉ Ngưng xong, quay đầu, lại làvẻ mặt hàn khí, “Phiền cô lấy cho tôi một ty nước ấm.”

“Dạ, lập tức sẽ mang đến cho ngài.”

Rất nhanh, tiếp viên đưa đến một ly nước ấm.

“Không cần! Em muốn uống nước lạnh, nước lạnh thích hơn.” Chỉ Ngưng đem nước ấmtrả lại cho Hoàng Phủ Thần Phong.

“Không được, bây giờ là mùa đông, không phải mùa hè, uống nước lạnh không tốt,sẽ bị cảm.” Yêu cầu của Chỉ Ngưng bị cự tuyệt.

“Ách” vậy anh giúp ta thổi nguội, em mới uống.” Biết rõ lần này Hoàng Phủ ThầnPhong sẽ không thỏa hiệp, Chỉ Ngưng liền chuyển hướng làm nũng.

“Không có vấn đề.” Nhận lấy ly nước, Hoàng Phủ Thần Phong đem đến bên miệngmình thổi, còn Chỉ Ngưng bên cạnh say sưa nhìn động tác của Hoàng Phủ ThầnPhong.

“Được rồi, có thể uống.” Hoàng Phủ Thần Phong lần nữa đưa ly nước cho ChỉNgưng.

“Nào.” Hôn Hoàng Phủ Thần Phong xong, Chỉ Ngưng liền hối hận, vừa rồi cô khônghề nghĩ ngợi hôn lên mặt Hoàng Phủ Thần Phong một cái, hiện tại, mặt cô hồngnhư một quả trứng gà!

Bởi vì cái hôn của Chỉ Ngưng làm cho tâm tình vốn không tệ của Hoàng Phủ ThầnPhong tốt hơn. Có qua có lại, bất quá, hắn lại hôn lên môi cô.

Đại khái qua một giờ, Chỉ Ngưng tựa trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong ngủ mất.

Chờ bọn họ đến Paris, Chỉ Ngưng vẫn chưa tỉnh, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong lầnnày không đánh thức cô mà là ôm cô xuống máy bay, sau đó lại ôm cô ngồi ở sânbay chờ xe, chuẩn bị đến khách sạn nghỉ ngơi, dù sao ngồi trên máy bay mườitiếng đồng hồ, chính hắn cũng mệt mỏi.

## 36. Chương 36 : Ánh Nắng Chiều

Đến khách sạn, Hoàng Phủ Thần Phong trực tiếp ôm ChỉNgưng đang ngủ đến ‘phòng cho tổng thống’ nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Thần Phong cũngsắp xếp hành lý của bọn họ để vào trong tủ.

Trước khi gặp Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong ngoại trừ đi công tác phải rakhỏi nước, thời gian khác, hắn đều ở công ty, chưa từng nghĩ tới sẽ ra nướcngoài. Gặp được Chỉ Ngưng, hắn đã phá lệ rất nhiều rồi, thí dụ như đánh phụ nữ,đây là việc hắn trước kia tuyệt đối sẽ không làm, nhưng vì Chỉ Ngưng, hắn lạiđộng thủ nhiều lần, thậm chí vì Chỉ Ngưng, không tiếc bất luận một cái giá lớnđể thu mua tập đoàn Lăng thị hay trong một thời gian dỡ bỏ quỷ ốc ở công viêntrò chơi. Xác thực, Hoàng Phủ Thần Phong vì Chỉ Ngưng làm rất nhiều rất nhiềuviệc...

Sắp xếp xong hành lý, Hoàng Phủ Thần Phong đi đến quầy bar, rót ình mộtchén Whiskey, nhàn nhã uống.

Thẳng đến chạng vạng, Chỉ Ngưng mới tỉnh lại, cô nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phongđứng ở cửa sổ sát mặt đất, giống như đang thưởng thức ánh nắng chiều buôngxuống. Chỉ Ngưng lặng lẽ đến sau lưng Hoàng Phủ Thần Phong, nhẹ nhàng từ phíasau ôm lấy eo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát lên lưng hắn, cô rất thíchlưng Hoàng Phủ Thần Phong, vững chắc mà ấm áp.

“Ngưng Nhi, em đã tỉnh, ngủ đủ giấc chưa?” Hoàng Phủ Thần Phong xoay người, nhuhòa ôm lấy Chỉ Ngưng.

“Vâng, ngủ ngon rồi, không muốn ngủ nữa.”

“Vừa đúng lúc. Lát nữa ăn cơm tối xong, chúng ta phải đi xem cảnh đẹpParis,nhìn tháp Eiffel, sông Seine, kim tự tháp thủy tinh... tóm lại, đêm Parisrất đẹp.”

“Thật vậy sao? Nghe anh nói em cũng không chờ nổi nữa.” Chỉ Ngưng chui ra từngực Hoàng Phủ Thần Phong, hưng phấn nhảy nhót.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cô gái nhỏ trước mắt làm cho lòng người say mê, nhữngngày qua, Hoàng Phủ Thần Phong đem đáng yêu, ưu thương, vui vẻ, quyến rũ, gợicảm của của Chỉ Ngưng thu hết vào trong mắt mình.

“Đến lúc đó em muốn xem bao lâu cũng được.”

“Ha ha! Phong, anh vừa mới đang nhìn nắng chiều sao?”

“Đúng! Anh rất thích nắng chiều.”

“Em cũng thích nắng chiều, nhưng những người thích nắng chiều tương đối đacảm.” Chẳng lẽ, có chuyện gì làm cho hắn thấy thương tâm? Từ ánh mắt của hắn,có thể rõ ràng cảm giác hắn luyến tiếc ánh nắng chiều buông xuống, cũng có thểnói, hắn chán ghét nắng chiều, điều này, rốt cuộc là vì sao?

“Chúng ta đi ăn cơm đi! Ngủ lâu như vậy, em nhất định đói bụng phải không?”Hoàng Phủ Thần Phong kết thúc cái chủ đề tương đối ưu thương này, ít nhất, chotới bây giờ, hắn không biết nói như thế nào với Chỉ Ngưng về đoạn chuyện xưacủa hắn.

“Anh vừa nói em liền cảm thấy thật đói bụng!” Chỉ Ngưng thấy Hoàng Phủ ThầnPhong nói sang chuyện khác, cho nên, cô cố ý sờ bụng, ra vẻ mình rất đói bụng.

-------------LOVE-----------

Bởi vì Chỉ Ngưng biết nói tiếng Pháp nên cô không cần nhờ Hoàng Phủ Thần Phonggiúp cô gọi món ăn, chính cô cũng có thể dễ dàng gọi món ăn ình. Hoàng PhủThần Phong không biết nguyên nhân gì có thể làm ột người vốn rất yếu ớttrở nên kiên cường như vậy, thậm chí biết nhiều thứ như vậy. Mình trong hoàncảnh tốt như thế mới nói được 9 thứ tiếng, cô đã có thể nói tận 5 thứ tiếng.Đây cũng là một trong những lý do Hoàng Phủ Thần Phong sủng ái cô đi.

“Ngưng Nhi, vì sao em muốn học nhiều thứ như vậy? Chẳng lẽ em không cảm thấymệt mỏi sao?” Trước khi món ăn được mang lên, Hoàng Phủ Thần Phong hỏi ChỉNgưng nghi vấn trong lòng mình.

“Ha ha.” Chỉ Ngưng cười khan hai tiếng. “Từ nhỏ em đã bị người ta xem thường,nói em là con riêng của cha em, cười em không có cha, cười nhà em không cótiền, nói em vô dụng, cái gì cũng không biết. Cơ hồ mỗi nửa đêm, em đều nghetiếng mẹ len lén núp trong chăn khóc, cho tới bây giờ mẹ cũng sẽ không khóctrước mặt em, giả bộ rất kiên cường, bởi vì mẹ không muốn làm cho em lo lắng.Em nhớ được, thời điểm nhà em khó khăn, mẹ em một ngày làm tới bốn công việc.Ban ngày, mẹ làm nhân viên hướng dẫn mua hàng ở siêu thị, vừa tan làm, mẹ lạichạy đến một khách sạn nhỏ để giặt đồ. Buổi chiều, mẹ đi bán báo, đến buổi tối,mẹ đến chợ đêm bán mì do chính tay mình làm. Một ngày mẹ chỉ ăn một cái bánhbao và một chai nước, chỉ ngủ hai giờ. Cho nên, em không muốn cuộc sống bịngười khác xem thường. Mỗi thời mỗi khắc em đều tự nói với bản thân phải cốgắng, em muốn để ẹ em sống những ngày tốt lành. Thời điểm mười bốn tuổi emđã bắt đầu đi làm công, sau đó, em liền tìm thời gian học tiếng nước ngoài.Tiếp theo, em liền gặp được anh.” Chỉ Ngưng lần đầu tiên đem tâm sự chôn dấutrong lòng nhiều năm nói ra, cảm giác thật thoải mái.

Hoàng Phủ Thần Phong đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình, đến bên cạnh Chỉ Ngưnggắt gao ôm chặt lấy cô, “Đều là quá khứ, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em, bảovệ mẹ của em, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ em.”

Chỉ Ngưng lại khóc trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong.

“Tốt lắm, Phong, em không sao. Nói ra được cảm giác rất thoải mái. Đồ ăn lênrồi, chúng ta ăn đi!”

Hoàng Phủ Thần Phong giúp cô lau khô nước mắt, trở về chỗ ngồi của mình.

## 37. Chương 37 : Đêm Paris

“Oa! Tháp Eiffel thật đẹp! Phong, mau giúp em chụpảnh.” Chỉ Ngưng đứng trước tháp Eiffel, giang hai tay, vẻ mặt rất hưởng thụ.

“Được, chờ một chút chúng ta đến chỗ cao nhất của tháp.” Hoàng Phủ Thần Phonggiúp Chỉ Ngưng chụp vài tấm hình.

Chụp xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền cùng Chỉ Ngưng ngồi thang máy đi lên đỉnhtháp, một bên còn giới thiệu về tháp Eiffel cho cô.

“Tháp Eiffel được người người Pháp gọi thân thương là ‘thiếu nữ sắt thép’. Hiệnnay, tháp đã được trang bị thêm radio cùng dây anten TV, tổng chiều cao đã đạt320m. Đứng ở đỉnh tháp có thể nhìn thấy toàn cảnh Paris.Tháp Eiffel chiếm diện tích một héc-ta, nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnhsông Sein. Ngoại trừ bốn chân dùng bê tông cốt thép bên ngoài, toàn thân đềudùng sắt thép cấu thành, tổng trọng lượng thân tháp là 7000 tấn. Tháp phân làmba tầng, tầng thứ nhất cao 57 mét, tầng thứ hai 115 mét, tầng thứ ba 274 mét.Ngoại trừ tầng thứ ba không có khe hở, những bộ phận khác đều có thể nhìn xuyênqua được. Từ dưới chân tháp đến đỉnh tháp có 1711 bậc thang, hiện tại đã lắpđặt thang máy, di chuyển hết sức dễ dàng. Mỗi một tầng đều có quán bar cùngtiệm cơm, phục vụ cho du khách nghỉ ngơi, thưởng thức toàn cảnh nội thànhParis, khi bầu trời quang đãng có thể nhìn thấy cảnh sắc trong vòng 70km. NgườiPháp nói, tháp Eiffel là “đài nhìn xa của thủ đô.”

Chỉ sau chốc lát, bọn họ đã đến đỉnh tháp. Đến đỉnh tháp, Chỉ Ngưng hưng phấnkhông thôi, mà Hoàng Phủ Thần Phong đã sớm cầm máy ảnh kỹ thuật số không ngừnglưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp động lòng người của Chỉ Ngưng.

“Phong, em muốn chụp ảnh cùng anh, được không?” Chỉ Ngưng muốn chụp ảnh cùngHoàng Phủ Thần Phong, nhưng cô sợ Hoàng Phủ Thần Phong không đồng ý, bởi vì hắnkhông có ý muốn chụp ảnh chung cùng cô.

“Được! Anh tìm người giúp chúng ta chụp.” Nói xong, chỉ thấy Hoàng Phủ ThầnPhong nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên người Pháp.

“Ngưng Nhi, anh tìm được người, chúng ta có thể chụp ảnh.” Sau khi Hoàng PhủThần Phong đưa máy ảnh cho người đàn ông kia liền ôm lấy Chỉ Ngưng, sau đó quayđầu Chỉ Ngưng lại. Chỉ Ngưng nhắm ngay môi Hoàng Phủ Thần Phong hôn một cái.Người đàn ông kia thừa dịp bọn họ hôn môi, giúp bọn họ chụp ảnh.

————-LOVE————

“Ngưng Nhi, em muốn đi chơi tiếp hay muốn về khách sạn nghỉ ngơi?” Hoàng PhủThần Phong sợ Chỉ Ngưng mệt rồi, nhưng hắn biết rõ cô khẳng định còn muốn tiếptục chơi.

“Ách” em còn muốn chơi một chút nữa, sau đó mới về khách sạn, được không?”

“ương nhiên, Ngưng Nhi muốn chơi anh sẽ đi với em. Vậy bây giờ chúng ta đếnsông Seine.”

“Vâng, ha ha, tuyệt quá, Phong đối với em tốt nhất.” Chỉ Ngưng kéo cánh tayHoàng Phủ Thần Phong, cười hì hì nói.

Hoàng Phủ Thần Phong mở xe thể thao, chở Chỉ Ngưng đến sông Seine.

Đến sông Seine, Hoàng Phủ Thần Phong mang Chỉ Ngưng đến quán cà phê bên bờtrái. Bờ trái sông Seine được gọi là nơi lãng mạn nhất Paris.

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi ở một quán cà phê ngoài trời có tên là‘Tiểu Kiều’ (chiếc cầu nhỏ). Hai người vừa uống cà phê, vừa thưởng thức cảnhsông Seine ban đêm.

Không lâu sau, Chỉ Ngưng chơi mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi.

“Ngưng Nhi, mệt không? Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi! Ngày mai còn đếntriểm lãm trang sức, hôm nào chúng ta lại đế nơi khác chơi. Được không??” HoàngPhủ Thần Phong ôn nhu sờ lên mái tóc mềm mại của Chỉ Ngưng.

“Phong, anh rất lợi hại a! Biết rõ em đang nghĩ gì.”

“Đi thôi! Em mệt muốn chết rồi, anh cũng đau lòng muốn chết.”

Mặc dù Chỉ Ngưng hôm nay ngủ rất nhiều, nhưng cô vẫn rất mệt mỏi, vừa lên xe,Chỉ Ngưng đã mơ mơ màng màng lăn ra ngủ. Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưngngủ mất rồi, sợ cô lạnh nên hắn cởi áo khoác của mình trùm lên người cho cô.

“Ưm! Phong, đến khách sạn rồi sao? Nhanh như vậy.” Chỉ Ngưng trong giấc mơ cảmgiác có người đắp lên người mình vật gì đó, liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại,Chỉ Ngưng thấy áo khoác của Hoàng Phủ Thần Phong đang trên người mình, nói:“Phong, em không lạnh, anh mặc ít quần áo như vậy, hiện tại lại đem áo khoáccho em, anh sẽ bị lạnh đó!” Nói xong, Chỉ Ngưng đem áo khoác đưa cho Hoàng PhủThần Phong.

“Anh sẽ không lạnh, thể chất của anh tốt hơn so với em.” Hoàng Phủ Thần Phongđưa lại áo khoác cho Chỉ Ngưng.

“Vạn nhất anh bị cảm em cũng sẽ đau lòng.” Chỉ Ngưng kháng nghị.

“Ngưng nhi thân yêu, có lời này của em, anh liền yên tâm. Em mặc vào đi! Sắpđến khách sạn rồi, anh không sao.”

Chỉ Ngưng nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thần Phong, trong mắt hàm chứ rất nhiềutình cảm không nói thành lời, có yêu, có cảm kích, có sùng bái, có…” hết thảyhết thảy, đều dừng lại tại giờ khắc này.

## 38. Chương 38 : Bọt Kem Đánh Răng

Trở lại khách sạn, Chỉ Ngưng lại không ngủ được, nhưngHoàng Phủ Thần Phong đã bận rộn một ngày, thời điểm trên máy bay hắn cũng khôngngủ, lại vừa cùng Chỉ Ngưng đi chơi đến hơn nửa đêm, hắn chống đỡ không nổinữa!

“Phong, anh mệt chết đi được đúng không?” Hoàng Phủ Thần Phong vừa về tới kháchsạn, liền lập tức ngã xuống giường, y phục còn chưa thay ra, cũng không thèmtắm rửa. Chỉ Ngưng ghé nửa mình vào bên người Hoàng Phủ Thần Phong, đôi bàn taynhỏ bé của cô bận rộn không ngừng, một lát siết chặt cái mũi của Hoàng Phủ ThầnPhong, một lát lại sờ loạn tóc Hoàng Phủ Thần Phong, thậm chí còn đem cái taiHoàng Phủ Thần Phong thành đất nặn mà nặn.

“Ưm! Anh ngủ trước, ngoan!” Hoàng Phủ Thần Phong mơ mơ màng màng đáp trả, nhưngtrong giấc mộng, hắn tựa hồ đã sắp khống chế không nổi dục hỏa của mình.

“Ách! Vậy anh ngủ đi! Đem tai với mũi của anh cho em mượn chơi là được rồi.”Trời ạ! Đem hai thứ này cấp cho cô chơi, Hoàng Phủ Thần Phong làm sao ngủ đây?

Hoàng Phủ Thần Phong bị Chỉ Ngưng hành hạ hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa,xoay người một cái, đem Chỉ Ngưng đặt dưới thân mình.

“Ngưng Nhi bảo bối, em châm lửa, em nhất định phải dập tắt mới được.” Hoàng PhủThần Phong cười tà tà.

“Phong” anh” anh không phải là muốn ngủ sao? Sao lại”

“Bảo bối, bây giờ em nhất định phải giúp anh dập tắt lửa.”

Không đợi Chỉ Ngưng đáp lại, Hoàng Phủ Thần Phong liền hôn lên cổ Chỉ Ngưng.Trong lúc lơ đãng, quần áo của hai người bọn họ cũng đã bị Hoàng Phủ Thần Phongcởi ra, bàn tay Chỉ Ngưng bất lực nắm lấy tóc Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong dừng lại cái hôn triền miên, chôn đầu trước ngực Chỉ Ngưngnói: “Ngưng Nhi bảo bối, hiện tại, em phải bắt đầu dập tắt lửa.” Lúc này thanhâm của Hoàng Phủ Thần Phong nghe rất gợi cảm.

-------------LOVE-----------

Lần đầu tiên, Chỉ Ngưng dậy sớm hơn Hoàng Phủ Thần Phong, chưa tới bảy giờ, ChỉNgưng đã cẩn thận chui ra từ trong lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong. Cũng là lầnđầu tiên, Hoàng Phủ Thần Phong không có cảm giác trong ngực mình đã khồn cònngười bởi vì, tối hôm qua hắn ngay cả mình cũng không biết muốn Chỉ Ngưng mấylần. Hắn chỉ nhớ rõ, về sau, chính mình thật sự là chống đỡ không nổi nữa, sauđó, ngã vào trên người Chỉ Ngưng ngủ mất. Nếu như mình không phải đã cùng ChỉNgưng xảy ra quan hệ, nếu như cùng một người xa lạ..., chỉ sợ sẽ hoài nghi mìnhcó phải là bất lực hay không đây?

Chỉ Ngưng ở trong phòng tắm rửa mặt đánh răng, đột nhiên cảm thấy có hai tay ômchặt lấy eo của mình, không cần nghĩ là ai.

“Ngưng Nhi bảo bối, em có biết không, lúc anh vừa mới tỉnh lại không thấy em,anh tưởng là sẽ không được thấy em nữa, hù chết anh rồi. Từ nay về sau khôngcần rời khỏi tầm mắt của anh được không?” Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong mở tomắt, không trông thấy Chỉ Ngưng ngủ bên cạnh mình, hắn hốt hoảng, hắn phát hiệnmình càng ngày càng không rời xa cô được.

“Phong, yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh, được chứ? Sau này em sẽ nói rồi mớirời đi, được không?” Kem đánh răng bên miệng Chỉ Ngưng còn chưa lau sạch, liềnxoay người ôm Hoàng Phủ Thần Phong, còn cố ý đem kem đánh răng cọ cọ lên ngựcHoàng Phủ Thần Phong, vẻ mặt cười xấu xa.

“Không được, cho dù nói cho anh biết em cũng không thể rời đi. Ách! Trời ạ, emđang làm gì thế? Sáng sớm lại dùng chiêu này.” Hoàng Phủ Thần Phong nâng khuônmặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng lên, sau đó cúi đầu nhìn bọt kem đánh răng bị ChỉNgưng cố ý cọ cọ lưu lại trên ngực mình.

“Ha ha, thực xin lỗi! Cùng lắm thì em giúp anh lau sạch sẽ!” Chỉ Ngưng đưa taycầm khăn mặt giúp Hoàng Phủ Thần Phong lau sạch.

“Vật nhỏ, xem anh buổi tối như thế nào ‘xử phạt’ em, tuy hiện tại anh rất muốnthi hành, nhưng là không thể. Hiện tại, chúng ta nhất định phải đến triển lãmtrang sức.”

Chỉ Ngưng vừa nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói..., biết ‘xử phạt’ trong miệng hắnlà có ý gì, Chỉ Ngưng xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó rời khỏi khỏiphòng tắm, đi thay quần áo. Hoàng Phủ Thần Phong thì dùng tốc độ nhanh nhất,dùng nước lạnh từ dội từ trên xuống dưới, áp chế dục hỏa của mình.

Hơn một giờ sau, bọn họ đều tự chuẩn bị xong hết thảy, Hoàng Phủ Thần Phong ômeo Chỉ Ngưng, ra khỏi khách sạn.

## 39. Chương 39 : Nhan Nặc Tư

Từ sau khi Chỉ Ngưng xảy ra chuyện, Hoàng Phủ ThầnPhong cùng Chỉ Ngưng vô luận ở đâu đều mang theo mười nhân viên bảo vệ. Hiệntại, những phụ nữ muốn tiếp cận Hoàng Phủ Thần Phong chỉ cần tới gần trong vòng1m đã bị bảo vệ ngăn lại, bất đắc dĩ, đánh phải đứng ở khoảng cách xa nhìn hắn.

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng tới hội trường triển lãm trang sức, sau khinhân viên bảo vệ cho nhân viên tiếp tân xem thiệp mời, Hoàng Phủ Thần Phong ômChỉ Ngưng tiến vào hội trường.

Vốn khách khứa trong hội trường đang thưởng thức trang sức, nhưng Hoàng PhủThần Phong vừa đến, cơ hồ mọi người đều đi tới phía hắn, nhanh chóng đưa radanh thiếp của mình, muốn cùng hợp tác với công ty trang sức ‘Earl’. Hoàng PhủThần Phong nhìn nhiều người như vậy đi về phía mình và Chỉ Ngưng, hắn sợ nhữngngười kia sẽ chen lấn Chỉ Ngưng nên quay đầu nói với bảo vệ bên cạnh mấy câu,chỉ thấy nhân viên bảo vệ liên tục gật đầu, sau đó, đi đến trước mặt nhữngngười kia, kêu bọn họ đưa danh thiếp giao cho hắn.

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, ngồixuống chỗ của mình.

“Phong, lát nữa sẽ có trang sức của công ty chúng ta đúng không?”

“Đúng, lát nữa có, em hãy chờ xem!” Hoàng Phủ Thần Phong hơi thần bí cười vớiChỉ Ngưng.

“Ách! Vậy anh làm gì mà cười thành như vậy? Chẳng lẽ” anh lại có chuyện gì gạtem, không cho em biết? Hay là như thế nào?” Chỉ Ngưng vừa nói ra nghi ngờ củamình, vừa vuốt ve tay của Hoàng Phủ Thần Phong.

Tất cả mọi người hâm mộ nhìn Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng vui đùa ầm ĩ,giống như xem hai người bọn họ còn hứng thú hơn xem triển lãm trang sức.

“Anh xin em! Ngưng Nhi, hiện tại anh cười một chút cũng không được sao? Cònvuốt ve tay của anh.” Hoàng Phủ Thần Phong như là bị cái gì ủy khuất nhìn ChỉNgưng.

Chỉ Ngưng nghe Hoàng Phủ Thần Phong ‘kể khổ’, lại đem tay của hắn để lên eomình, tiếp tục để cho hắn ôm mình. “Hừ! Tốt nhất là như vậy, bằng không emtuyệt đối một tháng không để ý tới anh.”

Nhìn một chút, Chỉ Ngưng đột nhiên dùng khuỷu tay huých vào eo Hoàng Phủ ThầnPhong. “Uy! Đây không phải là bộ trang sức ‘Pair of lovers’ của công ty sao?”

“Ừ, anh có mang tác phẩm em thiết kế đến tham gia triển lãm, lát nữa còn cóbuổi đấu giá, phàm là trang sức tham gia triển lãm đều bị đấu giá.”

“Nếu như người khác không thích trang sức do em thiết kế, sẽ trả giá rất thấp,vậy sẽ làm mất mặt công ty, anh cũng sẽ mất mặt.” Vẻ mặt Chỉ Ngưng lo lắng nhìnHoàng Phủ Thần Phong.

“Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ loạn rồi? Yên tâm, sẽ không mất mặt, huống hồ,trang sức em thiết kế ở nước ngoài rất được hoan nghênh. Tin tưởng anh, buổiđấu giá cũng sắp bắt đầu rồi.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ChỉNgưng. Kỳ thật, Chỉ Ngưng lo lắng hoàn toàn dư thừa, có Hoàng Phủ Thần Phong ởđây, hắn tuyệt đối sẽ giúp Chỉ Ngưng trả giá cao.

“Thật vậy sao? Anh ngàn vạn lần không nên gạt em, bằng không anh nhất định phảichết.” Chỉ Ngưng uy hiếp Hoàng Phủ Thần Phong.

“Được, đến lúc đó em nói như thế nào thì là như vậy đi! Nếu như anh không lừagạt em, anh muốn như thế nào liền như thế! Bắt đầu rồi, Ngưng Nhi em mau mở tohai mắt xem nhé!” Hoàng Phủ Thần Phong nhéo nhéo khuôn mặt Chỉ Ngưng.

“Em” thời điểm Chỉ Ngưng còn muốn nói điều gì đó, người chủ trì đã bước ra.

Tiếng Pháp:

Người chủ trì vừa nói, liền thấy trên màn hình lớn hiện ra hình cảnh một chiếcnhẫn.

“2000 Eu­ro.” Một phu nhân đúng chất châu Âu hô giá hai ngàn đồng Euro.

“4000 Eu­ro.” Một người đàn ông lớn tuổi có vẻ không cam lòng yếu thế.

“7000 Eu­ro.”

“Ngưng Nhi, em thích cái nhẫn đó sao? Thích anh liền tặng cho em.” Chỉ cần ChỉNgưng mở miệng, đắt tiền, xa hoa đến mấy Hoàng Phủ Thần Phong đều mua.

“Không thích, nhẫn hắn thiết kế hợp với cho những người phụ nữ khêu gợi, emkhông thích hợp.” Chỉ Ngưng lắc đầu, nói không cần.

Xem Chỉ Ngưng lắc đầu, Hoàng Phủ Thần Phong cũng chưa tham gia vào. Cuối cùng,cái nhẫn bị vị phu nhân đầu tiên mua với giá 12000 Eu­ro.

“\*\*\*\*\*\*\*\*\*@@@@@@@\*\*\*\*\*, ( Tiếp theo, chúng ta đem đấu giá chính là dây chuyềncủa nhà thiết kế Lnez đến từ Hongkong)\*&&&&&&\*\*\*@@@@@.” ( mời bắt đầu ra giá)

“5000 Eu­ro.”

“8000 Eu­ro.”

“10000 Eu­ro.”

“15000 Eu­ro.”

“100000 Eu­ro.” Thời điểm gây cấn, một người đàn ông xa lạ đột nhiên ra giá,tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, kể cả Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng nhận ra người đàn ông kia, hắn chính là người lần trước tại tiệc rượuđã cứu cô, Nhan Nặc Tư.

Nhan Nặc Tư vốn cùng Hoàng Phủ Thần Phong lớn lên, về sau, bởi vì chuyện củacha mẹ chuyện liền theo họ di dân. Lúc ở tiệc rượu vốn muốn cùng Nhan Nặc Tưchào hỏi, nhưng bởi vì Chỉ Ngưng nên trì hoãn, không nghĩ tới lại gặp ở Paris.

Không biết là hữu duyên hay là bởi vì cái gì?

## 40. Chương 40 : Buổi Đấu Giá

“Phong, đây không phải là người lần trước cứu em tạitiệc rượu, Nhan Nặc Tư sao?”

“Ừ, khi còn bé chúng ta thường xuyên chơi chung một chỗ, về sau hắn theo ngườinhà di dân.”

“Phải không? Thật khéo a!”

Nhan Nặc Tư ngồi xuống một vị trí trong hội trường. Dần dần, mọi người khôngnhìn hắn nữa bởi vì còn một món trang sức cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay.

Tiếng Pháp:

“\*\*\*@@@@@@@@, ( Tối nay, sẽ đấu giá trang sức của nhà thiết kế Hàn Chỉ Ngưngđến từ công ty trang sức Đài Loan ‘Earl’) @\*\*\*\*\*\*@@@@@@@.” (gần đây, trang sứccủa cô đặc biệt được hoan nghênh ở nước ngoài)

Trang sức tham gia đấu giá lần này của Chỉ Ngưng chính là chiếc nhẫn ‘Pair oflovers’ cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong thiết kế. Thời điểm nhẫn của Chỉ Ngưngthiết kế xuất hiện trên màn hình lớn, Hoàng Phủ Thần Phong nắm chặt tay cô, chocô sức mạnh của tình yêu, mà Chỉ Ngưng cũng cảm nhận được sức mạnh này, khôngkhẩn trương nữa.

Sau khi chiếc nhẫn xuất hiện, trong nháy mắt hội trường sôi trào.

“100000 Eu­ro.” Nhan Nặc Tư ra giá, không thể nghi ngờ gây áp lực cho phần đôngmọi người.

“200000 Eu­ro.” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thoáng qua Nhan Nặc Tư đang ngồi cáchbọn họ không xa, nhìn ra, Hoàng Phủ Thần Phong không muốn Nhan Nặc Tư có đượcchiếc nhẫn này.

“Phong, anh không” Chỉ Ngưng muốn ngăn cản Hoàng Phủ Thần Phong điên cuồng ragiá.

“Hừ, ngoan, không cần nói.” Hoàng Phủ Thần Phong không muốn lời nói của ChỉNgưng làm ảnh hưởng tới việc hắn ra giá, bởi vì chiếc nhẫn này toàn bộ thếgiới, Hoàng Phủ Thần Phong chỉ cho sản xuất một cái, cho nên hắn nhất định phảicó được nó, cộng thêm lần đấu giá này, chiếc nhẫn này chỉ làm nổi bật tâm tưcủa nhân vật qua hai lần.

“500000 Eu­ro.” Hắn, nhà thiết kế trẻ tuổi nổi tiếng nhất nước Mỹ, RichardPrince, “You look ­into the design­er’s in­for­ma­tion.” (Cậu đi điều tra thôngtin của nhà thiết kế này) Richard nói với trợ lý đi theo.

“Yes,I’ll ­go.” (Vâng, tôi lập tức đi ngay )

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thoáng qua nơi phát ra thanh âm kia, khóe miệng giơlên, lạnh lùng cười. “1000000 Eu­ro.”

Cái này, tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“1mil­lion eu­ro­sune.” (1000000 đồng Euro lần thứ nhất)

Phía dưới bàn luận rối rít, cũng không có người muốn ra giá.

“1mil­liond eu­rosàdeuxrepris­es.” (1000000 đồng Euro lần thứ hai)

“Troisun­mil­lioneu­ros.” (1000000 đồng Euro lần thứ ba)

“\*\*\*@@@\*\*\*.” (thành giao)

Hai chữ ‘ thành giao’ của người chủ trì vừa dứt, tiếng vỗ tay trong hội trườnglập tức vang lên.

“Ngưng Nhi, hiện tại chiếc nhẫn này thuộc về em, cao hứng chứ?” Vẻ mặt HoàngPhủ Thần Phong đắc ý nhìn Chỉ Ngưng.

“Hừ! Tại sao phải tiêu nhiều tiền như vậy? 1000000 đồng Euro cũng không phải làmột con số nhỏ, làm sao anh lãng phí như vậy? Anh dùng nhiều tiền như vậy đểmua một chiếc nhẫn, còn không bằng đem tiền quyên cho những nơi nghèo khó! Nếunhư anh thích chiếc nhẫn như vậy..., em thiết kế một lần nữa là được rồi! Cầngì phải tiêu nhiều tiền như vậy, phí nhiều tâm tư như vậy? Thật là” tiêu nhiềutiền như vậy, tâm Chỉ Ngưng muốn đau chết rồi, nhưng trong lòng cô vẫn có mộtchút cảm động nho nhỏ.

Hoàng Phủ Thần Phong một câu đều không nói, chỉ là mỉm cười nhìn Chỉ Ngưng ‘bựctức’.

“Bảo bối, phát tiết xong chưa? Nếu như em thích, chúng ta trở về có thể quyêntiền cho những vùng nghèo khó. Nếu không nữa thì..., anh đem tất cả thẻ tíndụng của anh đều giao cho em xử lý, sau này khi anh muốn dùng tiền, sẽ hỏi em,được không?”

“Mới không cần dùng thẻ của anh! Em có tiền lương cũng đã đủ tiêu. Bất quá cóthể quyên tiền cho những trường học gặp khó khăn.” Cùng Hoàng Phủ Thần Phongmột chỗ, ngoại trừ quần áo Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mua, những thứkhác, Chỉ Ngưng đều không động đến.

“Ha ha, cũng biết em sẽ nói như vậy, bất quá không quan hệ, của anh chính làcủa em, của em cũng là của anh. “ Hiện tại chúng ta có thể trở về được chưa?”

“Có thể, chính là chiếc nhẫn” Chỉ Ngưng lo lắng, tiêu nhiều tiền như vậy, lạiquên cầm nhẫn về.

“Yên tâm, anh đã gọi bảo vệ đi nhận rồi.” Từ lúc trước đấu giá, Hoàng Phủ ThầnPhong đã đưa chi phiếu cho bảo vệ hắn tín nhiệm, hiện tại, đại khái đã điền vàomột con số khá lớn rồi.

Rời khỏi buổi đấu giá, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng tay trong tay đitrên đại lộ Champs Elysees.

“Phong, triển lãm trang sức đã kết thúc, chúng ta” cũng phải trở về nước sao?”Chỉ Ngưng không nỡ rời khỏi thành phố lãng mạn này.

“Không có, ở Paris vui đùa vài ngày, chúng ta sẽ đi Nhật Bản, lần trước khôngphải em nói muốn đi Nhật Bản chơi sao? Chúng ta có thể đến suối nước nóng ởNhật Bản, ăn sushi cá sống, còn có thể leo núi Phú Sĩ.”

“Nhưng như vậy sẽ chậm trễ công việc của anh.” Chỉ Ngưng không muốn trở thànhgánh nặng của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đứa ngốc, anh có thể họp qua video, không thành vấn đề.”

“Thật vậy sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Dưới ánh nắng chiều, hai người bọn họ đi xa, ánh nắng chiều kéo dài thân ảnhcủa bọn họ.

## 41. Chương 41 : Tan Nát Cõi Lòng

“Ngưng Nhi, sáng mai chúng ta đến bờ biển xem mặt trờimọc được không?” Sau khi kích tình qua đi, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng,lúc này, thanh âm của Hoàng Phủ Thần Phong nghe rất gợi cảm, tràn ngập sắc dục.

“Được! Nhưng em sợ em dậy không nổi, trừ phi, anh gọi em.” So với Hoàng PhủThần Phong, thanh âm của Chỉ Ngưng có vẻ lười biếng, có chút khàn khàn.

“Không có vấn đề, anh sẽ gọi em, đến lúc đó, không tỉnh cũng phải tỉnh.” Nóixong, Hoàng Phủ Thần Phong tà mị cười, nhưng Chỉ Ngưng lại không thấy được.

“Ưm, em ngủ trước, mệt mỏi quá!” Chỉ Ngưng tìm vị trí thoải mái nhất trong ngựcHoàng Phủ Thần Phong, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Sáng tinh mơ, chưa tới 4h, Hoàng Phủ Thần Phong đã bắt đầu gọi Chỉ Ngưng rờigiường.

“Ưm” Chỉ Ngưng mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đangđè trên người mình, không ngừng hôn, tay còn không ngừng vuốt ve toàn thân từtrên xuống dưới, “Phong, anh đang làm gì vậy? Hơn nửa đêm còn không ngủ.”

“Ngưng Nhi bảo bối thân ái, hiện tại đã 4h rồi, chúng ta phải chuẩn bị đi ngắmmặt trời mọc.” Nói chuyện thuộc về nói chuyện, tay hắn vẫn không ngừng vuốt vethân thể cô.

“Đúng nha! Thiếu chút nữa đã quên rồi. Ai u, vậy anh nhanh lên một chút!” ChỉNgưng đẩy Hoàng Phủ Thần Phong, chính là vô dụng.

“Không cần phải vội, để cho anh hôn chút nữa, Ngưng Nhi, em thật thơm a! Anhhối hận đã đánh thức em.” Hoàng Phủ Thần Phong còn giống như vô lại ôm ChỉNgưng, không cho cô rời giường. “A! Ngưng Nhi, đừng cắn, rất đau.”

Chỉ Ngưng cắn một cái lên bả vai Hoàng Phủ Thần Phong, “Ai kêu anh một mực đènặng em, không cho em rời giường.”

“Ha ha, không chơi nữa, rời giường nào!” Hoàng Phủ Thần Phong xuống khỏi ngườiChỉ Ngưng, sau đó lại ôm lấy cô.

Chỉ Ngưng đau lòng xoa bả vai Hoàng Phủ Thần Phong, trên đó vẫn còn vài dấurăng, “Phong, rất đau, đúng không? Bằng không em cho anh cắn lại.”

“Đứa ngốc, anh làm sao có thể cam lòng cắn em.” Hoàng Phủ Thần Phong giúp ChỉNgưng chọn một bộ quần áo thoải mái, giúp Chỉ Ngưng mặc vào, sau đó mình cũngchọn bộ một quần áo giống như vậy.

“Ha ha, em cũng biết anh sẽ không nỡ.” Chỉ Ngưng đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, bọn họ xuất phát đến bờ biển xem mặt trời mọc. Chờ bọn họ đi đếnbờ biển, đã có không ít người cũng đang chờ mặt trời, thậm chí có người ngồichờ từ tối qua. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng dựa vào nhau ngồi trên bờcát.

“Phong, anh xem, mặt trời từ từ lên cao. Đẹp quá!” Chỉ Ngưng hưng phấn chỉ vềphía đường chân trời.

“Đúng vậy! Rất đẹp. Em thích là tốt rồi.” Hoàng Phủ Thần Phong sợ Chỉ Ngưnglạnh, hắn đem khăn choàng đã chuẩn bị khoác lên người cô, sau đó đem tay ChỉNgưng giữ thật chặt trong tay mình, không ngừng xoa xoa.

Đến khi mặt trời hoàn toàn lên cao, bọn họ mới lưu luyến rời đi.

“Ngưng Nhi, hôm nay rời giường sớm như, em ngủ thêm một chút đi! Lát nữa ăn cơmtrưa anh sẽ gọi em dậy.”

“Anh ôm em, em mới ngủ.”

“Nếu như anh biến mất, vậy em phải làm sao bây giờ?” Hoàng Phủ Thần Phong vừanói, vừa cởi quần áo chui vào trong chăn ôm Chỉ Ngưng.

Mà Chỉ Ngưng vừa nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói như vậy, hốc mắt liền đỏ, nướcmắt uông uông nhìn Hoàng Phủ Thần Phong nói: “Phong, anh không quan tâm emsao?”

Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng ôm chặt lấy cô, “Ngoan,Ngưng nhi, đừng khóc, em khóc cõi lòng anh cũng tan nát. Anh làm sao có thểkhông cần em chứ? Ngoan!”

“Vậy vì sao vừa rồi anh nói như vậy? Ô ô ô” Hoàng Phủ Thần Phong càng nói, ChỉNgưng càng kích động, càng khóc to.

“Bảo bối, thực xin lỗi, từ nay về sau anh không bao giờ nói thế nữa, em khôngnên tức giận, sẽ hại đến thân thể. Ngoan, ngủ đi!” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹnhàng vỗ vỗ lưng Chỉ Ngưng.

“Phong, em không muốn đi Nhật Bản nữa, ngày mai chúng ta trở về nhà, đượckhông?”

“Được, chúng ta sẽ đi Nhật Bản sau, ngày mai chúng ta trở về nhà.”

Chỉ Ngưng khóc mệt mỏi, lẳng yên nằm trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong ngủ thiếpđi, nước mắt của cô còn chưa khô, Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng nhìn Chỉ Ngưng,hôn lên những giọt nước mắt của cô.

Mà một hồi Đài Bắc, vĩnh viễn sẽ trôi qua.

## 42. Chương 42 : Đau Lòng

Sau khi trở về từ Paris,bọn họ tựa hồ lại nhớ tới đoạn thời gian ngọt ngào kia.

Hôm nay, Hoàng Phủ Thần Phong cùng bạn bè tụ tập ở quán bar.

“Phong, cậu rốt cuộc đã quên người phụ nữ kia sao?” Thịnh Phong Cẩn nói.

“Đúng vậy! Nếu như cậu chỉ đem Chỉ Ngưng trở thành người phụ nữ kia…, vậy nênsớm nói rõ rang với cô ấy, nhìn ra được, hiện tại Chỉ Ngưng đã không thể rờikhỏi cậu.” Vân Thụy Toàn nói.

Hoàng Phủ Thần không nói gì, chỉ là uống rượu.

“Ai, mọi người xem, Nhan Nặc Tư cũng đến đây.” Em trai Thịnh Phong Cẩn, TiểuThần nhìn thấy Nhan Nặc Tư cũng tới quán bar này.

Nhan Nặc Tư tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, liền đi đến chỗ bọn họ ngồi.

“Hmmm sao! Tôi đã trở về.” Nhan Nặc Tư chào hỏi mọi người.

Thịnh Phong Cẩn đưa cho Nhan Nặc Tư một chén rượu, “Nhan, đã lâu như vậy mớivề.”

“Cậu sẽ ở lại sao?” Hoàng Phủ Thần Phong liếc nhìn Nhan Nặc Tư một cái, lạitiếp tục uống rượu, thời điểm ở tiệc rượu kia, hắn đã nhìn ra Nhan Nặc Tư có ývới Chỉ Ngưng.

“Đại khái sẽ ở Đài Loan khoảng nửa năm.”

“Tốt lắm, không nói những thứ này, tất cả mọi người đã tụ ở cùng một chỗ, vậytối nay phải uống cho say!” Vân Thụy Toàn giơ chén rượu lên.

“Cụng ly.”

Bốn người đàn ông xuất sắc cùng ở một chỗ, làm cho rất nhiều người chú ý.

Một cô gái ăn mặc vô cùng đẹp đi qua, ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Thần Phong, cố ýđem bộ ngực dán lên cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong, còn một mực mài tới mài lui.“Anh là Phong thiếu, đúng không? Chúng ta uống một ly a!”

Ba người kia đều rất có hứng thú nhìn hành động của cô gái này.

“Cút!” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói, nhưng cô gái kia còn không biết tốtxấu tiếp tục nói.

“Phong thiếu, đêm nay tâm tình anh không tốt sao? Không quan hệ, em tới cùnganh.” Tay cô ta đã không an phận mở vài nút áo sơmi của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Shit! Tôi kêu cô cút!” Hoàng Phủ Thần Phong vung tay lên, cô gái kia liền ngãnhào trên đất.

Lúc này, rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt, đều chê cười cô ta tự mình đatình, mà cô gái kia nhìn càng ngày càng có nhiều người đến xem, liền xấu hổ rờiđi.

Hoàng Phủ Thần Phong đặt ly rượu xuống nói: “Tôi đi trước.”

Không đợi bọn họ trả lời, Hoàng Phủ Thần Phong rời khỏi quán bar, hắn muốn mauchóng về nhà, bởi vì Chỉ Ngưng đang chờ hắn về ngủ.

“Phong làm sao vậy? Đêm nay hắn có điểm lạ.” Nhan Nặc Tư vẫn không rõ tìnhhuống, lúc ấy hắn đã di dân rồi, cho nên, hắn không biết chuyện của ‘người phụnữ kia’ trong lời của bọn họ.

“Không có việc gì, mấy ngày nữa sẽ rõ.” Thịnh Phong Cẩn không nhiều lời.

Hoàng Phủ Thần Phong về đến nhà, nhìn thấy Chỉ Ngưng đang ngủ trên ghế salon,Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ Chỉ Ngưng đang chờ hắn về. Hoàng Phủ Thần Phong điqua, không cẩn thận đụng phải bàn tay nhỏ bé của Chỉ Ngưng.

“Đáng chết, tay lạnh như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong gầm nhẹ. Đụng phải tay ChỉNgưng như vậy, Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng muốn chết, hắn ôm Chỉ Ngưng trở vềphòng ngủ.

Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng thay xong đồ ngủ, giúp cô đắp lại chăn cẩnthận, sau đó chính mình năm bên cạnh Chỉ Ngưng, ôm chặt lấy cô.

Chỉ Ngưng cảm giác được Hoàng Phủ Thần Phong ôm cô, cọ cọ vào ngực hắn, mơ mơmàng nói: “Phong, anh đã về.” Nói xong, liền ngủ tiếp.

“Ngủ đi! Bảo bối, anh không nên về muộn như vậy, hại em ngủ trên ghế salon,thực xin lỗi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.” Dù cho Hoàng Phủ Thần Phongbiết rõ Chỉ Ngưng đã ngủ, nhưng hắn vẫn nói xin lỗi với cô. Hắn hối hận vì mìnhtrở về muộn như vậy, nếu như chậm một chút nữa, Ngưng Nhi sẽ lại bị cảm.

Trong lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong, thân thể lạnh như băng của Chỉ Ngưng dầndần nóng lên, xem ra, ngày mai, phải gọi chị Lý nấu chút canh nóng cho NgưngNhi uống, để ngừa vạn nhất cô bị cảm.

## 43. Chương 43 : Nội Gian

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Thần Phong liền rời giườngxuống lầu.

“Chị Lý, đêm qua Ngưng Nhi ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, vì sao không cóai đắp cho Ngưng Nhi một cái chăn? Đêm qua bọn họ ở đâu? Vạn nhất Ngưng Nhi bịcảm phát sốt thì làm sao bây giờ?” Nghĩ tới bàn tay lạnh như băng của ChỉNgưng, Hoàng Phủ Thần Phong tức giận.

“Thực xin lỗi, thiếu gia, là tôi không cẩn thận, bọn họ không biết đã trễ thếnhư vậy Chỉ Ngưng tiểu thư còn có thể ở phòng khác, thực xin lỗi, thiếu gia.”

“Chị Lý, tôi không trách chị. Chị đi nói ọi người, nhất định phải chăm sócNgưng Nhi thật tốt, tuyệt đối không có lần sau. Còn có, chị Lý, chị đi nấu chútcanh gừng cho Ngưng nhi uống, để phòng cô ấy bị cảm.”

“Dạ vâng, thiếu gia.” Nghe Hoàng Phủ Thần Phong phân phó, chị Lý không nói hailời liền chạy tới phòng bếp.

Dặn dò chị Lý xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền đi lên lầu xem Chỉ Ngưng.

Hiện tại mới hơn 7h một chút, bởi vì đã đáp ứng Chỉ Ngưng từ nay về sau tuyệtđối sẽ không đánh thức cô, cho nên, Hoàng Phủ Thần Phong chỉ lẳng lặng ngồi bêngiường ngắm Chỉ Ngưng ngủ.

“Đinh linh linh” đinh linh linh” điện thoại Hoàng Phủ Thần Phong vang lên, hắnsợ đánh thức Chỉ Ngưng nên chạy vội ra ban công nghe điện.

Hai phút sau, Hoàng Phủ Thần Phong nhận điện thoại xong, sắc mặt đại biến. Hắnđi đến bên giường hôn môi Chỉ Ngưng một cái rồi đi xuống lầu.

“Chị Lý, công ty có việc, tôi đến công ty trước, lát nữa Ngưng Nhi tỉnh tẩu bảocô ấy nhất định phải uống xong canh gừng, ăn xong bữa sáng mới được đến côngty. Lái xe sẽ ở nhà chờ Ngưng Nhi.”

“Dạ vâng, thiếu gia, thỉnh thiếu gia yên tâm.”

Vừa mới gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Thần Phong chính là thư ký mới của hắn –Thư ký Trương.

Hoàng Phủ Thần Phong tới công ty, hắn triệu tập những cán bộ cấp cao của côngty lập tức đến phòng họp.

“Vì sao công ty bọn họ lại có bản thiết kế đó?” Hoàng Phủ Thần Phong rống giận.

Lúc này, không người nào dám nói chuyện.

Thấy không ai dám nói chuyện, đều cúi đầu, Hoàng Phủ Thần Phong lại tiếp tụcgầm lên: “Các người nói làm sao bây giờ? Công ty của chúng ta đã tuyên bố vớibên ngoài sẽ công bố loạt trang sức mới, nhưng bây giờ, ngay cả bản thiết kếcũng không có, còn công bố thế nào! Trong công ty có nội gian hay không, tôinghĩ mọi người hẳn là đều rõ ràng, vô luận như thế nào, loạt trang sức mới nhấtđịnh phải ba ngày sau xuất hiện trước mặt người tiêu dùng và phóng viên. Tanhọp.”

Hoàng Phủ Thần Phong vừa về tới văn phòng không lâu, Chỉ Ngưng cũng vội vã chạyđến.

“Phong, công ty làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?”

“Ừ, bản thiết kế loạt trang sức mới bị người của công ty bán cho những công tykhác rồi, hơn nữa, bọn họ đã đưa ra thị trường.”

“Phong, còn thời gian ba ngày đúng không? Hẳn là còn kịp.”

“Nhưng Ngưng Nhi, anh không hy vọng em phải mệt mỏi như vậy.”

“Đừng nhưng gì cả, hiện tại quan trọng nhất là công ty, không phải sao?”

“Ngưng nhi”

“Được rồi, không được nói không, chúng ta bây giờ lại bắt đầu cố gắng!”

“Đúng, chúng ta cùng cố gắng.”

Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ công ty có nội gian, cho nên, hắn còn chưa ra hếtthực lực, ngay cả Chỉ Ngưng cũng không nói. Nhưng Hoàng Phủ Thần Phong vẫn rấtlo lắng, thời gian ba ngày, muốn thiết kế một loạt trang sức mới, bọn họ có thểkịp sao?

Cảm hứng của Chỉ Ngưng giống như hệ thống cung cấp nước uống, liên tục khôngngừng trào đến.

Một ngày, rất nhanh đã trôi qua rồi, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng, aicũng không bỏ bút vẽ trong tay ra.

Đến 8h tối, Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên nghĩ đến Chỉ Ngưng một ngày đều chưaăn cái gì, hắn vội vàng gọi điện cho chị Lý, kêu chị lập tức mang chút đồ ăntới.

Hoàng Phủ Thần Phong đi đến phòng làm việc của Chỉ Ngưng, nhưng Chỉ Ngưng khônghề chút chú ý tới Hoàng Phủ Thần Phong, cô vẫn tiếp tục vẽ.

“Ngưng Nhi, em đã một ngày không nghỉ ngơi.” Nhìn Chỉ Ngưng liều mạng như thế,nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong đau đến nói không nên lời.

“Chờ một chút, em không mệt, em xong ngay đây.” Tuy Chỉ Ngưng đang nói chuyện,nhưng cô cũng cũng không ngẩng đầu lên.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng chăm chú như vậy, cũng không nói gì thêmnữa.

Một lát sau, chị Lý cùng vài người hầu cầm một đống lớn đồ ăn thịnh soạn tới côngty rồi, chị Lý không phải lần đầu tiên tới công ty, nhưng những người hầu đitheo là lần đầu tiên.

Hai người hầu đi theo thật tò mò, nhìn đông nhìn tây. Đặc biệt cảm thấy hiếu kỳđối với tầng nghỉ.

Chị Lý thấy người hầu một mực thưởng thức phòng làm việc của thiếu gia, mauchóng ngăn cản nói: “Hai người đang làm gì đó? Cho các người mang bữa tối đến,không phải cho các người đến thăm văn phòng.”

Chỉ chốc lát sau, Chỉ Ngưng cũng đi ra, “Chị Lý, sao chị lại tới đây?”

“Là anh gọi chị Lý giúp chúng ta mang bữa tối tới, em một ngày đã không ăn cơmrồi, chẳng lẽ không đói sao?” Hoàng Phủ Thần Phong giải thích.

“Đúng vậy! Thiếu gia quan tâm Chỉ Ngưng tiểu thư nhất.”

“Đúng rồi, Lý tẩu, ba ngày này chúng tôi không về nhà, sẽ ở tại công ty, phiềnchị mỗi ngày mang cơm tới, tôi sẽ cho lái xe đưa đón chị.” Tuy bọn họ ba ngàytới muốn tăng ca, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không muốn bởi vì vậy mà làm ChỉNgưng mệt muốn chết.

“Dạ, thiếu gia, tôi đã biết. Thiếu gia, nếu như đã xong việc chúng tôi xin trởvề, sáng ngày mai tôi lại đưa bữa sáng tới.”

“Được.”

“Tạm biệt chị Lý.” Chỉ Ngưng nói.

“Tạm biệt thiếu gia, tạm biệt Chỉ Ngưng tiểu thư.” Người hầu nói.

Vừa ra khỏi văn phòng, chị Lý liền lập tức nhắc nhở hai người hầu, “Hai ngườinhớ kỹ, ngày mai tới công ty, không cần lại nhìn loạn nữa, đặc biệt là tầngtrên, phòng nghỉ ngơi kia chỉ có thiếu gia và Chỉ Ngưng tiểu thư có thể đilên.”

“Dạ, chị Lý.”

## 44. Chương 44 : Uống Mật Ong Sao?

Sáng sớm hôm sau, chị Lý mang theo bữa sáng tới. Ấntượng đầu tiên chị nhìn thấy chính là bên trong phòng làm việc biến thành mộtbãi chiến trường.

Trên mặt đất, trên bàn cùng trên ghế salon khắp nơi đều có giấy lộn bị vò thànhcục; trên bàn trà cà phê bị đổ ra; tây trang LV số lượng có hạn của Hoàng PhủThần Phong bị ném trên salon; Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng, ngồi trên ghếlàm việc, Chỉ Ngưng ngủ trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, mà Hoàng Phủ ThầnPhong thì tựa trên đầu Chỉ Ngưng, mặc dù nói hai người bọn họ đều ngủ, nhưngtrong tay vẫn nắm chặt bút vẽ

Chị Lý nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu, hai người hầu càng mở to hai mắtnhìn, há to miệng.

Hoàng Phủ Thần Phong cảm giác được có người đến, đành cam chịu tình dậy, tiếptheo, Chỉ Ngưng cũng tỉnh. Hai người nhìn thấy có người ngoài ở đây, lập tứccảm thấy rất xấu hổ.

Chỉ Ngưng vội vàng từ trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong nhảy ra ngoài, “Chị Lý.Chị đã đến rồi a.”

“Tôi mang cho hai người bữa sáng, hai người chờ tôi dọn dẹp qua một chút!”

“Chị Lý, chị dọn dẹp đi! Tôi cùng Ngưng Nhi đi lên lầu ăn.” Hoàng Phủ ThầnPhong tiếp nhận bữa sáng từ tay người hầu.

“Dạ, thiếu gia.”

“Những đồ trên bàn của tôi và Ngưng Nhi không nên lộn xộn.”

“Tôiđã biết, thiếu gia.”

Chỉ Ngưng đi theo sau Hoàng Phủ Thần Phong lên lầu, Chỉ Ngưng vốn muốn đếnphòng bếp lấy bát đũa, nhưng bị Hoàng Phủ Thần Phong cản lại.

“Ngưng Nhi, em ngồi đây là được rồi, anh đi lấy bát đũa.” Hoàng Phủ Thần Phongnhẹ nhàng đặt Chỉ Ngưng lên ghế, sau đó tự mình đến phòng bếp lấy bát đũa.

Hoàng Phủ Thần Phong cẩn thận giúp Chỉ Ngưng lấy chân giò hun khói và mứt hoaquả, sau đó giúp cô rót một ly sữa.

“Ngưng Nhi, em ăn nhiều một chút, ăn xong bữa sáng thì lên giường ngủ mộtgiấc.” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịnh nhìn Chỉ Ngưng.

“Không cần đâu! Hiện tại em không thể ngủ được. Em còn muốn vẽ! Anh đã quên,trừ hôm nay, chỉ còn có thời gian một ngày rưỡi, trước mười rưỡi sáng ngày kianhất định phải hoàn thành tất cả các tác phẩm.” Chỉ Ngưng lớn tiếng kháng nghị,thanh âm lớn đến mức chị Lý và người hầu ở dưới lầu quét dọn đều nghe thấy.

“Nếu bởi vậy mà em mệt mỏi, anh thà rằng ngày kia không mở cuộc họp báo nữa.”Lần này, Hoàng Phủ Thần Phong cũng rất kiên trì.

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh dám!” Chỉ Ngưng không thể để cho Hoàng Phủ ThầnPhong vì mình mà đem danh dự của công ty ra làm trò đùa.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy Chỉ Ngưng sắp khóc, bữa sáng cũng không ăn, mauchóng ôm lấy Chỉ Ngưng, hôn lên những giọt nước mắt sắp rơi xuống của cô, trấnan nói: “Được được, Ngưng Nhi ngoan, không khóc! Anh không dám.”

“Hừ!” Chỉ Ngưng quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, không nên tức giận, em muốn như thế nào liền như thế! Được không?”Hoàng Phủ Thần Phong tiếp tục an ủi.

“Như vậy còn được. Mau ăn sáng a! Lát nữa còn phải vẽ!”

“Ai, Ngưng nhi, thực không có biện pháp với em. Nhưng em phải đáp ứng anh mộtviệc.”

“Ha ha, Phong, anh không cần phải nói, em đáp ứng anh.” Chỉ Ngưng tinh nghịchmở to hai mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Làm sao em biết? Chẳng lẽ, em là con giun đũa trong bụng anh sao?” Hoàng PhủThần Phong không tin nhìn Chỉ Ngưng.

“Mới không phải! Giun đũa đáng ghét, em đây xinh đẹp như vậy.”

“Ách? Vậy em nói xem, anh vừa muốn nói gì.” Hoàng Phủ Thần Phong ưu nhã uốngmột ngụm nước hoa quả.

“Anh vừa muốn nói, ngàn vạn không nên miễn cưỡng mình, nếu như mỏi mệt, phảinói cho anh, sau đó lên trên tầng nghỉ ngơi. Em nói không sai chứ?”

“Ngưng Nhi, em đúng là tiểu giun đũa thân ái của anh, bất quá, là con giun đũaxinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.” (Eo =]] ta nổi hết cả da gà =]]]]])

“Ha ha! Phong, anh hôm nay uống mật ong sao? Miệng ngọt như vậy.” Hoàng PhủThần Phong dụ dỗ được Chỉ Ngưng làm cô thật cao hứng!

“Không có biện pháp a! Từ khi anh gặp em, miệng của anh đã bắt đầu ngọt nhưvậy.”

“Vậy anh hôm nào lại nói cho em nghe nha! Hiện tại, chúng ta phải tiếp tục cốgắng, đi!” Chỉ Ngưng không nói hai lời liền lôi kéo Hoàng Phủ Thần Phong xuốnglầu.

Chị Lý nhìn thấy bọn họ đi xuống, liền cười tủm tỉm nói: “Thiếu gia, Chỉ Ngưngtiểu thư, hai người ăn no không? Nếu như còn không no bụng…, chị Lý lại về nhàlàm cho hai người ăn.”

“Cám ơn chị Lý, chúng ta ăn no rồi, trên tầng vẫn còn thức ăn dư lại!” ChỉNgưng nói.

“Cám ơn cái gì, đây là việc tôi phải làm mà.” Chị Lý nói.

“Chị Lý, mấy ngày nay làm chị vất vả.” Hoàng Phủ Thần Phong kính trọng chị Lýgiống như người thân của mình.

“Thiếu gia đừng nói như vậy. Đúng rồi, thiếu gia cùng Chỉ Ngưng tiểu thư ngồitrên ghế sa lon chờ một chút, tôi hút bụi ở thảm sau đó hai người có thể làmviệc.”

Chị Lý sợ chậm trễ công việc của bọn họ, liền vội vàng cầm máy hút bụi bắt đầuhút thảm.

Chỉ Ngưng một khắc cũng không muốn lãng phí thời gian, cô cầm bút vẽ cùng giấyvẽ đặt trên bàn trà, sau đó bắt đầu vẽ.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng vì công ty mà liều mạng như thế, từ trongđáy lòng hắn thấy rất cảm động, càng thêm xót xa Chỉ Ngưng.

## 45. Chương 45 : Họp Báo

Chỉ trong vòng hai ngày, Hoàng Phủ Thần Phong và ChỉNgưng đã hoàn thành hơn phân nửa tác phẩm, trong đó có một bộ trang sức là haibọn họ hợp tác hoàn thành.

Ngày mai, chính là ngày họp báo công bố tác phẩm. Hoàng Phủ Thần Phong đemnhững tác phẩm đã hoàn thành đến bộ phận sản xuất. Bởi vì hiện tại, Hoàng PhủThần Phong chưa xác định được nội gián trong công ty là ở bộ phận sản xuất haybộ phận thiết kế, cho nên, trong lúc Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thiết kếtác phẩm, toàn bộ bộ phận sản xuất đều do nhân viên bảo vệ giám thị.

“Phong, chiếc nhẫn cuối cùng em đã sửa xong rồi, mau đưa tới bộ phận sản xuấtđi.” Đêm nay, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đều không ngủ, 4h sáng, ChỉNgưng hoàn thành xong chiếc nhẫn cuối cùng.

“Được, Ngưng Nhi, mấy ngày nay mệt chết em, bây giờ còn sớm, em lên ngủ một látđi!”

“Không cần, em muốn ở đây chờ anh.” Chỉ Ngưng ngồi trước bàn làm việc của HoàngPhủ Thần Phong.

“Được rồi! Anh gọi Tiểu Bân đem bản thiết kế của em qua.”

“Vâng!”

“Ngưng Nhi, qua thời gian này, em cùng anh đến thăm cha nuôi được không? Chanuôi muốn gặp em.”

“Được, em cũng muốn gặp bang chủ bang Mị Duyên một chút!”

“Bảo bối, cám ơn em.”

“Cám ơn cái gì?” Chỉ Ngưng không rõ Hoàng Phủ Thần Phong muốn cảm ơn cô cái gì?

“Chỉ là muốn cám ơn em.”

“Em càng muốn cảm ơn anh hơn, cảm ơn anh vì tất cả”

“Được rồi, chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút!” Hoàng Phủ Thần Phong ôm ChỉNgưng lên lầu.

Bởi vì hai bọn họ đã thật lâu không hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên, bọn họ nằm ởtrên giường, rất nhanh liền ngủ mất.

Chín giờ sáng, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng không hẹn mà cùng tỉnh dậy.

“Ngưng Nhi, anh muốn đến bộ phận sản xuất xem một chút.”

“Em đi cùng anh. Đúng rồi, trang sức bên bộ phận thiết kế cũng đã hoàn thànhsao? Mấy ngày nay anh đều không qua kiểm tra.” Chỉ Ngưng cũng rời giường theo.

“Mấy ngày trước anh có gọi Tiểu Bân giúp anh đi điều tra chuyện nội gián trongcông ty. Giám đốc bộ phận thiết kế, bởi vì hắn thích em, khó chịu khi em ở bêncạnh anh, cho nên hắn đem bản thiết kế của công ty đang chuẩn bị công bố báncho những công ty khác, để cho anh cùng với công ty mất đi danh dự trong giớitrang sức. Ba ngày nay, anh cho người theo dõi Quách Tuấn Hạo hai mươi tư tiếngđồng hồ, đúng như anh nghĩ, hắn vẫn đem bản thiết kế mới nhất bán cho nhữngcông ty khác. Nhưng hắn không biết anh cùng em tham gia thiết kế loạt trang sứclần này, cho nên chỉ có loạt trang sức của chúng ta sẽ công bố ở họp báo hômnay.” Hoàng Phủ Thần Phong giải thích chuyện hắn bí mật tiến hành mấy ngày naycho Chỉ Ngưng nghe.

“Phong, em không biết chuyện này lại có liên quan gián tiếp đến em.” Chỉ Ngưngcó chút tự trách mình, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đứa ngốc, một chút liên quan gián tiếp cũng không có. Không cần suy nghĩ nữa,trước tiên chúng ta đến bộ phận sản xuất xem một chút, sau đó sẽ đến cuộc họpbáo.” Hoàng Phủ Thần Phong không hy vọng Chỉ Ngưng vì chuyện này mà không vui.

————LOVE————

Phòng họp

Thư ký Trương đứng một bên, nói lời mở đầu: “Hôm nay, công ty chúng ta công bốloạt trang sức sau bộ trang sức dành cho lễ tình nhân, chủ đề của loạt trangsức lần này là ‘bến cảng tình yêu’. Tiếp theo, xin mời Hoàng Phủ tổng tài giớithiệu.”

Hoàng Phủ Thần Phong đi lên, cầm lấy điều khiển từ xa nói: “Loạt trang sức nàylà do tôi cùng nhà thiết kế của công ty Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư thiết kế. Toànbộ quá trình không có người thứ 3.” Những lời này, Hoàng Phủ Thần Phong cố ýnói cho Quách Tuấn Hạo nghe, Hoàng Phủ Thần Phong muốn nhìn xem hắn rốt cuộc cóphản ứng như thế nào.

Quả nhiên, lời vừa thốt ra làm cả phòng họp một trận xôn xao, mà khuôn mặtQuách Tuấn Hạo trong chốc lát lúc trắng lúc xanh.

“Phong thiếu, chẳng lẽ tham gia thiết kế loạt trang sức này chỉ có ngài cùngHàn tiểu thư sao?” Phóng viên báo Quất Tử hỏi.

“Phong thiếu, ngài có thể nói tại sao không?” Phóng viên báo Thương Nghiệp hỏi.

“Xin hỏi Phong thiếu, nguyên nhân vì sao ngài không chọn dùng tác phẩm của bộphận thiết kế công ty ‘Earl’?” Phóng viên báo Thời Thượng hỏi.

“Về câu hỏi của các vị, chúng tôi sẽ mở cuộc họp khác để trả lời, hôm nay làhọp báo công bố tác phẩm.” Hoàng Phủ Thần Phong nhấn nút điều khiển, tiếp tụcnói: “Mời các vị nhìn lên màn hình, bộ trang sức này tên gọi là ‘Tình yêu đạidương’, là tôi cùng Ngưng Nhi hợp tác, bộ trang sức này ngoại trừ nhẫn, dâychuyền, vòng tay, bông tay cùng lắc chân còn có đồng hồ. Đây là bộ trang sứcđầu tiên có đồng hồ đeo tay của công ty chúng tôi.”

Tất cả phóng viên vội vàng dùng máy ảnh chụp lại những hình ảnh này.

Trên màn hình lớn lại xuất hiện một sợi dây chuyền, Hoàng Phủ Thần Phong nóitiếp: “Sợi dây chuyền này, mặt của nó là hình một ngôi sao, cho nên, tên của nógọi là ‘tinh không’, nó được chế tác từ ngọc bích Sri Lanka cao cấp.”

Kết quả Hoàng Phủ Thần Phong muốn thấy, hắn đã thấy được, hắn hài lòng cườicười.

Quách Tuấn Hạo kia, vẫn giữ nguyên tư thế cũ không thay đổi, ngơ ngác nhìntrang sức trên màn hình.

Hoàng Phủ Thần Phong nói tiếp: “Dây chuyền trong bộ trang sức này là tác phẩmchủ đạo, những thứ khác tôi sẽ không giới thiệu. Mặt khác, sau khi họp báo kếtthúc, tôi cùng Ngưng Nhi sẽ tham gia cắt băng khánh thành cửa hàng mới ở TínNghĩa, hoan nghênh các vị tham gia.” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bêncạnh Chỉ Ngưng, dắt tay cô, dưới sự hộ tống của bảo vệ rời khỏi phòng họp,không để cho phóng viên có cơ hội phỏng vấn.

Sau khi bọn họ rời đi, những phóng viên kia cũng đều chạy đến Tín Nghĩa.

## 46. Chương 46 : Cơm Trưa

“Ngưng Nhi, trước tiên chúng ta về nhà ăn cơm trưa,chị Lý đã chuẩn bị xong, sau đó nghỉ ngơi một chút sẽ đến cửa hàng ở Tín Nghĩa.Hiện tại em có thể dựa vào trong ngực của anh được rồi, mấy ngày nay em nhấtđịnh mệt muốn chết.” Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng hôn lên gò má Chỉ Ngưng, đểcho Chỉ Ngưng thoải mái nằm trong ngực hắn.

“Vậy thì anh cũng mệt mỏi, phải an bài nhiều chuyện như vậy rất vất vả đúngkhông?” Vẻ mặt Chỉ Ngưng cũng đau lòng, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Hoàng PhủThần Phong, “Phong, anh gầy đi.”

“Ngưng Nhi không cần phải lo lắng, chỉ cần em không ốm là tốt rồi.”

Chỉ Ngưng gắt gao chôn đầu trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, giờ phút này, côcảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được người đàn ông tốt như Hoàng Phủ ThầnPhong.

Xe của Hoàng Phủ Thần Phong vừa vào đến biệt thự, chị Lý liền mang theo ngườihầu ra cửa tiếp đón, “Thiếu gia, hai người đã trở lại rồi sao? Cơm trưa đãchuẩn bị xong, hai người có thể đi dùng cơm.” Chị Lý tiếp nhận ví của Chỉ Ngưngvà cặp tài liệu của Hoàng Phủ Thần Phong.

Trên bàn cơm, Chỉ Ngưng không ngừng gắp thức ăn cho Hoàng Phủ Thần Phong. Khôngđến hai phút, bát cơm của Hoàng Phủ Thần Phong đã chất đầy những loại thức ăn khácnhau, “Phong, ăn nhiều một chút, mấy ngày nay anh đều không hảo hảo ăn cái gì.”

Chị Lý cùng người hầu nhìn thấy Chỉ Ngưng không ngừng gắp thức ăn cho Hoàng PhủThần Phong, đều mập mờ nở nụ cười, nhưng không dám cười thành tiếng.

“Ngưng Nhi, không cần luôn luôn gắp thức ăn cho anh, chính em cũng cần ăn nhiềumột chút.” Hoàng Phủ Thần Phong gắp một miếng thịt, muốn bỏ vào trong miệng ChỉNgưng, thế nhưng cô không chịu há miệng ra.

“Không cần, miếng thịt này có thịt mỡ, em không ăn, anh ăn đi!” Chỉ Ngưng đẩychiếc đũa đến bên miệng Hoàng Phủ Thần Phong, không nghĩ tới quá tay đem toànbộ miếng thịt dính vào mặt Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ha ha” người hầu nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong chật vật như vậy nhịn khôngđược, không cẩn thận bật cười.

Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng liếc nhìn đám người hầu, bọn họ lập tức ngừngcười.

“Ha ha ha” Phong” ha ha” anh như vậy cũng rất đẹp! Ha ha ha” anh có muốn soigương một chút không? Ha ha ha” Chỉ Ngưng ôm bụng cười.

“Hừ! Cũng là em gây ra. Được rồi! Không nên cười nữa, giúp anh lau đi.” HoàngPhủ Thần Phong cầm khăn giấy đưa cho Chỉ Ngưng.

“Được, không cười.” Chỉ Ngưng nghe lời nhận lấy khăn giấy, giúp Hoàng Phủ ThầnPhong lau mặt.

“Đây, miếng này không có mỡ.” Hoàng Phủ Thần Phong lại gắp một miếng thịt kháccho Chỉ Ngưng. Lần này, cô ngoan ngoãn há miệng ra ăn.

Một bữa cơm trưa, cứ như vậy trôi qua trong không khí vui vẻ.

-------------LOVE------------

“Ngưng Nhi, có thể đi chưa?”

“Được, có thể đi rồi.”

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, lên xe, đến cửa hàng ở Tín Nghĩa.

## 47. Chương 47 : Cắt Băng Khánh Thành

Bởi vì cuộc họp báo buổi sáng được truyền hình trựctiếp, mọi người đều nghe được tin Hoàng Phủ Thần Phong buổi chiều sẽ đến cửahàng Tín Nghĩa cắt băng khánh thành cho nên đều vội và chạy đến trước cửa ravào Tín Nghĩa đợi Hoàng Phủ Thần Phong.

Biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong sẽ đến cắt băng khánh thành, từ rất sớm, quản lývà nhân viên phục vụ đều mỉm cười đứng ở cửa chờ Hoàng Phủ Thần Phong và ChỉNgưng.

Xe Rolls-Royce vững vàng dừng trước cửa ra vào, phóng viên muốn vây tới phỏngvấn, nhưng đều bị bảo vệ cản lại, Hoàng Phủ Thần Phong sau khi xuống xe giúpChỉ Ngưng mở cửa xe, sau đó chống tay lên, ý bảo Chỉ Ngưng khoác vào tay hắn.Chỉ Ngưng khoác tay Hoàng Phủ Thần Phong. Từ khoảnh khắc bọn họ xuống xe, vôluận là phóng viên hay là những người ái mộ Hoàng Phủ Thần Phong đều bấm máyảnh lia lịa, một giây cũng không dừng lại.

“Oa! Hoàng Phủ Thần Phong thật mê người a!” Đây là lời một người đặc biệt đếnxem Hoàng Phủ Thần Phong nói.

“Làm sao bây giờ? Hắn nở nụ cười a! Tôi càng ngày càng thích hắn” người nàykhoa trương hơn, che lấy trái tim của mình.

Cửa hàng trưởng hắng giọng một cái nói: “Hoan nghênh các vị tới tham gia nghithức cắt băng khánh thành cửa hàng của công ty trang sức ‘Earl, đây là một tronghai mươi tám cửa hàng của công ty ở Đài Bắc.”

Cừa hàng trưởng vừa dứt giọng ở âm cuối, mọi người đều vội vã vỗ tay.

“Kế tiếp, chúng tôi xin mời Hoàng Phủ Thần Phong, tổng tài của ‘Earl’ cùng nhàthiết kế Hàn Chỉ Ngưng cắt băng khánh thành.”

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, tiếp nhận kéo nhân viên phục vụ đưatới. Một khắc kéo chạm vào dải băng, Chỉ Ngưng quay đầu nhỏ giọng nói với HoàngPhủ Thần Phong: “Phong, xin anh cười một cái đi! Mỗi lần ở bên ngoài đều khôngcười. Ngoan, cười đi nào!”

“Anh nhìn người khác cười không được, nếu như Ngưng Nhi đứng dưới, không cầnnói anh cũng cười.”

“Thật vậy sao? “ anh coi những người ở dưới là em là được mà.”

“Được rồi! Anh cười một cái là được!”

“Ưm.”

Thời điểm kéo cắt vào dải băng đỏ, Hoàng Phủ Thần Phong thập phần keo kiệt cườimột cái, không đến hai giây, hơn nữa, hắn chỉ hơi chút nhếch miệng mà thôi.

Cũng ngay lúc đó, pháo hoa từ bốn phương tám hướng chậm rãi rơi xuống.

Sau khi cắt băng xong, nhân viên phục vụ cùng cửa hàng trưởng nghênh đón tất cảkhách quý cùng người mua vào cửa hàng trang sức mới khai trương.

Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cũng tiến vào.

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng nhìn trên quầy bầy đủ loại trang sức muônhình muôn vẻ, dĩ nhiên không thể thiếu những tác phẩm của Chỉ Ngưng. Mà loạttrang sức mới thì được bày ở nơi bắt mắt nhất, đặc biệt là ‘tình yêu đại dương’hai bọn họ cùng thiết kế. Đại bộ phận mọi người đều dừng lại trước mặt quầy‘tình yêu đại dương’.

“Phong, hôm nay em thật cao hứng a!”

“Ách? Vì sao lại cao hứng?” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịnh vuốt tóc Chỉ Ngưng.

“Bởi vì, em nhìn thấy nhiều người như vậy nhận thức trang sức em thiết kế, emcảm thấy rất thỏa mãn, lý tưởng lớn nhất của em chính là trở thành một nhàthiết kế trang sức giỏi nhất thế giới, giống như anh và David ­Lachapelle đạisư vậy.” Chỉ Ngưng lần đầu tiên nói với Hoàng Phủ Thần Phong lý tưởng của mình.

“Ngưng Nhi, em nhất định có thể, em phải nhớ kỹ một câu: cố gắng không nhấtđịnh sẽ thành công, nhưng bỏ qua chắc chắn sẽ không thành công!” Những lời này,cũng là Hoàng Phủ Thần Phong dùng để khích lệ chính mình, hắn dựa vào những lờinày mới có thành tựu như ngày hôm nay. Hôm nay, hắn đem những lời này một chữkhông sót nói cho Chỉ Ngưng, cũng hi vọng Chỉ Ngưng không bỏ qua lý tưởng củamình.

“Cám ơn anh, Phong, em nhất định sẽ không quên.”

“Tốt lắm, chúng ta đến Mạt Lan Đóa ăn tối thôi! Ngưng Nhi khẳng định đói bụngrối!”

“Ha ha! Phong, làm sao anh biết em đói bụng nha?”

“Ngưng Nhi đang suy nghĩ gì anh đều biết. Đi thôi!” Hoàng Phủ Thần Phong nắmbàn tay nhỏ bé của Chỉ Ngưng, vẻ mặt tự tin nói.

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng rời đi giữa một đám phụ nữ ghen ghét vàhâm mộ.

## 48. Chương 48 : Chuyển Viện

Từ sau khi công ty trang sức “Earl” khai trương cửahàng mới đến nay, doanh thu của công ty lại tăng thêm 25%. Nửa tháng nay, toànbộ công ty từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn, trên cơ bản là mỗi tối đềutăng ca, cho nên, trong lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thường xuyênở lại phòng nghỉ công ty. Y phục cũng là do chị Lý hàng ngày mang đến.

Ba giờ sáng, đang lúc Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng say sưa ngủ thì điệnthoại của Hoàng Phủ Thần Phong vang lên, hắn mơ mơ màng màng bắt máy.

“Shit! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?” Hoàng Phủ gió sớm cố gắng hếtsức hạ thấp giọng nói chuyện.

“Cậu còn tâm tư ngủ? Mẹ của Chỉ Ngưng vừa lên cơn đau tim, bây giờ đang trongphòng cấp cứu, cậu mau tới đây.” Gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Thần Phong chínhlà Vân Thụy Toàn.

“Cái gì? Được, chúng tôi lập tức tới.” Hoàng Phủ Thần Phong vội cúp điện thoại.

Hắn không biết sau khi Chỉ Ngưng nghe được tin này sẽ phản ứng như thế nào?Không biết cô có chịu đựng được không?Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu HoàngPhủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, em trước tiên tỉnh dậy, ngoan.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng nóibên tai Chỉ Ngưng.

“Vâng” chuyện gì vậy?” Chỉ Ngưng dụi dụi mắt, ngồi dậy.

“Ngưng Nhi ngoan, trước tiên hãy nghe anh nói.” Hoàng Phủ Thần Phong nhất địnhphải trấn an tốt Chỉ Ngưng trước.

“Vâng, anh nói đi! Em nghe.”

“Ách” cái kia” bá mẫu vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu, bây giờ đang cấp cứu.”

“Cái” cái gì? Tại sao lại như vậy? Ô ô ô” Chỉ Ngưng không kiềm chế được khóclớn lên, lập tức rời giường mặc quần áo.

Hoàng Phủ Thần Phong cũng mặc quần áo xong, dìu Chỉ Ngưng đang thương tâm khócchuẩn bị đến bệnh viện.

Trên đường đi, Hoàng Phủ Thần Phong vừa lái xe bằng tốc độ nhanh nhất, vừa chămsóc tình hình của Chỉ Ngưng.

Vừa đến bệnh viện, xe còn chưa dừng hẳn lại Chỉ Ngưng đã lao ra khỏi xe, chonên cô bị té ngã, Hoàng Phủ Thần Phong không biết cô sẽ nhảy xuống xe như vậy,thời điểm nhìn thấy cô té ngã cái gì cũng không quan tâm nữa, cửa xe cũng chưađóng, chìa khóa cũng chưa rút liền chạy đến bên Chỉ Ngưng.

“Ngưng Nhi, em có sao không? Anh xem một chút.” Hoàng Phủ Thần Phong lo lắngkiểm tra xem cô có bị thương không.

“Không” không cần, em không sao, em muốn nhìn mẹ của em.” Chỉ Ngưng giãy dụamuốn đứng lên, “A” đau quá!”

“Đáng chết! Ngưng Nhi, em bị trẹo chân rồi, em đừng cử động, anh ôm em đi lên.”Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy Chỉ Ngưng, cơ hồ là chạy, chạy hướng đếnthang máy.

Đến cửa phòng giải phẫu, liền nhìn thấy Vân Thụy Toàn đang ngồi trên ghế. HoàngPhủ Thần Phong cẩn thận đặt Chỉ Ngưng trên ghế, sau đó mình cũng ngồi xuống bêncạnh cô.

“Phong, Chỉ Ngưng, hai người đã tới rồi sao?”

“Toàn, mẹ” mẹ em thế nào?”

“Trước mắt còn chưa biết, hết thảy phải đợi bác sĩ ra mới có thể biết rõ.”

“Ừ, Toàn, cậu lập tức gọi bác sĩ tới, Ngưng Nhi bị trẹo chân rồi.”

“Được.” Vân Thụy Toàn gọi điện cho bác sĩ. Không đến hai phút, một bác sĩ cùngmột y tá đã tới.

Bác sĩ ngồi xổm trước mặt Chỉ Ngưng, hắn cởi giầy của cô, nâng cái chân bịthương lên.

“A” Chỉ Ngưng thống khổ kêu.

“Shit! Anh nhẹ tay chút.” Hoàng Phủ Thần Phong khó chịu mắng bác sĩ, đau lòngôm Chỉ Ngưng nói: “Ngoan, lập tức sẽ không sao.”

“Phong thiếu, Hàn tiểu thư bị trẹo chân rất nặng.” Bị Hoàng Phủ Thần Phongmắng, bác sĩ không dám chủ quan.

“Vậy anh còn đang chờ cái gì?” Hoàng Phủ Thần Phong quả thực muốn vặn gãy cổtên bác sĩ kia.

“ “ Bác sĩ cẩn thận bôi thuốc lên chân cho Chỉ Ngưng, sau đó quấn băng vải lên,“Phong thiếu, sợ rằng chân của Hàn tiểu thư sẽ bị đau một thời gian, hơn nữakhông thể đi đường được, lát nữa tôi sẽ kêu y tá mang thuốc giảm đau cho ngài,uống sau khi ăn, ngoài ra còn mang cho ngài một chiếc xe lăn.”

“Đã biết, nhanh mang tới đi!” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng lau nước mắt.

Lúc này, Chỉ Ngưng chỉ muốn nghĩ đến mẹ của cô, cái gì khác cũng không cầnbiết, cô chỉ muốn mẹ của cô được an toàn đi ra.

20’ sau, y tá mang thuốc và xe lăn tới, nhưng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Một tiếng” hai tiếng” ba tiếng” ba tiếng đã trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫnchưa mở ra.

Cuối cùng trải qua năm tiếng đồng hồ, đèn tắt, cửa mở. Hoàng Phủ Thần Phong lậptức bế Chỉ Ngưng ngồi vào xe lăn, đẩy đến trước mặt bác sĩ, Vân Thụy Toàn cũngrất khẩn trương.

“Bác sĩ, mẹ tôi không sao chứ?” Chỉ Ngưng rất sợ hãi, cô nắm thật chặt tayHoàng Phủ Thần Phong.

“Hàn tiểu thư, nghe những lời của tôi, hi vọng ngài không cần khẩn trương.” Bácsĩ tháo khẩu trang xuống, chuẩn bị nói tình hình cho Chỉ Ngưng.

“Ông” ông nói đi!”

“Trong đầu mẹ ngài có một khối u, khối u đã ảnh hưởng đến thần kinh não của bàấy, hiện tại, tuy rằng bà ấy đã tỉnh, nhưng khối u này làm cho bà ấy bị mù,cuối cùng, bà ấy có thể quên mất tất cả mọi chuyện. Nếu như hiện tại làm phẫuthuật..., xác xuất thành công rất thấp.”

Thời điểm bác sĩ nói những lời này, không ai dám hô hấp, sợ nghe sót một chữ.

“Không” sẽ không, sẽ không “ Chỉ Ngưng lắc đầu như bị điên rồi.

“Ngưng Nhi ngoan, không có chuyện gì, trong nước không được, vậy liền đem bámẫu ra nước ngoài.” Hoàng Phủ Thần Phong ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu Chỉ Ngưng,“Bác sĩ ở nước ngoài chữa trị, xác xuất thành công tương đối cao, đúng không?”

“Đúng vậy, trước mắt, nước Mỹ có những bác sĩ thần kinh giỏi nhất thế giới.”

“Được, vậy hãy mau đứa bá mẫu đến Mỹ đến.” Đã nói bác sĩ ở Mỹ có thể chữa trịtốt hơn, vậy hắn cũng yên tâm, “Ngưng Nhi, đừng khóc, chiều nay anh sẽ đưa bámẫu đến Mỹ. Ngoan, sẽ không có chuyện gì.”

“Ô ô ô” Phong, cám ơn anh.”

Hoàng Phủ Thần Phong lấy điện thoại ra, bấm số, “Tiểu Bân, lập tức chuẩn bị máybay riêng của tôi, sau đó an bài bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa não của Mỹ, saukhi đến Mỹ liền lập tức làm phẫu thuật, nhanh đi.” Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phonggọi điện đến công ty để sắp xếp công việc, “Thư ký Trương, trong thời gian này,tôi cùng Ngưng nhi không ở công ty, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ khôngtrở về, lát nữa Toàn sẽ qua tiếp nhận công việc của tôi, tất cả mọi chuyện đềugiao cho cậu ấy.”

“Uy, Phong, tôi không biết gì về trang sức a!” Vân Thụy Toàn bất đắc dĩ nhìnHoàng Phủ Thần Phong.

“Yên tâm, công ty của tôi sẽ không dễ dàng bị phá sản như vậy.”

“OK! Coi như tôi sợ cậu.”

“Có bất kỳ vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Thời gian không còn sớm, chúngtôi phải đi. Thời gian này đã làm phiền cậu.”

“Bá mẫu giải phẫu thành công, gọi điện thoại cho tôi.”

“Toàn, cám ơn anh.” Chỉ Ngưng nghẹn ngào nói.

Tầng cao nhất của bệnh viện, một đám bác sĩ y tá giúp đem mẹ của Chỉ Ngưng lênmáy bay riêng của Hoàng Phủ Thần Phong, mặt khác còn có hai bảo vệ đi theo.Hoàng Phủ Thần Phong cũng ôm Chỉ Ngưng đang bị thương lên máy bay.

Máy bay cất cánh, Chỉ Ngưng tựa vào trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, lúc này,Hoàng Phủ Thần Phong là người duy nhất cô có thể dựa vào.

## 49. Chương 49 : Bận Rộn Hai Nơi

Trải qua mười tiếng bay, máy bay riêng của Hoàng PhủThần Phong rốt cục đáp xuống sân bay quốc tế Washington Mĩ. Ở sân bay, bác sĩvà ý tá bệnh viện trung tâm Washington đã sớm đứng đợi. Vừa thấy máy bay củaHoàng Phủ Thần Phong hạ xuống, liền lập tức mang cáng cứu thương đến. Bác sĩđặt mẹ của Chỉ Ngưng cố định lên cáng cứu thương rồi mang lên xe cứu thương,chuẩn bị đến bệnh viện.

Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống máy bay, hắn không để Chưng Ngưng ngồixe lăn mà trực tiếp bế cô đến xe đang đợi sẵn ở bên ngoài, xe lăn được bảo vệmang giúp.

“Ngưng Nhi, không cần phải lo lắng, không có chuyện gì, anh đã an bài tất cảbác sĩ ưu tú chuyên khoa não của Mĩ đến bệnh viện rồi, bọn họ sẽ mau chóng làmphẫu thuật cho bá mẫu.” Trên đường đi, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn an ủi ChỉNgưng, còn cẩn thận giúp cô xoa mắt cá chân bị thương.

Nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong quan tâm cô cùng mẹ của cô như vậy, Chỉ Ngưnglần nữa nghẹn ngào, “Phong, cám ơn anh, nếu như không có anh, em không biết phảilàm gì bây giờ?”

“Đứa ngốc, hiện tại cái gì cũng không cần nói. Lâu như vậy em không nghỉ ngơi,chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đến bệnh viện xem bá mẫu,được không?”

“Vâng, được.”

Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chỉ Ngưng, nước mắt Chỉ Ngưng đã ướtsạch quần áo Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng thươngtâm, khổ sở và lo lắng như thế, hắn cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng vỗ vỗlưng cô.

Một giờ sau, bọn họ đến hoa viên khách sạn Khải Viện Washington. Khách sạn sớm đã chuẩn bị một quản lýriêng cho bọn họ. Thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến, hắn lập tức tiến lên nghênhđón, “Phong thiếu, rất vinh hạnh có thể trở thành quản lý riêng cho ngài. Chúngtôi đã dựa theo phân phó của ngài, chuẩn bị xong bữa tối, cũng thay ngài mờimột đầu bếp Trung Quốc, trong khoảng thời gian này, đầu bếp Trung Quốc sẽ chuẩnbị các bữa ăn cho ngài.

“Được rồi, trước đưa chúng tôi lên phòng!” Hoàng Phủ Thần Phong đẩy xe cho ChỉNgưng, hắn cũng không muốn nghe tên quản lý này lải nhải nữa, nói sau đi, ChỉNgưng cũng mệt mỏi lắm rồi.

Quản lý riêng mang bọn họ vào thang máy, rất nhanh, thang máy lên đến tầng caonhất của khách sạn. Hoàng Phủ Thần Phong thích cảm giác ở nơi cao nhất.

“Phong thiếu, đại khái mấy phút nữa, cơm của ngài sẽ được mang tới. Nếu nhưkhông còn việc gì, tôi xin phép xuống trước.”

“Đi đi!” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói.

Chờ quản lý đi khỏi, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến trên ghế salon, lấymột cái gối cho cô dựa vào. “Ngưng Nhi, chờ một chút cơm sẽ được đưa lên, ănxong em liền nghỉ ngơi một chút đi.”

“Vâng, anh cũng phải nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi, em sẽ đau lòng.” ChỉNgưng nắm chặt tay Hoàng Phủ Thần Phong

“Ding dong” nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa, nhất định là cơm đã đưa tới.

“Anh đi mở cửa.” Hoàng Phủ Thần Phong rất nhanh chạy tới mở cửa, quả thật, mộtnhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đứng ở ngoài cửa. Hoàng Phủ Thần Phong chỉ nóitiếng cám ơn, liền đóng cửa lại.

Hoàng Phủ Thần Phong đẩy xe thức ăn tới trước mặt Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi,bọn họ chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon! Em trước tiên uống chút hồ đào và cháotáo đỏ, Ngưng Nhi, mấy ngày nay sắc mặt em không tốt lắm, cháo này có tác dụngbổ máu.”

“Được, Phong, anh không nên chỉ nhìn em, anh cũng ăn đi!” Chỉ Ngưng bị HoàngPhủ Thần Phong nhìn đến mức xấu hổ không ăn được gì.

“Còn xấu hổ sao? Ha ha!”

“Không thèm nghe anh nói nữa, em muốn ăn.”

Chỉ Ngưng cúi đầu, không nói chuyện với hắn nữa.

Cơm nước xong, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Thờiđiểm Chỉ Ngưng còn chưa ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn ôm cô, bởi vì khôngcó hắn ở bên, cô sẽ không ngủ được. Chờ Chỉ Ngưng ngủ say, Hoàng Phủ Thần Phongmới buông cô ra, hắn muốn đến thư phòng làm việc.

Hoàng Phủ Thần Phong bật Laptop, hắn muốn cùng thư ký Trương chat webcam để xửlý công việc của công ty.

“Thư ký Trương, đem báo cáo quý một gửi qua đây.”

“Dạ, tổng tài.”

“Hôm nay công ty có chuyện gì quan trọng cần xử lý không?”

“Hôm nay không có gì chuyện quan trọng, hôm nay Vân thiếu gia tới công ty rồi,nhưng anh ấy không hiểu rõ tình hình lắm.” Thư ký có chút khó xử nói tiếp.

“Ừ, tôi biết rõ, cô đem công việc ngày mai nói cho tôi biết.” Kỳ thật, HoàngPhủ Thần Phong sớm biết Vân Thụy Toàn không được, hắn ở công ty chỉ là lúc lắcbộ dáng mà thôi.

“Mười giờ sáng mai, có một loạt cuộc họp báo cáo tổng kết. Một giờ chiều, ngàivốn muốn đi xem xét cửa hàng. Ngoài ra, tối mai là kỷ niệm ngày tổng tài tậpđoàn Y thị kết hôn, hắn có gửi thiếp mời cho ngài. Còn có, thiên kim của bọn họY Uyển Lộ tiểu thư tổ chức tiệc kỷ niệm cho bộ phim mới, cô ấy muốn ngài thamgia cùng. Ngài xem?”

Hừ! Y Uyển Lộ kia còn dám tới tìm hắn cùng tham gia tiệc tùng gì đó, chẳng lẽcô ta đã quên chuyện đánh Ngưng Nhi sao? Trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong thầmnghĩ.

“Từ nay về sau, tất cả việc có quan hệ đến Y thị đều thoái thác. Còn có, khôngđược nhận điện thoại của Y Uyển Lộ nối đến phòng làm việc của tôi. Cô kêu bộphận nhân sự thông báo nghỉ việc cho Quách Tuấn Hạo ở bộ phận thiết kế. Sau đó,trên bàn làm việc của tôi có một chiếc túi, trong đó là bằng chừng Quách TuấnHạo đem bản thiết kế của công ty bán cho những công ty khác, cô đem giao chobảo vệ Vương, anh ta rõ phải làm gì.”

“Dạ, tôi đã biết, tôi lập tức đi làm.”

“Ừ, cuộc họp ngày mai cô chủ trì, cứ như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong tắt Laptop,thở dài một hơi.

Nhớ tới Chỉ Ngưng còn đang ngủ, tinh thần hắn thoáng cái liền tỉnh táo, ra khỏithư phòng. Hiện tại, hắn chỉ muốn ôm Ngưng Nhi của hắn hảo hảo ngủ một giấc,những chuyện khác tạm thời không để tâm đến.

## 50. Chương 50 : Giải Phẫu Thành Công & Hồi Ức

Phòng họp bệnh viện, bên trong mười bác sĩ có uy tínnhất khoa não đang ngồi. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên ghếsalon bên cạnh, nghe các bác sĩ thảo luận kịch liệt phương án giải phẫu ẹChỉ Ngưng, Chỉ Ngưng bất an nắm lấy tay Hoàng Phủ Thần Phong.

Trải qua hơn một giờ thảo luận, rốt cục đã tìm ra một phương án. Bác sĩ trưởnglấy phim chụp phần đầu của mẹ Chỉ Ngưng, cặn kẽ giải thích với Hoàng Phủ ThầnPhong và Chỉ Ngưng: “Phong thiếu, Hàn tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị mộtphương án giải phẫu cho Hàn phu nhân, bởi vì khối u đã đè lên dây thần kinh nãocho nên, trong quá trình giải phẫu vẫn có thể có nguy cơ rủi ro. Hai giờ sau sẽtiến hành giải phẫu, dự tính thời gian giải phẫu là sáu giờ. Xin hỏi, hai ngườicòn nghi vấn gì không?”

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng, hỏi cô: “Ngưng Nhi, em có vấn đề gì cầnhỏi bác sĩ không?”

Chỉ Ngưng không nói gì, chỉ là từ từ lắc đầu.

“Không có vấn đề gì rồi, nhưng các người vô luận như thế nào, nhất định phảilàm ẹ của Ngưng Nhi bình an trở ra.” Hoàng Phủ Thần Phong mặt không chútthay đổi nhìn bác sĩ, thanh âm không lớn nhưng hoàn toàn giống như mệnh lệnhkhông thể kháng cự.

“Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, thỉnh hai vị yên tâm.”

“Tốt nhất là như vậy.”

“Trước khi giải phẫu, xin ký vào đơn tự nguyện giải phẫu.” Bác sĩ gọi y tá đưacho Hoàng Phủ Thần Phong một tờ đơn.

Hoàng Phủ Thần Phong nhận lấy đưa cho Chỉ Ngưng xem, “Ngưng Nhi, em xem qua đi,không có vấn đề gì thì kí tên vào!”

Chỉ Ngưng cẩn thận xem xét đơn tự nguyện giải phẫu, sau đó, thận trọng ký têncủa mình xuống. Hôm nay Chỉ Ngưng ký ba chữ 【 Hàn Chỉ Ngưng】này,tuyệt đối là ba chữ có áp lực nhất.

-------------LOVE------------

Bên ngoài phòng giải phẫu, Chỉ Ngưng nôn nóng ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lạinhìn đồng hồ treo trên tường. Càng gần đến thời gian kết thúc giải phẫu, ChỉNgưng lại càng lo lắng.

“Ngưng Nhi, uống chút sữa đi! Anh nghĩ, lúc bá mẫu tỉnh lại, chắc chắn sẽ khôngnguyện ý thấy con gái của mình tiều tụy như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong biết rõChỉ Ngưng sẽ cự tuyệt, cho nên, hắn dứt khoát lấy mẹ ra để khuyên cô.

“Đúng, em còn phải chăm sóc mẹ!” Chỉ Ngưng nhận lấy sữa, từng chút từng chútuống vào. “Phong, mẹ sẽ tỉnh, có phải không”

“Đúng, bá mẫu sẽ tỉnh, đợi bà bình phục, anh liền đón bá mẫu về. Ba chúng ta sẽở cùng một chỗ, Ngưng Nhi không cần lo lắng.”

“Thật vậy sao? Phong, thật tốt quá.” Chỉ Ngưng kích động ôm Hoàng Phủ ThầnPhong.

“Đương nhiên, anh đã khi nào gạt em chưa? Bất quá, trước đó, em nhất định phảigiữ gìn sức khỏe.” Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không quên vấn đề sức khỏe của ChỉNgưng.

“Anh nói em đều đáp ứng.”

“Ha ha, vậy mới ngoan!”

Lại một giờ trôi qua, bác sĩ đều đi ra, Hoàng Phủ Thần Phong lập tức giúp ChỉNgưng đứng lên hỏi bác sĩ tình hình giải phẫu, “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?”

“Giải phẫu phi thường thành công, hiện tại Hàn phu nhân sẽ được đưa đến phònghồi sức, sau bốn mươi hai tiếng sau, chúng tôi sẽ kiểm tra lại não bộ một lầnnữa. Nếu như tất cả đều bình thường, có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.”Bác sĩ trưởng tháo khẩu trang, thở dài một hơi, tất cả bác sĩ thoạt nhìn đềurất mệt mỏi.

“Thật tốt quá, bác sĩ, cám ơn ông, thật sự vô cùng cảm ơn ông.” Chỉ Ngưng kíchđộng không ngừng nói lời cảm ơn với bác sĩ, một bên còn chui vào trong ngựcHoàng Phủ Thần Phong ra sức khóc, “Ô ô ô” Phong, mẹ em có thể tỉnh lại rồi, ô ôô”

Nghe bác sĩ nói giải phẫu thành công, Hoàng Phủ Thần Phong cũng thở dài mộthơi, hắn cười nói với bác sĩ: “Bác sĩ khổ cực rồi, tôi nhất định sẽ hậu tạ.”

“Hoàng Phủ tổng tài khách khí, đây là việc chúng tôi phải làm.”

“Tóm lại, cám ơn nhiều.”

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng đi theo bác sĩ đến phòng hồi sức. Hoàng PhủThần Phong an bài hai y tá chăm sóc mẹ Chỉ Ngưng và hai bảo vệ canh giữ ở cửaphòng hồi sức.

Thấy Hoàng Phủ Thần Phong sắp xếp mọi chuyện chu đáo như vậy, Chỉ Ngưng rất yêntâm.

“Ngưng Nhi, bá mẫu bên này có bác sĩ và y tá chăm sóc, còn có cả bảo vệ nữa, emyên tâm đi! Hiện tại bá mẫu còn đang hôn mê, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơitrước! Em cũng mệt mỏi một ngày rồi.”

“Được, chờ mẹ tỉnh lại chúng ta lại đến.”

-------------LOVE------------

Hoàng Phủ Thần Phong trò truyện cùng mẹ hắn:

“Uy, con trai bảo bối! Mẹ đây, nghe nói con đến Mĩ phải không?”

“Vâng, bây giờ con đang ở Washington.”

“Tiểu tử thối, con tới Mĩ cũng không về nhà thăm mẹ. Con có biết đã bao lâuchúng ta không gặp mặt hay không? Cha của con kỳ thật cũng rất nhớ con, lúctrước, ông ấy nói đều là nói nhảm, đã nhiều năm như vậy rồi, con về nhà thăm mẹmột chút a! Con trai.”

“Mẹ, lời nói lúc trước của con tuyệt đối sẽ không thay đổi, con cũng sẽ khôngtrở về nữa. Hiện tại con đang ở khách sạn Khải Duyệt. Con cho người đi đón mẹđược không?”

“Được, trước hết cứ như vậy đã. Chúng ta gặp nhau rồi hảo hảo trò truyện. Byebye!”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe xong lời nói của mẹ hắn..., chuyện mấy năm trước lạitừ từ hiện lên trong đầu hắn.

【 hồi ức của Hoàng Phủ Thần Phong 】

“Cha, tại sao cha lại xé nát những bản thiết kế của con? Cha có biết hay không,những bản thiết kế này con mất hơn hai tháng mới hoàn thành, ngày mai con phảiđem đi dự thi.”

“Bản thiết kế, bản thiết kế. Con ngoại trừ nói những thứ này còn có thể làmđược gì? Con nói xem.”

“Đúng, con ngoại trừ thiết kế trang sức, những thứ khác con cái gì cũng khôngbiết.”

“Hỗn đản, cha xem con không có hậu thuẫn của ‘tập đoàn Hoàng Phủ’, con có thểcàn rỡ được nữa không.”

“Không có ‘tập đoàn Hoảng Phủ’, con vẫn sống vô cùng tốt như thường, không cầncha lo lắng.”

“Ba!” Cha Hoàng Phủ Thần Phong hung hăng tát cho hắn một cái.

Mà mẹ Hoàng Phủ Thần Phong đứng một bên thấy đứa con độc nhất của mình bị đánh,bà đau lòng muốn chết. Vội nhanh ôm lấy mặt Hoàng Phủ Thần Phong, nghẹn ngàonói: “Con trai, rất đau sao? Mẹ gọi chị Lý bôi thuốc giúp con.”

Hoàng Phủ Thần Phong miễn cưỡng cười với mẹ của hắn, rồi nói với cha hắn: “Từhôm nay trở đi, con sẽ rời khỏi cái nhà này.” Hắn đem tất cả tài sản của mìnhlấy ra, “Cái này, là chìa khóa xe thể thao con vừa mới mua, cái này là thẻ vàngngân hàng không thời hạn, cái này là thẻ vàng ở quán bar, cái này là thẻ vàngVIP của khách sạn quốc tế, cái này là chìa khóa biệt thự, cái này là chìa khóabiệt thự con mua ở bên ngoài, cái này là điện thoại hôm qua con vừa mới mua.Những này, toàn bộ trả lại cho cha.” Hoàng Phủ Thần Phong giống như cặn kẽ nóicho cha hắn nghe.

“Con trai, không cần như vậy, không cần đi, không có những thứ này con làm saomà sống a?”

“Mẹ, con đi, chờ con tìm được phòng ở rồi sẽ gọi điện ẹ, đừng lo lắng, conđi đây.” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong không để ý mẹ của hắn như thế nào gọihắn, hắn cũng bước ra khỏi nhà, không bao giờ quay lại nữa

【 kết thúc hồi ức 】

## 51. Chương 51 : Sinh Con Gái Thì Tốt Rồi

“Ding dong, ding dong”

“Con trai, mẹ rất nhớ con a!”

“Mẹ, vào trong rồi nói sau!” Hoàng Phủ Thần Phong mở cửa, đưa mẹ hắn vào trongphòng.

Từ lúc Hoàng Phủ Thần Phong cho người đi đón mẹ, hắn đã kêu đầu bếp khách sạnchuẩn bị cơm Trung Quốc mà bà thích nhất. Hoàng Phủ Phần Phong đẩy xe thức ănđến trước mặt mẹ của hắn.

“Mẹ, những điểm tâm này đều là mẹ thích ăn, đầu bếp Trung Quốc làm, ăn rấtngon, mẹ ăn chút đi!”

“Được, mẹ ăn. Con trai, những năm này con sống như thế nào? Nhất định rất vấtvả phải không?” Bà đau lòng vuốt má Hoàng Phủ Thần Phong, “Con trai, con gầyđi.”

“Ngoại trừ mấy năm trước tương đối vất vả, còn hiện tại rất tốt. Sau khi rờinhà nửa năm, kiếm được chút lời nhờ buôn bán đã đến Italy, sau đó con gặp đạisư thiết kế trang sức David­Lachapelle, ông ấy phát hiện con rất có thiên phú,cho nên thu nhận con làm đồ đệ duy nhất của ông ấy. Sư phụ rất chiếu cố con,nếu như lúc trước không có ông, hiện tại con hẳn vẫn còn đang đi làm công!”

“Con trai, con rốt cục trưởng thành rồi, mẹ thật cao hứng.”

“Đúng rồi, mẹ, làm sao mẹ biết con đến Mĩ?”

“Ha ha, chị Lý nói ẹ biết, nhiều năm như vậy, may mắn có chị Lý chăm sóccon!” Bà thần bí cười với Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy mẹ cười với mình như vậy, hắn liền cảm thấykhông đúng, nói: “Mẹ, chị Lý hẳn là không chỉ nói những lời này?”

“Làm sao con biết?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong kinh ngạc nhìn con trai bảo bối củamình.

“Bằng không sao mẹ lại cười như vậy.” Kỳ thật Hoàng Phủ Thần Phong cũng mơ hồđoán được chị Lý nói những gì với mẹ hắn.

“Chị Lý còn nói, hiện tại có một cô bé ở cùng với con. Lần này con đến Mĩ cũngvì bệnh tình của mẹ nó. Có thật không?”

“Vâng, cô ấy tên là Hàn Chỉ Ngưng, từ nhỏ bắt đầu dựa vào làm công để hoànthành việc học của mình. Tuy vậy nhưng thành tích của cô ấy vẫn rất tốt. Thờigian còn lại cô ấy tranh thủ đi học ngoại ngữ, cô ấy nói được năm thứ tiếng.Bây giờ cô ấy đang làm ở công ty của con, cô ấy là một nhà thiết kế trang sứccũng rất được hoan nghênh. Hơn một năm trước, mẹ của cô ấy bị tai nạn xe cộ,hôn mê hơn nửa năm, gần đây trong đầu còn có một khối u.”

“Không thể tưởng được, tuổi còn trẻ đã phải trải qua nhiều khó khăn như vậy.Vậy bây giờ Chỉ Ngưng đang ở đâu? Ở bệnh viện sao?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phongnghe xong chuyện của Chỉ Ngưng, bà cảm thấy Chỉ Ngưng thật không đơn giản, muốnđược gặp Chỉ Ngưng.

“Ngưng Nhi cảm thấy nhàm chán, bây giờ đang ở thư phòng thiết kế trang sức. Conđi gọi cô ấy tới.” Hoàng Phủ Thần Phong đứng lên, đến thư phòng gọi Chỉ Ngưngtới gặp mẹ của hắn.

-------------LOVE------------

“Ngưng Nhi, còn đang bận sao?” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng tới bên cạnh ChỉNgưng.

“Không có, Phong, em vừa mới nghe thấy chuông cửa, có người tới sao?” Chỉ Ngưngbuông chiếc bút trong tay xuống, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ừ, mẹ của anh đến đây, bây giờ đang ở phòng khách.”

“Cái gì? Mẹ anh= đến đây? Vậy anh vào đây làm gì vậy? Để ẹ anh ở phòngkhác một mình sao.” Chỉ Ngưng kinh ngạc trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Mẹ anh muốn gặp em, bảo anh tới gọi em. Đi thôi! Đi gặp mẹ của anh.” Hoàng PhủThần Phong dắt tay Chỉ Ngưng muốn ra khỏi thư phòng.

“Chờ một chút, Phong, em rất hồi hộp! Làm sao bây giờ? Mẹ anh có phải rấtnghiêm không?”

“Yên tâm, Ngưng Nhi. Mẹ của anh rất dễ gần.” Hoàng Phủ Thần Phong an ủi ôm lấyChỉ Ngưng, cổ vũ cô không cần hồi hộp.

“Thật vậy sao?”

“Thật hay giả chờ em đi gặp bà sẽ biết.”

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng đến trước mặt mẹ của hắn. Vừa thấy mẹHoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng biết Hoàng Phủ Thần Phong không có gạt cô. Tuymẹ Hoàng Phủ Thần Phong mặc trang phục đẹp đẽ, nhưng nhìn bà rất hiền lành, mộtchút cũng không có vẻ kiêu ngạo như những phu nhân khác.

“Chào bá mẫu! Cháu là Hàn Chỉ Ngưng.” Chỉ Ngưng đơn giản tự giới thiệu.

“Cháu chính là Chỉ Ngưng sao? Bộ dáng thật xinh đẹp, bá mẫu rất thích a!” MẹHoàng Phủ Thần Phong cao hứng ôm lấy Chỉ Ngưng.

Hoàng Phủ Thần Phong cũng cười, hắn đã sớm biết mẹ của hắn sẽ thích Chỉ Ngưng,quả nhiên.

Chỉ Ngưng nghe mẹ Hoàng Phủ Thần Phong nói như vậy, mặt lập tức liền đỏ, ngượngngùng nói: “Nào có a? Bá mẫu mới xinh đẹp! Nhìn qua rất trẻ a!”

Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy Chỉ Ngưng khen mình trẻ tuổi càng cao hứng.“Ha ha! Cái miệng nhỏ này của cháu, nói thực chính xác nha.”

Trước ngày hôm nay, Chỉ Ngưng vẫn cho rằng những người trong xã hội thượng lưubình thường đều rất khó gần, không nghĩ tới mẹ Hoàng Phủ Thần Phong lại hòa nhãdễ gần như vậy.

“Chỉ Ngưng, nghe Phong nói cháu làm ở công ty nó?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong vừathấy được Chỉ Ngưng, thật giống như quên mất con của mình rồi, kéo tay ChỉNgưng ngồi trên ghế salon.

“Đúng vậy, bá mẫu. Cháu là nhà thiết kế trang sức ở công ty của Phong.”

“Chỉ Ngưng, chuyện của cháu Phong đã nói với bác, cháu thật sự rất giỏi.”

“Bá mẫu quá khen, đời người đều phải trải qua sóng gió mới có thể trưởng thànhđược.”

Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong không nghĩ tới Chỉ Ngưng có thể như vậy nói, một chútcũng không oán thán khó khăn và cực khổ của mình, bà càng thích Chỉ Ngưng hơn.

“Chỉ Ngưng, nếu như từ nay về sau tiểu tử thối kia dám khi dễ cháu, cháu hãynói cho bá mẫu, bá mẫu thay cháu làm chủ.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong uy hiếp nhìncon trai mình.

“Sẽ không a! Bá mẫu, Phong rất cưng chiều cháu, anh ấy cho tới bây giờ cũngkhông lớn tiếng nói chuyện với cháu.” Chỉ Ngưng len lén liếc Hoàng Phủ ThầnPhong, trông thấy hắn một mực cười cười.

“Tốt nhất là như vậy. Chỉ Ngưng, bá mẫu từ nay về sau cảm thấy nhàm chán, cóthể tìm cháu nói chuyện phiếm phải không?”

“Đương nhiên ạ! Bá mẫu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cháu nói chuyện phiếm.”

Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục chịu không được hai người đem hắn trở thành ngườivô hình, kháng nghị nói: “Uy! Có phải hai người quên mất còn có con hay không?”

“Con trai, hiện tại mẹ rốt cuộc đã biết con gái thân thiết hơn so với con trai,lúc trước sinh con gái thì tốt rồi.”

“Vậy sau này không phải có Ngưng Nhi phụng bồi mẹ sao?”

“Đúng a! Chỉ Ngưng, bá mẫu nói cho cháu biết, sau này cháu và Phong nhất địnhphải sinh con gái, con gái giống như cháu vậy.”

Trời ạ! Mẹ Hoàng Phủ rõ ràng cùng Chỉ Ngưng nói đến chuyện này, có thể tưởngtượng, lúc này mặt Chỉ Ngưng đã đỏ thành cái dạng gì.

“Ôi! Bá mẫu, làm sao bác lại nói chuyện này a?”

“Ha ha, được, không nói không nói. Con trai, con tuyệt đối không được khi dễChỉ Ngưng, nghe chưa hả?”

“Mẹ, cho dù mẹ không nói, con cũng biết rõ, con thương Ngưng Nhi còn không hết!Làm sao có thể khi dễ cô ấy?” Hoàng Phủ Thần Phong ngồi xuống bên cạnh ChỉNgưng, ôm lấy cô.

Chỉ Ngưng đến bây giờ đã xấu hổ lắm rồi, một mực cúi đầu.

“Được, mẹ sẽ gọi điện thoại hỏi chị Lý.” Mẹ Hoàng Phủ vẫn cảm thấy lo lắng, bởivì bà biết rõ con trai mình luôn luôn rất lăng nhăng, bà sợ Chỉ Ngưng bị thươngtổn.

“Mẹ, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi!”

“Được, chúng ta đi ăn cơm.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong một mực nắm tay Chỉ Ngưng,mà Hoàng Phủ Phong lại ôm vai cô.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng còn đang vì chuyện vừa rồi mà xấu hổ, liềnnói giỡn: “Ngưng Nhi, vẫn còn đang xấu hổ sao? Nhưng anh cảm thấy sinh con traitốt hơn.”

“Hoàng Phủ Thần Phong, em không để ý tới anh nữa!” Nói xong, vẫn không quêntrừng mắt với Hoàng Phủ Thần Phong, cũng đem cánh tay đang ôm vai mình hất ra.

Mẹ Hoàng Phủ cao hứng nở nụ cười, xem ra, sau này cuộc sống của mình sẽ khôngnhàm chán rồi.

## 52. Chương 52 : Một Mình

“Con trai, sau khi các con trở về, con kêu chị Lý tẩmbổ cho Chỉ Ngưng, con bé quá gầy.” Mẹ Hoàng Phủ vừa gắp thức ăn cho Chỉ Ngưngvừa dặn dò Hoàng Phủ Thần Phong.

“Vâng, không cần con nói mỗi ngày chị Lý cũng đều tẩm bổ cho Ngưng Nhi, thếnhưng cô ấy vẫn không béo lên, con cũng không có cách nào.” Hoàng Phủ ThầnPhong bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tiểu tử thối có phải là ở công ty, con giao cho con bé quá nhiều công việc,rất nhiều áp lực nên dinh dưỡng không hấp thu được?”

“Không có a! Bá mẫu, một thời gian trước cháu tăng được 1kg.” Chỉ Ngưng thấyHoàng Phủ Thần Phong một mực bị mẹ tra hỏi như vậy, vội vàng nói sang chuyệnkhác “, bá mẫu, bác cũng ăn nhiều một chút.”

“Vẫn là Chỉ Ngưng tốt, còn gắp thức ăn cho bà già này, không giống như nhữngngười khác!” Mẹ Hoàng Phủ vẫn không quên trừng mắt liếc Hoàng Phủ Thần Phongmột cái.

“Mẹ, mẹ có phải không quan tâm đến con đứa trai này nữa hay không?”

“Đúng thế cũng được, hiện tại mẹ có Chỉ Ngưng là đủ rồi.”

“Ngưng Nhi, chẳng lẽ em cũng không cần anh sao?” Hoàng Phủ Thần Phong dời mụctiêu đến Chỉ Ngưng.

“Hừ, hiện tại em không nói chuyện với anh.” Chỉ Ngưng còn chưa quên vừa mớirồi, hắn bảo cô sinh con trai! Hại cô xấu hổ như vậy, hiện tại, Chỉ Ngưng trừngphạt hắn một chút.

“Vì sao? Anh làm gì sai sao, vì sao em không nói chuyện với anh?” Hoàng PhủThần Phong lộ ra một vẻ mặt rất vô tội.

“Hừ, em muốn ăn cơm.” Chỉ Ngưng hừ một tiếng. “Bá mẫu, tối nay bác có muốn ởlại chỗ chúng cháu không?”

Hoàng Phủ Thần Phong thì hoàn toàn bị hai người coi là người vô hình rồi, bấtquá không quan hệ, Hoàng Phủ Thần Phong sẽ có biện pháp làm cho Chỉ Ngưng nóichuyện với hắn.

“Như vậy cũng tốt, Phong a! Lát nữa con đi lấy phòng ẹ, mẹ muốn ở đối diệnvới các con.”

“Có việc mới nhớ đến con sao?”

Mẹ Hoàng Phủ và Chỉ Ngưng nhìn nhau cười, không nói thêm gì.

-------------LOVE------------

Mẹ Hoàng Phủ ăn xong cơm liền kéo Chỉ Ngưng đến phòng của mình, đêm nay bà muốnChỉ Ngưng ngủ cùng mình, để Hoàng Phủ Thần Phong một mình ở phòng của hắn.

Từ sau khi Chỉ Ngưng đến phòng của mẹ hắn, trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong liềnbuồn bực khó chịu, nhanh như vậy uống hết một chai Whiskey.

Hoàng Phủ Thần Phong chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng không có Chỉ Ngưng bêncạnh hắn không ngủ được. Hắn lật qua lật lại trên giường, như thế nào cũngkhông cảm thấy thoải mái, cả người đều cảm thấy không quen.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn đến phòng đối diện ‘đòi’ ChỉNgưng trở về.

Hoàng Phủ Thần Phong chạy đến gõ cửa phòng đối diện, Hoàng Phủ Thần Phong thấylà Chỉ Ngưng ra mở cửa, không nói hai lời liến đem Chỉ Ngưng kéo về phòng.

“Phong, anh làm gì” Chỉ Ngưng còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Phủ Thần Phong chặnmiệng.

“Nói, vì sao lúc dùng cơm không nói chuyện với anh?” Hoàng Phủ Thần Phong dườngnhư trừng phạt Chỉ Ngưng, cắn nhẹ lên vành tai cô.

“A” đau quá!” Chỉ Ngưng đáng thương nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Nói, vì sao?” Hoàng Phủ Thần Phong còn không dự định buông tha Chỉ Ngưng.

“Nào có không để ý tới anh a!”

“Không nói?” Tay Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng vuốt ve trên người Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng chịu không được tay Hoàng Phủ Thần Phong chạy loạn trên người mình,“A” em” em nói, em nói.”

Nghe được Chỉ Ngưng muốn nói rồi, Hoàng Phủ Thần Phong liền ngừng tay lại, cườicười, “Ngoan, nói đi!”

“Chính là vì anh nói sinh con trai tốt hơn a! Trước mặt mẹ anh mà còn nóichuyện như vậy.” Chỉ Ngưng không cảm giác được mình đã bị Hoàng Phủ Thần Phongôm đến trên giường, hơn nữa y phục cũng bị cởi ra rồi, “A” anh lại muốn làmgì!”

“Trừng phạt tiểu bại hoại em! Hôm nay luôn luôn để anh một mình.” Hoàng PhủThần Phong hôn lên cổ Chỉ Ngưng.

“Không có mà! Ách”

Hoàng Phủ Thần Phong không để cho Chỉ Ngưng cơ hội nói chuyện, trực tiếp tiếnnhập vào trong thân thể cô.

Trong phòng, một cảnh xuân kéo dài.....

## 53. Chương 53 : Ôm Trong Lòng

3

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh là tên hỗn đản, nhanh rờigiường a! Đêm qua anh cứ như vậy kéo em qua đây, không có nói với bá mẫu.” ChỉNgưng không ngừng đánh vào lưng Hoàng Phủ Thần Phong, lưng đã bị Chỉ Ngưng đánhđến hồng hồng.

Hoàng Phủ Thần Phong một phát bắt được tay Chỉ Ngưng, lần nữa đem cô đặt trêngiường.

“Phong, đừng làm rộn! Em đã mặc quần áo tử tế rồi.” Chỉ Ngưng dừng sức đẩyHoàng Phong Thần Phong.

“Bảo bối, em nằm đây ngủ cùng anh một chút nữa.” Hoàng Phủ Thần Phong vùi đầuvào cổ Chỉ Ngưng.

“Ngoan nào! Nhanh rời giường, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần làm, vừaphải phụng bồi bá mẫu, vừa phải đến bệnh viện thăm mẹ em, hôm nay mẹ em sẽ tỉnhlại, đúng rồi, còn có một chuyện rất quan trọng nữa. Chính là ngày hôm qua emđáp ứng giúp bá mẫu thiết kế một bộ trang sức. Cho nên, mau dậy a.” Chỉ Ngưngđem một đống việc cần làm nói cho Hoàng Phủ Thần Phong nghe, tuy nhiên cô lạithấy Hoàng Phủ Thần Phong không có động tĩnh gì, không nhịn được nổi giận, hôlớn: “Hoàng Phủ Thần Phong, em đếm tới ba, nếu như anh còn không tỉnh dậy, emsẽ không về Đài Bắc với anh nữa.”

“Một”

“Hai”

“Không cần đếm, anh lập tức liền rời giường.” Nghe được Chỉ Ngưng nói không vềĐài Bắc với mình, Hoàng Phủ Thần Phong lập tức bật dậy.

Hoàng Phủ Thần Phong trần truồng chạy đến phòng tắm rửa. Chỉ Ngưng thấy HoàngPhủ Thần Phong không mặc đồ ngủ như vậy, mặt đỏ giống như cái mông khỉ, hunghăng trợn mắt liếc bóng lưng Hoàng Phủ Thần Phong. (Ta cũng muốn giống cái môngkhỉ =]]]])

“Phong, em sang bên bá mẫu chờ anh.”

“Được, em qua trước đi!”

--------------LOVE-----------

“Chỉ Ngưng, cháu rốt cuộc đã tới a! Bác vốn đang định qua gọi các cháu rờigiường!” Mẹ Hoàng Phủ vừa thấy Chỉ Ngưng liền nói những lời khiến cô thẹnthùng.

“Ách” cái kia, bá mẫu, bác đã muốn ăn điểm tâm chưa? Chúng ta gọi nhân viênphục vụ mang đến hay là chờ Phong cùng xuống dưới ăn?”

“Gọi nhân viên mang lên đi, Chỉ Ngưng, cháu gọi cho quản lý riêng của Phong,kêu hắn mang bữa sáng lên, bác muốn ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc.”

Chỉ Ngưng đáp ứng, liền gọi điện cho quản lý riêng của bọn họ. Nói chuyện điệnthoại xong, mẹ Hoàng Phủ và Chỉ Ngưng lại ngồi xuống nói chuyện phiếm.

“Chỉ Ngưng, tiểu tử thối kia sao còn chưa tới? Còn chưa chịu rời giường sao?”Mỗi sáng uống một chén nước ấm đã thành thói quen mấy chục năm nay của mẹ HoàngPhủ Thần Phong.

“Không có, anh ấy đã rời giường, khi cháu tới anh ấy cũng đang rửa mặt rồi, hẳnsẽ đến mau thôi.”

Mẹ Hoàng Phủ cũng không hỏi Chỉ Ngưng chuyện vì sao tối qua đột nhiên bị HoàngPhủ Thần Phong ‘cướp’ đi, bởi vì, người sáng suốt đều đã biết.

“

“Ding dong” ding dong”

“Hẳn là Phong đến, bá mẫu, cháu đi mở cửa.”

Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu cười với Chỉ Ngưng, bà thật sự rất thích ChỉNgưng... Cá tính kiên cương, rõ ràng cuộc sống trôi qua rất vất vả, vẫn cònmuốn giả bộ vui vẻ, cố gắng hết sức không để cho người khác lo lắng. Hơn nữa,mẹ Hoàng Phủ cũng biết, Chỉ Ngưng đi làm ở công ty của Hoàng Phủ Thần Phong,tiền lương so với những nhà thiết khác cũng không tệ lắm, ngoại trừ ở lại trongbiệt thự của con trai mình, cô cũng không dùng qua một chút tiền nào của HoàngPhủ Thần Phong trừ món quà Hoàng Phủ Thần Phong tặng sinh nhật cô, Mẹ Hoàng PhủThần Phong rất thưởng thức điểm này của Chỉ Ngưng.

“Con trai, con đã đến rồi. Chỉ Ngưng vừa gọi bữa sáng, sau khi ăn xong chúng tacùng đến bệnh viện thăm mẹ của Chỉ Ngưng nha!”

“Bá mẫu, bác muốn đến bệnh viện thăm mẹ cháu sao?” Chỉ Ngưng có chút kích độngnhìn mẹ Hoàng Phủ, hốc mắt cũng hơi có chút đỏ.

Mà mẹ Hoàng Phủ thấy Chỉ Ngưng sắp khóc rồi, lập tức an ủi: “Đứa ngốc, đừngkhóc, bá mẫu nên đến thăm mẹ của cháu mà. Cháu xem, cháu vừa khóc, tiểu tử thốikia liền đau lòng.”

“Đúng a! Ngưng Nhi, đừng khóc, đừng quên, lát nữa chúng ta còn đến thăm mẹ em!”Hoàng Phủ Thần Phong cũng nhân cơ hội nói.

“Vâng, bá mẫu, cám ơn bác.” Chỉ Ngưng ôm lấy mẹ Hoàng Phủ, mẹ Hoàng Phủ cũnggắt gao ôm lấy cô. Chỉ Ngưng lâu nay chưa cảm giác được được mẹ ôm vào lòng nhưvậy, hôm nay, rốt cục cũng cảm nhận được rồi, trong chốc lát không nỡ rời khỏicái ôm này.

Hoàng Phủ Thần Phong không thoải mái Chỉ Ngưng ôm bất luận người nào ngoại trừhắn, cho dù là mẹ hắn cũng không được, hắn tiến lên đem mẹ Hoàng Phủ và ChỉNgưng kéo ra, “Đủ rồi, không cần ôm nữa, bữa sáng đã đến, mau ăn thôi!”

“Tiểu tử thối, con ghen tị, đúng không? Ha ha!” Mẹ Hoàng Phủ trêu ghẹo nói.

Vừa vặn lúc này, quản gia đem bữa sáng đưa tới, giảm bớt không ít sự xấu hổ củaHoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon.Mà hắn thì đi tới cửa đẩy xe thức ăn đến trước mặt mẹ Hoàng Phủ và Chỉ Ngưng,‘hầu hạ’ hai người ăn bữa sáng.

“Con trai, lần này gặp con, phát hiện con thay đổi rất nhiều so với trước kia,con lạnh nhạt, vô tình, rất khó nhìn thấy con tươi cười. Ngay cả mẹ cũng khôngthấy được mấy lần nụ cười phát ra từ nội tâm con. Hiện tại con trở nên ôn nhu,biết chăm sóc người khác, quan trọng là, cười cũng nhiều. Cái này hẳn là cônglao của Chỉ Ngưng đúng không?”

“Con xin mẹ, nào có khoa trương như mẹ nói a?” Hoàng Phủ Thần Phong bị mẹ HoàngPhủ nhìn chăm chú, không được tự nhiên uống một ngụm sữa.

“Nhưng bá mẫu, Phong trước mặt người khác cũng không nói nhiều, bảo anh ấy cườimột chút quả thực muốn mạng của anh ấy.”

“Đó là bởi vì anh chỉ ôn nhu đối với em, hiểu không?”

“Đã biết! Vậy anh không thể cười với những phụ nữ khác a! Đương nhiên, anh cóthể cười với bá mẫu. Nghe không?”

“Ngưng Nhi, anh làm sao dám cười với người phụ nữ khác! Từ nay về sau, anh ngaycả cười với mẹ cũng không.”

“Không được, anh không thể không cười với bá mẫu, bằng không em không để ý tớianh nữa.”

“Được, nghe lời em.”

“Ha ha.”

“

“

## 54. Chương 54 : Tỉnh Lại & Mua Sắm

Thời điểm bọn họ đến bệnh viện, bác sĩ đã làm kiểm tranão bộ ẹ Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ Hoàng Phủ ngồi hai bên ChỉNgưng, không ngừng an ủi cô, nói mẹ của cô nhất định sẽ không có chuyện gì,tình huống này, Chỉ Ngưng không thể gì hơn là gật gật đầu.

Một giờ sau, mẹ Chỉ Ngưng được y tá đẩy ra, bác sĩ đến trước mặt Chỉ Ngưng nói:“Tình hình của Hàn phu nhân rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bà ấylập tức có thể tỉnh lại.”

Nghe bác sĩ nói như thế, ba người bọn họ vô cùng vui mừng, liên tục nói lời cảmơn với bác sĩ, sau đó bước đến phòng bệnh của mẹ Chỉ Ngưng đợi bà tỉnh lại.

Bọn họ ngồi trên ghế sa lon, cao hứng trò chuyện. Mẹ Hoàng Phủ cùng Chỉ Ngưngnói rất nhiều chuyện thú vị hồi bé của Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ ThầnPhong xấu hổ nói Chỉ Ngưng không cần cười, cũng không dám nặng lời với mẹ mình,cho nên đành phải đỏ mặt ngồi một bên.

Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong vô tình nhìn thấy ngón tay của mẹ Chỉ Ngưng giậtgiật, hắn lập tức kéo tay Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi, đừng cười nữa, mẹ em hìnhnhư đã tỉnh rồi, em mau xem.”

“Cái cái gì? Mẹ em tỉnh?” Chỉ Ngưng lập tức ngừng cười, xoay người chạy đến bêngiường mẹ của cô, kích động nói: “Mẹ, mẹ thật sự đã tỉnh lại rồi sao? Mẹ?” ChỉNgưng nắm thật chặt tay mẹ, nước mắt tí tách rơi trên tay bà.

“Chỉ Ngưng, là con sao?” Bởi vì là tỉnh, cho nên, thanh âm mẹ Hàn nghe rất mệtmỏi.

“Vâng, mẹ, con là Chỉ Ngưng, mẹ, mẹ rốt cục cũng tỉnh lại rồi, ô ô ô ô” ChíNgưng ghé sát vào bên giường mẹ, vô cùng kích động, nước mắt tuôn như suối.

Mẹ Hàn nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ hắn, tò mò hỏi Chỉ Ngưng: “ChỉNgưng, hai vị này là?”

“A, anh ấy là Hoàng Phủ Thần Phong, bác ấy là mẹ của Phong, bọn họ đặc biệt tớithăm mẹ.” Chỉ Ngưng ngượng ngùng lau nước mắt, giới thiệu với mẹ cô.

“Chào mọi người, phiền toái hai người tới thăm tôi.”

“Chào bá mẫu ( mẹ Hàn)!” Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ hắn nói với mẹ Hàn.

“Mẹ, lần này mẹ có thể đến Mĩ trị liệu đều là Phong giúp chiếu cố, nếu nhưkhông có Phong..., con cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.” Chỉ Ngưngthoáng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, vừa vặn cùng lúc Hoàng Phủ Thần Phong cũngnhìn cô.

“Bây giờ mẹ đang ở Mĩ sao?” Mẹ Hàn vừa tỉnh lại, cũng không có ai nói với bànên bà không biết mình đang ở Mĩ.

“Đúng vậy, bá mẫu, thời điểm ở Trung Quốc, phát hiện trong đầu của bác có mộtkhối u lớn, sau đó cháu liền đưa bác đến Mĩ trị liệu, hiện tại đã làm giải phẫuxong.”

“Như vậy sao? Hoàng Phủ tiên sinh, thật cám ơn cháu, cám ơn cháu giúp đỡ chúngtôi như vậy, Chỉ Ngưng mang đến cho cháu không ít phiền toái phải không?” MẹHàn cảm thấy rất áy náy.

“Bá mẫu, nào có phiền toái. Trong khoảng thời gian bác hôn mê, mỗi ngày NgưngNhi đều lo lắng gần chết. Mỗi ngày đều mát xa và nói chuyện phiếm với bác.”

Bên này, Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng cùng mẹ Hàn nói về chuyện sau khi bàhôn mê. Hoàng Phủ Thần Phong nói rất nhiều với mẹ Hàn. Bên kia, mẹ Hoàng Phủ vàChỉ Ngưng lại nói tiếp chuyện của Hoàng Phủ Thần Phong khi còn bé. Khi mẹ HoàngPhủ nói đến chuyện bản thiết kế của Hoàng Phủ Thần Phong bị cha xé nát, ChỉNgưng liền khóc.

Chờ mẹ Hàn mệt mỏi, Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng và mẹ Hàn nói ngày mai lạiđến thăm bà. Sau đó bọn họ theo mẹ Hàn đi ăn cơm.

“Chỉ Ngưng, lát nữa cháu và Phong theo bác đi shopping ở trung tâm thương mạiMaz­za ­Gal­lerie được không?”

“Được chứ! Chỉ cần bá mẫu cao hứng, cháu không có vấn đề gì, Phong, anh thìsao?”

“Anh cũng không có vấn đề gì, chỉ cần em cùng mẹ cao hứng là tốt rồi.”

“Chỉ Ngưng, bá mẫu nói cho cháu biết a! Tiểu tử thúi kia thấy cháu theo bác đi,cho nên nó mới đi cùng, bằng không nó sẽ không theo giúp bác đâu.”

Hoàng Phủ Thần Phong bị mẹ hắn nói trúng tim đen, trừng mắt liếc nhìn bà, ý làbà không nên nói nữa.

Bởi vì hôm nay có mẹ Hoàng Phủ ở đây, nên Hoàng Phủ Thần Phong không tự mìnhlái xe. Hắn gọi lái xe tới đưa bọn họ đi mua sắm, dĩ nhiên vẫn không thiếu đượcnhân viên bảo vệ.

Mẹ Hoàng Phủ quả thực chính là cuồng mua sắm, lúc thì giúp Chỉ Ngưng mua quầnáo, mua giầy dép, lúc thì giúp Hoàng Phủ Thần Phong mua áo sơmi, mua cà vạt.Thế nhưng, mua đồ đều là Hoàng Phủ Thần Phong quẹt thẻ. Bảo vệ theo phía saucầm túi lớn túi nhỏ, không thể làm gì hơn là mang đồ để lên xe rồi lại tiếp tụctrở về xách đồ.

Mẹ Hoàng Phủ giúp Chỉ Ngưng và Hoàng Phủ Thần Phong mua rất nhiều thứ, cơ hồcái gì cũng có, thậm chí có cả nội y và đồ ngủ.

Bọn họ đi dạo đến mệt mỏi mới an vị ngồi trong một quán cà phê quán cùng uốngcà phê.

Đêm nay, mẹ Hoàng Phủ vẫn ở lại khách sạn, bởi vì bà không nỡ chia tay HoàngPhủ Thần Phong và Chỉ Ngưng. Tuy bà và Chỉ Ngưng mới chỉ gặp nhau một thời gianngắn, nhưng tình cảm của hai người đã rất sâu sắc.

## 55. Chương 55 : Cha Ruột

Bởi vì hôm qua mẹ Hoàng Phủ đi dạo phố vô cùngmệt mỏi, cho nên, hôm nay bà không cùng Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đếnbệnh viện, bà ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Chỉ Ngưng sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong giúpmẹ Hàn tản bộ trong hoa viên bệnh viện.

Hoàng Phủ Thần Phong nói với mẹ Chỉ Ngưng phải giúp bà thiết kế một bộ trangsức. Mẹ Hàn nghe vậy, cao hứng không thôi.

“Mẹ, bác sĩ nói bây giờ mẹ không thể quá hưng phấn, cho nên mẹ không nên cười.”

“Được, mẹ nghe lời Chỉ Ngưng..., Chỉ Ngưng nhà ta là nhất” bất chợt, mẹ Hàndừng nói chuyện, mắt chằm chằm nhìn vào một người.

Người kia tựa hồ cũng nhìn thấy mẹ Hàn, hắn đi tới phía bà. Mẹ Hàn thấy hắn đitới, bà nói với Hoàng Phủ Thần Phong: “Thần Phong, bác muốn trở về phòng bệnh,cháu đưa bá mẫu vào được không?”

Chỉ Ngưng thấy dáng vẻ mẹ cô có chút kỳ quái, liền hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?Không thoải mái sao?”

“Không có” không có việc gì, mau đưa mẹ trở về.”

Người đàn ông kia trông thấy mẹ Hàn muốn đi, liền lớn tiếng gọi: “Nhược Chân,Nhược Chân em đừng đi.”

“Mẹ, giống như có người gọi mẹ.” Chỉ Ngưng quay đầu lại nhìn một chút.

Vừa vặn, người đàn ông kia đuổi theo mẹ Hàn, ngồi xổm xuống trước mặt bà, cầmtay của bà, “Nhược Chân, anh rốt cục gặp được em rồi, những năm này em có khỏekhông?”

“Cút! Tôi không muốn nhìn thấy ông, cút đi” Mẹ Hàn đẩy người đàn ông kia ra,kích động nói, bà như thế nào cũng không nghĩ đến một lần nữa sẽ gặp người đànông tàn nhẫn này ở Mĩ, bà cũng không muốn cho Chỉ Ngưng gặp mặt cha ruột củamình.

“Mẹ, ông ấy là ai?”

“Bá mẫu, bác không nên kích động.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹHàn, trấn an.

Người đàn ông này cũng chú ý tới Chỉ Ngưng, nói: “Con là con gái của cha sao?”

“Không! Chỉ Ngưng không phải con gái của ông. Ông đi đi!”

“Mẹ, ông ta, ông ta vừa nói cái gì? Ông ấy gạt con đúng không?” Chỉ Ngưng nhìnvào mắt mẹ cô, muốn tìm kiếm đáp án từ nơi đó. Cô không thể tiếp nhận, cũngkhông muốn đột nhiên tiếp nhận một người là cha của mình. Hơn nữa, Chỉ Ngưnghận cha của cô, hận hắn năm đó vứt bỏ mẹ con cô, hiện tại lại tới tìm bà.

“Đúng, ông ta không phải cha của con. Thần Phong, cháu mau đưa bác vào phòng,bác không muốn gặp lại người này.”

Hoàng Phủ Thần Phong luôn đứng một bên quan sát, hắn đại khái cũng đoán đượcquan hệ của người đàn ông này với mẹ Hàn.

“Nhược Chân, anh biết em hận anh năm đó vứt bỏ các người nhưng ít nhất em phảiđể cho anh và con nhận nhau!”

“Mời ông tránh ra, nếu không, tôi không xác định sẽ xảy ra chuyện gì?” HoàngPhủ Thần Phong kéo cha của Chỉ Ngưng ra, cảnh cáo hắn không nên tới gần ChỉNgưng và mẹ cô.

“Cậu là ai? Dựa vào cái gì can thiệp vào chuyện gia đình tôi?” Người đàn ôngnày còn không sợ chết gào thét với Hoàng Phủ Thần Phong.

“Tôi là Hoàng Phủ Thần Phong, bạn trai của Ngưng Nhi, như thế nào? Ông khôngbiết?” Hoàng Phủ Thần Phong khinh thường nhìn hắn một cái.

Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong nói ra tên của mình, người đàn ông kia ước chừngngây dại mất năm giây, nhưng lời đã nói giống như bát nước đã hắt đi, không thểthu trở lại.

“Bá mẫu, không sao chứ, bây giờ chúng ta trở về đi. Ngưng Nhi, chúng ta đi.”Hoàng Phủ Thần Phong vừa giúp mẹ Hàn, vừa làm cho Chỉ Ngưng khoác tay mình rờiđi.

Trở lại phòng bệnh, Chỉ Ngưng dìu mẹ cô lên giường nghỉ ngơi, hiện tại cô khôngmuốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới bệnh tình của mẹ.

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi! Hiện tại đừng suy nghĩ gì cả, được không?”

“Chỉ Ngưng, ông ta là cha ruột của con. Chỉ Ngưng, vừa rồi hẳn là con cũng đãhiểu? Không cần vì lo lắng ẹ nên mới nói như vậy?”

“Mẹ, con không có người cha như vậy, ông ta không làm tròn trách nhiệm của mộtngười cha, cho nên, con không muốn nhận người cha này.” Chỉ Ngưng cố nén nướcmắt, không cho nó chảy xuống.

Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng ôm Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng cũng dựa vào lồng ngựcHoàng Phủ Thần Phong.

“Bá mẫu, bác hảo hảo nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng cháu trở lại thăm bác, nếunhư bác cần cái có thể nói với y tá ở bên ngoài, họ có thể nói tiếng TrungQuốc.”

“Được, các con trở về đi! Bá mẫu không có chuyện gì, các con không cần phải lolắng.”

“Mẹ, chúng con về đây, mẹ hảo hảo nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng con lại tới.”

Mẹ Hàn chờ Hoàng Phủ Thần Phong đi rồi mới đau lòng khóc lớn lên, bà liền nhớtới cái đêm hai mươi ba năm trước.

【 Hồi ức của mẹ Hàn 】

“Hạo Vũ, em cầu xin anh, cầu xin không cần vứt bỏ em, con gái của chúng ta mớiđược ba tháng mà thôi, nó không thể không có cha.” Mẹ Hàn ôm Tiểu Chỉ Ngưng,khóc lóc, van xin chồng của mình Trịnh Hạo Vũ không cần đi.

Nhưng Trịnh Hạo Vũ hoàn toàn không để ý tới đứa con gái mới sinh ra sinh khônglâu cùng thân thể suy yếu của vợ mình nói: “Cuộc sống khổ sở như thế này đã quáđủ rồi, hiện tại, tôi chỉ muốn cùng thiên kim tập đoàn La thị ở bên nhau, cóthể kế thừa tài sản của co ấy, cho nên, hôm nay tôi nhất định phải rời đi, côbuông tay.”

“Hạo Vũ, em cầu xin anh không cần đi, em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, anhkhông cần đi được không?”

“Cô đến chết cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy, cô biết tập đoàn La thị cóbao nhiêu tài sản không?”

“Hạo Vũ, coi như anh vì tình cảm bao năm của chúng ta, anh không cần đi, khôngcần đi” Mẹ Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin Trịnh Hạo Vũ, chỉ cần còn một tihi vọng, bà cũng sẽ không từ bỏ.

“Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn tưởng rằng tôi còn tình cảm với cô sao? Đừng cónằm mơ, thừa dịp bây giờ tuổi còn trẻ, tìm người đàn ông khác tái giá đi.” Nóixong, hắn dứt tay mẹ Hàn ra, bước đi không quay đầu lại.

Mẹ Hàn đặt Chỉ Ngưng lên giường, ngay cả giầy cũng không kịp mang, liền chạy rakhỏi nhà đuổi theo chồng của mình. Trong lúc đuổi theo, mẹ Hàn không biết téngã bao nhiêu lần, nhưng bà vẫn kiên trì đứng dậy đuổi theo, thẳng đến khikhông nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa...

【 hồi ức kết thúc 】

## 56. Chương 56 : Người Thân Nhất Ra Đi

Vừa rồi, cha của Chỉ Ngưng cũng không rời đi, hắn vẫnđứng dưới lầu chờ Chỉ Ngưng, hắn muốn cùng cô hàn huyên một chút. Hắn không thểtưởng được con gái của mình có thể ở bên cạnh Hoàng Phủ Thần Phong, cho nênhiện tại hắn muốn lấy lòng Chỉ Ngưng, nói không chừng Hoàng Phủ Thần Phong tâmtình tốt một chút, có thể nhập cổ phần vào công ty của mình, làm cho công tycủa mình càng mạnh hơn nữa.

Hắn thấy Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng ra khỏi thang máy ngay lập tức tiếnlên, kéo tay Chỉ Ngưng nói: “Chỉ Ngưng, cha là cha ruột của con, Chỉ Ngưng, contrưởng thành rồi.”

“Tôi không muốn nhìn thấy ông, ông buông ra, không nên đụng vào tôi, tôi khôngcó người cha như ông.” Chỉ Ngưng tránh qua một bên không muốn tiếp xúc với chacủa mình.

“Chỉ Ngưng, con không thể không nhận cha!”

Hoàng Phủ Thần Phong tức giận nói với bảo vệ ở phía sau: “Các người còn đứng đólàm gì vậy? Còn không mau kéo người đàn ông không biết điều này ra ngoài, khôngnghe thấy Ngưng Nhi nói không muốn gặp ông ta sao? Các người chẳng lẽ muốn nhìnNgưng Nhi bị ông ta đả thương sao?”

Hai bảo vệ theo phía sau ngay lập tức kéo người đàn ông kia ra, số còn lại bảohộ Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng vào trong xe đang chờ bên ngoài.

Hồi lâu, người đàn ông kia thấy bọn họ đã rời đi, hắn xoay người đi vào thangmáy.

“Ngưng Nhi, muốn khóc hãy khóc đi, không nên cố gắng chịu đựng.” Hoàng Phủ ThầnPhong đau lòng ôm Chỉ Ngưng.

Nghe xong lời Hoàng Phủ Thần Phong..., Chỉ Ngưng rốt cục nhịn không được, ghévào trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong khóc, “Ô ô ô” Phong, vì sao? Tại sao để gặp mặt ông ta, ô ô ô ô” vì sao? Em không muốn gặp lại ông ta, không muốn để ẹ em lại vì ông ta mà thương tâm rơi lệ, những năm qua, em thường xuyênthấy mẹ lén lún khóc lúc nửa đêm, bà sợ em lo lắng nên cái gì cũng không nóivới em, nhưng em cái gì cũng biết. Ô ô ô”

“Sẽ không, Ngưng Nhi, từ nay về sau, em cùng bá mẫu sẽ không gặp lại ông ta, bámẫu cũng sẽ không phải thương tâm nữa.” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng launước mắt.

“Vâng, ô ô ô ô” cám ơn anh, Phong.”

“Đứa ngốc”

Lúc đến khách sạn, Chỉ Ngưng đã ngủ thiếp đi. Hoàng Phủ Thần Phong đành phảicẩn thận ôm cô lên phòng. Mẹ Hoàng Phủ nghe thấy phòng Hoàng Phủ Thần Phong cótiếng mở cửa, bà liền ngó ra xem một chút, quả nhiên là bọn họ đã trở lại.

“Con trai, Chỉ Ngưng đang ngủ sao?” Mẹ Hoàng Phủ nhỏ giọng hỏi Hoàng Phủ ThầnPhong.

“Vâng, hôm nay ở bệnh viện đã xảy ra chút chuyện.” Hoàng Phủ Thần Phong đặt ChỉNgưng lên giường, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại, hắn sợ mình và mẹ nói chuyệnsẽ ảnh hưởng đến Chỉ Ngưng nghỉ ngơi.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ tình hình của mẹ Chỉ Ngưng không tốt sao?” Nghe xong ngữkhí của Hoàng Phủ Thần Phong, mẹ Hoàng Phủ cảm thấy đã xảy ra chuyện rất nghiêmtrọng.

“Hôm nay tại bệnh viện, bá mẫu gặp lại chồng trước. Hắn muống cùng Ngưng Nhinhận nhau. Nhưng con biết rõ người đàn ông kia, hắn nhất định sau khi biết thânphận của con mới muốn kiên trì nhận lại Ngưng Nhi. Ngưng Nhi không muốn nhậnhắn, hơn nữa bá mẫu cũng rất kích động. Vừa mới trên xe, Ngưng Nhi đã khóc rấtlâu, hiện tại cô ấy hẳn là mệt mỏi.” Hoàng Phủ Thần Phong thở dài một hơi.

“Ai, lại có loại đàn ông này. Chỉ Ngưng hiện tại nhất định rất đau lòng, contrai, con hảo hảo an ủi con bé, đừng để nó quá thương tâm, cũng cố gắng hết sứcđừng ẹ Chỉ Ngưng thấy người đàn ông kia.”

“Vâng, con biết.”

“Chờ lát nữa Chỉ Ngưng thức dậy, con cho con bé ăn chút gì đó, đừng để nó đóibụng, mẹ trở về phòng trước.”

Hoàng Phủ Thần Phong ngồi bên giường, nhẹ nhàng gẩy mấy sợi tóc dính vào mặtChỉ Ngưng ra, sau đó, Hoàng Phủ dùng một cái khăn mặt ấm, lau sạch khuôn mặtcô.

Nửa đêm, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đang nói chuyện phiếm, đột nhiên bịmột trận chuông điện thoại di động dồn dập cắt ngang, Hoàng Phủ Thần Phongkhông vui nhận điện, “Chuyện gì?”

“Phong thiếu, không tốt, Hàn phu nhân vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu rồi,tình huống nguy cấp, ngài mau tới a!”

“Ngưng Nhi, chúng ta mau đến bệnh viện, bá mẫu bị đưa vào phòng cấp cứu.”

“Cái gì?”

Đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu lại thấy người đời này cô không muốnthấy nhất, lớn tiếng gáo thét với hắn: “Ông rốt cuộc đã làm gì mẹ tôi? Là aicho phép ông tới gặp mẹ của tôi? Ông cút! Cút đi”

“Chỉ Ngưng, cha là cha của con, con không thể nói với cha như vậy.” Người đànông này còn muốn thử đến gần Chỉ Ngưng.

Hoàng Phủ Thần Phong liền ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực, “Ông không có tư cáchđụng vào Ngưng Nhi.”

“Phong thiếu, mời cậu khuyên nhủ Chỉ Ngưng, làm cho con bé nhận người cha nhưtôi được không?”

Hoàng Phủ Thần Phong thấy hắn còn không hết hy vọng, dùng ánh mắt nhìn nhânviên bảo vệ một cái, bảo vệ lập tức kéo hắn ra ngoài.

Hoàng Phủ Thần nói với Tiểu Bân: “Phái hai người trông coi trước cửa bệnh viện.Ngoài ra làm cho những người không có liên quan dời xa tầng lầu có phòng bệnhcủa mẹ Ngưng Nhi, sau đó phái người canh giữ bên ngoài phòng, không cho bấtluận kẻ nào tiếp cận, đặc biệt là người đàn ông kia.”

“Dạ, tôi đi làm ngay lập tức,”

Không đến nửa giờ, Tiểu Bân đã làm xong mọi chuyện Hoàng Phủ Thần Phong dặn dò.

Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, khuôn mặt bác sĩ tràn đầy tiếc nuối bước ra,Chỉ Ngưng chạy đến túm lấy áo của bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào? Khôngsao chứ, đúng không?”

“Thật xin lỗi, Hàn tiểu thư, Hàn phu nhân gặp phải kích thích rất lớn, thậtđáng tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Nói xong, bác sĩ rời đi.

“Không” sẽ không, mẹ sẽ không bỏ mặc tôi như vậy.” Chỉ Ngưng lảo đảo chạy vàophòng cấp cứu, bổ nhào vào trong ngực mẹ cô khóc lớn: “Mẹ, mẹ tỉnh a! Mẹ, khôngcần phải ngủ, chúng ta về nhà, mẹ” Chỉ Ngưng thét to một tiếng, té xỉu trên mặtđất lạnh như băng.

Hoàng Phủ Thần Phong lập tức bế Chỉ Ngưng lên, phân phó Tiểu Bân đem di thể mẹHàn tới phòng an nhạc, chờ Chỉ Ngưng tỉnh lại sẽ an bài. (ta đoán cái ‘phòng annhạc’ là phòng lưu di thể người chết)

Chỉ Ngưng mặt không có chút máu nằm trên giường khách sạn, mẹ Hoàng Phủ đã ởmột bên đau lòng lau nước mắt, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngồi bên cạnh nắm thậtchặt tay Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng từ từ mở mắt,nói với Hoàng Phủ Thần Phong: “Phong, em muốn trở về, emmuốn đưa mẹ em về Đài Bắc.”

“Được, chúng ta lập tức trở về, anh cho người chuẩn bị xong chúng ta có thểđi.”

Chỉ Ngưng cáo biệt mẹ Hoàng Phủ, trở về Đài Bắc.

Hoàng Phủ Thần Phong đặc biệt giúp mẹ của Chỉ Ngưng xây một ngôi mộ xa hoa, đemtro cốt của mẹ cô đặt bên trong, mời người quét dọn thường xuyên.

Trải qua một thời gian ngắn điều dưỡng, Chỉ Ngưng dần dần khôi phục tâm tình,bước ra khỏi nỗi bi thương mất đi người thân nhất, mà hết thảy công lao này đềunhờ Hoàng Phủ Thần Phong.

## 57. Chương 57 : Sợ Hãi & Hiểu Lầm

Sau khi mẹ Hàn qua đời, Hoàng Phủ Thần Phong để choChỉ Ngưng ở trong nhà nghỉ ngơi, nếu quả thật cô muốn vẽ bản thiết kế..., ở nhàcũng có thể vẽ mà. Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng đang thiết kế một bộ trang sức chomẹ Hoàng Phủ, tuy mẹ ruột của Chỉ Ngưng đã qua đời, nhưng còn có mẹ Hoàng Phủquan tâm, yêu thương cô.

Gần đây, mẹ Hoàng Phủ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Chỉ Ngưng, bọn họ mỗi lầncó thể trò chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Trong lòng Chỉ Ngưng, cô đã sớm coi mẹHoàng Phủ như mẹ ruột của mình rồi.

Hôm nay, Chỉ Ngưng ngồi trong hoa viên để vẽ, sau khi hoàn thành sẽ đến công tyđể chế tác thành thành phẩm.

Đột nhiên, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, người hầu trong biệt thự cũngbiết Chỉ Ngưng sợ nhất sấm chớp rồi, nguyên một đám đều chạy đến hoa viên. Khiđến nơi, đã nhìn thấy Chỉ Ngưng ngồi xổm trên thảm cỏ, ôm đầu gối, thân thểđang run rẩy, chị Lý chạy tới, nói: “Chỉ Ngưng tiểu thư, không sao chứ, đừngsợ, có chị Lý ở đây! Trời sắp mưa rồi, cô mau dậy đi! Chúng ta vào trong nhàđi.”

“Không” không cần, không cần”

Thấy thế, người hầu đều tới khuyên Chỉ Ngưng, kêu cô trở vào trong nhà, nhưngChỉ Ngưng thế nào cũng không chịu đi.

Hoàng Phủ Thần Phong đang chủ trì một cuộc họp cấp cao, đột nhiên nhìn thấy tiachớp, hắn không nói hai lời liền chạy ra khỏi phòng họp, khiến ọi ngườitrong phòng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà thảm nhất là một giám đốc đangbáo cáo với Hoàng Phủ Thần Phong, nhìn thấy Hoàng Phủ bỏ đi, hắn tưởng bản báocáo của mình có vấn đề gì.

Kỳ thật, sau khi Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy tia chớp, nghĩ đến Chỉ Ngưng ởnhà một mình sẽ sợ hại, cho nên hiện tại hắn phải về nhà với cô.

Hoàng Phủ Thần Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự, lại nhìn thấy mộtđám người hầu vây trong hoa viên, Hoàng Phủ Thần Phong liền hướng phía ngườihầu đi tới, vừa vặn, có một người hầu nhìn thấy hắn lập tức báo cáo: “Thiếugia, Chỉ Ngưng tiểu thư ngồi ở đây không chịu đi vào, may là ngài đã về.”

Nghe xong lời người hầu nói..., Hoàng Phủ Thần Phong bước nhanh đến bên ngườiChỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, anh tới rồi, chúng ta vào đi thôi! Trời mưa rồi.” Nóixong, Hoàng Phủ Thần Phong cúi người ôm lấy Chỉ Ngưng.

“Phong, anh đã đến rồi! Em rất sợ!” Chỉ Ngưng gắt gao ôm eo Hoàng Phủ ThầnPhong, run rẩy nói.

“Ngưng Nhi ngoan! Đừng sợ, có anh ở đây.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa an ủi ChỉNgưng, vừa nói với chị Lý ở phía sau: “Chị Lý, ngay lập tức đi nấu chút canhgừng, mang lên phòng cho tôi.”

Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến phòng tắm, trước tiên xả đầy nước ấm vàobồn tắm, sau đó cởi quần áo của Chỉ Ngưng ra, ôm cô vào trong bồn tắm, dùngnước ấm nhẹ nhàng lau sạch thân thể lạnh như băng của cô. Tuy đã là mùa xuânrồi, nhưng khi trời mưa vẫn có chút lạnh, huống chi Chỉ Ngưng đã dầm mưa ởngoài.

“Phong, em không làm chậm trễ công việc của anh chứ?” Chỉ Ngưng giữ chặt tayHoàng Phủ Thần Phong, hỏi.

“Sao em lại làm chậm trễ công việc của anh? Ở công ty, anh vừa nhìn thấy tiachớp liền trở về nhà ngay, anh biết rõ em sẽ sợ, quả nhiên! Nếu như anh chưatrở về..., Ngưng Nhi, có phải em sẽ một mực muốn ngồi ở hoa viên hay không?”

“Bởi vì em biết rõ Phong nhất định sẽ trở về.”

“Em đó”

Hoàng Phủ Thần Phong cẩn thận giúp Chỉ Ngưng lau khô thân thể, sau đó, đem khănchoàng tắm màu lam mặc lên cho cô, ôm cô ra khỏi phòng tắm. Hoàng Phủ ThầnPhong đặt Chỉ Ngưng lên giường, “Ngưng Nhi, trước tiên em nghỉ ngơi một chút!Chị Lý lập tức sẽ mang canh gừng lên. Em còn muốn ăn cái gì? Anh kêu đầu bếp đilàm.” Sau khi trở về từ Mĩ, Hoàng Phủ Thần Phong lại mời đầu bếp về một lầnnữa.

“Em muốn ăn bánh trôi vừng, đầu bếp kia làm rất ngon a!”

“Được, hiện tại anh xuống dưới nói với đầu bếp.”

-------------LOVE------------

“Phong, chờ em thiết kế xong bộ trang sức này tặng cho bá mẫu, em sẽ mang đếncông ty để chế tác.” Chỉ Ngưng vừa ăn bánh trôi Hoàng Phủ Thần Phong đút chocô, vừa đưa bản thiết kế cho Hoàng Phủ Thần Phong xem.

“Được, em nói cái gì chính là cái đó! Đến lúc đó để lái xe đưa em đến công ty,biết chưa? Bất quá, Ngưng Nhi, một thời gian dài nữa em mới có thể hoàn thànhbản thiết kế sao?” Hoàng Phủ Thần Phong lại đút cho Chỉ Ngưng một cái bánhtrôi.

“Không có! Mấy ngày nay, mỗi ngày em đều rất cố gắng vẽ, đại khái là một tuầnnữa có thể hoàn thành.” Chỉ Ngưng mập mờ không rõ nói.

“Ha ha! Ngưng Nhi, nếu như mẹ của anh biết em cố gắng thiết kế trang sức cho bànhư vậy, bà khẳng định sẽ rất cao hứng.”

“Đương nhiên rồi! Phong, nhẫn em tặng cho anh, anh nhất định mỗi ngày đều phảiđeo, không cho phép tháo ra, nghe không?” Chỉ Ngưng vuốt ve ngón tay trỏ củaHoàng Phủ Thần Phong, ra lệnh cho hắn.

“Ừ, anh cam đoan, anh tuyệt đối sẽ không tháo ra, đến lúc anh tám mươi tuổi vẫnnhất định đeo trên tay.”

“Ha ha! Phong, chờ đến khi anh tám mươi tuổi, khuôn mặt nhất định đầy nếp nhăn,như vậy liền xấu chết, không đẹp trai chút nào.” Hiện tại, Chỉ Ngưng bắt đầutưởng tượng bộ dạng Hoàng Phủ Thần Phong khi về già.

“Vậy em đến lúc đó cũng rất khó coi a! Khi đó anh cũng hơn bảy mươi tuổi, cũngcó nếp nhăn rồi, hơn nữa tóc cũng đã bạc.”

“Em vẫn trẻ hơn so với anh!”

-------------LOVE------------

“Chị Lý, hôm nay tôi muốn đến công ty, lập tức sẽ trở lại.”

“Được, Chỉ Ngưng tiểu thư, cô cẩn thận một chút.”

“Tôi biết, chị Lý.”

Chỉ Ngưng cầm bản thiết kế hưng phấn ngồi trên xe, cô không nói cho Hoàng PhủThần Phong hôm nay cô sẽ đến công ty, cô muốn cho hắn một kinh hỉ.

Chỉ Ngưng đi vào công ty, nhưng nhân viên lễ tân ở đại sảnh dùng một loại ánhmắt kỳ dị để nhìn cô. Chỉ Ngưng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ đã xảy ra chuyệngì sao?

Chỉ Ngưng mang theo nghi vấn đi vào thang máy chuyên dụng của Hoàng Phủ ThầnPhong. Đến tầng 29, lúc đi ngang qua phòng thư kí, cô nghe thấy có tiếng nóichuyện phiếm trong đó: “Tôi vốn đang cho rằng Hàn Chỉ Ngưng kia và tổng tài ởcùng một chỗ! Không nghĩ tới, hôm nay có một người phụ nữ đến tìm tổng tài, saukhi đi vào văn phòng tổng tài, đến bây giờ còn chưa đi ra, ai biết được bây giờđang làm cái gì a?”

Chỉ Ngưng nghe xong, sắc mặt tái nhợt.

“Cũng đúng! Đại khái vào cũng đã hai tiếng rồi.”

Văn phòng của Hoàng Phủ Thần Phong không khóa cửa, Chỉ Ngưng đứng ở cửa ra vào,thấy được tất cả bên trong. Chỉ Ngưng nhìn thấy một người phụ nữ rất mị hoặclẳng lơ xinh đẹp, cả thân thể đều ghé vào trên người Hoàng Phủ Thần Phong. Taycô ta còn đang vuốt ve chiếc nhẫn Chỉ Ngưng tặng cho Hoàng Phủ Thần Phong,“Phong thiếu, nhẫn này là do anh tự thiết kế sao? Thật đặc biệt nha! Có thểgiúp em thiết kế một cái được không? Em rất thích!” Nói xong, vẫn không quênhôn một cái lên môi Hoàng Phủ Thần Phong.

Chỉ Ngưng nhìn thấy cảnh này, lòng của cô tan nát mất rồi, nếu như Phong khôngmuốn..., vì sao hắn không đẩy cô ta ra! Nói vậy, hắn rất hưởng thụ sao?

Chỉ Ngưng xoay người, nghĩ muốn rời đi thôi, vừa vặn bị thư ký của Hoàng PhủThần Phong đụng phải. Thư ký nhìn thấy sắc mặt Chỉ Ngưng không tốt, cô liềnđoán được Chỉ Ngưng đã nhìn thấy tình huống bên trong.

“Cút, tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất không nên đụng vào nhẫn của tôi, còn có, côlập tức rời khỏi đây cho tôi.” Hoàng Phủ Thần Phong dùng tay đẩy người phụ nữkia ngã nhào trên mặt đất. Chỉ Ngưng rời đi quá sớm, cô còn chưa nhìn thấy hếttình huồng bên trong. Nếu như cô rời đi chậm một chút, cũng sẽ không hiểu lầmHoàng Phủ Thần Phong.

“Phong thiếu”

“Cút!”

Người phụ nữ kia giận dậm chân một cái, ảo não đi ra ngoài.

Sau khi người kia rời khỏi, thư ký của Hoàng Phủ Thần Phong tiến vào báo cáolịch trình làm việc, báo xáo xong cô còn nói: “Tổng tài, Hàn tiểu thư vừa mớitới công ty, cô ấy” cô ấy giống như thấy được hết thảy.” Thư ký cảm thấy mìnhcần phải nói với tổng tài là Chỉ Ngưng đã tới công ty.

“Shit! Ngưng Nhi bây giờ đang ở đâu?”

“Cô ấy đã đi rồi”

Hoàng Phủ Thần Phong đá văng cửa, phải đi tìm Chỉ Ngưng, hắn biết rõ Chỉ Ngưngnhất định là hiểu lầm, cũng xác định Chỉ Ngưng chỉ nhìn một nửa, bằng không sẽkhông rời đi.

## 58. Chương 58 : Uống Rượu Say & Đại Hỗn Đản

Chỉ Ngưng đi trên đường cái, giờ khắc này, trong đầucô đều là hình ảnh người phụ nữ kia ôm Hoàng Phủ Thần Phong. Cô băng qua đường,xa xa, một chiếc xe đang lao đến phía trước đột nhiên phanh gấp, lái xe ló đầura hung hăng mắng Chỉ Ngưng.

Hiện tại, Chỉ Ngưng không biết mình còn có thể đi nơi nào? Chỉ Ngưng khóc tớimức hai mắt lờ mờ nhìn không rõ nữa, cô không còn khí lực tiếp tục lang thangtrên đường nữa.

“Cẩn thận” ngay khi Chỉ Ngưng chuẩn bị một chiếc xe đụng vào, một người đàn ôngnhào tới xô ngã cô. Chỉ Ngưng còn không biết xảy ra chuyện gì đã bị đẩy ngãrồi. Sau khi người kia nhìn rõ Chỉ Ngưng, mới nhận ra, “Di? Cô không phải HànChỉ Ngưng sao?”

“A, anh là Nhan Nặc Tư?”

“Cô còn nhớ rõ tôi? Cô đã xảy ra chuyện gì, cô vừa rồi rất nguy hiểm, thiếuchút nữa đã bị đụng phải.” Nhan Nặc Tư kéo Chỉ Ngưng đến khu vực an toàn.

“Tôi... tôi không sao! Tôi đi trước.”

“Cô ngẩn ngơ như vậy còn nói không có việc gì! Cô đi một mình tôi sẽ thấy lolắng, tôi đưa cô về!”

“Không. Tôi không muốn trở về, chúng ta đi uống cà phê, được không?”

“Được! Đi thôi, xe của tôi ngay bên cạnh.”

Bọn họ ngồi ở quán cà phê đã mau hai giờ rồi, cà phê cũng đã uống vài tách.Nhưng Chỉ Ngưng vẫn không nói một câu nào, chỉ là ngơ ngác nhìn ra ngoài cửasổ. Nhan Nặc Tư an vị ngồi đối diện với Chỉ Ngưng, lẳng lặng nhìn cô.

“Nhan Nặc Tư, tối nay tôi không muốn về, tôi muốn đến quán bar, anh đi cùng tôiđược không?” Chỉ Ngưng mặc dù đang nói chuyện với Nhan Nặc Tư, nhưng ánh mắt côvẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Chỉ Ngưng không biết sau khi trở về nhà sẽ như thếnào ở chung với Hoàng Phủ Thần Phong, cho nên, cô lựa chọn gọi Nhan Nặc Tư cùngcô đến quán bar.

“Chỉ Ngưng, cô cãi nhau với Phong sao?” Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra Chỉ Ngưng làxảy ra chuyện với Hoàng Phủ Thần Phong, bằng không, cô sẽ không thất thần đitrên đường như vậy.

“Không có! Sao anh lại hỏi như thế?”

“OK! Cô không muốn nói cũng không sao, bây giờ chúng đến quán bar, dù sao tôicũng không có chuyện gì.”

-------------LOVE-----------

Đến quán bar, Nhan Nặc Tư nhìn Chỉ Ngưng uống Whiskey hết ly này đến ly khác,bất luận hắn khuyên như thế nào cũng không có ích, Chỉ Ngưng khăng khăng muốnuống rượu.

“Uy! Một ly nữa, nghe thấy không hả! Tôi” tôi muốn uống rượu!” Chỉ Ngưng đemcái chén trống không đưa cho người phục vụ, hô to còn muốn một ly.

“Chỉ Ngưng, cô uống say, không cần uống nữa, cô ở cùng Phong phải không? Tôiđưa cô trở về.” Nhan Nặc Tư ý bảo nhân viên phục vụ không cần đưa rượu cho ChỉNgưng nữa.

“Không” tôi không muốn” không muốn trở về, ô ô” Hoàng Phủ Thần Phong là đại hỗnđản” hỗn đản! Hắn hôm nay rõ ràng cùng một người phụ nữ rất khêu gợi ở trongphòng làm việc tán tỉnh nhau” ô ô ô ô” hỗn đản” tôi còn nhìn thấy người phụ nữkia chạm vào nhẫn tôi tặng cho Hoàng Phủ Thần Phong” vì sao? Vì sao? Tôi” tôichán ghét hắn! Tôi cũng muốn đi tìm người đàn ông, tôi, ngay bây giờ tôi sẽ đitìm” Chỉ Ngưng tiện tay đoạt lấy ly rượu trong tay Nhan Nặc Tư, vừa khóc, vừamắng Hoàng Phủ Thần Phong, vừa nói muốn đi tìm đàn ông.

Nhan Nặc Tư bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên lai là Phong tán tỉnh người khác bị cônhìn thấy, trách không được lại thương tâm như vậy, còn nói muốn đi tìm ngườiđàn ông khác! Nhan Nặc Tư lấy điện thoại di động ra gọi: “Uy! Phong, Chỉ Ngưngmuốn đi tìm người đàn ông khác”

“Cái gì?” Bên kia, sau khi Hoàng Phủ Thần Phong nghe được hét to.

Nhan Nặc Tư vuốt vuốt lỗ tai, “Bây giờ cô ấy đang ở quán bar uống rượu, cậu mauđến, bằng không tôi không bảo đảm cô ấy có thể đi tìm đàn ông hay không.”

Hoàng Phủ Thần Phong ném điện thoại, phải đến quán bar, hắn đi tìm cô từ trưađến giờ, cô lại muốn đi tìm đàn ông sao?

“Tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với Ngưng Nhi?” Vừa đến quán bar, Hoàng PhủThần Phong không thoải mái nhìn Nhan Nặc Tư.

“Buổi trưa nay cô ấy thiếu chút nữa bị xe đâm chết. Được rồi, hiện tại cậu đãđến rồi, tôi đi đây!”

Hoàng Phủ Thần Phong đi đến quầy bar, đoạt được ly rượu trong tay Chỉ Ngưng,nói: “Ngưng Nhi, về nhà.”

“Anh” anh chính là “ tên hỗn đản kia đúng không? Tôi mới không trở về với anh,rượu” tôi muốn uống rượu.” Chỉ Ngưng đẩy Hoàng Phủ Thần Phong ra, tiếp tục uốngrượu.

“Ngưng Nhi ngoan, không nên uống nữa, chúng ta trở về.”

“Đại hỗn đản” anh quản tôi để làm gì? Anh” anh đi tìm những người phụ nữ khác”tốt lắm, đừng tới tìm tôi, ô ô ô” hỗn đản!”

Hoàng Phủ Thần Phong mặc kệ Chỉ Ngưng phản đối, ôm lấy cô bước ra khỏi quánbar. Đem Chỉ Ngưng đặt trên xe, thắt dây an toàn cho cô.

“Hỗn đản, anh” anh dẫn tôi đi tìm đàn đàn ông được không? Dù sao anh đã cóngười khác rồi.”

“Câm miệng, ngồi yên cho anh!”

“Ô ô ô” đại hỗn đản, anh” anh mắng tôi, ô ô ô” cũng biết anh có người khácliền” không tốt với tôi nữa, tôi” tôi chán ghét anh, ô ô ô”

Hoàng Phủ Thần Phong thật là không có biện pháp với Chỉ Ngưng, hắn không biếtphải làm sao hầu hạ một người phụ nữa uống rượu say.

Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống xe, đi vào bên trongnói với chị Lý đang chờ bọn họ: “Chị Lý, Ngưng Nhi uống rượu say,chị kêu đầubếp nấu canh giải rượu.”

“Hỗn đản!” Chỉ Ngưng lại bắt đầu kêu to, làm người hầu trong phòng khách giậtnảy mình.

“Được, anh là hỗn đản, anh thực xin lỗi em!”

Một câu “anh là hỗn đản” này của Hoàng Phủ Thần Phong làm cho người hầu đều sợngây người.

“Hỗn đản” nơi này nhìn thực quen mắt a!” Chỉ Ngưng trái một câu hỗn đản, phải mộtcâu hỗn đản gọi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đây là nhà của chúng ta, em đương nhiên thấy quen mắt.” Hoàng Phủ Thần Phongôm Chỉ Ngưng đến phòng tắm, chuẩn bị đem một thân mùi rượu của Chỉ Ngưng rửasạch sẽ.

“Nhà của chúng ta? Ha ha” nơi này” nơi này nhất định” nhất định có rất nhiềuđàn bà tới qua, tôi không muốn ở” ở đây, tôi” tôi phải đi.” Chỉ Ngưng không đểý thân thể trần truồng, nghĩ muốn chạy ra khỏi bồn tắm, hoàn hảo bị Hoàng PhủThần Phong kịp thời ôm lấy.

“Nơi này chỉ có một người phụ nữ từng tới là em, hơn nữa còn ở lâu như vậy.”Hoàng Phủ Thần Phong lại lần nữa ôm Chỉ Ngưng vào bồn tắm, giải thích với cô,mặc kệ Chỉ Ngưng có nghe lọt tai hay không, hắn cũng giải thích.

Chỉ Ngưng rốt cục thét lên mệt mỏi, nằm trong bồn tắm ngủ luôn một giấc.

Hoàng Phủ Thần Phong tắm cho Chỉ Ngưng xong liền ôm cô trở về giường. Ngay khiHoàng Phủ Thần Phong muốn đi xuống lầu hỏi chị Lý canh giải rượu nấu xong chưa,Chỉ Ngưng lại bắt đầu gọi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Phong” không cần đi” không có anh, em ngủ không được.” Chỉ Ngưng khóc nói.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng rốt cục có chút ‘bình thường’ rồi, rốt cụckhông mắng hắn là hỗn đản nữa, hắn rốt cục lộ ra nụ cười đầu tiên ngày hôm nay.Hắn đến bên giường, “Ngưng Nhi ngoan, anh không đi, ngoan, ngủ đi!” Hoàng PhủThần Phong ôm Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng cảm nhận được Hoàng Phủ Thần Phong ôm mình, cô liền mang theo thươngtâm, an tâm ngủ. Nhìn hắn ôm cô như vậy, tối nay sẽ không so đo với hắn, cóchuyện gì ngày mai sẽ giải quyết là được.

## 59. Chương 59 : Màu Đỏ Tulip

“A” đầu đau quá!” Buổi sáng, Chỉ Ngưng vật lộn ngồidậy từ trên giường, lấy tay dùng sức gõ đầu. Khi cúi đầu, cô trông thấy HoàngPhủ Thần Phong cũng ngủ trên giường, trong đầu của cô lại tái hiện một màn ngàyhôm qua kia, nghĩ đi nghĩ lại, Chỉ Ngưng không để ý đầu đang đau, xuống giường.

Có lẽ bị động tác của Chỉ Ngưng đánh thức, Hoàng Phủ Thần Phong cũng tỉnh. Vừahay hắn nhìn thấy Chỉ Ngưng muốn đi ra ngoài, “Ngưng Nhi, em muốn đi đâu?”

“Tôi không muốn nói cho anh biết, tránh ra.” Chỉ Ngưng tiếp tục đi lên phíatrước, cũng không thèm liếc qua Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong biết Chỉ Ngưng vì chuyện ngày hôm qua mà tức giận, hắn từphía sau ôm eo cô, cằm chống trên vai, ngửi mùi hương từ cơ thể cô: “Ngưng Nhi,em đang ghen sao?”

“Hừ! Ai đang ghen? Anh thả tôi ra!” Chỉ Ngưng nghĩ dùng tay đẩy Hoàng Phủ ThầnPhong ra, nhưng trái lại bị hắn bắt được.

“Ngưng Nhi, em không nghe anh giải thích, cũng không muốn để ý đến anh sao?”

“Tôi nhìn thấy, nghe thấy, anh còn muốn giải thích cái gì?” Nói xong, Chỉ Ngưngliền cúi đầu khóc.

“Ngưng Nhi ngoan, đừng khóc. Sự thật căn bản không phải như em nhìn thấy, nếunhư em ở đó nhìn thêm một chút nữa, em sẽ không tức giận, cũng sẽ không chạytới quán bar uống rượu.” Hoàng Phủ Thần Phong xoay người Chỉ Ngưng lại, giúp côlau nước mắt.

“Nhưng, rõ ràng tôi nhìn thấy...”

“Bảo bối, hiện tại, chúng ta ngồi xuống, em nghe anh giải thích được không?”Hoàng Phủ Thần Phong dắt Chỉ Ngưng đến ngồi trên ghế ở ban công, hai người mặtđối mặt với nhau. “Đầu tiên, người phụ nữ kia không có sự đồng ý của nhân viênlễ tân, là tự mình xông vào, sau đó, cô ta đến phòng làm việc của anh lúc thưký Trương không có ở ngoài, cho nên cô ta mới vào được. Thứ hai, sau khi cô tavào liền trực tiếp quấn lấy anh, dán lên trên người anh không chịu xuống. Saukhi em bỏ đi, anh nói cô ta cút đi.”

“Cô ta còn đùa nghịch nhẫn em tặng cho anh.” Chỉ Ngưng nhỏ giọng nói thầm.

“Chính là thời điểm cô ta chạm vào chiếc nhẫn, anh liền dùng sức đẩy cô ta ra!Ngưng Nhi, thực xin lỗi, hẳn là lúc cô ta ôm anh anh nên đẩy cô ta ra ngay. Bảobối, không nên tức giận được không?”

“Quên đi, lần này em không so đo với anh.” Chỉ Ngưng rất ‘hào phóng’ tha thứcho Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, em không tức giận nữa sao?”

“Anh cũng đã giải thích, em còn tức cái gì? Em không nhỏ mọn như vậy.”

“Cũng đã giải thích xong rồi, chúng có thể đi ăn điểm tâm được chứ?

“Vâng! Nói đến chuyện ăn điểm tâm, em mới nhớ tới em ngày hôm qua bị anh làmcho tức giận, cơm cũng không ăn, hiện tại thật đói.” Chỉ Ngưng đáng yêu vuốtvuốt cái bụng đã xẹp lép của mình.

Đột nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong nghĩ tới hôm qua tại quán bar, Nhan Nặc Tư nóivới hắn “Chỉ Ngưng thiếu chút nữa bị xem đâm chết”, Hoàng Phủ Thần Phong liềnhướng bóng lưng Chỉ Ngưng hô to: “Hàn Chỉ Ngưng, em đáng chết, em đứng lại choanh!”

Chỉ Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong lại có chuyện gì, cô ủy khuất quayđầu, “Tại sao lại mắng em? Em có làm gì sai sao?”

“Anh là tức giận em ngày hôm qua thiếu chút nữa bị xe đâm, cho dù em có tứcgiận như thế nào, cho dù có ghen như thế nào em cũng phải chú ý an toàn chứ!Vạn nhất ngày hôm qua không được Nhan Nặc Tư cứu, em thật sự bị xe đâm, vậyphải làm thế nào?” Lần này, Hoàng Phủ Thần Phong thật sự rất tức giận, đềunhanh tức điên lên rồi, trời mới biết khi hắn nghe nói Chỉ Ngưng thiếu chút nữabị xe đâm, tim hắn muốn ngừng đập rồi.

“Đó là bởi vì ngày hôm qua em thật sự tức giận đến điên mất! Khi đó em cũngkhông biết mình như thế nào rời khỏi công ty. Hơn nữa thời điểm em đến công ty,mọi người còn chỉ trỏ em, không điên mới là lạ.”

Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng ôm lấy Chỉ Ngưng, “Thực xin lỗi, Ngưng Nhi.”

“Được rồi! Em không sao, xuống dưới ăn điểm tâm a! Em chết đói rồi.”

“Được, vậy xuống lầu anh đút cho em no bụng.”

Ăn xong bữa sáng, Chỉ Ngưng đáp ứng Hoàng Phủ Thần Phong muốn cùng cô đến côngty. Nhân viên công ty nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng lại lần nữađi bên cạnh nhau, lời đồn “Hàn Chỉ Ngưng bị vứt bỏ” tự nhiên tự dập tắt.

-------------LOVE------------

Hôm nay, Chỉ Ngưng muốn đến công ty để lấy bộ trang sức tặng ẹ Hoàng Phủ,bởi vì mấy hôm trước, Hoàng Phủ Thần Phong đã đưa đến bộ phận sản xuất để chếtác thành thành phẩm.

Hiện tại, Chỉ Ngưng đã không thể chờ được nữa, cô muốn đến xem thành phẩm.

Chỉ Ngưng nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng của Hoàng Phủ Thần Phong, sốt ruột hỏi:“Phong, em tới lấy quà cho bá mẫu, đồ đâu?”

Hoàng Phủ Thần Phong buông bản báo cáo trong tay xuống, nhìn Chỉ Ngưng nói:“Bây giờ anh và em đi lấy!”

“Được, đi mau, em rất muốn nhìn xem a!” Chỉ Ngưng kéo Hoàng Phủ Thần Phong đứnglên.

“Cẩn thận một chút, chậm rãi đi, không cần té ngã.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấyChỉ Ngưng, lo lắng cô sẽ té ngã.

Chỉ Ngưng khoác tay Hoàng Phủ Thần Phong, “Bởi vì có Phong ở đây! Cho nên emkhông cần lo lắng sẽ té ngã, anh sẽ bảo vệ em, không phải sao?” Công phu làmnũng của Chỉ Ngưng với Hoàng Phủ Thần Phong càng ngày càng lợi hại.

“Cho dù có anh ở đây, em cũng phải chú ý a! Vạn nhất anh không kịp đỡ em, vậyphải làm thế nào?” Hoàng Phủ Thần Phong xoa xoa đầu Chỉ Ngưng.

“Bởi vì em biết rõ anh sẽ không, chỉ khi ở bên cạnh anh em mới hấp tấp như vậy,bình thường một mình em rất cẩn thận.”

Hoàng Phủ Thần Phong mang theo Chỉ Ngưng đến bộ phận sản xuất. Mọi người ở bộphận sản xuất chằm chằm nhìn vào vị tổng tài không thường đến bộ phận bọn họnày, không nghĩ tới, hôm nay lại tới. Có nữ công nhân còn lén lút lấy điệnthoại ra chụp ảnh Hoàng Phủ Thần Phong.

“Tổng tài, thành phẩm đã xong, ngài xem xem có vấn đề gì không?” Giám đốc bộphận sản xuất tay đeo găng tay, cẩn thận mở hộp ra, cũng đưa cho Hoàng Phủ ThầnPhong và Chỉ Ngưng một đôi găng tay.

“Ngưng Nhi, em xem một chút, cảm thấy như thế nào?” Hoàng Phủ Thần Phong giúpChỉ Ngưng đeo găng tay vào, hỏi cô.

Bộ trang sức này, chỉ Ngưng chọn màu đỏ Tulip làm chủ đề. Chỉ Ngưng cầm lấychiếc nhẫn, cẩn thận nhìn. Cô không hi vọng quà tặng ẹ Hoàng Phủ có bất kỳvấn đề nào. Tuy cô tin tưởng trình độ của công ty ‘Earl’ nhưng vẫn là tự tayxem xét cho kỹ đi.

“Phong, anh cảm thấy bá mẫu sẽ thích sao?” Chỉ Ngưng đưa nhẫn đến trước mặtHoàng Phủ Thần Phong.

“Sao có thể không thích? Quả thực là Per­fect, huống hồ, đây là em tặng.”

“Ha ha, vậy là tốt rồi.” Chỉ Ngưng cầm lấy chiếc hộp, vui vẻ nở nụ cười, “Quảnlí, đã làm phiền anh.”

“Đây là việc tôi phải làm, không có gì phiền toái.” Nói giỡn sao, hắn làm saodám thấy phiền toái?

“Ngưng Nhi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa.” Hoàng Phủ Thần Phong đem nhẫn bỏvào trong hộp, dắt Chỉ Ngưng rời khỏi văn phòng quản lý.

“Tổng tài thỉnh đi thong thả, Hàn tiểu thư thỉnh đi thong thả, tạm biệt!”

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đi vàothang máy.

Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thần Phong kêu Tiểu Bân gửi bộ trang sức đến Mĩ.

## 60. Chương 60 : Cũ Và Mới

Sau khi rời khỏi công ty, Chỉ Ngưng muốn đi dạo phố.Cô muốn tặng một món quà cho chị Lý, bởi vì cô cảm thấy mình thật không có ýtứ, dù sao thời gian dài như vậy, chị Lý chăm sóc cô giống như chăm sóc con gáivậy.

Chỉ Ngưng nhàn nhã đi dạo trong cao ốc 101, phía sau có hai nhân viên bảo vệ đitheo cô.

Thời điểm Chỉ Ngưng đi qua cửa hàng chuyên bán đồ LV,cô nhìn thấy rất nhiều đồ thích hợp với Hoàng Phủ Thần Phong. Chỉ Ngưng tùytiện đi vào, khi cô nhìn thấy một chiếc sơ mi số lượng có hạn, cô dừng bước nóivới nhân viên bán hàng: “Phiền cô giúp tôi đem gói chiếc áo này lại.”

“Thực xin lỗi, tiểu thư, nếu như ngài muốn mua chiếc áo này, cần phải đặt hàng,đây chỉ là hàng mẫu. Xin hỏi, ngài có muốn đặt hàng không?” Nhân viên bán hànglễ phép giải thích với Chỉ Ngưng.

“Tôi muốn, nhanh nhất bao lâu sẽ nhận được?”

“Nhanh nhất là nửa tháng, thỉnh tiểu thư lưu lại địa chỉ, lúc đó chúng tôi sẽđưa đến tận nơi.”

“Được.” Chỉ Ngưng ghi lại địa chỉ biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong, sau khighi xong, “Tôi đi xem những cái khác.” Chỉ Ngưng lại tùy tiện đi dạo, vừa vặnngắm thấy một bộ y phục mặc ở nhà, áo màu lam nhạt, quần màu xanh đậm, cô cũngmuốn mua bộ y phục này, “Xin hỏi, bộ y phục này cũng cần đặt hàng sao?”

“Không cần, bộ y phục này có sẵn, có thể mua trực tiếp.”

“Được, vậy làm phiền giúp tôi gói lại.”

Kế tiếp, Chỉ Ngưng lại giúp Hoàng Phủ Thần Phong mua cà vạt, cặp tài liệu, thắtlưng, ví, móc treo chìa khóa, giày da, giày thể theo, kính mắt, đồng hồ” tất cảnhân viên bán hàng đều kinh ngạc nhìn Chỉ Ngưng chọn đồ, bọn họ thậm chí cònhoài nghi Chỉ Ngưng rốt cuộc có đủ tiền để trả hay không.

Chỉ Ngưng cuối cùng cũng mua đủ đồ rồi, cô lấy ra thẻ vàng không thời hạn HoàngPhủ Thần Phong đưa cho cô. Hoàng Phủ Thần Phong biết Chỉ Ngưng hôm nay muốn đidạo phố nên đưa tấm thẻ này cho cô. Hắn cũng biết Chỉ Ngưng sẽ không dùng thẻ củahắn, cho nên hắn tịch thu hết thẻ của Chỉ Ngưng, như vậy, cô nhất định phảidùng tấm thẻ hắn đưa cho rồi.

Thời điểm nhân viên thu tiền nhìn thấy bốn chứ “Hoàng Phủ Thần Phong” trên máytính, cô mở to mắt nhìn Chỉ Ngưng. Hiện tại cô mới biết, nguyên lai, cô gáiđứng trước mặt cô quen biết Hoàng Phủ Thần Phong.

Chỉ Ngưng bị nhân viên thu tiền nhìn như vậy, cảm thấy không được tự nhiên liềnhỏi: “Xin hỏi, tấm thẻ này có vấn đề gì sao?” Chỉ Ngưng lại tưởng thẻ Hoàng PhủThần Phong đưa cho cô có vấn đề gì, đang lúc cô muốn lấy điện thoại ra gọi choHoàng Phủ Thần Phong, nhân viên thu tiền liền nói: “Không có” không có vấn đềgì, thực xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của ngài.” Nhân viên thu tiền cungkính đem thẻ vàng trả lại cho Chỉ Ngưng.

“Không sao, các người đem áo đưa đến biệt thự của Phong là tốt rồi, cám ơn!”

“Không cần khách khí, hoan nghênh lần sau quang lâm.”

Một bảo vệ mang một túi lớn đi theo ở phía sau, người còn lại giúp Chỉ Ngưng mởcửa. Kỳ thật, Chỉ Ngưng thật vô cùng không hy vọng có mấy bảo vệ đi theo phíasau cô như vậy, nhưng cho dù cô làm nũng với Hoàng Phủ Thần Phong, tức giận,chiến tranh lạnh với hắn như thế nào đi nữa, hắn cũng ra lệnh cho nhân viên bảovệ đi theo cô. Sau lần Chỉ Ngưng bị bắt cóc, hắn không muốn cô gặp thêm bất kìchuyện gì nữa..

Chỉ Ngưng dự định sau khi mua quà cho Lý tẩu sẽ trở về. Cô quyết định tặng chochị Lý một chiếc vòng ngọc, dù sao chị Lý cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, đeo đồngọc cũng rất phù hợp.

Chỉ Ngưng đến cửa hàng bán đồ ngọc, đột nhiên bị một người đàn ông gọi lại, “Emlà Hàn Chỉ Ngưng sao?”

“Chỉ Ngưng tiểu thư, xin cẩn thận.” Tiểu Bân đi theo sau cô nói.

“Hẳn là không có chuyện gì đâu?” Chỉ Ngưng quay đầu nói với người đàn ông lạlẫm kia: “Anh biết tôi?”

“Đương nhiên a! Tôi là con trai người chủ nhà trước kia em thuê phòng ở, hơnnữa, ở trung học chúng ta còn ngồi cùng bàn a! Tần Bách Sâm. Em còn nhớ không?”

“A, anh là Bách Sâm, đã lâu không gặp.”

“Em có rảnh không? Chúng ta ngồi xuống hàn huyên một chút!”

“Được, không có vấn đề.”

Đến quán cà phê, Chỉ Ngưng kêu nhân viên bảo vệ đợi ở bên ngoài, cô cùng TầnBách Sâm tiến vào.

“Chỉ Ngưng, cuộc sống của em hiện tại như thế nào?”

“Rất tốt, tôi bây giờ là nhà thiết kế của công ty trang sức ‘Er­al’. Tiền lươngrất cao.” Chỉ Ngưng uống một ngụm cà phê.

“Trước đây, tôi đã biết rõ em đối với phương diện này rất có tài. Tập đoàntrang sức ‘Earl’ lớn như vậy, em cũng có thể thi được vào.”

“Ha ha, nào có lợi hại như anh nói? Anh thì sao? Bây giờ anh làm nghề gì?”

“Kiến trúc sư a! Sau khi tốt nghiệp trung học tôi liền đi Mĩ, cũng vừa trở vềmột tháng trước.”

“Lớn lên đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều bạn gái phải không?”

“Em cũng biết người tôi vẫn thích là ai, như thế nào? Em dám nói em không biếtsao?” Tần Bách Sâm mập mờ liếc nhìn Chỉ Ngưng.

“Ách” cái này” đang lúc Chỉ Ngưng lúng túng thì chuông điện thoại di động củacô vang lên, giải cứu cô khỏi tình huống khó xử này, “Uy, Phong?”

“Ngưng Nhi, nhớ anh không? Anh rất nhớ em a!” Mới mấy giờ không gặp mặt, HoàngPhủ Thần Phong đã thấy nhớ Chỉ Ngưng.

“Có a! Vậy bây giờ anh đang làm gì thế?” Chỉ Ngưng hạnh phúc cười.

Nhưng Tần Bách Sâm đang ngồi tại trước mặt cô lại thập phần chướng mắt, kỳthật, hắn ở nước ngoài cũng có xem tin tức, cũng nhìn thấy ảnh chụp Hoàng PhủThần Phong và Chỉ Ngưng hạnh phúc ở bên nhau. Xem ra, hắn phải nhanh chân hơnmới được.

“Em rất nhanh sẽ trở về.” Chỉ Ngưng còn đang nói chuyện điện thoại với HoàngPhủ Thần Phong.

“Bọn Tiểu Bân vẫn theo bảo vệ em chứ?” Hoàng Phủ Thần Phong thật sự lo lắng ChỉNgưng một mình đi dạo phố.

“Đương nhiên là có rồi! Vô luận em nói như thế nào, bọn họ vẫn bám rất chặt,anh yên tâm chưa?”

“Nếu như anh ở bên cạnh em..., anh sẽ càng thêm yên tâm.” Hoàng Phủ Thần Phongphải đi họp rồi, “Ngưng Nhi, lát nữa em tới công ty hay trực tiếp về nhà?”

“Ách” em sẽ đến công ty.” Chỉ Ngưng suy tư ba giây.

“Được, vậy em ở văn phòng chờ anh, hiện tại anh phải đi họp rồi, bye bye!”

“Bye” Chỉ Ngưng cúp điện thoại, ngượng ngùng nói với Tần Bách Sâm: “Bách Sâm,thật ngại quá, nói chuyện điện thoại lâu như vậy.”

“Không có chuyện gì. A! Mấy hôm trước, bạn học cũ của chúng ta nói muốn tổ chứcnhạc hội, em muốn đến không?” Kỳ thật, là chính bản thân hắn tổ chức, muốn tìmlý do cùng Chỉ Ngưng ở chung.

“Tôi suy nghĩ một chút đã.”

“Được, “ có thể cho tôi số điện thoại của em không? Đến lúc đó tôi có thể gọiđiện thoại cho em.” Vòng một vòng lớn, vẫn là muốn xin số điện thoại của ChỉNgưng.

“Được.” Trên thực tế, Chỉ Ngưng không muốn cho hắn số điện thoại của mình,nhưng không cho lại không có ý tứ.

Tần Bách Sâm lưu số điện thoại của Chỉ Ngưng vào điện thoại, còn đặc biệt nháymáy một cái cho Chỉ Ngưng.

“Bách Sâm, thật ngại quá, tôi còn có việc phải về trước.”

“Tôi đưa em về!” Nói xong, Tần Bách Sâm cũng đứng dậy theo Chỉ Ngưng.

“Không” không cần.”

“ Tạm biệt.”

Tần Bách Sâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Chỉ Ngưng đi xa dần.

-------------LOVE------------

“Tiểu Bân, những đồ này tôi tự cầm lên được.” Chỉ Ngưng muốn cầm lấy mấy túi đồtừ trong tay Tiểu Bân.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, ngài đừng làm tôi khó xử, Phong thiếu nhìn thấy sẽ mắngtôi. Nói không chừng, ngay cả công việc cũng sẽ không có nữa.” Tiểu Bân chínhlà hiểu được Chỉ Ngưng hay mềm lòng cho nên mới có thể nói tương đối nghiêmtrọng như thế.

“Được rồi!”

Chỉ Ngưng đã đợi không kịp muốn Hoàng Phủ Thần Phong thử những đồ cô mua chohắn, cho nên, chỉ đọng lại chạy vội vào thang máy, lại chạy trước đến tầng 29,sau đó vừa thở hổn hển vừa đẩy cửa văn phòng của Hoàng Phủ Thần Phong. HoàngPhủ Thần Phong nhìn thấy Chỉ Ngưng chạy vào, liền mặc kệ tổng giám đốc cùng banhân viên chủ quản đang ngồi thảo luận ở văn phòng của hắn, ngay lập tức ôm lấyChỉ Ngưng hỏi: “Ngưng Nhi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bân bọn họkhông đi theo em sao?” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng lau mồ hôi.

“Không có xảy ra chuyện gì hết! Em chỉ là vội vã muốn gặp anh, cho nên mới chạylên đây. Ách, mệt quá! A, bọn Tiểu Bân đang ở phía sau.”

Vừa nói xong, Tiểu Bân cùng một nhân viên bảo vệ khác cầm túi đồ đi vào, màtổng giám đốc và nhân viên chủ quản ở bên kia đã bị Hoàng Phủ Thần Phong lãngquên, nhưng không có sự đồng ý của Hoàng Phủ Thần Phong, bọn họ cũng không dámrời đi.

Tiểu Bân cơ hồ đem đồ chất đầy ghế salon.

“Ngưng Nhi, hôm nay đi chơi có vui không?” Hoàng Phủ Thần Phong tự mình rót lysữa cho Chỉ Ngưng uống.

“Khá tốt a!” Chỉ Ngưng đứng lên, tìm trong đống đồ mua sắm thật lâu, rốt cụclấy ra một vài món đồ đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong: “Em không mua đồ ình, chính là toàn bộ đều là mua cho anh. Em còn mua tặng chị Lý một cáivòng ngọc.”

“Cái gì? Đều là của anh?” Hoàng Phủ Thần Phong đưa ánh mắt chuyển dời lên đốngđồ.

“Đúng vậy! Anh trước tiên lấy ví, chìa khóa, đồng hồ ra đây. Em muốn giúp anhđổi hết.”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe lời lấy ra, Chỉ Ngưng đem thẻ tín dụng, thẻ VIP vàng,thẻ hội viên trong ví cũ của Hoàng Phủ Thần Phong chuyển sang chiếc ví mới cômua; đem chìa khóa chuyển đến móc chìa khóa mới, đem đồng hồ tháo ra, đeo chiếcmới vào. “Thế nào? Anh có thích không?”

“Rất thích, cám ơn em, Ngưng Nhi.”

“Là dùng tiền của anh.”

“Là em giúp anh chọn.”

“Có thể trở về nhà được chưa? Ở đây còn có y phục ở nhà, Tây phục, giày da,giày thể thao, thắt lưng, dây lưng, kính mắt, cà vạt, cặp tài liệu, còn rấtnhiều thứ, về nhà anh có thể từ từ xem!”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe Chỉ Ngưng muốn về nhà, liền bảo những kia chủ quảnkia trở về, sau đó, mình cũng cùng Chỉ Ngưng về nhà.

Vừa về tới nhà, Chỉ Ngưng liền lấy ra vòng ngọc đưa đến trước mặt chị Lý: “ChịLý, cái vòng ngọc này là tôi mua, nhưng là dùng tiền của Phong, tôi tặng chochị.” Chỉ Ngưng đeo vòng ngọc lên tay chị Lý.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, cái này” tôi không dám nhận đâu! Vòng này chỉ cần nhìn quacũng biết rất quý, chị Lý không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận.” Chị Lýmuốn đem vòng ngọc tháo ra.

“Chị Lý, chị nhận lấy đi! Chị chăm sóc tôi thật tốt, còn béo lên một kg, tôivốn muốn cám ơn chị đối tốt với tôi như vậy. Đúng không! Phong.” Chỉ Ngưngkhông quên tìm Hoàng Phủ Thần Phong cùng thuyết phục chị Lý.

“Đúng! Chị Lý, Ngưng Nhi tặng cho chị, chị hãy nhận đi! Bằng không cô ấy sẽkhông vui.”

“Chị Lý” Chỉ Ngưng giả ra bộ dạng sắp khóc, nhìn chị Lý.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng khóc a! Chị Lý nhận.”

“Được, chị Lý, chị không được tháo ra nha!”

“Được, không tháo, chị Lý đi chuẩn bị bữa tối cho hai người.”

“Phong, chúng ta đi lên đi! Anh đi thử những đồ này.”

## 61. Chương 61 : Nhạc Hội & Nguôi Giận

Tần Bách Sâm gọi điện thoại cho Chỉ Ngưng, nói hôm naycó tổ chức nhạc hội, hỏi xem cô có muốn đi không. Chỉ Ngưng suy nghĩ một chút,thấy đã rất lâu chưa gặp lại bạn bè thời trung học, cho nên cô đáp ứng.

Chỉ Ngưng mặc bộ âu phục mẹ Hoàng Phủ mua cho cô khi còn ở Mĩ đến nhạc hội.Thời điểm Chỉ Ngưng tới cũng đã có không ít người đang ở đó.

Vài người nhanh mắt đã nhìn thấy chỉ Ngưng rồi, “Ai” Hàn Chỉ Ngưng đến kìa.”

“Chỉ Ngưng, cậu thật là càng ngày càng đẹp”

“Chỉ Ngưng, nghe nói bây giờ cậu là nhà thiết kế của ‘Earl’?”

“Đúng vậy! Tôi đã từng thấy trang sức do cậu thiết kế tại cửa hàng của ‘Earl’.”

Từ lúc Chỉ Ngưng xuất hiện, nửa câu cũng chưa nói, chỉ nghe bọn họ hỏi đông hỏitây, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ: xem ra, bọn họ hẳn là đều xem qua những tintức giải trí hoặc những tin tức thương mại. “Ha ha! Thật vậy sao? Vậy cậu cómua không?”

“Chẳng lẽ cậu không biết trang sức của ‘Earl’ đắt như thế nào sao? Có một lầntôi theo giúp bằng hữu đi mua nhẫn cưới, kết quả sau khi vào xem đã bị giá cảhù chết không dám mua.”

Tuy Chỉ Ngưng thiết kế trang sức, nhưng cô không rõ lắm trang sức do mình thiếtkế có đắt hay không, xem ra, trở về phải hỏi Hoàng Phủ Thần Phong xem hắn địnhgiá trang sức do cô thiết kế là bao nhiêu mới được.

“ Chờ đến khi cậu kết hôn, tôi sẽ đi mua cùng cậu. Sẽ giảm giá cho cậu đượckhông?”

“Được! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Người này là bạntốt của Chỉ Ngưng, trước kia, rất chiếu cố Chỉ Ngưng.

“Chỉ Ngưng, thời gian trước, tin tức một mực nói, bây giờ em ở cùng tổng tài‘Earl’, có thật không?” Tần Bách Sâm dù biết Chỉ Ngưng và Hoàng Phủ Thần Phongở cùng một chỗ, nhưng hắn vấn muốn cùng Chỉ Ngưng xác nhận lại.

“Đúng a! Tôi nhìn thấy trên báo giải trí có ảnh cậu và Phong đại thiếu rất thânmật.”

Hiện tại kêu Chỉ Ngưng trực tiếp trả lời vấn đề này, cô thật đúng là có chútngượng ngùng, trước kia đối diện với mấy cái này vấn đề này đều có Hoàng PhủThần Phong trả lời, nhưng hôm nay, cô không biết nên nói như thế nào? Cô thậtsự hoài nghi những người này đều là phóng viên, bằng không, cũng sẽ không mộtmức bám lấy cô không tha thế này. “Ách” cái này”, tôi và anh ấy cùng một chỗ đãsắp hai năm.”

Ở đây có không ít đàn ông, trước kia đều thầm mến Chỉ Ngưng, vốn còn muốn thừadịp hôm nay một lần nữa theo đuổi cô. Nhưng khi nghe cô xác nhận cô và HoàngPhủ Thần Phong thực sự ở cùng một chỗ với nhau, bọn họ liền hoàn toàn từ bỏ.Mình lấy cái gì để cạnh tranh với một người đàn ông độc thân hoàng kim có giátrị nhất toàn cầu? Nhưng cái ý nghĩ này cũng không phải toàn bộ mọi người đềuthừa nhận, ngoại trừ Tần Bách Sâm.

Đang lúc bọn họ nói chuyện vui vẻ, Tiểu Bân canh giữ ở phía ngoài bước vào. Hắnđi đến bên người Chỉ Ngưng nói: “Tiểu thư, Phong thiếu gọi điện thoại cho tôi,hắn nói cô vì sao không nhận điện thoại?”

Nghe xong lời Tiểu Bân nói..., Chỉ Ngưng vội vàng mở ví của mình ra, nguyênlai, cô quên mang điện thoại. Chỉ Ngưng ngượng ngùng nói: “Tôi quên mang theođiện thoại.”

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Bân lại vang lên, Tiểu Bân nhận điệnthoại, sau đó, hắn đưa di động cho Chỉ Ngưng: “Tiểu thư, Phong thiếu, ngài ấykêu cô nghe.”

Chỉ Ngưng có chút sợ hãi cầm lấy điện thoại, bởi vì, Hoàng Phủ Thần Phong khẳngđịnh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cô, nhưng cô đều không nhận, Hoàng PhủThần Phong nhất định lo lắng gần chết.

Toàn bộ mọi người đã yên tĩnh, muốn nghe Chỉ Ngưng và Hoàng Phủ Thần Phong nóichuyện điện thoại.

“Uy, Phong?” Chỉ Ngưng rất cẩn thận nói, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Hàn Chỉ Ngưng, em có biết anh gọi cả trăm cuộc điện thoại cho em hay không, emrõ ràng một cuộc đều không nhận, nói, vì sao không nhận điện thoại?” Hoàng PhủThần Phong tức giận gào thét lớn. Chỉ sợ lúc này, người nào tiến vào văn phòngcủa Hoàng Phủ Thần Phong đều không thể tránh khỏi cơn giận này.

“Phong, thực xin lỗi, em sai rồi, em quên mang theo điện thoại! Em biết emkhông nên sơ ý như vậy. Phong, anh không nên tức giận! Anh vừa mới mắng rấtnhiều người đúng không? Phong, em thật sự sai rồi, không nên hại anh lo lắngnhư vậy” Chỉ Ngưng biết, hiện tại chỉ cần cô nói vài lời dễ nghe, nói lời xinlỗi, Hoàng Phủ Thần Phong nhất định sẽ bớt giận.

Những bạn học trước kia nghe được Chỉ Ngưng và Hoàng Phủ Thần Phong nói chuyệnđiện thoại đều cảm thấy ghen ghét. Đàn ông là ghen ghét Hoàng Phủ Thần Phong,phụ nữ là ghen ghét Chỉ Ngưng.

Quả nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong nghe được thanh âm mềm mại của Chỉ Ngưng, lửagiận lập tức liền tiêu tơn hơn phân nửa, còn nửa non buổi tối sẽ ‘giải quyết’:“Ngưng Nhi, em thật đúng là hiểu rõ anh. Bất quá, anh còn chưa hết tức giậnhoàn toàn. Anh còn chưa ăn cơm, em đến ăn cơm với anh.”

“Nhưng em đã ăn cơm xong.”

“Em rốt cuộc có đến không?” Hoàng Phủ Thần Phong hạ giọng.

“Được rồi! Em tới là được.”

“Ha ha! Như vậy mới ngoan.”

Chỉ Ngưng đưa di động trả lại cho Tiểu Bân, lại nói với những bạn học trướckia: “Thật ngại quá! Tôi có việc phải về trước.”

“Chỉ Ngưng, những người bảo vệ kia là bảo vệ của cậu sao?”

“Đúng vậy! Phong đại thiếu đối với cậu thật là tốt!”

“Chỉ Ngưng, tôi đưa em ra ngoài!” Tần Bách Sâm nói.

Tiểu Bân nghe thấy Tần Bách Sâm muốn đưa Chỉ Ngưng ra ngoài, liền lập tức cảnTần Bách Sâm lại, nói: “Vị tiên sinh này, không cần làm phiền anh, chúng tôi làngười chuyên bảo vệ Chỉ Ngưng tiểu thư, chúng tôi sẽ đưa tiểu thư ra ngoài.”

Những người kia nhìn thấy Tần Bách Sâm không có việc gì đi gây chuyện, còn tựlàm mình xấu hổ như vậy, đều nhỏ giọng cười.

“Tôi đi trước, sẽ liên lạc sau! Bye!” Nói xong, bảo vệ liền mở cửa, Tiểu Bân đitheo sau Chỉ Ngưng ra ngoài.

“Ai! Hàn Chỉ Ngưng kia thật đúng là tốt số, nghe nói, hai năm qua, Phong đạithiếu đều vì Chỉ Ngưng mà rời khỏi những nơi tiệc tùng chơi bời.”

“Nói đúng hơn là những nơi đó hắn đều không tới.”

“Phong đại thiếu đẹp trai như vậy, mê người như vậy, quan trọng nhất là, tiềncủa hắn nhiều đến nỗi mấy đời cũng không dùng hết, các người đã xem bảng danhsách những người giàu nhất chưa? Phong đại thiếu kia vừa leo lên đứng đầubảng.”

Chỉ Ngưng khúm núm đứng trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong, cúi đầu như học sinhtiểu học mắc lỗi: “Phong, em đã trở về.”

Hoàng Phủ Thần Phong xem xong phần văn kiện cuối cùng, rốt cục ngẩng đầu,“Chúng ta đi ăn cơm thôi!”

“Anh không tức giận nữa?”

“Nói thực thì còn một chút, một chút này chờ đến tối sẽ biến mất a!”

Chỉ Ngưng lập tức hiểu được đến tối là có ý gì, “Anh đáng ghét!” Chỉ Ngưng đỏmặt, trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Phong, hôm nay em đến nhạc hội cũngbạn học cũ, sau đó em đáp ứng một người bạn tốt của em, khi cô ấy kết hôn, côấy đến cửa hàng của công ty để mua nhẫn, có thể được giảm giá.”

“Công ty của chúng ta bình thường không giảm giá.” Hoàng Phủ Thần Phong cố ýdừng lại một chút.

“A? Nhưng em đã đáp ứng cô ấy rồi.”

“Nhưng vì em đã nói với người ta..., cho nên có thể.”

“Thật vậy sao? Phong, em cực kỳ cực kỳ yêu anh!” Chỉ Ngưng kích động ôm cổHoàng Phủ Thần Phong. “Còn có, em quên hỏi anh, Phong, trang sức do em thiết kếđược bán ở cửa hàng với giá bao nhiêu. Bọn họ nói vốn muốn mua, nhưng mà quáđắt.”

“Bình thường thì đại khái là hơn mười vạn!”

“Đối với một số thành phần tri thức mà nói, hình như có chút đắt. Nhưng đối vớinhững đại tổng tài mà nói, hơn mười vạn không thấm vào đâu.”

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!”

Vốn cho là, cuộc sống hạnh phúc như vậy có thể kéo dài mãi, ai cũng không thểphá vỡ...

## 62. Chương 62 : Cầu Hôn & Bỏ Đi

Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng bị Tần Bách Sâm làm phiền chếtđi được, hắn không ngừng gọi điện thoại cho cô. Chỉ Ngưng quyết định, hôm naycô muốn nói rõ với Tần Bách Sâm, tránh cho hắn quấn lấy cô không dứt.

Chỉ Ngưng chủ động hẹn gặp Tần Bách Sâm, cùng hắn nói rõ một lần.

“Bách Sâm, hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài là có chuyện muốn nói với anh.” ChỉNgưng vừa ngồi xuống vừa nói với Tần Bách Sâm.

“Vừa vặn, Chỉ Ngưng, tôi cũng có chuyện muốn nói với em.”

“Hảo, vậy anh nói trước đi!”

“Chỉ Ngưng, lần đầu tiên gặp em, tôi liền yêu em. Nhiều năm như vậy, trong lòngtôi cũng chỉ có mình em” Tần Bách Sâm nói được một nửa thì bị Chỉ Ngưng ngắtlời.

“Nhưng Bách Sâm”

“Em trước để cho tôi nói xong. Khi đó, tôi cho rằng tôi sẽ không gặp lại emnữa. Nhưng không nghĩ tới ở cao ốc 101, một lần nữa lại nhìn thấy em. Em biếtkhi đó tôi có bao nhiêu vui sướng không? Chỉ Ngưng, đây là duyên phận, ChỉNgưng, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, gả cho tôi, chúng ta nhất định có thểhạnh phúc.” Nói xong, Tần Bách Sâm còn lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi.

“Bách Sâm, tôi không thương anh, tôi yêu Hoàng Phủ Thần Phong, tôi thật sự rấtthương anh ấy. Tôi không thể tiếp nhận anh.” Chỉ Ngưng không nghĩ tới Tần BáchSâm sẽ cầu hôn cô, cái này thật quá sức tưởng tượng.

“Không sao, Chỉ Ngưng, bây giờ em không thể tiếp nhận tôi, tôi hiểu rõ, nhưngtôi tin tưởng, sau khi em và tôi ở bên nhau, em nhất định sẽ yêu tôi. Tôi khôngnhiều tiền bằng Hoàng Phủ Thần Phong, nhưng tôi tuyệt đối sẽ yêu em hơn hắn,cưng chiều em, đối tốt với em, gả cho tôi đi!” Tần Bách kéo tay Chỉ Ngưng, đemnhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô.

Chỉ Ngưng vội vàng tháo nhẫn xuống trả lại cho Tần Bách Sâm, “Bách Sâm, xin anhđừng như vậy, tôi không thích anh, đời này, ngoại trừ Hoàng Phủ Thần Phong, tôikhông bao giờ có thể yêu một người đàn ông nào khác nữa.”

Tần Bách Sâm không cam lòng, đứng lên, dùng sức ôm lấy Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưngkhông ngừng giãy dụa, “Tần Bách Sâm, anh mau buông ra, tôi gọi bảo vệ của tôitới, lúc đó, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh, anh buông ra.”

“Tôi mặc kệ, mặc kệ bọn họ sẽ như thế nào, tôi cũng sẽ không buông ra.” ChỉNgưng càng giãy giụa, Tần Bách Sâm càng ôm chặt.

Ngay thời điểm Tần Bách Sâm muốn hôn Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng dùng sức đá một cướcvào “sinh mạng” của Tần Bách Sâm. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Chỉ Ngưngliền nhân cơ hội chạy trốn.

Nhưng một màn Tần Bách Sâm đeo nhẫn và ôm chặt Chỉ Ngưng này lại bị Tần BáchSâm gọi phóng viên tới ghi lại. Hắn cũng không tin, ngày mai, thời điểm HoàngPhủ Thần Phong nhìn thấy tin tức trên trang đầu báo sẽ phản ứng như thế nào?

-------------LOVE------------

Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thần Phong như thường ngày, sau khi cùng Chỉ Ngưng ănsáng xong thì chuẩn bị tới công ty.

Mà khi Hoàng Phủ Thần Phong vừa đến cửa công ty đã bị một đoàn phóng viên vâyquanh, hỏi một loạt câu hỏi.

“Phong thiếu, xin hỏi ngài đối với chuyện Hàn tiểu thư ngày hôm qua hẹn hò cùngmột người bạn trai thần bí có ý kiến gì không?”

“Xin hỏi, ngài biết rõ Hàn tiểu thư ngày hôm qua chấp nhận lời cầu hôn củangười bạn trai kia sao?”

“Ngài vẫn kết giao cùng Hàn tiểu thư sao?”

“Ngài có cho rằng Hàn tiểu thư coi trọng tiền của ngài nên mới ở bên cạnh ngàikhông??”

Hoàng Phủ Thần Phong cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, hắnnhìn thấy những hình ảnh trên TV LCD ở đại sảnh, cảm giác máu trong người mìnhngừng chảy. Hắn nhìn thấy người đàn ông thần bí kia trao nhẫn cho Chỉ Ngưng,còn ôm cô nữa.

Hoàng Phủ Thần Phong cố gắng hết sức đè xuống lửa giận, “Các vị, chuyện này,tôi tạm thời không phát biểu bất luận quan điểm gì.”

Tiếp theo lấy, bảo vệ công ty đưa Hoàng Phủ Thần Phong vào thang máy.

Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trong văn phòng xem lại tin tức một lần nữa, lửa giậntrong lòng ngày càng mạnh, càng khó đè xuống nữa. Toàn bộ công ty đều trongtrạng thái ở Nam Cực, không ai dám nhiều lời nửa câu.

Hoàng Phủ Thần Phong cầm lấy chìa khóa xe, hắn muốn chạy về nhà, muốn hỏi rõràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Chỉ Ngưng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong sớm trở lại, híp mắt cười nghênh đónHoàng Phủ Thần Phong, “Phong, sao anh lại trở về lúc này? Có chuyện gì sao?”

“Như thế nào? Chẳng lẽ cô không hy vọng tôi trở về?” Hoàng Phủ Thần Phong chưatừng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Chỉ Ngưng.

“Phong, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Chỉ Ngưng có một dự cảm khôngtốt, cảm giác đã có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Phủ Thần Phong cầm tờ báo mua được ven đường, nặng nề đập vào người ChỉNgưng, “Chính cô xem đi!”

Chỉ Ngưng kinh ngạc cầm lấy tớ báo, cô không thể tin được Hoàng Phủ Thần Phongcó thể đối xử với cô như vậy. Cô nhìn thấy trên báo ảnh chụp Tần Bách Sâm đangđeo nhẫn cho cô, “Phong, không phải như thế, anh hiểu lầm, thật sự, không phảinhư thế.”

“Như thế nào? Cũng đã bàn đến chuyện cưới gả, cái này còn không phải sự thật? Chẳnglẽ phải đợi đến khi cô kết hôn, sinh con rồi thì mới là sự thật sao?”

“Phong” anh” làm sao anh có thể nói như vậy?”

“Sao? Còn muốn tôi nói như thế nào? Nói cô là vì tiền mới ở bênh cạnh tôi? Haylà nói cô muốn ngồi trên vị trí tổng tài phu nhân được người khác ngưỡng mộ lâunày mới ở bên cạnh? Hoặc là nói công phu trên giường của tôi tốt hơn so vớinhững người đàn ông khác, mà màng trinh của cô cũng là đi vá lại mà có? Cô muốnnghe loại lời này sao?” Hoàng Phủ Thần Phong cười nhạo nhìn Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn, rốt cục nước mắt chảy ra,“Phong, anh không được nói em như vây. Em không có, em chỉ có một người đàn ônglà anh. Phong, anh nhất định phải tin tưởng em.” Chỉ Ngưng kéo tay Hoàng PhủThần Phong, đau khổ khẩn cầu.

“Hừ, cô chỉ có một người đàn ông là tôi. Nhưng đáng tiếc chính là, tôi khôngchỉ có một người đàn bà, đàn bà của tôi nhiều đến không đếm được! Cô định làmsao đây?” Hoàng Phủ Thần Phong dùng sức dứt cánh tay bị Chỉ Ngưng nắm chặt.

Chỉ Ngưng mất thăng bằng ngã xuống đất, cô lập tức cảm thấy trước mắt một mảnhmơ hồ, nhưng cô vẫn cố gắng giữa cho đầu óc mình thanh tỉnh, “Phong” em thậtkhông lừa anh, thật sự, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.”

Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong đang định tin tưởng lời nói của Chỉ Ngưng, hắnnhìn thấy một chiếc nhẫn lăn đến bên cạnh giầy của mình. Hoàng Phủ Thần Phongtrong lòng cười chính mình thật là ngu, thiếu chút nữa lại tin lời cô, “Từ nayvề sau, tôi, Hoàng Phủ Thần Phong không có bất cứ liên quan gì đến Hàn ChỉNgưng. Biệt thự này, cho cô cũng được, cho nên cô không cần chuyển đi.” Nóixong hắn quay đầu bước đi.

“Phong, anh không được đi, không cần đi, em không thể không có anh, Phong, emxin anh trở về, Phong, trở về” trở về” Chân Chỉ Ngưng bị trẹo rồi, cô bò rangoài, hi vọng Hoàng Phủ Thần Phong không vứt bỏ cô.

Nhưng Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không dừng bước, đi ra khỏi nơi gần hai năm quabọn họ sống chung, biến mắt trước mắt Chỉ Ngưng.

Chị Lý cũng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cãi vã, nhìn thấy ChỉNgưng đáng thương nằm trên hành lang than khóc, chị Lý lập tức nâng cô dậy,“Chỉ Ngưng, cô trước tiên đứng dậy đã.”

“Chị Lý” ô ô ô ô” Phong không quan tâm tôi rồi, anh ấy đi rồi, anh ấy không tintôi, chị Lý, tôi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?” Chỉ Ngưng ôm chị Lý,không ngừng la khóc.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, thiếu gia chỉ là đang nói nhảm, chờ hắn hết giận sẽ trởlại.”

“Sẽ không, anh ấy sẽ không trở về, sẽ không”

Hoàng Phủ Thần Phong rời đi từ ngày kia liền thật không quay trở về. Chính là,Hoàng Phủ Thần Phong một lần nữa lại xuất hiện ở những hộp đêm, những nơi ănchơi. Trên tạp chí giải trí cũng có ảnh của Hoàng Phủ Thần Phong, mỗi ngày đềuđổi một người bạn gái khác. Mỗi khi Chỉ Ngưng nhìn thấy những tạp chí này, nướcmặt đều rơi đầy mặt.

“Ầm” ầm” tối hôm đó, sấm lại bắt đầu đánh. Chỉ Ngưng một mình ngồi trong góc sợhãi phát run. Cô khóc. Trước kia, lúc có sấm, Hoàng Phủ Thần Phong luôn sẽ anủi cô, ôm lấy cô, che chở cho cô... nhưng bây giờ, hắn lại vứt bỏ cô.

Lúc sấm đánh, Hoàng Phủ Thần Phong vừa vặn ôm bạn gái từ hộp đêm đi ra. Hắnnghe được tiếng sấm chợt nhớ tới Chỉ Ngưng. Hắn nghĩ, Ngưng Nhi hiện tại nhấtđịnh rất sợ hãi. Cô có nhớ hắn hay không? Bất quá, Hoàng Phủ Thần Phong rấtnhanh liền gạt đi suy nghĩ này, không, cô hiện tại nhất định đang ở trong ngựcngười đàn ông đó, làm sao có thể nhớ đến hắn? Tiếp theo, Hoàng Phủ Thần Phongôm người phụ nữ kia ngồi lên xe, bất quá, hình ành Chỉ Ngưng luôn luôn xoayquanh đầu Hoàng Phủ Thần Phong.

## 63. Chương 63 : Mang Thai & Nguyên Lai Là Thế Thânq

“Ọe, ọe” mấy ngày nay, Chỉ Ngưng động một chút là bắtđầu nôn mửa, chẳng lẽ”

Chỉ Ngưng mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, sắc mặt của cô thật không tốt, kỳ thật,chính Chỉ Ngưng cũng dự cảm, ‘người chị em’ của cô đã hơn hai tháng chưa tới.Kể từ ngày cãi vã với Hoàng Phủ Thần Phong, hắn cũng không có trở lại, ngay cảđiện thoại cũng khôn gọi cho cô. Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng cơ hồ không ăn cơm, cảngười đã gầy rộc hẳn đi.

Chỉ Ngưng thay một bộ quần áo thoải mái đi xuống lầu. Chị Lý nhìn thấy Chỉ Ngưngđi xuống liền nói với cô, “Chỉ Ngưng tiểu thư, cô liền ăn một chút gì đi! Mấyngày nay cô đều không ăn cái gì, chị Lý nhìn rất đau lòng, tiểu thư, đầu bếplàm bánh ngọt cô thích ăn, cô ăn một chút nha!” Vừa nói, nước mắt vừa tràn đầyhốc mắt, chị nhìn thấy Chỉ Ngưng như vậy, nội tâm không nói ra được đau lòng.

“Chị Lý, tôi không muốn ăn, tôi đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại.”Chỉ Ngưng miễn cưỡng cười với chị Lý.

“Vậy cô chờ một chút, tôi gọi là lái xe gọi đưa cô đi.”

“Không cần, tôi muốn tự mình đi.”

Chỉ Ngưng không đợi chị Lý trả lời, liền mở cửa bước ra ngoài. Chị Lý nhìn bónglưng Chỉ Ngưng, nước mắt trong hốc mắt rốt cục rơi xuống. Chị Lý trở lại phòngkhách, chuẩn bị gọi điện cho thiếu gia. Mấy ngày trước, chị cũng gọi điện chothiếu gia, nhưng thư kí luôn nói Hoàng Phủ Thần Phong bận rộn nhiều việc, khôngcó thời gian nghe. Hôm nay, chị vô luận như thế nào cũng phải làm cho thiếu gianghe điện.

“Uy, thư ký Trương, thỉnh gọi tổng tài của các người nghe điện, cô nói cho hắn,nếu như hắn không nghe, hắn sẽ phải hối hận.” Vì để cho Hoàng Phủ Thần Phongnhận điện, chị Lý không thể không nói như vậy.

“Được, chị Lý, xin chờ một chút.”

Hai phút sau, thư ký nối điện thoại đến văn phòng tổng tài.

“Chị Lý, có chuyện gì nói mau, tôi bận rất nhiều việc.”

“Thiếu gia, cậu trở về nhà một chuyến được không? Chị Lý xin cậu, những ngàynày, tiểu thư không ăn một cái gì, cô ấy tiều tụy đi rất nhiều, làm cho ngườikhác nhìn thấy rất đau lòng!”

“Từ nay về sau, chuyện của cô ấy tôi sẽ không xen vào nữa, chị yêu thương cô ấynhư thế nào liền tùy chị, chuyện không liên quan đến tôi.” Nói xong liền cúpđiện thoại.

“Thiếu” vốn chị Lý còn muốn nói điều gì, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong đã cúp điệnthoại.

Sau khi Hoàng Phủ Thần Phong cúp điện thoại cũng không có tâm tư làm việc,trong đầu toàn bộ đều là bóng dáng Chỉ Ngưng.

-------------LOVE-----------

Chỉ Ngưng từ bệnh viện đi ra, trong tay còn cầm giấy xét nghiệm, cô mang thai,đã sáu tuần. Chỉ Ngưng không biết nên làm sao bây giờ? Cô cũng không biết HoàngPhủ Thần Phong có muốn đứa bé này hay không? Trên đường trở về biệt thự, cô suynghĩ rốt cục nói chuyện này với Hoàng Phủ Thần Phong như thế nào. Nhưng cô muốnnói cũng không có cơ hội. Mấy ngày nay, hắn không trở về. Hắn hẳn là mỗi tốiđều cùng người phụ nữ khác triền miên? Nghĩ vậy, nước mắt Chỉ Ngưng không ngănđược chảy xuống. Lòng của cô, rất đau, rất đau.

Trở lại biệt thự, Chỉ Ngưng tìm chị Lý khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó, mộtngười hầu nói cho cô biết chị Lý đã ra ngoài. Chỉ Ngưng muốn đến thư phòng đểthiết kế, cô đã lâu không vẽ rồi. Hiện tại, cô chỉ có thể làm ình khôngngừng tìm việc làm, như vậy, cô mới có thể tạm thời quên những chuyện không vuikia.

Ai biết, thời điểm Chỉ Ngưng đi vào thư phòng, điện thoại bàn của Hoàng PhủThần Phong trực tiếp truyền đến giọng nói nhắn lại. Sau tiếng bíp, bên kiatruyền đến giọng nói của một người phụ nữ: Thần Phong, em là Nhã Ngưng, em đãtrở về! Ba năm trước, em là bất đắc dĩ mới rời đi, em yêu anh, anh cũng biếtđiều này mà. Thần Phong, anh cũng vẫn yêu em đúng không. Chúng ta bắt đầu lạimột lần nữa được không? Em thật sự không thể không có anh! Tối hôm nay chíngiờ, em sẽ đợi anh tại khách sạn quốc tế, em yêu anh!”

Chỉ Ngưng đứng trước cửa thư phòng, nghe xong đoạn tin nhắn này, may mắn cô tựaở trên cửa, bằng không, cô không xác định mình có ngã xuống hay không. Nguyênlai, mình chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, nghe người phụ nữ kia nói tên của côta, tên của cô ta cũng có chữ Ngưng, có lẽ hắn cũng gọi người phụ nữ kia làNgưng Nhi đi! Bằng không làm sao thời điểm vừa thấy cô đã có thể kêu cô làNgưng Nhi? Hiện tại, hẳn là lúc cô nên rời đi thôi. Tay Chỉ Ngưng nhẹ nhàngvuốt bụng của mình, “Cục cưng, thực xin lỗi, hiện tại mẹ phải mang con rời đi,tuy thời điểm cục cưng sinh ra không có cha, nhưng mẹ nhất định sẽ yêu thươngcon gấp bội.” Nếu như không có đứa bé này, Chỉ Ngưng hẳn là sống không nổi nữa?

Chỉ Ngưng trở lại phòng, đơn giản thu dọn vài bộ quần áo mình thường mặc. Nhữnggì Hoàng Phủ Thần Phong tặng cho cô, toàn bộ đều lưu lại trên bàn trang điểm,kể cả bộ trang sức hắn tặng cô hôm sinh nhật, tất cả những gì thuộc về HoàngPhủ Thần Phong cô đều không mang đi, ngoại trừ đứa bé này. Cuối cùng, ánh mắtChỉ Ngưng dừng lại trên giường, nơi bọn họ từng vô số lần triền miên, cũng đãlà quá khứ.

Chỉ Ngưng ngồi trước bàn trang điểm, viết thư cho Hoàng Phủ Thần Phong.

Dưới lầu, người hầu không biết Chỉ Ngưng rời đi, bọn họ cho rằng Chỉ Ngưng cùngHoàng Phủ Thần Phong đi du lịch cho nên không nói gì hết.

Hai giờ sau khi Chỉ Ngưng rời đi, chị Lý liền trở lại, chị vừa vào cửa liền hỏingười hầu: “Chỉ Ngưng tiểu thư đã trở lại chưa?”

“Tiểu thư đã trở lại, nhưng lại vừa đi.”

“Đi? Đi đâu?”

“Không biết, chúng tôi cho rằng tiểu thư cùng thiếu gia đi chơi, cho nên chúngtôi không hỏi.”

Chị Lý chạy đến phòng ngủ của Hoàng Phủ Thần Phong, không thấy người nhưng lạinhìn thấy một phong thư, chị Lý đều hiểu hết thảy. Chị cầm thư, kêu lái xe đưamình đến công ty Hoàng Phủ Thần Phong.

Trước kia, chị Lý tới công ty, thư ký liền lập tức cho chị tiến vào. Nhưng hômnay, thư ký liều mạng ngăn chị Lý lại, không cho chị đi vào. Điều này càng làmcho chị Lý xác định thiếu gia bên trong đang làm cái gì rồi! Chị Lý dùng hếtsức mình đem thư ký đẩy qua một bên, đẩy cửa vào. Chị nhìn thấy thiếu gia quầnáo không chỉnh tề ngồi trên salon, bên cạnh là một người phụ nữ đang mặc quầnáo.

“Chị Lý, chị có vẻ càng ngày càng không có lễ phép.” Hoàng Phủ Thần Phong miễncưỡng nhìn chị Lý.

Chị Lý đem thư của Chỉ Ngưng đưa cho Hoàng Phủ Thần Phong, nén nước mắt nói:“Chỉ Ngưng tiểu thư rời đi rồi, đây là thư cô ấy để lại cho cậu.

“Cái gì? Cô ấy rời đi? Vì sao chị không giữ cô ấy lại? Vì sao để cho cô ấy rờiđi?” Hoàng Phủ Thần Phong đẩy người phụ nữ đang tựa trên người hắn ra, một taygiật lấy thư, mở ra.

“Lúc ấy tôi không có ở nhà, tôi đi ra ngoài. Thiếu gia, tôi muốn nói cho cậubiết, những ngày cậu không ở nhà, cậu biết Chỉ Ngưng như thế nào không? Cô ấymỗi tối cơ hồ đều không ngủ, mỗi ngày ngồi trong phòng ôm gối của cậu khóc, tôithật sự rất lo lắng một mình cô ấy ở bên ngoài phải làm sao? Hiện tại, thân thểcô ấy yếu như vậy, vạn nhất Lý tẩu không nói tiếp nữa.

“Chị Lý, chị về trước đi! Tôi biết rõ tôi nên làm thế nào.” Chị Lý đi rồi, ánhmắt Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào thư Chỉ Ngưngđể lại cho hắn: Phong, cám ơn ạm đã chăm sóc em thời gian qua, cám ơn anh đãtừng cho em hạnh phúc ngắn ngủi, cám ơn anh từng yêu em. Em yêu anh, nhưng mộttuần trước, anh lại vứt bỏ tình yêu của em, cũng cho em hiểu rõ mình có baonhiêu ngu ngốc, ngốc đến nỗi không biết mình nguyên lai là một kẻ thế thân.Ngày đó, những lời ạm nói làm lòng em đau nhói. Em không muốn tự làm ìnhđau đớn, cho nên, em lựa chọn từ bỏ. Em sẽ hảo hảo quý trọng lễ vật anh để lạicho em, cám ơn anh để lại cho em hết thảy. Hiện tại, nên là lúc em rời đi. Cólẽ, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Em hi vọng, thời điểm chúng ta gặp lạinhau, anh đã kết hôn rồi, Hoàng Phủ Thần Phong, anh nhất định phải hạnh phúc!Em chúc phúc cho anh.

Hoàng Phủ Thần Phong xem xong thư liền ngã trên ghế salon, phụ nữ đáng chết! Rõràng cứ như vậy rời đi, còn nói cái gì muốn hắn kết hôn? Ai nói cho em biết emlà thế thân? Xem anh tìm em trở về. Hoàng Phủ Thần Phong tức giận vò nát bứcthư trong tay, sau khi nói với thư ký xong liền lao ra khỏi công ty. Hắn muốntrở về biệt thự, hắn không tin Chỉ Ngưng cứ như vậy rời đi.

Hoàng Phủ Thần chạy một mạch đến phòng ngủ, nhưng không nhìn thấy người hắntưởng niệm hơn một tuần lễ. Hắn đi đến phòng thay đồ của Chỉ Ngưng mở tủ quầnáo ra, thiếu mất quần áo bình thường Chỉ Ngưng hay mặc cùng túi du lịch, chạytiếp đến bàn trang điểm, mở ra hộp thủy tinh đựng trang sức hắn đặc biệt làmriêng cho cô. Hắn không nghĩ tới, những trang sức hắn đưa cho cô, một thứ côcũng không mang theo. Thậm chí cả bộ trang sức hắn tặng làm quà sinh nhật chocô cũng còn ở trong hộp.

Hoàng Phủ Thần Phong đi đến thư phòng, nhìn thấy có lời nhắn để lại. Khi hắnnghe xong tin nhắn, sắc mặt càng thêm u ám. Hắn bước nhanh xuống dưới lầu, điđến dưới lầu, bắt lấy một người hầu hỏi: “Thời điểm điện thoại có tin nhắn đến,tiểu thư có ở đó không?”

“Tiểu” tiểu thư, lúc ấy tôi vừa vặn đi qua thư phòng, nhìn thấy bộ dạng tiểuthư giống như gần ngã xuống, cô ấy tựa ở cửa ra vào, cô ấy giống như đang nóicái gì đó, tôi không nghe rõ.” Người hầu không thường xuyên cùng Hoàng Phủ ThầnPhong nói chuyện nhiều, cho nên, thanh âm của cô nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

“Tiểu thư mấy ngày nay thật không tốt sao?” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục hỏivấn đề hắn quan tâm nhất.

“Đúng vậy, tiểu thư đều không ăn cơm, tiểu thư còn thường xuyên ngồi trong hoaviên lúc nửa đêm, cũng còn không trở về phòng ngủ.”

“Shit! Vậy các người nhiều người như vậy đều làm cái gì? Vì sao không bảo cô ấyăn cơm? Vì sao để cho cô ấy ngồi trong hoa viên? Cô ấy không ăn cơm vì saokhông gọi điện thoại cho tôi?”

“Thiếu”

“Cút!”

Hoàng Phủ Thần hai tay che mặt, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng sợ hãi nhưbây giờ, hắn sợ Chỉ Ngưng sẽ không bao giờ trở về nữa, sợ từ nay về sau cứ nhưvậy mất đi cô.

Ngưng Nhi thật sự nghe được lời nhắn của người đàn bà kia rồi, cô ấy đi thậtrồi. Nhưng Ngưng nhi mấy ngày nay đều không ăn cơm, cô ấy có thể đi đâu? Tráchkhông được cô ấy nói mình là thế thân.

Hoàng Phủ Thần Phong lấy điện thoại ra, “Dùng thời gian nhanh nhất tìm ra NgưngNhi.”

Đúng lúc này, người hầu lại nói, “Thiếu” thiếu gia, bên ngoài có người tìmngài.”

Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên ngoài, hỏi: “Cô là ai? Tôi không biết cô.”

“Thực xin lỗi, là như vậy, tôi là nhân viên đưa hàng LV, ở đây có đồ của ngàiđược chuyển đến từ Pháp, xin ngài ký nhận.”

“Tôi không có đặt mua hàng của cô. Thỉnh rời đi.”

“Nhưng lúc ấy Hàn tiểu thư ghi địa chỉ chính là nơi này, sẽ không sai.”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe được “Hàn tiểu thư”, lập tức vừa xoay người, “Có phảilà Hàn Chỉ Ngưng?”

“Đúng vậy, Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư, đại khái là nửa tháng trước, cô ấy đặt chiếcáo sơmi này.”

Hoàng Phủ Thần Phong không nói thêm gì, liền ký xuống tên của mình.

Hoàng Phủ Thần Phong ngồi ở phòng khách, đem cái hộp mở ra, bên trong là mộtchiếc áo sômi rất tinh sảo. Hoàng Phủ Thần Phong gắt gao ôm lấy cái áo, NgưngNhi, em rốt cuộc ở nơi nào?

“Đinh linh linh” đinh linh linh” tiếng chuông điện thoại của Hoàng Phủ ThầnPhong vang lên. “Nói đi.”

“Thiếu gia, trước mắt còn chưa có tin tức của Chỉ Ngưng tiểu thư, nhưng tôi trađược một việc. Kỳ thật, Chỉ Ngưng tiểu thư cùng người đàn ông kia không có bấtcứ quan hệ nào, ngày đó, người đàn ông kia cố ý đeo nhẫn cho tiểu thư, nhưngtiểu thư lập tức trả lại cho hắn rồi. Chỉ Ngưng tiểu thư còn nói, cô ấy vẫnluôn yêu thiếu gia, đời này, ngoại trừ thiếu gia, cô ấy sẽ không yêu bất luậnkẻ nào khác.”

Điện thoại của Hoàng Phủ Thần Phong rơi trên mặt đất, chính mình thật sự nghioan cho Ngưng Nhi rồi, còn nói với Ngưng Nhi nhiều lời gây tổn thương đến cô ấynhư vậy, thậm chí còn đẩy ngã cô ấy. Lúc sấm đánh, cô ấy nhất định rất sợ hãi?Làm sao bây giờ? Chị Lý còn nói cô ấy không ăn cơm, Ngưng Nhi hiện tại nhấtđịnh đói bụng phải không? Ngưng Nhi trước kia từng nói, không có hắn bên cạnh,buổi tối cô ngủ không yên. Hơn một tuần này, cô thật không ngủ. Ngưng Nhi, thựcxin lỗi, trở về đi! Anh sai rồi, em trở về, anh đút cơm cho em ăn, ôm em ngủ,lúc sấm đánh ở bên cạnh em, Ngưng Nhi, chỉ cần em trở về, muốn anh như thế nàocũng có thể, Ngưng Nhi

## 64. Chương 64 : Sinh Đôi & Cha Đã Qua Đời

Năm năm sau, sân bay Đài Bắc --

“Mẹ, mẹ xem, những phóng viên kia cũng biết tin tức hôm nay mẹ trở về, cho nênđều đến đây.” Con trai lớn, Ivan nắm tay trái của mẹ.

“Đúng vậy! Mẹ, nơi này là quên hương của chúng ta sao?” Con trai nhỏ, Ch­eneynắm tay phải của mẹ.

Không sai, hai tiểu tử này chính là hai anh em sinh đôi Chỉ Ngưng sinh hạ nămnăm trước, lớn lên cùng người nào đó quả thực giống nhau như đúc. Hôm nay, ChỉNgưng đã là một đại sư thiết kế trang sức vô cùng nổi danh quốc tế. Năm nămtrước, sau khi Chỉ Ngưng rời khỏi Đài Bắc liền đến LA (Los Angeles).

“Dù sao hai tiểu tử các con cũng đã quen với những phóng viên kia rồi, chẳng lẽcòn sợ sao?” Chỉ Ngưng hạnh phúc nắm bàn tay nhỏ bé của hai đứa con bảo bối.

Những phóng viên kia nhìn thấy Chỉ Ngưng đến, đều không ngừng chụp ảnh.

“Hàn tiểu thư, tạp chỉ chúng ta muốn phỏng vấn ngài, xin hỏi ngài có thì giờrảnh không?”

“Hàn tiểu thư, xin hỏi ngài lần này vì sao lại về nước?”

“Hàn tiểu thư, xin hỏi hai đứa bé này là con của Phong thiếu đấy sao?”

Chỉ Ngưng nghe đến hai chữ “Phong thiếu” này, mặc dù nội tâm cô phi thườngkhông an tĩnh, nhưng ngoài mặt cô vẫn thể hiện một vẻ mặt bình yên vô sự. Khôngnghĩ tới, qua năm năm, chính mình còn có thể cùng hai chữ này kéo cùng một chỗ.

Hai anh em sinh đôi cảm thấy bàn tay của mẹ run lên, con trai lớn nhảy ra trướcgiúp Chỉ Ngưng nói chuyện, “Mẹ của tôi sẽ không trả lời các người bất cứ vấn đềgì.”

“Đúng vậy! Nếu như các người muốn hỏi mẹ của tôi chuyện gì, hãy hẹn trước vớithư ký của mẹ.”

Thời điểm bọn họ không thoát ra được đám phóng viên, bảo vệ sân bay đã tới, hộtống ba mẹ con họ an toàn rời đi.

Hai tiểu tử ngồi hai bên trái phải của Chỉ Ngưng, như trước gắt gao nắm tay cô.Từ khi hai tiểu tử này sinh ra đến nay, đều không rời khỏi bên người Chỉ Ngưng.Bọn họ ở trước mặt Chỉ Ngưng cho tớ bây giờ đều không nhắc chữ “cha”. Bởi vì,bọn họ biết rõ, nhất định là cái tên xấu xa kia đã làm thương tổn mẹ thân yêucủa bọn họ.

Lái xe đưa Chỉ Ngưng và hai tiểu tử đến khác sạn quốc tế. Chỉ Ngưng nắm tay haitiểu tử đi vào thang máy, trợ lý giúp Chỉ Ngưng mang hành lý theo sau. Sau khiđưa hành lý lên phòng cho bọn họ thì cũng rời đi.

“Ivan, Ch­eney, các con nghỉ ngơi trước đi, chênh lệch múi giờ còn chưa quenngay được.” Chỉ Ngưng xoa đầu con trai.

“Mẹ, vậy mẹ không nghỉ ngơi sao?” Con trai lớn nói.

“Đúng vậy! Mẹ, mẹ cũng mệt mỏi mà! Cũng cần nghỉ ngơi.” Con trai nhỉ nói.

“Mẹ còn muốn chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai, chờ mẹ chuẩn bị xong sẽ nghỉngơi.”

“Chúng con giúp mẹ chuẩn bị.” Hai đứa trẻ đều cùng nói một lúc. Nghe nói, sinhđôi đều có thần giao cách cảm, quả nhiên.

“Không được, các con cần nghỉ ngơi, mẹ không nỡ để hai tiểu bảo bối mệt.”

“Không có mẹ ôm chúng con ngủ không được.”

“Phong, anh không ở bên cạnh em ngủ không được”, những lời này, chính mình lúctrước cũng đã từng nói. Nhớ đến những lời này, Chỉ Ngưng quyết dịnh, “Được, mẹcùng các con ngủ.”

“Mẹ, chúng con yêu mẹ nhất.” Hai tiểu tử kia hôn lên gò má Chỉ Ngưng.

“Bảo bối, mẹ cũng yêu các con nhất.”

-------------LOVE------------

Hoàng Phủ Thần Phong xem tin tức, rốt cục hồi lâu lộ ra nụ cười, Ngưng Nhi, emrốt cục đã trở lại, em còn giúp anh sinh hai đứa con trai. Hoàng Phủ Thần Phongnhìn hai tiểu tử kia, liền khẳng định, đây tuyệt đối là con của mình, lớn lêngiống hắn như vậy, nếu như không phải con của hắn, vậy thật sự gặp quỷ.

Những năm này, Hoàng Phủ Thần Phong không có một ngày nào không nhớ đến ChỉNgưng.

“Hôm nay, nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi nổi tiếng quốc tế, Hàn Chỉ Ngưng mởcuộc họp báo tuyên truyền cho sản phẩm mới. Đây là cuộc họp báo đầu tiên saukhi cô về nước, vì vậy chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp.” Người chủ trì tạihội trường thông báo.

“Bảo bối, các con chuẩn bị xong chưa?” Trong phòng nghỉ, hai anh em sinh đôiđều tự ‘trang điểm’ ình.

Con trai lớn mặc một chiế áo kiểu âu phục màu xanh đậm, quần jean màu đậm; contrai nhỏ mặc chiếc áo kiểu âu phục màu lam nhạt, quần jean màu đậm, như trướcmột trái một phải nắm tay Chỉ Ngưng.

“Tốt lắm mẹ.”

“Mẹ, mẹ hôm nay thật xinh đẹp a!”

“Chẳng lẽ mẹ trước kia không xinh đẹp sao?” Chỉ Ngưng nói giỡn.

“Nào có! Con là nói mẹ hôm nay đặc biệt xinh đẹp.”

Hai tên tiểu thử thối này, miệng đều cùng người nào đó đồng dạng, có thể nóingọt như vậy.

“Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi!”

Chỉ Ngưng cùng hai bảo bối xuất hiện, đưa tới một hồi gió lốc.

“Oa! Hai đứa nhỏ rất đẹp trai a!”

“Đúng a! Lớn lên giống như đúc.”

“Vậy nhất định là con của Phong thiếu, lớn lên giống như đúc.”

“Đúng vậy! Quả thực là từ một cái khuôn mẫu khắc ra.”

“Hôm nay, Hàn tiểu thư về nước tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới‘nước mắt’, cũng là lần đầu tiên sau khi Hàn tiểu thư về nước xuất hiện trướcmặt mọi người.” Thư ký của Chỉ Ngưng hướng phóng viên giới thiệu.

“Chào mọi người, đây là lần đầu sau năm năm tôi trở lại Đài Bắc. Ngồi bên tráitôi là con trai lớn, Ivan, ngồi bên phải ta, là con trai nhỏ, Ch­eney, hai đứanhỏ là người thân tôi yêu quý nhất, là bảo bối của tôi. Trừ bọn ra, tôi khôngcó gì cả. Tôi rất cảm ơn hai đứa con trai của tôi đã ủng hộ tôi. Nếu như năm đókhông có bọn họ, vậy thì không có tôi ngày hôm nay, mọi người sẽ không đượcthấy tác phẩm của ta.” Thời điểm Chỉ Ngưng nói đến hai đứa con trai của mình,hốc mắt liền đỏ.

Thời điểm Chỉ Ngưng nói những lời này, Hoàng Phủ Thần Phong an vị trong phònglàm việc xem trực tiếp, Hoàng Phủ Thần Phong hiểu được, năm năm trước, mìnhthật sự làm tổn thương cô rất nặng, rất nặng”

“Hiện tại, các vị phóng viên có mười phút để hỏi Hàn tiểu thư các vấn đề.”

“Xin hỏi Hàn tiểu thư, hai đứa nhỏ sinh đôi của ngài là con của tổng tài côngty trang sức ‘Earl’ đấy sao?”

“Không phải, cùng hắn không có quan hệ. Cha của hai đứa nhỏ đã qua đời thờiđiểm chúng còn chưa chào đời.”

Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy Chỉ Ngưng nói “cha của hai đứa nhỏ đãqua đời”, lòng của hắn thực sự rất thê lương, chẳng lẽ, cô thật sự không có ýđịnh tha thứ cho hắn sao?

“Tôi cùng Ch­eney chỉ cần mẹ là được rồi, mẹ rất vất vả nuôi lớn chúng tôi, chonên, chúng tôi rất yêu mẹ.”

“Đúng a! Ivan nói không sai, nhưng nếu có ai muốn theo đuổi mẹ của tôi..., liềntheo đuổi đi. Nhưng khẳng định mẹ yêu nhất là tôi và Ivan. Đúng không mẹ.” Nóixong, còn dí dỏm nháy mắt một cái với Chỉ Ngưng.

“Đúng vậy, bất kể là ai, tôi yêu nhất vẫn là hai con trai bảo bối của tôi.”

“Hàn tiểu thư, vậy ngài có ý định trở về sao?”

“Đúng vậy, tôi sẽ ở Đài Bắc ba tháng, ba tháng sau, tôi sẽ trở về LA, mà trongba tháng này, tôi sẽ theo giúp con trai du ngoạn.”

“Có thể xin hỏi Hàn tiểu thư, ngài lúc trước tại sao lại cùng Phong đại thiếutách ra? Nhớ rõ khi đó, Phong đại thiếu chính là vì ngài, những hộp đem hắnthích đều không lui tới. Thời điểm chúng tôi cho rằng hai người sắp kết hôn,các người lại tách ra, là vì sao?”

“Có lẽ là tôi thủy chung không phải người phụ nữ trong suy nghĩ của hắn; có lẽhắn đối với tôi chỉ là hứng thú một thời; có lẽ là tôi không đủ ưu tú nhưng tôicó thẻ xác định trong lòng hắn, tôi chính là một người đàn bà hoa tâm ham muốntài sản của hắn.”

“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Hai anh em đồng thanh quan tâm đến Chỉ Ngưng. Hiện tại,hai tiểu tử đã có thẻ xác định, Phong đại thiếu trong miệng những phóng viênkia nhất định là người đàn ông đã làm mẹ thương tâm chết đi được, cũng là chacủa bọn họ.

“Mẹ không có việc gì. Các vị, buổi tối còn có một dạ tiệc, hoan nghênh đại giáquang lâm.

Chỉ Ngưng không để cho phóng viên bất cứ chút thời gian nào, nắm tay hai đứanhỏ, rời khỏi hội trường.

Bên tai Hoàng Phủ Thần Phong một mực văng vẳng những lời nói kia của Chỉ Ngưng.Những lời đó là mình lúc trước nhất thời nổi điên mới nói ra..., không nghĩtới, Chỉ Ngưng cư nhiên lại nói như vậy. Xem ra, tối nay là lúc nên gặp mặt.

Khuôn mặt bản thân mình tưởng niệm suốt năm năm...

Thân thể mềm mại...

Hắn đã không thể chờ đợi được nữa!

## 65. Chương 65 : Người Đàn Ông Đáng Chết, Người Đàn Ông Thối

Tối hôm nay, Chỉ Ngưng phá lệ gợi cảm, hơn nữabên cạnh cô còn có hai tiểu suất ca làm nền, càng thêm thu hút ánh nhìn của mọingười. Chỉ Ngưng lấy hai ly nước hoa quả cho con trai, sau đó an vị ngồi ở mộtgóc hội trường, vui vẻ trò chuyện.

“Ivan, Ch­eney, mẹ với các con thương lượng một việc được không?”

“Tốt! Mẹ, mẹ nói đi.” Hai tiểu tử lại đồng thời mở miệng.

“Các con có thể ít trêu chọc những muội muội xinh đẹp kia được không?” ChỉNgưng nhớ chuyện tới chuyện ở đại sảnh khách sạn, liền vừa tức giận, vừa buồncười.

【 Bắt đầu nhớlại 】

Chỉ Ngưng cùng hai tiểu tử ra khỏi thang máy, vừa vặn, hai vị này liền nhìnthấy một tiểu cô nương đang chơi đùa, tiểu tử kia vội vàng chạy lên, con trailớn kéo tiểu cô nương, nói: “Muội muội, em thật đáng yêu a! Từ nay về sau, anhgọi là em là tiểu dâu tây được không?”

Con trai nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, hôn một cái lên gò má tiểu cô nươngnói: “Thân ái, anh gọi em là tiểu anh đào, được không? Từ nay về sau, em hãytheo anh tốt lắm.” Nói xong, sờ lên đầu tiểu cô nương, động tác này, rất giốngđộng tác người nào đó sờ đầu Chỉ Ngưng. Kết quả, tiểu cô nương này còn khôngkịp phản ứng hai suất ca này cuộc đang nói cái gì, liền 【 oa】 một tiếng, khóc ầm lên. Con trai lớn nén giận nói vớiem trai: “Ch­eney, đều là tại em a! Sao em lại hù dọa tiểu dâu tây? Làm em ấykhóc. Tiểu dâu tây, ngoan, đừng khóc.”

“Đâu có liên quan tới em a? Hẳn là anh mới đúng chứ? Đừng tưởng rằng anh nhảyra từ bụng mẹ sớm hơn em một phút, em sẽ sợ anh. Tiểu anh đào, em không cần đểý hắn, anh dẫn em đi gặp mẹ của anh, mẹ của anh là người xinh đẹp nhất thếgiới.” Con trai nhỏ kéo tay tiểu cô nương, muốn đi tìm Chỉ Ngưng. Tiểu cô nươngtiếng khóc càng lúc càng lớn, đưa tới thật nhiều người. Chỉ Ngưng mới từ toiletđi ra, liền nhìn thấy hai con trai bảo bối của mình đang nói chuyện với mộttiểu cô nương, vội vàng kéo hai đứa ra, hơn nữa còn nói xin lỗi với mẹ của tiểucô nương.

【 nhớ lại chấm dứt 】

“Mẹ, đều là Ivan tranh của con, từ nay về sau chỉ cần anh ấy không tranh củacon nữa là được rồi.”

“Quỷ a! Vừa rồi còn không phải là anh nhận thức tiểu dâu tây trước! Em về saumới đến.”

Chỉ Ngưng thấy hai con trai bảo bối cãi nhau vì một tiểu cô nương, nhân cơ hộimùi thuốc súng còn chưa nặng mở miệng nói, “Hiện tại, mẹ rất trịnh trọng nóivới các con, từ nay về sau, không cho phép các con đến gần tiểu cô nương khôngquen biết nghe không? Các con chỉ cần có mẹ là tốt rồi.”

“Đã biết, mẹ.”

“Như vậy mới ngoan. Đúng rồi, các con hôm nay có học tiếng Nhật hay không?”

“Có, chúng con cũng đã chat webcam, nói cho thầy giáo nghe xong.” Hiện tại, haitiểu tử này đã nói được ba ngoại ngữ, nhưng bọn họ vẫn đang học thêm nhiềungoại ngữ hơn.

“Được, ngoan, ngày mai mẹ đưa các con đi chơi.”

“Thật tốt quá, cám ơn mẹ!” Con trai nhỏ hưng phấn nhảy dựng lên, ngồi trên đùiChỉ Ngưng, ôm lấy cổ cô, dùng sức hôn lên mặt cô.

“Em mau xuống, như vậy mẹ sẽ rất mệt mỏi.” Con trai lớn đau lòng nhìn ChỉNgưng, không nỡ làm mẹ thân ái mệt mỏi.

“Đúng nga! Mẹ mấy ngày nay nhất định là mệt mỏi.”

Chỉ Ngưng lại nhìn hai anh em sinh đôi thương mình như vậy, cô cảm giác nhữngkhổ sở trước kia mình chịu đựng đều đáng giá.

-------------LOVE-----------

Hoàng Phủ Thần Phong đứng ở một nơi không xa nhìn Chỉ Ngưng và hai đưa con traisinh đôi, nhìn thấy con trai hiểu chuyện như vậy, hắn rất cảm ơn Chỉ Ngưng đãdạy dỗ hai đứa nhỏ tốt như vậy. Hoàng Phủ Thần Phong đi tới, đứng trước mặt ChỉNgưng cùng con trai, nội tâm của hắn rất kích động. “Ngưng Nhi”

Vốn Chỉ Ngưng đang nói chuyện phiếm với con trai, nghe được hai chữ [Ngưng Nhi]này, cô liền biết Hoàng Phủ Thần Phong đã đến. Chỉ Ngưng cầm tay con trai, côcòn không biết như thế nào đối mặt với Hoàng Phủ Thần Phong.

Kỳ thật, hai tiểu tử kia đã sớm biết cha của bọn họ là Phong đại thiếu trongtruyền thuyết, hơn nữa sau khi bọn họ về nước, những phóng viên luôn luôn đưatin.

“Xin chào!” Ngoại trừ hai chữ này, Chỉ Ngưng không biết còn có thể nói cái gì.

“Ngưng nhi, anh rất nhớ em, trở về đi!”

“Thật... thật ngại quá, chúng tôi còn có việc đi trước.” Chỉ Ngưng không biếtHoàng Phủ Thần Phong còn đến tìm cô, cô thất kinh dắt tay con trai muốn rời đi.

“Ngưng Nhi, tha thứ cho anh, anh không thể không có em, trở về đi!” Hoàng PhủThần Phong chạy đến chặn đường đi của Chỉ Ngưng, ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực.

“Buông ra Hoàng Phủ Thần Phong, buông ra, nghe thấy không?” Chỉ Ngưng giãy dụa.

Hai tiểu tử kia nhìn thấy mẹ thân ái của bọn họ bị người đàn ông đáng chết khidễ, bọn họ càng chán ghét người này.

“Uy, tên đàn ông đáng chết, thả mẹ tôi ra.” Con trai lớn muốn cứu Chỉ Ngưng ra.

“Tên đàn ông thối, ông cút mau đi! Mẹ của tôi chán ghét ông, chẳng lẽ ông nhìnkhông ra sao?” Con trai nhỏ hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong nghe được con của mình, một người gọi hắn là tên đàn ôngđáng chết, một người khác gọi hắn là tên đàn ông thối, thiếu chút nữa tức giậnđến bất tỉnh. Hắn buông Chỉ Ngưng ra, cư cao lâm hạ nhìn hai đứa con trai sinhđôi của mình, “Cha không phải tên đàn ông đáng chết, càng không phải tên đànông thối, cha là cha của các con.”

“Shit! Cha của chúng tôi đã sớm mất, hơn nữa, ông cũng không xứng là cha chúngtôi.” Con trai lớn nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói hắn là cha của bọn họ,liền thô tục mắng hắn.

“Ivan, không cho nói thô tục.”

“Dạ, mẹ, con sai rồi.”

“Cha của các con hoàn hảo đang đứng ở đây, không chết sớm như vậy.” Xem ra, haiđứa con của mình không dự định nhận người cha là hắn đây. “Ngưng Nhi”

“Chúng tôi muốn đi, tạm biệt.” Chỉ Ngưng không cho Hoàng Phủ Thần Phong cơ hộinói chuyện, dắt tay hai đứa con trai rời đi.

Hoàng Phủ Thần Phong cũng đi theo ra ngoài, tiếp tục nói: “Ngưng Nhi, anh biếtrõ năm đó anh làm tổn thương em vô cùng sâu, nhưng sau khi em rời đi, anh liềnđã hối hận, anh cũng biết rõ người đàn ông kia ép buộc em đeo nhẫn, anh biết”

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh câm miệng!” Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phongnói đến chuyện năm năm trước, cô lập tức dừng bước, “Hoàng Phủ Thần Phong, lúctrước tôi cầu xin anh như thế nào, bảo anh không cần đi? Anh là như thế nào đốixử với tôi? Hừ, anh đã quên sao? Tôi đây cả đời cũng sẽ không quên, nếu như anhđã quên..., tôi đây liền nhắc nhở anh, năm đó, tôi cầu xin anh, anh đẩy tôi ngãvào bàn trang điểm, nhưng anh liền không liếc nhìn một cái đã bỏ đi, tôi còn bòtheo cầu xin anh, anh thì sao, ngay cả quay đầu cũng không.”

Lời Chỉ Ngưng nói..., lần nữa làm cho Hoàng Phủ Thần Phong nhớ tới năm nămtrước, năm năm này, Hoàng Phủ Thần Phong thường xuyên nghĩ tới chuyện đã xả rangày đó. “Chỉ Ngưng, tha thứ cho anh, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, em muốnnhư thế nào cũng có thể.”

“Không cần” nói xong, Chỉ Ngưng nắm tay con trai ngồi vào xe.

Hoàng Phủ Thần Phong cũng lập tức ngồi lên xe, đuổi theo Chỉ Ngưng và con trai.

Chỉ Ngưng vừa đến khách sạn, Hoàng Phủ Thần Phong cũng lập tức đến, hắn luônluôn đi theo sau bọn họ.

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh làm loạn đủ chưa?”

“Nếu như em không tha thứ cho anh, anh sẽ luôn luôn đi theo sau ba mẹ con em.”

“Ch­eney, em nói, người đàn ông này có phải da mặt rất dày không.”

“Vậy còn phải nói sao, tên đàn ông thối ăn no không có chuyện gì làm.” Hai tiểutử kia kẻ xướng người hoạ nói.

Nếu như hai tiểu tử này không phải con trai của Hoàng Phủ Thần Phong, hắn thậtsự sẽ không chút lựa chọn bóp chết bọn họ.

## 66. Chương 66 : Tìm Phiền Toái & Sinh Bệnh

Thang máy đến tầng lầu của Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ ThầnPhong cũng đi theo ra ngoài. Đang lúc Hoàng Phủ Thần Phong muốn đi vào phòngcủa Chỉ Ngưng, hai tiểu tử liền nhảy ra ‘gây sự’ với Hoàng Phủ Thần Phong,“Người đàn ông đáng chết (thối), ông vào để làm gì?”

“Cha tới tìm mẹ các con.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẫn nại nói.

“Chúng tôi không quen ông, đi ra ngoài a!

“Cha là cha của các con, các con là con của cha.”

Hai tiểu tử lại giống như một chút cũng không nghe thấy lời Hoàng Phủ ThầnPhong nói, Ivan nói với em trai: “Ch­eney, người đàn ông đáng chết này đầu óccó vấn đề rồi, chúng ta không cần để ý ông ta.”

“Đúng a! Chúng ta đi vào là được, mặc kệ ông ta đứng ở đây, ông ta sẽ tự rờiđi.” Đóng cửa lại, con trai nhỏ chen miệng nói, đi theo đằng sau anh trai.

Hoàng Phủ Thần Phong cứ như vậy, bị hai đứa con trai của hắn nhốt ở bên ngoài:hừ, hai tiểu tử thối các người, dám mắng cha các người, chờ Ngưng Nhi tha thứcho cha, xem cha sẽ đánh cái mông nhỏ của các người, trong lòng Hoàng Phủ ThầnPhong thầm nghĩ.

Hoàng Phủ Thần Phong đến đại sảnh khách sạn, nói với nhân viên lễ tân: “Gọiquản lý của cô đến đây.”

Quản lí vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong liền lập tức nịnh nọt nói: “Khôngbiết Phong thiếu hôm nay tới có chuyện gì?”

“Phòng đối diện phòng 1890 có người ở hay không?”

“Có người ở.” Quản lí không biết Hoàng Phủ Thần Phong rốt cuộc muốn làm gì?

“Tôi cho các người thời gian năm phút, đem phòng đối diện để trống cho tôi, tôisẽ ở phòng đó. Nghe kỹ, nếu như vượt qua một giây, ngày mai, khó biết được kếtcục của khách sạn các người là cái gì!” Vì đuổi theo Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ ThầnPhong có thể không tiếc hết thảy, chỉ cầu Chỉ Ngưng có thể tha thứ cho hắn.

“Dạ, tôi đã biết, thỉnh Phong thiếu yên tâm.” Sau đó, rồi gầm nhẹ với nhân viênlễ tân ở đại sảnh, hắn không dám lớn tiếng trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong, “Cònkhông nhanh gọi điện thoại lên.”

Hoàng Phủ Thần Phong an vị ngồi trên ghế salon ở đại sảnh chờ đợi, hắn nhắm mắtlại, chậm rãi nói với quản lý: “Các người còn 30 giây.”

Quản lí không ngừng dùng khăn giấy lau mồ hồi, chạy tới hỏi nhân viên lễ tân,“Nhanh lên một chút, hắn nói như thế nào?”

Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên đứng trước mặt quản lý, “Năm phút đã hết, cácngười còn chưa giải quyết được, vậy đành phải để người của tôi đến giải quyết.Tiểu Bân, đi làm cho người ở đối diện phòng 1890 dọn ra ngoài.” Hoàng Phủ ThầnPhong chỉnh chỉnh cổ áo của quản lý nói: “Ngày mai, khách sạn này của các ngườisẽ thuộc về tôi, hiện tại, anh làm cho tôi một chuyện.”

“Phong thiếu mời nói.”

“Lập tức đổi toàn bộ đồ trong phòng đó.”

Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục hài lòng được ở đối diện với Chỉ Ngưng, Hơn nữacòn gọi Tiểu Bân đem hành trình hai mươi tư tiếng đồng hồ của Chỉ Ngưng nói chohắn biết.

-------------LOVE------------

Ngày hôm sau, hai tiểu tử kia liền rùm beng lên muốn đi 101 mua sắm, không cóbiện pháp, Chỉ Ngưng đành phải dẫn bọn họ đi, Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ ChỉNgưng và hai con trai muốn đi mua sắm, hắn cũng theo sát sau khi bọn họ rờikhỏi phòng.

“Ngưng Nhi, anh có thể đi với các người không?”

“Anh muốn đi hay không, không liên quan đến tôi. Bảo bối, chúng ta đi, khôngcần để ý đến hắn.” Chỉ Ngưng mở cửa xe, để cho con trai bảo bối ngồi vào trong.

Xe thể thao của Hoàng Phủ Thần Phong cũng đi theo phía sau bọn họ. Ngưng Nhi,em nhất định phải tha thứ cho anh.

“Bảo bối, hai con muốn mua gì, hãy nói với mẹ, mẹ mua cho các con.”

“Ha ha, mẹ tốt nhất.”

Hoàng Phủ Thần Phong đi theo sau Chỉ Ngưng, hắn cảm giác mình thật hạnh phúc a!Nếu như hiện tại hắn có thể nắm tay Chỉ Ngưng..., thì càng hạnh phúc.

“Mẹ, con mặc chiếc áo này có phải tuấn tú không?” Con trai lớn mặc một chiếc áogió màu xanh đậm.

“Ivan, anh thật đỏm dáng a!” Con trai nhỏ liếc nhìn anh trai.

“Bảo bối mặc cái gì đều rất tuấn tú. Ch­eney, con không chọn quần áo sao?”

“Lát nữa con sẽ chọn, hiện tại Ivan mua là tốt rồi.”

“Được, lát nữa mẹ và Ivan đi cùng con.”

Hoàng Phủ Thần Phong một mực ngồi một bên nhìn con trai mặc thử quần áo, càngxem càng cảm giác con trai thật giống mình.

“Thực xin lỗi tiểu thư, những quần áo ngài mua, vị tiên sinh ngồi ở bên cạnh đãtrả tiền rồi.” Thời điểm Chỉ Ngưng chuẩn bị quét thẻ, lại nghe được những lờinày.

Chỉ Ngưng không nói nhiều, cầm túi lớn bước ra khỏi cửa hàng này.

“Ivan, hiện tại chúng ta cùng Ch­eney đi mua quần áo.”

Đồng dạng, Hoàng Phủ Thần Phong vượt lên trước một bước trả tiền.

“Bảo bối, các con mệt mỏi sao? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi được không?” ChỉNgưng quan tâm hỏi hai con trai, dù sao đã đi dạo lâu như vậy.

“Cũng tốt, con trai khẳng định mệt mỏi.” Hoàng Phủ Thần Phong tiếp lời ChỉNgưng..., hắn cũng muốn cùng Chỉ Ngưng hảo hảo ngồi nghỉ một chút.

Chỉ Ngưng không nói gì, chỉ là hai tiểu tử kia quay đầu lại trừng Hoàng PhủThần Phong, lại đồng thời mở miệng: “Người đàn ông đáng chết (thối) này thậtđúng là phiền.”

Chỉ Ngưng quay lưng về phía Hoàng Phủ Thần Phong, nhịn không được nhẹ nhàng nởnụ cười, hai con trai bảo bối của cô thật là ăn ý.

Hoàng Phủ Thần Phong lại một lần nữa nhẫn nại cảnh cáo nỏi với hai tiểu tử kia:“Cha là cha của các con.”

“Được rồi, mẹ đưa các con đi ăn chút gì.” Chỉ Ngưng không muốn thấy ba cha conbọn họ ầm ĩ.

Chỉ Ngưng tìm một nhà hàng, Hoàng Phủ Thần Phong theo thói quen ngồi trước mặtChỉ Ngưng, bất quá, lần này có thêm hai con trai, đã hơn năm năm, Hoàng PhủThần Phong cùng Chỉ Ngưng lần đầu tiên đối mặt ngồi xuống.

“Bảo bối, bây giờ là mùa đông, các con nên uống đồ uống ấm, nếu không sẽ bịốm.” Chỉ Ngưng săn sóc đưa menu cho hai con trai.

“Ngưng Nhi”

“Hoàng Phủ Thần Phong, năm năm trước anh hẳn là đã kết hôn rồi? Chúc mừng anh!”

“Em đi, anh đi kết hôn với ai?”

“Cái” có ý tứ gì?” Chẳng lẽ hắn không kết hôn sao? Làm sao có thể?

“Ý của anh là, trừ em ra, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ người nào.” Hoàng PhủThần Phong nói lời thề son sắt.

“Anh” anh không cần náo loạn, mau tìm người kết hôn a!” Chỉ Ngưng sợ chính mìnhsẽ lần nữa yêu hắn.

“Em nghĩ rằng anh đang nói loạn sao?”

Chỉ Ngưng né tránh ánh mắt cuar Hoàng Phủ Thần Phong, cúi đầu uống cà phê. ChỉNgưng nghĩ mãi mà không rõ, năm năm trước chính là Nhã Ngưng kia gọi điện choHoàng Phủ Thần Phong? Vì sao không kết hôn cùng cô ta?

“Ch­eney, con ăn chậm một chút, sẽ bị nghẹn.” Chỉ Ngưng nhẹ ngàng vỗ lưng chocon trai nhỏ.

“Con biết, mẹ, ở đây ăn thật ngon a! Mẹ, mẹ cũng ăn đi.” Ch­eney cầm lấy thìa,đút cho Chỉ Ngưng một miếng.

Năm năm trước, Hoàng Phủ Thần Phong cũng là như vậy đút cơm cho Chỉ Ngưng,nhưng hôm nay, lại là con của hắn.

“Mẹ, ăn được không?” Ch­eney chờ mong phản ứng của Chỉ Ngưng.

“Ừ, ăn thật ngon, Ch­eney cũng ăn nhiều một chút.” Lúc này, Chỉ Ngưng thấy contrai lớn có chút kỳ lạ, liền quan tâm hỏi, “Bảo bối, con làm sao vậy? Ăn khôngngon sao?”

“Mẹ, con thật là khó chịu.” Con trai lớn hữu khí vô lực nhìn Chỉ Ngưng.

“Khó chịu? Tại sao lại khó chịu? Thân thể không thoải mái sao?” Chỉ Ngưng sờlên trán con trai, “Trời ạ! Nóng quá! Làm sao bây giờ?” Chỉ Ngưng vội càng ômlấy con trai.

“Ngưng Nhi, không nên gấp, trước đưa con trai đi bệnh viện.” Hoàng Phủ ThầnPhong an ủi Chỉ Ngưng.

“Đúng, đi” đi bệnh viện. Ch­eney, con bám vào người mẹ, không được buông tayđược không?”

“Ngưng Nhi, anh ôm Ivan, em dắt theo Ch­eney.” Hoàng Phủ Thần Phong tiếp nhậnIvan từ trong ngực Chỉ Ngưng, ôm vào trong ngực mình.

Đến bệnh viện, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Ivan giao cho bác sĩ kiểm tra, sau đó,bọn họ ngồi ở bên ngoài. Chỉ Ngưng đã khóc rồi, Ch­eney đang giúp cô lau nướcmắt, “Mẹ, Ivan sẽ không có chuyện gì, mẹ đừng khóc.”

“Ch­eney, mẹ không chăm sóc tốt anh trai con, ô ô ô” đều do mẹ, đều là lỗi củamẹ.” Chỉ Ngưng ôm con trai nhỏ, thương tâm khóc.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn bộ dạng này của Chỉ Ngưng không biết có bao nhiêu đaulòng, “Ngưng Nhi, em không nên trách chính mình, Ivan sẽ không có chuyện gì.”

“Mẹ, bác sĩ ra rồi.”

## 67. Chương 67 : Bệnh Máu Trắng & Người Đàn Ông Thối, Cám Ơn

“Bác sĩ, con tôi ra sao? Nó không sao chứ?”

“Hàn tiểu thư, cô trước hãy bình tĩnh nghe tôi nói.”

“Bác sĩ, tôi đã bình tĩnh, phiền ông mau nói con tôi rốt cuộc làm sao vậy?” ChỉNgưng có dự cảm xấu, năm năm trước, thời điểm mẹ cô ở bệnh viện, bác sĩ cũngnói cô bình tĩnh, kết quả” không, sẽ không “

“Trước mắt, chúng tôi đại khái đã xác định, nó bị bệnh máu trắng.”

“Máu” bệnh máu trắng? Làm sao có thể? Nó rõ ràng chỉ là phát sốt! Vì” vì sao?Tại sao lại biến thành bệnh máu trắng? Vì sao? Có phải bệnh viện các người khámsai rồi không?” Chỉ Ngưng lắc lắc người bác sĩ, la to.

“Ngưng Nhi, em không nên kích động, trước hết nghe bác sĩ nói. Ngoan, không nênkích động.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng, sợ cô quá kích động sẽ ngấtxỉu.

“Chúng tôi sẽ xét nghiệm tủy của hắn, như vậy mới có thể xác nhận chúng tôichẩn đoán bệnh có sai hay không.”

“Xét nghiệm tủy? Bảo bối sẽ rất đau, không cần, nó sẽ sợ.” Chỉ Ngưng nghe thấybác sĩ nói..., khóc càng thêm thương tâm.

“Ngưng Nhi, đừng khóc, chỉ có làm xét nghiệm tủy, bác sĩ mới có thể xác địnhIvan có phải bị bệnh máu trắng hay không.” Hắn cũng rất đau lòng a! Dù sao cũnglà con của mình.

“Hàn tiểu thư xin yên tâm, trước đó chúng tôi sẽ gây tê.”

Hoàng Phủ Thần Phong dìu Chỉ Ngưng ngồi xuống, Ch­eney nghe được lời bác sĩnói..., cũng khóc, hắn ghé vào trong ngực Chỉ Ngưng, nói: “Mẹ, anh trai sẽkhông có chuyện gì, đúng không? Con không muốn anh trai có chuyện, con đem tiểuanh đào tặng cho anh trai, con đem tiểu anh đào ở LA cũng tặng cho anh trai,chỉ cần anh trai không có việc gì, con đem tất cả tiểu anh đào đều tặng cho anhtrai, mẹ, ô ô ô” con không muốn anh trại bị bệnh. Mẹ”

“Ch­eney ngoan, đừng khóc, anh trai sẽ không có chuyện gì.” Hoàng Phủ ThầnPhong một bên ôm Chỉ Ngưng, một bên an ủi con trai nhỏ.

“Người đàn ông thối” tôi cầu xin ông, nhất định phải tìm bác sĩ tốt nhất chữabệnh cho anh trai tôi.”

“Cha đáp ứng con, ngoan, đừng khóc.”

“Người đàn ông thối, cám ơn.”

Hai giờ sau, bác sĩ lần nữa bước ra: “Hàn tiểu thư, con của ngài xác thực là bịbệnh máu trắng.”

“Không” sẽ không, tại sao phải như vậy? Không phải là như vậy, không phải nhưthế” Chỉ Ngưng đã khóc không ra nước mắt.

“Hàn tiểu thư, trước mắt, chỉ cần có tủy thích hợp, cơ hội khỏi bệnh của conngài là rất lớn.”

“Tôi, dùng tủy của tôi, tôi là mẹ nó, tủy của tôi nhất định có thể.”

“Không được Ngưng Nhi, không thể dùng của em. Bác sĩ, tôi là cha nó, dùng củatôi.”

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh”

“Yên tâm đi! Ngưng Nhi, không cần phải lo lắng.” Hoàng Phủ Thần Phong hôn lêntrán Chỉ Ngưng.

“Người đàn ông thối” cảm ơn, cám ơn đã cứu anh trai tôi! Ô ô ô”

“Cám ơn cái gì? Cha là cha của các con, đương nhiên phải cứu anh trai con.”

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Ivan đồng thời được đưa đến phòng giải phẫu, ChỉNgưng nhịn xuống nước mắt, “Bảo bối, mẹ cùng em trai ở bên ngoài chờ con, conkhông phải sợ, bảo bối nhất định sẽ không có chuyện gì. Mẹ thực xin lỗi con, mẹkhông chăm sóc tốt con.”

Ivan giúp Chỉ Ngưng lau nước mắt, “Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng, con không sợ,mẹ mỗi ngày đều rất chăm sóc chúng con, cho nên mẹ, mẹ không cần phải tự trách,chỉ là, mẹ, con rất nhớ ‘quân đoàn dâu tây’ ở LA, không biết các em ấy có nhớcon hay không.”

“Chờ con hết bệnh, có thể cùng các em ấy chat webcam a!” Chỉ Ngưng cầm bàn taynhỏ bé của con trai lớn, hôn lên giữa tay hắn, cô xoay qua chỗ khác, nói vớiHoàng Phủ Thần Phong: “Phong, chúng tôi ở bên ngoài chờ anh.” Thiên ngôn vạnngữ, đều không bằng lời này.

“Ivan, anh sẽ không có chuyện gì, em đã đáp ứng đem tiểu anh đào tặng cho anh,cho nên, cố gắng lên.”

Trong phòng giải phẫu, một đám bác sĩ cũng đang khẩn trương làm giải phẫu,ngoài phòng giải phẫu, Chỉ Ngưng và con trai nhỏ ôm lấy nhau, an ủi lẫn nhau.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ lúc bọn họ đi vào đến bây giờ, tâmChỉ Ngưng không có một khắc yên ổn.

Đèn tắt, bác sĩ đi ra ngoài.

“Bác sĩ”

“Giải phẫu phi thường thành công! Bọn họ sẽ được đưa vào phòng hồi sức, chờthuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại.”

“Cám ơn” thật sự rất cám ơn ông, bác sĩ!” Chỉ Ngưng rốt cục yên tâm.

“Mẹ, Ivan cùng người đàn ông thối kia không sao rồi.” Ch­eney cũng vui vẻ ômchân Chỉ Ngưng, cao hứng cười.

Một ngày sau, Hoàng Phủ Thần Phong liền từ phòng hồi sức chuyển qua phòng bệnhVIP, nhưng Ivan vẫn còn đang ở trong phòng hồi sức, hắn phải ở đó trong batháng. Nói cách khác, trong ba tháng tới, Ivan chỉ có thể gặp bọn họ qua kínhcách thủy tinh, chỉ có thể nói chuyện với bọn họ thông qua điện thoại nộituyến.

Chỉ Ngưng cùng Ch­eney mỗi ngày đều đưa ba bữa cơm cho Hoàng Phủ Thần Phong,tuy Cheney vẫn như trước gọi Hoàng Phủ Thần Phong là người đàn ông thối, nhưngthái độ với Hoàng Phủ Thần Phong đã tốt hơn nhiều, còn thường xuyên cùng HoàngPhủ Thần Phong nói chuyện phiếm.

“Tiểu tử, con chừng nào thì mới chịu gọi cha là cha?” Những ngày này, Hoàng PhủThần Phong hỏi vấn đề này không chỉ một lần.

“Tôi sẽ không gọi, năm năm trước ông hại tôi mẹ thương tâm như vậy, tôi sẽkhông tha thứ cho ông.” Ch­eney một bên chơi lấy PSP, một bên cùng Hoàng PhủThần Phong tán gẫu.

“ Nếu như mẹ con tha thứ cho cha, vậy con sẽ gọi cha là cha, được không?”

“Tốt! Dù sao mẹ sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông, cho nên, ông cứ chầm chậm chờtốt lắm.”

“Ch­eney, cha hỏi con a! Ngày đó, con nói tiểu anh đào là có ý gì? Còn có Ivannói cái ‘quân đoàn dâu tây’ gì đó nữa?” Nhiều ngày trôi qua như vậy, Hoàng PhủThần Phong thủy chung nghĩ mãi mà không rõ.

“A! Cái kia a! Tiểu anh đào chính là em gái lần trước tôi gặp ở đại sảnh kháchsạn! Bởi vì tôi thích anh đào, cho nên, tôi gọi những em gái xinh đẹp kia làtiểu anh đào, Ivan thích dâu tây, cho nên, anh ấy gọi những em gái xinh đẹp làtiểu dâu tây, ở LA, tôi có một ‘quân đoàn anh đào’, anh ấy có một ‘quân đoàndâu tây’, đã hiểu chưa?”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe xong, thiếu chút nữa từ trên giường bệnh nhảy dựnglên, trời ạ! Hai tiểu thử thối này, tuổi còn nhỏ như vậy đã tiếp cận những emgái nhỏ? So với người cha như hắn còn lợi hại hơn, thật là hổ phụ sinh hổ tử a!“Tên tiểu tử này”

“Người đàn ông thối, tôi biết rõ ông muốn mắng tôi. Ông còn không phải rấtphong lưu, mỗi ngày đều đến hộp đêm sao, chúng tôi không phải giống ông sao!Đừng tưởng rằng chúng tôi ở LA thì không biết quân đoàn kia của ông, cho tôixin a. Tôi và Ivan có gạt mẹ vụng trộm lên mạng tra tư liệu của ông, đã sớmbiết ông là cha của chúng tôi, nhưng chúng tôi sợ mẹ thương tâm, nên không đềcập trước mặt mẹ thôi.”

“Mẹ con đi rồi, cha liền không có quân đoàn gì.”

Hai cha con này, rốt cuộc đang nói chuyện những thứ gì a?

“Người đàn ông thối, mẹ của tôi ở LA có rất nhiều người theo đuổi. Mấy ngàynữa, thực sự có người theo đuổi tới đây, ông ấy cũng là nhà thiết kế trang sức,gọi là Richard ­Prince.” Ch­eney hảo tâm tiết lộ điểm tài liệu bí mật cho ngườiđàn ông thối.

“Cái gì?” Lần này, Hoàng Phủ Thần Phong thật sự tức giận từ trên giường bệnhnhảy lên.

“Thật sự, ông không nên kích động như vậy! Ông ấy nói chuyện điện thoại với mẹ,tôi nghe được.” Cheney kéo Hoàng Phủ Thần Phong xuống.

“Mẹ con thích hắn sao?”

“Mẹ hiện tại ngoại trừ tôi cùng Ivan, ai cũng không thích, đương nhiên cũng kểcả ông.”

“Cha đã biết, cha nhất định sẽ đưa mẹ con trở về.” Hiện tại, Hoàng Phủ ThầnPhong nhất định phải nghĩ hết biện pháp, làm cho Chỉ Ngưng hai mươi bốn tiếngđồng hồ lưu lại chăm sóc hắn, không cho Chỉ Ngưng cơ hội đi hẹn hò.

Giữa trưa, Chỉ Ngưng đưa cơm trưa tới, “Hoàng Phủ Thần Phong, ăn cơm trưa.”

“Anh không muốn ăn, không có khẩu vị.” Hoàng Phủ Thần Phong ngủ tiếp.

“Anh làm sao vậy? Anh khó chịu sao? Hay là món ăn tôi làm anh không muốn ăn,muốn ăn cái khác?”

“Không có, cũng không phải.”

“Vậy anh rốt cuộc có chuyện gì? Không nên làm tôi sợ.” Chỉ Ngưng vội nắm thậtchặt tay Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, có phải em vẫn rất hận anh hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong nhìnchằm chằm Chỉ Ngưng.

## 68. Chương 68 : Người Đàn Ông Thối, Ông Khóc

Chỉ Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong có thể hỏicô như vậy, “Nói thật, tôi đã từng, khi anh đẩy ngã tôi, tôi nghĩ muốn hận anh,khi anh hiểu lầm tôi mà không nghe tôi giải thích,tôi nghĩ muốn hận anh, khitôi bò ra ngoài, muốn cầu xin anh trở về, mà anh lại không quay đầu bỏ đi, tôinghĩ muốn hận anh, khi tôi thấy những tin tức về bạn gái mới của anh, tôi nghĩmuốn hận anh, khi lúc sấm đánh, anh không ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ muốn hậnanh, khi tôi cảm thấy anh không ở bên cạnh tôi lúc tôi ngủ, tôi nghĩ muốn hậnanh” nói đến năm đó, Chỉ Ngưng lại khóc.

Hoàng Phủ Thần Phong từ trên giường ngồi xuống, ôm thật chặt Chỉ Ngưng, dùngthanh âm run rẩy nói: “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tha thứ cho anh,đều là lỗi của anh, thực xin lỗi” Hoàng Phủ Thần Phong mỗi một câu thực xin lỗiđều hôn Chỉ Ngưng.

“Nhưng tôi vẫn hết thuốc chữa yêu anh, khi tôi biết rõ tôi mang thai, tôi nghĩđến mấy hôm trước bị anh đẩy ngã, anh biết tôi lúc ấy sợ hãi thế nào không? Tôisợ bảo bối của chúng tôi sẽ bị mất đi.”

“Ngưng Nhi, đừng nói nữa, đừng nói nữa” Hoàng Phủ Thần Phong nghe xong nhữnglời này, nước mắt của hắn cũng chảy xuống, nếu như, lúc trước bảo bối thực sựmất đi, như vậy, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hành vi ngu xuẩn của mình.“Ngưng Nhi, năm năm nay, cuộc sống của em có tốt không?”

“Lúc ấy, tôi rời đi cũng không có bao nhiêu tiền, đến LA, anh cũng biết chỗ đógiá cả cao như thế nào, vừa phải thuê phòng, vừa phải ăn cơm, còn không tìmđược việc làm, sẽ không có tiền. Sau đó tôi liền cầm bản thiết kế của tôi đitìm việc, nhưng không có ai chịu thuê tôi. Bác sĩ nói tôi thiếu dinh dưỡng, nhưvậy đối với bảo bối không tốt, nhưng tôi không có cách nào khác. Vì bảo bối,tôi vẫn tiếp tục đi tìm việc, một lần vô tình tôi gặp được nhà thiết kế Richard­Prince. Anh ấy rất xem trọng tôi, mời tôi đến công ty của anh ấy làm việc,tiền lương cũng rất cao. Tôi cho rằng, mấy tháng sau, bảo bối có thể bình an rađời rồi. Không nghĩ tới, một người phụ nữ ở công ty ghen ghét nhân viên chủquản ở công ty đều coi trọng tôi, đẩy tôi trượt chân ngã. Thời điểm tôi đượcđưa đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ có thể cứu một: tôi hoặc là bảo bối. Lúc đótôi không suy nghĩ, nói với bác sĩ, vô luận như thế nào cũng phải cứu sống bảobối, sau đó tôi van xin bác sĩ, nói với ông ta, nếu như tôi chết liền liên lạcvới anh, đưa bảo bối về Đài Loan.”

Hoàng Phủ Thần Phong thật sự rất hận chính mình, hận chính mình hại Chỉ Ngưngchịu nhiều khổ sở như vậy, thậm chí còn hại cô khó sinh, “Ngưng Nhi, thực xinlỗi, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ ình, Ngưng Nhi, thực xin lỗi”

Chỉ Ngưng lau khô nước mắt, chui ra từ lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong, mở hộpgiữ nhiệt ra, “Tôi không sao rồi, ăn cơm đi, hôm nay tôi nấu canh ba ba với mộcnhĩ đen và củ cải trắng, canh này có thể tăng sức đề kháng, uống canh này rấttốt cho thân thể.” Chỉ Ngưng lấy một bát canh đưa cho Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, cám ơn em.”

“Cám ơn cái gì? Đúng rồi, Ch­eney? Nó đi đâu rồi?” Chỉ Ngưng lúc này mới pháthiện con trai nhỏ không ở trong phòng bệnh.

“Nó trong thư phòng, nó nói hắn hôm nay muốn học tiếng Pháp.”

“A! Anh nhanh ăn đi! Để lâu sẽ nguội. Tôi đi nhìn Ch­eney một chút.”

Chỉ Ngưng đi vào thư phòng được bố trí trong bệnh biện, nhìn con trai nhỏ đangchăm chỉ học tiếng Pháp, không có phát hiện ra mẹ mình đến đây. Chỉ Ngưng khôngtiếng động ngồi trên ghế salon, lẳng lặng nhìn bộ dạng con trai nhỏ chăm chúhọc tập.

Một giờ sau, Ch­eney xem xong sách, Chỉ Ngưng đã cuộn tròn ngủ trên ghế salon.Ch­eney nhìn thấy mẹ đang ngủ, hắn cầm chăn lông đắp lên người Chỉ Ngưng, ngồixổm xuống, lẳng lặng nhìn Chỉ Ngưng, mẹ thật sự rất đẹp, Ch­eney nhẹ nhàng hônmột cái lên gò má Chỉ Ngưng rồi đi ra ngoài.

Ch­eney lúc đi ra, nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang khóc, hắn tò mò hỏi:“Người đàn ông thối, làm sao ông khóc?”

Hoàng Phủ Thần Phong ngượng ngùng vội lau khô nước mắt, “Không có gì! Tiểu tử,con nhất định phải hiếu thuận với mẹ con, không thể không nghe lời mẹ..., cóbiết hay không?”

“Nói nhảm, cái này còn cần ông nói, từ sinh ra đến bây giờ, tôi cùng Ivan đềuchưa từng làm mẹ tức giận, bởi vì chúng tôi biết rõ, từ sau khi mẹ sinh chúngtôi ra, thân thể rất yếu, mẹ rất vất vả nuôi lớn chúng tôi, cho nên không thểlàm ẹ tức giận, ngược lại người nào đó, làm mẹ tức giận thương tâm nhưvậy” Ch­eney tức giận trừng mắt liếc Hoàng Phủ Thần Phong.

“Cha biết mình rất đáng chết.” Hoàng Phủ Thần Phong rất áy náy nhìn con trainhỏ. “Đúng rồi, mẹ con đâu? Không phải đến thư phòng với con sao?”

“Mẹ đang ngủ trên ghế salon, mấy ngày nay mẹ quá mệt mỏi.”

Hoàng Phủ Thần Phong lộ ra vẻ mặt đau lòng, hắn không nghĩ Chỉ Ngưng vì chămsóc hắn mà mệt mỏi như vậy, Hoàng Phủ Thần Phong cầm lấy điện thoại, “Uy, chịLý, Ngưng Nhi đã trở lại, chúng ta bây giờ đang ở trong bệnh viện, chị kêu đầubếp làm đồ ăn Ngưng Nhi thích ăn nhất mang tới đây. Chị Lý, chị đợi một chút.”Hoàng Phủ Thần Phong hỏi Ch­eney: “Tiểu tử, con muốn ăn cái gì?”

“Tôi muốn ăn bánh chocolate anh đào, sữa cho hoa quả, khoai tây chiên và bánhgato. Mẹ thích ăn bánh gato.” Ch­eney vẫn không quên gọi cho Chỉ Ngưng một cáibánh gato.

“Chị Lý, chị kêu đầu bếp làm bánh chocolate anh đào, sữa chua hoa quả, khoaitây chiên và bánh gato. Nhanh lên, Ngưng Nhi lập tức sẽ tỉnh dậy.”

Cúp điện thoại, chị Lý lập tức chạy đến phòng bếp dặn dò đầu bếp làm những thứnày. Chị Lý nghe được thiếu gia nói Chỉ Ngưng đã trở lại, chị cao hứng biết baonhiêu, năm đó, Chỉ Ngưng tặng chị vòng ngọc, chị chưa từng một lần tháo xuống.

Chị Lý đến phòng bệnh, liền nhìn thấy thiếu gia mặc quần áo bệnh nằm trêngiường, chị lo lắng hỏi: “Thiếu gia, cậu làm sao thế? Ngã bệnh sao?”

“Chị Lý, tôi không sao. Chị Lý, tôi giới thiệu cho chị.” Hoàng Phủ Thần Phongnói với Cheney đang ở một bên chơi PSP: “Tiểu tử, tới.”

“Chị Lý, đây là con trai của tôi, gọi Ch­eney.”

Chị Lý nhìn thấy Ch­eney, quả thực giống thiếu gia nhà mình khi còn bé, “Thiếugia, đây là tiểu thiếu gia a? Rất đẹp trai a! Cùng thiếu gia khi còn bé giốngnhư đúc.”

“Nó là tiểu tiểu thiếu gia.”

Lý tẩu không rõ, “Thiếu gia, ý của cậu là”

“Ngưng Nhi sinh đôi, bất quá, con trai lớn vài ngày trước phát hiện bị bệnh máutrắng, tôi đem hiến tủy cho nó rồi, nó bây giờ còn đang trong phòng hồi sức, batháng sau mới có thể ra ngoài.” Hoàng Phủ Thần Phong nói đến bệnh tình của contrai lớn, vẻ mặt đau lòng.

“Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Chỉ Ngưng tiểu thư nhất định là rất đau lòng?Hiện tại Chỉ Ngưng tiểu thư...” Chị Lý lập tức khóc rồi, chị thực rất đau lòng!

“Ngưng Nhi bây giờ đang ngủ ở bên trong.”

Chị Lý gọi hai người hầu mang đồ Ch­eney thích ăn đặt trên mặt bàn, “Tiểu tiểuthiếu gia, đây đều là đồ ăn cậu thích, mau ăn đi!”

Hoàng Phủ Thần Phong nói với hai người hầu: “Từ nay về sau, các người phải gọinó là tiểu tiểu thiếu gia, biết rõ chưa?”

“Dạ, thiếu gia, đã biết. Chào tiểu tiểu thiếu gia.” Hai người hầu cùng chào hỏiCh­eney, tiểu tiểu thiếu gia rất đẹp trai a!

“Người đàn ông thối, đầu bếp nhà ông thật lợi hại!” Ch­eney nhìn cả bàn toànhoa quả bánh ngọt, khen ngợi đầu bếp nhà Hoàng Phủ Thần Phong, Ch­eney cầm lấymột miếng bánh ngọt, “Ăn thật ngon a! Bác Lý, cám ơn bác, bác muốn ăn cùng cháukhông.”

“Tiểu tiểu thiếu gia thích ăn là tốt rồi, bác Lý ngày mai lại mang đến chocậu.”

“Được! Cám ơn bác Lý.” Ch­eney miệng đầy bơ nói, “Người đàn ông thối, ông cómuốn ăn không?”

“Con kêu mẹ con đến đút cho cha, cha liền ăn.” Hoàng Phủ Thần Phong cười tủmtỉm nhìn con trai nhỏ.

“Người đàn ông thối, mẹ sẽ không đút cho ông ăn, cho nên ông không cần ăn.” Độtnhiên, Ch­eney muốn chọc tức người đàn ông thối, “Ha ha, chờ một chút tôi gọimẹ tới đút cho tôi ăn, tức chết con.”

“Tiểu tử, con”

Chị Lý cùng hai người hầu buồn cười nhìn hai cha con bọn họ, bất quá phát hiệnmột sự kiện, “Thiếu gia, tiểu tiểu thiếu gia vì sao không gọi cậu là cha?”

“Nó nói khi nào Ngưng Nhi tha thứ cho tôi mới gọi tôi là cha.” Hoàng Phủ ThầnPhong bất đắc dĩ giải thích, vẻ mặt thất vọng.

Ngưng Nhi ở bên trong bị âm thanh bên ngoài đánh thức, lúc tỉnh dậy cô nhìnthấy mình đang đắp một cái chăn lông, cũng biết là con trai bảo bối của mìnhgiúp mình đắp, liền hạnh phúc nở nụ cười.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, chị Lý rất nhớ cô!” Chị Lý nhìn thấy Chỉ Ngưng bước ra,liền chạy đến ôm lấy cô.

“Chị Lý, tôi cũng rất nhớ chị.”

Ch­eney nhìn thấy Chỉ Ngưng bước ra, hắn lập tức muốn tiến hành kế hoạch, “Mẹ,mẹ đút cho con ăn có được không?” Ch­eney làm nũng ôm chân Chỉ Ngưng, con mắtcòn nhìn phản ứng của Hoàng Phủ Thần Phong.

Chỉ Ngưng không biết con trai hôm nay tại sao muốn mình đút cho hắn ăn, nhưngChỉ Ngưng lập tức nói: “Được, mẹ đút cho con ăn, ngồi trên đùi mẹ đi.” ChỉNgưng ôm con trai ngồi trên đùi mình. Ch­eney càng thêm đắc ý nhìn Hoàng PhủThần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong ghen tị nhìn Chỉ Ngưng và Ch­eney, tiểu tử này, Ngưng Nhikhông chỉ đút cho nó ăn, còn để cho nó ngồi trên đùi mình. Từ nay về sau, chínhmình khẳng định không được sủng. “Ngưng Nhi, lát nữa em cũng đút cho anh ănđược không?”

“Chính anh tự ăn đi, tôi sẽ không đút cho anh.” Chỉ Ngưng ngay cả liếc cũngkhông liếc Hoàng Phủ Thần Phong, tiếp tục đút bánh ngọt cho con trai.

Điều này làm cho Hoàng Phủ Thần Phong càng thêm đỏ mắt, “Ngưng Nhi”

“Ha ha, bảo bối, con như vậy giống con thỏ nhỏ a! Tiểu anh đào của con thấy connhư vậy sẽ không thích con nữa.” Chỉ Ngưng căn bản không chú ý Hoàng Phủ ThầnPhong đang gọi cô.

“Con không cần ‘đoàn quân anh đào’ kia, con chỉ cần mẹ là tốt rồi.”

“Bảo bối, mẹ thật yêu con a!!” Chỉ Ngưng lại hôn lên khuôn mặt hắn một cái.

Hoàng Phủ Thần Phong tức giận muốn bốc hỏa, cô gái nhỏ này rõ ràng không nghethấy mình gọi, hắn dứt khoát kéo chăn phủ lên đầu, không nhìn bọn họ.

“Chị Lý, các người đi về trước đi! Nơi này có tôi là được rồi.”

“Vâng, Chỉ Ngưng tiểu thư, cô cũng ăn một chút đi, ngày mai tôi lại đưa tớinữa.” Ha ha, tiểu tiểu thiếu gia này thật đáng yêu a!

“Mẹ, mẹ xem người đàn ông thối, ông ta làm sao vậy a?” Ch­eney dùng ngón taychỉ Hoàng Phủ Thần Phong.

“Mẹ cũng không biết, hắn đại khái là muốn ngủ.”

“Sao hôm nay người đàn ông thối lại muốn ngủ sớm như vậy?”

“Có lẽ hắn cảm thấy mệt.” Tuy Chỉ Ngưng nói thế, nhưng cô lại nghĩ, Hoàng PhủThần Phong có phải đang nghĩ tới Nhã Ngưng kia?

Những lời này của bọn họ, Hoàng Phủ Thần Phong đều nghe thấy. Ngưng Nhi của hắnvà con trai nhỏ đang cùng nói xấu hắn.

“Bảo bối, người đàn ông thối kia đã ngủ rồi, chúng ta không cần làm ầm ĩ hắn,bây giờ chúng ta đi thăm anh trai được không?”

“Được! Chúng ta đi thôi.”

Bọn họ vừa đi, Hoàng Phủ Thần Phong liền từ trong chăn chui ra. Hoàng Phủ ThầnPhong cảm thán nói: “Ai, nhớ ngày đó, năm năm trước, mình được Ngưng Nhi sủngái như vậy, nhưng bây giờ, ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái.”

## 69. Chương 69 : Ngưng Nhi, Em Không Quan Tâm Anh?

Chỉ Ngưng và Ch­eney đứng trước phòng hồi sức quan sátqua lớp kính thủy tinh, bởi vì Ch­eney không đủ cao, cho nên Chỉ Ngưng ôm hắnlên. Sắc mặt Ivan không tốt, lẳng lặng nhắm mắt lại, trên tay còn có kim đâmvào.

Chỉ Ngưng đau lòng nhìn con trai lớn, cô hi vọng mình có thể thay con trai bịbệnh biết bao, thay con trai chịu đau đớn, nó mới năm tuổi! Nhỏ tuổi như vậy đãphải chịu đựng loại thống khổ này.

“Mẹ, mẹ đừng khóc, Ivan sẽ không có chuyện gì, người đàn ông thối kia đã hiếntủy cho Ivan rồi, chờ anh ấy tỉnh lại chúng ta sẽ gọi điện cho anh ấy.” Ch­eneylau nước mắt cho Chỉ Ngưng, an ủi cô.

“Ừ, mẹ không khóc, chúng ta trở về đi! Ngày mai lại đến thăm anh trai.”

Chỉ Ngưng để Ch­eney xuống, dắt tay con trai trở về, chuẩn bị gọi Hoàng PhủThần Phong ăn tối, vừa rồi hắn còn chưa ăn!

“Hoàng Phủ Thần Phong, mau ăn tối.” Chỉ Ngưng vỗ vỗ tay Hoàng Phủ Thần Phong,nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không để ý đến cô, tiếp tục giả vờ ngủ.

“Hôm nay anh rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa? Chỉ Ngưngthở phì phì ngồi trên mặt ghế.

“Anh không muốn ăn.” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng phun ra bốn chữ này.

“Anh đến chết có ăn hay không?”

“Không ăn.”

Chỉ Ngưng cảm thấy Hoàng Phủ Thần Phong hôm nay là lạ, nhưng không biết kì lạ ởchỗ nào, “Quên đi, anh đã không ăn, chúng ta đây đi về trước, ngày mai tôi sẽgọi chị Lý đưa cơm tới cho anh ăn.” Chỉ Ngưng đóng hộp cơm lại để ở một bên,“Cơm đặt ở bên cạnh, lát nữa đói bụng gọi y tác đưa cho anh là được.”

“Người đàn ông thối, chúng ta đi đây! Bye bye!” Ch­eney từ từ vẫy bàn tay nhỏbé về phía Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong liếc nhìn Chỉ Ngưng và nhi tử, lại lần nữa nằm xuống,trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung: hiện tại, ngay cả mình không ăncơm Ngưng Nhi cũng không quản, Ngưng Nhi thật sự không quan tâm tới mình sao?

“Bảo bối, ngày mai chúng ta không tới thăm Hoàng Phủ Thần Phong được không?”

“Tại sao? Con cảm thấy nghe người đàn ông thối kia nói chuyện phiếm rất vui.”

“Phải không? Trước con không phải rất chán ghét hắn sao?”

“Kỳ thật bây giờ còn một chút! Ai kêu người đàn ông thối trước kia hại mẹthương tâm? Con đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy!”

“Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Bảo bối, bây giờ còn sớm,mẹ dẫn con đi chợ đêm Sĩ Lâm chơi được không?” Hiện tại, Chỉ Ngưng không muốnnhớ đến những chuyện trước đây.

“Dạ được! Con rất muốn đi chơi, mẹ, con thật yêu mẹ a!”

“Mẹ không thương con và Ivan thì thương ai đây?” Chỉ Ngưng nhéo nhéo khuôn mặtcon trai.

Tại chợ đêm, Chỉ Ngưng cho con trai ăn các loạt quà vặt, chơi các loại tròchơi. Thời điểm đi qua cửa hàng thú cưng, Ch­eney muốn đi vào xem một chút. Vừanhìn, không được rồi, thấy cái gì đáng yêu cũng muốn mua.

“Mẹ, chúng ta mua một cái con mèo nhỏ được không? Thật đáng yêu a!” Ch­eney bắtmột con mèo Ba Tư màu trắng ôm vào ngực.

“Nhưng bảo bối, chúng ta bây giờ đang ở khách sạn, không thể nuôi mèo nhỏđược.”

“Ách” đúng rồi, chúng ta có thể đem con mèo nhỏ nuôi ở nhà người đàn ông thối!”

“Như vậy được sao?”

“Cái này có cái gì không được? Vừa vặn, chúng ta làm phiền chết ông ta.” Ngườiđàn ông thối, thực xin lỗi, tôi thật sự yêu mấy con vật nhỏ này quá rồi, chonên đành hi sinh ông vậy.

“Tốt, như vậy như không tồi, nhưng liệu hắn có tức giận hay không?” Trong ấntượng của Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong hình như không thích thú cưng.

“Không có việc gì! Trước đem đến nhà ông ta nuôi rồi nói sau.” Ch­eney đã khôngnghĩ được nhiều như vậy.

Cuối cùng, Chỉ Ngưng mua tổng cộng hai con chó, một con chó chăn cừu của Đức,một con chó lông cừu, một con mèo Ba Tư, mua cả sữa tắm, thức ăn, xích, lượcchuyên dụng, quần áo, đệm nằm, chuồng... cho chó và mèo. Chỉ là, quần áo chochó mua đến hơn mười bộ.

“Bảo bối, chúng ta có phải đã mua hơi nhiều không?” Chỉ Ngưng nhìn một đống đồnói.

“Không đâu! Mẹ, chúng ta mau đi trở về a!” Ch­eney ôm con chó lông xù màutrắng.

“Lát nữa mẹ sẽ nói với quản lý khách sạn một chút, để cho chúng ở lại khách sạnmột đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi hỏi Hoàng Phủ Thần Phong xem có thể để bọnchúng ở nhà hắn không.”

“Vâng, người đàn ông thối nhất định sẽ đồng ý.”

-------------LOVE------------

Trên đường đi, chỉ đọng lại ôm mèo Ba Tư, tay dắt chó chăn cừu, Ch­eney thì ômcon chó lông xù. Đến khách sạn, mọi người đều nhìn hai mẹ con bọn họ. Chỉ Ngưnggọi quản lý tới, “Quản lí, có thể cho chúng ở tạm đây một đêm được không, ngàymai, tôi sẽ đưa chúng đi.”

“Có thể, có thể, không thành vấn đề.” Cho dù hắn muốn cự tuyệt cũng không dáma! Ai kêu khách sạn của bọn hắn đã đổi chủ rồi? Hắn cũng tinh tường biết đượcông chủ mới với người đang ôm mèo Ba Tư trước mắt này có quan hệ gì.

“Thật vậy sao? Cám ơn quản lí. Bảo bối, chúng ta lên đi!”

“Vâng, mẹ, sáng mai chúng ta phải đi tìm người đàn ông thối.”

Chỉ Ngưng đang phiền não, bởi vì cô không biết ngày mai như thế nào mở miệngnói chuyện với Hoàng Phủ Thần Phong, cũng không biết bạn gái hắn có để ý haykhông.

Vốn hôm nay không có ý định đến thăm Hoàng Phủ Thần Phong, chính là vì hai conchó và một con mèo, đành phải mang theo con trai đến bệnh viện.

“Người đàn ông thối, tôi cùng mẹ đến đây.” Ch­eney vừa đến phòng bệnh, liềncùng Hoàng Phủ Thần Phong chào hỏi, nhưng mở miệng ra là “người đàn ông thối”.

“Hoàng Phủ Thần Phong, ngày hôm qua tôi cùng Ch­eney đến cửa hàng thú cưng muahai con chó và một con mèo, để chúng ở lại khách sạn không hợp, có thể để chúngở nhà của anh một thời gian được hay không.” Nói xong, Chỉ Ngưng nhìn Hoàng PhủThần Phong một mực không nói chuyện, “Anh cảm thấy không tiện cũng không sao,tôi sẽ tìm cách khác.”

“Ai nói với em anh cảm thấy không tiện?” Hoàng Phủ Thần Phong còn đang vìchuyện ngày hôm qua mà hờn dỗi! Nhưng mà hắn thấy cái này cũng không tệ, NgưngNhi có thể thường xuyên đến nhà hắn rồi, ha ha!

“Bạn gái của anh sẽ không để ý sao?” Thời điểm hỏi câu này, trong lòng ChỉNgưng cảm thấy có chút khó chịu.

“Trước kia, khi em còn bên cạnh anh, anh chỉ có mình em. Sau khi em rời đi, anhliền không có ai.”

“Nhưng người kia...”

“Trước khi gặp em, anh và Nhã Ngưng đã không còn quan hệ gì.” Hoàng Phủ ThầnPhong biết rõ người kia tromg ý của Chỉ Ngưng là ai. “Em gọi chị Lý tới mangchó mèo đến biệt thự đi!”

“Người đàn ông thối, cám ơn.”

Chỉ Ngưng lại trông thấy đồ ăn hôm qua cô để lại cho Hoàng Phủ Thần Phong, hỏi:“Tối qua anh thật sự không ăn cơm?” Chỉ Ngưng nhíu mày.

“Ừ.”

“Tôi gọi chị Lý mang một chút thức ăn tới! Anh muốn ăn cái gì?”

“Cái gì anh cũng không muốn ăn, để cho chị Lý mang đồ ăn Ch­eney thích tới làtốt rồi.” Chỉ Ngưng không đút cho hắn ăn, hắn nhất định sẽ không ăn.

“Anh rốt cuộc làm sao vậy?” Chỉ Ngưng đột nhiên nhớ tới thời điểm ngày hôm quacô đút bánh ngọt cho con trai ăn, Hoàng Phủ Thần Phong có nói “Ngưng Nhi, látnữa em cũng đút cơm cho anh ăn được không?”. Chính là, cô không đút cho hắn ăn,từ lúc đó, Hoàng Phủ Thần Phong liền có vấn đề, “Anh sẽ không phải vì chuyệnhôm qua mà tức giận chứ?”

“Ngưng Nhi, em thật sự không quan tâm tới anh sao? Ngay cả anh có ăn hay khôngcơm cũng không quản?” Hoàng Phủ Thần Phong giận dỗi nói.

“Ai nói tôi không quan tâm” lời vừa nói ra xong, Chỉ Ngưng liền hối hận.

Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục xác nhận Chỉ Ngưng kỳ thật vẫn thương hắn, “NgưngNhi, em vẫn yêu anh đúng không?”

“Tôi” tôi đi gọi điện cho chị Lý.” Chỉ Ngưng lấy cớ, rời khỏi tầm mắt Hoàng PhủThần Phong.

Cái này, Hoàng Phủ Thần Phong thì càng xác định Chỉ Ngưng vẫn thương hắn, xemra, Ch­eney lập tức phải gọi hắn là cha rồi.

## 70. Chương 70 : Ngưng Nhi, Cho Anh Thêm Một Cơ Hội Nữa

Chỉ Ngưng gọi chị Lý mang tới một chút đồ ăn cho HoàngPhủ Thần Phong, sau đó, chị Lý đem Cheney và chó mèo trở về biệt thư, Chỉ Ngưngkhông đi cùng.

“Ăn cơm đi!” Chỉ Ngưng ngồi bên giường Hoàng Phủ Thần Phong, chuẩn bị đút cơmcho hắn. Cô biết rõ, nếu như không đút cơm cho Hoàng Phủ Thần Phong, hắn nhấtđịnh sẽ không ăn, cho nên Chỉ Ngưng đành phải vậy, bởi vì, cô không nỡ.

Hoàng Phủ Thần Phong trừng mắt nhìn Chỉ Ngưng.

“Há mồm, tôi đút cho anh ăn.”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy Chỉ Ngưng muốn đút cơm cho hắn, liền ngoan ngoãnhá miệng ra. Trước kia, bọn họ thường đút cơm cho nhau ăn. Về sau, có nhiềuchuyện xảy ra nhưng hiện tại, bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ là ăn cơm.

“Ngưng Nhi”

“A? Làm sao vậy?”

“Ngưng Nhi, em còn yêu anh.” Lần này, Hoàng Phủ Thần Phong khẳng định nói,không phải hỏi nữa.

“A? Tôi” tôi không biết.” Chỉ Ngưng không biết nên nói như thế nào. “Anh đãcùng Nhã Ngưng kia tái hợp rồi, chúng ta không thể nào, chờ Ivan bình phục, tôisẽ dẫn hai con trai trở về, sẽ không quấy rầy anh nữa.”

“Đáng chết, anh đã nói với em rồi, anh cùng cô ta đã không có bất luận quan hệgì, vì sao em không tin anh?” Hoàng Phủ Thần Phong đã nhịn không được muốn hétlên.

“Vậy trước kia vì sao anh cũng không tin tưởng tôi? Hiện tại ngược lại bảo tôitin tưởng anh? Nhưng tôi tin tưởng anh có ích không? Trước khi tôi rời đi cũngđã nghe được tin nhắn kia, tên của cô ấy bên trong cũng có một chữ ‘Ngưng’,chắc hẳn, anh cũng gọi là cô ấy là Ngưng Nhi phải không? Trách không được anhlần đầu tiên mở miệng, đã kêu tôi Ngưng Nhi.” Chỉ Ngưng tự chế giễu, liếc HoàngPhủ Thần Phong một cái.

Hoàng Phủ Thần Phong chán ghét Chỉ Ngưng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, rấtchán ghét.

“Hàn Chỉ Ngưng, lời kế tiếp anh nói, em nghe kỹ cho anh!” Trên mặt Hoàng PhủThần Phong chưa bao giờ có vẻ nghiêm túc và chăm chú đến thế, còn có cả phẫnnộ. “Trước khi anh gặp được em, anh đã quên người phụ nữ kia, anh cũng chưatừng gọi cô ta là Ngưng Nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em, nếu nhưkhông phải yêu em, anh sẽ không đi cứu em. Còn về đoạn tin nhắn kia, tối hômđó, anh không đến khách sạn, sau đó, cô ta đến công ty tìm anh, anh đã nói rõràng với cô ta. Ngày hôm ấy em rời đi, chiếc áo sơmiLV em đặt ở cửa hàng cũng được chuyển đến. Đêm hôm đó,anh liền ở gian phòng của chúng ta, ôm gối ngủ của em, nhưng như thế nào cũngđều không ngủ được. Mỗi ngày anh bất kể là ở nhà, ở công ty, trong xe, thậm chílà ở bàn làm việc của anh, anh cũng có thể thấy một thứ gì đó em lưu lại, mỗingày cầm cặp tài liệu em mua cho anh đến công ty, thời điểm quét thẻ cũng nhìnthấy ví em mua cho anh, móc khóa xe cũng có hương vị của em, lúc ngủ mặc áo ngủcùng kiểu với em, phía trên cũng có mùi của em, buổi sáng rời giường, bất kể làcà vạt, giầy, quần áo, đồng hồ, còn có nhẫn, hết thảy hết thảy, đều làm cho anhnhớ tới em. Hàng năm, ngày mười bốn tháng hai, anh đều tự mình thiết kế một bộtrang sức, mua một cái bánh sinh nhật, một mình ngồi trong hoa viên đốt nến,sau đó chúc em sinh nhật vui vẻ” nói đến đây, Hoàng Phủ Thần Phong chợt dừnglại, bởi vì, hắn nhìn thấy Chỉ Ngưng đã lệ rơi đầy mặt. “Ngưng Nhi, anh yêuem.”

Chỉ Ngưng lại ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, con mắt hồnghồng, trên mặt còn vương lệ. Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng lau nước mắt,lúc này Chỉ Ngưng mới kịp phản ứng, “Anh” anh không cần phải vậy, nhanh nằmxuống.” Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong nằm xuống.

Hoàng Phủ Thần Phong chế trụ gáy Chỉ Ngưng, đè cô xuống, hôn lên môi của cô,“Uhm... không... không nên như vậy!”

Nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không để ý Chỉ Ngưng giãy dụa, càng hôn sâu hơn, ChỉNgưng cũng buông tha phản kháng, ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong. Mà Hoàng Phủ ThầnPhong thấy Chỉ Ngưng không phản kháng nữa, hai tay của hắn cũng bắt đầu khôngan phận, tham tiến vào bên trong chiếc áo lông của Chỉ Ngưng.

“Không, không được” Chỉ Ngưng chợt đứng lên, Hoàng Phủ Thần Phong điên rồi haylà đang choáng váng? Vừa mới hiến tủy cho con trai, hắn nào có nhiều tinh lựcnhư vậy tinh lực? Hơn nữa, cô cũng không có nói muốn tha thứ cho hắn!

Từ sau nụ hôn này, Chỉ Ngưng hai ngày chưa đến bệnh viện, thẳng đến ngày thứ bacó một cuộc điện thoại.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, cô mau tới bệnh viện a! Thiếu gia cậu ấy đã hai ngày khôngăn cơm rồi, chúng tôi khuyên như thế nào cậu ấy vẫn không ăn.” Trong điệnthoại, chị Lý sốt ruột nói.

Chỉ Ngưng cúp điện thoại, gọi con trai bảo bối tới.

“Bảo bối, chúng ta bây giờ đến bệnh viện, bởi vì Hoàng Phủ Thần Phong khôngchịu ăn cơm.”

“Được, mẹ, nhưng sau khi con đến bệnh viện với mẹ, con muốn qua nhà người đànông thối chơi với cẩu cẩu.” Nhà của người đàn ông thối thật lớn a! Còn rất đẹp,quan trọng nhất là, hoa viên của nhà ông ta thối rất lớn, rất thích hợp với chóchăn cừu.

“Được, chờ sau khi đến bệnh viện, mẹ kêu chị Lý đưa con đến nhà người đàn ôngthối.”

Trước khi đến bệnh viện, Chỉ Ngưng cùng con trai bảo bối thương lượng một việc,“Bảo bối, lát nữa con đi vào, mẹ ở ngoài chờ con, sau đó con đút cơm cho hắnăn, được không?” Chỉ Ngưng cảm thấy, từ ngày đó, nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phongsẽ rất xấu hổ.

“Được.” Lời mẹ yêu nói, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.

“Bảo bối, mẹ yêu con chết mất.”

Đến bệnh viện, Chỉ Ngưng đứng ngoài hành lang chờ tin tức của con trai.

Chị Lý nhìn thấy Ch­eney đến, liền lập tức vấn an, “Tiểu tiểu thiếu gia, cậu đãđến rồi a?”

“Dạ, chào bác Lý. Lát nữa cháu muốn bác đưa cháu đến nhà người đàn ông thốichơi.” Ch­eney rất có lễ phép chào hỏi chị Lý.

“Không có vấn đề, tiểu tiểu thiếu gia.” Chị chính là rất yêu mến tiểu tiểuthiếu gia này.

“Người đàn ông thối, mẹ của tôi bảo tôi tới đút cơm cho ông ăn.”

“Vậy mẹ con đâu?” Người phụ nữ chết tiệt này, rõ ràng hai ngày không tới bệnhviện.

“Mẹ ở bên ngoài chờ tôi. Người đàn ông thối, ông thực thối! Đã nhiều tuổi nhưvậy, cư nhiên còn muốn được đút cho ăn.”

“Hàn Chỉ Ngưng, em đi vào đây cho anh!” Hoàng Phủ Thần Phong hướng ngoài cửa hôto.

Chỉ Ngưng ở bên ngoài nghe được Hoàng Phủ Thần Phong hô to, nghĩ thầm: năm nămkhông gặp, người đàn ông này như thế nào điên rồi?

Chỉ Ngưng bất đắc dĩ tiêu sái đi vào.”Chị Lý, chị đưa bảo bối đến nhà của ngườiđàn ông... đến nhà Hoàng Phủ Thần Phong trước, ở đây đã có tôi.” Hiện tại, ChỉNgưng rõ ràng cũng theo con trai gọi Hoàng Phủ Thần Phong là người đàn ông thốirồi, may mắn chỉ nói ba chữ, nếu như bốn chữ toàn bộ đều nói ra, Hoàng Phủ ThầnPhong nhất định sẽ phát điên.

Bên này, Hoàng Phủ Thần Phong lại bắt đầu ăn bậy dấm chua: hừ, mở miệng, ngậmmiệng cũng gọi con trai bảo bối, gọi mình, đều gọi là Hoàng Phủ Thần Phong, vừarồi cư nhiên còn muốn học con trai gọi mình là người đàn ông thối.

Ch­eney cao hứng đi theo chị Lý đến nhà Hoàng Phủ Thần Phong, để lại Chỉ Ngưngmột mình.

“Ngưng Nhi, anh đã hai ngày chưa ăn cơm.” Hoàng Phủ Thần Phong đáng thương nhìnChỉ Ngưng.

“Tôi biết rõ.” Cô làm sao có thể không biết đây là lý do dể hắn gặp cô a!

“Ngưng Nhi, anh yêu em!”

Chỉ Ngưng không nói chuyện, chỉ là mở hộp giữ nhiệt ra.

Hoàng Phủ Thần Phong còn nói: “Ngưng Nhi, cho anh một cơ hội nữa, để cho anhlại tới yêu em, đền bù tổn thất năm năm nay gấp bội cho em.”

“Ăn cơm đi! Không ăn cơm đối với thân thể không tốt, có chuyện gì chờ một chútnói sau.” Ai, người đàn ông này a! Nên làm gì với hắn bây giờ?

## 71. Chương 71 : Cha, Cám Ơn Cha

“Ngưng Nhi, anh yêu em, thật sự rất yêu rất yêu em.”Ăn cơm xong, Hoàng Phủ Thần Phong lại bắt đầu nói.

“Tôi” tôi biết rõ.” Chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon cách xa Hoàng Phủ Thần Phong,cô không dám ở gần bên Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, em cùng con trai đến nhà anh ở được không? Như vậy, Ch­eney cũngkhông cần thường xuyên chạy tới chạy lui phiền toái như vậy.” Hoàng Phủ ThầnPhong đem con trai ra làm lá chắn.

“Tôi trở về cùng bảo bối thương lượng một chút.”

Lại gọi bảo bối, trong nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong chính là rất chua a! “Được.Ngưng Nhi, vì sao em muốn gọi con trai là bảo bối?”

“Bọn họ vốn chính là bảo bối của tôi! Vì sao không thể gọi bọn họ như vậy?” ChỉNgưng càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này rất không bình thường.

“Vậy còn anh? Anh là gì của em?”

“Anh, trước kia là bảo bối của tôi, hiện tại, bảo bối của tôi là hai con trai.”Nói xong những lời này, Chỉ Ngưng lại có chút chột dạ.

“Vậy anh còn có cơ hội lần nữa trở thành bảo bối của em không?”

“Tôi... tôi không biết.” Kỳ thật, trong lòng Chỉ Ngưng, ba cha con họ đều làbảo bối của cô. “Bác sĩ có nói khi nào anh có thể xuất viện hay không?”

“Qua ngày mai có thể xuất viện, Ngưng Nhi, em sẽ đến đón anh sao?” Cách bọn họđối xử với nhau bây giờ, Hoàng Phủ Thần Phong vô cùng không quen.

“Nếu có thời gian, tôi sẽ đến.” Chỉ Ngưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Hoàng PhủThần Phong, không đành lòng cự tuyệt.

“Đinh linh linh” đinh linh linh” chuông điện thoại của Chỉ Ngưng vang lên. “Uy,xin chào! Được, được, tôi đã biết, cám ơn các người, tôi lập tức đến.” Cúp điệnthoại, Chỉ Ngưng lộ ra nụ cười chân thành nhất mấy ngày qua. “Bảo bối đã tỉnh,bây giờ tôi đến xem nó.”

“Ngưng Nhi, anh cũng muốn đi xem Ivan.”

“Được, tôi đẩy anh qua.” Chỉ Ngưng đẩy xe lăn tới, vốn chỉ cần dìu hắn qua đóthôi, nhưng Chỉ Ngưng sợ thân thể Hoàng Phủ Thần Phong còn yếu nên để cho hắnngồi xe lăn.

Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong xuống giường, Hoàng Phủ Thần Phong vui vẻdựa vào Chỉ Ngưng, ngồi lên xe lăn.

-------------LOVE------------

Đến phòng hồi sức, Chỉ Ngưng chạy đến trước kính thủy tinh, cầm điện thoại lên,“Bảo bối, con rốt cục cũng tỉnh lại, mẹ rất nhớ con! Bảo bối, con có cảm thấykhông thoải mái ở đâu không, nói ẹ biết.” Chỉ Ngưng vui mừng khóc.

Ivan nhìn thấy Chỉ Ngưng đến, cũng rất kích động, “Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ a!Mẹ, con đã làm mẹ lo lắng.” Ivan cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

“Con trai ngốc, chỉ cần con khỏe là mẹ an tâm rồi.”

“Mẹ, con muốn nói chuyện với người đàn ông đáng chết kia.” Ivan nhìn nhìn HoàngPhủ Thần Phong bên cạnh Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng đưa điện thoại cho Hoàng Phủ Thần Phong.

Ivan nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi chảyxuống, “Cha, cám ơn cha, thật sự rất cám ơn cha, ô ô ô ô”Cha “

Hoàng Phủ Thần Phong cũng lệ nóng doanh tròng, con trai lớn của hắn cuối cùngcũng nhận hắn rồi, nhịn không được, nước mắt cũng chảy xuống. Hoàng Phủ ThầnPhong lau nước mắt, cười nói: “Tiểu tử thối, cha cứu con trai vốn không phảichuyện kinh thiên động địa gì, cám ơn cái gì? Con trai, con ở trong đó hảo hảonghe lời bác sĩ..., cha và mẹ mỗi ngày sẽ tới thăm con.”

“Cha, nếu lần nay cha lại làm ẹ thương tâm, cả đời này con sẽ hận cha.”Ivan nghiêm trọng cảnh cáo Hoàng Phủ Thần Phong.

“Cha cam đoan với con, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không.” Hoàng Phủ Thần Phongnhìn Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng hiện tại cũng đang ăn giấm chua. Bọn họ hàn huyên lâu như vậy, cònnhớ có có bên cạnh sao.

Chờ bọn họ nói chuyện xong, Chỉ Ngưng nói bye bye với con trai, liền giúp đẩyHoàng Phủ Thần Phong đi.

“Vừa rồi vì sao anh khóc?” Chỉ Ngưng tò mò hỏi.

“Con trai gọi anh là cha, anh có thể không kích động sao?” Từ khi Ivan gọi hắnlà cha đến bây giờ, Hoàng Phủ Thần Phong một mực mỉm cười.

“Bảo bối thật sự gọi anh như vậy sao?”

“Đương nhiên a! Anh lừa em làm gì? Không chỉ gọi một lần, vừa rồi chúng ta hànhuyên, nó đã gọi rất nhiều lần. Nó còn nói, nếu như anh lại làm cho em thươngtâm, vậy cả đời này nó sẽ hận anh.” Hoàng Phủ Thần Phong quay đầu, đắc ý nhìnChỉ Ngưng.

“Tiểu bảo bối không phải vẫn gọi anh là người đàn ông thối sao.” Chỉ Ngưng nhỏgiọng nói thầm, cũng cao hứng vì con trai lớn rốt cục gọi Hoàng Phủ Thần Phonglà cha.

“Sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi anh là cha.” Hoàng Phủ Thần Phong tràn đầy tintưởng nhìn Chỉ Ngưng.

“Không cần phải tự tin như vậy, nó không nhất định sẽ gọi anh!”

“Ngưng Nhi, trở về đi! Anh yêu em.” Hôm nay, Hoàng Phủ Thần Phong không biết đãnói bao nhiêu lần câu “anh yêu em” với Chỉ Ngưng rồi.

“Tôi biết, hôm nay anh đã nói nhiều lần.” Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ChỉNgưng vẫn thấy rất ngọt.

“Từ nay về sau, mỗi ngày anh đều sẽ nói với em.” Hoàng Phủ Thần Phong cầm tayChỉ Ngưng. Hắn đã năm năm không cầm tay cô, hắn thực sự yêu chết bàn tay mềmmại, trơn bóng của Chỉ Ngưng, sờ thật thoải mái a!!

Lần này, Chỉ Ngưng cũng không trốn tránh, cứ như vậy để cho Hoàng Phủ ThầnPhong nắm tay mình. Kỳ thật cô cũng chỉ là muốn trừng phạt Hoàng Phủ Thần Phongmột chút, ai kêu hắn lúc trước mắng cô như vậy, còn không nghe cô giải thích!

Đến phòng bệnh, Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong nằm chết dí trên giường,Hoàng Phủ Thần Phong còn không buông tay cô ra.

“Ngưng Nhi, để cho anh cầm tay của em, như vậy anh mới có thể cảm giác em thậtsự đã trở lại, hơn nữa ngay tại bên cạnh anh, anh sợ em sẽ lần nữa rời đi.”

“Được, tôi sẽ không đi, anh nghỉ ngơi đi! Chờ ăn cơm tối tôi gọi anh.” ChỉNgưng cũng nắm chặt tay Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đinh linh linh” đinh linh linh” chuông điện thoại của Chỉ Ngưng lại vang lên,Chỉ Ngưng một tay nghe điện thoại, “Uy!”

“Chỉ Ngưng, là anh.”

“Prince?”

Hoàng Phủ Thần Phong vừa nghe đến cái tên này, liền lập tức biết là người nào,bởi vì, con trai nhỏ của hắn đã nói với hắn, không nghĩ tới người thật sự đếnrồi.

“Thật ngại quá, hiện tại em bận rộn nhiều việc, không thể đến đón anh được, anhtự mình bắt xe được không?” Chỉ Ngưng rất rõ tình cảm Prince dành cho cô, nămnăm này, hắn chăm sóc cô, cô hiểu được. Nhưng trong lòng của cô đã có một ngườiđàn ông, làm sao có thể tiếp nhận thêm người đàn ông khác?

Hoàng Phủ Thần Phong nở nụ cười, bởi vì, Ngưng Nhi của hắn nói, hiện tại cô bậnrộn nhiều việc, bảo hắn tự mình bắt xe. Xem ra, người đàn ông kia đối với mìnhnửa điểm uy hiếp cũng không có, Ngưng Nhi căn bản cũng không quan tâm hắn, bằngkhông, nhất định sẽ đi đón hắn. Hoàng Phủ Thần Phong cầm lấy tay Chỉ Ngưng, hônlên bàn tay nhỏ bé của cô.

## 72. Chương 72 : Ba Tháng Sau Kết Hôn

“Tôi đã giúp anh làm xong thủ tục xuất viện, trước khiđi, anh đến thăm bảo bối một chút, bảo bối nói muốn gặp anh.” Chỉ Ngưng chínhlà không rõ, hiện tại con trai lớn của cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong quan hệ saolại tốt như vậy.

“Ngưng Nhi, anh biết rõ em bây giờ đang ghen, suy nghĩ tại sao quan hệ của anhvà con trai lại trở nên tốt như vậy có đúng không?”

Hoàng Phủ Thần Phong thực sự luôn biết nội tâm Chỉ Ngưng nghĩ gì, nhưng ChỉNgưng không muốn thừa nhận: “Tôi” tôi làm sao mà phải ghen? Dù sao con trai nhỏvẫn chưa gọi anh là cha. Nó cũng không dễ dàng gọi anh như vậy.”

“Ch­eney sớm muộn cũng sẽ gọi anh là cha.” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong tự tin,bởi vì, chỉ cần Chỉ Ngưng tha thứ cho hắn, con trai nhỏ của hắn sẽ gọi hắn làcha.

“Vậy anh cứ chầm chậm mà chờ đi!” Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong đến phònghồi sức thăm Ivan.

Hoàng Phủ Thần Phong thích cảm giác Chỉ Ngưng dìu hắn, rất hạnh phúc, nhưngHoàng Phủ Thần Phong muốn Chỉ Ngưng không đơn thuần là dìu hắn đi đường nhưvậy. Bất quá, hắn được từ từ sẽ đạt được.

Thăm Ivan xong, ra khỏi thang máy, Chỉ Ngưng nhìn thấy Prince, người đàn ônglúc Chỉ Ngưng khó văn nhất, bất lực nhất giúp đỡ cô, cũng là tình địch củaHoàng Phủ Thần Phong.

“Chỉ Ngưng, làm sao em lại ở bệnh viện? Ngã bệnh sao?” Prince nhìn Chỉ Ngưng vàHoàng Phủ Thần Phong, chắc hẳn, hắn chính là người đàn ông Chỉ Ngưng yêu nhất?

“Không phải em, hôm nay là anh ấy xuất viện.” Chỉ Ngưng chỉ Hoàng Phủ ThầnPhong bên cạnh.

“Anh ta là?”

“Anh ấy” ngay tại thời điểm Chỉ Ngưng không biết như thế nào mở miệng giớithiệu Hoàng Phủ Thần Phong, Hoàng Phủ Thần Phong liền lên tiếng.

“Tôi là vị hôn phu của Ngưng Nhi, Hoàng Phủ Thần Phong.” Hoàng Phủ Thần Phongliếc nhìn liền biết hắn thích Ngưng Nhi.

Prince ngây cả người, Chỉ Ngưng mới trở về vài ngày như vậy đã đính hôn sao?Xem bộ dạng Chỉ Ngưng, hẳn là rất hạnh phúc! Kỳ thật, chính hắn cũng hiểu được,Chỉ Ngưng cho tới bây giờ không hề thích hắn, cảm giác đối với hắn chỉ đơn giảnnhư một người bạn tốt, như vậy, mình cũng nên buông tay ra? Có lẽ, Chỉ Ngưngkhông phải lựa chọn tốt nhất của mình.

“Xin chào, tôi là Richard­ Prince.” Prince cùng Hoàng Phủ Thần Phong bắt tay.“Chỉ Ngưng, vậy em có trở về LA không?”

“Em”

“Ngưng Nhi sẽ không quay về, chúng tôi lập tức sẽ kết hôn, đến lúc đó mời anhtới dự hôn lễ của chúng tôi.” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng trả lời.

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh nói bừa cái gì đó?” Chỉ Ngưng nhéo cánh tay HoàngPhủ Thần Phong.

“Chỉ Ngưng, bây giờ em rất hạnh phúc, anh nghĩ” anh hẳn là nên buông tay, anhchúc hai người hạnh phúc.” Prince thật lòng chúc phúc Hoàng Phủ Thần Phong vàChỉ Ngưng.

Nghe được câu này, Hoàng Phủ Thần Phong rất cao hứng, bởi vì chính mình khôngcòn tình địch nữa, nói: “Cám ơn lời chúc phúc của anh, thời điểm chúng tôi kếthôn anh nhất định phải tới.” Có lẽ, Prince là một người bạn không tệ.

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh nói đủ chưa hả? Prince, anh đừng nghe anh ấy nóibừa, anh ấy có bệnh.” Chỉ Ngưng hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Anh còn có việc, anh đi trước.” Prince tiêu sái xoay người, không hề lưuluyến.

“Đi mau, lái xe đã ở bên ngoài.” Nguyên bản động tác Chỉ Ngưng dìu Hoàng PhủThần Hoàng Phủ rất mềm nhẹ, hiện tại đã biến thành nặng nhọc.

“Ngưng Nhi, anh yêu em.” Hoàng Phủ Thần Phong lại bắt đầu nói “anh yêu em”. Haingày này, Hoàng Phủ Thần Phong không biết đã nói bao nhiêu lần “anh yêu em”.

Chỉ Ngưng cũng đã quen ba chữ kia, nhếch miệng mỉm cười, không nói gì.

“Ngưng Nhi, năm đó, mẹ của anh biết rõ em bị anh làm cho tức giận bỏ đi, bànói, nếu như anh không đem em trở về, bà cũng không có đưa con trai như anh.”

“Vậy thì thật là tốt! Tôi sẽ làm con gái của bá mẫu.” Mấy năm này, mình cũngthường xuyên suy nghĩ đến mẹ Hoàng Phủ, phải tìm thời gian mau gọi điện ẹHoàng Phủ a.

“Không được, Ngưng Nhi, em làm sao có thể làm con gái của mẹ anh? Em là lão bàcủa anh, con dâu của mẹ anh, mẹ của hai con trai.” Nói đùa sao, nếu như ChỉNgưng thực sự trở thành con gái của mẹ hắn, vậy hắn đi đâu tìm lão bà?

“Tôi không phải là lão bà của anh.”

Nửa giờ sau, đã tới biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng dìu Hoàng PhủThần Phong xuống xe. Vừa xuống xe, Chỉ Ngưng đã nhìn thấy tiểu bảo bối của mìnhđang ôm con chó lông xù vui đùa trong hoa viên. Chỉ Ngưng giang hai tay gọi: “Bảobối, mẹ đến rồi.”

Ch­eney nghe được mẹ thân ái đang gọi mình lập tức buông con chó trong ngực ra,chạy về phía Chỉ Ngưng. “Mẹ!”

“Bảo bối!” Chỉ Ngưng liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vài cái.

Hoàng Phủ Thần Phong một bên nhìn, Ngưng Nhi của hắn hơn năm năm không có chủđộng hôn hắn, hắn thật hoài niệm cái cảm giác này a!

“Người đàn ông thối, ông rốt cục xuất viện rồi hả?”

“Tiểu tử, anh trai của con cũng gọi cha là cha, con có phải cũng có thể gọi chanhư thế rồi hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong cười cười, vuốt tóc con trai.

“Người đàn ông thối, ông cứ chậm rãi chờ a! Chờ mẹ nguyện ý tha thứ cho ông rồinói sau.” Hắn cũng không quên ngày đó tại bệnh viện cùng người đàn ông thối ướcđịnh.

“Tiểu tử, sớm muộn gì con cũng phải gọi cha là cha.” Hoàng Phủ Thần Phong độtnhiên nghĩ đến một việc, “Con trai, con có đồng ý cùng mẹ ở lại đây không?” ChỉNgưng còn không hỏi, vậy chính hắn hỏi đi.

Ch­eney nhìn nhìn Chỉ Ngưng, muốn hỏi ý kiến Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng hiểu ánh mắtcon trai, nói: “Bảo bối con quyết định đi! Mẹ nghe lời con.”

“Người đàn ông thối, ông đang nghĩ, nếu như chúng tôi ở đây, ông sẽ dễ dàngtheo đuổi mẹ của tôi hơn phải không?”

“Ch­eney, thật không hổ là con trai của cha! Đúng vậy!”

“Được, vậy ông phải đáp ứng tôi ba điều kiện.”

“Có thể, con nói đi!” Chỉ cần có thể làm cho bọn họ ở lại, mặc kệ vài cái điềukiện, hắn đều đáp ứng.

“Mẹ, có thể chứ?” Ch­eney mắt to chớp chớp nhìn Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng không đành lòng cự tuyệt, cô biết rõ, con trai của mình rất muốn ởlại biệt thự này. Con trai muốn Hoàng Phủ Thần Phong đáp ứng hắn ba điều kiện,chẳng qua là muốn trêu đùa Hoàng Phủ Thần Phong một chút. “Được, chúng ta sẽ ởlại đây!”

“Thật tốt quá, Ngưng Nhi.” Hoàng Phủ Thần Phong cao hứng lắm! Chỉ Ngưng rốt cụcđáp ứng ở lại đây rồi.

“Thiếu gia, Chỉ Ngưng tiểu thư, tiểu tiểu thiếu gia, có thể đi ăn cơm.” Ngườihầu đến gọi bọn họ đi ăn cơm.

“Ngưng Nhi, chúng ta đi ăn cơm!”

Chỉ Nhưng nắm bàn tay nhỏ bé của con trai, cùng Hoàng Phủ Thần Phong đi ăn cơm.

Chỉ Ngưng cẩn thận gỡ xương cá ra, sau đó đặt cá vào đĩa của Cheney, lại đemhành và nấm để ở một bên, bởi vì con trai không thích ăn những thứ này. HoàngPhủ Thần Phong nhớ kỹ những món ăn con trai thích và ghét, sau đó nói với chịLý dặn dò đầu bếp.

“Tôi muốn ăn đậu hũ.” Ch­eney chỉ chỉ đĩa đậu hũ Nhật Bản đặt đối diện HoàngPhủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong gắp một miếng đậu hũ đặt trên đĩa của con trai, “Con trai,con còn muốn ăn cái gì?”

“Tôi ăn no, không ăn nữa.” Ch­eney lau miệng, “Người đàn ông thối, khi nào ôngđến công ty?”

“Mấy ngày nữa, làm gì vậy? Con muốn theo cha cùng đến công ty sao?”

“Đúng, tôi muốn đến công ty của ông xem một chút có được không?”

“Không có vấn đề, đến lúc đó cha dẫn con đi.” Con trai của mình muốn đến côngty, đương nhiên là không có vấn đề a!

“Tuyệt quá, cám ơn ông! Người đàn ông thối.”

“Bảo bối, con đến công ty của hắn làm gì vậy?” Chỉ Ngưng nhìn con trai.

“Con muốn đến công ty của người đàn ông thối chơi đùa, thời điểm ở LA, con điềutra qua internrt, thấy công ty của ông ta thoạt nhìn rất lớn a! Cho nên, conmuốn đến xem.” Ch­eney nghịch tóc Chỉ Ngưng, hắn và Hoàng Phủ Thần Phong giốngnhau, đều thích hương vị mái tóc của Chỉ Ngưng.

“Sao mẹ không biết con điều tra qua internet?”

“Con biết rõ mẹ sẽ thương tâm, cho nên, con vụng trộm tra. Ha ha!” Ch­eney hônlên mặt Chỉ Ngưng một cái.

“Đúng rồi, bảo bối, con trước tiên đến trường đi học được không? Không thể mỗingày đều ở nhà chơi, chờ Ivan xuất viện, tu dưỡng một hồi cũng sẽ đến trường đihọc.”

“Tốt! Con nghe mẹ.”

“Ngày mai chúng ta sẽ đi báo danh được không?” Hoàng Phủ Thần Phong dự địnhtheo chân bọn họ đến trường học báo danh.

“Thân thể anh không có vấn đề gì chứ?” Chỉ Ngưng lo lắng hỏi.

“Yên tâm đi! Ngưng Nhi, sáng mai chúng ta sẽ đến trường học báo danh.”

Chỉ Ngưng nhẹ gật đầu với Hoàng Phủ Thần Phong. “Được rồi, bảo bối, thời giankhông còn sớm, chúng ta đi lên nghỉ ngơi! Hoàng Phủ Thần Phong, gian phòng bêncạnh có thể ở không?”

“Anh bảo chị Lý đi dọn dẹp một chút, nếu không, em để cho Ch­eney ngủ ở phòngcủa anh trước đi, lát nữa sẽ ôm nó qua phòng kia.”

“Có thể chứ? Bảo bối!” Chỉ Ngưng hỏi con trai, bởi vì sợ Ch­eney không quengiường.

“Được ạ!”

Hoàng Phủ Thần Phong đưa bọn họ lên lầu. Chỉ Ngưng mang Ch­eney đi toilet rửamặt, Hoàng Phủ Thần Phong bật hệ thống sưởi, hắn biết rõ Chỉ Ngưng rất sợ lạnh.

Chỉ Ngưng ôm con trai nằm trên giường, Ch­eney nhất định phải có Chỉ Ngưng ômmới có thể ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngồi bên cạnh, nhìn Chỉ Ngưng dỗ contrai ngủ. Không đến mười phút, tiểu tử kia liền ngủ mất.

Nhìn bộ dạng Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong thật sự đã nhịn không được, hắn đãcó năm năm không chạm vào cô rồi. Thời điểm Chỉ Ngưng vừa buông con trai ra, côđã bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn.

“Anh” anh muốn làm gì?”

Hoàng Phủ Thần Phong trực tiếp lấp môi Chỉ Ngưng, say sưa hôn.

“Không” không được, sẽ ầm ĩ đến bảo bối.” Thừa dịp khe hở, Chỉ Ngưng thở nặngnề nói.

“Ngưng Nhi, anh thật sự đã nhịn không được, anh muốn em.” Hoàng Phủ Thần Phongôm lấy Chỉ Ngưng, đi về hướng gian phòng bên cạnh, vẫn không quên hôn môi ChỉNgưng. Chỉ Ngưng cũng vòng tay qua cổ Hoàng Phủ Thần Phong, quên hết thảy.

Hoàng Phủ Thần Phong đóng cửa, sau đó khóa lại, đặt Chỉ Ngưng lên giường, cònmình thì đè lên người Chỉ Ngưng. Bắt đầu dùng tay cởi bỏ quần áo của Chỉ Ngưng,quần áo của hai người, từng cái từng cái một rơi xuống mặt đất, trong phòngnhiệt độ cũng càng ngày càng cao.

“Ngưng Nhi, em thật là đẹp!” Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng hôn Chỉ Ngưng,tay cũng không ngừng trêu đùa thân thể cô. Hoàng Phủ Thần Phong đem dục vọngcăng cứng của mình động một cái, tham tiến vào bên trong cơ thể Chỉ Ngưng.

“A” Phong” chậm” chậm một chút.” Chỉ Ngưng gắt gao nắm chặt cánh tay Hoàng PhủThần Phong, cũng theo động tác của Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng đung đưa.

Hoàng Phủ Thần Phong nghe được Chỉ Ngưng cuối cùng cũng gọi hắn là Phong rồi,hắn càng hưng phấn, động tác chẳng những không chậm lại, ngược lại càng lúccàng nhanh.

“Ngưng Nhi, em có tha thứ cho anh hay không?”

Chỉ Ngưng thở hổn hển, cô đã nói không nên lời một câu đầy đủ rồi, “Không”dừng” mau”

“Nói, rốt cuộc có tha thứ không?” Hoàng Phủ Thần Phong hôm nay nhất định khôngthể không làm cho Chỉ Ngưng tha thứ cho hắn.

“A” được” em” em “ tha thứ cho anh, cầu” cầu xin anh” a” cánh tay và bả vaiHoàng Phủ Thần Phong đã bị Chỉ Ngưng nhéo đến hồng hồng rồi. “Phong” mau” maudừng” dừng lại, anh, thân thể của anh còn” còn không được!”

Hoàng Phủ Thần Phong chỉ nghe được nửa câu trước của Chỉ Ngưng, không để ý đếnnửa câu sau của cô, tiếp tục đẩy nhanh động tác của mình, “Ngưng Nhi, em có gảcho anh hay không?”

“Anh dừng lại” em thật sự” thật sự không được!”

“Em có gả cho anh hay không?”

“Gả” mau dừng lại, a”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe được lời cần nghe rồi, hắn rốt cục có thể cùng NgưngNhi của hắn kết hôn, tiểu tử kia cũng phải gọi hắn là cha rồi.

Chỉ Ngưng mệt mỏi dựa vào trên người Hoàng Phủ Thần Phong, nhưng Hoàng Phủ ThầnPhong vẫn hưng phấn, hắn một chút cũng không biết mệt mỏi.

“Ngưng Nhi, chờ Ivan xuất viện, chúng ta liền lập tức kết hôn, được không?”Hoàng Phủ Thần Phong cầm tóc Chỉ Ngưng đặt trước mũi mình, ngửi ngửi.

“Được” chờ một chút, em khi nào thì nói muốn kết hôn với anh?” Nghe được haichữ kết hôn, Chỉ Ngưng từ trên người Hoàng Phủ Thần Phong ngẩng đầu lên, nhìnhắn.

“Chính là vừa mới a! Chúng ta, tại cái thời điểm đó, em đã đáp ứng anh.”

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh” anh vô lại, rõ ràng trong loại này tình huống nàyhỏi em.” Chỉ Ngưng lật người, xoay lưng về phía Hoàng Phủ Thần Phong, thếnhưng, cô đang cười.

Hoàng Phủ Thần Phong tới gần Chỉ Ngưng, “Chỉ cần em chịu gả cho anh, em nói anhlà vô lại, anh cũng chấp nhận.”

Chỉ Ngưng đột nhiên đứng dậy, muốn tìm quần áo.

“Ngưng Nhi, em làm gì?”

“Em muốn đi đắp chăn cho bảo bối, bảo bối khi ngủ sẽ đá chăn đi.”

“Ngưng Nhi, em mau nằm xuống, sẽ lạnh, anh đi giúp con trai đắp chăn.” Nói xong,Hoàng Phủ Thần Phong mặc áo tắm, ra khỏi phòng.

Chỉ Ngưng nằm trên giường, hạnh phúc cười, Hoàng Phủ Thần Phong lúc trở lạitrông thấy Chỉ Ngưng đang cười, hắn ôm lấy cô hỏi: “Ngưng Nhi, em đang cười cáigì?”

Chỉ Ngưng tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, nói:“Phong, em lại có thể ôm anh đi ngủ. Anh cảm giác thật hạnh phúc.”

“Ngưng Nhi bảo bối, từ nay về sau, mỗi một ngày, anh đều ôm em ngủ.” Hoàng PhủThần Phong đặt một nụ hôn lên trán Chỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu.” Chỉ Ngưng ôm chặt Hoàng Phủ Thần Phong.

Năm năm, hai người bọn họ ai cũng không có một giấc ngủ an ổn, ngoại trừ đêmnay.

Sáng sớm hôm sau, Chỉ Ngưng tỉnh dậy, vội chạy đến gian phòng bên cạnh nhìn contrai. Bởi vì chuyện đầu tiên khi con trai tỉnh lại chính là tìm mẹ của hắn.

Chỉ Ngưng ôm con trai, rất nhanh lại lần nữa ngủ thiếp đi.

Đợi khi cô tỉnh lại, đã là tám rưỡi rồi. Con trai ngủ ở bên cạnh cũng khôngthấy nữa. Chỉ Ngưng liền rời giường, sau khi rửa mặt xong đi xuống lầu. Đi đếnmột nửa, cô nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang bưng bữa sáng muốn lên lầu, côbiết đây là Hoàng Phủ Thần Phong mang lên cho cô.

“Ngưng Nhi, em đã tỉnh a? Vậy xuống ăn điểm tâm đi!”

“Vâng, ăn xong bữa sáng chúng ta phải đến trường học.”

Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng rót một ly sữa nóng. Ch­eney nhìn Hoàng PhủThần Phong và Chỉ Ngưng, liền biết mẹ của hắn đã tha thứ cho người đàn ông thốinày rồi. Không có biện pháp, đành phải gọi hắn là cha thôi. Ch­eney nhấp mộtngụm sữa, kêu lên: “Cha.”

Hoàng Phủ Thần Phong đang quết mứt hoa quả, nghe được tiếng cha này liền ngừngđộng tác, chằm chằm nhìn con trai. “Con trai, con vừa mới gọi cha là cha sao?”Hoàng Phủ Thần Phong không chắc chắn, cho nên hỏi lại.

“Dạ, con gọi cha là cha, bởi vì con biết rõ, mẹ đã tha thứ cho cha. Trước đócon đã đáp ứng cha, nếu như mẹ tha thứ cho cha, con liền gọi cha là cha, chonên hiện tại con liền gọi. Chỉ là, con không nghĩ tới mẹ lại tha thứ cho chanhanh như vậy.”

“Con trai, cha thật là yêu con chết mất.” Hoàng Phủ Thần Phong kích động némbánh mỳ và mứt hoa quả qua một bên, đem Ch­eney ôm đến trên đùi của mình, hônkhuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.

“Cha, con cho cha biết, nếu như cha lại làm ẹ thương tâm, con sẽ hận chacả đời.”

“Con trai, cha cam đoam, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không làm ẹ conthương tâm.” Hai anh em này, lời cảnh cáo hắn cũng giống nhau như đúc.

“Vậy là tốt rồi. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là tốt rồi.” Ch­eney cũng hôn Hoàng PhủThần Phong một cái.

Mà Chỉ Ngưng ở một bên đã khóc đến rối tinh rối mù rồi, Hoàng Phủ Thần Phongcũng ôm Chỉ Ngưng vào ngực, thay cô lau nước mắt.

## 73. Chương 73 : Đều Là Người Mẹ Yêu Nhất

Trên xe Cadillac, Hoàng Phủ Thần Phong ngồi bên tráicon trai, Chỉ Ngưng ngồi bên phải, Ch­eney ngồi ở chính giữa, bọn họ hiện tạimuốn đến trường học quý tộc Đài Bắc báo danh.

“Phong, lát nữa em muốn gọi điện thoại cho bá mẫu.”

“Lát nữa đến công ty anh sẽ chat webcam với mẹ là được, để ẹ nhìn thấycháu của mình.” Hoàng Phủ Thần Phong sờ lên tóc con trai.

“Grand­ma sao?” Ch­eney ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đúng! Lát nữa đến trường học xong có thể đến công ty cha cùng Grand­ma chatwebcam.”

“Ha ha, thật tốt quá.” Người cha này của hắn kỳ thực không tệ, đối với hắn cũngrất tốt, hắn thật là càng ngày càng thích người cha này.

Bọn Hoàng Phủ Thần Phong đến, làm trường học một trận xôn xao. Tuy đây là mộttrường học quý tộc nhưng đều không như Hoàng Phủ Thần Phong, đằng sau có tậnmười bảo vệ đi theo.

“Phong, có phải có quá nhiều bảo vệ không?”

“Không có, Ngưng Nhi, em xem, ngày đó em cùng hai con trai đến sân bay, mọingười đều chú ý đến các người. Con trai lớn lên giống anh như vậy, toàn bộ ĐàiLoan đều biết đó là con trai của Hoàng Phủ Thần Phong, vạn nhất bị bắt cóc thìphải làm thế nào? Cho nên, chúng ta có thể phòng ngừa vạn nhất.” Hoàng Phủ ThầnPhong nắm tay Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng nắm tay con trai.

Chỉ Ngưng suy nghĩ một chút, “Cũng đúng.”

Hoàng Phủ Thần Phong trước khi đến cũng đã gọi điện cho hiệu trưởng của trườnghọc rồi, cho nên, Hoàng Phủ Thần Phong mang theo Chỉ Ngưng và con trai trựctiếp đến phòng làm việc của hiệu trưởng, do hiệu trưởng tự mình phỏng vấn.

Trong hồ sơ, sở trường của Ch­eney là có thể nói được ba ngoại ngữ, hiện tạivẫn còn đang tiếp tục học. Hiệu trưởng quyết định, hắn muốn dùng tiếng Anh đểkiểm tra Ch­eney.

“Hiệu trưởng, chúng tôi có hai đứa con trai sinh đôi, đây là con trai nhỏ, contrai lớn bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ba tháng sau mới có thể đến trường học,có thể chứ?”

“Có thể, hiện tại, tôi muốn bắt đầu hỏi vài câu hỏi.”

Ch­eney ngồi đối diện hiệu trưởng, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng ngồi trênghế salon bên cạnh.

“Hel­lo. What’s your ­name?” (Xin chào, cháu tên là gì?)

“Hel­lo Pres­ident, my name is Ch­eney!” (Xin chào ngài hiệu trưởng, tên củacháu là Ch­eney!)

“Why did you choose our school?” (Tại sao cháu lại chọn trường học của chúngtôi?)

“Be­cause I lis­ten to my Dad­dy said that this school has a good schoo­lethos,and the teach­ers are very s­trict!” (Bởi vì cháu nghe cha cháu nói, phong cáchtrường học này rất tốt, hơn nữa thấy cô giáo cũng vô cùng nghiêm khắc.)

Loại tình huống này, Chỉ Ngưng đã sớm lường trước, ngược lại Hoàng Phủ ThầnPhong, hắn có chút bất ngờ, tiếng Anh của con trai rõ ràng tốt đến trình độnày.

Hiệu trưởng đối với câu trả lời của Ch­eney hài lòng nhẹ gật đầu. Đứa nhỏ này,tiếng Anh xác thực rất tốt.

“Hiệu trưởng, con tôi học ở đây có vấn đề gì không?” Hoàng Phủ Thần Phong thấythái độ của hiểu trưởng, liền mở miệng hỏi.

“Hoàng Phủ tổng tài, tiếng Anh của Ch­eney rất tốt, so với những đứa trẻ cùngtuổi tốt hơn nhiều. Tôi cho rằng, cháu học ở trường chúng ta hoàn toàn không cóvấn đề gì.”

“Tốt lắm, tuần sau con tôi sẽ bắt đầu lên lớp, không có vấn đề gì chứ?”

“Không có vấn đề, đến lúc đó trực tiếp đến phòng làm việc của tôi! Tôi sẽ tựmình mang Ch­eney đến gặp thầy cô giáo.”

“Cám ơn ông, hiệu trưởng, Ch­eney liền phiền ông chiếu cố.” Con trai rốt cuộctìm được trường học rồi, Chỉ Ngưng đương nhiên cao hứng.

“Không cần khách khí!”

“Chúng tôi còn có việc, phải đi trước.” Hoàng Phủ Thần Phong dắt tay con trai,chuẩn bị rời đi.

“Hiệu trưởng tạm biệt.” Ch­eney vẫy tay với hiệu trưởng.

Trên đường đến công ty, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thương lượng về vấnđề phòng ở.

“Ngưng Nhi, anh gọi người đem hai gian phòng ở tầng hai sửa chữa lại, sau đó đểcho hai tiểu tử kia ở có được không?”

Chỉ Ngưng biết rõ trong nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong có chủ ý gì, nói: “Ách”cái này” hay là anh hỏi bảo bối đi!”

“Con trai, con nói được không? Hay chúng ta chuyển đến một biệt thự lớn hơn chỗhiện tại, con chọn đi!” Hoàng Phủ Thần Phong không chỉ có một ngôi biệt thựnha.

“Dạ” trước mắt cứ sửa lại hai gian phòng kia là tốt rồi, sau này hãy nói a!” Ch­eneynâng cằm lên, suy tư trong chốc lát nói.

“Được, vậy nghe lời con trai, lát nữa đến công ty, cha sẽ bảo thư ký an bài,trong thời sửa chữa này, chúng ta sẽ chuyển đến ở một biệt thự khác.”

“Được, vậy nghe lời anh!” Chỉ Ngưng cảm thấy rất hạnh phúc, Chỉ Ngưng cảm thấycô so với năm năm trước càng hạnh phúc hơn, bởi vì, cô cùng Hoàng Phủ Thần Phongcòn có hai con trai sinh đôi. “Đúng rồi, Phong, chúng ta còn phải đến hiệu sáchmua sách cho con trai. Ngày mai chúng ta đi được không?”

“Được, ngày mai chúng ta sẽ đi mua.”

“Mẹ, mẹ nói xem, Grand­ma nhìn thấy con có thích con không? Vạn nhất Grand­makhông thích con thì làm sao bây giờ?” Ch­eney thật sự thật lo lắng Grand­ma củahắn sẽ không thích hắn a!

“Grand­ma làm sao có thể không thích tiểu bảo bối của mẹ đây? Lát nữa Grand­manhìn thấy bảo bối, nhất định sẽ rất thích, bảo bối không cần phải lo lắng. Đượckhông.” Chỉ Ngưng dán cái trán lên trán Cheney, an ủi con trai.

Ch­eney nhìn về phía Hoàng Phủ Thần Phong, còn muốn xác nhận lại, “Cha, có thậtkhông?”

“Mẹ con nói đều là thật sự, cha cam đoan với con, như vậy có thể chưa?”

“Vâng, con tin tưởng cha mẹ sẽ không gạt con.” Ch­eney nghe được cha hắn cũngđã nói như vậy, liền tin tưởng.

“Ai, các người xem, Hàn Chỉ Ngưng đã trở lại. Cô ta còn mang theo một đứa bé,giống tổng tài như đúc a!”

“Đứa nhỏ kia rất đẹp trai!”

“Nghe nói Hàn Chỉ Ngưng bây giờ là nhà thiết kế trang sức quốc tế rồi, rất nổidanh!”

“Các người có ai biết rõ Hàn Chỉ Ngưng năm năm trước vì sao rời khỏi tổng tàikhông?”

Nhân viên công ty, từ khi bọn Hoàng Phủ Thần Phong vừa xuống xe, ánh mắt của họvẫn dõi theo nhất cứ nhất động của bọn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Cha, nhân viên của cha làm gì nhìn con như vậy?” Ch­eney lôi kéo tay Hoàng PhủThần Phủ, bắt đầu từ khi vào công ty, bọn họ vẫn nhìn Ch­eney.

“Bởi vì con trai lớn lên đẹp trai a! Nếu như không đẹp trai..., [đoán quân anhđào] của con sao có thể thích con?” Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy nhi tửnói giỡn.

“Ha ha! Mẹ, mẹ yêu con và Ivan hơn, hay là yêu cha hơn?” Ch­eney ghé vào trênvai Hoàng Phủ Thần Phong, hỏi Chỉ Ngưng ở phía sau.

Hoàng Phủ Thần Phong nghe được con trai hỏi Ngưng Nhi của hắn vấn đề này, hắndừng bước, hắn cũng muốn nghe xem Ngưng Nhi của hắn sẽ trả lời vấn đề này nhưthế nào.

Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong đang mong đợi câu trả lời của cô, “Mẹđương nhiên đều yêu! Mấy cha con đều là người mẹ yêu nhất.”

“Ngưng Nhi, anh yêu em!”

“Mẹ, con cũng yêu mẹ!”

## 74. Chương 74 : Bị Con Trai Bắt Gặp

Mẹ Hoàng Phủ vừa mở chat webcam ra, liềnnhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng và Cheney. “Chỉ Ngưng, bá mẫu rất nhớcháu!”

“Bá mẫu, cháu cũng rất nhớ bác, thực xin lỗi, làm báclo lắng.” Chỉ Ngưng ôm Ch­eney đến trên đùi của mình, “Bá mẫu, đây là con traicủa cháu.”

“Chào Grand­ma! Cháu tên là Ch­eney.” Tiểu tử kia cườitươi chào hỏi mẹ Hoàng Phủ.

“Cái này” đây là cháu trai của tôi sao? Ai u! Tôi rốtcục có cháu rồi. Cháu nội ngoan, Grand­ma rất muốn hôn cháu a!” Mẹ Hoàng Phủhưng phấn muốn lập tức bay đến bên người cháu nội ngoan của mình để đích thânhôn vài cái. “Chỉ Ngưng! Bá mẫu cám ơn cháu.”

“Cháu cũng rất thích Grand­ma! Grand­ma, mẹ của cháusinh đôi, cháu là tiểu bảo bối của mẹ.”

Mẹ Hoàng Phủ còn đang đắm chìm trong vui sướng, lạinghe đến cháu nội ngoan nói là cháu trai sinh đôi, điều này làm cho bà càngthêm hưng phấn “Cháu nội ngoan, anh trai cháu đâu?”

“Ivan ở trong bệnh viện, anh ấy bị bệnh, mẹ rất đaulòng.” Nói đến anh trai của mình đang trong bệnh viện, tiểu tử kia cũng lộ ravẻ mặt rất khổ sở.

“Tiểu tử thối, cháu nội ngoan của mẹ tại sao phải ởtrong bệnh viện? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con nói rõ ẹ.” Mẹ HoàngPhủ rống to với Hoàng Phủ Thần Phong, nghe được cháu nội ngoan ngã bệnh, lòngcủa bà đau đớn giống như là bị dao cắt.

“Mẹ”

“Bá mẫu, Ivan bị bệnh máu trắng, nhưng Phong đã hiếntủy cho bảo bối, bảo bối bây giờ còn đang trong phòng hồi sức, phải ba thángsau mới có thể đi ra ngoài, thỉnh bá mẫu không nên trách Phong, là cháu khôngchăm sóc tốt cho bảo bối.” Nước mắt Chỉ Ngưng lại rơi trên tay Hoàng Phủ ThầnPhong, Hoàng Phủ Thần Phong thấy vậy liền ôm chặt cô.

“Chỉ Ngưng, cái này không thể trách cháu, là tiểu tửthối nó có lỗi với cháu.”

“Grand­ma, bà không nên tức giận, sẽ không tốt chothân thể.” Ch­eney kịp thời can ngăn.

“Cháu nội ngoan, cháu chờ Grand­ma, hiện tại Grand­mađã kêu người đi mua vé máy bay, lập tức bay đến Đài Bắc thăm cháu nội ngoan.”Mẹ Hoàng Phủ vừa nói chuyện với tiểu tử, vừa gọi quản gia giúp bà mua vé máybay.

“Mẹ, mẹ lập tức muốn tới sao?” Hoàng Phủ Thần Phong từsau lưng Chỉ Ngưng thò đầu ra.

“Đúng, mẹ đã gọi người đi mua vé máy bay rồi, tiểu tửthối này, mẹ lo lắng để Chỉ Ngưng và cháu nội ngoan một mình ở bên cạnh con,vạn nhất con lại làm Chỉ Ngưng tức giận bỏ đi, mẹ đi đâu mà tìm con dâu ngoanđây?” Mẹ Hoàng Phủ nói chuyện với Hoàng Phủ Thần Phong chính là rất hung hăng,căn bản không giống như đang nói chuyện phiếm với con trai.

Hoàng Phủ Thần Phong vô tội nhìn Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưngnghe thấy mẹ Hoàng Phủ nói hai chữ [con dâu], đỏ mặt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Grand­ma, cháu sẽ cùng cha mẹ đến sân bay đón bà. Hìhì!” Tiểu tử kia mở ra bàn tay nhỏ bé, muốn Hoàng Phủ Thần Phong ôm mình, HoàngPhủ Thần Phong cũng cao hứng ôm con trai vào trong lòng.

“Được, được, cháu nội ngoan, cháu chờ Grand­ma.” Mìnhrốt cục có cháu rồi, “Tiểu tử thối, mẹ cảnh cáo con, con nếu tiếp tục làm rachuyện gì có lỗi với Chỉ Ngưng, mẹ tuyệt không nhận con nữa, nghe rõ chưa?” Nếunhư hiện tại bà ở ngay trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong mà nói..., bà hận khôngthể hung hăng hét vào lỗ tai hắn!

“Mẹ, con đã biết, chờ con trai xuất viện, con liềncùng Ngưng Nhi kết hôn.” Hắn thề, sau này, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho NgưngNhi của hắn thương tâm nữa, cũng sẽ không khiến Ngưng Nhi của hắn chảy một giọtnước mắt nào.

“Tiểu tử thối, coi như con rốt cục làm được một việcđúng đắn. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, chờ chúng ta gặp mặt lại tángẫu, mẹ muốn đi chuẩn bị hành lý.”

“Grand­ma, cháu chờ bà a!”

“Bá mẫu, chúng cháu sẽ đi đón bác.”

“Mẹ, tạm biệt.”

Đóng chat webcam, Ch­eney bắt đầu đi thăm văn phòngcủa cha hắn, hắn cảm thấy văn phòng của cha thật là đẹp!

“Cha, con có thể đi lên trên tầng không?” Tiểu tử kiachỉ chỉ lên tầng trên.

“Có thể! Con trai muốn đi nơi nào thì đi nơi đó! Côngty của cha chính là công ty của con.”

Tiểu tử kia cười hì hì chạy lên.

Sau khi con trai chạy lên, Chỉ Ngưng đứng trước mặtHoàng Phủ Thần Phong, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, nghiêm túc hỏi: “Hoàng PhủThần Phong, tốt nhất nên nói thật cho em, trên tầng kia có người phụ nữ kháclên qua hay không.”

“Ngưng Nhi bảo bối, phía trên kia, ngoại trừ anh vàem, cũng chỉ có con trai đang đi lên, anh làm sao dám để người phụ nữ khác đilên chứ?” Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng ôm vào trong ngực.

“Thật vậy sao?

Hắc! Con gái nhỏ này rõ ràng không tin hắn, “Đươngnhiên, Hàn Chỉ Ngưng, em dám không tin anh?”

“Không có” em làm sao có thể không tin anh chứ?” Thừadịp Hoàng Phủ Thần Phong còn chưa [trừng phạt] cô, Chỉ Ngưng đành phải ngoanngoãn đổi giọng.

Trên tầng, Ch­eney đã ngồi trước dương cầm, chuẩn bịđàn một khúc. Ch­eney nhẹ nhàng đặt tay trên phím đàn, tiếng đàn du dương nhẹnhàng đi ra. Hắn chơi chính là bài Tiểu Tinh Tinh hắn thích nhất.

Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy tiếng đàn trên tầngtruyền đến, hắn hỏi Chỉ Ngưng đang trong ngực mình: “Bảo bối, con trai còn cóthể chơi đàn dương cầm?”

“Ân, tiểu bảo bối cùng đại bảo bối đều biết chơi, thờiđiểm bọn nó hai tuổi đã bắt đầu học. Chỉ cần là thứ gì bảo bối thấy hứng thú,em đều cho bọn chúng học, bọn chúng thích rất nhiều thứ.” Đối với hai con traibảo bối của mình, Chỉ Ngưng cảm thấy rất tự hào.

Hoàng Phủ Thần Phong rất khó tưởng tượng, Ngưng Nhicủa hắn một mình như thế nào có thể dạy dỗ hai con trai thông minh như vậy?“Ngưng Nhi, cám ơn em, cám ơn đã dạy dỗ con trai thông minh như vậy.”

“Cám ơn cái gì? Hai bảo bối cũng là con em mà! Bởi vì,thời điểm bọn chúng còn ở trong bụng em, em dã đáp ứng bọn chúng, em nói, tuycác con sau khi ra đời không có cha, nhưng mẹ sẽ yêu thương các con gấp bội.”

“Ngưng Nhi, sau này anh đều ở bên em, sẽ không để một mình đối mặt với khó khăn, anh sẽ yêu thương hai con trai gấp bội. Tintưởng anh!”

“Vâng, em tin tưởng anh. Em yêu anh, Phong!”

“Anh cũng yêu em!” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong cúiđầu xuống, phong bế cái miệng nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng.

Tay Hoàng Phủ Thần Phong cũng tham tiến vào bên trongquần áo của Chỉ Ngưng.

“Cha! Nơi này là công ty, không phải trong nhà, phiềnngười chú ý một chút.” Ch­eney đứng ở đầu bậc thang, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng nghe thấy con trainói, vội ngừng động tác. Chỉ Ngưng càng dùng sức chôn đầu trong ngực Hoàng PhủThần Phong, nếu như bây giờ có thể nhìn thấy mặt cô... khẳng định là so với mặttrời còn đỏ hơn. Hoàng Phủ Thần Phong da mặt dày, hắn chỉ là rút tay từ trongquần áo Chỉ Ngưng ra, trấn định nhìn con trai bảo bối.

“Con trai, cha biết rõ sai rồi, lần sau nhất định sẽchú ý.”

Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong còn nói [lầnsau], dùng sức nhéo vào bụng Hoàng Phủ Thần Phong.

“A! Ngưng Nhi, đau” Hoàng Phủ Thần Phong giữ chặt tayChỉ Ngưng, thống khổ kêu.

## 75. Chương 75 : Hạnh Phúc

Sân bay --

Ch­eney cầm một bó hoa hồng, đứng ở trong đám người nhưng đặc biệt có thể thấyđược.

Mẹ Hoàng Phủ đẩy xe, bên trên là bốn vaili hành lý lớn, từ bên trong bước ra.Ch­eney liếc mắt liền thấy được Grand­ma của hắn, hô to: “Grand­ma, chúng cháuở bên này.”

Mẹ Hoàng Phủ buông xe đẩy ra, chạy về phía cháu nội ngoan của mình, “Cháu nội,Grand­ma tới rồi!” Mẹ Hoàng Phủ ngồi xổm người xuống, ôm lấy Ch­eney, hôn khôngngừng lên mặt hắn. “Cháu nội ngoan, Grand­ma rốt cục được gặp cháu.”

Ch­eney đem hoa hồng đưa ẹ Hoàng Phủ, nói: “Grand­ma, hoa này tặng chobà.” Ch­eney cũng hôn lên mặt mẹ Hoàng Phủ một cái.

“Cháu nội ngoan! Cám ơn cháu!”

Hoàng Phủ Thần Phong gọi Tiểu Bân tới đẩy xe giúp ẹ của hắn.

Mẹ Hoàng Phủ nắm tay Ch­eney, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong và ChỉNgưng, thanh âm nghẹn ngào, nói: “Chỉ Ngưng, những năm gần đây Phong tiểu tửnày thực có lỗi với cháu, nhưng cháu vẫn dạy dỗ con trai tốt như vậy, bá mẫucám ơn cháu.”

“Bá mẫu, bác đừng khóc a! Chúng ta bây giờ đã không sao rồi! Bác không nênthương tâm.” Chỉ Ngưng giúp mẹ Hoàng Phủ lau nước mắt.

“Ừ, bá mẫu không khóc. Con trai, cha của con cũng tới, ông ấy vừa mới đi vàotoilet, ông ấy cũng đã thông suốt, biết năm đó chính mình hơi quá đáng, thờiđiểm mình biết hắn có hai cháu nội ngoan, không biết cao hứng biết bao nhiêu.”Mẹ Hoàng Phủ kéo tay Hoàng Phủ Thần Phong nghiêm túc nói.

“Mẹ, con biết.”

Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy cha hắn bước ra. Từ khi hắn rời nhà đếnbây giờ, Hoàng Phủ Thần Phong đã thật lâu chưa từng gặp lại cha của hắn rồi,cha hắn thoạt nhìn già hơn rất nhiều, nhưng vẫn không hề giảm bớt chút khíphách nào.

Hoàng Phủ Thần Phong đi lên trước, ôm lấy cha hắn, kêu lên: “Cha!”

“Tiểu tử thối, con rốt cục trưởng thành!” Cha Hoàng Phủ vỗ vai Hoàng Phủ ThầnPhong, hắn cũng giống như mẹ Hoàng Phủ, thích gọi Hoàng Phủ Thần Phong là tiểutử thối.

“Con trai, chúng ta trước tiên đến bệnh viện thăm cháu nội lớn của mẹ, ai! Mớinăm tuổi đã bị loại bệnh này, cháu nội nhất định rất đau.” Mẹ Hoàng Phủ mộtlòng nhớ mong cháu nội lớn đang trong bệnh viện, bà đau lòng a!

Chỉ Ngưng cùng mẹ Hoàng Phủ, Ch­eney cùng Grand­pa của hắn trò chuyện những nămgần đây, mẹ thân ái chăm sóc bọn họ như thế nào.

Đến bệnh viện, mẹ Hoàng Phủ mụ mụ đứng trước kính thủy tinh, nhìn cháu nội ngoancủa mình đang tiêm, nước mắt của bà liền ngăn không được chảy xuống. Bà cầmđiện thoại lên, nói: “Cháu nội ngoan, bà là Grand­ma.”

“Chào Grand­ma!” Ivan biết rõ mẹ Hoàng Phủ nhất định là vì bệnh của hắn màthương tâm, hắn lập tức an ủi: “Grand­ma, bà đừng khóc, cháu đã không sao rồi,rất nhanh có thể ra khỏi đây, cha đã cứu cháu, Grand­ma không cần phải lolắng.”

“Cháu nội ngoan, hảo hảo ở bên trong dưỡng bệnh, chờ cháu khỏi bênh, cha mẹcháu liền kết hôn.” Chỉ Ngưng giúp mẹ Hoàng Phủ lau nước mắt. “Lão công, ôngtới cùng cháu nội ngoan nói vài lời.” Mẹ Hoàng Phủ đưa điện thoại cho chồng.

“Chào Grand­pa!”

“Ai! Cháu nội bảo bối. Grand­pa chờ cháu đi ra.” Cha Hoàng Phủ liên tục gậtđầu, hắn nhìn con dâu và hai cháu nội bảo bối, khả năng không yêu thích làkhông thể!

Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong cùng cha hắn đến thư phòng, mẹ HoàngPhủ, Chỉ Ngưng và Ch­eney ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, mẹ Hoàng Phủ đemquà chuẩn bị cho con dâu và cháu nội đều lấy ra. Ch­eney vô cùng cao hứng.

“Tiểu tử thối, qua nhiều năm như vậy, cha cũng nghĩ thông suốt, cũng không miễncưỡng con, chờ hai cháu nội ngoan của cha trưởng thành, sẽ có người nguyện ýtiếp nhận tập đoàn [Hoàng Phủ].

“Cha, con đã nghĩ kỹ, con sẽ đem tập đoàn [Hoàng Phủ] và công ty ‘Earl’ của conxác nhập làm một, làm cho ‘Er­al’ trở thành công ty con của tập đoàn Hoàng Phủ,sau đó lại từ từ đem tổng công ty ở Mĩ chuyển đến Đài Bắc. Cha có thể cùng mẹ ởĐài Bắc hoặc là đi du lịch vòng quanh thế giới.” Hoàng Phủ Thần Phong cắt nganglời cha hắn nói.

“Con trai, con nói có thật không? Con thật sự tính toán kế thừa tập đoàn HoàngPhủ sao?” Cha Hoàng Phủ không thể tin được, đã từng vì chuyện kế thừa mà cùnghăn ầm ĩ một trận, vừa rời khỏi nhà, hiện tại rõ ràng chủ động kế thừa công ty?

“Đúng vậy, hiện tại tuổi của cha cũng lớn, cũng nên về hưu. Con còn trẻ, chađừng lo.”

“Tiểu tử thối, không hổ là đã trở thành người làm cha. Không tệ!”

Sau khi bọn họ thương lượng xong, tổng tài của tập đoàn Hoàng Phủ cũng đổingười rồi. Mà ân oán nhiều năm qua của cha con họ cũng từ đây khắc biến mất.

Hoàng Phủ Thần Phong vì kết hôn cùng Ngưng Nhi của hắn hao tốn không ít tâm tư.

Đầu tiên, hắn và Chỉ Ngưng tự mình bay đến Paris, thỉnh nhà thiết kế áo cướinổi tiếng đặt áo cưới, cái áo cưới này, tốn thời gian một tháng mới hoàn thành.Trên áo cưới có khảm một ngàn viên trân châu tinh thiết tự nhiên, hơn nữa cómột đính một viên kim cương xanh mười gram trước ngực. Cả chiếc áo cưới, tổngcộng chọn dùng 222 viên kim cương cùng một trăm viên đá ru-bi. Đá ru-bi ở giữa,tượng trưng cho tình yêu. Nhà thiết kế áo cưới còn giúp Chỉ Ngưng thiết kế mộtđôi giày cao gót màu trắng, tổng cộng dùng hai mươi viên kim cương cùng ru-bi,nhà thiết kế còn đặc biệt thiết kế cho Chỉ Ngưng một bó hoa cô dâu.

Hoàng Phủ Thần Phong tự mình thiết kế trang sức cho Chỉ Ngưng. Hắn còn bao duthuyền xa hoa để cửa hành hôn lễ.

Trong hôn lễ --

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, chậm rãi hướng Mục Sư đi tới. Khi mụcsư tuyên bố xong, hai người trao nhẫn cho nhau, Hoàng Phủ Thần Phong thâm tìnhhôn Chỉ Ngưng.

Trước cái nhìn soi mói của bạn bè, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng vào độngphòng.

Trong phòng --

“Ngưng Nhi, em rốt cục đã gả cho anh.”

“Vâng, em thật hạnh phúc!”

“Bảo bối, anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

“Bảo bối, chúng ta lại sinh con gái đi, sinh con gái đẹp như em vậy.”

“Không cần! Rất đau a!”

“Anh muốn, nhất định phải!

“Không cần phải” A!”

Tiểu công chúa đáng yêu của bọn họ, đã chuẩn bị muốn đến thế giới này sao! Trênthế giới này, cũng sẽ có một người đàn ông sủng cô đang chờ cô.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sung-em-khong-tot-sao*