Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Table of Contents

# Lão Bà Bất Kính Nghiệp

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Anh chưa bao giờ nghĩ tới đời này sẽ có cơ hội gặp lại cô, cái thiên hạ mà anh vẫn luôn thuỷ chung đặt ở trong lòng. Bởi vì quá mức quan tâm đến cô khiến cho anh mấy năm qua vẫn không thể tiếp nhận được bất kì người phụ nữ nào khác. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/lao-ba-bat-kinh-nghiep*

## 1. Chương 1

Chương 1

“Bà không cần cãi nhau lớn tiếng như vậy, Tiểu Hàm sẽnghe thấy đó.”

“Làm chi lại lo lắng con gái mình nghe được, ông sợcon gái mình biết ba nó ở bên ngoài ngoại tình sao?”

“Bà rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần đây, tôi khôngcó ngoại tình ở bên ngoài.”

“Hừ, cho dù ông không có ngoại tình ở bên ngoài nhưngông vẫn còn yêu bạn gái cũ của mình phải không?”

“Việc đó vốn là việc của quá khứ.”

“Nếu ông còn yêu người ta như vậy thì đi tìm cô ta đi,đi đi a!”

“Đủ rồi, tôi không muốn cãi nhau với bà nữa.”

“La Chính Hiền, ông đứng lại đó cho tôi, tôi còn chưacó nói xong……”

＊

Tại sao cô lại mơ thấy chuyện cha mẹ trước đây cãinhau?

Sáng sớm, La Duẫn Hàm đang ở trong phòng thay quần áochuẩn bị đi làm, đối với giấc mộng tối hôm qua có một chút cảm thấy kinh ngạcbởi vì đã lâu lắm rồi cô chưa từng mơ thấy cha mẹ.

Từ khi cô có trí nhớ cho tới nay, cha mẹ cô hầu nhưkhông có ngày nào không cãi nhau, năm ấy lúc cô tám tuổi, bọn họ xảy ra tai nạnmà tử vong, theo những lời người chứng kiến nói lúc ấy ở trong xe hai người tựahồ vẫn là đang cãi nhau……

Nhướng mi suy nghĩ, vì sao cô lại nằm mơ thấy chuyệntrước kia? Chẳng lẽ lại liên quan đến việc ông nội đột nhiên sắp xếp cho cô vàLương Tín Dân nhị công tử ngân hàng ăn cơm với nhau sao? Hay là trong tiềm thứccủa cô, sợ hãi rằng bản thân buôn bán đám hỏi như vậy cuối cùng sẽ có kết cụcbất hạnh giống như cha mẹ sao? Một màn kia nhìn giống như là một bữa ăn cơm đơngiản, tuy cô biết rằng đây là cuộc gặp mặt thân cận nhưng đối với việc ông nộitự chủ trương an bài, cô cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Sau mười phút đồng hồ, cô nhìn bản thân ở trong gương,một thân tây phục chỉnh tề vừa đơn giản lại lưu loát sau đó cô đem những lọntóc xoăn dài bới lên. Cô luôn luôn không thích diện mạo của mình quá mức thanhtú, làm như thế này sẽ khiến cho người khác có thể nhìn thấy cô trưởng thành vàgiỏi giang hơn.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, La Duẫn Hàm tự cổvũ bản thân ở trong gương: “Hôm nay cũng phải cố gắng làm việc.”

Mỉm cười cầm lấy tài liệu, cô bước ra khỏi phòng.

Sau khi xuống lầu, Cảnh thúc quản gia liền đến chàobuổi sáng với nàng. “Tiểu thư, chào buổi sáng.”

Cảnh thúc làm tài xế lái xe cho La gia cũng gần sáumươi năm nhưng sau đó bởi vì tuổi già sức yếu nên mới tiếp nhận làm quản gia.

“Cảnh thúc, chào buổi sáng.” La Duẫn Hàm mỉm cười, đưatay đặt tập tài liệu ở trên ghế sô fa trong phòng khách sau đó mới đi đến nhàăn.

Bước vào nhà ăn, vẫn bình thường như mọi ngày,  ông nội cô đã sớm ngồi ở bên trong.

“Ông nội, chào buổi sáng.” La Duẫn Hàm vừa nói vừa anvị vào chỗ ngồi, bữa sáng của cô đã sớm chuẩn bị xong. Ngoại trừ hằng ngày đilàm việc hoặc ngẫu nhiên có ngày nghỉ cô sẽ đi đâu đó với bạn tốt là Uông TửThiên nhưng thời gian bắt đầu bữa sáng vẫn là bảy giờ năm mươi phút.

“Ừ.” La Dung Tam vẻ mặt nghiêm túc trả lời lại. Nămnay ông đã bảy mươi lăm tuổi, tuy đã có tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhưtrước, bộ mặt gầy gò ốm yếu vì đã từng bị bệnh nhưng đường cong vẫn kiên nghịcó thể nhìn thấy được ông là một người rất có nghị lực.

Sau khi ông ăn đồ ăn xong lại hỏi: “Ông nghe nói rằngtầng cao nhất của công ty bách hóa đang sửa chữa, cháu lại không nghe đề nghịcủa quản lí lại cùng với một nhà thiết kế sư gian danh tiểu tốt kí hợp đồng, cóphải không?”

La Duẫn Hàm tay đang cầm nĩa thức ăn đột nhiên dừnglại. “Dạ.”

Năm trước, ông nội bởi vì trái tim có vấn đề nên đã vềhưu, đưa tập đoàn Nhân Anh do một tay ông thành lập giao cho cô quản lý, haimươi bảy tuổi trở thành tổng tài tập đoàn Nhân Anh như cô nhất thời trở thànhtiêu điểm cho giới truyền thông.

Tập đoàn Nhân Anh là từ ngành dệt may mà thành lập,hiện nay ngoại trừ công ty mẹ Nhân Anh làm dệt may, thật ra còn có hai giankhách sạn sáu sao lớn, một gian khách sạn ngắm cảnh cùng với một gian công tybách hóa, còn xây dựng một gian lớn làm siêu thị mua sắm.

Vừa mới quyết định buổi chiều ngày hôm qua, hôm nayông nội liền hỏi, tuy rằng ông nội đã muốn về hưu nhưng cô biết rõ bộ phận quảnlí công ty cũng phải có chủ quản, thói quen vẫn là mọi chuyện đều báo cáo choông nội.

Cô không ngại bộ phận quản lí làm như vậy bởi vì côbiết bọn họ đối với cái nhìn của cô giống như đối với người bên ngoài, thủychung vẫn luôn ôm theo nghi ngờ. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ biết là bảnthân phải cố gắng làm việc, dùng hết thực lực chứng minh ọi người xem, chodù không phải là đàn ông, cô cũng có thể làm việc tốt như họ.

“Vì sao cháu lại cùng công ty nhỏ tên tuổi không rõnhư thế hợp tác?” La Dung Tam muốn biết nguyên nhân vì sao mà cháu gái mình lạihạ quyết định như vậy.

Đối mặt với chất vấn của ông nội, La Duẫn Hàm vẻ mặtnghiêm trang, thật sự trả lời. “Tuy rằng công ty thiết kế Lập Hàn không phải làmột công ty có quy mô lớn, nhưng thiết kế sư bọn họ đưa tới lại vô cùng chuyênnghiệp, tạo ra những bản thiết kế đầy nét truyền thống, thiết bị chu đáo đạtyêu cầu về hiện đại hóa, phong cách đơn giản lại có chất nghệ thuật. Cháu đãxem qua những tác phẩm trước đó của bọn họ, đều thực xuất sắc, cháu tin tưởnggiao cho bọn họ, có thể tạo ra lợi nhuận khiến ai cũng phải sửng sốt.”

Trước đó, cô đã cùng người phụ trách thiết kế sư TươngLập Hàn gặp mặt, hai người nhất kiến như cố, có cùng ý tưởng, cả hai đều thíchthiết kế sư người nước ngoài, bởi vậy cô mới quyết định cùng anh hợp tác.

Kỳ thật, cô cũng thích thiết kế sư trong nước nhưngvẫn cảm thấy chính mình có thể tự thiết kế căn phòng là chuyện rất thoải mái,nhưng bởi vì ông nội hy vọng cô quản lí xí nghiệp cho nên cô chỉ có thể buôngtha cho giấc mộng làm nhà thiết kế, nhưng cô vẫn mua rất nhiều sách liên quanđến mà đọc.

Cô không phải không biết công ty thiết kế mà Hoàngquản lí đề cử lần này chính là công ty của con rể hắn, đối phương tựa hồ nghĩrằng dự án này công ty cô không hề quan tâm đến cho nên không chỉ thiết kế thôsơ qua loa mà  giá cả cũng rất cao. Nhưng nếu cô không chọn bản kếhoạch của con rể Hoàng quản lí thì cô sẽ cứng rắn không nói thêm gì nữa.

La Dung Tam đưa mắt nhìn cháu gái. “Lần này liền nghetheo quyết định của cháu đi, nhưng lần sau ông hy vọng cháu có thể tham khảo ýkiến của Hoàng quản lí một chút, bọn họ theo ông rất nhiều năm, kinh nghiệmcũng rất phong phú.”

“Cháu đã biết.” Xem ra ông nội đối với năng lực của côvẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng.

“Đúng rồi, thời điểm nghỉ ngơi cháu cũng không cầnluôn đi chơi với nha đầu Uông gia kia, cháu hẳn là nên dành nhiều thời gian mộtchút hảo hảo ở chung với Tín Dân, ông tính tìm một thời gian nào đó dẫn cậu tavề nhà ăn cơm.”

Nghe thấy ông nội nhắc tới Lương Tín Dân, tâm tình LaDuẫn Hàm liền trở nên trầm trọng, con mắt lóe sáng cũng ảm đạm hơn rất nhiều.“Ông nội, cháu chỉ xem Tín Dân là bạn bè mà thôi, cháu đối với anh ta không hềcó cảm giác đặc biệt nào.”

“Cho nên không phải ông muốn cháu tìm thời gian nhiềumột chút ở chung cùng Tín Dân sao? Ở chung với nhau lâu, tự nhiên sẽ có tìnhcảm.”

Ở chung với nhau lâu sẽ có cảm tình ư? Giống như chamẹ cô ở chung với nhau sao? “Ông nội, cháu sẽ không cùng Lương Tín Dân kếthôn.” La Duẫn Hàm nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân.

Trên mặt La Dung Tam không hề có một chút hờn giận.“Tín Dân có cái gì không tốt sao? Nhân phẩm gia thế đều rất tốt, theo ý củaông, cậu ta là người chồng lý tưởng nhất. Ông nghĩ thêm vài tuần lễ đi, ông sẽmời Tín Dân về nhà làm khách.”

“Ông nội……”

“Việc này liền quyết định như vậy đi!”

Nắm chặt nĩa ăn trong tay, tâm tình La Duẫn Hàm kịchliệt phập phồng, đương nhiên cô biết một khi ông nội quyết định chuyện gì thìsẽ không có khả năng thay đổi, ý ông chính là muốn cô tương lai kết hôn vớiLương Tín Dân sao?

Không, cô không cần một hôn nhân mà không có tình yêunhư vậy.

“Cháu ăn no rồi, cháu đi làm đây.” Mất hết khẩu vị, côbuông đồ ăn trong tay xuống, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

Đi ra khỏi nhà ăn, tâm tình La Duẫn Hàm liền trở nênphiền muộn, kỳ thật chuyện gì cô đều có thể nghe theo ông nội, duy nhất chuyệnhôn nhân đại sự, cô muốn bản thân mình tự quyết định.

Có lẽ là do hôn nhân không hạnh phúc trước đây của chamẹ đã gây cho cô ấn tượng quá sâu sắc, cha cô từng yêu một người con gái, nhưngbởi vì đối phương không có gia thế bối cảnh, cho nên mới bị ông nội phản đối,sau khi chia rẽ bọn họ, ông nội liền an bài cha cô kết hôn với mẹ cô xuất thângiàu có, kết quả là, nói một tràng hôn nhân kia là một cơn ác mộng đáng sợ e làcòn không đủ.

Lương Tín Dân diện mạo không kém, hào hoa phong nhã,nhưng cô đối với anh một chút cảm giác cũng không có, hơn nữa ở trong lòng côsớm đã có người thực sự thích.

Tuy rằng cô chưa từng cùng người kia nói chuyện nhiều,ngay cả cơ hội tỏ tình cũng không có, thậm chí đã hơn nhiều năm không có gặpqua đối phương, nhưng cho dù khả năng cô ở cùng một chỗ với người kia chỉ đạt1% thôi, cô vẫn không muốn đáp ứng hôn nhân do ông nội tự mình an bài.

“Tiểu thư, tập tài liệu của cô.” Cảnh thúc đưa tập tàiliệu cho cô.

“Cám ơn ông, Cảnh thúc.”

“Tiểu thư, thỉnh cô không cần cùng lão gia tức giận,lão gia tuổi lớn, tôi nghĩ ông ấy chính là lo lắng cho cô thôi, cho nên mớimuốn thay tiểu thư tìm một người chồng có thể dựa vào giúp cô quản lí sựnghiệp.”

“Cháu đã biết, Cảnh thúc, cháu đi làm đây.” Làm sao côlại không hiểu rõ dụng tâm của ông nội chứ? Cô khẽ thở dài, bắt đầu ra ngoàicửa chuẩn bị đi làm.

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

Sau khi La Duẫn Hàm đến công ty liền bắt đầu một ngàylàm việc bận rộn, căn bản là không có thời gian tâm tư  nghĩ đến chuyện khác, thẳng đến khi bạn tốt Uông TửThiên gọi điện thoại cho cô, cô mới biết được đã muốn đến giờ tan tầm.

Nếu Tử Thiên biết ông nội muốn cô không nên ở cùng mộtchỗ với cô ấy, khẳng định sẽ kịch liệt phản đối, bởi vì kỳ thật tất cả đều dochính bản thân cô chạy đi tìm Tử Thiên, bám lấy người bạn tốt này.

Bởi vì liên quan đến gia thế cho nên ông nội luôn xemqua danh sách bạn bè qua lại của cô, cho nên phần lớn thời gian cô không cónhiều bạn bè lắm, bạn tốt thì không có nhiều, trong đó cô và Tử Thiên có cảmtình tốt nhất, có lẽ là hai nhà gia thế bối cảnh giống nhau cho nên Tử Thiêncũng xuất thân hào môn, gia đại nghiệp lớn, bởi vậy quen biết với nhau từ trunghọc cho đến bây giờ, các cô đã là bạn bè hơn mười năm.

Khác biệt lớn nhất giữa cô và Tử Thiên chính là, ngoạitrừ cha mẹ Tử Thiên vẫn còn khoẻ mạnh, ngoài ra còn có năm vị thúc thúc bá bá,phía trên Tử Thiên còn có ba vị anh trai, cô đã từng hỏi qua, bởi vì Uông giaphần lớn đều là đàn ông, bởi vậy cho dù phụ nữ  bình thường cũng không có địa vị, phải trở thànhvật hi sinh cho đám hỏi gia tộc, tỷ tỷ của Tử Thiên chính là bị như thế. Bởivậy sau khi tốt nghiệp đại học, Tử Thiên liền sớm chuyển ra khỏi nhà sống mộtmình, bản thân làm việc kiếm tiền nuôi sống chính mình, không khác gì thiên kimbỏ nhà trốn đi.

“Duẫn Hàm, buổi tối ngày mai có rảnh không?” Trongđiện thoại, giọng điệu của Uông Tử Thiên có vài phần thần bí.

“Có chuyện gì không? Chẳng lẽ cậu còn muốn mình cùngcậu đi gặp mặt bạn học cũ sao? Lần trước mình đã nói qua, mình không muốn đi.”Cho dù ngày mai là thứ sáu nhưng công tác của cô vẫn còn một đống.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô cùng Tử Thiên đồngthời tiếp tục học lên trên, đều để tóc ngắn, Tử Thiên cá tính hoạt bát là họctrò của hội phó hội trưởng, cho nên sau khi tốt nghiệp, mỗi lần có tổ chức họpmặt Tử Thiên đều tham dự, mà mấy tháng gần đây, Tử Thiên lại tự tiện thay côđăng ký tham gia hội gặp mặt bạn học cũ năm nay.

“Ngày mai cậu nhất định phải tham dự hội gặp mặt bạnhọc cũ, bằng không cậu nhất định sẽ hối hận.”

“Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”

“Mình đã ám chỉ đến như vậy rồi mà cậu còn không biếtsao?”

Những lời vừa rồi là ám chỉ ư? La Duẫn Hàm không hiểu rõràng lắm. “Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi.”

Suốt thời gian trung học, bởi vì cảm tình của cô và TửThiên thật sự rất tốt, làm cái gì cũng đều làm cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơmtrưa, cùng nhau đi toilet, cùng nhau mua đồ uống, bởi vậy lúc ấy hình như cóvài bạn học còn nghi ngờ rằng tình cảm của hai người vốn không hề đơn giản. Cáccô cũng nghe được loại tin đồn này, lúc ấy hai người còn cười ha ha nữa.

Người nói những lời này, khẳng định là không hiểu rõcác cô, Tử Thiên yêu mãnh nam đầy cơ bắp, đây là chuyện mọi người đều biết, hơnnữa cũng bởi vì không tìm thấy được hình dạng giống mãnh nam làm bạn trai, chonên đơn giản liền trở thành tác giả tiểu thuyết tình yêu, chính mình tự tayviết chuyện xưa, còn nhớ rõ có một tác phẩm của Tử Thiên giống như viết vềchuyện tình yêu giữa một thiên kim tiểu thư  cùngvới một kiến trúc sư mãnh nam. Về phần bản thân cô, sau đó cũng có đối tượngtrong lòng.

Uông Tử Thiên còn chưa nói xong, liền ho khụ vàitiếng.

“Tử Thiên, cậu có phải hay không bị cảm? Có đi bác sĩchưa?” Vừa mới nãy cô còn cảm thấy âm thanh của Tử Thiên có chút khàn khàn, bộdáng nghe qua giống như là đang bị cảm cúm.

“Khụ, mình không sao, chính là cảm mạo nhỏ mà thôi,mình có uống thuốc rồi, ngày mai thì liền khỏe.” Nói xong, Uông Tử Thiên tặctặc cười ra tiếng, sau đó nói: “Mình nói cho cậu nghe, vừa mới nãy mình nhìnthấy danh sách tham dự gặp mặt, phía trên còn có viết tên Tề Diệc Vĩ!”

Nghe được ba chữ kia, trong lòng La Duẫn Hàm liền chấnđộng, bản thân lại không hiểu vì sao bắt đầu khẩn trương lên, khuôn mặt nhỏnhắn nổi lên một chút nhợt nhạt đỏ ửng. “Có thật không vậy?”

Tề Diệc Vĩ, đại học trưởng của học viện các cô, khi côvừa mới vào trường thì đã nghe được câu chuyện vĩ đại của học trưởng này. Đãtừng, cô cũng giống như bao nữ sinh khác, vụng trộm thích anh, chính là ngẫunhiên nhìn thấy anh ở thư viện cũng đã đủ vui mừng…… La Duẫn Hàm đưa bàn taynhỏ bé vỗ về ngực, cho tới bây giờ, cô vẫn còn có thể cảm nhận được trái timmình đập thình thịch khi nhìn thấy Tề học trưởng.

Tề học trưởng không chỉ có bộ dáng tuấn tú, thành tíchcũng thực vĩ đại, nghe nói rất nhiều bạn học nữ tỏ tình với anh, nhưng đều bịhọc trưởng lấy việc học tập làm trọng mà từ chối, mà lúc ấy tân sinh viên nămnhất như cô, căn bản ngay cả cơ hội cùng anh nói chuyện cũng không có, sau đó,học trưởng liền đi trao đổi học sinh ở Mỹ.

Đó là lần đầu tiên cô thích một người như vậy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cho dù đã rời khỏi trườnghọc nhưng cô vẫn thường xuyên nhìn thấy tên của Tề học trưởng trên rất nhiều tạpchí, bởi vì anh đã trở thành một bác sĩ khoa tim vĩ đại.

“Đương nhiên là thật, mình luôn hỏi mãi người tổ chức,Tề học trưởng thật sự muốn tham gia hội bạn học cũ năm nay.”

Hội gặp mặt bạn học cũ tổ chức nhiều năm như vậy, mấynăm trước Tề học trưởng không hề tham gia qua, đột nhiên năm nay lại muốn thamgia ư? La Duẫn Hàm khó hiểu suy nghĩ.

Uông Tử Thiên bên kia điện thoại tiếp tục nói: “Cònnữa, mình cũng hỏi thăm qua, Tề học trưởng trước mắt vẫn chưa có bạn gái.”

“Cậu hỏi chuyện như vậy làm gì chứ?” La Duẫn Hàm cóchút ngượng ngùng nói, cũng biết bạn tốt là vì cô mới hỏi thăm. Nhưng khi ngheđược anh không có bạn gái, thực sự làm cho cô có cảm giác nhẹ nhàng thở ra.

Cô không biết bản thân mình đang khẩn trương vì cáigì, Tề học trưởng có bạn gái hay không, hẳn là cùng cô một chút quan hệ cũngkhông có, bởi vì học trưởng căn bản không hề biết đến cô.

“Duẫn Hàm, cậu liền thừa dịp lần này tỏ tình với Tềhọc trưởng đi.”

“Cái gì? Tỏ tình ư?” Đối với đề nghị của bạntốt,  La Duẫn Hàm không khỏi ngạc nhiên.

“So với bộ dạng ngây ngốc thích người ta như vậy, khổnỗi là người ta lại không biết, không bằng rõ ràng một chút tỏ tình với anh ta,nếu bị cự tuyệt, cậu liền hoàn toàn quên anh ta đi, sau đó một lần nữa đi thíchngười khác.” Uông Tử Thiên cá tính thẳng thắn, nói chuyện cũng giống như vậy.

Thay vì lưu luyến không buông tình cảm không có cơ hộiđơm hoa kết trái, không bằng hung hăng bỏ nó đi, mặt khác đi tìm kiếm một mầmmống mới trồng hoa, mới có thể nở rộ ra tình cảm yêu đương xinh đẹp, được lắm,liền đem chuyện này trở thành quyển sách tiếp theo của cô vậy.

Đối với lời nói của bạn tốt, La Duẫn Hàm chính là cườikhổ, bởi vì điều kia căn bản là không thể thực hiện được. “Tề học trưởng anh ấycăn bản không biết đến mình, đột nhiên có người xa lạ hướng cậu tỏ tình, cậu sẽkhông cảm thấy đối phương rất kỳ quái sao?”

“Cậu yên tâm đi, buổi tối ngày mai mình sẽ tìm cơ hộiđể cho hai người nhận thức.”

“Câu không cần……”

“Yên tâm đi, không có vấn đề gì, hết thảy đều giao chomình. Tóm lại, đúng tám giờ đêm mai phải có mặt tham dự.” Sau khi hoàn thànhcông việc mai mối, Uông Tử Thiên liền tắt điện thoại.

Thật sự không có vấn đề sao?

Sau khi bạn tốt tắt điện thoại, La Duẫn Hàm mới nhớtới vừa rồi cô hình như chưa trả lời Tử Thiên bản thân đêm mai có thể đi thamgia hội bạn học cũ được hay không, nhưng điều này tựa hồ không quan trọng, bởivì hiện tại, buổi tối của cô mới thực sự bắt đầu.

Có thể hay không nhận thức Tề học trưởng, kỳ thậtkhông hề quan trọng như vậy, cho dù cô vẫn như cũ chính là một nhân vật Giápqua đường cũng không có việc gì, nhưng cô vẫn khát vọng gặp lại vị học trưởngnày một lần.

Không có mục đích gì đặc biệt, đương nhiên càng khôngthể giống như Tử Thiên nói thẳng thắn tỏ tình với anh, cô chính là chỉ đơnthuần muốn gặp lại anh mà thôi.

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

Tuy rằng Uông Tử Thiên rất muốn mai mối cho bạn tốt,nhưng vài giờ sau khi Duẫn Hàm tan tầm muốn gọi điện cho Tử Thiên nhưng ngườinghe điện thoại  lại là Uông bá mẫu, đối phương báo cho cô biết là TửThiên đang ở trong bệnh viện, bởi vì cảm mạo nhỏ thiếu chút nữa biến thành viêmphổi.

Nghe được Tử Thiên đang ở trong bệnh viện, La Duẫn Hàmlập tức chạy đến xem cô. Nghe nói cô sốt cao đến gần bốn mươi độ, may mắn làUông bá mẫu có việc mới đến nhà trọ tìm cô, liền chạy nhanh đưa cô đến bệnhviện.

Thấy Tử Thiên đang mơ mơ màng màng còn lo lắng cho cô,sợ bản thân hại cô không thể đi hội bạn học cũ, cũng không thể tỏ tình, La DuẫnHàm vừa cảm thấy giận dữ vừa buồn cười. Thật là, cô vốn không muốn tỏ tình, hơnnữa điều Tử Thiên nên chân chính lo lắng chính là chờ ngày mai khi cô ấy tỉnhlại, lỗ tai sẽ bị Uông bá mẫu nói đến dài ra mới thôi.

Tuy rằng Tử Thiên còn đang hôn mê, nhưng đã muốn hạsốt, sau đó La Duẫn Hàm mới chào tạm biệt Uông bá mẫu, khi đi ra ngoài phòngbệnh đã hơn chín giờ tối.

Cô không có khả năng một người đi tham gia hội bạn họccũ, hơn nữa thời gian cũng đã trễ. Nhẹ nhàng chậm chạp thở dài, coi như việctham dự hội bạn học cũ thất bại rồi, không thể gặp lại Tề học trưởng, khôngkhỏi làm cho cô cảm thấy có chút thất vọng, nhưng đáng được ăn mừng chính là TửThiên không có việc gì.

Có lẽ cô và Tề học trưởng không có duyên phận đi. LaDuẫn Hàm mới nghĩ như vậy, vừa ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đàn ông đangdi chuyển phía sau cô y tá, cô liền hoàn toàn ngây người.

Tề học trưởng ư?

Gạt người, điều này làm sao có thể được, Tề học trưởngcư nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ư? La Duẫn Hàm không thể tin được, cô cố gắngđưa tay dụi dụi hai mắt xinh đẹp, sau khi xác nhận thân ảnh trước mắt cũngkhông có biến mất, hồi hộp trong lòng rất nhanh nhảy dựng lên.

Cầm tập tài liệu trong tay, con mắt trong suốt cũngnhiễm thượng vài phần thần sắc xúc động, có thể tiếp tục kinh ngạc, nhưng cô sẽkhông nhìn lầm người đàn ông ở trong lòng của mình. Tuy rằng rất nhiều nămkhông thấy nhưng người đàn ông này vẫn như cũ cao lớn anh tuấn, khí chất nhonhã kia làm bao người thích, khiến cho người ta liếc mắt một cái liền có thểnhận ra, tim cô đập nhanh hơn, hô hấp cũng như vậy.

Thật sự không hề nghĩ tới ở trong bệnh viện này sẽnhìn thấy Tề học trưởng, tuy rằng nơi này là một bệnh viện lớn, nhưng khôngkhỏi cũng quá trùng hợp đi, còn nữa, anh không phải nên đi tham gia hội bạn họccũ sao?

Cô ngây ngốc nhìn người trong lòng mình, anh vẫn nhưtrước anh tuấn, chính là không biết đang cùng ai nói chuyện điện thoại, lại cóvẻ như đang bàn bạc chuyện gì đó, bởi vì giờ phút này vẻ mặt của anh thoạt nhìngiống như có chút mất mát……

“Cô ấy không có tham dự ư?”

“Đúng vậy, mình tới tới lui lui nhìn rất nhiều ngườirồi, thật sự không có nhìn thấy La Duẫn Hàm, cô ấy là một danh nhân gì đó, rấtdễ nhận ra, nhưng mình thật sự không có nhìn thấy cô ấy ở hội trường.”

“Phải không?” Tề Diệc Vĩ giọng điệu trầm thấp khó nénđược thất vọng. Giờ phút này cùng anh nói chuyện điện thoại, chính là bạn bètốt thời đại học của anh, cũng là người chủ trì hội gặp mặt lần này.

“Diệc Vĩ, cậu làm sao mà quen biết La Duẫn Hàm vậy?”

“Rất sớm trước kia liền nhận thức.”

“Cậu sẽ không nên là vì biết cô ấy năm nay cũng muốntham gia hội bạn học cũ, cho nên mới quyết định tham gia chứ?” Không lâu trướcđó anh gọi điện thoại cho Diệc Vĩ, thuyết phục Diệc Vĩ tham gia hội bạn học cũ,cũng nói đến danh nhân tham dự năm nay cũng không ít, bao gồm tổng tài tập đoànNhân Anh trẻ tuổi xinh đẹp La Duẫn Hàm.

Tề Diệc Vĩ chính là cười khẽ, không có trả lời.

Năm giờ chiều hôm nay, đột nhiên có một bệnh nhân bệnhtim tái phát cần phải điều trị ngay, cho nên anh lại phải thay quần áo vàotrong phòng phẫu thuật, cho đến nửa giờ sau khi xác nhận tình trạng bệnh nhân đãthoát khỏi nguy hiểm, anh mới chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, vừa vặn bạn bè gọiđiện thoại đến, anh mới thuận tiện hỏi, không nghĩ tới La Duẫn Hàm cũng khôngcó xuất hiện ở hội bạn học cũ.

Không lẽ cô ấy cũng đến trễ đi?

Anh không phủ nhận bản thân mình là vì biết cô thamgia hội bạn học cũ, cho nên mới quyết định tham dự, anh muốn biết hiện tại côsống có tốt không? Có phải hay không vẫn còn độc thân?

Liền giống như lời anh nói, rất sớm trước kia anh đãquen biết cô……

“Diệc Vĩ, tuy rằng La Duẫn Hàm chưa có tới, nhưng nơinày vẫn còn một đám fan chờ cậu đến làm quen, trong đó có rất nhiều nữ nhânđiều kiện tốt lắm! Cậu có tới không vậy?”

“Mình…..” Tề Diệc Vĩ đang muốn trả lời, liền chú ý tớiphía trước hình như có người đã đứng một hồi lâu, anh nghiêng đầu nhìn qua, khinhìn thấy người phụ nữ đứng ở nơi đó, đôi mắt thâm thúy bỗng nhiên hiện lên mộtchút kinh ngạc, sau đó khẽ cười lên. “Mình thấy rồi.”

“Thấy cái gì?”

“Thật có lỗi, chỉ sợ hôm nay mình có việc rồi, lần saurảnh rỗi mình sẽ tham gia.”

Đút di động vào trong túi, Tề Diệc Vĩ đi về phía ngườiphụ nữ đang đứng ngây ngốc kia.

Bởi vì quá mức kinh ngạc khi thấy Tề Diệc Vĩ đi vềphía bên này, khiến cho La Duẫn Hàm hoàn toàn ngây người, thẳng đến khi  đối phương đi về phía cô, cô mới lấy lại tinh thần,đang muốn cất bước rời đi nhưng anh đã sớm đứng ở trước mặt cô.

“Đã lâu không thấy, vì sao em lại ở chỗ này vậy?”

Âm thanh nam nhân trầm thấp ôn hòa, liền khiến chongười ta cảm giác giống hệt anh, chính là, vì sao anh lại nói với cô “Đã lâukhông thấy”? Bộ dáng của anh giống như là đang chào hỏi bạn bè đã lâu khônggặp, nhưng cô rất chắc chắn là trước kia ở trường học bọn họ cũng không quenbiết, chẳng lẽ anh nhận sai người ư?

“Có một người bạn đang nằm bệnh viện, tôi lại đây xemcô ấy, hiện tại đang muốn trở về.”

“Em không có ấn tượng đối với tôi sao?” Tề Diệc Vĩkhông phải không phát hiện biểu tình hoang mang kia trên mặt cô. Cô không hềnhớ rõ anh ư?

Chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng nam nhân trong lònggần gũi nói chuyện, trong lòng La Duẫn Hàm nai con sớm chạy loạn, nếu như haingười gần nhau một chút nữa, cô khẳng định đối phương nhất định sẽ nghe đượctiếng tim đập thẳng thắn rung động của cô. Bất quá lời nói của anh có chút kìquái, anh là muốn hỏi cô có nhận biết anh hay không sao?

“Tôi biết anh là học trưởng Tề Diệc Vĩ, hẳn là họcsinh nào mà không biết đến anh.” Bởi vì thành tích vĩ đại của anh, phong tháimê người, cũng đã được nhiều vị giáo sư của nhiều học viện nước ngoài mời đếnlàm học sinh trao đổi.

Tề Diệc Vĩ thật sâu cẩn thận nhìn khuôn mặt kia.“Em……”

Cô nói không đúng sao? Vì sao anh lại dùng biểu tìnhthoạt nhìn giống như là có chút cô đơn cùng bất đắc dĩ nhìn cô vậy, là cô nhìnnhầm sao?

Tề Diệc Vĩ không giải thích cái gì, anh chỉ lạnh nhạtcười. “Tôi cũng biết em là ai, em là học muội La Duẫn Hàm.”

Vừa rồi cô còn tưởng rằng Tề học trưởng đi tới nóichuyện cùng cô có thể là do nhận sai người, không nghĩ tới anh thật sự nhậnthức cô nhưng nếu Tề học trưởng nhận thức cô thì hình như cô cũng không cần cảmthấy quá kinh ngạc, năm trước sau khi cô trở thành tổng tài tập đoàn Nhân Anh,từng có rất nhiều báo chí truyền thông viết đến, cô đi tới đâu máy ảnh liềnchụp theo tới đó, cho tới bây giờ, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện có vài tênphóng viên theo dõi cô.

Nghĩ đến khả năng anh cũng là bởi vì xem truyền thôngbáo viết mới biết được cô là ai, nhưng khi nghe được anh nói những lời tiếptheo làm cho La Duẫn Hàm khiếp sợ không thôi.

“Duẫn Hàm học muội, rất sớm trước kia tôi đã biết đếnem, thời điểm em hình như vừa mới nhập học không bao lâu, thường thấy em ở thưviện đọc sách, hơn nữa đều xem những sách liên quan đến thiết kế.”

La Duẫn Hàm mở to con mắt. Tề học trưởng thật sự trướckia biết cô, nhưng tại sao cô lại không phát hiện chứ? Trước kia cô xác thựcthường xuyên ở thư viện đọc sách, bởi vì cô không muốn đem sách về nhà xem.

Nghĩ đến đối phương không phải bởi vì tin tức truyềnthông báo viết mới nhận thức cô, mà là từ rất sớm trước đó liền chú ý tới côlàm cho nội tâm La Duẫn Hàm cao hứng không thôi.

Cô thậm chí còn hưng phấn muốn vọt tới phòng bệnh củaTử Thiên cùng bạn tốt chia sẻ sung sướng của mình, cho dù việc đi gặp mặt bấtthành, nhưng nhờ phúc của Tử Thiên, cô mới có thể ở đây gặp gỡ học trưởng, đâycó thể làm cho Tử Thiên yên tâm, hảo hảo ngủ một giấc.

Hai người tựa như đã quen biết lâu năm, tuy là lần đầutiên nói chuyện nhưng cảm giác kỳ diệu lại làm cho người ta tâm tình thoải mái,trong lúc nhất thời ai cũng không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt lần gặp nhaungẫu nhiên này.

“Tôi biết này một quán bar gần đây, tôi mời em đi uốngđược không?”

Quán bar ư? La Duẫn Hàm chần chờ một chút, nhưng vẫngật đầu. “Được thôi.”

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

Rất nhanh, Tề Diệc Vĩ và La Duẫn Hàm đã đi vào tronmột quán bar gần bệnh viện, có lẽ là vì cuối tuần nên  đêm nay quán bar có vẻ rất sôi động.

Mỗi khi ngẫu nhiên tan tầm hoặc kết thúc một thời giandài giải phẫu, anh sẽ cùng với vài vị bác sĩ trong bệnh viện đến nơi này uốngrượu thả lỏng một chút, bởi vì hoàn cảnh bây giờ không khác biệt lắm, cho nênanh mới thực tự nhiên nghĩ mang cô đến nơi này.

La Duẫn Hàm đã cố ý cúi đầu xuống nhưng vẫn bị rấtnhiều vị khách với ánh mắt sắc bén nhận ra thân phận của cô.

“Cô ta không phải là nữ tổng tài trẻ tuổi La Duẫn Hàmsao?”

“Đúng nha, hình như là cô ta đó.”

“Bản thân là nữ tổng tài hơn mười triệu, làm sao lạicó thể đến quán bar nhỏ này uống rượu chứ?”

La Duẫn Hàm biểu tình có chút cứng ngắc. Nhớ rõ khi côvừa mới lên tổng tài, có một lần cùng Tử Thiên đi vào quán bar, tình hình liềngiống như hiện tại, lập tức bị khách nhân trong quán nhận ra, đối mặt với việcmọi người vây xem, chỉ có thể nói là các cô chạy trối chết rời khỏi quán bar,Tử Thiên lúc ấy còn hay nói giỡn sau này không dám tùy tiện cùng cô ra ngoài,bị nhiều người vây quanh nhìn như vậy, cảm giác thật là khủng khiếp.

Vừa rồi có phải hay không cô không nên đáp ứng cùnganh đến quán bar? Bị đám người vây quanh như vậy, hẳn là Tề học trưởng cũng sẽcảm thấy thực không được tự nhiên hoặc mất hứng đi……

“Thật là La Duẫn Hàm nha! Bên ngoài so với ở trongtivi thoạt nhìn càng trẻ tuổi xinh đẹp hơn, này, La Duẫn Hàm ở trong này nè!”Khách nhân vây xung quanh quán bar, thậm chí đã bắt đầu hô to gọi nhỏ muốn bạnbè lại đây.

Vừa nghĩ tới có nên lập tức rời khỏi đây hay không,một bàn tay to ấm áp đột nhiên cầm lấy tay cô, La Duẫn Hàm kinh ngạc nhìn ngườiđàn ông bên cạnh, chỉ thấy biểu tình của anh không hề đẹp mặt tí nào.

“Chúng ta đi thôi.” Sắc mặt người đàn ông này khôngtốt, giọng điệu cũng quả quyết, nắm lấy tay cô, tiến vào quán bar được một phútrồi lại rời đi.

Đi ra ngoài quán bar, hai người đi vào một ngõ nhỏ ítngười, tâm tình La Duẫn Hàm liền trầm trọng. Tề học trưởng tức giận sao? Cô hẳnlà nên hướng anh xin lỗi.

“Việc đó……”

“Tôi thực sự có lỗi.”

Cô kinh ngạc sửng sốt. Học trưởng đang hướng cô xinlỗi, anh không tức giận sao?

Tề Diệc Vĩ lại trịnh trọng nói: “Tôi thật sự có lỗi,vừa rồi lời mời của tôi thiếu chu đáo, tôi không nên mời em đến một quán barnhiều người như vậy, em có khỏe không?” Nhớ tới vừa rồi trên mặt cô tràn đầykinh hoảng, anh lại không khỏi cảm thấy đau lòng.

“Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Anh không hề cảm thấy không được tự nhiên hoặc cảmthấy phiền toái, còn nói lần sau sẽ chú ý hơn ư? Cho dù  vừa rồi cô có điểm bị kinh hách một chút, nhưng giờphút này cũng đều bị lời nói trầm thấp ấm áp của anh dâng lên một cỗ ái mộ gợnsóng ở trong lòng không ngừng mở rộng lại mở trộng, thẳng cho đến khi tràn ngậptoàn bộ lồng ngực.

Đôi mắt của La Duẫn Hàm không nhịn được ướt át, cô ướcgì thời gian có thể hay không dừng lại ở giây phút này vừa làm cho người ta cảmthấy cảm động lại vừa uất ức?

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn rất thích anh.

Một cỗ ấm áp không ngừng tăng vọt lên truyền từ lòngbàn tay hai người đang nắm chặt nhau, ngực của cô nhất thời trở nên nóng nóng,nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, cô nghĩ rằng, có lẽ về sau sẽ không bao giờ có khảnăng giống như bây giờ, thích một người như thế.

Đột nhiên nhớ tới lời khuyên của bạn tốt muốn cô tỏtình, cô nguyên bản còn cảm thấy chính mình tuyệt đối nói không nên lời, nhưnghiện tại……

“Tề học trưởng, em thích anh.” Không có do dự nhiềulắm, liền nói ra như vậy, mặc kệ anh có thích cô hay không, cô đều muốn ngườiđàn ông trước mắt này biết được tâm ý của cô.

Đối mặt với tỏ tình đột ngột như vậy, Tề Diệc Vĩ đầutiên là sợ run một chút, tiếp theo môi liền nở nụ cười, ý cười tràn ngập ấm áp.

Tuy rằng không hề hối hận khi bản thân xúc động đếnnỗi tỏ tình như thế, nhưng giờ phút này biểu hiện tươi cười trên mặt anh lạilàm cho La Duẫn Hàm cảm thấy có chút khẩn trương lại có chút xấu hổ, không biếtđiều đó có ý nghĩa gì đây?

Tuấn nhan tươi cười càng ngày càng đậm. “Duẫn Hàm họcmuội, nhìn không ra cá tính của em nguyên lai lại vội vàng xao động như vậy.”

“Cái gì?” Bản thân không ngừng khẩn trương, cô vẫn nhưcũ không chịu thua kém liền say đắm trong nụ cười mê người của anh, anh nhấtđịnh là người con trai cười rộ lên đẹp nhất trên thế giới…

“Bởi vì em đã giành nói trước những lời mà anh muốnnói từ trong lòng mất rồi.”

Giành nói những lời anh muốn nói trong lòng ư? Đầu ócLa Duẫn Hàm trống rỗng, không dám tin tưởng những điều bản thân mình vừa ngheđược, bởi vì những lời này có ý tứ,  giốngnhư học trưởng cũng thích cô……

Tề Diệc Vĩ bàn tay to mềm nhẹ nhàng vuốt đầu cô.“Không hiểu ý tứ của anh sao?”

La Duẫn Hàm mặt đỏ ngẩng lên, nhìn thấy người đàn ôngnày đang cười ôn nhu đối với cô.

“Anh cũng thích em, Duẫn Hàm.” Anh vừa nói xong, liềncúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn kia bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên, tuyrằng đôi môi đỏ mọng có một chút khô nứt nhưng lại thập phần mềm mại.

Anh đem người phụ nữ trước mắt này bởi vì bị anh hônmôi mà vẻ mặt e lệ ôm trong lòng, trong mắt có chút cảm động, tựa hồ rất sớmtrước kia đã nghĩ muốn làm như vậy.

“La Duẫn Hàm tiểu thư, em nguyện ý kết giao cùng anhsao?”

Ở phía trên đầu truyền đến giọng nói nóng bỏng của đànông, làm cho người ta càng cảm nhận sâu sắc chân thành của anh, hơn nữa giọngđiệu nói chuyện dường như đang muốn cầu hôn cô vậy, khiến cho người nghe phảimặt đỏ tim đập.

“La Duẫn Hàm tiểu thư, em nguyện ý kết giao cùng anhsao?” Không đợi được câu trả lời, anh kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần nữa.

“…… Em đồng ý cùng anh kết giao, Tề Diệc Vĩ tiênsinh.” Lấy lại tinh thần, cô nhìn anh một cách nhu tình, vui vẻ nói.

Trả lời của cô đổi lấy chính là một nụ hôn, như làđang trao đổi tín vật đính ước với nhau, một nụ hôn vừa thâm tình vừa triềnmiên nồng nhiệt

## 2. Chương 2

Chương 2

“Chủ Nhật tuần này, ông mời Tín Dân về nhà làm khách,cháu chuẩn bị chiêu đãi người ta tốt một chút.”

Hơn tám giờ tối thứ hai, La Duẫn Hàm ngồi ở trong vănphòng nhớ tới lời ông nội nhắc nhở cô khi vừa mới ra ngoài đi làm vào sáng sớm,tâm tình càng thêm nặng nề. Năm đó cha cô cũng bất đắc dĩ giống như cô sao?

Cô rất muốn nói với ông nội rằng cô đã có bạn trai,hơn nữa còn là một người rất tuyệt vời, nhưng cô rất sợ bản thân mình cũng sẽrơi vào vận mệnh của cha mình năm đó, nhưng cô lại càng không thể giống như TửThiên bỏ nhà rời đi, bởi vì cô biết, cha cô qua đời đã khiến cho ông nội thậtthương tâm.

Cô nên làm cái gì bây giờ?

Rốt cuộc nên làm như thế nào, ông nội mới có thể hiểuđược hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không hạnh phúc, cha mẹ cô chính là vídụ tốt nhất, nhưng cô lại không thể nhắc tới chuyện làm thương tâm khổ sở ôngnội, nhưng cô còn có thể làm gì đây? Thật sự phiền phức, thật muốn gặp Diệc Vĩ,thật muốn gặp anh.

Rõ ràng hôm qua mới vừa gặp mặt, nhưng hiện tại cô lạirất muốn gặp anh.

Một tháng trước, sau khi hai người tỏ tình với nhau,cô và Diệc Vĩ bắt đầu kết giao, trở thành quan hệ người yêu với anh. Đây làchuyện từ trước đến nay cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến, mãi cho đến hiện tại,cô còn thường thường cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ vậy.

Chỉ là bọn họ ngày thường công tác đều bề bộn nhiềuviệc, thời gian rảnh rỗi ở cùng một chỗ chỉ có ngày nghỉ, hình như hiện tại anhvẫn còn ở bệnh viện thì phải?

Di động ở trên bàn đột nhiên vang lên, cô lộ ra tươicười tiếp nghe.

“Duẫn Hàm, em còn ở công ty sao?”

“Ừ, còn anh thì sao?” Trong điện thoại truyền đến âmthanh nam nhân vừa trầm thấp lại ôn nhu, làm cho cô càng muốn nhìn thấy anhhơn.

“Đang muốn về nhà.”

“Em……” Muốn gặp anh. Chần chờ một chút, chung quy côkhông nói ra khỏi miệng được.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Cô cố gắng kiềm chế, kì thật khátvọng trong lòng rất muốn lập tức nhìn thấy anh. Anh làm việc cả một ngày trời,hẳn là mệt chết đi.

“Anh nhớ về sớm một chút để nghỉ ngơi.”

“Được rồi, em cũng không nên làm việc quá muộn.”

“Ừ.” Dập điện thoại xuống, La Duẫn Hàm hít một khẩukhí thật sâu, một lần nữa điều chỉnh lại tâm tình. Vừa mới nãy cô thiếu chútnữa đã nói ra muốn gặp anh rồi, đây là lần đầu tiên cô muốn ỷ lại vào ngườikhác, có thể thấy được cô thật sự rất thích anh.

Bất quá, cô không thể đem phiền não của bản thân gâyphiền toái cho anh, cũng không thể có ý tưởng muốn ỷ lại vào người khác, chuyệncủa bản thân nên tự chính mình tìm ra biện pháp giải quyết, từ nhỏ đến lớn, côkhông phải đều sống như vậy sao?

Lúc này nữ thư ký đột nhiên gõ cửa, đem tài liệu hộinghị đã được chỉnh sửa đầy đủ tiến vào, La Duẫn Hàm cho cô ấy tan tầm trước, dùsao cô cũng phải xem hết tài liệu trên tay này  mới về được.

20 phút sau, khi mà cô mang theo tập tài liệu chuẩn bịtan tầm thì di động lại một lần nữa vang lên. Là Diệc Vĩ, anh về nhà rồi ư?

“Duẫn Hàm, em còn đang ở công ty sao?”

“Ừ, đang chuẩn bị về nhà.”

“Thật tốt quá, kia hiện tại em có thể xuống dưới lầuđược không? Không biết vì sao, anh đột nhiên rất muốn gặp em.” Nghe vậy, côkhông khỏi bắt đầu kích động, anh đang chờ cô ở dưới lầu công ty ư?! Tuy rằnganh nói muốn gặp cô, nhưng cô đoán, anh nhất định là đoán được cô muốn gặpanh.

Cơ hồ chỉ dùng thang máy đi xuống, bởi vì kinh hỉ màthân người không ngừng run nhè nhẹ, khi thang máy đi tới lầu một, La Duẫn Hàmbước nhanh hướng đến cửa, ngay cả bảo vệ trong đại sảnh hướng cô chào hỏi cũngđều không nghe thấy, một lòng thầm nghĩ chạy vội đến bên người đàn ông kia.

Đi ra khỏi công ty, cô liền nhìn thấy thân ảnh cao lớnkia đứng sừng sững ở bên xe, tuấn nhan hướng cô cười thật ôn nhu, hốc mắt cônhất thời phiếm hồng.

Tuy rằng cô không hiểu vì sao anh lại biết được suynghĩ trong lòng cô, nhưng mà khi anh đến nơi này, khiến cho cô vui mừng đến nỗimuốn rơi lệ.

Mặc kệ có bị người khác nhìn thấy hay không, La DuẫnHàm bước tới vài bước, sau đó bước chân về phía anh, ôm chặt lấy anh.

Rõ ràng không muốn ỷ lại anh, nhưng mà cô rất thíchlồng ngực ấm áp rộng thùng thình này, cô thật sự vui mừng khi anh đến tìm cô,bởi vì cô thật sự vô cùng  nhớ anh.

Rúc vào trong lòng anh, La Duẫn Hàm âm thanh  nũng nịu nói:“Diệc Vĩ, em có từng nói cho anh nghechưa, em thật sự thật sự rất thích anh?”

Làm sao có thể chưa từng nói qua? Lần đầu hai ngườinói chuyện với nhau, cô không phải liền hướng anh tỏ tình sao? Nhưng khác nhauchính là lúc đó cô giống như  nữhọc sinh  lần đầu tiên tỏ tình,giờ phút này lại là một người phụ nữ hướng nam nhân nói lời tình ý. Thân hìnhmềm mại rúc vào trong lòng anh nói chuyện, nhu tình mật ý kia như là trực tiếpchui vào trong trái tim anh, khiến cho anh nhất thời cảm động thiếu chút nữa liềnbiến thành nam sinh được tỏ tình, muốn trả lời với cô rằng, anh cũng thật sựthích cô.

Thật muốn hôn cô, ôm cô, muốn nhìn thấy bộ dáng côtỉnh giấc trong lòng chính mình vào buổi sáng……

“Làm sao bây giờ? Tối hôm nay anh thật sự không muốncho em trở về.” Không muốn khát vọng của chính mình dọa cô, bởi vậy Tề Diệc Vĩmuốn trưng cầu sự đồng ý của cô, cô nguyện ý đem chính mình giao cho anh sao?

La Duẫn Hàm một trận ngượng ngùng, trái tim có chútloạn đập nhộn nhịp. Cô cũng không muốn cùng anh tách ra.

Nhẹ nhàng cúi đầu, cô thẹn thùng như muỗi kêu nhỏgiọng nói:“Vậy đừng cho em trở về.”

Hai người ngồi ở trong xe của Tề Diệc Vĩ, đầu tiên làtrở về nhà anh trước.

Sau khi xe ngừng lại, bọn họ vô cùng thân thiết xuốngxe ôm nhau đi vào trong căn nhà, hoàn toàn không chú ý tới ở phía sau có mộtchiếc xe màu đen một đường bám theo từ tập đoàn Nhân Anh đến phòng trọ, lúc nàycửa kính xe mở ra, có một bóng người đang nhấn nút chụp ảnh.

Bên trong nhà trọ.

……

Ôm chặt người con gái ở bên người mình, sau khi TềDiệc Vĩ hưởng thụ dư vị hoan ái, anh hôn lên hai má của cô, thưởng thức khuônmặt đỏ bừng giờ phút này của cô, ánh mắt mê ly bộ dáng kiều diễm.

Phát hiện anh chăm chú nhìn chính mình, La Duẫn Hàmthẹn thùng không thôi.“Anh không cần nhìn em như  vậy.”

“Không quan hệ, anh cảm thấy bộ dạng em rất đẹp.” Anhkhẽ vuốt ve mặt của cô, thỏa mãn nở nụ cười.

Anh thật sự cảm thấy cô đẹp sao? Cô chăm chú nhìn anh,cũng học theo động tác của anh vươn tay ra muốn vuốt ve khuôn mặt gần như hoànhảo của anh đang kề sát vào mặt cô.

“Em cảm thấy bộ dạng anh mới đẹp.” Môi của anh cũngthực gợi cảm mê người……

Đột nhiên, tay cô liền bị anh hôn trộm xuống một cái,lại làm cho cô một trận thẹn thùng.

Chính là thấy anh từ trên giường ngồi dậy; lập tức ômlấy cô, La Duẫn Hàm có điểm kinh hoảng.

“Diệc Vĩ?” Cô ôm sát cổ của anh.

“Đừng khẩn trương, anh chỉ là muốn ôm em đi tắm rửa,sau đó trở lại trên giường hảo hảo ngủ một giấc thôi, bằng không ngày mai em sẽkhông có sức lực làm việc.”

Tề Diệc Vĩ không hề dừng lại, đồng thời trong lòngphải kiềm chế một cỗ ham muốn muốn thêm một lần dục vọng nữa, dù sao về sau còncó thời gian, anh không muốn làm cô mệt chết, đặc biệt gần đây cô công tác bềbộn nhiều việc.

Quả thực, thời điểm La Duẫn Hàm đang tắm rửa đã muốnđi ngủ, bởi vậy một hồi đến trên giường, cô lập tức nặng nề ngủ.

Sau khi Tề Diệc Vĩ giúp cô thay chăn liền đem cô ômvào trong ngực, vẻ mặt đồng dạng thỏa mãn nhắm mắt lại.

Trong phòng im lặng ngọt ngào, hai người ôm nhau màngủ giờ phút này thật hạnh phúc yên tĩnh, hồn nhiên không hề biết rằng vài ngàysau sẽ có chuyện xấu xảy ra sẽ thay đổi phần lớn cuộc sống của họ, khiến chohai người bọn họ tiến vào một cuộc sống khác.

“Chết tiệt! La Duẫn Hàm thông đồng cùng bác sĩ cótiếng, cùng nhau trở về nhà trai qua đêm!”

Uông Tử Thiên nhớ rõ tiêu đề thật bự ở trên tuần sanbát quái mới phát hành ngày hôm qua, trên bìa là ảnh chụp Tề học trưởng ôm bạntốt cùng nhau đi vào phòng trọ của anh, nếu là người sáng suốt vừa thấy liềnbiết quan hệ hai người bọn họ có bao nhiêu ái muội thân mật.

“Mình thấy bọn họ thật sự không hề sợ hãi, lại nóinhững lời khiến người ta tức chết đi được, nói cậu và Tề học trưởng giống nhưlà đang yêu đương vụng trộm vậy, rất là khoa trương.”

Cư nhiên lại dùng loại chữ “thông đồng” này, bất quákhông khoa trương chính là chỉ sợ độc giả cũng không thanh toán.

Bởi vì lo lắng tình huống của bạn tốt, cho nên Uông TửThiên liền trực tiếp đến công ty của La Duẫn Hàm tìm người, cũng thuận tiệnnhìn xem có cái gì cần hỗ trợ hay không.

Tuần san bát quái vừa ra, tin tức truyền thông cũng đitheo truy đuổi hai vị đương sự, vừa mới đến trước cửa công ty liền gặp không íttruyền thông chờ phỏng vấn Duẫn Hàm, cô phải mất một phen công phu thật lớn mớicó thể chen vào.

La Duẫn Hàm mày nhăn lại. Từ ngày hôm qua đến giờ côvẫn luôn trốn tránh phóng viên, cho dù biết né tránh như vậy chung quy cũngkhông phải là biện pháp, nhưng sự tình tới rất đột ngột, cô còn chưa có kịp suynghĩ phải trả lời câu hỏi của phóng viên như thế nào, cũng chỉ có thể tránh đitrước.

“Duẫn Hàm, cậu có khỏe không vậy?” Thân là một ngườidanh nhân thật sự rất là khó khăn, ngay cả nói chuyện yêu đương cũng đều bịcông chư hậu thế.

“Đúng rồi, La gia gia như thế nào? Ông có nói cái gìsao?” Duẫn Hàm chú ý nhất chính là cái nhìn của ông nội cô đối với cô.

“Ông nội từ ngày hôm qua đến giờ cũng không chịu nóichuyện với mình, thậm chí buổi sáng cũng không đi ra ăn sáng cùng mình.” Côbiết ông nội rất tức giận.“Cảnh thúc nói ngày hôm qua Lương chủ tịch ngân hàngĐông Tín gọi điện thoại gấp cho ông nội, đối phương giống như đang hỏi chuyệnxấu, kết quả  nói chuyện tựa hồ không được vui vẻ cho lắm.”

“Kia ý tứ là đám hỏi của cậu với xí nghiệp Lương TínDân có thể thất bại ư?” Cô biết chuyện xem mắt của bạn tốt với Lương Tín Dân,Lương Tín Dân là nhị ca đồng học của cô, trước kia có đi qua nhà cô.

“Xem ra chuyện xấu xảy ra cũng không phải không cólợi.”

Nhà giàu người ta thường yêu cầu môn đăng hộ đối, nóitrắng ra chính là muốn có mặt mũi, nay Duẫn Hàm bị chụp cùng với nam nhân khácthân mật, thậm chí trong báo còn miêu tả cuộc sống ở chung của bọn họ sinh độngnhư thật, còn chưa có cưới vào cửa, chuyện xấu liền bị đăng báo náo loạn nhưvậy, việc Lương gia muốn hủy bỏ đám hỏi tuyệt không kì lạ.

Đám hỏi của cô với Lương gia thất bại, La Duẫn Hàmcũng không phải không  rõ ràng, đã cóthể xem như thật sự, nhưng chẳng lẽ ông nội sẽ đồng ý cho cô kết giao cùng DiệcVĩ sao?

Hơn nữa, cho tới bây giờ, cô cũng không biết Diệc Vĩđối với tình cảm yêu đương của bọn họ  nghĩra sao, tâm tình lại như thế nào, bởi vì cô còn chưa gọi điện thoại cho anh, màanh lại không có gọi điện thoại cho cô.

Cô không có gọi điện thoại cho anh, là bởi vì tâm tìnhthực hỗn loạn, không biết nên nói với anh cái gì, mà anh cũng không có gọi lạicho cô là vì sao vậy? Phóng viên sẽ đến truy vấn cô về chuyện xấu, nói vậy cũngsẽ đi phỏng vấn anh, dù sao trên tuần san có tư liệu cá nhân của anh. Như vậy……Hẳn là tạo phiền phức cho anh đi? Như vậy anh không có liên lạc cho cô, là bởivì tức giận ư? Người bình thường hẳn là đều tức giận, bởi vì vậy mà anh cảmthấy ở cùng một chỗ với cô có áp lực rất lớn sao?

Cô không biết, càng không thể tưởng tượng được nếu nhưanh thật sự cảm thấy áp lực rất lớn, yêu đương cùng cô thực phiền toái, như vậyquan hệ của bọn họ có phải hay không liền……

Lúc này điện thoại của cô truyền đến báo tin nhắn,người gửi là Tề Diệc Vĩ, lòng của cô nhất thời thu lại, tay nhỏ bé khẽ run ấnxuống xem  tin nhắn.

Duẫn Hàm, tối hôm nay anh ở khách sạn xx phòng ７０１５ chờ em, có việc muốn nói với em, sau khi công tác kếtthúc cứ tới đây, anh sẽ chờ.

Anh hẹn cô gặp mặt ở khách sạn ư? Cũng đúng, ở kháchsạn này phóng viên truyền thông không thể đi theo tiến vào được, hơn nữa cũngđủ bí mật. Chính là, anh muốn cùng cô nói cái gì chứ?

“Là ai gửi tin nhắn đến vậy?” Uông Tử Thiên cảm thấybạn tốt sau khi xem tin nhắn trên điện thoại xong biểu tình càng ngưng trọng.

“Là Diệc Vĩ.”

“Anh ta nói cái gì vậy?”

“Anh ấy hẹn mình buổi tối gặp mặt, có việc muốn nóivới mình.” La Duẫn Hàm chua xót cười.

“Tử Thiên, cậu cảm thấy anh ấy muốn cùng mình nói cáigì? Hẳn là nói chuyện chia tay đi? Dù sao thường  bị truyền thông vừa chụp ảnh vừa truy vấn chuyện tìnhcảm yêu đương, hẵn là anh ấy sẽ cảm thấy áp lực rất lớn.”

Uông Tử Thiên cũng giật mình, vạn nhất tình cảm yêuđương của Duẫn Hàm và Tề học trưởng thật sự đến ngõ cục, Duẫn Hàm nhất định sẽrất khó vượt qua, dù sao Duẫn Hàm cũng thích Tề học trưởng đến mức ngây ngốcđơn phương yêu mến người ta nhiều năm như vậy.

Bất quá sự tình chưa đến thời điểm cuối cùng, ai lạicó thể biết trước được kết cục đâu? Cho nên cô vỗ vỗ vai bạn tốt, lạc quan anủi nói: “Cậu trước đừng tự mình phiền não, theo ý kiến của mình, nếu Tề họctrưởng thật sự muốn chia tay với cậu, vậy chứng tỏ anh ta không có yêu cậu đủ, nếuanh ta thật sự thích cậu, như vậy anh ta liền sẽ không để ý bị truyền thôngchụp ảnh.”

## 3. Chương 3

Chương 3

Buổi tối, khi La Duẫn Hàm đi vào trong phòng kháchsạn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền bị người khác ôm chặt lấy.

“Thật có lỗi, ngày hôm qua anh phải tham dự một cagiải phẫu kéo dài hơn mười mấy giờ, mãi đến giữa trưa hôm nay mới biết đượcchuyện của chúng ta bị đăng báo.” Tề Diệc Vĩ ôm cô, bản thân tự trách nói.

Đây là lí do vì sao anh không gọi điện thoại cho cô ư?La Duẫn Hàm phiền não cả một ngày nhất thời hốc mắt đỏ lên. Cô nghĩ rằng anhcảm thấy ở cùng một chỗ với cô áp lực quá lớn nên không muốn để ý đến cô……

Tề Diệc Vĩ buông người trong lòng ra, sau đó mới pháthiện cô một bộ dạng muốn khóc.“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Cô hít hít cái mũi,“Em nghĩ rằng……anh không muốn để ý đến em, cho nên mới không gọi điện thoại cho em.”

“Đứa ngốc!” Anh vừa buồn cười vừa đau lòng vuốt đầucô. “Hơn nữa cho dù anh không gọi điện thoại cho em, em cũng có thể gọi cho anhmà. Ngẫu nhiên em cũng có thể ỷ lại một chút vào người bạn trai như anh, hoặclà hướng anh làm nũng cũng được, hiểu không?”

“Ừ?” Cô chớp chớp hàng lông mi dài bị nước mắt làm choẩm ướt.

“Tựa như lần trước vậy, nói với anh rất muốn anh, rấtmuốn gặp anh, như vậy anh sẽ đến bên cạnh em.”

“Lần trước em có nói như vậy sao?” Cô nhớ rõ cô chỉ ởtrong lòng thương nhớ, hẳn là chưa có nói ra.

Tề Diệc Vĩ cười cười, không trả lời câu hỏi của cô.Đúng là cô cũng không có nói cái gì, nhưng giọng điệu muốn nói lại thôi đã lộra lòng của cô.

“Em biết không? Khi anh từ phòng giải phẫu đi ra, mớibiết được có một đống phóng viên muốn tìm anh.”

“Thực xin lỗi.” La Duẫn Hàm vừa nghe, vội vàng hướnganh xin lỗi.

“Sao lại xin lỗi anh?”

“Đều là bởi vì liên quan đến em mới hại anh xuất hiệnở trên bìa báo tuần san, em nghĩ hẳn là đã tạo phiền toái thật lớn cho anh,thật sự có lỗi.”

“Em sẽ không cảm thấy phiền toái sao?” Anh xem qua bêntrong báo tuần san, kia báo viết miêu tả cuộc sống ở chung của bọn họ phần lớnkhông giống sự thật, đối với danh dự của cô thương tổn cũng không nhỏ, hơn nữaphóng viên tìm cô tuyệt đối sẽ nhiều hơn.

“Em……”

“Anh nghĩ, nếu chúng ta tiếp tục kết giao, bọn chónhiều chuyện này nhất định sẽ tiếp tục chụp ảnh chúng ta, lần sau có lẽ là mộtnụ hôn môi của chúng ta liền có khả năng ở trên báo.” Chỉ cần có nửa điểmchuyện xấu của danh nhân, tùy tiện hé ra ảnh chụp, bọn họ là có thể viết thànhmột cái tiêu đề phóng đại.

La Duẫn Hàm hít một khẩu khí sâu, cơ hồ chân đứngkhông nổi. Ý tứ của anh là……“Anh anh…… Anh muốn chia tay với em sao?”

Tề Diệc Vĩ đưa tay sờ sờ mặt của cô,“Vậy em lại lànghĩ như thế nào?”

“Em……” Cô nên trả lời anh như thế nào đây? Liền nhưtheo lời của anh, tiếp tục cùng cô ở chung một chỗ, tùy thời đều có khả nănglên báo nhưng chia tay…… Lòng của cô thắt lại càng nhanh.

Tuy rằng lúc trước cô còn nghĩ tới có lẽ anh muốn nóichuyện chia tay bởi vậy nên cô cũng không muốn biện minh cho chính mình, nếuanh không vui vẻ, như vậy cũng không nên gây phiền toái cho anh, cô biết rõ cáicảm giác bị người khác chỉ trỏ là như thế nào.

Nhưng là khi nhìn thấy anh, cô lại phát hiện bản thânmình căn bản là không thể gật đầu. Không! Cô không cần chia tay, bởi vì côkhông muốn về sau sẽ không còn được gặp lại anh nữa, còn nữa cô không muốn lạimất đi ấm áp của anh khiến cho người ta cảm thấy an tâm ôn nhu.

“Không, em không muốn chia tay!” Sợ hãi mất đi, LaDuẫn Hàm chủ động ôm lấy anh, gắt gao ôm lấy.“Không cần chia tay với em, em hyvọng anh có thể vĩnh viễn ở bên người em.” Vừa mới nãy anh nói cô có thể ỷ lạivào anh, hiện tại cô mới biết được, ở bất tri bất giác cô đã sớm thật sâu ỷ lạivào anh.

“Em hy vọng anh vĩnh viễn ở bên cạnh em sao?” Anh đưatay ôm cô vào trong lòng.

“Đúng!” Cô kiên định có điểm gật đầu.

“Thật tốt quá, anh cũng hy vọng em có thể vĩnh viễn ởbên người anh.”

“Cái gì?” Cô ngạc nhiên. Nhìn bộ dáng kinh ngạc đángyêu của cô, Tề Diệc Vĩ cười khẽ.“Anh nói, anh cũng hy vọng em có thể vĩnh viễnở bên người anh.”

“Nhưng mà mới vừa nãy anh không phải muốn chia tay vớiem……”

“Anh nói muốn chia tay khi nào chứ?” Anh nhịn khôngđược cười đến giả tạo.

La Duẫn Hàm bị cách nói trước sau không đồng nhất củaanh làm cho hồ đồ.“Anh không phải nói nếu tiếp tục kết giao, bọn chó săn vẫn sẽkhông ngừng chụp hình sao?”

“Đúng vậy, anh là nói nếu tiếp tục kết giao vẫn sẽ bịngười ta thường xuyên chụp hình.”

“Diệc Vĩ?” Cô thật sự không hiểu ý tứ của anh.

Luyến tiếc biểu tình mờ mịt thất thố của cô, Tề DiệcVĩ không hề quẹo ngay vào câu chuyện, đầu tiên là hôn cô một chút, mới nói thẳngra mục đích hôm nay hẹn cô đi ra gặp mặt.“Nếu chúng ta là tình nhân, đươngnhiên sẽ bị công chúng dùng kính lúp đến kiểm tra, nhưng nếu chúng ta kết hôn,ai sẽ lại cảm thấy hứng thú với cuộc sống của một đôi vợ chồng chứ?”

“Kết, kết hôn?” Mở lớn đôi mắt, La Duẫn Hàm vẻ mặtkinh ngạc.

Tề Diệc Vĩ thu hồi ý cười, con mắt đen thâm thúy chứađựng một cỗ chắc chắn, từ trong túi tiền lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đem nó mởra. “La Duẫn Hàm tiểu thư, em nguyện ý gả cho anh sao?”

Kinh ngạc đã không đủ để hình dung cảm giác bây giờcủa cô, nhìn chiếc nhẫn trước mặt, tâm tình La Duẫn Hàm giống như được tắm ánhnắng ấm áp, lo lắng, khổ sở ngay từ đầu đến bây giờ cư nhiên biến thành kinhhỉ?!

Không có chia tay mà là kết hôn? Hô hấp của cô lập tứcphập phồng, trái tim lại mãnh liệt kinh hoàng.

Khi Tề Diệc Vĩ xem xong báo viết, lúc đang suy nghĩ cóbiện pháp nào có thể giải quyết vấn đề khiến cho bọn họ có thể không bị bọn chósăn quấy rầy hay không, trong đầu liền chợt lóe qua ý niệm kết hôn, điều nàylàm cho bản thân anh cũng hoảng sợ, bởi vì trước đó, anh chưa từng nghĩ tớichuyện kết hôn này.

Tuy rằng  là vìgiải quyết hoàn toàn vấn đề mà anh mới lóe ra ý tưởng kết hôn, nhưng chuyện nàycũng là bởi vì đối tượng là cô, từ nhỏ anh rất rõ ràng biết bản thân muốn cáigì, hiện tại, anh thực chắc chắc xác nhận bản thân mình muốn đem cô gái nhỏtrước mắt này lấy về nhà, mỗi ngày đều có thể thấy cô, ôm cô.

Chính là ngay cả bản thân anh nghĩ đến kết hôn cũngđều cảm thấy kinh ngạc, lại càng đừng nói đến Duẫn Hàm. Tuy rằng biết cô thậtsự thích anh, nhưng trình độ thích anh của cô đến đâu, anh cũng không dám chắcchắn, không biết cô có giống anh hay không, có ý tưởng cả đời đều ở chungmột chỗ hay không?

Liền bởi vì không chắc chắn, vừa rồi anh mới có thểnói thử những lời này, mà cô lại nói muốn cả đời đều có anh làm bạn, không muốntách ra, anh cũng vậy, vì thế anh mới hướng cô cầu hôn.

Nhìn chiếc nhẫn, La Duẫn Hàm vẫn không dám đưa tay lấychiếc nhẫn từ trong hộp ra. Không phải chia tay mà là cầu hôn, hẳn là cô phảicảm thấy thực vui vẻ mới đúng nhưng giờ phút này trong lòng của cô ngoại trừkinh ngạc, kinh hỉ, còn có thêm một cỗ kích động không hiểu.

“Diệc Vĩ, em không biết nên nói cái gì, nhưng mà anhcó hay không nghĩ tới, chúng ta bất quá chỉ mới kết giao có một tháng, hiện tạiliền nói chuyện kết hôn có thể hay không quá nhanh?” Suy nghĩ của cô hỗn loạnkhông thôi.

Không phải không thấy nôn nóng, bất an cùng kích độngtrên mặt cô, Tề Diệc Vĩ không có đưa tay lấy nhẫn từ trong hộp ra, mười ngóntay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia xoay. “Không cần khẩn trương như vậy.”

Nhìn bàn tay to lớn kia nắm lấy bàn tay mình vô cùnggắt gao bao trùm lấy, La Duẫn Hàm giương mắt, chống lại đôi mắt đen của anh,nhìn thấy trong đáy mắt anh có ánh sáng ôn nhu, cô có chút bị thất lạc.“DiệcVĩ?”

“Tuy rằng chúng ta mới kết giao một tháng, nhưng từsớm trước kia anh liền quen biết em.”

Âm thanh của anh trong sáng bình tĩnh, nụ cười giốngnhư gió xuân ấm áp, từng trận thổi tới khiến cho người ta cảm thấy thoải mái mànhắm mắt lại, tâm tình thoải mái sung sướng, còn có một cỗ an tâm.

Từ rất sớm trước kia anh liền quen biết cô, như vậycòn cô thì sao? Cô cũng vậy, từ rất sớm trước kia liền thích người đàn ông này,thậm chí sau khi anh ra nước ngoài du học còn khổ sở một thời gian dài, rõ ràngngười ta còn chưa có quen biết cô, nhưng cô chính là khó chịu không thôi.

Trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng, La Duẫn Hàm bị cầuhôn bao dung, ôn nhu như thế làm cho hòa tan, cô cơ hồ có thể xác định cho dùtương lai có già đi, anh nhất định cũng sẽ chờ cô như thế.

“Nhưng mà em sợ em không thể làm một người vợ tốt……”

“Cái đó không sao cả, bởi vì em chỉ cần xác định anhsẽ là một người chồng tốt là được rồi.”

Cơ hồ cũng bị người đàn ông này bao phủ, trong lòng côtình triều cảm động không ngừng dâng lên lại dâng lên, đặc biệt khi nhìn thấyanh đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, càng làm cho cô cảm động lệnóng muốn rơi.“Nhưng mà người nhà của anh, bọn họ sẽ thích em sao?” Cô chưa cógặp qua người nhà của anh, người nhà của anh có thích cô hay không?

Đem chiếc nhẫn tinh tế hoàn toàn đeo vào ngón áp út,Tề Diệc Vĩ kéo tay lên hôn cô. “Em yên tâm, người nhà của anh nhất định sẽthích em.” Người nhà của anh sẽ thật sự thích cô sao? Hơn nữa ông nội của cô sẽđáp ứng hôn sự của bọn họ sao?

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, La Duẫn Hàm vui vẻ rấtnhiều, cũng có lo lắng không lái đi được.

## 4. Chương 4

Chương 4

“Nhà của anh chỉ là một gia đình nhỏ ấm áp, thành viêntrong gia đình chỉ có cha mẹ anh cùng với hai anh em. Cha anh trước kia vốn làmột kỹ sư nhưng ông đã về hưu khoảng một năm trước, hiện tại ông đang dạy ngườigià sử dụng máy tính trong khu văn hóa trung tâm nhỏ; mẹ anh là một bà nội trợ,bà cũng là hay thường hoạt động từ thiện trong khu xóm nữa, thường đi thăm hỏinhững người già sống neo đơn, về phần em trai nhỏ hơn anh bốn tuổi, nó trướcmắt là một vị bác sĩ thực tập.”

Ngồi ở trên xe, La Duẫn Hàm nghe Tề Diệc Vĩ giới thiệuvề người nhà của mình.

Hôm kia cô mới nhận được lời cầu hôn của anh, kết quảhôm nay, giữa trưa thứ bảy, anh liền sắp xếp đem cô chính thức giới thiệu chongười nhà của mình, tuy rằng Diệc Vĩ nói người nhà của anh đều rất thân thiếtnhưng cô vẫn cảm thấy thực khẩn trương.

Diệc Vĩ nói vài năm trước bởi vì công tác anh bận rộn,bởi vậy mới mua một căn nhà ở gần bệnh viện lớn T ở lại, sau khi kết hôn, bọnhọ cũng sẽ ở căn nhà trước mắt của anh, ngày nghỉ khi rảnh rỗi sẽ về nhà tụ hộicùng ba mẹ.

Sau khi xuống xe, Tề Diệc Vĩ cầm lấy tay cô, tặng chocô một nụ cười ấm áp sau đó mới cùng cô đi vào trong nhà bọn họ.

“Bác trai, bác gái, Diệc Phàm, mọi người khỏe, cháu làLa Duẫn Hàm, mọi người gọi cháu Duẫn Hàm là được rồi.”

Ngồi ở trong phòng khách, La Duẫn Hàm từ từ nhận thứcngười nhà của anh, giống như lời anh nói, người nhà của anh vô cùng thân thiết,bác trai hiền lành hoan nghênh chào đón cô, mặc dù tươi cười trên mặt bác gáicó điểm hơi cứng ngắc nhưng cô đoán hẳn là bởi vì khẩn trương giống cô cho nênmới như vậy, về phần em trai Diệc Vĩ -Tề Diệc Phàm cá tính cũng khá thú vị,tươi cười sáng sủa.

Chính là khi thấy người ngồi bên cạnh, thân hình caolớn, nước da ngăm đen, bề ngoài thoạt nhìn cùng công nhân kiến trúc Tương LậpHàn kia giống nhau như đúc, nhất thời làm cho La Duẫn Hàm kinh ngạc không thôi,bởi vì thời gian trước cô mới đưa dự án tu sửa tầng cao nhất công ty bách hóacho công ty của anh.

“Duẫn Hàm, em quen Lập Hàn sao?” Tề Diệc Vĩ thực kinhngạc khi bạn gái quen biết bạn tốt của mình.

Không đợi La Duẫn Hàm mở miệng, Tương Lập Hàn đã mởlời trước, anh lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, sang sảng cười nói:

“Thời gian trước mình không phải nói là có nhận mộtcase lớn của công ty bách hóa sao? La tổng tài chính là lão bản hợp tác vớimình.”

Nói thực ra, hôm kia biết được đối tượng Diệc Vĩ kếtgiao chính là La Duẫn Hàm, anh cũng thực kinh ngạc.

“Nguyên lai hai người đã quen biết trước rồi.”

Tề Diệc Vĩ cười, vẫn là hướng bạn gái giới thiệu lại,

“Mẹ của Lập Hàn cũng chính là dì Văn Thiến là bạn tốtcủa mẹ anh, bọn anh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vài năm trước sau khi dì VănThiến qua đời, bọn anh liền chủ động đem tiểu tử này thu làm một phần tử củagia đình, hiện tại bọn anh là người một nhà.”

Tương Lập Hàn so với Tề Diệc Vĩ nhỏ hơn một tuổi, phàmlà có tụ họp gia đình hoặc giao thừa vây lô, anh đều có mặt ở Tề gia.

“Uy, La tổng tài, về sau cô phải gả cho Diệc Vĩ, nhưvậy tôi phải đổi giọng gọi cô là chị dâu sao?” Tương Lập Hàn cười hỏi. Kêu làchị dâu có điểm kỳ quái, dù sao anh và Diệc Vĩ cũng không phải là anh em ruộtthịt.

Nghe được hai chữ chị dâu, La Duẫn Hàm nhịn không đượcửng đỏ mặt.

“Anh có thể gọi tôi là Duẫn Hàm là được rồi.”

“Gọi tên trực tiếp như vậy có được không?”

Một bên Tề Diệc Phàm nhịn không được chen vào nói,“LậpHàn, gọi tên có vẻ thân thiết hơn dù sao về sau mọi người đều là người một nhàkhông phải sao.”

Bịch!

Bà chủ Tề gia đột nhiên làm đổ cái ly ở trên bàn, mọingười vội vàng lấy khăn giấy lau sạch.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy, là vì sắp có con dâu là tổng tàicho nên mới thực khẩn trương sao? Còn làm đổ ly nước nữa a.”

Lời Tề Diệc Phàm nói khiến ọi người hiểu ý cười.

Trang Nhã Lan trợn mắt nói chuyện không lớn không nhỏvới đứa con trai thứ của mình.

“Chính là không cẩn thận làm đổ cái ly cũng có thể bịcon nói thành như vậy.”

“Bác gái, bác có sao không ạ?” La Duẫn Hàm hỏi, Tề bámẫu thoạt nhìn giống như thật sự khẩn trương.

Trang Nhã Lan nhìn cô, một lúc lâu sau cũng không nóira lời, nhất thời không khí trong phòng khách trở nên có chút quái dị, may mắnlà có chủ nhân Tề gia – Tề Phú Dân lên tiếng.

“Mọi người đừng có ngồi ở trong phòng khách nói chuyệnnữa, đồ ăn đều muốn lạnh rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thôi.”

“Thật tốt quá, bụng con đã sớm đói cồn cào rồi.” TềDiệc Phàm hô lên.

“Chị dâu, chị có lộc ăn rồi, mẹ em nấu đồ ăn ngon lắmnha.”

“Đúng rồi, dì Nhã Lan nấu đồ ăn là không hề thua đầubếp khách sạn đâu nha, cho nên tôi mới thường xuyên chạy tới xin cơm ăn, haha.” Tương Lập Hàn rất thích đến xin cơm ăn bởi vì hương vị thức ăn quả thậtrất ngon.

“Như vậy tôi nhất định phải thật hảo hảo nếm thử mớiđược.” Có lẽ về sau lúc rảnh rỗi, cô còn có thể đến học nấu cơm cùng mẹ chồngtương lai.

Nhìn vài người trẻ tuổi ở phía trước vừa nói vừa hướngđến bàn ăn, ở chung với nhau hòa hợp, Trang Nhã Lan ở phía sau lại thoạt nhìncó thật nhiều tâm sự.

“Đây rốt cuộc là cái gì duyên phận, đối tượng Diệc Vĩmuốn kết hôn cư nhiên là con gái La gia……”

“Bà muốn phản đối sao? Nhưng Duẫn Hàm thoạt nhìn làmột cô gái tốt, không những xinh đẹp lại đoan trang.” Tề Phú Dân nói xong.

“Cá tính Diệc Vĩ hẳn là ông cũng biết rõ, nếu khôngphải là thật sự, nó sẽ không đem người ta mang về nhà. Hơn nữa giống như lờiông nói, đứa nhỏ Duẫn Hàm kia thực không sai, là một đứa nhỏ khiến cho người tayêu thích.”

Bà không phải là muốn phản đối hôn sự của con và LaDuẫn Hàm, chính là……

“Một khi đã như vậy thì còn lo việc gì nữa, có lẽ đâylà do ông trời an bài.”

“Ông trời an bài?”

“Đúng vậy, được rồi, nhanh chóng đi ăn cơm, miễn chobọn nhỏ nghi ngờ.”

“Ừ.”

Trang Nhã Lan thở dài, cùng trượng phu cùng nhau hướngđến bàn ăn.

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

Sau khi hưởng thụ không khí ăn cơm vui vẻ ở Tề giaxong, chỉ cần nghĩ đến bước tiếp theo phải dẫn bạn trai về nhà gặp mặt ông nội,tâm tình La Duẫn Hàm không khỏi bắt đầu nghiêm trọng.

Ông nội vẫn như trước không muốn nói chuyện cùng cô,tuy rằng cô đã nhờ Cảnh thúc hỗ trợ thông báo trước một tiếng, nói rằng cô muốngiới thiệu bạn trai cho ông nội nhận thức nhưng cô không xác định là ông nội cóbằng lòng gặp mặt Diệc Vĩ hay không. Đứng ở trước cửa nhà mình, cô lo lắng dừnglại cước bộ.

“Có chuyện gì vậy?” Tề Diệc Vĩ đi theo cũng dừng lại.

“Em nghĩ anh vẫn nên về trước đi.”

“Vì sao chứ?”

“Em đã từng nói với anh, ông nội từng sắp xếp cho emđi xem mắt nhưng mà em không thích đối phương, cho nên ông nội liền vô cùng tứcgiận, hơn nữa chuyện của chúng ta lại đăng báo…… Cho nên ông có thể sẽ khônggặp anh, hoặc là nếu gặp mặt thì cũng sẽ không cho anh khí sắc hoà nhã.” LaDuẫn Hàm không thể không nói ra tình hình thực tế với anh.

“Em không cần lo lắng đâu, ông nội lần này không gặpanh vậy thì anh sẽ tiếp tục đến cầu gặp lão nhân gia ông.”

“Ông nội của em cũng không phải là người dễ dàng thỏahiệp.”

“Anh cũng có kiên trì và nghị lực của anh, tin tưởnganh đi, hết thảy tất cả đều giao cho anh.”

“Nhưng mà……”

Bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh hướng côan ủi cũng cấp thêm sức mạnh cho cô.

“Anh không phải đã nói rồi sao, về sau em có thể ỷ lạivào anh thêm một chút, không cần chuyện gì cũng muốn một mình gánh vác biếtkhông? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn đều ở bên cạnh em.”

Ánh mắt La Duẫn Hàm ửng đỏ, tựa sát vào bên người anh,đối với tình cảm của anh càng thêm sâu đậm hơn.

Sau khi Tề Diệc Vĩ hướng cô cười cổ vũ tinh thần, haingười cùng nhau đi vào trong phòng.

La Duẫn Hàm thực kinh ngạc khi thấy ông nội cư nhiênngồi ở trong phòng khách, lúc cô giới thiệu người bên cạnh cho ông nội nhậnthức, lão nhân gia ông chỉ là lạnh lùng nhìn, biểu tình có phần cứng ngắc.

“Ông nội, ngài khỏe, cháu là Tề Diệc Vĩ, là học trưởngđại học của Duẫn Hàm, hiện tại là bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện T đại. Hơnmột tháng trước cháu cùng Duẫn Hàm gặp nhau, sau đó kết giao, hiện tại liềnquyết định kết hôn.”

Không phải không thấy biểu tình nghiêm khắc và giận dữkia của lão nhân gia nhưng Tề Diệc Vĩ vẫn như trước ôn nhã đơn giản tự giớithiệu.

Ánh mắt La Dung Tam run sợ nhìn anh,“Cậu là bác sĩ?”

“Dạ.”

“Cậu có thể từ chức bác sĩ sao?”

Tề Diệc Vĩ dừng lại một chút.“Sẽ không, bởi vì cháu vôcùng yêu thích công việc của mình.”

La Dung Tam hừ một tiếng.“Nếu ta nói ta phản đối haingười các ngươi ở cùng một chỗ thì sao?”

Nghe được lời phản đối của ông nội, La Duẫn Hàm khẩntrương lập tức cho thấy tâm ý của chính mình.“Ông nội, cháu đã đáp ứng lời cầuhôn của Diệc Vĩ.”

“Cháu đã đáp ứng rồi, vậy còn dẫn hắn trở về hỏi lãonhân ta làm chi?”

“Ông nội……”

“Quên đi, cháu muốn yêu ai thì yêu người đó, báo tuầnsan đã viết khó coi như vậy, mặt mũi Lương chủ tịch người ta bên kia cũng khôngcòn nữa, hôn sự này xem như hủy bỏ rồi, cháu muốn gả cho ai, ông cũng khôngmuốn quản.” Nói xong, vẻ mặt La Dung Tam cứng ngắc đi trở về thư phòng.

La Duẫn Hàm cùng Tề Diệc Vĩ đi ra khỏi biệt thự, hốcmắt cô ửng đỏ, cười khổ nói:“Thực xin lỗi, ông nội của em lại đối xử với anhnhư vậy, bất quá không có liên quan đến anh mà là do em lại làm cho ông nộithất vọng. Từ trước đến nay, em thường làm việc không tốt, vẫn hay làm cho ôngnội tức giận.”

“Duẫn Hàm……” Tề Diệc Vĩ đau lòng nhìn cô.

“Cha mẹ em rất sớm trước kia đã phải rời khỏi trầnthế, bọn họ chỉ sinh một đứa con gái là em, lúc trước đây, ông nội luôn dùngbiểu tình tiếc nuối nhìn em, em biết đó là bởi vì em không phải là con trai, cómột vị trưởng bối thân thích đã từng nói qua một đứa con gái thì có thể làmđược chuyện gì chứ? Gả cho người ta, về sau toàn bộ tập đoàn Nhân Anh liền đềulà của người khác.”

Lớn lên trong một gia đình giàu có, bạn bè xung quanhmình gia thế cũng không hơn kém, cô đương nhiên biết đối với một gia đình giàucó như thế này có một đứa con trai là có bao nhiêu quan trọng, kia không chỉ làkế thừa sự nghiệp còn lại chứng tỏ huyết mạch có thể tiếp tục truyền xuống.

“Tuy rằng em vẫn thực cố gắng đạt tới yêu cầu của ôngnội nhưng là đến cuối cùng vẫn là không được, nói thực ra, đôi lúc em cũng sẽcảm thấy mệt chết đi.” Không ngừng cố gắng lại không đạt được sự chấp nhận, côthật sự rất mệt mỏi.

Tề Diệc Vĩ rốt cục biết vì sao thời điểm trước kia khinhìn thấy cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô luôn thoạt nhìn một bộ dáng mệt chếtđi, cũng không hề nở nụ cười.

Anh kéo lấy hai tay của cô khiến cho cô ôm lấy anhgiống như ôm cây đại thụ.

“Diệc Vĩ?” La Duẫn Hàm chăm chú nhìn anh.

Vuốt ve đầu cô, anh đem khuôn mặt của cô ấn vào trongngực của mình khiến cho cả người cô đều tựa vào trên người anh.“Không phải nóilà mệt mỏi sao? Anh đây chịu trách nhiệm làm đại thụ của em, về sau mặc kệ làmệt mỏi hay là muốn khóc, cứ việc yên tâm tựa vào bên người anh. Biết không?”

“Em mới sẽ không khóc đâu!” Cô hít hít cái mũi, đánggiận, đều là tại anh làm cô muốn khóc.

Ngoại trừ ôm ấp của anh khiến cho người ta cảm thấy ấmáp, La Duẫn Hàm cảm giác giống như có người từng nói với cô y chang như vậy,nhưng cô không có bao nhiêu tâm tư để suy nghĩ chuyện khác, cả trái tim cô giờphút này đều đắm chìm trong ôn nhu cùng che chở của người đàn ông này.

Một tháng sau, Tề Diệc Vĩ cùng La Duẫn Hàm kết hôn.

“Thật có lỗi, em về trễ.”

Sau khi kết hôn được hai tháng, thường xuyên về nhàtrễ sau đó nói lời thật có lỗi, bình thường đều là La Duẫn Hàm. Bởi vì tập đoànNhân Anh gần đây có nhận một dự án thương trường mua sắm nên ngoại trừ tài liệukiến trúc, đầu tư ngân hàng bên kia cũng có chút vấn đề, cho nên cô luôn làmviệc đến hơn mười giờ mới về nhà.

Tề Diệc Vĩ đang ngồi ở trong phòng khách xem luận vănnghiên cứu nhìn thấy bà xã trở về, lập tức buông luận văn trên tay xuống, mỉmcười đi lên phía trước.“Vất vả cho em rồi, em ăn tối chưa?”

“Rồi, em ăn rồi.” Lấy lại một chút tươi cười ngọtngào, cô nhìn đến bộ sách trên bàn.“Anh tiếp tục xem tài liệu đi, em đi vào tắmrửa trước, hôm nay em chạy đến công trường, trên người toàn là bụi bậm.”

“Được rồi.”

Nửa tiếng sau, cô mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng sau đóđi vào trong phòng khách, ngồi xuống bên cạnh ông xã sau đó mới dựa sát vàoanh.“Làm sao vậy?” Tề Diệc Vĩ nhìn bà xã bên người.

“Không có việc gì, em chỉ là muốn dựa vào ‘Đại thụ’của em, anh cứ xem luận văn của anh đi, đừng để ý đến em.”

Tuy rằng mỗi ngày đều làm việc đến khuya nhưng chỉ cầnvề đến nhà, tựa vào bên người anh, cô liền cảm thấy tất cả mệt mỏi hình như đềutan biến.

Tề Diệc Vĩ hôn cô một chút.“Nếu em cảm thấy mệt mỏiliền đi lên giường ngủ trước đi, anh xem xong luận văn này sẽ trở về phòng.”

“Em không cảm thấy mệt mỏi, em muốn dựa vào bên ngườianh.” La Duẫn Hàm cảm thấy mỹ mãn cười.

“Đúng rồi, ngày mai anh phải thay thế giáo sư đi CaoHùng tham gia hội nghị, có khả năng khi trở về trời đã khuya, giữa trưa anh sẽgọi điện thoại ẹ nói cho bà biết chúng ta đến Chủ nhật mới trở về.” Lầntrước bọn họ đã nói là thứ bảy sẽ trở về.

“Vậy ngày mai em phải làm gì đây?”

Cô vốn đang muốn ngày mai sớm trở về một chút, vừagiúp đỡ mẹ chồng vừa học hỏi một chút trù nghệ, đôi lúc cô cũng muốn xuống bếplàm một chút điểm này nọ cho ông xã ăn.

Sau khi kết hôn cùng Tề Diệc Vĩ, vào ngày nghỉ bọn họthường trở về cùng cha mẹ chồng dùng cơm, làm một chút việc nhà, có đôi khicũng trở về thăm ông nội, tuy rằng lão nhân gia ông vẫn như trước đối với bọnhọ có một chút lãnh đạm nhưng ít ra ông cũng sẽ cùng bọn họ dùng cơm, như vậycô cũng rất vui vẻ.

“Không làm cái gì cả, em cứ hảo hảo nghỉ ngơi mộtngày.”

“Được rồi.”

Có lẽ ngày mai cô có thể tìm Tử Thiên đi ra ngoài uốngcà phê, các cô đã lâu rồi không gặp mặt. Lần trước cô ấy còn đang oán giận bàxã như cô đây trong mắt chỉ có ông xã, ha ha. Nghĩ đến bạn tốt, La Duẫn Hàm độtnhiên nhớ tới một sự kiện.

“Đúng rồi, ông xã, em hỏi anh một chút, Lập Hàn anh ấycó bạn gái sao?”

Có mấy lần bọn họ trở về nhà chồng, Lập Hàn cũng đi rangoài bởi vậy mọi người đều hiểu hắn có lẽ là đang ở chung cùng nhóm bạn.

“Hình như chưa có nghe cậu ta nói qua, làm sao vậy,hỏi dùm ai sao?”

Nhìn vẻ mặt chờ mong của bà xã, Tề Diệc Vĩ cũng bắtđầu tò mò theo. Lập Hàn thật vất vả mới thành lập được trụ sở thiết kế củariêng mình, vì tiết kiệm chi tiêu, bình thường anh vừa là giám đốc kiêm quảnlí, ngoại trừ làm thiết kế sư, ngày thường khi cần cũng làm công nhân.

“Là hỏi dùm Tử Thiên, sau khi cô ấy gặp qua Lập Hàn ởhôn lễ chúng ta, hình như rất thích anh ấy.”

Cô nói thật sự có ẩn ý, dù sao cũng khó mà nói kì thậtTử Thiên để ý đến chính là cơ bắp trên thân hình người ta, bởi vì Lập Hàn hoàntoàn phù hợp với sở thích của cô, thoạt nhìn khá cường tráng mạnh mẽ.

“Ánh mắt của bạn em tốt lắm, bởi vì Lập Hàn thực vĩđại, cậu ta chẳng những vừa học vừa hoàn thành chương trình học mà còn cố gắngmột mình thành lập trụ sở thiết kế của riêng mình.”

“Nghe qua thật giống như là một người đàn ông tốt.” LaDuẫn Hàm nhích lại gần sát chồng yêu một chút.“Nhưng mà em cảm thấy ánh mắt củaem so với Tử Thiên tốt hơn.” Cô thích cùng ông xã dễ dàng nói chuyện phiếmgiống như vậy.

Tề Diệc Vĩ nhìn bà xã cười đến ngọt ngào, thanh âmbỗng dưng trầm thấp.“Em là đang dụ dỗ anh sao?”

“Cái gì?” Theo tầm mắt của ông xã nhìn xuống, thế nàycô mới phát hiện bản thân bị lộ lập tức kéo vạt áo ngủ xuống. Thật là đòi mạng,như thế nào cô lại không phát hiện bị lộ?!

Tề Diệc Vĩ nhìn khuôn mặt mang theo một chút thẹnthùng kia, cuốn tóc xoăn dài được xõa xuống, càng làm sáng lên khuôn mặt xinhđẹp thanh lệ hơn ngày thường, lại thêm phân nửa gợi cảm quyến rũ giống như mộtnữ thần xinh đẹp khiến cho người ta tim đập thình thịch.

Anh nhịn không được cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi đỏmọng mê người kia, lời lẽ cùng nhau triền miên.

La Duẫn Hàm nguyên tưởng rằng chính là một nụ hônnhưng sau lại phát hiện người đàn ông này tựa hồ không có ý tứ dừng lại. Nhưnglại làm nụ hôn càng thêm nhiệt liệt hơn, kích nóng triền miên khiến cho côkhông khỏi bắt đầu cảm thấy khó thở.

“Ông xã, luận văn của anh……” Cô còn chưa nói xong, lậptức bị anh bắt đầu bế lên hướng đến trong phòng.

“Phần còn lại ngày mai anh nhìn lại ở Cao Thiết làđược rồi.” Thanh âm nam nhân so với ngày thường có vài phần khàn khàn, trànngập khát cầu dục vọng.

Nhìn bộ dáng thẹn thùng như nụ hoa kia của vợ mình,cho tới bây giờ Tề Diệc Vĩ cũng không hề nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng cóthời điểm muốn một người nào đó đến như vậy, quả thực không khác gì đứa trẻ nhỏtùy thời đều muốn cô nhưng mà chỉ có một mình cô mới có thể khiến anh điêncuồng như vậy.

“Hôm nay chúng ta ngủ trễ một chút được không?”

Câu hỏi phiến tình đầy ám muội làm cho người ta nghexong liền mặt đỏ, lại càng đừng nói đến biểu tình không muốn cho cô ngủ giờphút này hiện ra trên tuấn nhan của anh khiến cho cô không tự giác tim đậpnhanh hơn. Anh rốt cuộc có biết hay không hiện tại đã muốn nửa đêm?

Đem khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi vùi vào phía sau gáycủa anh, chung quy La Duẫn Hàm không thể kháng cự mị lực của ông xã, nếu anhmuốn vậy thì tối nay đi ngủ trễ đi……

Hơn hai giờ chiều hôm sau, sau khi ông xã đi công tác,La Duẫn Hàm cùng bạn tốt Uông Tử Thiên ngồi ăn cơm trưa ở một nhà hàng cao cấp,nơi này danh nhân ra vào không ít do đó sự xuất hiện của cô trông có vẻ thựcbình thường.

Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp nên Tử Thiên ngủ dậytrễ là chuyện bình thường mà còn cô thì đến khi trời gần sáng mới được ngủ, vìvậy cho đến một giờ trước mới rời giường.

“Tề phu nhân, nhìn cậu xem, làn da trắng hồng mịnmàng, được ông xã yêu thương thoạt nhìn khác xa hẳn nha.”

Nhìn đến biểu tình thản nhiên chỉ có trên mặt Duẫn Hàmnhưng phong thái cả người lại có vẻ vô cùng tốt, cũng trở nên xinh đẹp thanh lệkhiến cho Uông Tử Thiên không khỏi vô cùng hâm mộ. Ô…… Cô cũng muốn được yêuthương a.

“Làn da của mình vốn là như vậy mà.” La Duẫn Hàm cườiđến ngọt ngào.“Đúng rồi, mình có hỏi dùm cậu rồi.”

“Hỏi cái gì?” Uông Tử Thiên uống la tống canh, nhàhàng này có la tống canh uống thực ngon.

“Lập Hàn anh ta hình như chưa có bạn gái.”

“Thật vậy sao?” Vẻ mặt của cô lộ ra kinh hỉ,“Mình cònnghĩ cậu đã quên mất việc này rồi chứ.”

“Liên quan đến hạnh phúc của chị em, mình làm sao cóthể quên được.” Cô không hề quên mà là do công việc có vẻ bận rộn một chút.

“Ông xã mình nói ánh mắt của cậu rất tốt, bởi vì LậpHàn là một nam nhân có công tác nghề nghiệp rất tốt.” La Duẫn Hàm phát hiệnngười nào đó đã muốn nước miếng chảy ròng ròng, đầu óc đã muốn phiêu du đếnphương trời nào.

“Này, rốt cuộc là cậu có nghe mình nói hay không vậy?”

“Đương nhiên là có, không phải cậu nói soái ca mãnhnam kia vẫn chưa có bạn gái sao, ha ha.” Uông Tử Thiên vui vẻ thẳng thắn cườingây ngô.

“Chỉ biết cậu chỉ nghe được một câu này, người ta nóianh……”

Cô làm sao vậy? Như thế nào Duẫn Hàm nói được một nửalại dừng lại? Uông Tử Thiên theo tầm mắt của bạn tốt quay đầu nhìn lại theohướng cửa nhà hàng, chỉ thấy Lương Tín Dân cùng bạn gái bên người thoạt nhìntao nhã chiều chuộng, bộ dáng thiên kim đại tiểu thư đạt tiêu chuẩn, sẽ khôngphải là đối tượng mới của anh ta đi?

Lương Tín Dân một thân tây trang Armani tràn đầy hươngvị của quý công tử nhưng mà không biết có phải hay không là do bộ tây trang màuđen kia trên người anh, vẻ mặt anh thoạt nhìn tựa hồ có chút ảm đạm.

Lúc này anh cũng nhìn thấy các cô, bộ dáng biểu tìnhthoạt nhìn thực khiếp sợ, sau đó chỉ thấy anh ta kéo ghế cho cô bạn gái ngồixuống, cúi đầu nói vài câu với cô ta liền hướng các cô đi tới.

Uông Tử Thiên không hiểu anh ta tại sao lại một mìnhđi tới đây, thứ nhất là cô cùng anh ta quan hệ cũng không thân thiết đến nhưvậy, không cần thiết phải chào hỏi, thứ hai là sau khi Duẫn Hàm xảy ra chuyệnxấu gả cho học trưởng Tề Diệc Vĩ, La gia và Lương gia cơ hồ không hề lui tới,hẳn là không cần thiết phải đến tiếp đón mới đúng.

Lương Tín Dân đã đi tới, anh nhìn thấy La Duẫn Hàm,mân mân đôi môi giống như đang kiềm chế một cảm xúc nào đó.

“Duẫn Hàm, đã lâu không gặp.”

“Ừ, đã lâu không gặp.” La Duẫn Hàm có chút xấu hổ gậtđầu.

“Em…… sống có khỏe không?”

“Cám ơn quan tâm của anh, tôi sống tốt lắm.” Cô lộ ratươi cười nhợt nhạt hạnh phúc.

“Phải không?” Anh nhìn cô, không nói thêm gì nữa.

Bởi vì tầm mắt Lương Tín Dân vẫn đặt ở trên người LaDuẫn Hàm, nhìn đến nỗi khiến cho cả người cô cảm thấy không được tự nhiên lắm,không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

“Cái kia…… Bạn gái của anh vẫn nhìn bên này……”

“Cô ấy không phải là bạn gái của anh!”

Lương Tín Dân nhanh chóng phủ nhận giống như đang sợcô hiểu lầm vậy nhưng thế này ngược lại càng làm cho tươi cười trên mặt La DuẫnHàm thêm phần cứng ngắc.

“Có thể cho chúng tôi hảo hảo ăn cái gì được không?”Uông Tử Thiên bị bỏ qua một bên nhìn ra xấu hổ của bạn tốt liền mở miệng thaycô giải vây.

Lương Tín Dân thế này mới nhìn thẳng vào cô.

“Tử Thiên, đã lâu không gặp.”

“Ừ, đã lâu không gặp.”

“Anh nghe nói em bỏ nhà trốn đi.”

Làm ơn đi, anh ta như thế nào lại nói đến chuyện ngungốc này!

“Thật có lỗi, là tôi chuyển ra bên ngoài sống, khôngphải là bỏ nhà trốn đi, được không?” Đôi lúc cô còn có thể trở về nhà ăn đồ ănđại thẩm làm a, người bỏ nhà trốn đi sẽ không tùy tâm sở dục (muốn làm gì thìlàm) như vậy đi?

“Vậy anh không quấy rầy các em dùng cơm nữa, Duẫn Hàm,hẹn gặp lại.”

Nhìn thấy Lương Tín Dân trở lại chỗ ngồi chính mình, vẻmặt Uông Tử Thiên lộ ra buồn bực.

“Anh ta rốt cuộc tới đây làm gì chứ?”

“Có thể là chào hỏi một chút đi.”

“Phải không? Bất quá cái tên kia có phải hay không cònthích cậu? Cho dù cậu đã lập gia đình, anh ta vẫn thực quan tâm đến cậu đi?”

Vừa mới nãy nếu cô không lên tiếng, cô tuyệt đối khôngnghi ngờ gì Lương Tín Dân sẽ vẫn tiếp tục nhìn bạn tốt.

“Nếu anh ta thật sự thích cậu, kia vì sao khi chuyệnxấu của cậu đăng lên báo, ngay cả thân ảnh của anh ta cũng không thấy?”

“Mình nghĩ anh ấy không có thích mình đâu.”

Tuy lời nói như vậy nhưng kỳ thật La Duẫn Hàm cũngkhông chắc chắn lắm.

Nhớ rõ thời điểm bọn họ xem mắt, anh ta cũng vẫn nhìncô như vậy nhưng cô lại không có cảm giác gì đối với anh ta, cho nên khi anh tavài lần gọi điện thoại mời cô ăn cơm, cô đều một mực lấy lí do công việc bậnrộn mà từ chối.

“Mình cảm thấy đồ ăn ở nhà hàng này không được ngonlắm, chúng ta đổi địa điểm khác đi sau đó cậu lại tiếp tục nói ình biết vềchuyện nhà của soái ca mãnh nam được không?”

Uông Tử Thiên đã muốn đem người nào đó trở thành vậtsở hữu của mình.

La Duẫn Hàm thật sự cảm tạ bạn tốt tri kỷ, nói thựcra, sau khi Lương Tín Dân phát hiện các cô, cô vẫn cảm thấy không được tự do tựtại, cho dù sau đó anh ta về chỗ ngồi của chính mình nhưng ánh mắt tựa hồ vẫnlà hướng đến bên này nhìn, cô hi vọng là bản thân mình nhìn lầm rồi.

“Được rồi, chúng ta đổi địa điểm khác đi, hay là điđến quán ăn mà hôm trước cậu nói thích ăn đi.”

“Mình vô cùng tán thành, hôm nay mình có lộc ăn rồi,ha ha.”

Hai người không hề nói chuyện nhiều nữa, sau khi thanhtoán ở quầy liền rời khỏi nhà hàng.

Giữa trưa chủ nhật, tại phòng bếp của Tề gia, sau khiăn cơm trưa xong, theo thói quen mẹ chồng định giúp cha chồng pha trà mà còn côthì sau khi ăn cơm chuẩn bị trái cây.

La Duẫn Hàm thực thích cảm giác người một nhà cùngnhau ăn cơm như vậy, mọi người đều đối xử với cô rất tốt, ngoại trừ mẹ chồngđôi lúc sẽ dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Cô cũng không nói nên lời cảm giác nàyđược, giống như là đang nhìn cô suy tư, tựa như hiện tại, mẹ chồng lại nhìn cônhư vậy.

“Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?”

Kỳ thật mẹ chồng đối xử với cô rất tốt, khi dạy cô nấucơm luôn không ngừng nhắc nhở cô phải cẩn thận coi chừng nóng, cẩn thận cơm bịcháy…… Chính là, bà có chuyện muốn nói với cô sao?

Kỳ thật lần đầu tiên cùng người Tề gia gặp mặt, côliền cảm thấy biểu tình của bà nhìn cô có chút là lạ, lúc ấy cô còn nghĩ đến làdo bà cũng giống cô thực khẩn trương nhưng hiện tại cô và Diệc Vĩ đã kết hônđược hai tháng, mà bà vẫn thường xuyên nhìn cô có chút đăm chiêu, sau đó suynghĩ đến việc gì đó đến hoảng thần, cô có vấn đề gì sao? Vẫn là làm chuyện gìđó không tốt?

“Không có việc gì.”

Trang Nhã Lan lắc đầu, đưa mắt nhìn con dâu đang gọttrái cây, đáy mắt có chút cảm khái. Sự kiện kia rốt cuộc có nên nói ra haykhông, Trang Nhã Lan cau mày, do dự.

Từ sau khi Duẫn Hàm gả cho Diệc Vĩ, bà thường nghĩ đếnchuyện này, tựa như trong lòng bị đè bởi các khối tảng đá nhỏ, tuy rằng khôngđến mức ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường nhưng lại thủy chung làm cho ngườita cảm thấy không bỏ qua được.

Lão gia tử nhà bà nói, muốn đem sự tình nói ra haykhông đều do tự bà quyết định nhưng như thế nào bà có biện pháp làm chủ được?Vài năm đều đã trôi qua như vậy……

“Duẫn Hàm, thời gian trước mẹ nghe Lập Hàn nói, conlại giao cho nó một công trình khác.”

“Dạ, lần trước anh ấy đem nội thất vip của tầng caonhất công ty bách hóa của chúng con tạo thành một không gian mới tràn ngập hơithở nghệ thuật khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái khen ngợi, cho nên lầnnày lầu 8 của cửa hàng trẻ em, con cũng giao cho anh ấy làm, nhưng mà sao hômnay anh ấy lại chưa đến vậy?”

Bình thường Tương Lập Hàn rất ít khi vắng họp tụ họpgia đình ở Tề gia.

“Nó gọi điện thoại nói hôm nay có việc không thể đếnđây.” Trang Nhã Lan rửa xong cái tách, chuẩn bị bỏ lá trà vào.

“Con có vẻ khá hòa hợp với Lập Hàn?”

La Duẫn Hàm cười.“Đúng vậy, có thể là bởi vì Diệc Vĩnói anh ấy là người một nhà cho nên con cũng hiểu được anh ấy đặc biệt thânthiết, tựa như anh trai của mình vậy…… Nha, mẹ, lá trá của mẹ bị rớt ra ngoàirồi kìa!” Cô lập tức đi đến bên cạnh lấy chổi quét thu gom vào.

Trang Nhã Lan từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, pháthiện lá trà nguyên bản nên bỏ vào tách đã sớm rớt xuống đất.

“Nhìn mẹ xem, vạn nhất bị cha chồng của con nhìn đượclá trà âu yếm của ông ấy bị mẹ làm cho lãng phí, khẳng định sẽ mắng mẹ àxem.”

La Duẫn Hàm lưu loát quét sạch lá trà,“Mẹ, mẹ nói làba sẽ bởi vì lá trà mà mắng mẹ sao?” Tình cảm của mẹ và ba rất tốt.

“Có lẽ con sẽ cho rằng bất quá chỉ là lá trà mà thôinhưng mà đàn ông ở địa phương này lại đặc biệt kiên trì, có khi tính tình khôngkhác gì một đứa trẻ. Ví dụ như pha trà vậy, cha chồng con ông ta chỉ uống tràmẹ pha, tuy rằng ông ấy muốn uống trà thì không nhất thiết phải do mẹ pha nhưngđây là chính là đạo lí sống chung gắn bó giữa vợ chồng.”

Lúc này Tề Diệc Phàm thăm dò tiến vào trong phòng bếphô lên:“Mẹ, các người đừng có nói chuyện nữa, lão thái gia bên ngoài luôn luônchờ uống trà kìa.”

“Được rồi, trà pha xong rồi.” Trang Nhã Lan một bêncười trả lời, một bên động tác trên tay nhanh hơn.

Trong chốc lát, La Duẫn Hàm bưng trái cây đã được gọtxong cùng mẹ chồng đi trở về phòng khách.

Tề Diệc Phàm xoa miếng lê lên ăn.“Chị dâu, cám ơn chị,lê ăn ngọt lắm.”

“Không cần khách khí.” Sau khi cô ngồi xuống, ông xãbên cạnh cũng cầm miếng lê lên đưa cho cô.

Tề Diệc Phàm nhìn cha cậu uống trà, bỡn cợt cườihỏi:“Ba, trà uống ngon sao?”

Tề Phú Dân nhìn tiểu nhi tử không lên tiếng, ai biếttiểu nhi tử này lại muốn làm cái gì.

“Chị dâu, chị có biết gì không? Ba em chỉ uống trà mẹpha, lần trước mẹ đi theo tổ dân phố phục vụ đội thanh niên, cả một ngày đềukhông hề ở nhà, ba em thiếu chút nữa liền khát nước đến chết cho nên chuyện thứnhất mẹ trở về làm đó chính là nhanh chóng đi pha trà.”

Lời nói làm cho Tề Phú Dân thiếu chút xíu nữa phun ramột ngụm trà, những người khác đều cười một đám.

Trở thành nhân vật chính bị nói giỡn, Tề Phú Dân haigò má ửng đỏ.

“Thằng nhóc này! Đã mấy tuổi rồi mà còn nói chuyện  không lễ phép như vậy, mày nên học theo anh trai ổnđịnh một chút đi.”

“Ba, con là đang muốn làm cho cả nhà vui vẻ a!”

“Đây là cái gì vui vẻ, căn bản là muốn trêu ba màythôi.”

Tề Phú Dân luôn bị tiểu tử này trêu đùa, vừa cảm thấybực mình vừa cảm thấy buồn cười.

La Duẫn Hàm cũng nở nụ cười, cô thực thích không khívui vẻ như vậy ở Tề gia, từ sau khi cha mẹ cô qua đời cơ hồ nhà cô không hề cótiếng cười, bởi vậy cô thật cao hứng khi chính mình có thể trở thành một phầntử của gia đình.

Cô nhớ đến ông nội, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao thấyông nội cười, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng ông nội cũng có thể giống nhưmọi người bây giờ, cười vui vẻ từ trong lòng.

Nghĩ đến đây, cô hơi hơi thu lại nụ cười, Tề Diệc Vĩ ởbên cạnh đưa bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt ở trên đùi như là đangan ủi nhẹ nhàng nhéo nhéo, cô trả lời anh bằng nụ cười yếu ớt.

Hai giờ chiều, bởi vì mẹ chồng và tổ dân phố muốn đithăm hỏi người già cho nên bọn họ mới rời khỏi buổi cơm trưa vui vẻ này.

Tề Diệc Vĩ và bà xã cùng nhau rời khỏi. Khi hai ngườingồi ở trên xe, anh đột nhiên mở miệng nói:“Chúng ta đi gặp ông nội đi.”

La Duẫn Hàm kinh ngạc, không nghĩ tới ông xã mình cưnhiên biết cô đang suy nghĩ cái gì.

“Nhưng mà em sợ thái độ ông nội đối với anh vẫn là……”

“Vẫn là giống nhau lãnh đạm?”

Cô gật đầu. Cô biết cho tới bây giờ ông nội vẫn khôngcó cách nào tiếp nhận Diệc Vĩ từ đáy lòng, cô thật sự thực hy vọng ông nội cóthể nhận thức cháu rể Diệc Vĩ này.

“Em yên tâm đi, anh sẽ không để ý đâu. Anh không phảiđã nói rồi sao, anh cũng có kiên trì của anh, anh sẽ không dễ dàng như vậy bỏcuộc.”

Lời này không phải chỉ dành an ủi bà xã đại nhân mà làdo anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi cũng là những ông lãocó cùng tính tình ngoan cố giống như ông nội, ý chí mấy ông lão như vậy rấtmạnh đành phải không ngừng cố gắng lại cố gắng, cho nên anh sẽ không để ý tháiđộ lãnh đạm của ông nội đối với anh.

Bởi vì anh  hiểuđược, Duẫn Hàm vẫn đối với việc ông nội không chấp nhận cháu rể cảm thấy thựcphiền não, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh thường thường bồi cô trở về nhàmẹ đẻ nhìn ông nội, bởi vì anh luyến tiếc cô luôn phiền lòng vì sự việc này.

Ở chung với nhau lâu, hiểu biết với nhau nhiều hơn,anh tin tưởng ông nội nhất định sẽ nhận thức cháu rể như anh.

## 5. Chương 5

Chương 5

“Ông nội, cháu và Diệc Vĩ trở về gặp ông.”

Tề Diệc Vĩ đi theo bà xã vào trong phòng khách, nhìnđến khuôn mặt thoạt nhìn có chút cứng ngắc của lão nhân gia, anh có chút run sợlại có chút đăm chiêu nhưng vẫn bất động thanh sắc miệng cười hỏi. “Ông nội,ông có khỏe không?”

“Ừ.” La Dung Tam thản nhiên trả lời.

Lúc này Cảnh thúc vui vẻ mang đồ uống vào cho tiểu thưvà cô gia. Từ khi tiểu thư kết hôn, biệt thự này liền trở nên ngày càng lạnhlẽo.

“Tiểu thư, cô gia, thỉnh dùng trà.”

“Cám ơn ngài, Cảnh thúc.”

La Duẫn Hàm mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, Cảnh thúc khôngnhững là quản gia của La gia mà còn giống như là trưởng bối yêu thương cô.

La Dung Tam nhìn Tề Diệc Vĩ nói:“Thật sự kỳ quái, làmsao cậu lại có thời gian rảnh rỗi như vậy thường xuyên cùng vợ mình trở về nhàmẹ đẻ nhìn lão nhân như ta chứ?”

“Ông nôi, hôm nay là ngày nghỉ đương nhiên Diệc Vĩ anhấy rảnh rỗi ròu.”

La Duẫn Hàm không hiểu rõ lắm ý tứ lời này của ông nộinhưng thật ra Tề Diệc Vĩ ở bên cạnh miệng xả môi cười, đại khái anh cũng hiểuđược ý tứ sâu xa của lời lão nhân gia cố ý nói.

La Dung Tam kêu rên lên một tiếng, bộ dạng cười nhưkhông cười.

“Bác sĩ ông quen biết cho dù là ngày nghỉ cũng xã giaorất nhiều, đương nhiên, đó là chủ nhiệm hoặc là viện trưởng mới có thể xã giao,bác sĩ nhỏ giống như cậu đương nhiên có thời gian rảnh bồi vợ trở về nhà mẹ đẻrồi.”

“Ông nội!” Nguyên lai ông nội muốn nói chính là chuyệnnày, cư nhiên vừa rồi cô còn không hiểu rõ ngây ngốc tiếp lời ông.

Cô biết đối với ông nội mà nói hoặc là ít nhất ở trongmắt lão nhân gia thì phải là chủ nhiệm hoặc viện trưởng mấy thứ cấp bậc linhtinh mới được xem là bác sĩ nhưng mà ông nội lại nói như vậy, đối với Diệc Vĩtựa hồ có chút quá đáng.

Cô lo lắng nhìn chồng mình ở bên cạnh, chỉ thấy khuônmặt dễ nhìn kia biểu tình có chút quái dị.

“Diệc Vĩ?” Anh làm sao vậy, biểu tình là lạ, khônggiống như là đang tức giận lại có vẻ như là lo lắng?

Tề Diệc Vĩ đúng thật là đang lo lắng.

“Ông nội, hiện tại ông có phải hay không cảm thấy ngựcđau đớn?”

La Dung Tam ánh mắt sắc bén nhìn thẳng anh, mặt khôngchút thay đổi nhưng ánh mắt lộ vẻ hơi rối rắm, giờ phút này thân thể ông xácthực không khoẻ lắm.

Nghe được ông xã hỏi như vậy, La Duẫn Hàm kinh ngạckhông thôi, quay đầu nhìn về phía ông nội.

“Ông nội, ông không thoải mái ở đâu vậy?” Một bên Cảnhthúc cũng thực khẩn trương

.“Lão gia, ngài lại đau nữa sao?” Trái tim của lão giakhông tốt thường xuyên đau đớn.

La Dung Tam mím môi hừ lạnh.“Ta không sao.”

“Ông nội, tim ông thắt lại được bao lâu rồi? Được 10phút rồi sao? Nếu vậy thì lập tức đến bệnh viện đi.”

“Ta nói ta không sao……” Lời nói còn chưa dứt, ngực LaDung Tam liền đau đến nỗi làm cho ông cơ hồ không thở nổi, cả người phút chốcđều ngã vào trên sô pha.

Tề Diệc Vĩ lập tức tiến lên cấp cứu, một bên phản ứngngay cả La Duẫn Hàm và Cảnh thúc đều sợ hãi, thế mới biết nguyên lai lão nhângia thật sự không thoải mái.

“Không…… Ta không muốn đi bệnh viện, ta không muốnphẫu thuật.” La Dung Tam dùng sức lực cuối cùng kêu thấp lên.

“Ông nội!”

“Lão gia!”

“Cháu đã biết rồi, không đi bệnh viện.”

Tề Diệc Vĩ ôm lấy lão nhân gia, lập tức trở về trongphòng sau đó hỏi Cảnh thúc:“Cảnh thúc, trong nhà có túi chườm nước đá sao?”

“Có.” Cảnh thúc khẩn trương có điểm gật đầu.

“Vậy giúp cháu mang túi nước đá lại đây.”

“Tôi lập tức đi lấy.”

Trong chốc lát, Cảnh thúc mang theo túi chườm nước đátrở lại phòng. Tề Diệc Vĩ đem túi chườm nước đá đặt ở phía dưới đầu lão nhângia, dùng nước đá lạnh để làm chậm lại độ ấm não bộ, giảm bớt lượng máu về nãobộ, làm như thế sẽ làm cho bệnh nhân bảo trì ý thức thanh tỉnh cũng có thể làmcho bệnh nhân có khả năng hôn mê hồi phục ý thức. Sau đó anh nhẹ nhàng mát xatrái tim của lão nhân gia, thư giãn cho ông bởi vì cơ tim thiếu ôxi mà khiếncho tim đau thắt lại.

Nhìn đến hô hấp ông nội dần dần thông thuận, biểu tìnhtrên mặt không còn giống như lúc trước cứng ngắc, thống khổ, Tề Diệc Vĩ thế nàymới nhẹ nhàng thở ra.“Đã không còn chuyện gì nữa.”

Sau khi La Duẫn Hàm thả lỏng cảm xúc buộc chặt, khôngkhỏi lo lắng hỏi:“Ông nội, vừa rồi ngực ông rõ ràng đau đớn vì sao ông lạikhông nói?”

“Đúng rồi, lão gia, thiếu chút nữa bị ngài hù chết,may mắn là có cô gia ở trong này.”

Cảnh thúc vừa rồi cũng bị dọa đến, cô gia vừa rồi hỏilão gia có thoải mái hay không, kết quả là sau khi lão gia gục xuống thật sự làlàm cho người ta đổ một phen mồ hôi lạnh.

La Dung Tam không để ý đến, nhìn Tề Diệc Vĩ hỏi:“Làmsao mà cậu biết ta không thoải mái?”

Ngay cả A Cảnh đi theo bên người ông hơn mười năm cũngkhông hề phát hiện, không nghĩ tới thằng nhóc này cư nhiên liếc mắt một cáiliền nhìn ra.

“Ông nội ngài đừng quên, cháu là bác sĩ khoa timmạch.” Tề Diệc Vĩ trả lời, tuy anh là một bác sĩ nhỏ: nhưng là bác sĩ chuyênnghiệp.“Ông nội, cháu muốn hỏi ngài, bệnh của ngài là bệnh động mạch vành timsao (1)?”

La Duẫn Hàm đối với việc ông xã có thể nói ra bệnh timthật của ông nội, cảm thấy thực kinh ngạc.

“Đúng vậy, bác sĩ phụ trách của ông nội Hứa chủ nhiệmcũng nói như vậy.” Ông nội chuẩn đoán bệnh ở bệnh viện T đại, bác sĩ chữa trịcủa ông là Hứa chủ nhiệm.

“Bác sĩ nhỏ, cậu ở trong bệnh viện nhìn lén bệnh áncủa ta?”

“Cháu không có.”

Tề Diệc Vĩ vẻ mặt bình thản, đối mặt với việc lão nhângia lên án anh nhìn lén bệnh án cũng không hề tức giận.

“Khi cháu du học ở Mỹ, cháu chính là chuyên về bệnhđộng mạch vành trái tim cho nên mới biết được nguồn gốc bệnh tình của ngài cũnggiống như vậy.”

Loại bệnh tình này có khi sẽ cảm thấy trái tim đauthắt lại, nếu để thời gian quá dài hoặc uống thuốc vẫn chưa giảm bớt thì liềnlập tức đưa đến bệnh viện.

La Duẫn Hàm lo lắng hỏi:“Diệc Vĩ, kia ông nội hiệntại……”

“Ông nội hiện tại không có việc gì nhưng tốt nhất vẫnnên phẫu thuật, có thể do thần kinh căng thẳng nên khí cầu qua động mạch vànhvỡ ra cho nên phương pháp tốt nhất chính là giải phẫu.”

Tề Diệc Vĩ vẻ mặt kiên định, phi thường chuyên nghiệpnói xong, giờ phút này anh không chỉ là cháu rể còn là một bác sĩ chuyênnghiệp.

“Cô gia, ngài thật sự thật là lợi hại, chính là chỉnhìn thấy như vậy liền biết bệnh tình của lão gia là gì, Hứa chủ nhiệm cũng nóinhư vậy.” Cảnh thúc thật khâm phục cô gia, tiểu thư gả ột người chồng thậtgiỏi.

La Dung Tam nhìn Tề Diệc Vĩ, giọng điệu vẫn cứ nhưtrước đạm mạc nhưng vẻ mặt đã ôn hòa rất nhiều.

“Ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi, hai người các cháutrở về đi.”

“Ông nội, cháu xin ông đấy, hãy chấp nhận phẫu thuậtđi.” Vừa nghe chồng mình nói như vậy, La Duẫn Hàm lập tức đã muốn thuyết phụclão nhân gia đi mổ.

“Ông nói rồi ông không muốn phẫu thuật.”

“Ông nội……”

“Duẫn Hàm, được rồi, trước cho ông nội nghỉ ngơi thậttốt đi, có cái gì muốn nói thì lần sau hãy nói.”

Tề Diệc Vĩ nhìn ra biểu tình vô cùng phản đối giảiphẫu của lão nhân gia, có lẽ là vì nguyên nhân gì đó không chừng, dù sao tháiđộ của ông vô cùng cường ngạnh, chỉ sợ là không phải nhất thời nửa giây có thểthay đổi được.

Tiếp tục lo lắng nhưng La Duẫn Hàm cũng hiểu được ôngnội không muốn nghe khuyên bảo.

“Ông nội, vậy thì ông cứ nghỉ ngơi thật tốt, chúngcháu về trước.”

Sau khi tiểu thư và cô gia ra khỏi phòng, Cảnh thúcrót ly nước ấm cho La Dung Tam.

“Lão gia, ngài không biết là cô gia tuy rằng tuổi nhỏnhưng mà vô cùng lợi hại sao? Cậu ta vừa nhìn thấy liền biết lão gia ngài khôngthoải mái.”

La Dung Tam liếc mắt nhìn lão quản gia một cái nhưnglúc này lại không nói gì cả.

Cảnh thúc tiếp nhận ly nước uống xong của ông, nghĩrằng khó khi lão gia cư nhiên không có phản bác không cho là đúng giống nhưtrước kia, dĩ vãng lão gia đều cho rằng cô gia chính là một bác sĩ nhỏ mà thôi.

Nằm trở lại trên giường, La Dung Tam thoải mái thannhẹ.

“Con nhóc kia tìm được người tốt dựa vào rồi.”

“Lão gia, ngài vừa mới nói cái gì?”

Cảnh thúc vừa mới đem cái ly đặt xuống, không có ngherõ ràng lời ông nói.

“Không có chuyện gì.” La Dung Tam nhắm mắt lại.

 (1) Bệnh mạch vành thường liên quan đến tìnhtrạng tắt nghẽn trong lòng mạch vành ( nguyên nhân do mảng xơ vữa gây hẹp tắthoặc do cục máu đông gây lấp mạch ) hoặc co thắt mạch vành. Bệnh mạch vành cóthể chỉ biểu hiện bằng cơn đau thắt ngực, có thể nặng nề và nguy hiểm hơn lànhồi máu cơ tim.

La Duẫn Hàm cùng Tề Diệc Vĩ đi ra khỏi phòng của ôngnội, vẻ mặt cô lộ vẻ vô cùng lo lắng.

“Duẫn Hàm, không cần lo lắng, ông nội hiện tại khôngcó việc gì.”

Tề Diệc Vĩ an ủi nhẹ nhàng vỗ về lưng vợ mình. Nhìnông xã, vẻ mặt cô trở nên vui mừng hơn.

“Diệc Vĩ, vừa rồi cám ơn anh đã cứu ông nội em.”

“Cảm ơn cái gì, ông nội em cũng là ông nội của anhkhông phải sao?”

“Nhưng mà ông nói anh chính là một bác sĩ nhỏ……” Nhớtới lời ông nội nói, cô cảm thấy đau lòng thay cho ông xã.

“So với rất nhiều tiền bối lớn tuổi, anh quả thật làmột bác sĩ nhỏ.” Tề Diệc Vĩ cười nói.

“Nhưng mặc kệ là bác sĩ lớn hay nhỏ, đối với anh mànói việc có thể cứu được sinh mệnh của bệnh nhân trở về mới là quan trọngnhất.”

Nhớ tới bộ dáng thật sự vừa rồi của anh cấp cứu ôngnội, La Duẫn Hàm khắc sâu cảm nhận được lời anh nói lúc này tất cả đều là phátra từ trong lòng, cô có thể cảm giác được anh thật sự đem ông nội cô trở thànhông nội của chính mình, điều này làm cho cô thực cảm động, người đàn ông xuấtsắc vĩ đại như vậy cư nhiên lại là ông xã của cô!

Nhìn người đàn ông so với lúc trước thoạt nhìn còntuấn suất hơn, trái tim của cô bùm bùm đập không ngừng.

“Làm sao vậy?” Nhìn bà xã không nói lời nào, Tề DiệcVĩ hỏi.

“Em cảm thấy anh rất tuấn tú.”

Cô ẩn ý liếc mắt đưa tình nhìn anh. Ông xã thân ái củacô mặc kệ ở phương diện nào đều biểu hiện đến độ vô cùng tuấn tú, mà cô cũngtrở nên càng ngày càng thích anh.

Tề Diệc Vĩ nở nụ cười, hôn cô một chút.

“Em cũng rất đẹp.” Anh thật sự yêu biểu tình trên mặtbà xã lúc này đến muốn chết, tựa như cô vợ nhỏ mới kết hôn thẹn thùng nói tìnhý với chồng mình, mặc cho ai nhìn thấy tâm đều động.

Tình huống đột ngột xảy ra như vậy khiến cho tình yêuhai người đối với nhau càng thêm chắc chắn cùng sâu đậm.

“Em không cần quá lo lắng cho ông nội, ngày mai anhđến bệnh viện sẽ hỏi Hứa chủ nhiệm về bệnh tình của ông nội.” Anh mỉm cười trấnan cô.

Sau đó di động của Tề Diệc Vĩ vang lên, anh đi đến bêncạnh tiếp nghe mà Cảnh thúc cũng vừa đi ra khỏi phòng.

“Cảnh thúc, ông nội của cháu……” La Duẫn Hàm vẫn cóchút lo lắng, nhìn Cảnh thúc muốn hỏi thăm.

“Tiểu thư, lão gia không có việc gì, ông ấy đang nghỉngơi.” Cảnh thúc cũng rất nhanh chóng trả lời.

“Được rồi…… vậy cháu đi về trước, nếu có chuyện gì,thúc nhất định phải lập tức gọi điện thoại cho cháu.” Cô luôn mãi dặn dò.

“Được rồi, tiểu thư, cô cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đibệnh viện lấy thuốc cho lão gia.” Cảnh thúc nói như vậy.

“Cảnh thúc, cháu nghĩ ngày mai vẫn là cháu lấy thuốccho ông nội đi, cháu muốn thuận tiện đi tìm Hứa chủ nhiệm.”

Tuy rằng Diệc Vĩ nói anh sẽ giúp đỡ hỏi thăm bệnh tìnhcủa ông nội, nhưng cô vẫn muốn tự mình đến bệnh viện một chuyến, ngoại trừ lấythuốc, cô cũng hy vọng Hứa chủ nhiệm có thể tiếp tục khuyên ông nội phẫu thuật.

Buổi chiều hôm sau, La Duẫn Hàm đi vào bệnh viện Tđại.

Sau mười phút nói chuyện cùng Hứa chủ nhiệm – bác sĩchủ nhiệm của ông nội , cô mới biết được nguyên lai lúc trước Hứa chủ nhiệm đãtừng đề nghị ông nội phẫu thuật, hiện tại cũng giống như thế. Chẳng qua là lầnkiểm tra tinh vi trước đã muốn hơn một năm, nếu có thể, Hứa chủ nhiệm vẫn hyvọng ông nội có thể đến để kiểm tra lại một lần nữa.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hứa chủ nhiệm, LaDuẫn Hàm tới nhận thuốc ở chỗ bác sĩ, mới lấy ra di động gọi điện thoại cho ôngxã nhưng bất quá di động lại không có ai tiếp nghe.

Anh đang làm việc sao?

Nhưng mà anh nói buổi chiều hôm nay không có xem bệnhchỉ sẽ ngồi ở trong văn phòng xem nghiên cứu báo cáo…… Văn phòng của anh nằm ởđâu nhỉ?

Sau khi hỏi vài nhân viên phục vụ, cô nhanh chóng đónthang máy đến lầu 15.

Đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy  vài nữ y tá mặc đồng phục đi ở phía trước khiến cho côkhông khỏi muốn lên tiếng hỏi nhưng khi nghe được lời các cô ấy nói, chân côkhông khỏi dừng lại cước bộ.

Giống như cô nghe được các cô ấy đang nhắc tới bác sĩTề khoa tim mạch, cô liền biết trong khoa tim mạch chỉ có mình ông xã cô là họTề.

“Tôi cảm thấy sau khi bác sĩ Tề kết hôn dường như trởnên ngày càng thành thục kèm theo mị lực nữa.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy, cả người siêu tuấn tú, ythuật lại giỏi, hơn nữa lần trước trên tạp chí y học không phải đã có bầu chọnbằng phiếu, bác sĩ Tề cũng trúng cử đạt giải bác sĩ đáng tin cậy nhất sao, quảthực có thể nói là một người đàn ông hoàn mỹ tiêu biểu.”

“Bác sĩ Tề hiện tại đã trở thành bác sĩ nổi tiếngtrong bệnh viện chúng ta rồi.”

La Duẫn Hàm khẽ mỉm cười, xem ra ông xã cô thực vĩ đạicũng thực được hoan nghênh.

“Chính là mấy tháng trước bác sĩ Tề vẫn còn độc thânnhưng không nghĩ tới hiện tại đã muốn trở thành người có vợ, hơn nữa bà xã củaanh ấy lai lịch không nhỏ đâu là tổng tài của Nhân Anh đó nha.”

“Đúng rồi, bác sĩ Tề kết hôn, vậy còn bác sĩ Phạm Y Annửa năm trước đi thực tập ở Mỹ thì làm sao bây giờ? Không phải cô ta cũng sắptrở về rồi sao? Lúc trước cô ta còn ồn ào nói muốn về sau trở thành Tề phu nhânnữa chứ.”

“Có thể làm sao bây giờ, bác sĩ Tề người ta đã kết hônrồi, chờ cô ta trở lại thì thời gian cũng đã muộn rồi……”

Phạm Y An? Cô ấy là ai? Vì sao các cô ấy lại nói đốiphương la hét muốn trở thành Tề phu nhân? Cô ấy có quan hệ gì với Tề Diệc Vĩ?

La Duẫn Hàm bản thân đang suy tư, đột nhiên lại cóngười vỗ vai cô khiến cho cô sợ đến mức nhảy lên, quay đầu lại nhìn người đànông phía sau, biểu tình kinh ngạc trong nháy mắt lại chuyển sang xấu hổ, làLương Tín Dân.

“Duẫn Hàm, em làm sao lại có thể ở trong này?” Nhìnthấy cô, trên mặt Lương Tín Dân lộ vẻ kinh hỉ.

“Nha, tôi đến tìm người.” Vì sao lại gặp Lương Tín Dânở chỗ này chứ?

“Còn anh thì sao, như thế nào cũng ở trong này?” Nơinày không phải là khu văn phòng sao?

“Anh và một người bạn từ nước ngoài tiến cử một loạithuốc y học cho nên hôm nay muốn đến đây bái phỏng một vị chủ nhiệm.”

Anh lưu luyến si mê nhìn La Duẫn Hàm. Anh thích cô, từlần đầu tiên nhìn thấy cô đã rất thích, rõ ràng là một đại tiểu thư vừa là tổngtài tập đoàn nhưng trên người cô lại hoàn toàn không có gì gọi là kiêu ngạo tựmãn hoặc ngạo mạn, hơn nữa khuôn mặt thản nhiên không trang điểm vẫn rất xinhđẹp khiến cho người ta cảm giác thực thoải mái.

Tuy rằng anh cảm giác được thái độ của cô đối với anhlãnh đạm bao nhiêu nhưng cha anh đã cùng La gia gia có ý làm đám hỏi cho hainhà, anh cũng vui vẻ mong chuyện này được thực hiện bởi vì anh thật sự rấtthích cô.

Nhưng bắt đầu chưa được bao lâu, cô lại cùng một vịbác sĩ tuôn ra chuyện xấu lại nói bọn họ đã muốn nửa sống chung, điều này làmcho cha anh luôn luôn sĩ diện giận đến tím mặt, hôm đó buổi chiều anh chợt ngheđược cha gọi điện thoại cho La gia gia, nói bọn họ trèo cao không dậy nổi cửahôn sự này, sau đó liền gọn gàng dứt khoát nói cho anh cửa hôn sự này không cầnbàn lại, về sau cũng đừng nhắc lại.

Tuy rằng anh thực thích Duẫn Hàm, cũng cho rằng mộtchút chuyện xấu kia đối với anh mà nói thì không có ảnh hưởng gì, anh căn bảnlà không cần nhưng công việc trước mắt của anh đều còn phải dựa vào tiền chiviện của cha anh, cho nên mới không thể không buông tha cho, anh cũng không dámnhắc lại chuyện đám hỏi cùng La gia.

Sau đó cha lại sắp xếp xem mắt cho anh, khi cùng đốiphương cùng nhau ăn cơm anh ở nhà hàng gặp được Duẫn Hàm và Uông Tử Thiên,nhưng buổi trưa hôm sau anh và đối phương kia liền chấm dứt.

Mỗi lần đi tiếp đón vị thiên kim tiểu thư của pháiđoàn rất lớn kia, anh lúc nào cũng phải chờ đợi cô ta hơn một giờ, chờ đến khicô ta cảm thấy bản thân vô cùng xinh đẹp mới bằng lòng đi ra ngoài, anh thật sựchịu không nổi. Sau khi gặp lại Duẫn Hàm, anh càng xác định được phụ nữ mìnhthích là dạng gì, cho nên ngày đó sau khi đưa đối phương về nhà, anh liền khônghề lui tới với vị đại tiểu thư kia.

Nếu lúc ấy anh không có buông tha cho vẫn cố ý muốnkết hôn cùng La Duẫn Hàm, cho dù cha anh không đồng ý nhưng ít ra La gia gia sẽduy trì anh, như vậy hiện tại cô là bà xã của anh.

La Duẫn Hàm không hiểu vì sao Lương Tín Dân lại nhìnthẳng chính mình mà không hề nói gì, điều này làm cho cô thực sự không được tựnhiên cho nên cô liền đánh vỡ yên lặng nói:“Tín Dân, chuyện trước kia tôi thậtxin lỗi, hy vọng anh về sau có thể gặp được đối tượng thích hợp với mình hơn.”

“Anh cảm thấy em thực thích hợp với anh.” Lương TínDân nhìn cô nói.

A? La Duẫn Hàm kinh ngạc không thôi, nhất thời khôngbiết nói gì.

“Em nhất định không biết, ngày đó xem mắt, lần đầutiên anh nhìn thấy em đã rất thích em.” Hiện tại cũng giống như vậy.

A? Ánh mắt La Duẫn Hàm mở to hơn, cả người đều hoàntoàn sửng sốt, không biết nên nói cái gì.

“Bà xã!”

Nghe được âm thanh quen thuộc, cô nhanh chóng xoayngười lại chỉ thấy chồng mình chạy tới bên người cô, bàn tay to vô cùng thânthiết ôm lấy thắt lưng cô sau đó hôn lên mặt cô một cái. Điều này làm cho côcảm thấy có chút thẹn thùng bởi vì bọn họ rất ít khi thân thiết như thế ở bênngoài huống chi còn có người bên cạnh.

“Bà xã, em đến tìm anh sao?” Tề Diệc Vĩ đem bà xã xinhđẹp dẫn đến bên người, đưa mắt nhìn người đàn ông biểu tình cứng ngắc.

“Bà xã, vị này là bạn của em sao?”

“Ách……” La Duẫn Hàm không biết nên giới thiệu như thếnào tuy rằng cô từng cùng anh đề cập qua chuyện xem mắt lúc trước nhưng cuốicùng cũng không thể nói thẳng Lương Tín Dân chính là đối tượng xem mắt trướckia của cô đi? Hơn nữa, anh làm chi lại ôm cô lâu như vậy thân thể hai ngườiđều muốn dán với nhau cùng một chỗ.

Lương Tín Dân không phải không nhìn ra ý tứ trong mắtcủa người đàn ông trước mắt này, đó là ánh mắt thị uy đương nhiên hành động củaanh ta cũng giống như vậy, rõ ràng biểu tình trên mặt ôn hòa nhưng lại làm chongười ta cảm giác áp bách không hiểu, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt.

Anh biết ý tứ của người đàn ông này, La Duẫn Hàm làcủa anh ta mà chính mình vĩnh viễn không có cơ hội.

“Duẫn Hàm, anh đi trước.” Như là gà trống bị thua,Lương Tín Dân bất đắc dĩ mất mát rời đi.

La Duẫn Hàm nhìn theo thân ảnh của anh, chân thành hyvọng anh sẽ tìm được nữ nhân vật chính thuộc về chính mình.

“Nhìn cái gì, hắn ta đã muốn đi rồi, đi vào văn phòngcủa anh.” Tề Diệc Vĩ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bà xã hướng đến văn phòng củaanh mà đi.

Vẻ mặt cô có điểm hoang mang. Giọng điệu ông xã nhưthế nào nghe qua có điểm là lạ, bộ dáng có điểm giận dữ, biểu tình cũng giốngnhư vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu tình tức giận của anh.

Đi vào trong văn phòng có đề chữ “bác sĩ Tề Diệc Vĩ”,cửa vừa mới mở ra một nửa, người đàn ông này liền đưa tay ôm lấy cô, cúi đầuxuống cho cô một nụ hôn thật nóng bỏng nồng nhiệt.

Hôn cho đến khi không còn hít thở nổi, cô thở ra gấpgáp, phát ra âm thanh kháng nghị anh mới chịu buông cô ra.

Mồm hít vào một khẩu khí sâu, La Duẫn Hàm không rõ hômnay ông xã bị làm sao vậy, bộ dáng vừa rồi dường như đang tức giận hiện tại lạiđem cô hôn đến hai chân như nhũn ra, liên tục thở hổn hển.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, anh lại nói chuyệntrước.

“Anh không thích ánh mắt Lương Tín Dân nhìn em.”

La Duẫn Hàm giật mình.“Anh có biết anh ta là ai không?”

“Hình như hai người đang nói tới xem mắt, anh đoán anhta chính là đối tượng xem mắt trước kia của em.”

Vừa rồi anh đứng ở phía sau, nghe được một ít cuộc đốithoại của bọn họ cho nên mới biết  ngườiđàn ông nói chuyện cùng bà xã anh chính là đối tượng xem mắt lúc trước của côLương Tín Dân.

Chuyện Duẫn Hàm xem mắt với Lương Tín Dân trước khikết hôn, anh tuyệt đối không để ý, huống chi anh biết Duẫn Hàm cũng không thíchđối phương nhưng vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt Lương Tín Dân chẳng những thâm tìnhnhìn bà xã anh thậm chí cuối cùng còn nói thực thích cô, điều này làm cho anhvô cùng mất hứng.

Tuy rằng hiểu được đối phương chính là đơn phương tìnhnguyện nhưng loại cảm giác bảo bối quý nhất của mình bị người khác mơ ước vẫnlàm cho anh không khỏi nổi giận.

La Duẫn Hàm thật kinh ngạc khi ông xã biết người nóichuyện với cô chính là Lương Tín Dân, như vậy anh vừa rồi là cố ý ở trước mặtđối phương vừa kéo lại vừa ôm hôn cô là vì sao? Nhìn bộ dáng không còn hờn giậnnữa của người đàn ông trước mắt, cô nguyên bản nghĩ đến anh chính là đang tứcgiận nhưng tựa hồ cũng không phải, chẳng lẽ anh là đang…… ghen sao?

Không có khả năng đi? Anh cũng sẽ biết ghen ư?

Nhưng nhìn bộ dạng của anh hiện tại hoàn toàn khôngcòn biểu tình trầm tĩnh ổn trọng giống ngày thường ngược lại còn cau mày, mộtbộ dáng mất hứng giống như một đứa trẻ bị người khác cướp mất kẹo khiến cho côcó chút giật mình.

“Nhìn anh như vậy làm gì?” Người nào đó vẫn còn đangmất hứng.

“Ông xã, anh…… không phải là đang ghen đi?” Cô khôngchắc chắn hỏi dù sao anh vẫn luôn thành thục lại hào phóng ôn nhu.

“Đúng vậy, anh chính là đang ghen.” Tề Diệc Vĩ khônghề phủ nhận.

“Ông xã……” Anh thoải mái thừa nhận như vậy, ngược lạicàng khiến cho La Duẫn Hàm cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

“Có lẽ em sẽ cảm thấy anh thực nhàm chán lại ăn loạidấm chua  ngây thơ này nhưng mà anh không thích Lương Tín Dândựa vào người em quá gần còn nói rằng anh ta thích em! Anh ta rốt cuộc có biếthay không chúng ta đã muốn kết hôn, em đã trở thành bà xã của anh? Nếu có thể,anh muốn ở trên danh thiếp của em viết ba chữ ‘Tề phu nhân’.”

Nguyên lai anh thật sự đang ghen cho nên vừa rồi mớicó thể ở trước mặt Lương Tín Dân thân thiết ôm lấy cô như vậy? Người đàn ôngtrước mắt này giống như một đứa trẻ nhỏ cáu kỉnh, anh đúng thật là vị bác sĩ Tềhoàn mỹ vĩ đại trong miệng nhóm y tá sao?

Ngày đó mẹ chồng đã nói cho cô nghe, đàn ông ở địaphương bà sẽ đặc biệt kiên trì, có khi tính tình không khác gì một đứa nhỏnguyên lai là sự thật.

Nhớ tới anh vừa rồi nói muốn ở trên danh thiếp của côviết ba chữ “Tề phu nhân”  khiến cho cô nhịnkhông được bật cười.

Nguyên lai anh cũng sẽ nói ra lời nói đáng yêu như vậytuy rằng có điểm ngây thơ nhưng bởi vì anh biểu hiện tình cảm bên ngoài quá kémlàm cho người ta cảm thấy thực uất ức, thực ngọt ngào, một cỗ hạnh phúc nồngđậm gợn sóng nhất thời ở trong lòng cô nhộn nhạo mở ra.

Đối với anh, cô càng tiến thêm một bước hiểu biết.

Nhìn thấy bà xã nở nụ cười, Tề Diệc Vĩ cũng hiểu đượcthái độ vừa rồi của chính mình là có điểm ngây thơ.

“Được rồi, anh chính là ngây thơ, em cứ tận lực giễucợt anh đi.”

La Duẫn Hàm chủ động ôm lấy anh, hôn lên khuôn mặt vẫncòn đang mất hứng của anh, cười đến ngọt ngào.

“Em hiện tại mới biết được anh không thích em nóichuyện cùng Lương Tín Dân, em đáp ứng anh, về sau khi gặp anh ta nhất định sẽbảo trì khoảng cách rất xa rất xa với anh ta.”

Nhìn đến dung nhan ngọt ngào mỉm cười kia, khuôn mặtcứng ngắc vừa rồi của người đàn ông rốt cục cũng giãn ra.

“Thật sự sẽ bảo trì khoảng cách rất xa rất xa với anhta?”

Cô cười đến sáng lạn.

“Ừ, ít nhất là mười mét, không, hai mươi mét được chưahay vẫn là một trăm mét…… Ô –” Lời của cô đã bị đôi môi nóng rực chặn lấy.

La Duẫn Hàm chủ động dựa vào người anh, vươn ra đầulưỡi cùng chiếc lưỡi ấm áp trong miệng người đàn ông gắt gao giao triền, khôngchỉ anh muốn hôn cô, cô cũng muốn hôn anh.

Nụ hôn thâm tình nồng nhiệt giằng co một thời gian chođến khi bị điện thoại trong văn phòng truyền đến đánh gãy. Tề Diệc Vĩ mới điqua tiếp nghe điện thoại.

“Viện trưởng…… Hiện tại? Hảo, tôi hiện tại liền điqua.” Anh đóng điện thoại lại,

“Duẫn Hàm, viện trưởng có việc tìm anh, hiện tại anhphải đến phòng viện trưởng còn em thì sao?”

“Em chỉ muốn tới thăm anh một chút, em còn phải trở vềcông ty nữa.” La Duẫn Hàm nhớ tới có chuyện muốn hỏi anh.

“Diệc Vĩ, em muốn hỏi anh cái kia Phạm –”

“Ừ, em muốn hỏi anh cái gì?”

Nhìn ánh mắt anh chăm chú nhìn chính mình, cô nghĩ đếnvừa rồi ông xã thân yêu của cô mới vừa ăn dấm chua Lương Tín Dân chẳng lẽ bâygiờ chính mình cũng muốn làm như vậy? La Duẫn Hàm lập tức đánh mất ý niệm trongđầu, cô tuyệt đối tin tưởng tình yêu ông xã đối với cô, việc này hẳn là tin đồntrong bệnh viện, không cần phải để ý cho nên cô nhẹ lắc đầu.

“Không có việc gì, anh cứ đi đến phòng việntrưởng,  em cũng phải trở về công ty nữa.”

“Được rồi, bản thân cẩn thận một chút.”

“Dạ.”

Lưu viện trưởng đảm nhiệm chức viện trưởng của bệnhviện T đại đã được nhiều năm vừa nhìn thấy Diệc Vĩ đúng giờ tiến vào, cười đếnthực vui vẻ, cũng hướng anh chúc mừng.

“Diệc Vĩ, chúc mừng cậu.” Tề Diệc Vĩ có thể nói trướcmắt chính là một thế hệ bác sĩ trẻ tuổi  xuấtsắc nhất trong bệnh viện, ông thật cao hứng khi Đài Loan cũng có thể bồi dưỡngra nhân tài vĩ đại như vậy.

Tuy rằng Lưu viện trưởng cười đến thật cao hứng, nhìnra là có chuyện tốt xảy ra nhưng Tề Diệc Vĩ cũng không hiểu rõ.

“Viện trưởng, ngài chúc mừng cái gì?”

“Đến đây, đây là thư mời tôi mới nhận được dành chocậu.”

Tiếp nhận tư liệu, chỉ thấy dấu ấn công văn gửi đichính là của đại học Heidelberg trung tâm nghiên cứu y học ở nước Đức.

“Diệc Vĩ, chúc mừng cậu, cậu được mời trở thành nghiêncứu viên đầu tiên thật sự là đáng chúc mừng, ha ha.”

Từ sau khi đại học Heidelberg ở Đức và bệnh việnMannheim cùng nhau kết hợp trở thành viện nghiên cứu y học nổi tiếng toàn cầu,đặc biệt chuyên về nghiên cứu nội khoa tim mạch toàn cầu, có thể được mời đếnlàm nghiên cứu viên đều là nhân tài y học đứng đầu các quốc gia trên thế giới.Lần này nhằm vào nghiên cứu thuốc mới cho bệnh tim, bọn họ đem một tổ nghiêncứu gồm mười người thành một tổ, Tề Diệc Vĩ chính là bác sĩ người Châu Á đượcmời duy nhất.

“Tôi thấy nên bảo thư kí đem tin tức đáng chúc mừngnày đưa lên trang web để ọi người cùng nhau chia xẻ tin tức vui vẻ này.”

Sau khi nghe viện trưởng muốn đem tin tức truyền rangoài, Tề Diệc Vĩ lập tức ngăn cản. “Viện trưởng, có thể trước không công bốtin tức này ra ngoài được hay không?”

“Cái gì?” Lưu viện trưởng tươi cười nhất thời cứng đờ.

“Vì sao không cần công bố, đây là sự kiện đáng giá để ọi người vui vẻ, cũng là vinh quang của bệnh viện chúng ta.”

“Tôi biết đây là việc làm ọi người vui vẻ nhưngmà lời mời này tôi phải suy nghĩ thật kĩ một chút.”

Thật sâu nhìn thư mời trên tay, anh mân mân đôi môi,mặc dù im lặng trên mặt không nhìn ra được biểu tình đặc biệt gì nhưng đáy mắtlại chợt lóe qua kinh ngạc.

“Suy nghĩ?” Nghe được anh nói muốn suy nghĩ lại, Lưuviện trưởng quả thực không dám tin.

“Diệc Vĩ, cần phải suy nghĩ cái gì chứ? Được vào trungtâm nghiên cứu y học này là giấc mộng của rất nhiều bác sĩ khoa tim mạch, mộtkhi nghiên cứu chế tạo thuốc thành công, cậu thậm chí còn có khả năng đạt đượcgiải thưởng Nobel, cậu có biết không vậy?”

“Tôi biết.” Lúc trước anh cũng đã từng có giấc mộngnhư vậy.“Bất quá tôi vẫn phải suy nghĩ thật kĩ mới có thể ra quyết định được.”

Trước kia, anh xác thực rất muốn tiến vào trung tâmnghiên cứu này nhưng đây là do lúc trước anh không có ở cùng một chỗ với Duẫnhàm, hiện tại, anh đã không phải là một người, bên người còn có người cần phảiche chở cho nên anh phải suy nghĩ thật kĩ.

“Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Lúc trướckhông phải cậu đối với việc nghiên cứu thuốc mới cho bệnh tim rất hứng thú sao,hiện tại cơ hội liền tới vì sao còn phải suy nghĩ? Chẳng lẽ liên quan đến vợcậu sao? Vậy thì kêu cô ấy cùng cậu đi đến Đức không phải là được rồi sao.”

Ông biết Tề Diệc Vĩ mới kết hôn không được bao lâu,nếu đi đến Đức ít nhất cũng phải hơn ba năm, chắc là thời kì đầu tân hôn nênmới không nỡ chia cách.

“Viện trưởng, tôi thật sự rất muốn suy nghĩ kĩ, bấtquá thỉnh ngài tạm thời trước đừng công bố tin tức này được không?”

“Ai…… Được rồi, tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kĩ.”

## 6. Chương 6

Chương 6

Tiếng nước ầm ầm vang lên.

Đứng ở dưới vòi sen, Tề Diệc Vĩ tẩy đi mệt mỏi củangày hôm nay, sau khi tắt nước anh lập tức cầm lấy khăn tắm lau khô đi tóc vàngười, sau đó mặc vào áo ngủ liền mở cửa phòng tắm đi vào trong phòng.

Nhìn thấy bà xã đang ngồi đọc sách ở trên giường, côđọc đến nỗi thực chăm chú, anh ngồi xuống bên kia giường người lết qua hỏi:“Emđang đọc cái gì thế?”

“Đây là sách về thiết kế nội thất của Lập Hàn lúctrước cho em mượn, buổi chiều ngày mai anh ấy sẽ đem đồ án thiết kế đến cho emxem, em muốn thuận tiện đem sách trả lại cho anh ấy. Em đã quyết định đi đếnhiệu sách mua quyển sách này trở về.”

Bởi vì cảm thấy hứng thú đối với việc thiết kế nộithất cho nên bao gồm nội thất vip của cửa hàng trẻ em lần trước tạo ra, cô đềuxem qua trước đồ án thiết kế.

“Anh nhớ rõ khi còn học đại học, em cũng rất thích xemloại sách này.”

“Ừ, bởi vì em rất thích thiết kế nội thất nhưng ôngnội lại không đồng ý cho nên em sửa hệ học thành quản lí xí nghiệp. Nhưng làmsao anh lại biết em thường xem loại sách này?”

Kỳ thật vấn đề này trước khi kết hôn cô đã hỏi qua, côvẫn rất thích anh nhưng lại không biết nguyên lai anh cũng chú ý đến chínhmình.

“Đó là bởi vì khi ở thư viện, anh mỗi lần đi qua bêncạnh em đều thấy em ngoại trừ đọc sách khoa hệ chính quy, trên bàn cũng sẽ đểvài bộ sách giống như vậy hơn nữa còn luôn đọc đến thật chăm chú, căn bản làkhông để ý tới chuyện xung quanh mình.”

Nhớ tới bộ dáng cô lúc ấy còn thật sự chuyên chú, anhmỉm cười nhưng trong chốc lát tươi cười lại tắt đi.

Nên nói sự kiện kia cho cô biết sao?

Từ khi nhận được lời mời từ tuần trước, anh mỗi ngàyđều muốn nói đến chuyện này nhưng bà xã làm việc bận rộn nhiều việc, hơn nữangay cả khi anh chưa quyết định được nên làm như thế nào thì nói cho cô biếtchỉ sợ sẽ làm cho cô càng phiền não thêm.

Có thể đi vào trung tâm nghiên cứu y học nổi danhnghiên cứu thuốc trị bệnh tim là giấc mộng của anh từ trước đến nay nhưng nếuanh đồng ý vậy thì bà xã làm sao bây giờ? Anh biết công tác nghiên cứu như vậylần đầu vào cũng phải hơn mấy năm.

Duẫn Hàm có trách nhiệm riêng của mình phải gánh vác,không có khả năng bỏ lại công việc và người thân bên này đi theo anh đến Đức,đương nhiên, anh cũng không có khả năng yêu cầu cô làm như vậy bởi vì anh hiểuđược điều này sẽ làm cho cô thực khó xử, thậm chí rất khó vượt qua.

Nhưng mà muốn anh để cô một người ở Đài Loan, anh nhấtđịnh sẽ không làm được.

Anh đã từng nói sẽ làm đại thụ của cô, vạn nhất về saukhi cô khổ sở, mệt mỏi, đại thụ của cô cũng không còn ở bên người cô vậy thì cônên làm cái gì bây giờ? Có thể biết được, cô nhất định sẽ càng bất lực khổ sởchỉ cần nghĩ đến như vậy, trái tim của Tề Diệc Vĩ không khỏi gắt gao thắt lại.

Anh chưa từng nghĩ tới sẽ tách ra với cô nhưng khi đốimặt với giấc mộng đời này của mình, cả hai thứ anh đều không muốn buông thacho……

Hơn nữa nếu Duẫn Hàm biết được anh muốn đi Đức, bọn họsẽ phải rời xa thật nhiều năm không biết cô sẽ làm như thế nào?

Lần đầu tiên trong cuộc đời có một chuyện khiến choanh không thể lập tức quyết định được.

Từ nhỏ, anh đều rất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cáigì bao gồm kết hôn với Duẫn Hàm, anh cũng chỉ suy nghĩ được 1 phút liền quyếtđịnh hướng cô cầu hôn bởi vì anh biết chính mình rất muốn có được cô, muốn cùngcô dắt tay nhau đi đến cả đời.

Nhưng mà giờ phút này, anh lại do dự, quá nhiều cố kỵlàm cho anh không thể dễ dàng hạ quyết định như vậy, tuy rằng hiểu được nênthảo luận chuyện này với cô thật tốt nhưng anh lại thủy chung không có mởmiệng.

La Duẫn Hàm phát hiện ông xã lại lâm vào bên trongtrầm tư, một tuần qua, khuôn mặt anh đều giống như vậy dường như đang suy nghĩviệc gì đó, chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì sao?

Cô đưa tay đặt cuốn sách sang một bên.“Ông xã, anh làmsao vậy, có việc gì sao?”

Cô đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt của anh, có lẽ anhkhông hề biết biểu tình trên mặt hiện tại của mình có bao nhiêu ngưng trọng,lông mày đều nhíu lại cùng một chỗ.

Tề Diệc Vĩ kéo lấy bàn tay nhỏ bé ôn nhu của cô đặt nụhôn xuống. “Không có việc gì, anh chỉ là hơi mệt một chút.”

“Thật vậy sao?” Gần đầy anh xác thực về nhà trễ hơn sovới cô.

“Thật sự, anh không sao, không cần lo lắng cho anh.”Anh lại ôm chầm lấy cô, hôn xuống kiều nhan vì anh mà lộ ra biểu tình lo lắng.

“Như vậy có muốn em giúp anh mát xa giải trừ mệt nhọckhông?” Hai đầu gối cô quỳ xuống trên giường, đưa tay muốm giúp anh mát xa bảvai, trước kia đều là do anh giúp cô mát xa hiện tại cô cũng muốn làm như vậy.

“Ông xã, lực đạo như vậy có được không?”

Tề Diệc Vĩ cười gật đầu,“Ừ, không sai, nhưng mà emkhông phiền sao?”

“Không phiền. Còn phải mát xa ở đùi nữa.” Xoa bóp haivai của anh một hồi lâu, La Duẫn Hàm đem hai tay chuyển dời đến trên đùi anh.

“Cơ bắp của anh rất cứng ngắc phải thả lỏng một chút,hôm nay em liền phục vụ cho anh.”

Nhìn đến bộ dáng cô còn thật sự giúp anh mát xa, ýcười trên mặt Tề Diệc Vĩ càng thêm sâu sắc tùy ý để cho cô vì anh mà phục vụ.Giờ phút này cô ngồi chồm hỗm xuống, đường cong ở thắt lưng tinh tế tốt đẹp,đôi mông nhỏ mượt mà hơi nhếch lên, bộ dạng đáng yêu lại gợi cảm.

“Ông xã, anh……” Bỗng dưng bàn tay nhỏ bé của La DuẫnHàm dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng bởi vì qua quần ngủ, cô rất rõ ràngnhìn thấy dục vọng đàn ông đã muốn thức tỉnh.

Tề Diệc Vĩ vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ kia,“Thật có lỗibởi vì phục vụ của em thật tốt đẹp.” Cô cũng không biết bộ dạng ngước lên nhìnxem của cô có bao nhiêu ngon miệng mê người.

“Anh trước không nên cử động.” Trên mặt cô táo hồngchỉ tăng mà không hề giảm, trong lòng vụng trộm nảy ra một chủ ý.

“Bà xã?” Anh khó hiểu nhìn cô.

“Không phải nói hôm nay để cho em phục vụ anh sao……”Cô tiếp tục thẹn thùng, tim đập rối loạn nhưng La Duẫn Hàm cố lấy dũng khí, dĩnhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng đến bộ vị nóng bỏng gắng gượng kia.

Đối với bà xã chủ động phục vụ, Tề Diệc Vĩ có một chútkinh hỉ không nhỏ, từ trước cho tới nay trong lúc hai người ở trên giường đềulà do anh chủ động nhưng lần này bà xã đại nhân lại lần đầu tiên vì anh phụcvụ, mặc dù hoàn toàn không có kỹ xảo nhưng cái miệng nhỏ nhắn tinh tế ôn nhungậm lấy đã có chút kích thích không giống với lúc trước khiến cho dục vọng củaanh càng thêm bừng bừng phấn chấn to hơn.

Lửa nóng của người đàn ông đã hoàn toàn phấn khởikhiến cho người ta không thể nhìn thẳng, thậm chí ngay cả miệng ngậm vào cũngthực khó khăn……

“Duẫn Hàm, được rồi.”

Tề Diệc Vĩ kéo cô lên chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kiamột mảnh ửng hồng, kiều diễm ướt át. Anh nhẹ nhàng chạm vào cánh môi đỏ bừngkia sau đó nhẹ nhàng duyện lấy, đầu lưỡi tiến vào thật sâu hôn lấy đôi môi cô,như đang muốn cho cô biết anh yêu cô sâu đến bao nhiêu, đem tất cả tình cảm từtrước đến nay đều trút xuống nụ hôn tràn ngập nùng tình mật ý lại thêm khiêukhích nồng nhiệt, không ngừng mà duyện cuốn giao triền miên, không thể tách rờiđược……

Anh ôm cô vào lòng, một cái xoay người liền đem thânhình mềm mại kia đặt ở dưới thân chính mình, vẫn như trước hôn sâu triền miênsau đó một bên đưa tay cởi bỏ quần áo  trênngười cả hai.

Hai thân hình trần trụi dính sát vào nhau, anh cũngkhông hề vội vã tiến vào bên trong cơ thể cô mà là hưởng thụ cảm giác kíchthích khi da thịt thân mật chạm nhau, hưởng thụ làn da mềm mại của cô, bàn tayto lần lượt phủ lấy thân thể tuyết trắng mềm mại, đôi môi nóng rực cũng từ từthân duyện mỗi một tấc trên người cô.

……

Tương Lập Hàn cầm đồ án thiết kế của cửa hàng trẻ emvội vàng chạy tới chỗ La Duẫn Hàm, nói thực ra, tuy cô không phải chính quy tốtnghiệp nhưng anh không thể không thừa nhận ánh mắt cô gái nhỏ này thật sự rấttốt.

“Lập Hàn, em cảm thấy đồ án thiết kế anh sửa chữa lúcsau thực hoàn mỹ.”

“A, khó khi đại tổng tài chúng ta lần này cư nhiên lạikhen thưởng anh, ha ha.” Tương Lập Hàn hay nói giỡn nói. Cùng cô hợp tác  với nhau khiến cho anh hiểu được cô làm việc khôngnhững yêu cầu phải cẩn thận mà còn phải nghiêm túc, tuy rằng đồ án thiết kế nàysửa chữa không ít lần nhưng chính anh cũng hiểu được thành phẩm sửa chữa lúcsau xác thực rất tốt.

“Thiết kế hoàn mỹ đương nhiên phải khen thưởng anhchứ.” La Duẫn Hàm cũng nở nụ cười theo.

“Nếu đại tổng tài thưởng thức thiết kế của anh nhưvậy, vậy thì có muốn giao cho anh thêm vài cái công trình được không? Tốt nhấtlà lần này có thể làm một công trình thật lớn, ha ha ha.”

“Được, nhưng mà cho dù có chia cho anh thì anh sẽ nhậnsao?” La Duẫn Hàm cũng rất nhiều khi vui đùa với anh bởi vì nói chuyện với anhcảm thấy thực nhẹ nhàng vui vẻ. Tuy rằng cô và Tương Lập Hàn quen biết khôngđược bao lâu, số lần gặp mặt cũng không nhiều lắm nhưng không biết vì sao anhlại cho cô một loại cảm giác thực thân thiết tựa như lời Diệc Vĩ nói, giống nhưlà người nhà vậy.

“Em giao cho, anh liền tiếp nhận.” Tương Lập Hàn mộtbộ dáng thản thiên trả lời như không có gì làm khó được anh.

“Đúng rồi, anh có hay không nghĩ tới mở rộng trụ sở?”

“Đương nhiên là có nhưng trước mắt lượng khách hàngcủa anh vẫn không đủ, hiện tại nếu mà mở rộng thì chỉ biết tăng thêm phí tổngia tăng nhân sự mà thôi cho nên bây giờ không phải là thời điểm tốt. Chờ thêmvài năm nữa đạt được thành tích tốt rồi mới suy nghĩ.”

La Duẫn Hàm thật kinh ngạc bởi vì nhìn vẻ mặt luônluôn cười hì hì của anh, cô còn nghĩ rằng anh chưa từng nghĩ đến vấn đề nàynhưng kỳ thật theo đồ án thiết kế của anh liền không khó nhìn ra anh là mộtngười có tâm tư kín đáo.

“Đúng rồi, Duẫn Hàm, em có thể kêu cô bạn kia của emđừng có tới trụ sở của anh nữa được không?” Biểu tình Tương Lập Hàn đột nhiêntrở nên thực buồn rầu.

“Anh nói là Tử Thiên sao?” Cô ngạc nhiên hô lên mộttiếng, đoán nói.

“Đúng, chính là cô ấy, Uông Tử Thiên. Cô ấy mạc danhkỳ diệu nói muốn làm công ở trụ sở anh, sau khi bị anh từ chối còn nói cái gìcó thể trước dùng thử không cần trả tiền sau đó liền chính mình mỗi ngày đến đilàm nhưng mà cô ấy thật sự thực sự rất vụng về, thường xuyên đem trụ sở loạnthành một đống, anh nhìn cô ấy căn bản là không phải đến làm công mà là đếnquấy rối.”

Tử Thiên chạy tới vừa làm vừa thực tập ư? Nhưng cô vẫnchưa nghe cô ấy nhắc tới mà.

Lập Hàn có khả năng không biết Tử Thiên từ nhỏ đã đượcnuông chiều tuy rằng sau đó bản thân lại chuyển đi ra ngoài ở nhưng nhà trọ nhỏkia cô dùng để đánh chữ sáng tác kì thật vẫn là do người hầu trong nhà theođịnh kỳ đến giúp cô ấy quét tước, năng lực làm việc nhà của cô ấy căn bản chínhlà không có cho nên cô có thể tưởng tượng được Tử Thiên đi làm công ở trụ sởnhất định sẽ làm cho Lập Hàn thực đau đầu.

Chính là người chưa bao giờ đi làm việc cư nhiên lạichủ động chạy tới làm công, còn không cần trả tiền lương?! Xem ra, Tử Thiên cólẽ so với suy nghĩ của cô còn thích Lập Hàn nhiều hơn.

“Em nghĩ Tử Thiên cô ấy có khả năng là muốn thưởngthức…… tài hoa của anh.” Cô không dám nói thẳng việc Tử Thiên thích anh dù saoloại sự tình này cần phải từ bản thân Tử Thiên  nói có vẻ tốt hơn.

“Cô ấy có phải hay không thích anh?” Tương Lập Hàn lạihỏi thẳng.

“Ách, có lẽ có một chút.” La Duẫn Hàm chỉ có thể hàmhồ đáp lại.

“Nếu cô ấy thích anh, em có thể kêu cô ấy hết hy vọngđi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì thời điểm khi anh học đại học liền thích mộtngười con gái tuy rằng trước mắt anh chỉ xem như đơn phương nhưng chỉ cần cô ấycần đến, anh sẽ đến bên cạnh người cô ấy.”

“Thời điểm đại học anh liền thích đối phương vậy thìvì sao đến bây giờ vẫn còn đơn phương? Chẳng lẽ anh muốn thầm mến, đối phươngkhông biết anh thích cô ấy?” Từ đại học đến bây giờ, ít nhất cũng hơn mười năm.

Tương Lập Hàn cũng không biết vì sao đề tài lại vòngđến trên người anh, hơn nữa còn nói đến vấn đề tình cảm của anh, cảm thấychuyện có điểm kỳ quái, dù sao việc này ngay cả bọn họ Diệc Vĩ cũng không biếtnhưng nếu muốn nói thì cũng không có chuyện gì cần giấu diếm.

“Anh hiện tại cùng cô ấy chính là bạn tốt bởi vì cô ấyđã có vị hôn phu rồi nhưng hình như người nhà chồng cô ấy tựa hồ rất soi mói côấy cho nên đôi lúc cô ấy sẽ đến tìm anh tố khổ. Thật là, người thiện lương nhưvậy, đơn giản chỉ là hoàn cảnh gia đình không được tốt sẽ bị xem thường sao?Cho nên anh mới nói anh thực chán ghét kẻ có tiền nhưng em là ngoại lệ, ha ha.”

“Trong nhà vị hôn phu của cô ấy có rất nhiều tiền đi?”

“Đúng vậy, cho nên mới xem thường người nghèo.”

“Nếu cô bạn kia của anh thật sự không chịu nổi thái độngười nhà vị hôn phu đối với cô ấy thì tại sao cô ấy lại không hủy bỏ hôn ướcđi?” Thật không hiểu, cô đối với cô gái kia có một chút ác cảm không tốt.

“Cô ấy yêu vị hôn phu của mình.” Tương Lập Hàn bất đắcdĩ nói.

La Duẫn Hàm lại tuyệt không cảm thấy người phụ nữ kiathiện lương thậm chí còn cảm thấy đối phương tâm cơ rất nặng, rõ ràng khôngthích người nhà vị hôn phu có tiền nhưng lại không chịu hủy bỏ hôn ước, vềphương diện khác lại tìm đến Lập Hàn tố khổ…… Cô ta là đang lợi dụng tình cảmLập Hàn đối với mình phải không?

Tuy rằng còn muốn tiến thêm một bước hỏi cho rõ ràng,cô không hy vọng anh ngây ngốc bị người ta lợi dụng, xem nhẹ hạnh phúc theođuổi thứ vốn không thuộc về chính mình nhưng đột nhiên thư ký lại  thông báo lão tổng tài đến đây, ngay cả Tương Lập Hàncòn chưa kịp rời khỏi văn phòng của cô, ông nội cô đã mở cửa đi vào, Cảnh thúccũng đi theo ở phía sau.

“Ông nội, sao ông lại đột nhiên đến công ty vậy?” LaDuẫn Hàm từ trên bàn công tác hướng đến ông nội mới xuất hiện.

La Dung Tam nhìn thấy cháu gái cũng bất chấp bên cạnhcó những người khác liền trực tiếp hỏi: “Ông nghe nói ngân hàng trung tâmthương mại  cho vay có vấn đề, là thật sao?”

Cô chần chờ một hồi mới gật đầu. Không nói ra khôngphải là vì muốn giấu diếm ông nội mà là không muốn lão nhân gia ông lo lắng, côđang cố gắng tìm phương pháp giải quyết.

“Chuyện lớn xảy ra như vậy sao cháu không nói vớiông!” La Dung Tam sinh khí không thôi.

“Ông nội, ông trước đừng nóng giận, cháu đang tìmphương pháp giải quyết.” Cô đành phải trấn an.

“Cháu muốn giải quyết như thế nào đây?” La Dung Tamnhìn cháu gái.

“Cháu……”

“Lúc trước nếu cháu ngoan ngoãn nghe lời ông gả choTín Dân, hiện tại sẽ không xảy ra vấn đề này.”

La Dung Tam đối với chuyện không thể đám hỏi cùng ngânhàng Đông Tín vẫn như trước canh cánh trong lòng.

Đối mặt với chỉ trích của ông nội, La Duẫn Hàm cũngchỉ có thể không nói gì cúi đầu xuống.

“Ông thấy cháu nên đi ngân hàng Đông Tín xin lỗi vớiLương chủ tịch, có lẽ ông ta sẽ đáp ứng đầu tư.”

La Duẫn Hàm kinh ngạc ngẩng đầu lên, không dám tin ôngnội lại nói như vậy.

“Ông nội……”

“Bằng không chẳng lẽ cháu muốn bán đi  cổ phần tài chính công ty kia sao?”

“Cháu sẽ không làm như vậy.” Vô luận như thế nào, vậnchuyển buôn bán của công ty chính bên này không thể bị ảnh hưởng.

“Vậy thì cháu muốn làm như thế nào đây? Mọi việc sẽkhông biến thành cái dạng này!”

Một bên Tương Lập Hàn thật sự nhìn không được.

“Này, ông già, tại sao ông lại mắng cô ấy như vậy chứ,ông không nhìn thấy Duẫn Hàm cũng thực cố gắng suy nghĩ biện pháp giải quyết sao?”Tuổi đã to một bó, cơn tức giận lại lớn như vậy.

La Dung Tam nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, giận dữhỏi:“Cậu là ai?”

“Tôi là Tương Lập Hàn, người phụ trách thiết kế nộithất của trụ sở Lập Hàn.” Tương Lập Hàn không một chút sợ hãi giới thiệu tênbản thân.

“Ông già, tôi nói với ông, cháu gái của ông so với bấtluận kẻ nào đều có năng lực, cũng thực cố gắng làm việc, chẳng qua là một ngânhàng nho nhỏ không chịu đầu tư, có nhất thiết phải tức giận lớn như vậy sao?”

“Lập Hàn –” Tuy rằng La Duẫn Hàm thực cám ơn anh đãgiúp cô nói chuyện nhưng cô không muốn làm cho ông nội kích thích.

Nhưng cô còn chưa kịp nói cái gì, La Dung Tam đã giậndữ đến nỗi không thể kiềm chế rống lên,“Xú tiểu tử! Cái gì cũng không hiểu thìđừng ở trong này mạnh miệng nói.”

“Xú lão đầu, ai nói tôi cái gì cũng không hiểu chứ!”Nếu ông già này ngoan cố như vậy, anh cũng không cần khách khí.

“Cậu!” La Dung Tam chán nản la lên.

“Ngân hàng này không đầu tư vậy tìm thương nhân khácđến đầu tư, mặc dù bán cho người ta một chút cổ phần nhưng La gia vẫn là cổđông lớn nhất cùng với chính sách giải quyết, quyền lực nhất định không có tổnthất quá lớn.” Thật là nực cười, nếu cái gì cũng đều không hiểu, anh như thếnào tranh với người ta chứ.

“Cậu cho là chiêu thương như vậy tốt lắm sao?”

“Không làm thì làm sao có thể biết?! Tóm lại cứ thửxem, chỉ cần thả ra chiêu thương tiếng gió, có tiền kiếm vào còn sợ người takhông đến đầu tư sao?”

La Duẫn Hàm lúc trước không phải không nghĩ tới biệnpháp anh đề ra nhưng cô và ông nội đều giống nhau ôm ý tưởng tiêu cực, kỳ thậtLập Hàn nói cũng đúng, không làm thì làm sao mà biết kết quả chiêu thương chứ.

“Ông nội, cháu cảm thấy đề nghị của Lập Hàn có thể sửdụng được.” Cô hiện tại liền quyết định tích cực một chút.

La Dung Tam liếc mắt nhìn Tương Lập Hàn một cái.

“Lời nói của một thiết kế sư nho nhỏ có thể sử dụngđược sao?”

“Ông già, tin tôi đi, đây là biện pháp giải quyết tốtnhất. Chủ động phóng ra, ra sức chống lại căn bản là không cần đi xin lỗi đểxin người khác giúp đỡ.”

Ông già trước mắt này thật sự là người có tính tìnhngoan cố cứng rắn nhất mà anh đã từng gặp qua.

“Xú tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, vạn nhấtchiêu thương không giống như mong muốn, ngược lại tổn thất càng nhiều, cậu cóbiện pháp phụ trách sao?” La Dung Tam chất vấn.

Bị ông ta nhanh chóng làm cho tức chết! Tương Lập Hànbắt gãi đầu, ông già này thật đúng là có biện pháp chọc giận người khác.

“Được rồi, liền nói những lời này cho xú lão đầu ôngnghe, tôi sẽ phụ trách chiêu thương! Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ làm bọn họngười người đều bỏ tiền đi ra đầu tư!”

Nhìn người phẫn nộ trước mắt này, La Duẫn Hàm thực bấtđắc dĩ, cô căn bản không nói được một lời.

“Xú tiểu tử, cậu chỉ có thời gian một tháng.” La DungTam tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Được, xú lão đầu, một tháng sau gặp lại, nếu tôikhông làm được, từ nay về sau tôi không mang họ Tương.” Tương Lập Hàn cũng nóira lời lẽ hùng hồn.

La Duẫn Hàm vốn đang muốn cự tuyệt ý tốt của Lập Hàn,cô biết anh chính là đang muốn giúp cô nhưng không nghĩ tới ông nội cư nhiênđồng ý?! Cô thật sự rất kinh ngạc, ông nội lúc làm việc luôn luôn không dám tínnhiệm người khác quá nhiều bao gồm cả đứa cháu gái như cô đây.

Sau khi ông nội rời đi, cô lo lắng nói:“Lập Hàn, anhkhông nên cùng ông nội em đấu khí.” Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có ngườidám cùng ông nội cô lớn tiếng nói chuyện như vậy.

“Nếu tôi bại bởi xú lão đầu kia nhất định sẽ nôn đếnchết!”

“Nhưng mà anh giúp em bày ra kế chiêu thương đầu tư,chuyện trụ sở anh phải làm sao bây giờ?”

“Em cứ yên tâm, trước mắt bọn anh không có nhận dự ánlớn nào, án kiện tiến hành trên tay đều có thiết kế sư khác, sau khi thiết kếsư dưới nhận công tác, anh cũng sẽ quan sát bọn hắn cẩn thận, không có vấn đềgì đâu.”

“Khả năng chiêu thương đầu tư nhất định sẽ có khókhăn.”

“Khó khăn lớn như thế nào anh cũng không sợ, anh từkhi còn nhỏ đã bắt đầu làm công, em biết không, tất cả các công việc cơ hồ việcnào anh cũng đều làm qua, cho nên không có vấn đề gì đâu.” Anh vỗ vỗ ngực, mườiphần tin tưởng nói.

Nghe qua dường như anh từ nhỏ đã phải làm việc vất vả,lần trước nghe nói gia đình anh là mồ côi cha nhưng biểu hiện “anh dũng” vừarồi của anh làm cho cô thật khâm phục.

Tuy rằng cô không biết ông nội vì sao lại đồng ý nhưngcó thể hay không là vì anh không hề giống như cô, cảm thấy anh ấy thật đáng tincậy?!

“Lão gia, ngài không có việc gì đi?”

Sau khi lên xe, Cảnh thúc lo lắng hỏi, vừa rồi lão giaphát hỏa thật lớn, kia không biết là từ đâu toát ra một người trẻ tuổi, cưnhiên không úy kỵ lão gia còn dám cùng ông nói chuyện lớn nhỏ nữa.

“Ta không sao.” Ánh mắt La Dung Tam trầm đến run sợ.

“Lão gia, người trẻ tuổi kia thật đúng là làm cho tôiđại giới mở mắt, cảm giác giống như khi ngài còn trẻ vậy.”

Ông nghĩ đến chỉ có lão gia mới có quyết đoán mạnh mẽnhư vậy, không nghĩ tới vừa rồi trên người thằng nhóc kia lại cũng thấy được,ngay cả một cỗ khí thế không chịu thua kia cũng rất giống.

“Phải không? Rất giống ta khi còn trẻ ư?”

“Dạ.” Như là không bao giờ có chuyện không làm được vậy,mặc kệ như thế nào nhất định phải làm cho bằng được, cho dù gặp phải khó khăncũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lão gia chính là như vậy, đốiphương cũng làm cho người ta cảm thấy loại cảm giác này.

La Dung Tam nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên hưngphấn.

Ông hiểu được lời A Cảnh nói. Có lẽ chính là bởi vìcảm thấy tiểu tử kia cùng thời điểm chính mình khi còn trẻ rất giống, ở trênngười cậu ta thấy được chính mình cho nên ông mới chịu đồng ý để cho cậu tathử  xem.

“Lão gia, ngài cảm thấy Tương tiên sinh có thể làmđược sao?”

“Ông không có nghe cậu ta nói sao, làm không được cậuta sẽ không mang họ Tương.”

Ân…… Cảm giác được lão gia tựa hồ thực chờ mong, bộdáng cũng cho rằng cậu ta  nhất định sẽ hoànthành được a……

Không biết có phải hay không bởi vì ông nội vừa mớiđến công ty khiến cho La Duẫn Hàm lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, bụng bỗngnhiên không được thoải mái có điểm muốn nôn.

Ác! Lại muốn ói ra……

Cô không thể không đứng dậy đi đến toilet, lại cái gìcũng không nôn được.

Nữ thư ký thấy sắc mặt tổng tài tái nhợt liền nhanhchóng lo lắng đi theo vào toilet.

“Tổng tài, ngài không có chuyện gì chứ?”

“Tôi, tôi không sao, chỉ là ói ra có điểm chua mộtchút.”

La Duẫn Hàm rút khăn giấy ra lau tay.

“Phiền toái cô giúp tôi đi mua một chút thuốc, bằngkhông tôi sợ cả buổi chiều hôm nay đều không thoải mái.”

“Mua thuốc?”

“Có vấn đề gì sao? Không phải lúc trước cô từng giúptôi nhiều lần đi mua thuốc sao.” Đôi lúc công việc của cô áp lực quá lớn, bụngcũng sẽ không thoải mái như vậy.

“Cái kia……” Nữ thư ký muốn nói lại thôi.

“Ừ?”

“Tổng tài, cái kia…… Tôi cảm thấy ngài hẳn là đi bệnhviện kiểm tra đi.” Nữ thư ký vốn đang có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn nóira.

“Không cần chuyện nhỏ xé ra to, chỉ là bụng của tôi cóđiểm không thoải mái mà thôi, lúc trước không phải tôi thường bị như vậy sao?”La Duẫn Hàm lơ đễnh.

“Tổng tài, trước kia là trước kia, bây giờ không giốngnhư vậy.”

“Làm sao không giống chứ?”

“Bởi vì hiện tại ngài đã kết hôn cho nên mới có thểmang thai, tôi cũng không chắc chắn lắm.” Nữ thư ký đã có hai đứa con cho nêncô cảm thấy tình trạng bệnh tổng tài rất có thể là mang thai.

“Cô nói mang thai?” La Duẫn Hàm sửng sốt lặp lại lờicủa cô.

“Đúng vậy, tôi lúc đầu mang thai cũng thường muốn nôn.Tổng tài, thời gian hành kinh lần trước của cô là khi nào?”

“Là khi nào? Tôi cũng không biết bởi vì thời gian hànhkinh của tôi luôn luôn không đúng ngày.” Bị thư ký nhắc cho tỉnh táo, La DuẫnHàm cũng có chút không xác định.

“Như vậy cô hẳn là nên đi bệnh viện kiểm tra  đi, nếu không phải mang thai thì có thể nhờ bác sĩgiúp cô lấy một ít thuốc.”

Cô thật sự mang thai sao?

Chỉ cần nghĩ đến bản thân có khả năng mang thai, LaDuẫn Hàm không hiểu vì sao lại cảm thấy khẩn trương bởi vì cô vẫn còn chưachuẩn bị tốt tâm lí mang thai, chuyện công ty cần xử lý còn rất nhiều, hiện tạicô căn bản không rảnh để mang thai.

Không, nhất định không phải mang thai bởi vì cô vàDiệc Vĩ đều có tránh thai, cô là không có khả năng mang thai.

La Duẫn Hàm hít một khẩu khí thật sâu bảo chính mìnhkhông nên khẩn trương quá, cô quyết định đi bệnh viện kiểm tra xác định mộtchút.

## 7. Chương 7

Chương 7

 “Tề phu nhân, xin chúc mừng cô, cô đã mang thaiđược ba tuần rồi.”

Ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, vẻ mặt La DuẫnHàm vừa kinh ngạc vừa giật mình lại sửng sốt, đầu óc cô đều trống rỗng.

Cô mang thai, cô thật sự mang thai! Nhưng mà bọn họkhông phải vẫn luôn tránh thai sao, vì sao cô lại có thể mang thai chứ?

Nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?

Đừng nói đến cô còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt để mangthai, hiện tại thời gian cũng không thích hợp tuy rằng Lập Hàn nói muốn phụtrách công tác chiêu thương nhưng không thể toàn bộ  đều quăng cho anh ấy làm được dù sao đây cũng là tráchnhiệm của cô.

Trừ việc đó ra, cô cũng không biết chính mình có thểlàm một người mẹ tốt hay không.

Luôn luôn cãi nhau là ấn tượng của cô đối với cha mẹ,mẹ cô rất ít khi ôm lấy cô, sau đó bởi vì bà biết chồng mình không thể toàn tâmtoàn ý yêu bà cho nên khiến cho bà vô cùng không cam tâm tình nguyện cùng tứcgiận, có khi thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô.

Đột nhiên, La Duẫn Hàm cảm thấy trong lòng xuất hiệnmột trận khủng hoảng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, thân mình hơi run nhè nhẹ.Cô có thể hay không giống như mẹ cô cảm thấy đứa bé đến thời điểm không thíchhợp sau đó không thể yêu thương nó thì sao?

Cho dù tình cảm của cô và ba ba đứa bé rất tốt nhưngnếu đứa bé đến thời điểm không thích hợp chẳng lẽ cô sẽ không muốn đứa bé nàysao? Không, như vậy thì rất đáng sợ.

Ba ba đứa bé…… Đúng rồi, cô nên gọi điện thoại choDiệc Vĩ, anh nhất định sẽ nói cho cô nên làm như thế nào mới tốt.

Khi nào thì cô trở nên ỷ lại vào ôg xã như thế?

La Duẫn Hàm lấy ra di động nhưng cuối cùng lại khôngcó gọi điện thoại. Nếu bây giờ anh vẫn còn đang làm việc, ở trong phòng giảiphẫu thì sao? Bởi vì cô không có nói cho anh biết hôm nay cô sẽ đến bệnh viện.

Nhưng mà giờ này phút này, cô thật sự rất muốn gặpanh.

Cuối cùng, cô hạ quyết định đi đến phòng làm việc tìmanh, nếu mà anh không có ở đó, cô có thể sẽ chờ anh một chút.

La Duẫn Hàm xác định xong chủ ý liền lập tức đi vàovăn phòng của chồng mình, cô phát hiện thấy cửa đang đóng lại. Thật tốt quá,hẳn là anh vẫn còn ở bên trong, cô cao hứng tiêu sái định tiến vào.

“Tề Diệc Vĩ, anh thật sự hơi quá đáng!”

Tay muốn đẩy cửa ra trong nháy mắt cứng đờ lại, đó làâm thanh của phụ nữ chẳng lẽ trong văn phòng của anh có người khác ư?

“Phạm Y An, em lại làm sao vậy, không phải vừa mới trởvề sao?” Ngữ khí người đàn ông có chút bất đắc dĩ.

Phạm Y An? Cô như thế nào giống như đã nghe qua cáitên này……a, cô nhớ ra rồi! Lúc trước khi đến bệnh viện, cô đã từng nghe quanhóm y tá nhắc đến cái tên này.

Giờ phút này người phụ nữ ở trong văn phòng ông xãchính là Phạm Y An sao? Tuy rằng cô đã từng muốn hỏi Diệc Vĩ rằng Phạm Y An làai nhưng mà lại cảm thấy dạng chất vấn này hình như không tín nhiệm anh cholắm, cho nên cô liền từ bỏ nhưng không nghĩ tới cô ta hiện tại thế nhưng lạixuất hiện.

“Anh cư nhiên  hỏiem làm sao vậy, anh không phải đã nói sẽ chịu trách cả đời với em sao?”

“Em lại nói đến việc này! Lời nói tám trăm năm trước,anh đã sớm quên rồi.”

“Em mặc kệ, em nhất định muốn anh phải chịu tráchnhiệm!” Đối với điểm ấy, người phụ nữ này thực kiên trì.

“Y An, em đừng náo loạn.”

“Anh lại còn nói em nháo sao? Ô…… là anh sống quá tốtcư nhiên thừa dịp lúc người ta đến Mỹ lén lút kết hôn, em muốn đi tìm Tề mẹ tốkhổ.”

“Em đủ rồi nha.” Ngữ khí người đàn ông đã muốn từ bấtđắc dĩ chuyển sang không kiên nhẫn.

“Em mặc kệ, buổi tối hôm nay anh phải đem bà xã anhkêu đi ra, biết không?”

“Được rồi.” Đối với yêu cầu này, người đàn ông thậtsảng khoái đồng ý.

La Duẫn Hàm nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, trongđầu liền vang lên tiếng ầm ầm. Trước kia Diệc Vĩ và Phạm Y An là một đôi tìnhnhân sao?

Anh không phải đã nói là sẽ chịu trách nhiệm cả đờiđối với em sao?

Em lại nói đến việc này! Lời tám trăm năm trước anhsớm đã quên rồi.

Em mặc kệ, em nhất định muốn anh phải chịu tráchnhiệm!

Diệc Vĩ trước kia từng nói qua sẽ chịu trách nhiệm cảđời với cô ta sao? Mà hiện tại cô ấy trở về từ nước Mỹ lại tìm anh chịu tráchnhiệm? Hơn nữa cô ấy hình như rất quen thuộc với mẹ chồng ……

Đến tột cùng có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ông xã cô lại còn nói sẽ chịu trách nhiệm với ngườiphụ nữ khác, vậy còn cô thì sao?

Bởi vì thật sự quá mức khiếp sợ, La Duẫn Hàm cảm thấychính mình rốt cuộc không thể tiếp tục nghe được nữa, chỉ sợ nghe thêm một câunữa, cô sẽ hỏng mất thôi.

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ giống như là của mộtđôi tình nhân nhưng mà cô chưa từng nghe anh nói có bạn gái…… không đúng, tuyrằng Tử Thiên đã từng thay cô hỏi thăm nhưng cái kia cũng không đại biểu rằnganh vốn thật sự không có mà khi bọn họ kết giao cô cũng không có hỏi qua, hiệntại nghĩ đến, anh xuất sắc vĩ đại như vậy làm sao bên người có thể không có bạngái chứ?

Như vậy…… cô là người thứ ba chen vào bọn họ sao?

Tại sao có thể như vậy chứ, cô vẫn nghĩ đến anh luônthuộc về một mình cô……

La Duẫn Hàm cảm thấy cả trái tim giống như bị đàorỗng, cơ hồ sắp không thở nổi.

Hiện tại Phạm Y An đã trở lại, bọn họ ba người nên làmcái gì bây giờ? Còn có đứa bé của cô……

Nghĩ đến đứa bé, La Duẫn Hàm vuốt ve bụng của mình,hốc mắt nhất thời đỏ lên.

Quan hệ tam giác khẳng định sẽ có người bị thương tổn,cha mẹ cô và mối tình đầu của cha cô không phải là ví dụ tốt nhất sao? Mỗi ngàyđều khắc khẩu, cuối cùng còn trẻ tuổi như vậy liền rời khỏi nhân thế……

Cô nên làm như thế nào đây?

Nhớ tới lời Phạm Y An nói muốn buổi tối gặp cô mà DiệcVĩ cũng đồng ý rồi, cho nên buổi tối cô thật sự sẽ cùng với đối phương gặp mặtsao?

Không!

Cô theo bản năng kháng cự, không muốn cùng tình địchgặp mặt.

Ngây ngốc đi đến trước thang máy, cô run run ấn phímthang máy xuống lầu.

Đanh! Một tiếng, cửa vừa mở ra, La Duẫn Hàm lo sợ khôngyên cúi đầu đi vào bên trong thang máy, đầu còn vang lên tiếng ầm ầm rung động,hoàn toàn không nghe thấy người từ trong thang máy đi ra kêu cô.

“Chị dâu?!”

Tề Diệc Phàm hô lên nhưng La Duẫn Hàm cũng không cóphản ứng, cho đến khi cửa thang máy đóng lại bắt đầu đi xuống dưới.

Chuyện gì đã xảy ra vậy, chị dâu không nghe thấy cậugọi tên chị ấy sao?

Tề Diệc Phàm cảm thấy buồn bực, sau khi nhìn thang máyđi xuống liền hướng đến văn phòng của anh trai mình.

Đi ra khỏi bệnh viện, La Duẫn Hàm máy móc tính gọiđiện thoại về cho công ty, nói rằng cô không đi làm được bởi vì hiện tại tâmtình cô thực hỗn loạn, cho dù trở về công ty cũng làm không được chuyện gì.

Giờ này phút này, Tử Thiên hẳn là đang làm công ở trụsở của Lập Hàn, cô không có cách nào lại đi quấy rầy nhưng mà cô còn có thể đinơi nào đây?

Kinh ngạc nhìn bầu trời xanh không một đám mây, tronglòng cô loạn thành một đoàn.

“Y An, em chào hỏi cũng nháo đủ rồi, có thể trở về vănphòng của em.” Trên mặt Tề Diệc Vĩ tràn ngập bất đắc dĩ.

Phạm Y An không để ý đến lệnh đuổi khách của anh.

“Không thấy lâu như vậy, làm chi lại vội vã đuổi ngườinhư vậy? Hơn nữa anh thật sự không có suy nghĩ nha, cư nhiên thừa dịp lúc em đithực tập ở Mỹ liền vụng trộm kết hôn, thật sự là rất khoa trương.”

“Tối hôm nay anh sẽ cùng bà xã anh mời em ăn cơm.” TềDiệc Vĩ đành phải hứa hẹn nói.

“Cái này không phải tốt lắm sao.”

Thời điểm trung học cô liền cùng toàn bộ gia đìnhchuyển đến trên lầu, có thể nói là cùng anh em Tề gia cùng nhau lớn lên thanhmai trúc mã, vô cùng thân thiết. Vì nguyên nhân như thế cho nên khi phát hiệncó người thừa dịp cô đi Mỹ thực tập vụng trộm kết hôn, mới có thể khiến cho côvô cùng tức giận cái tên không có nghĩa khí kia.

“Nói thực ra, em còn thật sự muốn trông thấy bà xã anh.Từ nhỏ đến lớn, mấy cô gái đã từng bị anh từ chối cho dù tọa bất mãn Đông Kinhcự đản, cũng nhất định tọa mãn Đài Bắc tiểu cự đản, vì sao anh lại lựa chọn côấy?”

Hơn nữa nghe nói bọn họ mới kết giao được một thángliền quyết định kết hôn khiến cho cô thật sự rất ngạc nhiên.

Từ trước kia Y An nói chuyện cũng rất khoa trương, rấtgiống người nào đó.

“Anh rất sớm trước kia liền quen biết cô ấy.” Tề DiệcVĩ cười khẽ nói.

“Rất sớm trước kia liền quen biết? Sớm bao lâu? So vớithanh mai trúc mã như em còn sớm hơn sao?”

“Đúng, còn muốn sớm hơn.”

“Nga nha, thì ra là thế, trách không được trước kiatất cả các cô gái thích anh đều vấp phải trắc trở nhưng vì sao cho tới bây giờcũng chưa từng nghe anh nói qua?”

“Về sau khi rảnh nói tiếp.” Đó là một chuyện xưa rấtdài.

“Đúng rồi, em về nuớc sớm hơn một ngày có nói cho DiệcPhàm chưa?”

“Có a, vừa rồi trước khi đến bệnh viện em đã gọi điệnthoại cho cậu ta rồi.” Phạm Y An vừa mới nói xong, cửa ban công liền bị đẩy ra,cô vừa nhìn thấy người đàn ông đi vào liền lập tức cao hứng xông lên ôm lấy cậuta trước,“Thân ái, em rất nhớ anh nha.” Cô nhiệt tình hôn lấy bạn trai, chụt!

Tề Diệc Phàm ôm lấy bạn gái âu yếm, sau khi hôn bạngái xong, cậu liền xoay người lại, ôm – lấy!

“An An, nhớ em muốn chết.”

“Phàm Phàm, em cũng vậy, nhớ anh muốn chết.”

Chụt! Chụt! Chụt! Trong nháy mắt hai người như biếnthành trẻ sinh đôi kết hợp, miệng với miệng hôn nhau mãnh liệt vài cái.

Tề Diệc Vĩ dở khóc dở cười nhìn bọn họ. Hai người kiarốt cuộc có biết hay không bên cạnh còn có người a? Thật sự là rất khoa trương!Bất quá anh cũng quen rồi, khi bọn họ còn học đại học đã chính thức hướng ngườinhà tuyên bố kết giao, cảnh tượng như vậy anh thường xuyên nhìn thấy, đã sớmthấy nhưng không thể trách được.

Chính là anh không khỏi có chút lo lắng, hai người kiamặc kệ là cá tính hay là nói chuyện đều vô cùng khoa trương, về sau con của bọnhọ cũng sẽ như thế sao?

Sau khi hai người thân thiết xong, Phạm Y An vẫn ômchặt bạn trai, trước kia cô thường la hét về sau phải làm Tề phu nhân, mọingười đều nghĩ đến người cô chỉ là Tề Diệc Vĩ nhưng kỳ thật chính là vị bác sĩTề nhỏ này, ha ha.

“Đúng rồi, anh hai, chị dâu bị làm sao vậy sao?” TềDiệc Phàm đột nhiên nhớ tới chuyện chị dâu có chút không thích hợp.

“Cái gì làm saovậy?”

“Vừa rồi em nhìn thấy chị ấy đi vào bên trong thangmáy nhưng mà khi em gọi, chị ấy đều không phản ứng, em còn nghĩ đến anh và chịdâu sẽ không nên là cãi nhau chứ?”

“Em nói là em gặp phải chị dâu?” Tề Diệc Vĩ cũng thựckinh ngạc, lúc này Duẫn Hàm hẳn là đang làm việc ở công ty mới đúng.

“Đúng rồi, gặp gỡ ngay tại thang máy, chẳng lẽ chị ấykhông có tới tìm anh ư?” Tề Diệc Phàm cảm thấy kì lạ.

Lúc này, bác sĩ Đinh ở khoa phụ sản có giao tình rấttốt với Tề Diệc Vĩ gọi điện thoại hướng anh nói chúc mừng.

“Chúc mừng?” Tề Diệc Vĩ không hiểu làm sao.

“Ai nha, thật có lỗi, anh còn chưa biết sao? Chẳng lẽvợ anh còn chưa nói cho anh nghe?” Ai cũng đều biết La Duẫn Hàm chính là phunhân của Tề Diệc Vĩ.

“Nói cái gì?”

“Diệc Vĩ, xin chúc mừng anh, vợ của anh vừa mới đếnlàm kiểm tra, cô ấy đã mang thai.”

“Vợ của tôi mang thai?”

“Đúng, tôi nghĩ cô ấy có thể là muốn cho anh một kinhhỉ, tôi lại nói trước phá vỡ rồi, thật có lỗi!”

Vốn là bác sĩ không thể lộ ra tư liệu của bệnh nhânnhưng anh và Diệc Vĩ là bạn tốt, hơn nữa đây là sự kiện khiến cho người ta vuimừng cho nên anh mới gọi điện thoại đến chúc mừng.

Tề Diệc Vĩ hướng bạn tốt nói lời cảm tạ liền tắt điệnthoại, anh thực kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại cho vợ mình nhưng không có ainghe máy.

“Anh hai, chị dâu mang thai sao? Như vậy vừa rồi chịấy muốn đi lên nói chuyện này cho anh sao?” Tề Diệc Phàm đoán nói.

“Nhưng mà anh không có nhìn thấy cô ấy.” Nếu chuyện lànhư thế này, Duẫn Hàm càng không thể không đến tìm anh.

“Đúng, em vẫn ở ngay tại nơi này, em cũng không cónhìn thấy.” Phạm Y An phụ họa.

“Kì lạ, rõ ràng chị dâu có lên đây, vì sao các ngườiđều không nhìn thấy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư?”

“Em nói xảy ra chuyện gì?” Tề Diệc Vĩ khẩn trương hỏi.

“Em cũng không biết, em chỉ biết bộ dáng chị dâu lúcđó biểu tình vẻ mặt thoạt nhìn như bị đả kích, cả người sắc mặt tái nhợt hơnnữa còn bất an.” Tề Diệc Phàm hồi tưởng lại.

“Vì sao hiện tại em mới nói?!” Tề Diệc Vĩ mau bị emtrai làm cho tức chết rồi.

“Chẳng lẽ cô ấy đến đây sau đó ở cửa nghe được Y Annói đùa?”

“A?” Phạm Y An mở lớn miệng, biểu tình vẻ mặt hốthoảng.

“Phạm Y An, nếu vợ anh và đứa bé xảy ra chuyện gì, anhsẽ không tha thứ cho em!”

Tề Diệc Vĩ càng nghĩ càng lo lắng, nói xong liền lậptức bước nhanh đi ra văn phòng.

Tề Diệc Phàm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu hỏi bạn gái.

”An An, em lại nói cái gì vậy?”

“Không phải chúng ta thường nói đùa sao, như là muốnanh trai anh chịu trách nhiệm đối với vết sẹo trên trán em -”

Trước kia khi cô cùng anh em Tề gia đi đánh bóng rổ,không cẩn thận bị Tề Diệc Vĩ truyền quả bóng đến mà té ngã đương nhiên bị xướtda đổ máu, lúc ấy cô khóc lóc nói nếu như bị lưu lại vết sẹo thì nên làm cái gìbây giờ, Tề Diệc Vĩ nói về sau sẽ chịu trách nhiệm đi chỉnh hình sửa sắc đẹpcho cô mà Tề Diệc Phàm lại nói sẽ cưới cô, mặc kệ cô trở nên xấu như thế nàocậu ta cũng đều muốn kết hôn với cô, cho nên cô mới có thể yêu Tề Diệc Phàm.

“Phàm Phàm, thực xin lỗi, em thật sự không phải cố ýmuốn nói những lời này cho chị dâu anh nghe được.”

“Rống, em thật là muốn nói giỡn cũng phải nhìn trườnghợp một chút chứ, lần này anh trai anh thật sự rất tức giận,” Những lời saukhông cần nói ra, Tề Diệc Phàm cũng biết là cái gì.

“Em chỉ là hay nói giỡn làm sao mà biết được chị dâuanh lại vừa vặn đi tìm Diệc Vĩ đâu. Phàm Phàm, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?Bộ dáng Diệc Vĩ vừa rồi thoạt nhìn thực giận dữ, nếu xảy ra chuyện gì, em khẳngđịnh sẽ bị anh ấy giết chết.”

“Vậy thì còn đứng đó làm gì nữa, nhanh chóng giúp anhtìm chị dâu đi!”

Thư ký nói tổng tài không có trở về công ty, Cảnh thúccũng nói tiểu thư không có trở về, Uông Tử Thiên cũng thực khẩn trương hỏi anhDuẫn Hàm đã xảy ra chuyện gì –

Như vậy rốt cuộc Duẫn Hàm đi nơi nào chứ?

Tề Diệc Vĩ nắm chặt hai tay, tâm tình không yên bấtan, cô bây giờ đang ở đâu chứ?

Người có thể liên lạc được, anh cơ hồ toàn bộ đều gọiđiện hỏi nhưng không có ai biết cô đang ở nơi nào. Người phụ nữa kia! Nghe thấycuộc nói chuyện của anh và Phạm Y An, vì sao cô lại không tiến vào chất vấn hỏicho rõ ràng chư?

Chỉ cần nghĩ đến cô có khả năng một người tránh ở nơinào đó vụng trộm khổ sở khóc, anh liền đau lòng không thôi, anh nhất định sẽlập tức tìm được cô.

Trời sắp tối rồi, Tề Diệc Vĩ đã muốn tìm hơn hai tiếngđồng hồ.

Di động anh nắm trong tay đột nhiên vang lên, là DiệcPhàm.

“Này, Diệc Phàm, chị dâu em trở về rồi sao?”

Anh nhờ bọn người Diệc Phàm trước mắt đi đến nhà trọcủa anh và Duẫn Hàm chờ, nếu Duẫn Hàm có trở về thì lập tức gọi điện thoạithông báo cho anh, đương nhiên những người khác cũng vậy, nếu biết Duẫn Hàm ởnơi nào nhất định phải lập tức nói cho anh.

“Không có.” Tề Diệc Phàm rầu rĩ trả lời.

“Vậy em gọi tới làm gì?” Tìm không thấy người, tronglòng khủng hoảng khiến cho Tề Diệc Vĩ hổn hển phát hỏa, khẩu khí rất cáu gắthỏi.

“Anh hai, em là muốn nói chị dâu có thể hay không làngồi ở quán cà phê nào đó, một mình suy nghĩ sự tình, hẳn là tối nay sẽ trởvề……”

Tề Diệc Vĩ không có nghe lời em trai nói xong liền tắtmáy, sau đó  anh liền gọi điện cho Uông Tử Thiên.

“Tề Diệc Vĩ, anh tìm được Duẫn Hàm sao?”

“Còn chưa có.”

“Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao DuẫnHàm lại không tìm thấy được?”

“Cái này chờ tôi tìm được cô ấy rồi nói lại với cô sau.Đúng rồi, Tử Thiên, tôi hỏi cô một chút, mỗi khi Duẫn Hàm tâm tình không vui sẽđi đến quán cà phê hay địa phương linh tinh nào đó không?”

“Sẽ không, Duẫn Hàm cô ấy rất sợ bị người ta nhận rachỉ trỏ cho nên cô ấy rất ít khi đi đến quán cà phê đều là đi nhà hàng haykhách sạn.”

“Phải không? Vậy thì khi tâm tình cô ấy không vui sẽcó đi nơi nào không?”

“Trước kia tâm tình cô ấy không vui đều tới tìm tôi,cho nên tôi cũng không nghĩ ra cô ấy rốt cuộc đi đến nơi nào. Tề Diệc Vĩ, rốtcuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi tìm cô ấy trước sẽ nói với cô sau.”

Lại đóng điện thoại lại, tâm tình Tề Diệc Vĩ nhanhchóng phập phồng.

Rốt cuộc Duẫn Hàm là chạy đi nơi nào? Vì sao lại tắtmáy?

Đột nhiên, anh nhớ tới một chỗ.

Đúng rồi! Cô ấy có thể sẽ ở nơi đó……

Khởi động xe, anh hoả tốc đi đến địa phương kia.

Đó là nơi anh và cô lần đầu gặp nhau.

## 8. Chương 8

Chương 8

La Duẫn Hàm ngồi ở dưới một gốc cây đại thụ, cô nhìnánh mặt trời đang từ từ lặn xuống.

Trước đây cha cô thường mang cô đến công viên này đểtản bộ, tuy rằng tình cảm giữa ông và mẹ cô không được tốt cho lắm nhưng chavẫn rất yêu thương cô.

Cô và cha thường xuyên cùng nhau ngồi ở dưới cây đạithụ này, chính là ông luôn nhìn mặt trời thật lâu, trước kia cô không hiểunhưng hiện tại cô đại khái cũng hiểu được, cha cô chính là đang tưởng niệm mốitình đầu của ông.

Ngay lúc đó cô thật cao hứng khi có thể cùng cha ngồiở chỗ này, nhìn bầu trời mây trôi còn có thể xem tịch dương, bởi vì một giâykia thực bình tĩnh và im lặng, nó cũng là chuyện vui vẻ nhất trong trí nhớ thờithơ ấu của cô.

Cũng bởi vì sau khi cha mẹ qua đời, chỉ cần tâm tìnhcô không vui hoặc thành tích học tập ở trường học bị điểm kém, cô sẽ liền chạytới nơi này ngồi ở dưới gốc cây đại thụ, cảm giác như là cha cô vẫn ngồi ở bêncạnh khiến cho cô không hề cảm thấy cô đơn, khổ sở sẽ từ từ tan biến.

Nhìn đại thụ bên cạnh, cô lại nhớ đã từng có một ngườicon trai nói sẽ làm đại thụ của cô. Hiện tại, đại thụ của cô vẫn là một mình côsao? Nước mắt không tự giác rơi xuống nhưng khi phát hiện có người đi qua, côliền lập tức lau đi nước mắt.

Khi cô tỏ tình với Diệc Vĩ, cô chính là thực đơn thuầnmuốn nói cho anh biết cô thích anh mà thôi cũng không hề nghĩ tới anh sẽ kếtgiao cùng cô, càng không nghĩ tới chính mình lại trở thành người thứ ba.

Nhớ tới lời nhóm y tá nói lúc trước, Phạm Y An từngnói qua về sau cô ấy nhất định phải làm Tề phu nhân, cô thật sự không hiểu nếuDiệc Vĩ đã có đối tượng phải chịu trách nhiệm cả đời thì vì sao anh lại chủdộng cầu hôn cô chứ?

Cô không biết cũng không nghĩ ra, một mình cô ngồi ởdưới chỗ này một hồi lâu nhưng đầu vẫn thực hỗn loạn, tâm tình cũng giống nhưvậy.

Bất quá cô cũng biết mình không thể ngồi ở chỗ này mãiđược cho dù cô không muốn đối mặt nhưng cô cũng không có biện pháp trốn tránhcả đời.

Đột nhiên cô nhớ tới, bản thân cũng không phải chỉ cómột người. Vuốt ve bụng, chính là cục cưng trong bụng không phải đang ở cùng côsao? Nghĩ đến đây, hốc mắt cô lại một lần nữa nổi lên nước mắt.

Thật là kì diệu, lúc trước cô còn cảm thấy cục cưngđến thời điểm không thích hợp nhưng hiện tại cũng rất cảm ơn và cảm thấy thựccảm động khi có cục cưng làm bạn, vô luận như thế nào, cô cũng muốn sinh ra cụccưng.

Cố gắng hít sâu một hơi, khống chế ý niệm trong đầumuốn khóc, trước đây khi cô đi học sẽ nhẫn nại không muốn khóc bởi vì cô biếtông nội sẽ tức giận, Cảnh thúc cũng nói không thể khóc ở trước mặt ông nội.

May mắn chỗ ngồi ở công viên này không có bị dỡ xuống,đại thụ cũng còn ở đây, La Duẫn Hàm nghĩ đến chuyện lúc trước, trong đầu dầndần hiện ra một đoạn trí nhớ đã bị cô quên từ lâu. Trước đây cô thường xuyênngồi ở chỗ này, sau đó hình như có một người xuất hiện làm bạn với cô, cùng cônói chuyện phiếm……

“Chỉ biết em lại ngồi ở đây, lần này lại làm sao vậy,điểm không tốt hay vẫn là bị ông nội mắng?”

“Bởi vì em là nữ sinh.”

“Nữ sinh thì như thế nào?”

“Mọi người đều nói ông nội muốn là cháu trai cho nênông mới thực thất vọng, ông không thích em là nữ sinh.”

“Nhưng anh lại thực thích em là nữ sinh.”

“Phải không?”

“Đến đây, cho em cái này.”

“Đây là kẹo, ông nội không cho phép em ăn kẹo đâu.”

“Em ở trong này ăn xong làm sao ông nội em lại biếtđược em ăn kẹo?”

“Nha.”

“Thế nào, ăn có ngon không?”

“Ừ, ăn ngon lắm cám ơn anh nha.”

Có lẽ là bởi vì việc đã xảy ra lâu lắm rồi, La DuẫnHàm nhớ tới một đoạn kí ức đã quên từ lâu.

Khi đó hình như là cô mới học tiểu học lớp 4 hoặc lớp5 gì đó, lúc ấy ông nội đối với cô yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc, toàn bộđiểm kiểm tra phải lớn hơn chín mươi lăm điểm khiến cho cô cảm thấy áp lực thậtlớn. Đối mặt với trách cứ của ông nội, cô thường xuyên chạy tới nơi này, nơi màcô cảm thấy khoái hoạt lại an tâm.

Thời điểm kia, có một vị ca ca sẽ ôn nhu an ủi cô, anhcòn thường xuyên mua kẹo trái cây cho cô ăn, cô rõ ràng đã nói với anh là ôngnội không cho phép cô ăn kẹo nhưng anh vẫn mua kẹo cho cô ăn, kỳ quái là saumỗi lần ăn kẹo của vị đại ca kia, tâm tình của cô liền trở nên tốt hơn.

Sau đó thì sao?

La Duẫn Hàm cố gắng hồi tưởng lại, cô thực thích nóichuyện cùng với vị đại ca kia nhưng sau đó cô lại bị bệnh nặng một hồi phải ởtrong bệnh viện suốt mấy ngày, sau khi về nhà Cảnh thúc liền quan sát cô khôngcho phép cô lại chạy đến bên ngoài trúng gió.

Lại qua mấy ngày, khi cô rốt cục có thể lại đến dướigốc cây đại thụ này, rốt cuộc cũng chưa từng gặp qua vị đại ca kia.

Sau đó bọn họ chuyển nhà, ông nội bán đi căn nhà cũchuyển đến sống ở biệt thự này, mà cô cũng bởi vì khóa học càng ngày càng nặngnên mỗi ngày đều có gia sư đến dạy học, cô liền quên đi chuyện đã từng xảy ranày.

Cô đã quên chuyện này lâu lắm rồi, đối với diện mạocủa vị đại ca kia ấn tượng đã sớm mơ hồ……

“Anh chỉ biết em ở trong này.”

Nghe được âm thanh quen thuộc, La Duẫn Hàm chớp chớpmắt còn tưởng rằng bản thân mình nhìn lầmrồi  dùsao thì Diệc Vĩ làm sao có thể biết được công viên này mà tìm cô chứ.

Nhưng mà khi cô nhìn thấy chồng mình thật sự hướng đếncô mà đi, cô mới phát hiện chính mình không phải đang nằm mơ, nhất thời kinhngạc không thôi.

“Ông xã, làm sao anh có thể ở đây vậy?”

“Rốt cục cũng tìm được em.”

Trên trán Tề Diệc Vĩ đầy mồ hôi do lo lắng nhưng khithấy bà xã thân yêu vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu ngồi ở dưới cây đại thụ, tâmtình của anh cuối cùng cũng có thể giãn ra một chút, anh mỉm cười hướng đến cô.

La Duẫn Hàm không thể tin được.

“Anh làm sao có thể biết được nơi này?”

Cô cũng không có nói cho anh nghe chuyện trước đây,hơn nữa nơi này ngay cả Tử Thiên cũng không biết. Nhưng khi anh từ từ đến gần,thân ảnh của anh lại cùng một hình ảnh mơ hồ giống nhau……

Trong phút chốc, cô quát to một tiếng.

“A! Anh chính là vị đại ca kia lúc ấy thường thườngmua kẹo cho em ăn.”

“Em hiện tại mới nhận ra, khi học đại học lần đầu tiênanh nhìn thấy em liền nhận ra.”

Bộ dáng thanh lệ cùng với bộ dáng đáng yêu trước đâycủa cô không khác nhau gì mấy. Khi học đại học nhìn thấy cô, anh thật cao hứngnhưng lại nhìn ra được cô tựa hồ đã quên mất anh.

Đi đến bên người bà xã, anh từ trong túi tiền lấy ramột bao kẹo, mở ra sau đó liền lấy ra một viên kẹo, anh kéo tay cô qua, thả vàotrong tay cô.

“Đến đây, cho em.”

La Duẫn Hàm nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, tim lạiđập nhanh hơn.

“Thật có lỗi, cửa hàng tạp hóa trước kia thường muakẹo lại đóng cửa rồi, đây là kẹo anh vừa mới mua ở siêu thị.”

Cô vừa mừng vừa sợ, hốc mắt phiếm hồng, vạn vạn khôngnghĩ tới Diệc Vĩ chính là vị đại ca năm đó, hơn nữa anh nói khi học đại họcliền nhận ra cô mà cô cư nhiên đã quên anh……

Khó trách khi bọn họ gặp nhau ở bệnh viện, anh lại nóivới cô đã lâu không thấy, còn hỏi cô có ấn tượng với anh hay không, chỉ tiếclúc ấy cô cái gì cũng không nhớ ra.

“Làm chi lại ngây ngốc nhìn kẹo như vậy, hiện tại ôngnội hẳn là sẽ không cấm em ăn kẹo chứ?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

“Trước kia em thật đúng là rất thích ngồi ở chỗ nàymà.”

Cô gái nhỏ có bộ dáng vừa đáng yêu lại có điểm u buồnkia đã trưởng thành rồi, hơn nữa bây giờ còn là bà xã của anh.

“Khi đó anh và em trai tạm thời ở nhờ nhà cậu, vốnmuốn nói với em anh phải về nhà nhưng vài lần đến đây đều không nhìn thấy em.”

“Lúc đó em sinh bệnh, không thể ra ngoài được sau đóđợi đến khi em khỏe lên vài lần ra đây cũng không nhìn thấy anh.” Nguyên laianh phải về nhà.

“Phải không? Nguyên lai chúng ta bỏ lỡ, anh còn nghĩchuyện anh mua kẹo cho em ăn bị ông nội em phát hiện sau đó cấm không cho em rangoài chứ.”

Tề Diệc Vĩ cười nói. Sau khi anh trở về nhà bởi vì vẫnlo lắng cho cô nên anh còn thường xuyên chạy tới đây nhưng vẫn thủy chung khônggặp lại cô.

Vốn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữ sinhnhỏ có ánh mắt vừa đáng yêu vừa u buồn kia nhưng lại không nghĩ tới khi học ởđại học lại nhìn thấy cô, cô chẳng những vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt thoạtnhìn cũng tinh ranh thông minh thanh lệ, sau khi hỏi thăm anh mới biết được côtên là La Duẫn Hàm.

Nói thực ra, khi ở đại học lại nhìn thấy cô, anh thậtsự cao hứng, bởi vì cho tới nay anh đều nhớ cô gái nhỏ kia sau khi lớn lênkhông biết như thế nào, có phải hay không còn giống như trước kia buồn bựckhông vui? Khi đó nhìn thấy cô thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, anh cũng antâm.

Lúc ấy anh học tập bận rộn bởi vậy cũng không dànhnhiều tâm tư để suy nghĩ chuyện này, tuy rằng đôi lúc nhớ tới nhưng cuối cùngvẫn lơ đểnh, anh cũng không thật sự nghĩ tới vì sao chính mình lại vẫn nhớthương cô.

Hơn nữa khi đó anh cũng phải vội vàng ra nước ngoài duhọc cũng không có thời gian rảnh tìm cô để quen biết, vốn tưởng sau khi trở vềsẽ tìm cô, không ngờ anh luôn luôn ở nước ngoài đợi đến khi thực tập xong mớitrở về Đài Loan, sau đó trực tiếp tiến vào bệnh viện T đại làm việc, cuộc sốngbắt đầu bề bộn nhiều việc cho nên chuyện này cũng dần dần phai nhạt.

Lại nghe được tên của cô là khi bạn tốt yêu cầu anhtham gia hội bạn cũ.

Sau đó anh không đi được, nghe nói cô cũng không cóđi, anh vốn thực thất vọng, ai ngờ bọn họ lại gặp nhau ở bệnh viện.

Cho đến khi nhìn thấy cô ở bệnh viện, một giây kia khianh nhìn thấy cô gái nhỏ đã lớn lên trở thành một người phụ nữ xinh đẹp thìtrong lòng anh lại xuất hiện rung động không nói nên lời, mà khi cô đỏ mặt e lệtỏ tình với anh, trong lòng anh không thể kiềm chế được mà nhảy nhót mừng nhưđiên, lúc đó anh mới chính thức nhận ra một việc – anh đã sớm yêu cô gái này từlâu.

Bọn họ kéo nhau đi một vòng, lại còn rất nhiều vòng,đã từng có cơ hội xuất hiện nhưng lại bỏ lỡ, may mắn là cuối cùng bọn họ lạitrở về vòng xuất phát, chuyện xưa cũng có kết thúc tốt đẹp.

“Nơi này khiến cho người ta cảm giác thật bình tĩnhlại thoải mái, về sau chúng ta có thể thường mang đứa nhỏ đến nơi này vui chơivới nhau.”

“Anh biết em mang thai sao?!” La Duẫn Hàm từ trongkinh hỉ trở lại sự thật, cô lại nghĩ tới chuyện làm cho người ta khổ sở kia, côcúi đầu xuống, bàn tay to ấm áp quen thuộc lập tức vây quanh lấy vai cô.

“Không phải em nghe được cuộc đối thoại của anh vàPhạm Y An sao?”

Vẻ mặt La Duẫn Hàm đưa ra biểu tình “Anh làm sao cóthể biết được”, ánh mắt ngập nước nhìn thẳng xem xét anh.

Tề Diệc Vĩ đau lòng hôn xuống khuôn mặt gần như muốnkhóc kia của cô.

“Quan hệ giữa anh và Y An không phải giống như lời côấy nói. Cô ấy là con gái của hàng xóm gia đình anh, bọn anh từ nhỏ đã rất thânthiết với nhau, cô ấy nói chuyện rất giống bạn trai của mình, cực kì khoatrương lại khôi hài.”

Chẳng lẽ là do cô hiểu lầm? Phạm Y An là hay nói giỡn,hơn nữa cô ấy đã sớm có bạn trai?

“Nhưng mà cô ấy nói…… Anh từng nói sẽ chịu trách nhiệmcả đời với cô ấy……”

“Khi học trung học do chơi bóng không cẩn thận nên hạicô ấy bị thương, để lại một chút vết sẹo, anh nói với cô ấy về sau sẽ chịutrách nhiệm dẫn cô ấy chỉnh hình sửa sắc đẹp.” Về sau anh tuyệt đối cấm Y Anlại giở trò đùa vui này.

Thật là như vậy sao?

“Nhưng mà em nghe nhóm y tá nói, Phạm Y An nói cô ấyvề sau nhất định phải làm Tề phu nhân…… Cái này cũng là nói giỡn sao?”

Tề Diệc Vĩ cố ý nhíu mày lại.“Cái này không phải nóigiỡn.”

“Cái gì?!” La Duẫn Hàm kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

Anh nhân cơ hội hôn trộm một cái.

“Lúc nãy anh không phải đã nói cô ấy và bạn trai rấtgiống nhau sao, nói chuyện đều thực khoa trương, em nghĩ lại xem nhà chúng tacó ai nói chuyện khoa trương nhất?”

“Diệc Phàm!” Diệc Phàm luôn nói chuyện thực khôi hài.“Bạn trai của cô ấy là Diệc Phàm sao?”

“Đúng vậy, tuy rằng Y An so với Diệc Phàm lớn hơn haituổi nhưng bọn họ khi học đại học đã kết giao, tính chờ đến khi Diệc Phàm trởthành bác sĩ bệnh viện liền kết hôn.”

Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là cô một người miênman suy nghĩ! La Duẫn Hàm cảm thấy thật xấu hỗ ửng đỏ mặt.

Sớm biết vậy, lúc ấy cô đã đi vào hỏi cho rõ ràng màkhông phải bị bóng ma quá khứ khiến cho phiền não, sợ hãi đối mặt với chântướng……

“May mắn em và đứa bé không có chuyện gì.” Phụ nữ cóthai sợ nhất chính là kích thích, đặc biệt là cô đang mang thai ở thời kì đầu,đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao anh lại khẩn trương lo lắng nhưvậy, vội vã đi tìm cô.

“Đứa bé…… Anh thích đứa bé sao?” Nói đến đứa bé, côkhông khỏi có chút sầu lo.

“Anh thực hoan nghênh sự xuất hiện của nó.” Nghĩ đếnchính mình sắp trở thành ba ba, Tề Diệc Vĩ vui vẻ cười.

“Nhưng mà em thực lo lắng rằng em không thể trở thànhmột người mẹ tốt, công việc của em bận rộn như vậy, tương lai chỉ sợ sẽ khôngcó thời gian chăm sóc đứa bé.”

Thời gian cô bồi ông xã còn muốn thiếu, việc này khiếncho cô cảm thấy thực băn khoăn, hiện tại lại có đứa bé, cô thật sự lo lắngkhông thể làm một người mẹ xứng đáng.

“Hiện tại có rất nhiều người mẹ vừa làm việc vừa nuôicon, chỉ cần đứa nhỏ biết em thương nó là đủ rồi. Đúng rồi, anh có khả năngchưa nói cho em nghe, mẹ anh từng muốn chúng ta nhanh chút sinh đứa bé, bà rấtvui vẻ giúp chúng ta chăm sóc.” Tề Diệc Vĩ cầm lấy tay vợ mình.

“Em yên tâm làm việc của em đi, sẽ có rất nhiều ngườiyêu thương đứa bé này.”

Nghe xong lời này, mũi La Duẫn Hàm nhịn không được đỏlên.

“Anh cũng là lần đầu tiên làm ba ba, cũng cảm thấykhẩn trương nhưng mà anh tin tưởng đứa bé sẽ biết chúng ta yêu thương nó baonhiêu.”

“Ông xã……” Cô cảm động nhìn anh, chủ động đưa môi lên.Lần nào anh cũng có thể nhanh chóng xoa dịu bất an trong lòng cô, thật sự tựanhư cây đại thụ đáng giá để cho cô dựa vào, có anh ở bên người sẽ làm cho côcảm thấy ấm áp lại an tâm.

Sau khi hai người triền miên hôn xong, ôm lấy nhaungồi ở dưới cây đại thụ, đây là nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, hiện tại haingười lại một lần nữa nhìn tịch dương màu hoàng kim chậm rãi hạ xuống, thật sựđẹp quá.

Sau đó, Tề Diệc Vĩ mới đứng lên, vươn tay nói với cô.

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

“Được.” La Duẫn Hàm đem bàn tay nhỏ bé đặt vào bàn tayto của anh cười đến sáng lạn.

Mặt trời chiều ngã xuống về tây chiếu rọi ra thân ảnhthật dài của một đôi nam nữ, bọn họ tay nắm chặt với nhau tạo thành một hìnhảnh khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.

Sáng thứ bảy, Uông Tử Thiên nhịn không được dậy sớm,mang theo lễ vật đến nhà bạn tốt.

“Duẫn Hàm, chúc mừng cậu sắp làm mẹ rồi, nói trước làmình phải làm mẹ nuôi đó nha.”

Uông Tử Thiên đưa lên hai bộ quần áo xinh đẹp dành chophụ nữ có thai, còn có một đôi giày  trẻem thật dễ thương. Đêm qua cô đi đến công ty bách hóa mua quần áo dành cho phụnữ có thai, nhìn thấy đôi giày trẻ em này thực đáng yêu liền nhịn không đượcmua một đôi.

“Tử Thiên, cám ơn cậu, quần áo dành cho phụ nữ có thainhìn rất đẹp nhưng cậu mua giày trẻ em sớm như vậy làm sao biết được là gái haytrai?” La Duẫn Hàm nhìn đôi giày thực đáng yêu, vui vẻ cười.

“Bởi vì nó thực đáng yêu thôi.”

“Cám ơn cậu.” Cô cũng thấy đôi giày này rất đáng yêukhiến cho người ta yêu thích không thôi.

“Đúng rồi, lần sau cậu không cần lại đột nhiên mấttích còn dọa phá hư một đống người như vậy.”

Nhớ tới mấy ngày hôm trước bộ dáng Tề Diệc Vĩ gọi điệnthoại vội vã tìm Duẫn Hàm, hại cô còn nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó lạinghe Duẫn Hàm giải thích, cô chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, người tanói phụ nữ có thai đặc biệt nhạy cảm, xem ra là thật.

“Mình thực có lỗi, lần sau sẽ không như vậy.”

Nhớ tới mấy ngày hôm trước bản thân gây phiền phức, LaDuẫn Hàm vẫn cảm thấy thật không tốt, đặc biệt là đối với bạn gái Phạm Y An củaDiệc Phàm.

“Cậu còn muốn có lần sau nữa à, vậy thì khẳngđịnh  sẽ làm cho người người ngã xuống ngựa hết.”

Uông Tử Thiên đưa mắt nhìn hướng về phòng bếp, vừa rồiTề Diệc Vĩ nói muốn đi vào pha cà phê.

“Ông xã cậu thật khoa trương, không nhìn thấy cậu, anhta lập tức lần lượt gọi điện thoại ọi người, hại mình cũng khẩn trương đếnđòi mạng, kết quả chính là cậu muốn một người yên lặng một chút mà thôi.”

“Bởi vì anh ấy lo lắng ình.”

Sau đó cô mới biết được, nguyên lai thời điểm cô ngồiở dưới cây đại thụ miên man suy nghĩ, mọi người lại vội vàng tìm kiếm cô khiếncho cô cảm thấy thật vô cùng có lỗi.

“Tuy rằng hơi có điểm khoa trương nhưng mình cảm giácđược anh ấy thật sự quan tâm đến cậu, ai, thật sự làm cho người ta hâm mộ nha,mình cũng muốn có một người đàn ông quan tâm đến mình như vậy.” Uông Tử Thiênhâm mộ nói.

“Đúng rồi, mình nghe Lập Hàn nói cậu chạy tới trụ sởcủa anh ta làm công, đây là chuyện thật sao?”

“Ừ.” Uông Tử Thiên hào phóng gật đầu.

“Cậu chưa từng nghe qua gần quan được ban lộc sao?Mình hy vọng anh ta có thể nhìn được một mặt hiền tuệ của mình.“

Một mặt hiền tuệ? Nhớ tới Lập Hàn nói Tử Thiên chínhlà đi quấy rối, La Duẫn Hàm nhịn không được muốn cười.

“Tử Thiên, cậu thật sự thích Lập Hàn sao?”

Ngay từ đầu cô chỉ nghĩ rằng bạn tốt nói giỡn thôi,hoặc chính là nhất thời mê luyến cơ bắp của đối phương nhưng hiện tại xem ra tựahồ không chỉ như vậy.

“Đúng.” Uông Tử Thiên thành thật thừa nhận.

“Cậu nói với mình là anh ấy vừa mới tiếp nhận tu sửatầng cao nhất của cửa hàng bách hóa nhà cậu cho nên có một lần mình đến công tybách hóa liền thuận tiện lên lầu nhìn lén, anh ấy lúc đó chỉ mặc áo lót côngnhân, đường cong cơ bắp hoàn mỹ khiến cho người ta thật muốn cắn một ngụm nha.”Nói tới đây, ánh mắt của cô đều tỏa sáng.

“Cho nên cậu là bởi vì muốn cắn cơ bắp của anh ấy mớichạy tới làm công ở trụ sở sao?”

“Mình lớn lên là phụ nữ lỗ mãng như vậy sao?”

Rõ ràng chính là như vậy a! La Duẫn Hàm cười, thứcthời không nói gì.

“Lúc đó khi mình đi lên, nhìn thấy có một công nhânthân thể hình như không được khoẻ lắm lại còn cứng rắn chống đỡ, Tương Lập Hànbảo anh ta đi gặp bác sĩ, cũng nói anh ta không cần lo lắng, chuyện kế tiếp cứđể anh ấy làm, tiền lương cũng sẽ tiếp tục tính. Lúc ấy mình nhìn thấy thật cảmđộng nha, anh ấy không chỉ có cơ bắp, còn thật sự cố gắng làm việc, quan trọngnhất chính là anh ấy thực tốt bụng, hiểu được tình cảnh thương xót của vị côngnhân kia.”

Ngẫm lại cũng biết người công nhân kia vì sao sinhbệnh còn muốn cứng rắn chống đỡ bắt đầu làm việc, không phải là vì muốn kiếmthêm một chút tiền sao?

Nghe qua xác thực làm cho người ta thực cảm động, cóthể thấy được anh ấy là một ông chủ tốt.

“Cho nên cậu bỏ chạy đi làm công ở trụ sở người ta?”

“Cậu cũng biết đó da mặt mình rất mỏng, mình cũng córụt rè của mình cho nên mới ngượng ngùng không dám chủ động mở miệng tỏ tìnhvới anh ấy, cho nên đành phải vừa đi làm vừa đi học thôi.”

La Duẫn Hàm cảm thấy bản thân Tử Thiên chạy tới nóimuốn làm công như vậy đã rất can đảm rồi. Nhưng thấy bạn tốt dụng tâm như thế,có thể thấy được Tử Thiên thật sự thích Lập Hàn.

“Kỳ thật biết cậu muốn tới, mình đã nhờ ông xã gọiđiện thoại cho Lập Hàn, mời anh ấy đến nhà làm khách nhưng mà anh ấy nói bâygiờ có việc, lần sau lại đến.” Cô cũng muốn thay bạn tốt tạo cơ hội, đáng tiếclà lại không thể thành công.

Tuy rằng Lập Hàn nói anh ta thích người phụ nữ khácnhưng người phụ nữ này không phải đã đính hôn cùng người khác rồi sao? Cô cảmthấy Tử Thiên thực thích hợp với anh ta, cô cũng hy vọng bạn tốt có thể có mộtchỗ quy túc tốt đẹp.

“Lần sau có thời gian, nhớ rõ gọi điện thoại ìnhnha.”

“Được rồi.”

Lúc này Tề Diệc Vĩ bưng hai chén cà phê cùng với mộtly sữa nóng đi vào phòng khách, vừa mới ngồi xuống, di động của anh và vợ đồngthời vang lên.

Điện thoại của anh bên này là do Tương Lập Hàn gọi tớimà của La Duẫn Hàm còn lại là do nhận được điện thoại của Cảnh thúc, bọn họcùng nói một sự kiện.

“Diệc Vĩ, lão nhân gia của bà xã cậu ngất xỉu, các cậunhanh chóng đến bệnh viện!”

“Tiểu thư, lão gia té xỉu, hiện tại đang được đưa đếnbệnh viện!”

Ngoại trừ vợ chồng Tề Diệc Vĩ và Uông Tử Thiên hoả tốcđuổi tới bệnh viện, vợ chồng Tề Phú Dân vừa nghe đến lão thân gia đang khẩn cấpđưa vào bệnh viện, cũng thực lo lắng tìm đến.

Buổi sáng Tương Lập Hàn tranh thủ đi thăm mộ bởi vìhôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, anh đi đến tặng hoa cho bà, kết quả là khi đếnnơi lại thấy ông già La gia đứng ở trước một ngôi mộ.

Khi anh còn đang kinh ngạc ông già kia cư nhiên cũngsẽ lộ ra biểu tình đau thương, chỉ thấy ông già kia đột nhiên kêu một tiếng téxỉu trên mặt đất. Anh khẩn trương lập tức chạy tới ôm lấy người đi ra khỏi khumộ, quản gia kiêm lái xe của lão nhân gia cũng nhanh chóng chạy tới, khẩn cấpđưa người đến bệnh viện.

Lúc này, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, lo âucủa mọi người đều nảy lên phía trước.

“Không có việc gì, bệnh nhân đã khôi phục ý thức, sẽđược đưa đến phòng bệnh vip.”

Trong chốc lát, y tá từ trong phòng cấp cứu đẩy dời đigiường bệnh của La Dung Tam, bọn họ đã đăng ký một phòng bệnh di động đặc biệthạng nhất.

Ở trong phòng bệnh hạng nhất, trên mặt mỗi người đềutràn ngập lo lắng.

“Ông nội, ông có khỏe không?”

La Duẫn Hàm đứng ở bên cạnh giường bệnh, hốc mắt ẩmướt hồng lên, cô biết ông nội nhất định là đi thăm cha cô, tuy rằng ông nộikhông nói nhưng cô biết ông so với bất luận kẻ nào đếu nhớ thương con mình.

Một bên Cảnh thúc tắc khóc. “Lão gia, tôi thiếu chútnữa bị ngài cấp hù chết, may mắn là ngài không có việc gì.”

La Dung Tam nhìn bọn họ liếc mắt một cái. “Ta còn chưacó chết, không cần lo lắng.”

“Ông nội……”

“Xú lão đầu, ông vượt qua rất tốt nha, cũng không ngẫmlại mọi người lo lắng cho ông nhiều như thế nào, tính tình cư nhiên còn cứngrắn như vậy!”

Tương Lập Hàn thật sự không chịu nổi ông già này, tháiđộ của ông ta không thể chuyển sang nhẹ nhàng hơn một chút sao?

“Lão gia, lần này ít nhiều gì cũng do Tương tiên sinhcứu ngài, là do cậu ta ôm ngài từ trong vườn ra, chúng ta mới biết được ngài téxỉu.”

Lão gia mỗi lần đi khu mộ đều dặn bọn họ phải chờ ởbên ngoài, bởi vì ông không muốn bị quấy nhiễu, lần này may mắn Tương tiên sinhphát hiện lão gia té xỉu nếu không hậu quả thật sự không nghĩ nổi.

La Dung Tam đưa mắt nhìn Tương Lập Hàn, hồi lâu khôngnói gì.

“Quên đi, ông già, tôi cũng không mong ông sẽ nói lờicảm ơn, bất quá biết rõ thân thể chính mình không tốt, lần sau vẫn là nhờ quảngia đi theo đi dù sao không phải mỗi lần đều có thể may mắn được cứu.” TươngLập Hàn nhịn không được nói.

“Cậu……” Mím môi, La Dung Tam không trả lời.

“Không cần cảm thấy tôi nói nhiều, nói thật, nếu muốnsống lâu vài năm nên ngoan ngoãn nghe lời người ta nói đi.” Thật sự là môt ônggià không đáng yêu.

“Ô ô ô……”

Đột nhiên, một trận nghẹn ngào tiếng khóc truyền đếnkhiến ọi người hoang mang quay đầu, không nghĩ tới đúng là Trang Nhã Lan.Bà lấy khăn tay lau miệng khóc, đứng ở bên người bà là Tề Phú Dân an ủi vỗ bà.

## 9. Chương 9

Chương 9: end

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Tề Diệc Vĩ khó hiểu, làm sao mẹcó thể đột nhiên khóc như vậy?

“Dì Nhã Lan, dì làm sao vậy? Lại khóc thành như vậy,ông già trên giường vẫn chưa có chết a!”

“Mẹ mẹ…… Ô ô……” Trang Nhã Lan vừa mới mở miệng liềnkhóc không thành tiếng.

Văn Thiến có phải hay không hy vọng bà đem sự tìnhchân tướng nói ra cho nên mới ở trên trời an bài cho Lập Hàn đến mộ viên cứulão gia thân gia?

Tựa hồ có thể cảm nhận được bạn tốt có ý tứ như vậy,cho nên, Trang Nhã Lan quyết định đem một việc đã được giấu bí mật suốt ba mươinăm nói ra.

Đó là một đoạn chuyện cũ chua xót bi thương.

“Lập Hàn, cháu không phải vẫn luôn muốn biết cha mìnhlà ai sao? Dì nói cho cháu nghe, cha cháu tên là La Chính Hiền, ông ta chính làcha của Duẫn Hàm.”

Khi Trang Nhã Lan đem việc bí mật đã được giấu suốt bamươi năm nói ra, trong phòng bệnh hạng nhất tất cả mọi người đều ngây ngẩn cảngười.

“Dì Nhã Lan, dì đừng nói giỡn nữa, cháu mà là cháutrai của ông già này ư?” Giọng điệu Tương Lập Hàn run run nói.

“Đúng vậy, cháu thật sự là cháu trai của lão thân gia,là anh hai của Duẫn Hàm.”

Trang Nhã Lan một bên lau nước mắt một bên nói: “Nămđó mẹ cháu và cha Duẫn Hàm mến nhau nhưng lại bị ông thân gia phản đối, bọn họbị bắt phảo chia tay, sau khi chia tay mẹ cháu mới phát hiện bản thân mangthai, bà ấy liền quyết định sinh ra cháu.”

Nhớ tới năm đó bạn tốt kiên trì sinh ra đứa nhỏ, TrangNhã Lan khóc càng lớn, ngẫm lại một người phụ nữ muốn một mình sinh ra đứa nhỏphải cần bao nhiêu dũng khí, vất vả ngày sau có thể nghĩ đến.

La Duẫn Hàm kinh ngạc nhìn Tương Lập Hàn, anh ấy chínhlà con do mối tình đầu của cha cô sinh ra sao?! Trách không được cô lại đối vớianh có cảm giác thân thiết nói không lời, nguyên lai đó là bởi vì bọn họ là anhem có quan hệ huyết thống!

Cô không khỏi rơi xuống nước mắt khổ sở, nếu cha côbiết được bạn gái mình luôn tư tư niệm niệm âu yếm thay ông sinh một đứa contrai, nhất định sẽ thật cao hứng, đáng tiếc, ông đã qua đời rồi.

Tề Diệc Vĩ nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình đang khóc, sự tìnhchân tướng thật sự làm cho người ta thực kinh ngạc, cha của Lập Hàn là ai chotới nay đều là một bí mật.

Cảm xúc La Dung Tam kích động ánh mắt ẩm ướt đỏ lên,một bên Cảnh thúc đã già cũng rơi nước mắt. Lúc trước ông còn cảm thấy TươngLập Hàn và lão gia thực giống nhau, nguyên lai cậu ta đúng là cháu trai của lãogia.

“Điều này làm sao có thể!” Tương Lập Hàn toàn thân runrun, tiếp theo như là không thể chấp nhận được sự thật, anh bước nhanh đi rakhỏi phòng bệnh.

“Lập Hàn……” Trang Nhã Lan và Uông Tử Thiên đồng thờikêu.

“Các người không cần lo lắng, cháu sẽ đi theo anh ấy.”Uông Tử Thiên nói xong, sau khi cấp cho bạn tốt một ánh mắt trấn an liền cũngđi theo ra khỏi phòng bệnh.

“Ông thân gia, tôi muốn nói với ông một chuyện, VănThiến là một người phụ nữ tốt, cô ấy không phải vì La gia có tiền mới kết giaocùng với con ông, cô ấy là thật tâm yêu con của ông. Cô ấy không sợ vất vả mộtmình sinh ra Lập Hàn, sau đó còn dạy nó làm người rất có chí khí…… Ô ô……” TrangNhã Lan nói thay cho bạn tốt, bà khóc thương tâm muốn chết.

La Duẫn Hàm cũng nước mắt rơi đầy mặt, cô ôm lấy ôngxã ở bên người khóc, nhớ tới Tương Lập Hàn đã từng nói khi anh còn nhỏ đã phảibắt đầu làm công, công việc khó khăn gì cũng đều đã làm, cô liền cảm thấy rấtkhó vượt qua, thực đau lòng.

Trang Nhã Lan cơ hồ khóc ướt cả một cái khăn tay.

“Vốn Văn Thiến nói vĩnh viễn cũng  sẽ không cho Lập Hàn biết được cha mình là ai nhưng làhôm nay Lập Hàn phải đi đến mộ viên thăm Văn Thiến, lại đúng dịp như vậy cứuông cho nên tôi mới nghĩ Văn Thiến có khả năng thay đổi tâm ý, muốn cho Lập Hànbiết cha mình là ai…… Ô ô ô……”

Tề Phú Dân đỡ vợ mình đang khóc thương tâm.“Được rồi,chúng ta trở về thôi.”

Ông biết bí mật này đã đọng lại trong lòng vợ mìnhthật nhiều năm, mỗi lần nhìn đến bộ dáng Tương Văn Thiến vất vả làm việc, bàliền muốn nói ra, thậm chí còn muốn mắng chửi người La gia. Hiện tại nói racũng tốt, cuối cùng cũng buông được tảng đá ở trong lòng.

Ông đỡ vợ mình đang nghẹn ngào rời khỏi phòng bệnh.

La Duẫn Hàm quay đầu nhìn ông nội nằm trên giườngbệnh, cô chỉ thấy khuôn mặt luôn luôn nghiêm khắc kiên cường kia lại rơi xuốnghai hàng nước mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông nội khóc.

“Lập Hàn, anh đừng đi nhanh như vậy, đợi tôi với.”

“Tránh ra, đừng đi theo tôi nữa!”

Uông Tử Thiên từ trong phòng bệnh đi ra ngoài đuổitheo Tương Lập Hàn, một đường đuổi tới nơi dừng xe của anh ta. Nhìn thấy anhlên xe, cô cũng lập tức mở cửa xe, ngồi vào ghế kế bên người điều khiển.

“Cô vào xe làm cái gì, xuống xe!” Khuôn mặt Tương LậpHàn cứng ngắc, giọng điệu cũng giống như vậy.

“Không xuống.”

“Xuống xe nhanh lên cho tôi!” Anh cơ hồ là rống giận.

“Anh không cần rống lớn tiếng như vậy, tôi sẽ thực sợhãi nha.”

“Sợ hãi thì đi xuống xe!” Tương Lập Hàn tức giận đến nỗinắm chặt tay lái.

“Cái kia cái kia…… Tôi biết có môt nơi thực thích hợpcho người có tâm tình không tốt uống rượu, cho dù anh uống say hô to gọi nhỏcũng sẽ không có người quản anh, muốn tôi mang anh đến đó sao?”

“Đi!” Anh hiện tại xác thực phiền chán đến nỗi muốnthống khoái uống vài chén.

Thấy anh lái xe, Uông Tử Thiên thực kinh hỉ, lập tứclấy ra di động gọi điện thoại, tay nhỏ bé đảo miệng, nhỏ giọng nói chuyện.

Tương Lập Hàn còn tưởng rằng cô muốn dẫn anh đi nơinào, kết quả là tới một căn phòng trọ.

“Đây là đâu?”

“Nhà tôi.”

“Uông Tử Thiên, cô đang đùa giỡn tôi sao? Mang tôi đếnnhà cô làm gì chứ?” Anh xoay người định rời đi nhưng lại bị Uông Tử Thiên nắmchặt.

“Chờ một chút!” Cô đem hết sức lực từ khi bú sữa đếnbây giờ bắt lấy người như trâu bò này.

“Tôi không có đùa giỡn anh, nhà trọ tôi ở thiết bịcách âm rất tốt, anh rống lớn kêu to cũng sẽ không có người quản anh, còn có,nơi đó có ba thùng bia, trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn, tôi thật sự không cóđùa giỡn anh.”

Khi sáng sớm cô muốn đi ra ngoài tìm Duẫn Hàm, mẹ côcó gọi điện thoại nói tối nay sẽ kêu người hầu trong nhà lấy chút gì đó cho côăn, bởi vậy cô mới vừa rồi gọi điện thoại cho người hầu ở trên xe, nhờ cô ấy đira ngoài mua bia dùm sau đó bảo cô ấy sau khi mua xong liền rời đi, không cần ởlại quét tước.

Tương Lập Hàn giận dữ nhưng cuối cùng vẫn đi vào, anhngồi xuống trên ghế, lấy tay mở thùng ra, lấy ra vài chai bia. Sau khi anh mởnút ra, một hơi liền uống xong một chai.

“Anh không cần uống quá nhanh, ăn một chút gì đó có lẽtốt hơn.” Trên bàn có vài món đồ ăn, trong đó có món đầu sư tử kho tàu mà côthích nhất, còn rất nóng.

Nhưng mà Tương Lập Hàn lại không để ý đến cô, tiếp tụcuống chai thứ hai.

Uông Tử Thiên nhìn người đàn ông mãnh liệt uống rượunày, cảm thấy thật đồng tình lại có chút đau lòng, cũng khó trách tâm tình anhlại không tốt, nếu hôm nay đổi lại cô là nhân vật chính cũng nhất định rất khóvượt qua.

Cô lỗ cô lỗ! Tương Lập Hàn mồm to uống bia.

Trước đây anh từng hỏi qua mẹ mình, cha của anh là ainhưng kết quả là mẹ anh khóc thật sự thương tâm, bà muốn anh đừng hỏi nữa, anhthấy thế nên từ đó về sau cũng không muốn hỏi lại nữa. Lúc ấy anh nghĩ đến cókhả năng cha mình đã muốn kết hôn có gia đình, cho nên mẹ mới không thể nói ralà ai.

Cứ như vậy, mãi cho đến khi mẹ qua đời, anh cũng khônghề hỏi bà mà mẹ anh đến cuối cùng cũng không nói ra. Nguyên bản nghĩ đến bảnthân có khả năng vĩnh viễn sẽ không biết cha mình là ai, không nghĩ tới dì NhãLan cư nhiên biết thân thế của anh.

Anh là cháu trai của xú lão đầu kia? Mặt anh thống khổcăng thẳng, nhớ tới vừa rồi dì Nhã Lan nói, năm đó là do ông già bức bách chamẹ anh chia tay…… Ông già kia xác thực thoạt nhìn là người sẽ làm việc như vậy.

Trước kia anh vẫn rất muốn biết cha mình là ai nhưnghiện tại biết được sự thật, đừng nói là kinh hỉ ngược lại giống như là kinhhách, hơn nữa còn làm cho người ta phiền não muốn chết!

Thấy anh liên tục uống hết ba chai bia, Uông Tử Thiêncó điểm lo lắng.

“Lập Hàn, anh có muốn ăn thứ này nọ gì không? Cái kia,đầu sư tử kho tàu tôi làm ngon lắm nha.”

Mặc dù có điểm thực xin lỗi đầu bếp nhà cô nhưng vìbiểu hiện hiền tuệ của cô, cô không tự chủ được nói dối.

Tương Lập Hàn đưa mắt lạnh lùng nhìn cô.“Cô làm?”

“…… Đúng.” Cô chột dạ gật đầu.

Người ngay cả pha trà quét rác đều làm không tốt làmsao có biện pháp làm ra được đồ ăn trên bàn? Mặc dù căn bản là không tin chuyệnma quỷ của cô nhưng Tương Lập Hàn cũng mặc kệ cô, tiếp tục uống rượu của anh.

“Lập Hàn, tôi biết tâm tình anh không tốt nhưng anh cứuống như vậy sẽ say đó.”

Uông Tử Thiên khuyên nhủ, bất quá người đàn ông uốngrượu này vẫn không để ý đến cô.

“Lập Hàn, hiện tại biết được thân thế của mình, anh sẽnhận thức tổ tông –”

“Nhận thức tổ tông?” Tương Lập Hàn nắm chặt bia trêntay. “Cô điên rồi sao, tôi làm chi lại đi nhận thức cái gì tổ cái gì tông, tôilà con của mẹ tôi!”

“Nhưng anh là anh hai của Duẫn Hàm……”

“Năm đó chính bản thân ông già không cần tôi và mẹtôi, tôi làm chi lại đi gọi ông già kia là ông nội?! Cô có biết mẹ tôi ăn baonhiêu khổ mới đem tôi nuôi lớn như vậy không?”

“Anh nói không phải không đúng nhưng kì thật Duẫn Hàmvà La gia gia cũng thực đáng thương.”

“Bọn họ có cái gì thật đáng thương chứ!”

“Ba ba Duẫn Hàm năm đó bị buộc tách ra cùng mẹ anh sauđó cưới mẹ Duẫn Hàm nhưng mà ông ấy vẫn rất yêu mẹ anh, cũng bởi vì vậy mà DuẫnHàm từng nói với tôi cha mẹ cô ấy không có ngày nào mà không cãi nhau. Năm ấykhi cô ấy tám tuổi, ba mẹ cô ấy bởi vì cãi nhau ở trên xe cho nên mới xảy ratai nạn xe cộ mà qua đời.”

Tương Lập Hàn nhanh nhíu mày lại, không nói gì.

“Duẫn Hàm từng nói với tôi nhà của cô ấy chưa từng cótiếng cười, đối với việc cha cô sớm qua đời, ông nội cô vô cùng thương tâm khổsở cho nên La gia gia thường đi thăm mộ con mình. Tuy rằng ông ấy không nóinhưng cũng biết được trong lòng ông chứa đựng rất nhiều thống khổ, cũng vô cùnghối hận.” Câu sau chính là do cô thêm vào.

“Cái này là do ông già xứng đáng phải chịu.” Người nàođó hừ một tiếng, không cho là đúng.

“Có một chuyện anh có khả năng không biết, La gia giacó bệnh tim nhưng ông ấy vẫn từ chối phẫu thuật, anh có biết vì sao không?”

“Tôi không cần biết.” Người nào đó mạnh miệng nóinhưng lỗ tai vẫn tiếp tục nghe.

“Tôi nghĩ là ông ấy đang mong được tha lỗi cho nên mớimuốn chịu bệnh tật tra tấn, cho rằng tất cả đều là ông trời đang trừng phạt ôngấy. Tuy rằng Duẫn Hàm vẫn luôn khuyên ông ấy phẫu thuật nhưng ông ấy vẫn là bấtvi sở động.”

Tuy rằng cái này là do bản thân đoán nhưng có rấtnhiều chuyện không cần nói ra, nhìn thấy cũng liền hiểu được.

Thân mình Tương Lập Hàn hạ xuống, cảm xúc kích động.

“Ông già kia chết đã đến nơi mà còn quật cường nhưvậy, phẫu thuật một cái thì tốt rồi làm chi còn muốn một đống người bởi vì ôngta mà lo lắng, thực làm cho người ta chịu không nổi!”

Tuy rằng miệng anh mắng như vậy nhưng Uông Tử Thiênbiết anh kỳ thật cũng lo lắng cho La gia gia, cho dù tức giận như thế nào đinữa nhưng đây dù sao cũng là ông nội ruột của chính mình, cho dù như vậy ôngcũng là người lương thiện, nha, cô thật sự là yêu chết anh ta.

“Lập Hàn, tiếc nuối trước kia đã muốn xảy ra, khôngthể vãn hồi lại được nhưng anh hẳn là không hy vọng tạo nên một tiếc nuối khácđi? Kia mới thật sự khiến cho người ta khổ sở.”

Tâm phiền ý loạn Tương Lập Hàn cầm bia để tới trướcmặt cô.“Cầm uống, không cần nói nữa.”

“Tôi cũng phải uống sao?”

Nhìn bia ở trước mặt, Uông Tử Thiên nuốt nuốt nướcmiếng. Tửu lượng của cô không được tốt lắm nha, bất quá nếu là uống rượu, anhsay cô cũng say, sau đó bọn họ liền say đến trên giường đi……

Nha, thật chán ghét! Ôm lấy hai gò má, mặt cô hồng đỏlên, chỉ cần nghĩ đến có khả năng nhìn đến bộ dáng anh trọn vẹn lộ ra, cô đềumuốn phun máu mũi……

Tương Lập Hàn không biết Uông Tử Thiên vì sao vẫn mặtđỏ cười ngây ngôi với bia, anh nhịn không được trợn mắt nhìn người phụ nữ ngớngẩn này, anh liền không để ý tới cô, cô vốn chính là là một người phụ nữ kìquái.

Anh tiếp tục uống rượu của mình nhưng trong đầu vẫnhiện lên lời cô nói, cũng không thể quên được biểu tình đau thương của ông giàkia khi đứng ở trước mộ……

“Ông nội hôm nay có khỏe không?” Tề Diệc Vĩ nhìn vợmình vừa mới vào nhà hỏi.

“Ừ, khí sắc cũng không tệ lắm nhưng vẫn không thế nàonói chuyện.”

Sau khi La Duẫn Hàm tan tầm liền đi nhìn ông nội mộtchút, cô chỉ thấy vẻ mặt lão nhân gia ông trầm trọng.

Mười ngày trước ở trong bệnh viện, cô có thêm một vịanh trai tuy rằng cảm giác thực kỳ diệu nhưng lại làm cho người ta cảm thấythực vui mừng, ông nội hẳn là cũng có ý nghĩ giống cô đi, chính là Lập Hàn vẫnkhông chịu đến gặp ông nội.

Vốn cô thực lo lắng sau khi biết sự tình chân tướng,Lập Hàn rất có thể sẽ bởi vì chuyện năm đó mà không hề quản tiến độ chiêuthương nhưng kết quả giống như những lời anh nói đó là chuyện anh đáp ứng anhnhất định sẽ đem công tác hoàn thành.

Biết anh không có ý tứ phân rõ giới hạn với bọn họ, côthật sự thực vui vẻ.

Cho nên cô đương trường liền đổi giọng gọi anh là anhhai.

“Đừng có gọi bậy.”

“Nhưng mà anh rõ ràng chính là anh hai.”

“Chưa có xét nghiệm DNA, em có thể xác định sao?”

“Nếu như đi xét nghiệm, anh sẽ cho em gọi anh là anhhai sao?”

“…… Em vẫn là gọi tên anh đi, em gọi anh như vậy, anhthực không được tự nhiên. Hiện tại chúng ta đừng nói đến việc này, hảo hảo choanh đem chuyện chiêu thương đầu tư làm thật tốt.”

La Duẫn Hàm nhớ tới khi cô kêu Lập Hàn là anh hai, anhấy cũng không có biểu tình kháng cự hay chán ghét, bởi vậy cô tin tưởng muốnanh hai trở lại La gia nhìn ông nội chính là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

“Đúng rồi, anh đã cùng Hứa chủ nhiệm thảo luận quabệnh tình của ông nội, đều cảm thấy ông nội phải nhanh một chút giải phẫu, emcó muốn khuyên ông nội nữa hay không?”

Tề Diệc Vĩ cảm thấy chuyện tốt nhất chính là giải phẫukhông cần kéo dài nữa.

“Em đã khuyên rồi nhưng mà ông nội không đồng ý.” LaDuẫn Hàm cũng thực lo lắng.

“Em suy nghĩ rằng nếu Lập Hàn chịu đi gặp ông nội,muốn ông nội phẫu thuật có lẽ ông nội sẽ đồng ý nhưng mà Lập Hàn anh ấy hẳn sẽkhông đồng ý.”

“Phải không? Anh đây sẽ tìm thời gian khuyên nhủ cậuta.” Dù sao việc này cũng liên quan sức khỏe của ông nội.

“Cám ơn anh, ông xã.” La Duẫn Hàm cảm động ôm lấy ôngxã, “Nếu không có anh ở bên cạnh em, em cũng không biết nên làm cái gì bâygiờ.”

“Em yên tâm đi, anh sẽ luôn luôn ở bên người em.” TềDiệc Vĩ ôn nhu nói.

“Ừ.” Cô yên tâm gật đầu.

“Anh có mua bánh ngọt phô mai mà em thích nhất để ởtrên bàn đó.”

“Thật tốt quá, em muốn ăn nó!”

“Vậy em cứ từ từ ăn, anh đi vào tắm rửa trước.” TềDiệc Vĩ hôn bà xã xong, sau đó đi vào trong phòng.

La Duẫn Hàm vui vẻ ăn bánh ngọt phô mai, cô cũng khôngbiết có phải hay không bởi vì mang thai mà gần đây khẩu vị của cô trở nên rấtlớn.

Điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, côbuông dĩa ăn xuống định đi qua tiếp điện thoại.

“Xin hỏi có phải là Tề phu nhân không?” Một giọng namxa lạ truyền đến.

“Là tôi, xin hỏi ngài là?”

“Tôi là Lưu viện trưởng, tôi nghĩ muốn mời cô giúp tôikhuyên Diệc Vĩ.”

“Khuyên Diệc Vĩ?”

La Duẫn Hàm nghe xong chuyện Lưu viện trưởng muốn côkhuyên bảo, biểu tình cô lộ vẻ ngạc nhiên.

Sau mười phút đồng hồ, cô kinh ngạc ngồi ở trên sôpha, nghĩ đến việc Lưu viện trưởng muốn cô giúp đỡ khuyên Diệc Vĩ không cần từchối lời mời đến trung tâm nghiên cứu y học ở Heidelberg nước Đức, bởi vì chỉcó bác sĩ khoa tim mạch xuất sắc nhất toàn cầu mới có thể nhận được yêu cầu củatrung tâm nghiên cứu hàng đầu, Diệc Vĩ xuất sắc như vậy nếu gia nhập vào độinghiên cứu kia, anh nhất định có thể ở phương diện nghiên cứu thuốc trị bệnhtim biểu hiện rất tốt.

Vì sao cho tới bây giờ cô cũng không biết Diệc Vĩ nhậnđược lời mời quan trọng như vậy của trung tâm nghiên cứu y học? Cho dù Diệc Vĩchưa từng nói cho cô nghe, cô cũng có thể biết được……

Tay nhỏ bé của La Duẫn Hàm nắm lại chặt chẽ, hô hấpquá mức loạn xạ khiến cho ý nghĩ của cô càng thêm hỗn loạn, bởi vậy cô hít vàomột khẩu khí thật sâu, thử làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Nhìn bánh ngọt phô mai trên bàn đó là do anh riêng muatrở về, đơn giản là vì tối hôm qua cô nói có điểm muốn ăn bánh ngọt phô mai.Mỗi lần đều là như vậy, chỉ cần cô nói muốn ăn cái gì hoặc là nhà hàng nào đó cómón gì ngon, lập tức, mỹ thực liền nhất định sẽ xuất hiện ở trên bàn.

Cho tới nay, anh đều là toàn tâm toàn ý che chở yêuthương cô, mặc kệ xảy ra chuyện gì anh đều ở bên người cô mà cô chính là mộtmặt nhận yêu thương của anh, lại hoàn toàn không biết anh cũng có chuyện phiềnnão.

Khó trách một thời gian trước cô lại cảm thấy anhthoạt nhìn là lạ, lúc ấy cô hỏi anh, anh chỉ nói không có chuyện gì, đại kháilà do quá mệt mỏi mà cô lại hoàn toàn tin tưởng.

Làm sao cô lại có thể nghĩ đến anh chính là do mệt mỏimà không phải là do chuyện khác chứ? Hai tay vây quanh ở trước ngực, La DuẫnHàm ôm lấy chính mình bởi vì cảm xúc kích động mà thân thể khẽ run, cô thật làmột người vợ vô trách nhiệm!

Diệc Vĩ không nói cho cô nghe khẳng định là vì gần đâybên người cô xảy ra rất nhiều chuyện, anh không muốn làm cho cô lo lắng vẫnluôn bảo hộ làm bạn với cô, anh vì cô trả giá nhiều như vậy nhưng cô lại vì anhđã làm được một chút gì chưa?

Lưu viện trưởng nói đúng, Diệc Vĩ là một bác sĩ thựcxuất sắc nếu có thể vào y học sẽ biểu hiện xuất sắc hơn, tài hoa không nên bịmai một như vậy mà cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối làm được.

Nhưng mà anh lại từ  chối.

Trái tim hơi hơi co rút lại,  cô rất khổ sở cũng rất giận chính mình.

Nghĩ thôi cũng biết anh nhất định là vì cô nên mới từchối, người đàn ông kia cho cô nhiều yêu thương, nhiều ấm áp như vậy nhưng đếncuối cùng còn vì cô mà buông tha cho giấc mộng của chính mình, đơn giản là vìmuốn làm bạn ở bên người cô!

Cho tới nay luôn luôn nhận được bao dung của Diệc Vĩ,được anh bảo hộ thật tốt, hiện tại cũng nên là lúc cô học suy nghĩ cho anh mộtchút, như vậy, cô có năng lực vì anh làm cái gì chứ? Hoặc là cô nên vì anh làmchuyện gì?

Khi La Duẫn Hàm tắm rửa sạch sẽ đi ra từ phòng tắm, côkhông nhìn thấy ông xã ở trong phòng, cô liền ra khỏi phòng, nhìn thấy anh ngồiở trong phòng khách trầm tư, tuấn dung hơi hơi buộc chặt lại khiến cho cô cảmthấy đau lòng không thôi.

Vì sao trước kia cô đều không chú ý tới phiền não củangười nam nhân này? Thật sự là thất trách lại bất kính nghiệp, nếu có ngườichấm điểm, làm vợ như vậy hẳn là không có điểm nào.

Cô hít khẩu khí thật sâu, sau đó hướng đến anh, chođến khi ngồi ở bên người anh, anh mới lấy lại tinh thần.

“Duẫn Hàm.”

“Anh đang suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ đến nỗi em đến đâycũng không hề phát hiện.” Xem ra tuy rằng anh từ chối chuyện trung tâm nghiêncứu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối đi.

“Không có việc gì.” Anh ôn nhu cười.

“Anh nha, cứ luôn cười đến ôn nhu như vậy với em, hạicho em cũng không phát hiện anh không phải là không có phiền não gì.”

“Phiền não?” Tề Diệc Vĩ kinh ngạc một chút, chuyện đóDuẫn Hàm hẳn là không biết mới đúng.

“Ông xã, em muốn nói với anh,” Cô ôm lấy cánh tayanh.“Trước kia, vẫn đều là anh yêu thương dung túng em, hiện tại em cũng muốnyêu thương anh, như vậy mới công bằng.”

“Duẫn Hàm, em làm sao vậy?” Vì sao đột nhiên lại nóilời này?

Nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, một hồi lâu sau cô mới mởmiệng nói: “Em hy vọng anh đi Đức.”

Mặc dù có khả năng hai người sẽ phải tách ra, khôngnhìn thấy anh cô cũng sẽ cảm thấy thực cô đơn nhưng mà cô luyến tiếc anh buôngtha cho giấc mộng của mình, liền giống như lời cô vừa nói, cô cũng muốn yêuthương anh.

Tề Diệc Vĩ khá khiếp sợ.

“Có phải hay không Lưu viện trưởng gọi điện thoại ? Em không cần để ý, anh đã từ chối rồi.”

Chuyện thư mời cũng chỉ có anh và Lưu viện trưởngbiết, xem ra Lưu viện trưởng còn chưa có nản lòng.

“Vì sao anh muốn từ chối?”

“Bởi vì……” Anh khó nói ra được.

“Bởi vì anh đã đồng ý sẽ làm đại thụ của em, đồng ý sẽvĩnh viễn bồi ở bên người em cho nên anh mới từ chối có phải không?” Cô thayanh nói ra lý do.

Khẽ thở dài, Tề Diệc Vĩ vuốt ve hai má bà xã.

“Không đơn giản chỉ là nguyên nhân kia, hiện tại emđang có con của chúng ta, anh làm sao có thể bỏ lại hai người các em mặc kệchứ?”

“Cho dù anh có đi Đức, cùng lắm là cả hai không gặpmặt được không phải còn có thể gọi điện thoại sao? Anh nào có bỏ lại chúng emkhông quan tâm đâu.”

La Duẫn Hàm không cần anh buông tha cho giấc mộng,cũng muốn giúp anh hoàn thành giấc mộng.

“Hơn nữa anh lần trước không phải nói, chờ đến khi emsinh ra đứa bé, mẹ sẽ giúp em chăm sóc còn có rất nhiều người sẽ yêu thương đứabé này, không phải sao? Cho dù papa không có ở bên người, chỉ cần đứa bé biếtanh thương nó là đủ rồi.”

“Duẫn Hàm……”

“Anh yên tâm đi, bên người em có rất nhiều người làmbạn, hơn nữa, đừng quên quan trọng nhất là em có anh hai nha.” Cô cười. Tuyrằng người kia vẫn còn chưa chịu thừa nhận nhưng đây là chuyện sớm hay muộn màthôi.

Tề Diệc Vĩ nhìn bà xã tươi cười, hiểu được cô nói nhưvậy là vì muốn làm cho anh yên tâm đi Đức nhưng mà anh luyến tiếc a.“Anh luyếntiếc phải rời xa với em.”

Cô cũng vậy. Cố gắng kiềm chế cảm xúc khổ sở bởi vìsắp sửa chia lìa kia, La Duẫn Hàm ngọt ngào cười cười,“Chúng ta sẽ không rời xanhau, không phải có Internet chat webcam sao? Chúng ta vẫn có thể mỗi ngày gặpmặt.”

“Nhưng mà một khi anh đi Đức, có khả năng phải đinhiều năm……”

“Anh đừng  quên,chúng ta mười mấy năm trước đã quen biết, kéo dài một vòng mới lại ở cùng mộtchỗ, chính là tách ra vài năm thì tính là cái gì đâu?”

“Như vậy nếu khi em khóc……”

“Em sẽ không khóc nữa. Hơn nữa cho dù em muốn khóccũng sẽ chờ anh trở về rồi mới khóc.”

“Nếu anh đi Đức, khi em sinh con, có khả năng là anhsẽ không thể ở bên cạnh em.”

“Kia càng đơn giản, em sẽ nhờ Tử Thiên giúp quay lạiquá trình sinh sản, đến lúc đó sẽ gửi cho anh xem.”

Tề Diệc Vĩ vẫn không nói ra lời đáp ứng đi Đức, LaDuẫn Hàm biết anh còn đang lo lắng cho cô.

“Ông xã, em nghĩ muốn anh.” Nói xong, cô đột nhiênkhóa ngồi vào trên đùi của anh.

“Bà xã……” Tề Diệc Vĩ ôm lấy cô, thân thể liền lập tứccó phản ứng, lực hấp dẫn của cô đối với anh vĩnh viễn đều mãnh liệt như vậy.

La Duẫn Hàm đem bàn tay nhỏ bé chui vào quần ngủ củaanh, vuốt ve dục vọng dĩ nhiên thức tỉnh của anh, không ngừng nhẹ nhàng chà xátqua lại trên dưới, dục vọng ở trong lòng bàn tay cô dần dần trướng to, nóng rựcgắng gượng.

Anh nhẹ nắm lấy cánh hoa của cô, nhìn khu phấn nộn kiađã đem dục vọng chính mình hàm nhập, thật sâu kết hợp.

Bọn họ nhẹ thở hổn hển, nhìn lẫn nhau, mặt đối mặt.

“Em yêu anh cả thể xác lẫn tinh thần, toàn tâm toàn ýyêu anh, anh nhớ kỹ sao?” Cô gái nhỏ còn thật sự nhìn anh.

Cảm nhận được tình yêu tràn ngập ấm áp lại bao phúccủa cô, Tề Diệc Vĩ cảm động ôm lấy bà xã. Anh làm sao không hiểu được dụng tâmcủa cô? Cô ra vẻ kiên cường, cười đến ngọt ngào như vậy hoàn toàn là vì muốnanh yên tâm, không cần lại lo lắng cho cô.

Cô gái nhỏ thật sự trưởng thành.

Tề Diệc Vĩ hôn môi bà xã, thân mình lại càng tiến sâuthêm vài phần.

“Anh nhớ kỹ nhưng anh sợ anh sẽ giống như cha anh, mớicó thể sẽ đói chết.” Nhìn đến vẻ mặt hoang mang của bà xã, anh nở nụ cười, cườiđến tuấn mị mê người. “Bởi vì chỉ có em có thể giúp anh ăn no.”

Lời nói của người đàn ông làm cho cô cảm thấy vừa thẹnthùng lại cảm động, chỉ có thể càng thêm triền miên hôn anh, mặc dù luyến tiếctách ra nhưng cô hy vọng anh có thể hoàn thành giấc mộng của mình, mà cô sẽcùng đứa bé bảo vệ gia đình này thực tốt, chờ anh trở về.

“Em khỏe lắm, anh không cần lo lắng, con gái cũng thựckhỏe mạnh nha.”

Thông qua chat webcam, La Duẫn Hàm nói chuyện cùng ôngxã đang ở Heidelberg xa xôi nước Đức, cô thuận tiện cho anh xem ba tấm ảnh chụpsiêu âm cục cưng, tuy rằng nhìn không ra diện mạo nhưng cục cưng cũng thực khỏemạnh.

Ngay tại hai tháng sau đêm đó bọn họ nói chuyện, DiệcVĩ bay đi nước Đức mà hiện tại cô đã mang thai hơn bảy tháng.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ngọt ngào với ông xã,La Duẫn Hàm tắt máy tính đi ra khỏi phòng, đi vào phòng khách.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/lao-ba-bat-kinh-nghiep*