Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Table of Contents

# Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Đồ Kiều Kiều vẫn biết mình rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là một mỹ nhân, từ khi bắt đầu đi học, theo sau cô luôn có một đống người hâm mộ. Bọn họ yêu cô, cưng chiều cô, ngưỡng mộ cô, đối xử với cô như công chúa. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cung-a-dung-vo-dung-dan-nua*

## 1. Chương 1

Chương 1

Đồ Kiều Kiều vẫn biết mình rất đẹp. Đúng, tôi biết câu này mình đãnói qua, nhưng dựa vào yêu cầu mãnh liệt của nữ chính, tôi phải nhấnmạnh lại lần nữa! Đồ Kiều Kiều là mỹ nữ bên trong lẫn bên ngoài đều hoàn mỹ.

Thân cao 165, nặng bốn lăm ký, cúp c ba mươi tư không lớn không nhỏ,vừa vặn là cup hoàn mỹ nhất, lại xứng với eo thon 22 tấc cùng cái môngđẹp rất tròn, và đôi chân thon dài cân xứng, dễ dàng cướp mất ánh mắtcủa mọi người.

Trừ dáng người ma quỷ, cô còn có khuôn mặt diễm lệ, dưới cặp mày liễu được chăm sóc cẩn thận là một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, khóe mắt hơi hơinhướng lên giống như đang dụ dỗ người đối diện, còn có đôi môi dầy, hơicong lên, khiến cho người ta muốn âu yếm.

Cô hiểu ưu điểm của mình, luôn chải mascara, khiến cho lông mi vốndài càng giống một cái quạt, chớp chớp, cặp mắt hoa đào đẹp luôn khôngba thì bốn phóng điện. Cô thích trang điểm nhẹ, càng làm khuôn mặt xinhđẹp thêm tinh tế.

Niềm vui duy nhất của cô chính là trang điểm ình trở nên xinhđẹp, thu hút ánh mắt của người khác, thỏa mãn hư vinh của chính mình.

Hôm nay cũng vậy, cô mặc một cái váy âu phục ngắn bó sát, để lộ bờvai trắng mịn như sữa bóng loáng, rãnh ngực mê người hơi lộ ra, đôi giày cao gót màu vàng nhạt càng làm nổi bật đôi chân thon dài, mái tóc dàydài mượt mà cột cao lên, phần đuôi tóc hơi xoăn buông thả tự nhiên, đểlộ bông tai hình con bướm trên vành tai tinh tế.

Khuôn mặt xinh đẹp đánh phấn mắt màu hồng nhạt, đôi môi đánh son bóng màu anh đào, lúc này hơi nhướng lên thản nhiên cười ngọt ngào, thoạtnhìn vừa gợi cảm lại vừa ngọt.

Chỗ cô đi qua, đều làm ọi ánh mắt kinh ngạc, mặc kệ là nam hay là nữ đều không tự chủ được đem tầm mắt dán lên người cô.

Sớm thành thói quen được mọi người chú ý, cánh môi kia tươi cười càng ngọt, cô tự tin bước vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng 9.

Hôm nay cô chuẩn bị ký một hợp đồng quan trọng.

Thời gian trước, dưới chân núi có xây một khu nghỉ mát, hơn nữa là do tập đoàn quốc tế T-K nổi danh tài trợ. Khu nghỉ mát bao gồm khách sạn,khu trò chơi, suối nước nóng. Rõ ràng là một cơ hội lớn, thân là trưởngtrấn trấn Hoa Đào, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.Lúc trước cô đã cử trợ lý đi bàn chuyện này, không ngờ cô trợ lý xinhđẹp kia còn bản lĩnh hơn cô nghĩ, thế mà trực tiếp cưỡng luôn CEO tậpđoànT-K. Chuyện phu nhân tương lại của CEO yêu cầu, CEO làm sao có thểkhông để ý?

Lại nói, chuyện hợp tác với trấn nhỏ Hoa Đào chỉ có lợi chứ khônghại, Đồ Kiều Kiều rất tin tưởng trấn nhỏ của bọn họ, lần hợp tác này cục diện đã được quyết định.

Cho nên hôm nay cô mới có thể bước vào khu nghỉ mát, ký hợp đồng với người phụ trách.

Bước ra khỏi thang máy liền thấy một người chừng bốn mươi tuổi, mặc váy lê đứng ở cửa chờ cô.

Lúc trước cô đã liên lạc với thư ký của người phụ trách khu nghỉ mát, cô nhớ rõ đối phương họ Lí.

“Chào Lí thư ký, tôi là trưởng trấn trấn Hoa Đào, lúc trước đã liênlạc với cô, tôi đã hẹn với Đan tiên sinh gặp nhau lúc mười giờ, có thểnhờ cô thông báo dùm tôi một tiếng được không?”

Đồ Kiều Kiều lễ phép cười ngọt ngào, giọng nói nũng nịu thoát ra khỏi cánh môi. Giọng nói của cô trời sinh đã nhẹ nhàng nũng nịu, hơn nữatheo cá tính của cô, trừ khi cần thiết, bằng không cô sẽ bày ra dáng vẻcông chúa ngọt ngào vô hạn, giọng nói phát ra cũng càng mềm mại đángyêu.

“A…… Chào cô, Đồ tiểu thư phải không?” Đại mỹ nhân sống động đứngtrước mặt làm cho Lí thư ký giật mình, hơn nữa giọng nói của cô ấy thiếu chút nữa làm cho cô không hồi hồn được.

Tuy rằng trước kia đã từng nghe thấy giọng nói mềm mại này qua điệnthoại, cũng đoán được vị trưởng trấn này hẳn còn trẻ, nhưng làm sao côcũng không tưởng tượng được người ta là một mỹ nữ làm cho người kháckinh ngạc như vậy.

“Đúng vậy.” Sớm quen với những ánh mắt kinh ngạc, Đồ Kiều Kiều càngcười ngọt ngào, đưa cái túi trong tay cho Lí thư ký.“Đây là sản phẩm nổi tiếng của trấn nhỏ chúng tôi, hy vọng cô thích.”

“A…… Ngại quá.” Mỹ nữ tặng quà làm Lí thư ký được sủng mà kinh.

“Làm sao có thể? Về sau còn phải nhờ cô nhiều!” Giao tiếp là điều phải làm, về sau cô và Lí thư ký sẽ chạm mặt nhau nhiều!

“Nào có, Đồ tiểu thư quá khách khí rồi.” Lí thư ký cười nhận lấy quà, ấn tượng với Đồ Kiều Kiều vô cùng tốt, người ta là mỹ nữ rồi thì thôi,đã vậy còn là một mỹ nữ vô cùng lễ phép, khiến cho người khác càng thêmnhiệt tình theo bản năng,“Trợ lý đang chờ cô trong văn phòng.”

“Tốt, cám ơn cô.” Đồ Kiều Kiều gật đầu mỉm cười, biết bước ngoại giao đầu tiên của mình đã thành công, chi còn lại trợ lý ở bên trong.

Quan hệ tốt, sau này mới có thể hợp tác thuận lợi! Lí thư ký nhấn nút gọi,“Trợ lý, Đồ tiểu thư đã đến.”

“Ừ, mời cô ấy vào.” Một giọng nói trầm truyền ra từ điện thoại. Líthư ký tới cửa, gõ vài cái, cửa mở ra, nghiêng người nhìn Đồ Kiều Kiềumỉm cười.“Đồ tiểu thư, mời vào.”

“Cám ơn.” Đồ Kiều Kiều gật đầu mỉm cười, đi vào văn phòng, chỉ thấymột người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, màn hình máy tính che mất khuôn mặt người đàn ông, cô chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím vang lên sau mànhình.

“Chào Đan tiên sinh, tôi là trưởng trấn trấn Hoa Đào.” Cô dịu dàng mở miệng, nghe thấy tiếng gõ bàn phím dừng lại, khuôn mặt người đàn ônglập tức lộ ra sau màn hình.

Cô hơi hơi sửng sốt, vì tướng mạo trẻ tuổi của người đàn ông. Cô vốntưởng rằng đối phương ít nhất cũng là người trung niên bốn mươi, nămmươi tuổi, nhưng người đàn ông trước mắt nhiều lắm cũng chỉ ba mươi màthôi.

Hơn nữa…… Bề ngoài cũng không tệ lắm, chính xác mà nói, cấp bậc“không tệ” này xem ra là thượng đẳng. Anh có mái tóc ngắn thư sinh, làkiểu tóc chỉ cần phất nhẹ là có thể lộ ra khuôn mặt đẹp, ngũ quan trẻđẹp lịch sự dễ nhìn, nhưng mà có hơi đứng đắn nghiêm cẩn, khi nhìn thấycô, người đàn ông đó nhíu mày cực nhẹ.

Ừ…… Xem ra là một người đàn ông nghiêm túc.

Lúc Đồ Kiều Kiều đánh giá anh, Đan Thiên Tề cũng cẩn thận đánh giángười phụ nữ trước mặt, đẹp không tỳ vết. Cô gái trước mặt rất đẹp,chính xác mà nói, tuy rằng anh gặp qua nhiều mỹ nữ, nhưng mà người trước mắt này có thể xem là cực phẩm.

Anh vốn tưởng trưởng trấn là người trung niên bốn mươi, năm mươituổi, không ngờ lại là một mỹ nữ dịu dàng, nhìn cô hẳn là chưa đến bamươi tuổi, lại nhìn cách cô ăn mặc ……

Âu phục bó sát, bờ vai trắng nõn như sữa, hơi lộ ra rãnh ngực…… Côgiống như món kem vani ngon miệng, chẳng qua là, người bị hòa tan nhấtđịnh sẽ bị phục dưới váy của cô.

Cách ăn mặc này rất đẹp, nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh. Hômnay tới để ký hợp đồng, không phải là hẹn hò cùng bạn trai, ăn mặc thành công chúa như vậy để làm gì?

Lại nhìn nụ cười ngọt ngào không tỳ vết kia, đôi mắt đơn thuần mộtchút chỉ số thông minh cũng không có. Sắc mặt Đan Thiên Tề hơi trầmxuống, trực giác cho thấy mỹ nhân trước mắt này chẳng qua chỉ là một bao cỏ (người ngu ngốc).

“Chào Đồ tiểu thư.” Anh đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc.

“Xin chào.” Đồ Kiều Kiều lộ ra ánh mắt thưởng thức, không ngờ ngườiđàn ông này trời sinh đúng là cái giá áo, có lẽ cao 185, tây trang mặclên người anh nhìn rất đẹp.

Ánh mắt của cô làm cho Đan Thiên Tề hơi hơi nhíu mày, ánh mắt càng lộ ra tia xa lánh, nhưng vẫn giữ phép vươn tay đến trước mặt cô. Đồ KiềuKiều cũng vươn tay nắm chặt tay anh, thu hết sắc mặt người đàn ông nàyvào trong đáy mắt, cô là người nhìn sắc mặt đoán suy nghĩ, cũng đoánđược người đàn ông này bây giờ đang nghĩ gì.

Xem ra, anh ta đã coi cô là một cô gái có diện mạo không có đầu óc.

Đối với loại hiểu lầm này, Đồ Kiều Kiều đã sớm quen, cũng không để ý, dù sao chuyện này đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại, như vậy thìlúc bàn điều kiện trong hợp đồng cô mới có thể giả heo ăn hổ, cô rấthiểu câu “Người tài vẻ ngoài đần độn” này.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương trắng mịn giống đậu hủ, Đan ThiênTề hơi hơi dao động, phát hiện móng tay của cô được chăm sóc cẩn thận,hơn nữa cũng không vẽ hoa vẽ lá như trào lưu bây giờ.

Anh hơi kinh ngạc, anh nghĩ một tiểu thư như cô phải sơn móng tay vẽ hoa văn! Ít nhất, theo kinh nghiệm của anh là thế.

Tiếng gõ cửa làm cho anh hoàn hồn, anh không dấu vết buông tay ra, Lí thư ký bưng trà tiến vào, đặt lên bàn, lại không tiếng động lui rangoài.

“Mời ngồi.” Đan Thiên Tề vươn tay chỉ ghế sô pha mời Đồ Kiều Kiềungồi rồi lập tức đến bàn làm việc cầm hợp đồng, đến một cái ghế sô phađối diện ngồi xuống.“Đồ tiểu thư, đây là hợp đồng, không có vấn đề gìthì chúng ta có thể ký kết luôn.” Anh đưa hợp đồng cho cô.

Lần hợp tác này tuy rằng do CEO căn dặn, nhưng mà người phụ trách khu nghỉ mát là anh, kế hoạch, tiến trình thi công, mọi hạng mục đều do anh giám sát chỉ huy. Mà ngay từ đầu, anh đã ủng hộ lần hợp tác này.

Trấn nhỏ Hoa Đào cũng là một đối tượng làm ăn tốt. Trấn nhỏ này tuyhẻo lánh, nhưng mà quan cảnh rất được, gần đây phát triển cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Anh đánh giá lần hợp tác này khá cao, ngay từ đầuđã thảo luận qua với CEO, nhưng anh ta lại không đồng ý.

Không ngờ sau khi khu nghỉ mát được khởi công, CEO lại lệnh cho anhnhất định phải hợp tác với trấn nhỏ Hoa Đào. Về phần nguyên nhân, anhcũng đoán được đại khái.

Tin đồn về cấp trên thời gian trước cũng hot một thời, cho dù anhkhông có hứng thú với mấy tin đồn, nhưng thân là trợ lý của CEO, anhcũng nghe ít nhiều một số chuyện.

Nghe nói vị hôn thê của CEO là người của trấn nhỏ Hoa Đào, nghĩ cũngbiết đây là yêu cầu của phu nhân tương lai CEO. Nhưng mà làm việc cùngnhau lâu như vậy, anh không ngờ CEO từ trước tới nay luôn công tư phânminh lại làm một việc ảnh đến công việc như vậy, điều này làm cho anhrất bất ngờ. Nhưng mà cũng không liên quan gì đến anh, trách nhiệm củaanh là điều hành khu nghỉ mát quy hoạch tốt, anh mới có thể yên tâm giao cho cấp dưới, về tổng công ty.

Đan Thiên Tề nhìn đồng hồ trong tay, đã qua 10 phút, anh lạnh nhạt mở miệng.“Đồ tiểu thư, hợp đồng không có vấn đề gì chứ?” Cô đã lãng phí 10 phút của anh, chỉ có mấy tờ giấy mà thôi, có cần đọc lâu như vậy haykhông? Hay là vị tiểu thư này đọc không hiểu?

Tuy rằng ngữ khí của Đan Thiên Tề rất khách khí, nhưng Đồ Kiều Kiều vẫn nghe ra trong giọng nói của anh không có kiên nhẫn.

Cũng đúng, cô lật qua lật lại cũng 10 phút rồi, đang chờ anh mở miệng đây!

Cô cười khanh khách ngẩng đầu nhìn anh cười,“Đan tiên sinh, hợp đồngkhông có vấn đề gì, chẳng qua……” Vẻ mặt của cô có chút khó xử.

“Có chuyện gì sao?” Mặt Đan Thiên Tề không đổi sắc, không vì vẻ mặt khó xử của người đẹp mà mềm lòng.

“Điều thứ năm của hợp đồng, muốn trấn của chúng tôi cung cấp xe miễnphí chở khách, xin hỏi xe chở khách có thể dùng xe vận tải nhỏ thaythế……”

Nói còn chưa xong, Đan Thiên Tề lập tức mở miệng.

“Đương nhiên không được.” Xe vận tải nhỏ? Cô tưởng đang chở hàng hóasao? Đó đều là khách nha.“Đồ tiểu thư, chúng ta đều làm kinh doanh, tôitin cô cũng biết đạo lý khách là thượng đế, làm sao có thể để họ ngồi xe vận tải nhỏ?”

“Điều này tôi biết, nhưng mà……” Cắn môi, vẻ mặt Đồ Kiều Kiều rất khóxử, “Trấn chúng tôi chỉ có xe vận tải nhỏ, cũng không thể để cho kháchngồi xe bò, đúng không? Vậy thì đi đến tối cũng không đến được trấn……”Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ.

Xe bò? Đan Thiên Tề nhắm mắt, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.“Trấn của cô không thể bỏ kinh phí để mua xe sao?”

“Thực xin lỗi……” Đồ Kiều Kiều gục đầu xuống, hai tay nhỏ bé dường như bối rồi vặn vẹo. “Trấn chúng tôi thật sự không có nổi khoảng kinh phínày……” Giọng nói giống như sắp khóc.

Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn gáy của cô, cô gái này không phải định khóc cho anh xem chứ? Anh lại nhắm mắt,“Được, tôi biết rồi.”

Anh cầm lấy hợp đồng trên tay cô, cầm bút máy soạt soạt sửa trên giấy.“Xe chở khách sẽ do bên chúng tôi cung cấp……”

“Thật sao?” Đồ Kiều Kiều vui vẻ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặtvui mừng.“Đan tiên sinh, thật sự cám ơn anh, nếu anh muốn thì lái xe sẽdo trấn chúng tôi đảm nhiệm, bọn họ rất quen đi đường núi.” Chiếm tiệnnghi đương nhiên phải cho kẹo, đạo lý này cô rất hiểu.

Hơn nữa người trong trấn lái xe, trên đường cũng có thể giới thiệuđặc sản nổi tiếng của trấn để du khách mua về làm quà, người trong trấnliền có tiền tiêu a!

“Ừ, vậy lái xe liền phiền Đồ tiểu thư.” Đan Thiên Tề gật đầu, đem bản hợp đồng đã được sửa chữa cho cô.“Còn vấn đề gì không?”

“Hết rồi.” Đồ Kiều Kiều cười rất ngọt, đầu óc lại đảo quanh nội dungcủa bản hợp đồng, đại khái cũng không có vấn đề gì, lợi nhuận hai bên cô cũng có thể chấp nhận,“Đúng rồi, Đan tiên sinh, không biết khách sạncủa anh đã tìm được nơi cung cấp hoa lâu dài chưa? Nếu chưa có, khôngbiết anh có muốn hợp tác với cửa hàng bán hoa của trấn chúng tôi haykhông? Chỗ chúng tôi vừa gần, hơn nữa hoa của cửa hàng bán hoa trấnchúng tôi cũng rất tốt.”

Đan Thiên Tề suy tư, đề nghị của cô không sai, mặc dù có khảo sát qua mấy cửa hàng bán hoa danh tiếng nhưng họ đều ở xa, trấn Hoa Đào quảthật gần khu nghỉ mát nhất.

Thấy vẻ mặt của anh, Đồ Kiều Kiều cười càng ngọt.“Hơn nữa cửa hàngbán hoa chúng tôi cũng có thể chiết khấu cho khách sạn, để cám ơn cácanh đã cung cấp xe miễn phí.”

“Hả?” Đan Thiên Tề nhíu mày, tuy rằng phần tiền mua hoa chỉ rất nhỏ,nhưng mà mua lâu tích lũy lại cũng không nhỏ, nếu có thể giảm bớt mộtphần cũng không sai.“Không biết Đồ tiểu thư muốn chiết khấu bao nhiêu?”

Không ngờ anh lại mở miệng hỏi chiết khấu, nụ cười trên mặt Đồ KiềuKiều không thay đổi, trong đầu lại bắt đầu tính toán, phải thế nào mớicó thể làm anh ta vừa lòng, mà cô cũng không bị thiệt?

“Chín phần……”

“Tám phần.” Đan Thiên Tề trực tiếp mở miệng, có lễ nhìn cô.“Như thế nào?”

Anh đã quyết định còn hỏi tôi? Đồ Kiều Kiều trả lời trong bụng, trênmặt vẫn là nụ cười, “Tám phần à……” Ừ, vẫn có thể kiếm được lời, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng mà về lâu dài cũng được khối tiền.

“Tốt, vậy tám phần.” Cô cười thật ngọt, như hoàn toàn không có khái niệm tiền tài.

“Tốt lắm, vậy chúng ta ký luôn hợp đồng cung cấp hoa đi!” Đan ThiênTề vừa lòng gật đầu, cầm điện thoại thông báo cho thư ký chuẩn bị hợpđồng.

“Phiền cô chờ một chút.” Buông điện thoại, anh lạnh nhạt mở miệng,lập tức ngồi vào bàn làm việc, “Ngại quá, tôi làm việc một chút.” Anhcũng không muốn lãng phí thời gian mắt to trừng mắt nhỏ với cô.

Đồ Kiều Kiều cũng không để ý, nâng tách trà lên uống một ngụm. Vị trí cô ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy anh. Thấy anh nghiêm túc gõ máy, đọcvăn kiện, mày đẹp nhịn không được nhíu nhíu.

Một đại mỹ nhân như cô ngồi ở đây, anh còn làm như không thấy? Trường hợp này vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải.

Người đàn ông không thèm quan tâm cô như vậy, anh là người đầu tiên.

Đồ Kiều Kiều không khỏi cảm thấy thú vị, đôi mắt đẹp tò mò theo dõianh. Đan Thiên Tề này bề ngoài thật sự không tồi! Tuy rằng đã gặp quangười còn đẹp hơn anh, nhưng mà nói thế nào nhỉ, vẫn cảm thấy anh có một loại hương vị đặc biệt. Nghĩ tới thái độ của anh đối với cô vừa rồi, cô càng cảm thấy thú vị. Bình thường, cho dù đàn ông cảm thấy cô là baocỏ, cô vẫn tự tin với diện mạo của mình. Đàn ông mà, đàn bà não lớn haynhỏ cũng không quan trọng, bề ngoài đẹp là được! Bởi vậy thái độ của bọn họ vẫn rất tích cực, không dịu dàng hỏi thăm thì thái độ cũng dịu dàng.

Chỉ có Đan Thiên Tề, từ đầu tới đuôi thái độ vẫn luôn khách khí xacách với cô, hơn nữa dù khinh thường cô nhưng vẫn duy trì lễ độ, nếukhông phải năng lực nhìn mặt đoán ý của cô không tồi, thì đúng là sẽ xem nhẹ thái độ không kiên nhẫn của anh đối với cô.

Nếu là lạt mềm buộc chặt…… Đầu ngón tay vuốt chén trà, cô ngắm vẻ mặt nghiêm túc của Đan Thiên Tề, có thể khẳng định người đàn ông này khôngrãnh để đùa như vậy.

Nhìn anh, ngay cả ở chính văn phòng của mình cũng ăn mặc chỉnh tề như vậy, tuy rằng áo khoác được cởi, nhưng áo sơ mi vẫn thẳng, ngay cả vaiáo cũng thẳng, nút áo được cài đoàng hoàng, caravat cũng vẫn thắt trêncổ, một chút lộn xộn cũng không có, có thể thấy anh phiền phức baonhiêu.

Cô nghĩ người đàn ông này nhất định rất nghiêm túc, khi nào làmchuyện gì cũng đều nhớ rõ ràng, không chấp nhận có một chút sai sót nào. Cho nên lạt mềm buộc chặt, loại kỹ xảo này anh tuyệt đối không chơi,không phải sẽ không, mà là không cần phải lãng phí thời gian làm loạichuyện nhàm chán này.

Thích thì làm, không cần sẽ không làm, anh nhất định đem tất cả mọi chuyện lên kế hoạch thật sự hoàn mỹ.

Nói tóm lại, người đàn ông như vậy thực không thú vị, tuyệt đối không thích hợp làm tình nhân, nhưng mà nếu làm chồng thì……

Ánh mắt Đồ Kiều Kiều nhất thời lòe lòe tỏa sáng.

“Đồ tiểu thư, xin hỏi có việc gì sao?” Bị người đánh giá lâu như vậy, Đan Thiên Tề cho dù xem như không thấy, cũng rất khó mà chịu đựng được. Lí thư ký đang là cái gì vậy? Một bản hợp đồng cũng làm lâu như thế!

Đan Thiên Tề ngẩng đầu khỏi văn kiện, lạnh nhạt nhìn về phía ngườiđẹp ngồi trên sô pha. Cô bưng tách trà, đôi chân thon dài bắt chéo. Anhnhìn thấy trên mắt cá chân phải của cô có một cái lắc bạc, ngón chânxinh đẹp được chăm sóc cẩn thận sơn màu hồng nhạt, càng làm tăng vẻtrắng nõn mê người của bàn chân xinh đẹp.

Anh là đàn ông, người đẹp như vậy đương nhiên sẽ thưởng thức, nhưngmà xin miễn cho kẻ bất tài, thân là trợ lý CEO tập đoàn T-K, anh gặpnhiều người đẹp như Đồ Kiều Kiều vậy, đương nhiên cũng thưởng thức quavẻ kiêu căng tùy hứng của các cô, đẹp thì có đẹp, nhưng cá tính làm chongười ta không dám lĩnh giáo.

Mà vị Đồ Kiều Kiều này, ngay ấn tượng vừa rồi, anh nghi cô có được vị trí trưởng trấn này cũng là dựa vào diện mạo mà có. Anh chán ghét những cô gái tùy hứng kiêu căng, nhưng mà cũng không có hứng thú với loạibình hoa ngốc ngếch. Lại nói, trên tay anh có một đống công việc, vớianh mà nói, nhìn người đẹp không bằng bắt tay vào xử lý công việc, dùsao vế trước không có ý nghĩa, vế sau mới có thể kiếm tiền. Đồ Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt đẹp, lông mi cao vút vừa dày vừa dài, rất xinh đẹp.Cô đưa tay đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, hơihơi cúi người, rãnh ngực vì động tác của cô càng mở rộng. Cô nhìn anhcười mê người.

Đan Thiên Tề cũng không bị dụ hoặc, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, chẳng quamày lại hơi hơi nhíu, ánh mắt không tự chủ được quét qua bộ ngực sữa mêngười, cô gái này muốn làm gì?

“Đan tiên sinh.” Hai tay chống cằm, Đồ Kiều Kiều tuyệt không để ýcảnh xuân mê người bị lộ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười càng ngọt. “Anh có vợchưa?”

Hả? Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cô.

“Muốn cùng tôi qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết hay không?” Cô nháy mắt với anh, cười càng mê người.

Mà biểu tình của Đan Thiên Tề lại mất đi vẻ lạnh nhạt hiếm thấy, kinh ngạc nhìn cô.

Cô gái này có bệnh sao?

## 2. Chương 2

Chương 2

Muốn cùng cô qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết hay không?Đương nhiên không! Cô gái này có bệnh sao? Sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy với một người mới gặp mặt lần đầu? Đan Thiên Tề tuy biết điều kiệncủa mình không tệ, nhưng mà cũng không tốt đến mức có thể để một ngườiđẹp như vậy mở miệng cầu hôn?

Lại nói, Đồ Kiều Kiều không phải là chén trà anh muốn uống, thưởngthức mỹ nữ có thể, qua lại cũng có thể, nhưng anh không thấy cô thíchhợp để lấy về nhà làm vợ.

Càng nói là trước mắt anh chưa tính kếthôn. Kinh ngạc xong, Đan Thiên Tề lập tức khôi phục bình tĩnh, không cần suy nghĩ, đang định mở miệng từ chối thì thư ký lại vừa vặn gõ cửa tiến vào.

Mà vị Đồ tiểu thư kia căn bản không cho anh có cơ hội mở miệng, lấybản hợp đồng trong tay thư ký, không đến mười giây, cô lập tức cầm bútký tên lên hợp đồng, sau đó đặt xuống bàn của anh. Khuôn mặt xinh đẹpnhìn anh cười duyên ngọt ngấy.“Hai bản hợp đồng không có vấn đề gì, tôicó việc đi trước.” Nói xong, cô rất tự nhiên cầm lấy tay trái của anh,nhìn đồng hồ trên tay anh. “Ừ…… Anh sáu giờ tan làm đúng không?”

Theo cô đoán, cỡ sáu giờ không sai biệt lắm, mà theo như cô biết thìvị tiên sinh nghiêm cẩn đơn độc này tuyệt đối là loại người tan làm đúng giờ.

“Sáu giờ tôi tới đón anh, tôi biết một nhà hàng nấu ăn rất ngon, cùng nhau ăn bữa tối nha.” Cô nháy mắt với anh, trước khi đi, còn tặng thêmcái hôn gió.“Bye bye…… Buổi tối gặp lại!”

Trước sau không đến 5 phút, cô gái kia cứ như vậy quyết định tất cả,căn bản không cho anh cơ hội mở miệng từ chối. Đan Thiên Tề lại kinhngạc.

Anh nhìn cửa đã được đóng, lại chậm rãi nhìn bản hợp đồng trên bàn.Anh nhớ rõ bản hợp đồng lúc nãy cô xem tới 10 phút, mà bản hợp đồng muahoa này ngay cả mười giây cũng chưa tới, là sao? 10 phút kia là đùa giỡn anh sao?

Còn thái độ của cô, Đan Thiên Tề nhíu mày nhớ lại, từ khi vào cửa, nụ cười trên mặt cô chưa từng biến mất, giọng nói luôn mềm nhẹ ngọt ngấy,giống như viên kẹo đường, mở miệng đều là những lời nói mù mờ như khônghiểu chuyện, nhưng mà……

Anh mở hợp đồng, nhìn điều kiện thứ năm bị anh sửa lại. Lúc ấy anhkhông nghĩ nhiều lắm, trực tiếp đánh giá điều kiện cung cấp xe này không ảnh hưởng lớn đến tập đoàn. Anh cũng không có hứng thú bỏ thời gian đểxem xét kỹ chuyện này, lập tức đồng ý hủy bỏ điều kiện trấn Hoa Đào cung cấp xe khách. Còn hợp đồng mua hoa, cũng là cô mở miệng hỏi trước…… Cônhìn có vẻ chuyện gì cũng không hiểu, nhưng chuyện cô mở miệng yêu cầu,đều dễ dàng đạt được mục đích, chẳng lẽ cô gái kia giả vờ?

Nghĩ vậy, Đan Thiên Tề nhíu mày, đừng nói anh bị đùa giỡn mà không biết chứ?

“Trợ lý.” Lí thư ký gõ cửa tiến vào, lại nhìn thấy cảnh cấp trên luôn luôn làm việc nghiêm cẩn ngẩn người khó gặp, hình ảnh thần kỳ này làmcho cô kinh ngạc.

“Hả? Chuyện gì?” Đan Thiên Tề nâng mắt, thần sắc không thay đổi,giống như cái gì cũng chưa xảy ra, thái độ vẫn thong dong bình tĩnh.

Nếu không làm việc với anh một thời gian dài, Lí thư ký nhất định sẽcảm thấy vừa rồi mình bị ảo giác, nhưng mà thân là cấp dưới tri kỷ, côthật thức thời làm bộ như không phát hiện.

“Cơm trưa có cần gọi người đem lên cho trợ lý không ạ?”

Cơm trưa? Đan Thiên Tề giật mình, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, kinh ngạc phát hiện mình thế mà ngẩn người mất nửa tiếng, mà nửa tiếng nàyđúng là suy nghĩ về cô gái Đồ Kiều Kiều kia.

Loại chuyện làm lãng phí thời gian này, không phải là chuyện anh sẽ làm!

“Trợ lý?” Thấy anh không nói lời nào, Lí thư ký gọi nhẹ một tiếng.

“Ừ! Phiền cô.” Đan Thiên Tề lập tức trả lời, khuôn mặt anh tuấn vẫnlãnh đạm, che giấu sự ngạc nhiên rất khá. Thấy Lí thư ký rời đi, anhnhắm mắt lại.

Nhất định là những lời trước khi rời đi của Đồ Kiều Kiều làm cho anhrất kinh ngạc, mới có thể làm lãng phí thời gian như thế. Mặc kệ Đồ Kiều Kiều có não hay là ngốc nghếch, đó cũng không phải chuyện của anh.

Hợp đồng không có vấn đề, tập đoàn T-K cũng không có tổn thất gì, như vậy là tốt rồi, không có gì hay để nghiên cứu.

Mở mắt ra, anh nhanh chóng vùi đầu vào công việc. Về phần lời nói của Đồ Kiều Kiều, còn có lời mời ăn tối của cô, anh cho đó là việc khôngđáng lo, trong chớp mắt liền quên hết.

Anh không có hứng thú với mỹ nữ, công việc quan trọng hơn.

Đúng sáu giờ, Đan Thiên Tề khép quyển công văn cuối cùng, chỉnh tềđặt qua một bên, tắt máy tính, đứng dậy mặc áo vét, cầm lấy tập côngvăn.

Anh có thói quen việc hôm nay hôm nay làm, mọi công việc anh đều giải quyết hết ở công ty, tuyệt không mang về nhà. Mỗi ngày sáu giờ tan làm, tám giờ đi làm, anh cũng không muộn, cũng không lùi lại thời gian tanlàm.

Ừ…… Tối nay ăn mỳ được lắm, anh nhớ ở nhà còn mỳ sợi và rau dưa, vừahay có thể giải quyết một bữa cơm, ngày mai tan làm lại đi siêu thị muathức ăn tuần tới. Anh không thích ăn thức ăn ngoài, cũng không có ýtưởng nhàm chán đàn ông phải cách xa nhà bếp. Người đàn ông độc thânsống một mình ở bên ngoài, trừ khi anh muốn đói chết, bằng không nấu ănnhất định phải biết.

Mỗi tuần lễ anh đều đến siêu thị một chuyến, mua thức ăn dùng trongmột tuần, trừ bữa  cơm trưa, buổi sáng, bữa tối anh đều tự mình chuẩnbị. Anh sẽ không ngược đãi dạ dày của mình, mỳ ăn liền và thức ăn nhanhchưa bao giờ nằm trong thực đơn của anh. Anh thích mua đồ tươi, hạn sửdụng tốt, mình ăn vừa tốt vừa ngon.

Đi ra khỏi văn phòng, Lí thư ký đã tan làm, bước chân ổn định tiếp tục đi về phía trước, anh ấn thang máy, chờ thang máy đi lên.

“Đinh!”

Cửa thang máy mở ra, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi của anh lập tức nổi lên dao động, mày rậm hơi nhíu lại.

“Hi! Tan làm?” Trong thang máy, Đồ Kiều Kiều cười ngọt ngào, đôi mắtđẹp nhìn chằm chằm anh, đánh giá vẻ mặt của anh. Đừng nói người đàn ôngnày đã quên hẹn ăn tối với cô rồi nha?

Anh đã quên, đúng vậy! Mặt Đan Thiên Tề không chút thay đổi, nhìnthấy cô, anh mới nhớ tới lời nói trước lúc cô rời khỏi. Cô gái này làmthật sao?

Khác lúc sáng, bây giờ cô mặc một cái váy màu đào hồng nhạt, một cáiáo khoác ngắn màu trắng vắt trên tay, mái tóc xoã tung dùng một cái kẹphình hoa sơn trà kẹp lại. Dưới chân là đôi giầy cao gót màu hồng nhạtcân xứng. Cô cả người màu hồng, màu hồng xinh đẹp, so với vẻ diễm lệ lúc sáng lại là một vẻ phong tình khác, nhưng vẫn làm cho người ta kinhngạc.

Người đẹp thôi! Ai không thích nhìn, nhưng cho dù cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt Đan Thiên Tề vẫn lạnh nhạt. Khuôn mặt anh tuấn không có chúttươi cười, cũng không tính mở miệng nói chuyện.

Thấy anh không nói lời nào, Đồ Kiều Kiều nhẹ nhàng nhướng mày, không ngại chủ động.

“Đi thôi, tôi mang anh đến nhà hàng này nấu ăn ngon lắm.” Nhấn nútthang máy, không nhìn vẻ lạnh lùng của anh, cô cười chờ anh tiến vào.

Thấy cô cười đến ngọt, vẻ lạnh lùng của anh hoàn toàn không ảnh hưởng được cô, Đan Thiên Tề rốt cục mở môi mỏng. “Đồ tiểu thư……”

“Kiều Kiều.”

“Hả?” Anh sửng sốt.

Đồ Kiều Kiều tặng anh một nụ cười ngọt đến tận xương.“Anh có thể gọitôi là Kiều Kiều.” Cô cho phép anh gọi cô như vậy, loại vinh hạnh nàykhông phải ai cũng có.

Đan Thiên Tề nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hơn.“Đồ tiểu thư.” Anh không quen gọi tên cô thân mật như vậy. “Cô……”

“Anh không vào sao?”

Lại bị ngắt lời, Đan Thiên Tề âm thầm thở sâu,“Thật xin lỗi, buổi tối tôi có việc.” Nói xong, anh bước đi, quyết định vào một thang máy khác.

Anh nhìn đồng hồ trong tay, thế mà lại lãng phí 5 phút. Nếu không có Đồ Kiều Kiều, bây giờ anh đã sớm lên đường về nhà.

“Anh bận chuyện gì?” Đồ Kiều Kiều đi sau anh, tươi cười trên mặt mộtchút cũng không thay đổi, cũng không để ý lại sang một thang máy khác.

Đan Thiên Tề không muốn để ý cô, cửa thang máy mở ra, anh đi vào. Cô gái phía sau cũng bước vào theo, “Cô……”

“Cùng tầng với anh, cám ơn.” Cô nghiêng mặt tặng anh một nụ cười.

Đan Thiên Tề lại hít sâu, quyết định giải thích.“Đồ tiểu thư, tôikhông tính dùng bữa tối với cô, cũng không tính qua lại lấy kết hôn làmđiều kiện tiên quyết với cô……”

“Anh có bạn gái rồi à?” Chớp mắt đẹp, Đồ Kiều Kiều cười khanh khách hỏi.

“Không có, nhưng mà……”

“Tôi không đẹp sao?” Cô hỏi lại.

“Đồ tiểu thư……”

“Anh ghét tôi sao?”

Đủ!

“Đồ tiểu thư! Cô có thể đừng ngắt lời tôi nữa không?” Đan Thiên Tề không kiên nhẫn, tiếng nói trầm thấp có một tia tức giận.

“À, thực xin lỗi.” A a, Đan tiên sinh rốt cuộc tức giận! Đồ Kiều Kiều cười thầm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ vô tội,“Mời anhnói.”

Phát hiện mình nổi giận, thần sắc Đan Thiên Tề lạnh lùng hơn. Khuônmặt kia có vẻ vô tội, nhưng anh vẫn bắt gặp tia thực hiện được ý đồ lướt nhanh trong mắt cô.

Mày tuấn hơi hơi nhíu lại, vừa rồi cô luôn ngắt lời anh là cố ý sao?Chính là muốn chọc giận anh? Hay là muốn xem anh sẽ có phản ứng gì?

Mà anh quả thật như cô mong muốn, nổi giận…… Loại cảm giác bị người gài bẫy này thật là tệ!

Tốt lắm, cô đã tự tin như vậy nghĩa là tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch của cô?

Ấn thang máy xuống, Đan Thiên Tề dựa vào tường, con ngươi đen sâuthẳng nhìn chằm chằm cô. “Đồ tiểu thư, thực xin lỗi, tôi không có khảnăng qua lại với cô……” Anh dừng một chút, thấy cô vẫn tươi cười, giốngnhư sự từ chối của anh một chút cũng không ngoài ý muốn của cô, tốt lắm. “Nhưng mà đêm nay tôi có thể cùng dùng cơm với cô.”

“Hả?” Đồ Kiều Kiều kinh ngạc, cô còn tưởng Đan Thiên Tề sẽ cố gắng từ chối dùng bữa tối với cô. Cô đã nghĩ cách để ứng phó rồi, không ngờ anh thế mà lại đồng ý.

Tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà anh dứt khoát đồng ý cũng giảm bớt phiền phức cho cô, ha ha…… Cô cũng không tin thực sự có người đàn ông có thểkháng cự mị lực của cô! Về phần anh từ chối qua lại, cô tự động xem nhẹ, dù sao đó không phải điều quan trọng.

Cô có tự tin, sớm hay muộn thì cô cũng sẽ làm Đan Thiên Tề thu lại câu nói kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười càng ngọt, Đồ Kiều Kiều chớp mắt đẹp, đang chuẩn bị mở miệng.

“Nhưng mà……” Đan Thiên Tề còn có phần ngoại lệ.“Không đi tới nhà hàng cô nói.”

“Hửm?”

“Hôm nay đột nhiên tôi muốn dạo chợ đêm, cũng lâu rồi chưa ăn quán ven đường.” Trên cơ bản, anh rất ít ăn quán ven đường.

“A?” Chợ đêm?

Đan Thiên Tề thản nhiên liếc qua đôi giày cao gót trên chân cô mộtcái. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, anh đè nút lại, môi mỏng lầnđầu tiên gợi lên tươi cười. “Đồ tiểu thư, nếu cô không muốn, cuộc hẹnnày có thể hủy bỏ cũng không sao.”

Lần đầu tiên thấy anh cười, khuôn mặt tuấn tú vì tươi cười mà trở nên mê người, nụ cười duyên trên mặt Đồ Kiều Kiều hơi hơi cương cứng.

Cô biết đôi giày cao gót mình đang mang tuyệt đối không thích hợp đểdạo chợ đêm. Cô tin người đàn ông trước mặt cũng biết. Một người đàn ông bình thường sẽ không hẹn cô bạn gái xinh đẹp mê người đi dạo chợ đêm,lại càng không mang bạn gái đi ăn quán ven đường.

Nhưng người đàn ông trước mắt này sẽ!

Cô nhìn anh, không xem nhẹ tia khiêu khích trong mắt anh, nó rõ ràngnói cho cô biết ― anh cố ý, cô khó chịu thì có thể từ chối, anh khôngsao cả.

Tốt lắm! Đồ Kiều Kiều ưỡn thẳng lưng, nâng giày cao gót bước ra khỏi thang máy trước, quay đầu nhìn anh tươi cười.

Khó chịu thì sao, cô vẫn duy trì bốn mươi lăm độ, cho anh một nụ cười có góc độ đẹp nhất.

“Đi thôi, đi dạo chợ đêm.”

Có lẽ ngày mai là cuối tuần, thứ sáu, chợ đêm đặc biệt nhiều người.Đồ Kiều Kiều ưỡn thẳng lưng, tao nhã đi trong dòng người chật chội.Người đàn ông phía trước đi cực nhanh, hoàn toàn không đợi cô, mà cô điđôi giày cao gót ba phân này, không có khả năng chạy, cũng không có khảnăng đi nhanh. Cô nheo mắt, nhìn bóng dáng người đàn ông đó.

Hai người đi nửa tiếng rồi, anh ta còn chưa tìm ra quán ăn nào, mà chân của cô đã bắt đầu nhói đau.

Cô biết anh cố ý, xét theo cá tính của cô, cô sớm nên đá loại đàn ông này. Cô không thiếu đàn ông! Ở trong thang máy cô vốn có thể quay mặtbước đi, cao ngạo lại rất mê người, chứ không phải như bây giờ, chịuđựng chân đau liều mạng đi theo sau anh ta. Lúc ấy cô phát điên cái gì,tại sao lại đồng ý đi dạo chợ đêm?

À, đúng rồi, là ánh mắt của anh, cái loại khiêu khích này, một bộ anh ta không sao cả, dù sao người chịu thiệt không phải là anh. Làm chotính kiêu ngạo của phụ nữ trong cô nổi lên, không kịp nghĩ đã đồng ý đến chợ đêm.

A a…… Thật là thất thủ một lần thiên cổ hận nha!

Đồ Kiều Kiều cắn răng, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt hoàn toàn không có cười ý, hung tợn trừng mắt nhìn bóng dáng người đàn ôngphía trước.

Người này một chút cũng không hiểu ý, mang theo bạn gái còn đi nhanhnhư vậy, cho dù cố ý cũng thông cảm cho cô một chút được không? Đồ KiềuKiều nắm chặt túi xách, hít sâu một hơi, chịu đựng chân đau bước nhanhvề trước, bắt lấy cánh tay anh.

“Thiên Tề, tôi đói bụng, chúng ta ăn cái này đi!” Nói xong, không để ý anh muốn hay không, trực tiếp kéo anh rẽ vào một quán.

Nếu không ngồi xuống thì chân cô sẽ bị phế!

Đan Thiên Tề nhíu mày nhìn quán cô chọn.

“Ông chủ, hai phần chao.” Đồ Kiều Kiều mở miệng gọi món ăn, kéo anhngồi xuống một cái bàn. Ngồi xuống rồi, cô lập tức nhẹ nhàng thở ra,ngẩng đầu cười với anh. “Chao quán này ăn ngon lắm!”

Hừ hừ, anh có dám ăn hay không, có khi cả đời này anh còn chưa ăn qua quán ven đường đâu!

Không có cách, nhìn anh thật sự không giống một người sẽ ăn quán venđường. Anh có vẻ là người sẽ đến nhà hàng, bằng không chính là tự mìnhxuống bếp nấu ăn.

Đáng giận nhất là, cũng nửa tiếng, anh vẫn khỏe khoắn bình thường, mà cô vì oi bức mà đổ mồ hôi, chân không đi thẳng được, phát run. Hìnhtượng xinh đẹp ban đầu dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

Đan Thiên Tề không hé răng, ông chủ rất nhanh mang hai phần chao ra.

“Kiều Kiều! Đã lâu không gặp cháu, đây đây, chao của cháu đây.” Ông chủ cười hớ hớ chào hỏi Đồ Kiều Kiều.

“Sao lại lâu không gặp? Rõ ràng tuần trước cháu mới đến mà.” Đồ Kiều Kiều liếc ông chủ một cái, mặt đẹp tươi cười.

Khó chịu thì sao, cô vẫn phải duy trì hình tượng. Lại nói, cô cũng không có thói quen giận chó đánh mèo.

“Ai da, người ta không phải là nói một ngày không gặp như cách tamthu sao, bác đã nhiều ngày như vậy không gặp được cháu, cũng không biếtđã qua bao nhiêu cái tam thu rồi.” Ông chủ nháy mắt không đứng đắn nóicười ái muội với cô.

Đồ Kiều Kiều mặt không đổi sắc, mở đôi đũa được đóng gói,“Bác Phát, bác Phát gái ở sau lưng bác kìa!”

“Á, tôi làm việc, ai za! tôi rất bận rất bận đó!” Ông chủ làm như không có việc gì bưng cái khay, vẻ mặt đứng đắn quay vào bếp.

“Hừ! Lão già.” Bác Phát gái cười, quay đầu nhìn về phía Đồ Kiều Kiều.“Kiều Kiều, ăn không đủ thì nói bác lấy thêm nha!”

Bác Phát gái vừa nói, đôi mắt tò mò nhìn Đan Thiên Tề, khó thấy ĐồKiều Kiều mang theo đàn ông, nhịn không được nhiều chuyện, “Kiều Kiều,cậu này là bạn trai của cháu hả?”

“Không phải.” Đồ Kiều Kiều lắc đầu, mắt đẹp nhìn Đan Thiên Tề, “Anh ấy là người được đề cử.”

“A?” Bác Phát gái nghe không hiểu.

“Người được đề cử đầu tiên trong danh sách làm chồng.” Cô cười công bố, vừa lòng nhìn khóe mắt Đan Thiên Tề co giật.

“A?” Bác Phát gái ngây ngẩn cả người, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng củaĐan Thiên Tề, bà thức thời ho nhẹ một tiếng,“Kiều Kiều, bác đi trước,các cháu cứ từ từ ăn!”

“Bác Phát gái, bác cứ đi làm việc đi, cám ơn bữa ăn của bác.” Đồ Kiều Kiều cười nói cảm ơn.

“Ai da, cảm ơn cái gì, ăn không đủ nhớ nói bác đó!” Bác Phát gái nói xong liền vội vàng đi tiếp đón khách khác.

Đồ Kiều Kiều chậm rãi gắp miếng măng chua bỏ vào miệng. Thấy anh bấtđộng, lạnh lùng nhìn cô. Cô nhíu mày.“Sao không ăn? Chao phải ăn nóngmới ngon! Anh nếm thử đi, chao bác Phát rất nổi danh.” Đúng, nổi danh ăn ngon, cũng nổi danh thối.

Mặt đẹp mang theo nụ cười kiều diễm động lòng người, nhưng mà Đan Thiên Tề lại nhìn ra được cô cố ý, cô nghĩ anh không dám ăn?

Cầm đôi đũa đã được vệ sinh sạch sẽ lên, anh chậm rãi gắp một khốichao, cắn một miếng. “Ừ, hương vị không tệ.” Nói xong, lại gắp một khốikhác, vùi đầu ăn.

Đồ Kiều Kiều trừng anh, hy vọng có thể tìm được một tia chán ghéthoặc miễn cưỡng trên mặt anh. Nhưng không có, anh thực bình tĩnh, hơnnữa còn có vẻ thực hưởng thụ. Chậc! Vô nghĩa! Cô gắp một khối chao, oánhận cắn một miếng.“Tôi còn nghĩ anh sẽ ghét đấy!” Đáng giận, cô bị chỉnh đến giờ chân vẫn còn đau, vốn tưởng chao có thể làm cho anh biến sắcmặt, không ngờ lại không thành công.

“Sao nào? Ăn cái này tốt hơn mang giày cao gót đi đường dài, hơn nữatôi cũng không phải chưa từng ăn qua.” Anh chỉ là rất ít ăn quán venđường, không có nghĩa là không ăn, trên cơ bản anh cũng không kiêng ăn,cho nên chiêu này của Đồ tiểu thư vô dụng với anh.

Đồ Kiều Kiều nheo mắt, thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười trên môi.“Đan tiên sinh, bây giờ anh thừa nhận anh cố ý để tôi mang giày cao gót đi bộ nửa giờ?”

Đan Thiên Tề ăn khối chao cuối cùng, cầm khăn tay xoa xoa miệng.“Tôilàm như vậy, Đồ tiểu thư là người thông minh, hẳn sẽ nhìn ra được ýtôi?”

Anh buông khăn tay, nhìn cô cười lạnh.“Còn có, tuy rằng tôi là ngườiđược đề cử đầu tiên trong danh sách làm chồng của cô, nhưng thực đángtiếc, cô không nằm trong danh sách đề cử làm vợ của tôi.” Anh nói thẳng, lười vòng vo với cô, cô thức thời thì nên dừng tại đây thôi.

Tốt lắm, cô, Đồ Kiều Kiều lần đầu tiên bị từ chối hoàn toàn như vậy!Nhìn nụ cười lạnh trên mặt anh, cô thiếu chút lật bàn ném thẳng vào mặtanh. Đúng, còn kém một chút, cô vẫn lý trí, cố gắng nhịn xuống, ngườimất mặt là cô. Đồ Kiều Kiều âm thầm cắn răng, nhịn xuống lửa giận hừnghực trong ngực, họ Đan này nghĩ anh ta là ai? Đồ Kiều Kiều cô không phải nhất định muốn anh cho bằng được!

Nhịn xuống lửa giận, cô cực lực duy trì tươi cười trên mặt. “Đan tiên sinh, anh không khách khí với thục nữ như vậy sao?”

Nhìn lửa giận trong mắt cô, Đan Thiên Tề nghĩ có lẽ không nên tiếp tục chọc giận cô nữa, anh sợ cô sẽ lật bàn.

Nhưng nhìn cô rõ ràng cực giận, nhưng nụ cười trên mặt một chút cũngkhông giảm, làm cho anh nổi lên một tia độc ác hiếm có. “Đối với thục nữ đương nhiên sẽ không, nhưng đối với người háo sắc cứ quấn quít lấy tôithì không giống.” A a, lời này hơi quá đáng, anh rõ ràng nhìn thấy côbiến sắc.

Háo sắc? Anh ta thế mà dám nói Đồ Kiều Kiều cô là háo sắc!

Cô nghe qua người ta nói cô đẹp, nói cô thông minh, nói cô có nănglực, nói cô họa thủy…… Nhưng tuyệt đối không ai nói cô háo sắc!

Lần đầu tiên, Đồ Kiều Kiều rốt cuộc không thể duy trì nụ cười trênmặt. Mặt đẹp trở nên âm trầm, cắn răng trừng anh. Người đàn ông này nếumuốn gây ấn tượng xấu với cô, vậy thì anh đã thật sự thành công. Cái gìngười được đề cử làm chồng? Mắt cô bị mù rồi!

“Đan tiên sinh, may mắn cho anh.” Cô ăn khối chao cuối cùng. “Hả?”

“May mà ở đây có nhiều người.” Buông đũa xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, nở nụ cười làm cho người ta run da đầu.

“Cho nên tôi sẽ không lật bàn cũng sẽ không đập bàn.” Cô vỗ nhẹ mặtanh, “Nhưng mà, tôi sẽ ghi hận, nhớ kỹ…… Trăm ngàn lần đừng rơi vào taytôi.”

Đan Thiên Tề nhíu mày, cô nghĩ kiểu uy hiếp trẻ con này sẽ là anh sợ sao?

Cô đương nhiên biết anh không tin, nhưng mà không sao, thời gian còndài, Đồ Kiều Kiều cô sẽ cho anh biết kết cục khi đắc tội với phụ nữ,nhất là một phụ nữ lòng dạ hẹp hòi!

Cô ngạo nghễ đứng dậy, cười nhẹ với anh, nhưng mà nụ cười kia thậtlạnh, thiếu đi ngọt ngào lúc trước, “Đi thôi, có thể phiền anh đưa tôilên núi không?”

“Đương nhiên.” Chút phong độ ấy anh còn.

Hai người ra khỏi quán, không đi song song với nhau, anh tin lúc nàyĐồ tiểu thư tuyệt đối không muốn đi cùng anh, Đan Thiên Tề đi lui vềsau. Anh nhìn bóng dáng của cô, lưng cô rất thẳng, tư thái đi đường taonhã mà xinh đẹp, đám người đi đường lướt qua đều không nhịn được dán mắt lên người cô, nhất là đàn ông.

Anh cũng chú ý ban đầu cô còn đi nhanh, rồi sau đó tốc độ đi đường càng lúc càng chậm, anh nhìn chằm chằm đôi giầy trên chân cô.

Chú ý tới cô đi rất khó khăn, nhưng vẫn quật cường đi về phía trước,vẫn duy trì tư thái tao nhã, giống như nữ vương cao ngạo, không cầu cứu, cũng không hé răng.

Cô gái này, tính cách quật cường ngoài dự kiến của anh.

Vừa rồi cô không lật bàn khiến cho anh kinh ngạc, anh biết không cócô gái nào có thể bình tĩnh nhận những lời vừa rồi anh nói. Cho dù nhiều người, cũng sẽ chửi ầm lên mới đúng.

Nhưng cô không có, cho dù lạnh mặt, nhưng giọng nói vẫn luôn mềm mại, ngay cả đề cao âm lượng cũng không có. Lúc tính tiền rời khỏi, cô còncười nói hẹn gặp lại với ông chủ.

Nếu không phải chính mắt anh thấy cô biến sắc, nghe thấy cô uy hiếp,nhất định cũng sẽ nhìn không ra cô gái này đã sớm phát điên.

Đồ Kiều Kiều này khác xa với mỹ nữ trong ấn tượng của anh rất nhiều!

Thấy tốc độ đi của cô càng lúc càng chậm, nhìn đôi giày cao gót củacô, Đan Thiên Tề thở dài. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ nửa đêm anh mới vềđến nhà. Lại nói, tuy rằng cố ý chỉnh cô, nhưng anh cũng không muốn làmchân cô bị thương. Sờ sờ mũi, anh tiến lên phía trước.

Đồ Kiều Kiều dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông chephía trước mắt.“Sao nào?” Chân đau làm cô không có sắc mặt hoà nhã, đốivới anh lại càng không.

Đan Thiên Tề không nói chuyện, cởi áo vét, khom người cột vào hông cô.

Động tác của anh làm cho cô sửng sốt, “Anh muốn làm gì?” Đang muốnkéo áo vét của anh xuống, lại thấy anh xoay lưng về phía cô, ngồi xổmxuống.

“Anh……” Cô thật sự ngốc ra.

“Lên đi, tôi cõng cô.”

Đồ Kiều Kiều mím môi, cao ngạo trả lời: “Không cần phiền phức, tôi có thể tự mình đi.”

“Đúng, sau đó lãng phí một giờ của tôi.” Thời gian của anh rất quýgiá, bởi vì cô, đêm nay anh nhất định không thể giống ngày thường, mườimột giờ đi ngủ.

Giúp cô như vậy, anh có thể về nhà trước mười một giờ!

Nghe ra giọng nói của anh không kiên nhẫn, Đồ Kiều Kiều tức giậntrừng anh. Hành động của hai người khiến cho người đi đường chú ý, đềudừng lại xem diễn. Đan Thiên Tề chịu không nổi nhắm mắt. “Đồ tiểu thư,tính nhẫn nại của tôi có giới hạn.” Anh khó có được tốt bụng, cô tốtnhất nên thức thời.

Đồ Kiều Kiều cắn môi, chân cô quả thật là đau đến mức đi không nổinữa rồi. Nếu anh muốn cõng cô, vì sao cô lại từ chối? Có lái xe miễn phí vì sao không cần?

“Là chính anh muốn cõng tôi, không phải tôi trèo lên lưng của anh.”Nằm úp sấp trên lưng anh, cô không quên ghé vào lỗ tai anh tuyên cáo.Những lời vừa rồi của anh thật sự rất tổn thương lòng tự trọng của phụnữ.

“Được, là tôi tự nguyện.” Lời nói trẻ con của cô làm anh nhướng khóemôi. Cõng cô, không để ý ánh mắt người đi đường, chậm rãi đi về phíatrước.

Nghe tiếng anh cười, Đồ Kiều Kiều trừng cái gáy của anh. Cảm giác ảonão, kỳ quái, vì sao cô lại cảm thấy hôm nay cô thua rất thảm? Đánggiận!

Bực mình, cô ôm chặt cổ anh.

“Này! Cô muốn tôi ngẹt thở chết sao?” Đan Thiên Tề nhíu mày, thiếu chút nữa không thể hô hấp.

“Đáng tiếc ở đây có nhiều người.” Cô hừ lạnh, nhưng vẫn thả lỏng tay.

“Tôi biết, chẳng có lời nào là êm tai.” Anh là người rất chính trực.

“Anh……” Đồ Kiều Kiều trừng anh, rất muốn cắn anh một miếng, cô xoaymặt, không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô không hé răng, anh cũng imlặng. Nhưng anh im lặng, cô lại càng bực. Anh không giống những ngườiđàn ông khác, bình thường lúc cô tức giận, những người đàn ông khác đềuôn tồn dỗ cô, anh thì không. Hừ! Chẳng vui tí nào!

Cô hừ nhẹ, rầu rĩ dán mặt lên lưng anh.

Cách lớp áo sơmi, nhiệt độ cơ thể anh truyền tới cô. Người đàn ôngnày thật kỳ lạ, vừa nói thẳng muốn cô cách xa anh một chút, bây giờ lạiđối tốt với cô, biết cô đau chân còn cõng cô.

Nếu không biết người đàn ông này khinh thường mình, cô thực sự sẽ nghĩ rằng anh đang giở trò lạt mềm buộc chặt.

Người đàn ông kỳ lạ!

Cô lẩm bẩm trong lòng, hô hấp lại ngửi thấy hơi thở đàn ông thuộc vềanh, hỗn hợp với mùi nước hoa thản nhiên, là một loại hương vị trầm ổn.Cô không thể không thừa nhận, hương vị của người đàn ông này rất dễngửi.

Nhưng mà tính cách thi……

Thật – thảm bại!

## 3. Chương 3

Chương 3

Tiếng chuông báo động vang lên, lần này không phải là cô quấn lấyanh. Đồ Kiều Kiều cô cũng có tự tôn, với lại cô cũng không thiếu đànông, cho dù điều kiện của anh tốt thì đã sao? Điều kiện của cô cũngkhông thua kém ai. Cô chỉ một năm không có bạn trai, hơn nữa đúng lúcmuốn cưới chồng mà thôi, vừa hay, lúc đó lại phát hiện họ Đan kia phùhợp với yêu cầu của cô, cô mới mở miệng theo đuổi anh.

Được cô theo đuổi là vinh hạnh của anh nha! Kết quả, người đàn ôngkia từ chối cô thì thôi, còn nói khó nghe như vậy, háo sắc? Hai chữ nàychính là vũ nhục Đồ Kiều Kiều cô!

Cái gì mà người được đề cử làm chồng? Khiếp! Mắt cô bị mù rồi sao?

Đêm đó anh đưa cô lên núi, cô liền đá bayanh, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy anh lần nữa! Với lại cơ hộigặp mặt của hai người cũng cực nhỏ, dường như có thể nói là không có.

Dù sao cũng đã ký xong hợp đồng, cùng lắm chỉ chỉnh sửa một số chitiết nhỏ, mà mấy chuyện đó đa số đều là cô làm việc với Lí thư ký, hoàntoàn không có cơ hội chạm mặt Đan Thiên Tề. Cô tưởng, hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nghe nói anh bàn giao xong khu nghỉ mát sẽ trở vềtổng công ty.

Cô và anh không cùng xuất hiện, cô không muốn gặp lại anh, anh cũngkhông có hứng thú với cô. Thái độ của anh đã rõ ràng như vậy, nhưng côlại không cam lòng, cô thừa nhận điều này!

Cô bị từ chối, hơn nữa lại bị từ chối thẳng thừng, hoàn toàn, tuyệt đối.

Loại nhục nhã vô cùng này quả thực là vết nhơ trong cuộc đời cô, màđối với thủ phạm tạo nên vết nhơ đó, cô vĩnh viễn cũng không muốn gặplại!

Ai ngờ cô không đi trêu chọc anh ta, anh ta đã tự mình đưa lên cửa?

“Đan tiên sinh, sao anh lại đến trấn nhỏ của chúng tôi? Có chuyện gìsao?” Kiều nhan cười như hoa mê muội lòng người, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng ánh mắt của cô lại không có nửa điểm ý cười, dường nhưlà bắn ra tia sáng lạnh.

Không có việc gì lại tới cửa, nhất định không có chuyện tốt!

Cô cũng không tự kỷ đến nỗi nghĩ Đan Thiên Tề hối hận vì đã từ chốicô, tự mình tới cửa để xin lỗi, mong cô đừng so đo với anh ta!

Loại chuyện này cho dù là trong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn cũng sẽ không xảy ra.

“Tìm người, thuận tiện đi kiểm tra lần cuối.” Đan Thiên Tề đút haitay vào túi quần, hôm nay anh không mặc vét, áo phông làm lộ ra xươngquai xanh đẹp đẽ, quần bò màu xanh đậm bao lấy hai chân dài rắn chắc.Bớt đi thành phần tri thức, anh như vậy trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều,cũng rất mê người.

“Tìm người? Tìm người nào? Còn có, đi kiểm tra lần cuối là sao?” ĐồKiều Kiều hơi hơi nhướng mi, không có tâm tình đi thưởng thức bộ dángkhó gặp này của anh.

Trai đẹp cô nhìn không ít, lại không kém anh…… Đúng, cô thừa nhận,vừa rồi khi thấy anh, cô có chút trợn tròn mắt. Nhưng mà chỉ là lập tứcmà thôi, người vừa đẹp vừa cao, đương nhiên mặc cái gì cũng dễ nhìn, cógì mà phải kinh ngạc? Cô lập tức tỉnh táo lại.

“Đi kiểm tra lần cuối là ý gì? Trước khi không phải các anh đã chongười đến kiểm tra rồi sao, cũng xác định không có vấn đề, hơn nữa đã ký hợp đồng……”

“Đúng, hợp đồng đã ký, nhưng mà Đồ tiểu thư hẳn là còn nhớ rõ trênhợp đồng có ghi, nếu là cảnh vật không đủ tiêu chuẩn anh toàn, lúc nàoT-K cũng có quyền hủy hợp đồng.” Đan Thiên Tề dừng một chút, con ngươiđen nhìn về phía cô. “Chắc là cô vẫn có chút ấn tượng, đúng không?”

“Đương nhiên là có.” Đồ Kiều Kiều trừng anh, cảm thấy anh đến đúng là mang theo phiền phức, nhưng người ta nói có tình có lý như vậy, cô cũng không thể nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười.

“Tốt, khu nghỉ mát ngày mai chính thức khánh thành, tất cả phòng đềuđã được khách đặt kín, tôi hẳn là có quyền làm khách của khu nghỉ mát,đền trấn nhỏ của cô kiểm tra lần cuối?”

“Ha ha, đương nhiên là có quyền đó.” Đồ Kiều Kiều cười thực giả tạo,dường như không muốn tốn hơi thừa lời, “Không biết Đan tiên sinh muốntìm người nào……”

“Không phải tìm cô.” Anh trả lời lạnh nhạt, nhìn thấy nụ cười trênmặt cô cương cứng, con ngươi đen hiện lên một chút ý cười. Anh rất tòmò, không biết Đồ tiểu thư có thể nhịn được anh bao lâu.

Thật ra thì đến tìm người là thật, kiểm tra lần cuối chỉ là thuậnmiệng nói thôi. Anh vốn không tính làm vậy, nhưng vừa vào trấn đã gặpphải cô. Cô tiểu thư này vừa thấy anh đến thì mày lập tức nhăn lại, tuyrằng liền chuyển thành nụ cười, nhưng anh vẫn nhìn ra tia chán ghét chợt lóe qua trong mắt cô.

Ừ….. Xem ra tình cảm của Đồ tiểu thư đối với anh đã toàn biến mất,kết quả này là điều anh muốn. Đồ Kiều Kiều đẹp thì đẹp, nhưng anh vôphúc hưởng thụ.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao anh lại dừng chân, còn nói dối là “Kiểm tra lần cuối”. Trong lòng nổi lên ý nghĩ ác liệt không nên có, muốn chỉnh cô gái này.

Điều này không tốt, nhưng anh lại không khống chế được miệng mình.

Hơn nữa nhìn thấy nụ cười trên mặt cô sắp không duy trì được nữa,trong lòng lại nhịn không cười trộm, cảm thấy tâm tình thật là tốt.

Đồ Kiều Kiều cố gắng hít sâu, nụ cười trên mặt đã biến thành dữ tợn,cô âm thầm nghiến răng, “Vậy xin hỏi Đan tiên sinh muốn tìm ai?”

Đan Thiên Tề thản nhiên liếc cô một cái.“Tôi có cần nói cho cô biết không?”

“Anh!” Không được, không thể tức giận, cô không thể xem nhẹ người dân trong trấn đang tò mò đứng xem kịch xung quanh, cô phải duy trì hìnhtượng! Khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng nặn ra nụ cười.“Ha ha a…… Không biếtĐan tiên sinh muốn kiểm tra nơi nào trong trấn?”

Xem xong rồi thì cút đi!

“Kiểm tra dòng suối nhỏ sau trấn của cô trước đi.” Đan Thiên Tề chỉ đại một nơi. “Phiền Đồ tiểu thư dẫn đường.”

“Đương nhiên, đây là chuyện tôi phải làm.” Đáng tiếc nước suối khôngđủ sâu! Đồ Kiều Kiều tức giận nghĩ trong lòng. Dù không muốn, cô vẫnphải ngoan ngoãn dẫn đường.

“Đan tiên sinh, mời đi theo tôi.” Cô dẫn đầu, nâng bước chân.

Đan Thiên Tề nhàn nhã đi bên cạnh cô, lúc hai người đi qua một cửa hàng bán hoa, ông bác chủ quán đột nhiên chào hỏi bọn họ.

“Kiều Kiều à, cậu này là ai vậy?” Vừa hỏi, vừa tò mò đánh giá Đan Thiên Tề, cười rất là ái muội.

“Bác Phúc, bác đừng suy nghĩ lung tung.” Đồ Kiều Kiều liếc ông mộtcái. “Anh ấy là người phụ trách khu nghỉ mát, cháu dẫn anh ấy đi thamquan trấn nhỏ chúng ta một chút.”

“À à, là vậy à.” Bác Phúc cao thấp ngắm Đan Thiên Tề, một tay kéo ĐồKiều Kiều sang một bên. “Kiều Kiều à, cậu này nhìn rất được, sao cháukhông ra tay đi, không phải rất lâu rồi cháu không có bạn trai sao? Bácnhớ là được một năm rồi đúng không?” Ông đã cố gắng hạ thấp giọng nhấtcó thể, nhưng trời sinh giọng lớn, dù có hạ thấp giọng thể nào thì tiếng nói vẫn truyền khắp bốn phía.

Đan Thiên Tề đương nhiên cũng nghe được. Anh nhướng mày, thích thúliếc Đồ Kiều Kiều, thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, khóe môi nhịn không đượcgợi lên.

Một năm không có bạn trai? Nhìn tư sắc của cô, điều này thật đúng là không thể ngờ được.

Khóe mắt liếc thấy sự chế nhạo trên mặt Đan Thiên Tề, Đồ Kiều Kiều ảo não rên rỉ trong lòng. Bác Phúc không có việc gì để làm hay sao, saolại lôi chuyện cả năm nay cô không có đàn ông ra mà nói? Như vậy có vẻcô rất không có giá trên thị trường nha!

“Bác Phúc, bác đừng nói lung tung!” Kéo tay bác Phúc, Đồ Kiều Kiều nhỏ giọng gắt.

“Bác nào có nói lung tung? Một năm nay cháu không quen bạn trai là sự thật nha!” Ông chưa bao giờ nói dối à!

A…… Đồ Kiều Kiều bất đắc dĩ nhắm mắt lại, một năm không có bạn traikhông là vấn đề gì. Vấn đề là cô đã từng theo đuổi Đan Thiên Tề, còn bịtừ chối, bác Phúc lớn tiếng như vậy, không phải đang nói trắng ra là côcó vấn đề sao? Cô căn bản không có vấn đề gì! Đồ Kiều Kiều dường nhưmuốn khóc, “Á! Bác Phúc, bác cứ làm việc đi nhé, cháu mang khách đi tham quan trấn nhỏ một chút.” Càng tiếp tục nói chuyện với bác Phúc, cô nhất định sẽ càng mất mặt.

Ai ngờ bác Phúc còn chưa buông tha cho.“Kiều Kiều, bác nói thật vớicháu! Người tốt như vậy đừng bỏ qua, không phải cháu đã thề phải cướitrước ba mươi sao? Chỉ còn hai năm nữa……”

Ba mươi tuổi? Cưới?

Đan Thiên Tề lại nhướng mày, nghĩ đến điều cô nói, qua lại lấy kếthôn làm điều kiện tiên quyết. À…… thì ra là vậy! Cô sợ không có ai cướicô sao?

“Đan Thiên Tề, anh làm ơn dời ánh mắt đáng ghét kia ra khỏi người tôi được không.” Đồ Kiều Kiều hung tợn trừng anh, trên mặt đã không cònchút tươi cười nào.

Nhìn cũng biết người đàn ông này đang nghĩ gì, cô mới không sợ già,không sợ gả không được! Chỉ cần cô muốn, đàn ông sẽ xếp hàng để được kết hôn với cô nha.

Không phải ai cũng không tinh mắt giống anh!

“Bác Phúc, cháu còn có việc, lần sau nói chuyện tiếp.” Cô nắm chặttay Đan Thiên Tề, bước nhanh về phía trước. Cứ ở lại, bác Phúc chắc chắn sẽ nói thêm nhiều chuyện, cô còn mặt mũi nào nữa! Lại nói, những lờibác Phúc vừa nói đã đủ cho cô muốn tự tử.

Đan Thiên Tề cúi đầu nhìn bàn tay bị cô nắm, cũng không vội vã bỏ ra, anh có vẻ có hứng thú với những lời mà ông bác lúc nãy vừa nói.

“Tôi không ngờ cô lại muốn kết hôn đến mức như vậy.” Chính vì thế, cô mới có thể lần đầu gặp mặt đã ngỏ lời theo đuổi anh sao?

“Tôi không phải rất muốn kết hôn.” Không quay đầu lại, cô cắn răng trả lời.

“À.” Giọng điệu của anh rõ ràng không tin.

Anh trả lời có lệ làm cho Đồ Kiều Kiều rất khó chịu, tuy rằng cô muốn lập gia đình cũng không liên quan đến anh, bởi vì anh đã bị cô đá rồi.Nhưng chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của phụ nữ, cô làm sao cóthể để mình bị hiểu lầm như vậy?

Dừng chân, Đồ Kiều Kiều quay đầu nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc.“Tôi hỏi anh, tôi có đẹp không?”

Hả? Đan Thiên Tề sửng sốt, có cô gái nào hỏi người khác như vậykhông? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh đành phải trả lời cẩn thận.“Điều kiện của cô có cần tôi phải nói nhiều nữa không?”

Nếu cô không được gọi là đẹp, vậy thì những cô gái khác không phải đều muốn tự tử hết sao?

“Vậy…… anh cảm thấy tôi có giỏi không?” Cô hỏi lại.

“À…… Tôi không biết nhiều về cô, hẳn là không thể nói rõ vấn đề này.Nhưng tuổi còn trẻ mà đã có thể làm trưởng trấn, còn đề ra cách quảngcáo cho trấn hoa đào, tôi nghĩ năng lực của cô hẳn là không tệ?” ĐanThiên Tề trả lời khách quan.

“Cho nên,” Cô cao ngạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.“Người giống tôivừa xinh đẹp vừa có năng lực giỏi giang hoàn mỹ, từ nhỏ đến lớn, tôi đều bị những người cùng giới ghen tị.”

“À ừ.” Điều này không phải chuyện lạ, nhưng cô có cần phải nói rõ ra như vậy không?

“Bị ghen tị tôi cũng đã quen, ai bảo tôi xuất sắc như vậy, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, tôi không thiếu đàn ông theo đuổi.” Cô đặc biệt nhấn mạnhđiểm ấy.

“À!” Trọng điểm là cái gì?

“Anh ngẫm lại đi, tôi hoàn mỹ như vậy, nếu không lập gia đình, nhữngcô gái ghen tị với tôi nhất định sẽ bàn ra tán vào sau lưng tôi, tôi thì không sao cả, dù sao tôi cũng không nhất định phải lập gia đình, sốngmà, luôn phải để ình một cơ hội.”

“À, cho nên?” Anh vẫn không hiểu trọng điểm nằm ở đâu.

Cô lườm anh một cái, cảm thấy anh thật sự là không có ngộ tính. “Chonên, trước ba mươi tuổi, tôi muốn tìm một người thích hợp để kết hôn,qua ba mươi tuổi rồi mà vẫn không lấy được chồng cũng không sao, dù saotôi cũng không dựa vào tiền của đàn ông để sống, cùng lắm thì bị vàingười châm chọc khiêu khích, tôi chắc chắn có thể làm cho họ khóc lócchạy về nhà, cho nên, tôi không nhất định phải lập gia đình, hiểu chưa?”

“À.” Đan Thiên Tề đã hiểu, buồn cười nhìn cô.“Nói tóm lại, cô đang bị lòng tự trọng nhàm chán kia quấy phá.”

“Đúng!” Đồ Kiều Kiều không phủ nhận, cô chính là sĩ diện, “À, phíatrước chính là dòng suối nhỏ của trấn chúng tôi.” Cô định vươn tay chỉvề phía trước……

“Này! Sao anh lại nắm tay tôi?” Phát hiện hai người đang nắm tay nhau, cô sửng sốt, vội vàng bỏ tay anh ra.

Đan Thiên Tề liếc nhìn cái tay bị cô bỏ ra một cái, lòng bàn taythiếu bàn tay mềm mại của cô làm lòng anh nổi lên một chút khác thường,nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn là vẻ lạnh nhạt, “Đồ tiểu thư, từ đầu đếncuối đều là cô nắm tay của tôi.”

Anh đều là bị cô kéo đi.

Hức…… Đồ Kiều Kiều cũng nhớ lại, ho nhẹ một tiếng, cô làm như khôngcó việc gì nói sang chuyện khác.“Khụ khụ…… Dòng suối nhỏ ở ngay phíatrước.”

Đan Thiên Tề nhìn cô ra vẻ không có chuyện gì mà buồn cười, nhưng mà cũng không nói gì, đi lên nhìn bốn phía dòng suối nhỏ.

“Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xung quanh, nước suối rất trong rất sạch, bình thường cũng có thể xuống suối chơi, bốn phía đều làmhàng rào phòng hộ, phòng suối nước dâng lên.” Đồ Kiều Kiều đi phía saugiải thích. Đan Thiên Tề nhìn nước suối, nước trong thấy đáy, thậm chícòn có thể nhìn thấy con cá nhỏ đang nấp dưới tảng đá, bốn phía là rừngcây bao quanh, tiếng chim hót cùng hương hoa, quả thật là cảnh đẹp.

Từ khi tiến vào trấn nhỏ anh đã bắt đầu quan sát, trấn trên rất sạchsẽ, phòng ở tuy rằng đơn giản nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, điểm ấy làmcho anh rất vừa lòng.

Mà ở gần núi cũng có xây hàng rào, treo biểm cấm tiến vào, còn có một số công trình phòng hộ, có vẻ mới làm không lâu, chắc là do cô gái phía sau chỉ đạo làm.

Anh ngồi xổm xuống, vươn tay xuống suối, nước suối mát lạnh làm choanh gợi lên khóe môi, dứt khoát đứng dậy, cởi giày, bước xuống suối.

“Này! Anh làm gì vậy?” Hành động của anh làm cho Đồ Kiều Kiều sửng sốt, “Đừng nói với tôi là anh muốn xuống nước chơi à nha!”

Như vậy thì cô sẽ cảm thấy mình đang nhìn thấy quỷ.

“Tôi muốn xem dòng suối có an toàn không, nếu có thứ gì sắc bén cắtphải chân du khách thì làm sao bây giờ?” Đan Thiên Tề mở miệng giảithích.

“Làm ơn, người trong trấn chúng tôi ngày nào cũng xuống suối, khôngai bị nửa vết cắt được chưa?” Đồ Kiều Kiều liếc mắt xem thường.

“Luôn có vạn nhất, có khi các người biết rõ chỗ nào nguy hiểm nênkhông tới gần, nhưng du khách thì không giống.” Anh châm biếm liếc cômột cái, vươn chân tiếp tục đi lại trong suối.

Nói cái gì vậy? Anh ta nói chẳng khác gì người trong trấn cô đều là tiểu nhân!

Đồ Kiều Kiều khó chịu, cũng cởi giày bước xuống suối.

Đan Thiên Tề nhíu mày, “Cô thật sự muốn xuống?” Cô mặc một cái váy rất mê người, đi lại trong suối như vậy không tiện lắm.

Đồ Kiều Kiều bày ra nụ cười ngọt ngào giả tạo.“Yên tâm, dòng suối này tôi đã đi từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt đi cũng không có vấn đề gì!”

“Vậy thì tốt, hy vọng cô đừng có diễn mấy tiết mục yêu thương nhungnhớ.” Anh chẳng có hứng thú với mấy trò nhàm chán như ngã xuống suối xưa như trái đất này.

Anh nói lời sỉ nhục như vậy làm cho Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, họĐan này hôm nay làm sao vậy? Sao câu nào cũng có gai, động một chút liền châm chọc cô?

“Yên tâm! Tôi chẳng còn chút hứng thú nào với anh.” Lười duy trìkhuôn mặt tươi cười, cô tức giận trừng anh, “Nhưng anh ấy, cẩn thận mộtchút, đừng có mà ngã xuống.” Cô nguyền rủa anh.

Nhưng Đan Thiên Tề lại tuyệt không để ý, thậm chí còn cười với cô.“Nếu tôi bị thương, Đồ tiểu thư, tin cô nhất định biết rõ điều này cónghĩa là gì?”

Đồ Kiều Kiều cắn răng, thấy ánh mắt đắc ý của anh, chỉ có thể nhịn xuống cục tức này, oán hận đi theo sau anh.

Đan Thiên Tề cũng biết mình nên có chừng mực, thắng là được rồi,không cần thắng quá nhiều, hơn nữa nhìn thấy cô tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, trong lòng liền dâng lên một chút sung sướng.

Không biết tại sao, anh đột nhiên cảm thấy cùng cô đấu võ mồm như vậy rất thú vị, có thể là vì cô không giống những cô gái trước kia anh từng tiếp xúc?

Không thể phủ nhận, cô gái này thật sự rất đặc biệt, nếu cùng cô qua lại……

Gì? Đột nhiên ý nghĩ này xuất hiện trong đầu làm cho Đan Thiên Tềhoảng sợ, anh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Đồ Kiều Kiều, anh vừa mớinghĩ gì? Cùng cô qua lại?

“Làm sao thế?” Thấy anh đột nhiên quay đầu, Đồ Kiều Kiều tức giậnnhìn anh. Người đàn ông này sao lại có biểu tình giống như nhìn thấy quỷ vậy?

Đan Thiên Tề không nói gì, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng ý nghĩ lại xao động. Anh cố gắng tỉnh táo lại, muốn bản thân tập trungvào dòng suối nhỏ.

Nhưng càng muốn bình tĩnh, cảm xúc lại càng nổi dậy mạnh mẽ. Anh nhăn mặt nhăn mày, biết bản thân không thể tập trung được nữa, có đi nữacũng chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa vừa mới quan sát một chút, không có vấn đề gì. Anh trầm ngâm một chút, lập tức xoay người đối mặt với ĐồKiều Kiều.

“Đại khái cũng không có vấn đề gì, trước hết như vậy……” Mới nói, chân phải lại đột nhiên trượt một cái, làm anh ngã nhào về phía trước.

“Này! Cẩn thận dưới chân anh……” Đồ Kiều Kiều đang muốn dặn dò, nhưng căn bản không kịp, cả người anh đổ về phía cô.

“Á!” Bùm một tiếng, hai người rơi song song xuống nước. Chuyện ngoài ý muốn này làm cho Đan Thiên Tề sửng sốt, cả người ngã lên người cô, mặtvùi vào ngực cô, bị hai luồng no đủ vây quanh. Trừ sự mềm mại của cô,anh còn ngửi được hương thơm nhàn nhạt……

“Á! Đan Thiên Tề!” Nghe thấy tiếng thét chói tai của Đồ Kiều Kiều,Đan Thiên Tề lập tức hoàn hồn, vội vàng rời khỏi bộ ngực của cô.“Thậtxin lỗi, tôi không cố ý……”

“Váy của tôi rách rồi!” Đồ Kiều Kiều đau lòng nhìn cái váy rách bị tả tơi bên phải, giống như heo bị cắt tiết hét lên. “Anh có biết cái váynày là của hãng chanel hay không, hơn nữa là hàng có số lượng? Tôi vấtvả lắm mới mua được, mặc chưa tới vài lần, anh cứ như vậy làm hỏng nó!”Đồ Kiều Kiều đau lòng đến muốn khóc.

“A…… Tôi……” Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cái váy làm cho cô phát điên, bên phải rách toàn bộ. Anh không chỉ nhìn thấy đùi của cô, còn nhìnthấy quần lót ren màu trắng của cô, hơn nữa bởi vì ngấm nước, quần lótdường như là trong suốt, cho nên……

“A!” Đồ Kiều Kiều cũng phát hiện, nhanh chóng ngẩng đầu trừnganh,“Chết tiệt! Anh cái đồ trứng thối này, mắt anh đang nhìn nơi nào vậy hả?”

Cô nhanh chóng kéo váy lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên toàn bộ, không rõ là đỏ vì tức hay là vì xấu hổ.

“Thực xin lỗi, tôi……”

“Bốp!” Một cái tát đánh gãy lời xin lỗi của Đan Thiên Tề. “Đồ háo sắc!”

Lần đầu tiên bị con gái tát, Đan Thiên Tề cũng giận.“Tôi đã nói tôi không cố ý……”

“Không cái con khỉ! Vừa rồi rõ ràng anh nhìn ngay chỗ không nên nhìn!” Á! Thật là mất mặt, cô thế mà cứ như vậy bị thấy……

“Làm ơn, ai bảo cô cứ nói váy rách……”

“Váy tôi bị rách không phải do anh sao……”

“A…… Anh, sao anh lại ở đây?” Một tiếng nói đột nhiên vang lên làm cho hai người sửng sốt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bờ.

“Đan Tiểu Phù! Sao cậu lại ở đây?” Đồ Kiều Kiều kinh ngạc mởmiệng.“Cậu ở đây đã bao lâu? Cậu thấy cái gì…… Đợi chút, vừa rồi cậu gọi anh ta là gì?”

Đồ Kiều Kiều nhìn Đan Tiểu Phù, lại nhìn về phía Đan Thiên Tề, vừa rồi hình như cô nghe thấy Đan Tiểu Phù gọi anh……

“Anh ấy là anh trai của tớ.” Đan Tiểu Phù vô tội nhìn cô. “Còn có, tớ thấy không nhiều lắm, từ đoạn cậu hô to váy bị rách……”

“Đan Tiểu Phù, em im miệng đi!” Đan Thiên Tề cắn răng quát khẽ, biết hình ảnh mình bị tát cũng đã bị em gái thấy được.

Anh trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều, cảm thấy mình vừa rồi nhất định bịmất trí nên mới có thể toát ra ý tưởng muốn cùng cô qua lại trong đầu.Cô gái này quả nhiên giống như anh nghĩ ― thật phiền phức!

## 4. Chương 4

Chương 4

“Phù, cậu có anh khi nào vậy? Sao tớ lại không biết.” Đồ Kiều Kiềunhíu mày, có chút bất mãn nhìn Đan Tiểu Phù. Cô là trưởng trấn nha,người trong trấn có bao nhiêu anh em chú bác, nhà có chuyện gì, ai mà cô không nắm rõ? Hơn nữa cô và Đan Tiểu Phù từ nhỏ lớn lên cùng nhau, côvẫn luôn nghĩ Đan Tiểu Phù là con gái một, nhưng bây giờ lại toát ra một người anh, mà người đó lại là Đan Thiên Tề! Điều này làm sao có thể?Hai người bọn họ nhìn chẳng giống nhau chút nào!

“Phù, đừng nói cậu là con gái riêng nha, sau đó người anh này lạichán ghét cậu, cảm thấy cậu cướp đi ba anh ta, hận mẹ cậu phá hư giađình của anh ta, mà trước đây cậu bị ngược đãi, cuối cùng chịu không nổi cuộc sống bị ngược đãi cho nên mới cùng mẹ chuyển đến trấn nhỏ này……”

“Đồ Kiều Kiều, cô đang diễn phim nhiềutập hả?” Đan Thiên Tề nghe không nổi nữa, trong đầu cô gái này có cái gì vậy? Máu chó sao?

“Còn có, Đan Tiểu Phù, nhà em sao lại có quần áo đàn ông thế này?”Đan Thiên Tề quay đầu hỏi em gái, quần áo trên người anh đều ướt hết,đành phải cùng Đồ Kiều Kiều vào nhà Đan Tiểu Phù!― về phần Đồ tiểu thưvì sao không trở về nhà của mình? Bởi vì cô rất kiên trì, cô tuyệt không thể để mình chật vật như vậy trở về trấn trên.

Mà nơi ở của Đan Tiểu Phù gần dòng suối nhỏ này nhất, vừa hay lại ởtrong góc của trấn, bình thường căn bản không có người đến đây, bởi vậyĐồ Kiều Kiều liền theo vào nhà Đan Tiểu Phù.

“Phù cũng không còn nhỏ, cô ấy đã hai mươi tám tuổi rồi, trưởng thành rồi, trong nhà có quần áo đàn ông cũng là chuyện rất bình thường.” ĐồKiều Kiều liếc Đan Thiên Tề một cái, trên người cô mặc cái áo thun cùngquần đùi mượn của Đan Tiểu Phù, mái tóc ẩm ướt rối tung, phấn son trênmặt đã trôi sạch, nhưng một chút cũng không tổn hại đến dung mạo của cô, không trang điểm cô càng xinh đẹp động lòng người.

“Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi em tôi.” Tâm tình của Đan Thiên Tềrất xấu, thứ nhất, ăn một cái tát của con gái, thứ hai, nhìn thấy trongnhà em gái của mình có quần áo đàn ông, thứ ba, cô gái chết tiệt tát anh một tát này cứ luôn khơi mào lửa giận của anh.

“Chậc chậc, Đan tiên sinh, thái độ cùng giọng điệu này của anh, nóianh không là người anh xấu tính trong mấy vở phim truyền hình máu chóthì ai tin?” Cô đúng là đang đâm thọt anh ta! Ai bảo anh ta là rách váycủa cô, lại là hàng có số lượng, bây giờ mua không được nha! Có biết con gái hận nhất là điều gì hay không? Chính là mua không được những thứ có “Số lượng” đó!

“Đồ Kiều Kiều!” Trán Đan Thiên Tề nổi gân xanh, cô gái này……

“Sao nào?” Đồ Kiều Kiều nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thẳng mặt anh.

Tiểu Phù đang đứng một bên xem diễn ngửi thấy mùi ngon, thiếu chútnữa cô vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cô nhấtđịnh không thể tin được, đây là những người cô quen sao?

Trước tiên là về anh trai cô, một nhân vật luôn luôn bình tĩnh, làmviệc có nề nếp, nói chuyện dễ nghe có nguyên tắc, nói trắng ra thì thậtphiền phức.

Anh làm chuyện gì cũng phải theo kế hoạch, từ nhỏ đến lớn đều vậy,hơn nữa tất cả đều dựa theo kế hoạch của bản thân mà đi lên được địa vịnhư bây giờ.

Ngay cả cuộc sống ngày thường anh cũng phải ghi lại lúc nào làmchuyện gì, không chấp nhận một chút sai lệch, mà cuộc sống của anh quảthật là quá trôi chảy, không có sóng to gió lớn gì, vô cùng an ổn, làcuộc sống mà anh muốn.

Có lẽ là như vậy, anh trai của cô tính cách lãnh đạm, cô chưa từngthấy anh mừng rỡ hay giận dữ gì, nhiều lắm là không có cách nào với côem gái bốc đồng này mà thôi.

Nhưng mà…… Cô có nhìn lầm hay không? Anh trai tính tình lãnh đạm nhàcô thế mà lại nổi gân xanh, thậm chí giọng nói còn đề cao, giống như chó đánh nhau nhìn trừng trừng Đồ Kiều Kiều! À, nói đến Đồ Kiều Kiều, đâycó thật là Đồ Kiều Kiều tao nhã tự kỷ mà cô quen biết không? Hai ngườiquen nhau hơn hai mươi năm, cô biết rõ Đồ Kiều Kiều tự kỷ bao nhiêu, hơn nữa luôn thích giả vờ là gái ngoan, quả thực là người hai mặt.

Nhất là trước mặt đàn ông, vẻ mặt Đồ Kiều Kiều luôn giữ nụ cười ngọtngào, nũng nịu, ngay cả giọng nói cũng không đề cao, bởi vì không cầnthiết, chỉ cần cô nháy mắt một cái, có người đàn ông nào không bị gục?

Đồ Kiều Kiều không hay tức giận, cho dù giận, cô vẫn luôn giữ nụcười, nhưng lại âm thầm phản kích, tươi cười ngọt ngào là một chiêu bàicủa cô.

Nhưng bây giờ Đồ Kiều Kiều chẳng những không cười, thậm chí còn trợntròn đôi mắt đẹp, cao ngạo trừng nhau với Đan Thiên Tề, hơn nữa từ đầutới cuối, cô – đương sự bị lãng quên này vẫn không thể chen lọt vào giữa hai người.

“Khụ khụ…… ngại quá, tôi có thể quấy rầy một chút được không?” Sợ bọn họ thật sự sẽ đánh nhau, Đan Tiểu Phù quyết định mở miệng.

Người bên ngoài mở miệng làm cho hai con gà chọi nhớ tới mình đang ởnơi nào, hai người nhìn nhau hừ một tiếng, ngây thơ vuốt chải tóc.

“Kiều Kiều, tớ giới thiệu với cậu, đây là anh trai tớ, anh trai cùngcha cùng mẹ.” Đan Tiểu Phù đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “cùng cha cùngmẹ”.

“Thật hay giả?” Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt. “Sao chưa bao giờ nghe cậu nói?”

“Tại không có ai hỏi.” Đan Tiểu Phù nhún vai.“Cậu cũng biết ba mẹ tớ ly hôn, tớ theo mẹ đến trấn nhỏ, anh tớ đi theo ba.”

“Nhưng, nhưng mà…… Tớ chưa bao giờ thấy anh cậu đến tìm cậu nha!” Trừ lúc này đây.

“Anh tớ bề bộn nhiều việc, trấn nhỏ lại xa như vậy, phần lớn đều làtớ đến Đài Bắc thăm anh ấy, cho dù anh ấy ở phía đông, cũng đều là tớđến thăm anh ấy!” Người anh này của cô một ngày kiếm tỷ bạc, công việccòn quan trọng hơn cả em gái, cô đành cam chịu.

“Hả? Đợi chút, cậu đã sớm biết anh ta là người phụ trách khu nghỉ mát?” Đồ Kiều Kiều chỉ Đan Thiên Tề.

“Biết!” Đan Tiểu Phù gật đầu.

“Vậy sao cậu không nói sớm!” Đồ Kiều Kiều thét lên.

“Sao nào? Cô lại muốn dựa vào quan hệ?” Đan Thiên Tề châm chọc, nghe nói phu nhân tương lai của CEO là trợ lý của cô.

“Có quan hệ thì sao không dựa vào?” Đồ Kiều Kiều không phủ nhận, chíkhí không thể làm ra cơm, nếu có thể dựa vào quan hệ để đạt được cơ hội, vậy vì sao không?

Đan Thiên Tề nhíu mày, không thể chấp nhận lời nói của cô. “Chỉ cóngười không có thực lực mới muốn dựa vào quan hệ, hơn nữa tôi cũng không phải cái loại vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công.”

“Anh thật là cổ hủ, ai nói người có thực lực sẽ không dựa vào quanhệ?” Đồ Kiều Kiều hừ nhẹ, thực khinh thường nhìn anh.“Dựa vào quan hệ là cho chính mình một cơ hội, về phần có thể thắng hay không mới chính làdựa vào năng lực, trừ khi cấp trên là cái loại người muốn nghe người vôdụng vuốt mông ngựa, vậy những chuyện khác đừng bàn đến nữa! Đan tiênsinh, anh là cái loại cấp trên vô năng này sao?”

Lý luận hoang đường gì đây? Đan Thiên Tề đương nhiên cũng nghe rađiều cô ám chỉ, trừng mắt nhìn cô gái này, thấy cô đắc ý dào dạt, anhhơi nhếch môi.

“Sao nào? Không còn lời nào để nói sao?” Cô lộ ra nụ cười đắc ý.

Không muốn nói loại chuyện nhàm chán này với cô nữa, Đan Thiên Tềquyết định nói vào chuyện chính, anh nhìn về phía Đan Tiểu Phù.

“Em, đêm mai em có rảnh không.”

“Làm gì?” Đan Tiểu Phù vuốt tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành mộtnhúm. “Đừng có nói anh lại muốn em giả làm bạn gái nữa đi?” Người anhnày chủ động tìm đến cô cũng chỉ có nguyên nhân như vậy, khi nào cũngkéo cô làm lá chắn.

“Đêm mai là tiệc tối chào mừng khu nghỉ mát đi vào hoạt động, đi tham dự với anh.” Trừ chuyện quan trọng, mấy loại tiệc tùng như vậy anh đềutránh, nhưng mà lần này là tiệc chúc mừng khu nghỉ mát đi vào hoạt động, anh nhất định phải tham gia, như vậy nhất định phải cần có bạn gái,bằng không anh sẽ bị những cô gái tham dự tiệc bám lấy.

“Không được, gần đây em rất bận, không có thời gian!” Trọng điểm là,dự tiệc rất chán, hơn nữa hở một tí là bị những cô gái xung quanh trừng, cô thực vô tội nha!

“Vài giờ mà thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của em.” Đan Thiên Tề không để ý tới cái cớ của cô.

“Nhưng mà……” Đan Tiểu Phù còn muốn nói gì đó, ánh mắt lướt qua chỗ Đồ Kiều Kiều đang ngồi nhàn không có việc gì làm ở một bên, cặp mắt sánglên.“Bằng không anh nhờ Kiều Kiều đi cùng anh đi.”

“Hả?” Không có việc gì lại bị điểm danh, Đồ Kiều Kiều sửng sốt,“Vì sao lại là tớ……”

Đợi chút! Tiệc tối chào mừng? Vậy có nghĩa là có rất nhiều người cótiền tham dự, chỉ cần cô quan hệ tốt, trấn nhỏ này nhất định là tàinguyên cuồn cuộn, nghĩ vậy, ánh mắt của cô lòe lòe tỏa sáng.

“Cô?” Đan Thiên Tề nhíu mày, không chút nghĩ ngợi, lập tức muốn mở miệng từ chối.

“Được, Đan Thiên Tề, tôi đi với anh.” Đồ Kiều Kiều lập tức gật đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn thẳng anh.

Không ngờ cô sẽ nói được, vẻ mặt Đan Thiên Tề nghi ngờ, nhất là ánhmắt nóng lòng chờ đợi của cô, sau đó anh nghĩ đến mục tiêu của cô……

“Cô muốn đến buổi tiệc để câu kim quy sao?”

“Câu kim quy làm gì?” Đồ Kiều Kiều trừng anh, người đàn ông này lạitưởng tượng lung tung. “Đan Thiên Tề, tôi nói rồi, tôi không thiếu đànông.”

“À.” Vẻ mặt của anh rõ ràng là không tin. Á! Đồ Kiều Kiều thật muốnbóp chết anh, không thể được, bây giờ cô có việc cầu người, chỉ có thểcố gắng nhẫn nại hai tay ngứa ngáy.

“Dù sao anh cũng thiếu bạn gái, không phải sao? Mang tôi đi anh không chỉ có mặt mũi, có tôi ở cạnh anh, những cô gái đáng ghét kia tuyệt đối sẽ không bám theo anh.” Ánh sáng bắn ra bốn phía quanh người cô, nàycái gọi là đứng bên người đẹp không ai dám đến gần.

“Này……” Đan Thiên Tề do dự, anh thật sự không muốn xuất hiện nhiềuvới Đồ Kiều Kiều, cô gái trước mắt này thật là phiền toái, hơn nữa côrất biết cách chọc tức anh, làm cho anh mất bình tĩnh, giống như mộtthằng nhóc đấu võ mồm với cô.

“Được rồi, anh, để Kiều Kiều đi với anh đi.” Đan Tiểu Phù cũng liều mình thuyết phục anh trai, trong đầu nổi lên một chủ ý khác.

Cô không xem nhẹ tia lửa hai người trước mắt này bắn ra, ừ…… Đồ Kiều Kiều làm chị dâu cô cũng không tồi.

“Tiệc tối mấy giờ bắt đầu?” Đồ Kiều Kiều hỏi.

Đan Thiên Tề trả lời theo bản năng.“Bảy giờ.” Không đúng, anh còn chưa đồng ý.

“Được, bảy giờ anh ở cổng chờ tôi.”

Nữ vương đại nhân cứ như vậy quyết định, tránh đường!

Sáu giờ năm mươi lăm phút, Đan Thiên Tề đứng ở trước cổng vào, anhkhông hiểu vì sao mình lại nghe lời như vậy, rõ ràng không muốn xuấthiện cùng đại phiền toái kia, nhưng không biết vì sao lại không từ chốiđược. Lại nói, cô gái kia cũng không cho anh cơ hội mở miệng từ chối. Cô quyết định xong, vung tóc ra sau bước đi, để lại anh và Đan Tiểu Phùhai mặt nhìn nhau, mà Đan Tiểu Phù lại dùng vẻ mặt vô tội nhìn lại anh.

Lập tức, anh chỉ biết kết cục đã định.

Ai…… Đan Thiên Tề bất đắc dĩ thở dài trong lòng, liếc nhìn đồng hồtrên cổ tay một cái. Năm mươi chín phút, cô gái kia tốt nhất đừng đếnmuộn.

Mới nghĩ, anh nhìn thấy một chiếc xe Beetle màu đỏ dừng trước cổng,mày tuấn khẽ nhướng lên. Anh thường thấy mấy loại xe Porsche hoặc BMWlinh tinh, nhưng rất ít thấy Beetle, hơn nữa lại sản xuất có số lượng.

Con ngươi đen không khỏi nheo lại, vẫn là màu đỏ táo bạo này……

Chàng trai phục vụ bãi đậu xe tiến lên mở cửa, một đôi chân dài cânxứng bước ra cửa xe, bàn tay đẹp đặt nhẹ vào bàn tay chàng trai, tao nhã bước ra khỏi cửa xe, sau đó có lễ tặng chàng trai phục vụ bãi đậu xemột chút tươi cười. “Cám ơn.” Giọng nói kiều mị dường như làm cho ngườita mềm cả xương, tươi cười tuyệt diễm làm cho chàng trai phục vụ bãi đậu xe choáng váng.

Giữ lấy nụ cười, Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ôngđang đứng ở cổng, cánh môi đang cười thoáng chốc lại thêm một tia khiêukhích, làm cho cô như thay đổi thành người khác.

Đan Thiên Tề dường như không thể dời mắt, lễ phục nhung tơ mềm mạimàu đen làm nổi bật màu da trắng như sữa của cô, kiểu dáng tuy rằng cổđiển, nhưng lại cực vừa vặn, vòng quanh lấy thân hình xinh đẹp ấy.

Mái tóc dài xõa tung được cô bối lên, dùng vương miện màu bạc cố định lại, hai bên sườn để lại một ít tóc, càng tăng thêm phần quyến rũ. Cổáo hình chữ u xẻ rộng để lộ ra xương quai xanh tinh tế, cổ mang dâychuyền kim cương, bông tai cũng đồng chất liệu, dưới chân là một đôigiày cao gót màu vàng, tay cầm túi xách màu vàng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp được trang điểm nhẹ, làm cho cô đẹp đến tuyệt diễm nhưng lạikhông dung tục.

Đồ Kiều Kiều đi tới chỗ anh, cực vừa lòng với ánh mắt ngạc nhiên của anh.

“Sao nào? Bị tôi mê hoặc rồi sao?” Đứng trước mặt anh, tuy rằng mang giày cao gót, anh vẫn cao hơn cô nửa cái đầu.

Anh ăn mặc thực nghiêm chỉnh, bộ vét màu đen, nơ màu đen, tóc vẫn đểtự nhiên như vậy, rõ ràng vừa cứng ngắc vừa già dặn, nhưng mặc lên người anh lại rất được. Người đẹp, trời sinh lại là cái giá áo, chỉ có thểnói anh gặp may, nhưng mà khuôn mặt kia lại rất lạnh nhạt, thiếu đi cảmxúc thân thiện.

Đan Thiên Tề nhanh chóng hoàn hồn, thấy ánh mắt đắc ý của cô, anh ho nhẹ một tiếng, lần đầu nói không nên lời.

“Vào đi thôi!” Cuối cùng chỉ có thể nói ra những lời này.

“Ừ hừ.” Đồ Kiều Kiều cười càng ngọt, tự nhiên ôm lấy cánh tay anh.

Đan Thiên Tề cúi đầu liếc nhìn cánh tay bị ôm lấy một cái, sau đó ánh mắt dừng lại. “Cô……” Anh trừng mắt nhìn lưng của cô, không ngờ lễ phụccổ điển như vậy thế mà lại có rất nhiều bí ẩn.

Phía sau lễ phục đều trống không, hơn nữa còn kéo thấp hơn cả ngực,không chỉ để lộ một khoảng lưng đẹp trắng mịn như tuyết, lại cực hấp dẫn người khác.

Anh khẳng định, cô tuyệt đối sẽ là bông hoa đẹp gây chú ý nhất tiệc tối hôm nay.

Quả nhiên, mới bước vào hội trường tiệc tối, hai người lập tức gây chú ý.

Nhất là Đồ Kiều Kiều, làm ọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đànông đều dừng lại trên người cô, mà cô cũng sớm biết kết quả này. Kiềunhan tươi cười càng ngọt, sau đó thản nhiên liếc nhìn những cô gái trong bữa tiệc đang trừng cô một cái.

“Ừm, không ngờ anh cũng có giá như vậy.” Ít nhất một nửa phụ nữ ở đây đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn cô!

Đan Thiên Tề không nói gì, anh đương nhiên chú ý tới những ánh mắtnày, nhất là đàn ông. Tầm mắt bọn họ dán lên người giai nhân đứng bêncạnh anh, bàn tay to không khỏi ôm lấy thắt lưng của cô, lấy thân thểche lưng cô lại.

“Hửm? Anh làm gì vậy?” Anh đột nhiên làm ra hành động vô cùng thân thiết này khiến cho cô nhíu mày, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.

“Cô không phải là bạn gái của tôi sao? Đương nhiên phải làm tròntrách nhiệm một chút, đừng để những cô gái khác tới gần tôi.” Đan ThiênTề tùy tiện tìm cớ, thật ra anh cũng không biết vì sao, nhưng chỉ cầnnghĩ đến một đống đàn ông nhìn chằm chằm lưng của cô, anh liền khó chịu.

“Nhưng có cần phải thân mật như vậy không?” Toàn bộ người cô dườngnhư đều dán lên người anh. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh, Đồ Kiều Kiều trừng mắt nhìn, đột nhiên cười gian.

“Này! Đừng nói là anh đang ghen nha?” Cô đưa tay vuốt hai má của anh, trong lòng nghĩ, đã nói rồi, không có người đàn ông nào có thể tránhđược mị lực của cô.

Đan Thiên Tề cúi đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt cô vừa kiêu ngạo vừa đắc ý, môi mỏng hơi nhếch.

Chết tiệt, anh thế mà không phủ nhận được!

Thấy anh không nói lời nào, cánh môi kia dương rất cao, Đồ Kiều Kiềudựa vào anh, bộ ngực cao ngất dường như dán lên ngực anh.“Sao nào? Mêtôi rồi sao?” Cô nhỏ giọng hỏi, đôi môi mở đóng kia cách anh quá gần,chỉ cần anh cúi thấp đầu một chút là có thể chạm vào. Đan Thiên Tề độtnhiên cảm thấy yết hầu khô khốc, anh thấy ý cười trong mắt cô, biết côcố ý, cô đang dụ dỗ anh.

Loại dụ hoặc này chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ, một người đàn ôngtrưởng thành tuyệt không dễ dàng cắn câu, huống chi cô trong mắt anh vẫn chỉ là một phiền phức, mà anh lại tránh phiền phức rất xa nha.

Nhưng mà…… Anh trừng mắt nhìn cánh môi mê người kia, mà Đồ Kiều Kiều càng nhón chân lên……

“Kiều Kiều!”

Shit! Là người nào phá đám?

Giọng nói đột nhiên vang lên đánh vỡ ma chú, Đan Thiên Tề lập tức hồi phục lý trí, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía người tới.

Đồ Kiều Kiều mắng trong lòng, là người nào phá hư trò đùa của cô? Cô tức giận quay đầu, khi nhìn thấy người đến lại sửng sốt.

“Thiến Ny.” Cô chớp mắt mấy cái, lại nhìn người đàn ông bên cạnh Phương Thiến Ny.“A Vĩ, đã lâu không gặp.”

Lưu Trung Vĩ, bạn trai cô chia tay một năm trước.

Sao lại khéo như vậy? Ở nơi này mà cũng có thể gặp người yêu cũ.

“Kiều Kiều, đã lâu không gặp.” Lưu Trung Vĩ dường như là mê muội nhìn bạn gái trước, từ lúc cô tiến vào hội trường bữa tiệc, hắn liền chú ýtới cô.

Nhìn thấy ánh mắt si mê của Lưu Trung Vĩ, Phương Thiến Ny không khỏitức giận, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười. “Kiều Kiều, không ngờ lại cóthể gặp cậu ở đây.” Nói xong, cô dùng sức ôm lấy cánh tay Lưu Trung Vĩ,vô cùng thân thiết dán lên người bên cạnh, khoe ra tình ý cực nồng.

“Đúng vậy, thực khéo.” Đồ Kiều Kiều cười cười, nhìn Phương Thiến Ny có thái độ thị uy, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Cô và Phương Thiến Ny tính ra cũng không thân, cùng lắm chỉ làm bạnbè bình thường, mà Phương Thiến Ny vẫn thích Lưu Trung Vĩ, ai dè LưuTrung Vĩ lại theo đuổi cô, sau đó, lúc nói chuyện với cô, Phương ThiếnNy đều mang côn vác kiếm.

Cô không thèm để ý, đối với người bại dưới tay cô cô luôn đồng tình.Không ngờ, sau khi cô chia tay Lưu Trung Vĩ, hai người thế mà lại ởchung một chỗ, xem ra Phương Thiến Ny thực cuồng si!

“Đúng rồi, quên nói cho cậu một tin, tớ và A Vĩ đã đính hôn.” Phương Thiến Ny cố ý giơ chiếc nhẫn kim cương trên tay lên.

“Vậy à, chúc mừng hai người” Đồ Kiều Kiều vẫn luôn tươi cười, “A, vịnày là Đan Thiên Tề. Thiên Tề, bọn họ là bạn của em.” Cô không quên giới thiệu với Đan Thiên Tề.

Đan Thiên Tề đáp nhẹ một tiếng, anh nhận ra Lưu Trung Vĩ, anh ta làmột trong những đối tác hợp tác với khu nghỉ mát, nhưng mà không ngờ ĐồKiều Kiều cũng quen biết anh ta. Nhìn thái độ ba người, tình hình nhưthế nào anh đã đoán ra được vài phần.

“Chào Đan trợ lý.” Lưu Trung Vĩ nhanh chóng chào hỏi Đan Thiên Tề,nhìn Đồ Kiều Kiều và Đan Thiên Tề vô cùng thân thiết, trong lòng cực khó chịu.

Nhưng điều kiện của Đan Thiên Tề quả thật tốt hơn hắn, hơn nữa xínghiệp nhà hắn quả thật cũng cần tập đoàn T-K, bởi vậy hắn cũng khôngdám nói gì, thầm muốn nhanh nhanh kéo vị hôn thê rời khỏi.

Nhưng Phương Thiến Ny vẫn chưa hết hy vọng, hơn nữa nhìn vẻ mặt bấtcần của Đồ Kiều Kiều, trong lòng cô càng bực, nhịn không được mở miệnglần nữa.

“Kiều Kiều, đám cưới của tớ và A Vĩ, cậu phải nhớ đến nha! Sau đám cưới, chúng tớ sẽ đến Venice hưởng tuần trăng mật đấy!”

“Venice à? Đó là nơi rất tuyệt để hưởng tuần trăng mật! Giỏi quá,Thiến Ny, A Vĩ đối với cậu thật tốt.” Vẻ mặt Đồ Kiều Kiều hâm mộ, nửađiểm tức giận cũng không có.

“Cậu……” Thấy Đồ Kiều Kiều một chút cũng không để ý, Phương Thiến Ny nhịn không được cắn răng.

Cán cân đã nghiêng về một bên!

Đan Thiên Tề nhìn không được nữa, lúc này tiếng nhạc nhè nhè vang lên, anh cúi đầu nhìn cô. “Muốn khiêu vũ không?”

“Được!” Đồ Kiều Kiều gật đầu.

“Xin lỗi không tiếp chuyện hai vị được nữa rồi.” Đan Thiên Tề gật đầu với Lưu Trung Vĩ, kéo Đồ Kiều Kiều vào sàn nhảy, anh ôm lấy thắt lưngcủa cô, bàn tay dán lưng tuyết trắng.

“Xem ra nhân duyên của cô không được tốt lắm.” Anh mở miệng chế nhạo cô.

“Là cực kém.” Đồ Kiều Kiều cũng không phủ nhận.“Nhất là nhân duyênvới phái nữ, nhưng mà không sao, bạn không cần nhiều, tri kỷ có vàingười là tốt rồi.” Cô tuyệt không để ý.

Thấy vẻ mặt cô bình thản, Đan Thiên Tề nhịn không được hỏi: “Tôi thấy Lưu Trung Vĩ vẫn còn tình cảm với cô.”

“Đương nhiên.” Đồ Kiều Kiều nói như đúng rồi, bộ dáng vô cùng tự tin. “Đồ Kiều Kiều tôi luôn làm cho người ta khó quên.”

Cô kiêu ngạo làm cho anh bật cười. “Nói như vậy, chẳng lẽ là cô đá anh ta?” Anh nghĩ cô bị cướp bạn trai mới phải.

“Đương nhiên.” Đồ Kiều Kiều lườm anh một cái, người đàn ông này xem thường cô thế sao. “Đồ Kiều Kiều tôi làm sao có thể bị đá?”

“Vì sao? Lưu Trung Vĩ là người có tiền.” Xí nghiệp nhà họ Lưu phát triển cũng không tệ lắm.

“Vậy thì sao? Có tiền là chuyện của nhà anh ta.” Liên quan gì đến cô?

“Hả?” Đan Thiên Tề nhíu mày.“Tôi nghĩ cô đến dự tiệc là muốn câu kim quy.”

“Mới không phải!” Đồ Kiều Kiều trừng anh.“Tôi không có hứng thú câukim quy, tôi nhắc lại lần nữa, Đồ Kiều Kiều tôi tuyệt không thiếu đànông!”

“À.” Được rồi, anh miễn cưỡng tin.“Vì sao lại đá anh ta?”

“Anh ta cầu hôn tôi.” Đồ Kiều Kiều nhăn mũi.

“Sau đó?” Trong đầu nghĩ đến cảnh cô được cầu hôn, ừm…… Mày nhăn cựcnhẹ, Đan Thiên Tề đột nhiên cảm thấy hình ảnh tưởng tượng trong đầu thực chói mắt.

“Tôi từ chối.” Nhún vai.

“Vì sao?” Được người có tiền cầu hôn, không có cô gái nào sẽ từ chối, đúng không?

“Anh ta nói anh ta sẽ nuôi tôi, bảo tôi từ chức trưởng trấn, chỉ cầnngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân, chuyện gì cũng không cần làm, ngoanngoãn hưởng phúc là tốt rồi.”

“Vậy tốt lắm nha!” Đó không phải đều là mộng đẹp của con gái sao?

“Tốt cái mông!” Đồ Kiều Kiều khinh thường hừ lạnh.“Tôi tự mình kiếmđược tiền, sao phải cần đàn ông nuôi? Hơn nữa vì sao kết hôn rồi tôiphải nghỉ việc? Chuyện gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn ở nhà, nghĩđến đã thấy chán! Chẳng phải nói thẳng là tôi phải ngồi chờ chết giàsao?” Lại nói, Đồ Kiều Kiều cô không phải ngu ngốc, phụ nữ phải biếtcách nâng giá trị của bản thân, cho dù kết hôn cũng không có nghĩa là cả đời phải dựa vào chồng.

“Cái loại đàn ông gia trưởng này quả thực là chó má!” Cô hừ lạnh,tuyệt không để ý nói những lời thô tục trước mặt anh, dù sao cô đã sớmkhông còn hình tượng gì trước mặt anh rồi.

Lời của cô làm cho Đan Thiên Tề kinh ngạc, anh nghĩ cô giống nhưnhững cô gái khác, rất muốn gả vào nhà giàu danh giá, nhưng cô thìkhông, thậm chí còn có cách giải thích độc đáo của riêng mình.

Đan Thiên Tề không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt luôn làm cho anh ngoài ý muốn, nhìn ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng cá tính lại vừa khôn khéo vừa quật cường, mỗi lần gặp cô, đều làm anh phát hiện ra chỗ khácbiệt của cô.

Cô ở trong mắt anh là một phiền toái, đến bây giờ ý tưởng này vẫn không thay đổi, nhưng mà……

“Vì sao không nói lời nào?” Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu, lại bắt gặp đôimắt suy nghĩ sâu xa của Đan Thiên Tề, cô chớp mắt mấy cái, nở nụ cười,hai tay đột nhiên yêu kiều ôm lấy cánh tay anh. “Sao nào? Bị tôi mê hoặc rồi sao?”

Tình sử của cô phong phú, đương nhiên hiểu ánh mắt đàn ông đại biểu cho điều gì, ý muốn trêu chọc lại toát ra trong đầu.

Hừ hừ, ai bảo Đan tiên sinh này ác liệt với cô, cô đương nhiên cũng phải cho anh nếm thử mị lực của cô.

“Có phải cảm thấy tôi rất đặc biệt, đúng không? Một chút cũng khônggiống với ấn tượng về những cô gái không thú vị khác?” Cô tiếp tục hỏi,mắt đẹp lóe sáng, giống như yêu tinh bướng bỉnh.

“Đây là những lời mà một cô gái nên nói sao?” Đan Thiên Tề buồn cườinhíu mày, cô gái này thật sự rất tự kỷ, nhưng mà…… Anh thừa nhận, cô tựkỷ như vậy không khiến người ta chán ghét, thậm chí… Còn rất đáng yêu.

“ Đồ Kiều Kiều tôi chỉ biết nói sự thật.” Cô độc nhất vô nhị là sựthật nha! Nếu là sự thật thì vì sao lại không thừa nhận? Cô rất thànhthực.

Cô kiêu ngạo như vậy làm cho anh bật cười, nhưng tầm mắt lại nhịn không được dừng lại trên cánh môi hơi hé mở của cô.

Mà cô cũng chú ý tới tầm mắt của anh.

“Muốn hôn tôi sao?” Đạp ũi chân, hơi thở của cô thơm như hoa lan.

Anh nheo mắt, nhìn tia khiêu khích trong mắt cô. Cô tuyệt không che giấu ý đồ của mình, cái tay ôm eo nhỏ không khỏi buộc chặt.

Loại chuyện không khống chế được này không phải là chuyện anh sẽ làm, ở trước công chúng thân mật là chuyện không nằm trong kế hoạch của cuộc đời Đan Thiên Tề anh.

Huống chi anh biết tất cả mọi người tham dự tiệc đều chú ý bọn họ,thân là trợ lý CEO T-K, hình tượng của anh phải thật nghiêm túc, loạichuyện chệch đường ray này không phải là chuyện anh sẽ làm.

“Hửm? Không muốn sao?” Cô chớp mắt, vẻ mặt vô tội.“Quên đi.”

Mũi chân nhón cao từ từ buông xuống, cánh môi mê người chậm rãi rời xa anh.

Sau đó, một bàn tay nắm lấy cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, con ngươi cô lóe lên tia đắc ý, môi mỏng đã bao phủ lấy cô.

## 5. Chương 5

Chương 5

Đan Thiên Tề đã không còn để ý anh và Đồ Kiều Kiều là quan hệ gì.

Hơn một tháng nay, ngày nào bọn họ cũng gặp mặt, phần lớn là cô đếncông ty tìm anh, hai người cùng nhau dùng bữa tối, cuối cùng…… Ừ, nhấtđịnh là lên giường. Đôi khi cô sẽ thất hẹn, gọi tới báo cho anh cô cóviệc, sẽ không dùng bữa tối với anh, cũng không đến chỗ anh. Lần đầutiên cô thất hẹn, anh bình tĩnh tắt điện thoại, đúng sáu giờ tan làm. Về nhà, anh nấu xong bữa tối, lại kinh ngạc phát hiện mình đã chuẩn bịphần hai người.

Đúng, từ khi cô biết anh biết nấu ăn, cô liền quấn lấy anh muốn anhnấu cơm cho cô ăn, dù sao anh cũng không thích ăn ở ngoài, đồng ý cũngkhông sao.

Sau đó, lần đầu tiên anh để cho phụ nữvào nhà anh, lần đầu tiên nấu thức ăn cho con gái, nhìn cô mở to mắt,kinh ngạc nhìn anh nấu ăn, vừa ăn vừa khen ngợi anh, bộ dáng đáng yêukia làm anh nhịn không được nhướng môi.

Sau này, ngày nào anh cũng tốn tâm tư nấu những món ăn khác nhau,thấy ánh mắt sùng bái của cô, trong lòng anh liền dâng lên một loại hưvinh.

Quen dùng bữa tối cùng cô, lần đầu anh cảm thấy ăn một mình thực nhàm chán, thiếu giọng nói của cô, giống như thiếu điều gì đó.

Nhìn bữa tối mình làm dư, anh cũng không biết mình bị gì, thế mà lạilấy hộp giữ ấm ra cho thức ăn vào, không chút nghĩ ngợi lái xe đến trấnnhỏ, sau đó tới nhà cô. Vừa đến nhà cô, anh mới cảm thấy hành động củamình thật ngốc. Anh đang làm gì vậy? Có khi cô đã ăn no rồi, anh mangbữa tối đến để làm gì?

Lại nói, quan hệ của anh và cô chỉ là bạn giường, đưa bữa tối đến…… Rất thân mật, không phù hợp với quan hệ của bọn họ.

Lúc anh đang hối hận chuẩn bị rời đi thì cửa sổ lại có ai đó gõ gõ, anh quay đầu, ngạc nhiên thấy một khuôn mặt tươi cười.

“Sao anh lại tới đây?” Anh mở cửa sổ xe, Đồ Kiều Kiều lập tức cười hỏi.

“Tôi……” Lần đầu tiên trong đời Đan Thiên Tề không biết nên nói gì, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Đồ Kiều Kiều chớp mắt, nhìn thấy hộp giữ ấm đặt phía sau xe, khuônmặt nhỏ nhắn lập tức kinh ngạc. “Anh mang bữa tối tới cho em sao?”

“À……” Anh không được tự nhiên sờ sờ mũi.

“A! Em đang muốn đi tìm anh.” Cô vui vẻ ôm lấy cổ anh, chu cái miệngnhỏ nhắn, vẻ mặt thực uất ức. “Người ta làm việc đến bây giờ vẫn chưaăn, rất đói bụng, lại rất muốn ăn đồ anh nấu, đều tại anh! Nấu ăn ngonnhư vậy làm em bây giờ chẳng muốn ăn đồ người khác nấu.”

Cô giống như con nít làm nũng với anh, Đan Thiên Tề nghe xong vô cùng thõa mãn, nhịn không được hôn cái miệng nhỏ nhắn kia, đầu lưỡi vói vào, mút lấy ngọt ngào trong miệng nhỏ. Hồi lâu sau anh mới buông cánh môikia ra, mà hai mắt cô lại mơ màng, khi anh rời đi lại nhịn không đượcchủ động nhướng người hôn anh.

Nụ hôn này trở nên cuồng dã, hai người dường như đều không thể hô hấp, cô thấy ngọn lửa trong mắt anh, lập tức nở nụ cười.

“Không được, bây giờ người ta rất đói, chờ em ăn no lại cho anh ăn.”Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh, thở dốc nhăn mặt nhăn mũi nhìnanh.

Mà anh lại há mồm cắn ngón tay cô, hành động của hai người ngọt ngào giống như hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt.

“Vào đi! Nhà em hôm nay chỉ có em thôi, hôm nay ở nhà em được không?” Cô mở cửa xe, nắm tay anh.

“Ừ!” Anh gật đầu, không quên cầm lấy hộp giữ ấm xuống xe.

Từ lần đó, chỉ cần cô không thể dùng bữa tối với anh, anh sẽ chuẩn bị những thứ cô thích ăn rồi đi tìm cô, hai người cùng nhau dùng cơm.

Quan hệ của anh và cô càng lúc càng kỳ lạ, tuyệt không giống quan hệ“thân thể” mà cô nói, anh sẽ không tự mình nấu ăn cho bạn giường, lạicàng không chuẩn bị thức ăn.

Đan Thiên Tề phiền chán nhắm mắt lại, đối với Đồ Kiều Kiều anh hoàntoàn bó tay. Cô giống như con nít làm nũng với anh, nhưng lại tuyệtkhông bám người, cũng không nói chuyện yêu đương với anh, thật sự duytrì quan hệ bạn giường đơn thuần với anh, không vượt qua nửa bước.

Như vậy không phải tốt lắm sao?

Anh tự hỏi, nhưng anh lại tuyệt không cảm thấy vui vẻ, thật ra càngngày anh càng rung động, hơn nữa nhìn thái độ vô tư của cô, làm cho tâmtình anh càng phiền muộn.

Như vậy không đúng, anh biết, anh không nên bị ảnh hưởng, Đồ KiềuKiều không phải là người anh muốn, kế hoạch tương lại của anh không cócô, nhưng cô cũng không quấy nhiễu anh, làm cho anh khó có thể khôi phục bình tĩnh thường ngày.

Đan Thiên Tề hơi nhếch môi, suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, điện thoại vang lên.

Anh lập tức bắt máy, nghe thấy giọng nói người gọi tới, anh nhíumày.“CEO?” Nhận được điện thoại của cấp trên, anh đã đoán được nguyênnhân.

“Thiên Tề, sao cậu còn chưa bàn giao công việc xong?”

Quả nhiên…… Đan Thiên Tề xoa xoa mi gian. Thật ra khu nghỉ mát đãđược bàn giao hết, từ nửa tháng trước anh đã có thể về tổng công ty,nhưng anh lại chần chừ, mà nguyên nhân……

Anh nhíu mày, trong lòng biết rõ là vì ai. Mà chuyện này căn bảnkhông phải chuyện anh sẽ làm, anh làm sao có thể vì việc tư mà thay đổinguyên tắc làm việc của mình?

“Thiên Tề?” Điện thoại truyền đến một câu nghi vấn khác làm cho ĐanThiên Tề hoàn hồn, thấy mình thế mà lại thất thần vì Đồ Kiều Kiều, lònganh không khỏi ngưng lại.

“Xin lỗi, tôi không chú ý.” Anh dừng một chút.“Về khu nghỉ mát, tôi đã bàn giao xong.”

“Ừ!” Không truy hỏi nguyên nhân anh thất thần, đối phương tiếp tục nói:“Vậy hôm nay cậu trở về tổng công ty đi!”

“Hôm nay?” Đan Thiên Tề sửng sốt, nghĩ đến buổi chiều Đồ Kiều Kiều sẽ tìm đến anh.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không…… Không có, bây giờ tớ sẽ lập tức xuất phát.” Cúp máy, ĐanThiên Tề trừng mắt nhìn điện thoại một hồi lâu, vốn muốn gọi nói mộttiếng nói với Đồ Kiều Kiều, nhưng lại thấy không quan trọng.

Anh và cô…… Cứ như vậy chấm dứt đi!

Anh không nên bỏ nhiều tâm tư lên người cô, dù sao…… Bọn họ không phải là gì của nhau.

Khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, anh áp chế nặng nề trong lòng, tự nói với bản thân ― ― anh và Đồ Kiều Kiều, phải chấm dứt thôi!

-         -  -  -  -

“Anh ấy đi rồi?” Nhìn Lí thư ký, Đồ Kiều Kiều lặp lại lời của cô.

“Vâng, buổi sáng trợ lý đã đi rồi, về tổng công ty…… Trợ lý không nói với cô sao?” Nhìn vẻ mặt của cô, Lí thư ký hỏi thật cẩn thận.

Đan trợ lý và Đồ tiểu thư không phải đang quen nhau sao? Mấy ngày nay thấy hai người lui tới thân mật, cô còn tưởng rằng chuyện tốt của haingười đang tới gần, ai dè buổi sáng Đan trợ lý lại về tổng công ty, Đồtiểu thư vẻ mặt khiếp sợ làm cho cô rất nghi ngờ, chẳng lẽ vợ chồng soncãi nhau?

Không, cô không biết, bởi vì cái gì anh cũng không nói, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có…… Đây là ý gì? Anh cứ như vậy chặtđứt quan hệ với cô sao?

Đồ Kiều Kiều hơi nhếch môi, nghĩ đến thời gian hơn một tháng hai người ở chung.

Bằng trực giác của cô, cô tin anh không phải không có cảm giác vớicô, cô buông con mồi, để anh quen với sự tồn tại của cô. Cô không bámlấy anh, nhưng lại lén lút xâm nhập cuộc sống của anh. Cô muốn tronglòng anh có cô, muốn anh yêu cô. Cô nghĩ đến mình đã thành công, nhưnganh lại nói cũng không nói một tiếng bước đi, chuyện này tính là cái gì? Đi cũng không nói một tiếng? Tên khốn!

“Đồ tiểu thư……” Thấy biểu tình cô âm trầm, mất đi nụ cười ngọt ngào dĩ vãng, Lí thư ký thấy mà không khỏi run sợ trong lòng.

Đồ Kiều Kiều cố gắng nặn ra một chút tươi cười.“Tôi biết rồi, cảm ơncô, Lí thư ký, tôi đi trước.” Gật đầu, cô xoay người bước vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Cô nắm chặt tay, đầu ngón tay dường như muốn đâm vào thịt, cô tứcgiận đến không còn cảm giác đau, ngoài tức giận, còn có một loại xúcđộng cuồng nộ muốn rống lên.

“Đan. Thiên. Tề ― ―” Khốn kiếp! Anh cứ như vậy đi rồi, ngay cả một câu cũng không nói, cứ như vậy mà đi?! “Đáng giận!”

Đồ Kiều Kiều cắn chặt môi, tức giận đến toàn thân phát run, hốc mắthơi nước di động. Cô dùng sức chớp mắt, quật cường chịu đựng. Cô sẽkhông khóc vì anh, đây là nước mắt vì tức giận, không phải vì khổ sở!

Cô hận anh đến chết, cô sẽ không vì anh ra đi không một lời mà thương tâm!

“Tên khốn chết tiệt!” Đan Thiên Tề! Cô tuyệt đối không tha thứ cho anh! Tuyệt đối không!

## 6. Chương 6

Chương 6

Một tháng mười ngày. Cô…… hoàn toàn không đi tìm anh. Cho nên sự rađi của anh, anh ra đi không một lời từ biệt, đối với cô mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng? Cho nên ngay cả một cú điện thoại cô cũng không có?

Nghĩ vậy, Đan Thiên Tề không khỏi mím môi.

Anh nghĩ anh rời đi như vậy, ngay cả nói cũng chưa nói một tiếng,theo tính cách của cô gái kia, nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại đếnchửi ầm lên.

Nhưng không có, anh đợi điện thoại một ngày, thậm chí ngay cả lờimuốn nói đều đã chuẩn bị tốt! “Quan hệ thân thể của chúng ta đến đâychấm dứt đi!” Những lời này, anh hoàn toàn không có cơ hội nói ra.

Là vì không thể nói ra nên trong lòng anh mới ức chế, cảm giác như ngực bị cái gì đó đè nén, làm cho anh luônnghĩ đến cô. Anh không phải không nghĩ tới việc chủ động gọi cho cô,nhưng lại cảm thấy hành động đó chỉ thừa hơi, dù sao sự ra đi của anh đã nói lên tất cả, không phải sao?

Vậy gọi làm gì? Loại chuyện lãng phí thời gian này anh sẽ không làm.

Anh cũng không phải không nghĩ tới hỏi Lí thư ký, muốn hỏi thăm ĐồKiều Kiều có phản ứng gì khi biết anh bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy cố ýhỏi sẽ rất kỳ quái, cảm giác như mình rất để ý.

Anh mới không thèm để ý! Anh…… Anh chỉ là không có cơ hội nói ra lờichia tay kia, cảm thấy mình và Đồ Kiều Kiều vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, mà chuyện này không phải là phong cách hành sự của anh.

Không phải anh chưa từng quen bạn gái, mà lúc chia tay đều phải nóirõ ràng, anh ghét lãng phí thời gian, không hợp liền chia tay, rất đơngiản.

Anh và Đồ Kiều Kiều không hợp sao? Ở trên giường hai người rất hợp, xuống giường……

Đan Thiên Tề nhíu mày, ngay từ đầu, anh gặp mặt cô liền cãi nhau,nhưng mà anh thừa nhận đó là do anh nói chuyện ác liệt, bằng không côluôn cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại, ôm lấy cánh tay anh làm nũng.

Được rồi, ít nhất đoạn thời gian sau này, bọn họ ở chung với nhaucũng không tệ lắm, quan hệ bọn họ dần dần biến chất, cuộc sống của anhbị cô từng giọt từng giọt xâm nhập.

Anh dần dần quen với sự tồn tại của cô, quen với việc cúi đầu liềnthấy cô ôm lấy tay anh, mà cô sẽ cười với anh, nghịch ngợm nhón chân khẽ cắn cằm anh. Nơi anh ở cũng có quần áo, mỹ phẩm của cô, còn có dép lêcô hay dùng…… những chuyện này đều vượt qua những chuyện một người “bạngiường đơn thuần” nên làm.

Anh thậm chí còn vì cô mà lùi lại thời gian về tổng công ty, đây cũng không phải là chuyện anh sẽ làm, nhưng lại cứ vì cô mà sinh ra ngoạilệ.

Trong lòng anh biết rõ, loại quan hệ này rất nguy hiểm, bởi vậy anhbỏ chạy, một câu cũng không nói bỏ chạy, cứ như vậy chặt đứt quan hệ với cô.

Nếu như đã quyết định, vậy còn gì phải suy nghĩ?

Mà cô cũng không liên lạc với anh, đương nhiên đã chặt đứt liên hệvới anh, đây đúng là điều anh muốn, không phải sao? Như vậy còn gì phảisuy nghĩ?

Chia tay, không nhất định phải nói ra.

Hành động của nhau đã nói lên tất cả, anh ra đi không lời từ biệt, mà cô lại không hề liên lạc, như vậy thì tốt rồi, anh không còn muốn gìhơn.

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, Đan Thiên Tề chuyển mắt, lại chống lạiánh mắt nghiền ngẫm của cấp trên. Anh ngẩn ra, nhất thời nhớ mình đangbàn công việc với cấp trên, mà anh thế mà lại thất thần, thậm chí cònnghĩ đến cô gái kia…… Thần sắc anh không khỏi trầm xuống.

“Hoàn hồn.” Phạm Sĩ Hách gõ nhẹ bàn làm việc, thú vị nhìn bạn học kiêm cấp dưới của anh.

Trước khi tốt nghiệp, anh đã gặp Đan Thiên Tề, tuyển vào T-K, anhnhìn trúng năng lực của Đan Thiên Tề, biết cậu ta sẽ là một đồng sự tốt.

Hai người quen nhau nhiều năm, anh rất hiểu cá tính của Đan Thiên Tề. Tính cách cậu ta nghiêm cẩn, làm việc rất tốt, tuy rằng có nề nếp,nhưng là lại không bảo thủ, việc anh giao cho cậu ta, cậu ta tuyệt đốilàm còn tốt hơn mục tiêu đề ra.

Anh là một người cuồng công việc, mà Đan Thiên Tề lại cuồng nhiệt tuyệt không thua anh, vì vậy nên hai người hợp tác rất ăn ý.

Nhưng bây giờ, anh lại thấy cấp dưới cuồng công việc của mình thấtthần khi đang bàn công việc, thậm chí còn ngẩn người hơn năm phút, đâychính là một cảnh khó gặp.

“Xin lỗi.” Đan Thiên Tề rũ mắt, “Về việc đại lý Internet cậu mới nói……”

“Không vội.” Phạm Sĩ Hách thản nhiên ngắt lời Đan Thiên Tề, không tính để bạn học cũ cứ như vậy có lệ cho qua.

“Gần đây cậu có vẻ hơi sốt ruột, hơn nữa thường thường thất thần.”Tuyệt không giống Thiên Tề bình tĩnh nghiêm cẩn đơn độc anh quen biết.

Đan Thiên Tề nâng mắt, nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cấp trên, vẻ mặt lạnh hơn. “CEO, chuyện cậu giao tôi đều hoàn thành.”

“Tôi không nói cậu làm không tốt.” Năng lực làm việc của Đan Thiên Tề anh rất chắn chắn. “Chỉ là cảm thấy gần đây cậu rất lạ.”

“Tôi tốt lắm, CEO……”

“Trước kia cậu chưa bao giờ ngẩn người lãng phí thời gian như vậy.”Phạm Sĩ Hách ưu nhàn dựa vào ghế dựa, hai chân bắt chéo, môi mỏng mỉmcười, con ngươi khôn khéo cười như không cười nhìn Đan Thiên Tề.

Đan Thiên Tề thấy thế, chỉ biết vị cấp trên kiêm bạn học này của anhkhông tính dễ dàng buông tha cho anh. Thả công văn xuống, anh khoanh tay trước ngực.“Cậu muốn nói gì?”

“Không có gì, chỉ là khó mà nhìn thấy cậu như vậy.” Phạm Sĩ Hách thản nhiên cười, thần sắc có chút tò mò.

“Khu nghỉ mát xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Đan Thiên Tề thản nhiên trả lời.

“Không có gì sao cậu lại kéo đến hơn một tháng mới về? Năng lực củacậu tôi rất rõ, giao cho cậu sẽ không phí nhiều thời gian như vậy.” Anhtính rồi, nhiều lắm hai tuần vị thuộc hạ đắc lực này sẽ trở về, ai ngờanh đợi hơn một tháng, lại phải đích thân anh – thủ trưởng, tự mình gọiđiện tới cậu ta mới trở về.

“Có một số việc phải xử lý……”

“Trưởng trấn xinh đẹp phải không?” Không muốn để anh tiếp tục đánh trống lãng, Phạm Sĩ Hách nói thẳng ra.

Đan Thiên Tề nheo mắt lại, cánh môi hơi giận nhướng lên. “Khi nào cậu cũng trở nên nhiều chuyện như vậy?”

“Không có cách nào, tôi không muốn nghe cũng có người nói cho tôinghe.” vẻ mặt Phạm Sĩ Hách bất đắc dĩ, ai bảo vợ tương lai của anh lạilà trợ lý của trưởng trấn Hoa Đào?

Đan Thiên Tề hừ nhẹ, cũng đoán được người nói cho Phạm Sĩ Hách nghe là ai, anh bình tĩnh nhướng mày, “Cho nên?”

“Lại nói, tin vị trợ lý cá tính nghiêm túc đơn độc hôn nhau thắmthiết với mỹ nữ trong buổi tiệc khai mạc chưa đến một ngày đã truyềnkhắp tổng công ty.” Ánh mắt Phạm Sĩ Hách chế nhạo, dưới ánh mắt của mọingười hôn một người con gái, điều này cũng không phải là chuyện ĐanThiên Tề sẽ làm.

Sắc mặt Đan Thiên Tề cương cứng, thần sắc có chút không được tự nhiên.

“Xem ra mị lực của vị trưởng trấn xinh đẹp kia rất kinh người, thế mà có thể làm cho cậu không khống chế được.” Thấy Đan Thiên Tề thay đổisắc mặt, ý cười trên mặt Phạm Sĩ Hách càng đậm.

“Tôi và cô ấy không phải loại quan hệ đó.” Đan Thiên Tề nhịn không được mở miệng giải thích.

“Hả?” Phạm Sĩ Hách nhíu mày.

“Hơn nữa tôi và cô ấy đã xong rồi.” Đan Thiên Tề nhấn mạnh, cũng không biết mình nhấn mạnh cho ai nghe.

“Phải không?” ánh mắt Phạm Sĩ Hách kinh ngạc, anh có nhìn lầm không? Bạn học cũ của anh dường như đang mất bình tĩnh.

“Đúng, đã xong, cô gái kia ngay cả một cú điện thoại cũng khônggọi……” Không đúng, anh nói điều này làm gì? Đan Thiên Tề lập tức ngậmmiệng.

“Nghe qua có vẻ như cậu là người bị đá……”

“Không phải!” Đan Thiên Tề đột nhiên phóng đại âm lượng, thấy Phạm Sĩ Hách nhíu mày, anh nhéo nhéo mũi. “Xin lỗi, cậu hiểu lầm, tôi và ĐồKiều Kiều không phải loại quan hệ đó, dù sao tôi và cô ấy đã xong.”

Thấy vẻ mặt phiền chán của anh, Phạm Sĩ Hách lắc đầu cười khẽ. “Thiên Tề, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy, tuyệt không giống cậu lúc bìnhthường.”

“Xin lỗi.”

“Không, tôi không muốn cậu nói xin lỗi.” Phạm Sĩ Hách mỉm cười. “Chỉ là cảm thấy cậu như vậy tốt lắm.”

“Cái gì?” Đan Thiên Tề nhíu mày, không hiểu ý của anh.

“Thiên Tề, tính cách của cậu và tôi luôn rất bình tĩnh, dù làm chuyện gì trong lòng cậu cũng lên kế hoạch, tất cả đều phải thật hoàn mỹ, nhưvậy không phải không tốt, ít nhất về chuyện công việc tôi rất vừa lòng,nhưng cuộc sống nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thực không thú vị.”

“Có ý gì?” Đan Thiên Tề hoàn toàn không hiểu.

Phạm Sĩ Hách cười cười,“Cảm xúc gần nhất của tôi.”

“Có liên quan đến cô gái của cậu?” Đan Thiên Tề nghi hoặc nhìn anh, cảm thấy nụ cười dịu dàng của Phạm Sĩ Hách rất xa lạ.

“Đúng vậy!” Phạm Sĩ Hách cười gật đầu.“Thiên Tề, có đôi khi phải nắm chắc ngoài ý muốn của cậu, vị trưởng trấn kia……”

“Ngừng!” Đan Thiên Tề vươn tay không muốn Phạm Sĩ Hách tiếp tụcnói.“Tôi lặp lại, tôi và cô ấy không phải người yêu, hơn nữa tôi cũngkhông tính trở thành người yêu của cô ấy.”

“Vì sao?” Anh nhìn Đan Thiên Tề rõ ràng rất để ý cô gái trong miệng cậu ấy.

Nghĩ đến Đồ Kiều Kiều, Đan Thiên Tề nhịn không được nhíu mày,“Cô gáinhư vậy…… Không nằm trong kế hoạch của tôi.” Cô rất đẹp, ở chung một chỗ với cô, cuộc sống của anh hoàn toàn bị xáo trộn.

“Thiên Tề……”

“Tôi có suy tính của tôi, cậu……”

Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, hai người dừng lại, Phạm Sĩ Hách nhìn về phía cửa. “Mời vào.”

Một cô gái mặc đồ công sở màu vàng nhạt có lễ đi vào.“Tổng giám đốc, Đan trợ lý, xin lỗi đã quấy rầy hai người.”

“Lâm quản lí, có việc gì sao?” Phạm Sĩ Hách mở miệng.

“Đây là danh sách doanh thu sáu tháng cuối năm.” Lâm Nhã Quân tiếnlên đặt công văn lên bàn làm việc, sau đó nhìn về phía Đan Thiên Tề.

“Học trưởng, đã giữa trưa, không biết hai người đã bàn công việc xong chưa?” Lâm Nhã Quân cười hỏi, ánh mắt vẫn đặt trên người Đan Thiên Tề.

“Cũng tạm.” Đan Thiên Tề liếc Phạm Sĩ Hách một cái, ánh mắt cảnh cáo. Chuyện này đến đây chấm dứt, anh không muốn bàn loại chuyện nhàm chánnày nữa, còn có, cô gái đó không còn quan hệ gì với anh.

Biết anh không muốn nói tiếp, Phạm Sĩ Hách nhún vai.

“Vậy, học trưởng, bữa trưa cùng nhau dùng cơm được không?” Lâm Nhã Quân rộng rãi mở miệng mời.

“Được.” Đan Thiên Tề gật đầu.

Lâm Nhã Quân lập tức nở nụ cười. “Vậy đợi ở cổng nhé, CEO, tôi xin phép ra ngoài trước.” Cô đi ra văn phòng.

“Nhã Quân chính là người nằm trong kế hoạch của cậu?” Phạm Sĩ Hách mở miệng, Lâm Nhã Quân là đàn em đại học của bọn anh, tốt nghiệp rồi cũngvào làm việc ở T-K, về phần vì sao tiến vào T-K…… Phạm Sĩ Hách liếc ĐanThiên Tề một cái. Vào đại học, Lâm Nhã Quân rất có hảo cảm với Đan Thiên Tề, Đan Thiên Tề tốt nghiệp rồi cũng tích cực duy trì liên lạc, cuốicùng còn vào T-K. Dựa vào năng lực của bản thân mà thăng đến vị trí quản lý doanh thu, tuy còn trẻ tuổi, nhưng năng lực lại vô cùng tốt.

Ngoại hình lại rất xứng đôi với Đan Thiên Tề, nhưng mà…… Không có lửa.

“A Hách, đây là chuyện của tôi, cậu đừng quản.” Nói xong câu này, Đan Thiên Tề xoay người, lập tức đi ra văn phòng.

Bị cảnh cáo, Phạm Sĩ Hách nhíu mày, vuốt cằm, anh cũng không xem nhẹsắc mặt âm trầm trước khi rời đi của Đan Thiên Tề. Ai! Xem ra anh xenvào việc của người khác dường như chọc tức bạn học cũ rồi.

Đan Thiên Tề không thích những chuyện ngoài ý muốn, làm chuyện gì anh cũng thích làm từng bước, tuyệt không cho phép tình huống nào đột ngộtphát sinh, thật làm cho anh cảm thấy phiền toái.

Chuyện phiền toái phải luôn bỏ nhiều tâm tư hơn để để ý, anh cảm thấy thực lãng phí thời gian, bởi vậy anh luôn cực lực ngăn chặn chuyệnphiền toái. Bình tĩnh, an ổn, đây là điều anh muốn. Mà cuộc sống của anh anh đã sớm lên kế hoạch tất cả, trước mắt cũng đều tiến hành theo ýanh, không có gì sai lầm, tốt lắm.

“Học trưởng, anh đang nghĩ gì vậy?” Thấy anh trầm mặc không nói, Lâm Nhã Quân nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì.” Đan Thiên Tề cười nhẹ, nhìn cô gái trước mắt, tướngmạo của cô thanh tú, cá tính tự tin mà dịu dàng, là đối tượng nói chuyện không tệ.

Anh vẫn biết Lâm Nhã Quân thích mình, chỉ là cô không nói ra, anhcũng không nói gì, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè vững vàng.

Anh thích quan hệ như vậy, ở chung với Lâm Nhã Quân thực thoải mái.Hai người chơi thân, có chung lời nói, anh nghĩ, nếu không ngoài ý muốn, sau này anh sẽ đưa ra yêu cầu kết giao với Lâm Nhã Quân.

Đúng vậy, Lâm Nhã Quân nằm trong kế hoạch của anh, nếu không ngoài ýmuốn, anh sẽ kết hôn với cô, cô là người thích hợp để lấy làm vợ.

Anh đã tính tốt tất cả, cũng tiến hành theo từng bước, tuy rằng từngchệch đường ray, nhưng chuyện chệch đường ray kia đã giải quyết xong……

“Kiều Kiều, em muốn ăn gì?”

Đan Thiên Tề sửng sốt.

“Ừm…… Cảm thấy món nào cũng ngon.”

Giọng nói này…… Đan Thiên Tề ngẩng đầu nhìn về phía trước, kinh ngạc nhìn thấy cô gái ngồi đối diện.

Sao cô có thể ở đây?

“Anh gọi cho em nếm thử nhé, hai chúng ta cùng nhau ăn.” Bộ dáng ĐồKiều Kiều do dự đáng yêu làm cho người đàn ông nở nụ cười, đưa ra lời đề nghị tri kỷ.

Chớp mắt đẹp, Đồ Kiều Kiều bày ra nụ cười ngọt ngào Đan Thiên Tề quen thuộc, làm nũng với người đàn ông kia. “Anh thật tốt.”

“Đối tốt với em là điều đương nhiên.” Người đàn ông đặt tay lên bàn, cầm lấy tay cô.

Đồ Kiều Kiều cũng không tránh, để cho người đàn ông kia cầm, mắt đẹpcàng nồng đậm ý cười. Dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp làm cho đàn ông mê muộikhông thôi, Đan Thiên Tề nhìn thấy ngực liền khó chịu.

Anh nhìn người đàn ông, bộ dạng thô kệch, nụ cười trên mặt có điểmkhông đứng đắn, cầm lấy tay Đồ Kiều Kiều cứ khiêu khích sờ tới sờ lui.

Đan Thiên Tề nheo con ngươi đen lại, nhìn cô ngoan ngoãn bị sờ, cũng không biết lấy tay hất ra là sao?

Nhận thấy tầm mắt của anh, Đồ Kiều Kiều quay đầu, ánh mắt chống lạianh, lập tức làm như không có việc gì dời đi, tiếp tục nói chuyện vớingười đàn ông. Thái độ lạnh nhạt giống như hoàn toàn không quen biếtanh, điều này làm cho Đan Thiên Tề nhịn không được nhíu mày.

“Học trưởng, anh làm sao vậy?” Lâm Nhã Quân nghi hoặc nhìn anh.“Sắc mặt của anh thật khó coi, thân thể không thoải mái sao?”

“Không, không có gì.” Đan Thiên Tề thu hồi tầm mắt, cười nhẹ với Lâm Nhã Quân.

Nếu đã muốn giả vờ không quen, vậy thì xem như không quen đi!

Anh không nhìn về phía đối diện nữa, dùng sức cắt thịt bò trên dĩa.

Lâm Nhã Quân cũng không hỏi nhiều, quen anh lâu như vậy, cô biết tính cách của anh.“Học trưởng, lần này anh xuống phía đông sao lại lâu nhưthế? Xảy ra chuyện gì sao?” Cô giống như nói chuyện phiếm mở miệng.

Về chuyện xảy ra ở tiệc tối cô cũng từng nghe qua, khi nghe được côquả thực không thể tin, theo tính cách của học trưởng, chuyện này cănbản không phải là chuyện học trưởng sẽ làm, là cô gái nào có thể làm cho anh mất khống chế?

Cô vốn cực kì bất an, thậm chí còn muốn đến khu nghỉ mát tìm anh,nhưng lại cảm thấy mình không có lý do gì, cô và anh bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần, cô căn bản không có tư cách đi hỏi.

Cô ái mộ Đan Thiên Tề đã lâu, cô tin anh nhất định biết tâm ý của cô, chỉ là hai người không giải thích, vẫn duy trì quan hệ bạn bè.

Cô biết trong lòng Đan Thiên Tề chỉ có công việc, căn bản không cótâm tư kết giao bạn gái yêu đương, bởi vậy cô an tâm lấy thân phận bạnbè ở bên cạnh anh. Cô tin mình chờ lâu như vậy sẽ đạt được, cô có tựtin, hơn nữa nhiều năm qua bên người Đan Thiên Tề vẫn không có đối tượng kết giao cố định, mà hai người lui tới cực thường xuyên, làm cho côcũng có tự tin.

Theo như cô hiểu biết về Đan Thiên Tề, cô biết có một ngày anh nhấtđịnh sẽ đưa ra yêu cầu kết giao với cô, mà cô vẫn chờ ngày đó đến.

Không ngờ lại nghe thấy chuyện tiệc tối, hơn nữa Đan Thiên Tề còn vềtổng công ty trễ một tháng, điều này làm cho cô vô cùng lo lắng. Anh sẽthích cô gái khác sao?

“Không có gì, chỉ là có vài việc vặt vãnh phải xử lý, mới tốn chútthời gian như vậy.” Nghĩ đến “Việc vặt vãnh” trong miệng anh, Đan ThiênTề nhịn không được nhìn về phía trước.

Lại thấy người đàn ông kia vô cùng thân thiết gắp miếng thịt đưa tớitrước mặt Đồ Kiều Kiều, cô nghiêng người cười ăn luôn, người đàn ông đócòn vươn tay giúp cô lau chất lỏng dính bên môi, bỏ vào miệng.

“Đáng ghét!” Đồ Kiều Kiều hờn dỗi liếc người đàn ông một cái, nhưng nụ cười trên mặt lại càng kiều mỵ mê người.

Đan Thiên Tề nắm chặt dĩa ăn, nghĩ đến lúc anh nấu cơm cho cô, côchính là cười như vậy với anh, làm cho hư vinh đàn ông trong anh phìnhlên toàn bộ, cam tâm tình nguyện nấu cơm cho cô ăn.

Anh nấu cơm vất vả như vậy cô mới cười, nhưng người đàn ông kia chỉ đút cô ăn thứ có sẵn, cô đã cười ngọt ngào đến vậy!

“Rầm!” một tiếng, Đan Thiên Tề buông dao nĩa xuống.

“Học trưởng?” Lâm Nhã Quân hoảng sợ.

“Xin lỗi, anh sực nhớ anh còn có một số việc chưa xử lý, phải về công ty trước.” Ở lại chút nữa, anh nghĩ anh sẽ tức chết.

Lại nhìn cô gái kia, anh sợ anh sẽ xông lên làm ra những chuyện anh không khống chế được. Anh chán ghét không khống chế được!

“Không sao, em về với anh……”

“Không, em cứ tiếp tục dùng cơm đi, không sao.” Đan Thiên Tề vươn tay cầm lấy giấy tờ.“Anh về công ty trước.”

Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi quán, lúc đi qua cạnh Đồ Kiều Kiều, bước chân hơi dừng lại, lại tiếp tục đi về phía trước.

Khi đi ngang qua cô, anh rõ ràng nghe được lời cô nói!

“Thật sao? Anh biết nấu cơm sao? Vậy lần sau em có thể đến nhà anhdùng cơm không? Anh tự mình xuống bếp nấu cơm cho em ăn được hay không?”

Những lời này, chính những lời cô nói khi biết anh biết nấu ăn.

Mỗi một từ, mỗi một nhịp điệu đều giống nhau như đúc.

Đan Thiên Tề nắm giấy tờ trong tay, ngực không thể khắc chế dấy lên lửa giận đùng đùng.

Đồ Kiều Kiều……Cô gái chết tiệt này!

Toàn bộ buổi chiều, sắc mặt Đan Thiên Tề đều âm trầm đáng sợ, cả đầuanh đều là hình ảnh thân mật của Đồ Kiều Kiều và người đàn ông kia, màcô gái kia thậm chí còn làm như không quen biết anh! Xem ra anh ra đikhông lời từ biệt chẳng ảnh hưởng gì tới cô, xem đi, cô lập tức tìm niềm vui mới, sớm quên anh lâu rồi. Tốt lắm, xem ra anh căn bản không cần vì mình đi không lời từ biệt mà cảm thấy chột dạ, cảm thấy có lỗi với cô,bởi vì cô căn bản không sao cả.

Đan Thiên Tề mở cửa xe, hôm nay anh vẫn tan làm đúng sáu giờ, nhưngcông việc lại không hoàn thành đúng hạn, loại chuyện này lần đầu tiênxảy ra.

Trừng mắt nhìn công việc vẫn chưa hoàn thành, cả người anh càng nônnóng phiền muộn, nhưng anh biết có tiếp tục cũng chỉ lãng phí thời gian, anh căn bản không có tâm tình xử lý đống công văn này, cuối cùng vẫnchỉ có thể mang theo phiền chán rời văn phòng.

Anh phóng như điên về nhà, mẹ nó, đây là lần đầu tiên trong đời anh đua xe!

A! Còn là lần đầu tiên nói lời thô tục!

“Shit!” Đan Thiên Tề dùng sức đóng sầm cửa xe, phiền chán vò tóc, sau đó thở hắt ra, tự nhiên thấy buồn cười với sự tức giận vô cớ của mình.Rốt cuộc anh tức cái gì? Tức Đồ Kiều Kiều ăn cơm với người đàn ông khác? Tức cô làm bộ như không quen biết? Hay là tức cô hoàn toàn không để ýtới sự ra đi của anh?

Nhưng anh có gì phải tức giận? Không phải lúc sáng anh đã nói vớiPhạm Sĩ Hách, anh và cô đã sớm xong, anh và cô không phải loại quan hệđó, anh và cô chỉ là…… Chỉ đơn thuần là bạn giường.

Đúng vậy! Chỉ là như vậy mà thôi. Mà anh người bạn giường này đi rồi, cô đương nhiên có thể đi tìm niềm vui mới, đương nhiên có thể làm bộnhư không quen biết anh, dù sao anh đối với cô cũng chỉ là bạn giường mà thôi.

Vậy anh có gì phải tức giận? Dựa vào cái gì để tức giận?

Nghĩ xong điều đó, Đan Thiên Tề vỗ trán, khóe môi nhịn không được gợi lên một chút tự giễu, lắc lắc đầu, không ngờ mình lại nghĩ nhiều nhưvậy, anh về nhà trọ của mình.

“Anh về rồi?”

Đi tới cửa, hương thơm quen thuộc đột nhiên bao phủ lấy anh, cánh tay anh nhất thời bị người ta nhẹ nhàng ôm lấy, thân thể mềm mại thơm thodán lấy anh.

Anh sửng sốt, cúi đầu, mà người ôm lấy cánh tay anh cũng ngẩng đầu,kiều nhan cười ngọt ngào, nhón chân cắn nhẹ cằm của anh.“Người ta chờanh lâu lắm đó!”

Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cô! Đồ Kiều Kiều, người làm cho anh tức giận từ trưa tới giờ.

## 7. Chương 7

Chương 7

“Sao cô lại ở đây?” Đan Thiên Tề đứng ở cửa, nhìn cô gái đang tò mòđánh giá phòng anh, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn có chút chán ghét bảnthân mình. Làm cái quỷ gì vậy! Sao anh lại để cho cô vào nhà mình? Chỉvì cô đáng thương nói cô mang giày cao gót đứng chờ trước cửa nhà đợianh nửa tiếng, chân cô rất mỏi, hỏi anh có thể cho cô vào nhà ngồi chútkhông?

Sau đó, anh rất ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Chờ anh mở cửa ra cho cô vào phòng mới nghĩ đến chuyện vì sao anh lại phải để ý chân cô có đau hay không? Anh vẫn chưa quên cô làm lơ anh vào buổi trưa ở nhà hàng.

Còn có……“Sao cô biết nhà của tôi?”

“Tiểu Phù nói cho em biết.” Đem túi xách bỏ lên ghế, Đồ Kiều Kiều hạ lời bình. “Nhà anh cũng không tệ lắm!”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua bàn, ngay cả chút bụi cũng không có, vô cùng phù hợp với tính cách ưa sạch sẽ của anh.

“Tìm tôi làm?” Hai tay khoanh trước ngực, anh dựa vào cửa, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.

Đồ Kiều Kiều xoay đầu nhìn anh, thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng củaanh, mắt đẹp chớp chớp, “Anh thật lạnh lùng nha! Hơn nữa, ngay cả lynước cũng không mời em được sao.”

Đan Thiên Tề nhíu mày, nhịn không được châm biếm. “Tôi cho rằng chúng ta không quen biết.” Anh ám chỉ chuyện ở nhà hàng.

“Phải không?” Đồ Kiều Kiều xinh đẹp đi tới chỗ anh, ngực đẹp dán ngực anh, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, mắt đẹp quyến rũ nhìnanh.“Em còn cho rằng chúng ta rất quen thuộc.”

Giọng nói của cô mềm mại ngọt ngào, nâng đầu gối lên chen vào haichân anh, khiêu khích nam tính của anh, ngay cả tay cũng lớn mật đixuống……

Đan Thiên Tề bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục đi xuống, cũngkhông tính để cô lừa dối như vậy cho qua chuyện, anh không muốn trởthành trò đùa của cô.

“Ở nhà hàng không phải cô làm như không quen biết tôi sao?” Rõ ràngnhìn thấy anh còn làm như không thấy, còn cùng người đàn ông khác liếcmắt đưa tình.

“Anh đang có hẹn, không phải sao?” Vẻ mặt Đồ Kiều Kiều vô tội, cáimiệng nhỏ nhắn chu lên, nhướng người hôn cái cằm lạnh cứng rắn của anh.“Người ta không muốn phá hư cuộc hẹn của anh thôi, mới làm bộ như khôngbiết anh nha!”

“Vậy sao?” Đan Thiên Tề đùa cợt nhíu mày.“Tôi còn nghĩ cô không muốnđể niềm vui mới của cô hiểu lầm” Lời nói của anh cực chua, chua đến mứcngay cả anh cũng nhíu mày. Gặp quỷ! Giọng điệu của anh như vậy là sao?Sao lại có vẻ như mình rất để ý.

Đồ Kiều Kiều nở nụ cười, cô nhón mũi chân, cánh tay ôm lấy cổ anh,thân thể mềm mại kề sát anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gần sát theo.

“Đan tiên sinh, anh đang ghen sao?” Cô ngửi được vị chua rất nồng nha!

Đan Thiên Tề không được tự nhiên trừng mắt, kéo tay cô xuống, đẩy thân thể cô ra, “Nhàm chán!” Anh hừ lạnh, đi vào phòng khách.

“Ghen thì ghen, vì sao không thừa nhận?” Đồ Kiều Kiều đi theo sauanh, trên môi ôm lấy ý cười, đôi mắt lóe sáng. Thấy Đan Thiên Tề ghentuông, tâm tình của cô vô cùng tốt.

Đan Thiên Tề không muốn để ý cô, đi vào phòng bếp, rót ình cốcnước, mà cô gái kia cũng đi theo sau anh, rất tự nhiên ôm lấy thắt lưnganh từ phía sau.

“Người ta cũng muốn uống.” Cô làm nũng với anh.

Đan Thiên Tề gỡ tay cô ra, đưa ly nước cho cô.

Ai ngờ cô không nhận, ngón tay chỉ môi của mình nhìn anh cười dụ hoặc.“Anh không đút cho em sao?”

Trừng mắt nhìn đôi môi cô, Đan Thiên Tề thiếu chút nữa cúi ngườixuống. Anh nhanh chóng dời mắt, dùng sức đặt ly nước xuống bàn, “Muốnuống hay không tùy cô, rốt cuộc cô tới đây làm gì?” Chịu không nổi tháiđộ của cô, anh trực tiếp hỏi.

“Đến bàn chuyện là ăn, người đàn ông lúc trưa anh thấy chính là đốitượng hợp tác lần này của em.” Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa cầm lấy cốcnước, miệng nhỏ uống một ngụm.

“Hợp tác?” Đan Thiên Tề nghĩ đến hình ảnh lúc trưa, nhịn không được châm chọc. “Cô đều làm vậy với người cùng hợp tác sao?”

Đồ Kiều Kiều đương nhiên biết anh đang nói cái gì, “Làm sao có thể?Nhìn cũng biết anh ta muốn đuổi theo em.” Cô dừng một chút, lại thêm một câu.“Hơn nữa em cũng rất thích ý để anh ra theo đuổi.”

Cái gì? Đan Thiên Tề nheo mắt nhìn cô, trong lòng vì lời của cô màdao động, nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói lập tức bật ra.“Vậy chúcmừng cô, tìm được đối tượng mới.”

“Bát tự\* còn chưa xem đâu!” Đồ Kiều Kiều nhún vai, nhưng lại dấu không được vui sướng. “Nhưng mà em rất thích anh ta.”

(\* Ngày tháng năm sinh tuổi tác dùng để xem ngày cưới, bói toán xem có hợp nhau không)

“À, vậy thì tốt lắm!” sắc mặt Đan Thiên Tề càng khó coi, anh nghĩlại, cô chưa từng nói thích anh, mà bây giờ lại ở trước mặt anh nóithích người đàn ông khác……

Mím môi, anh cảm thấy ngực khó chịu, làm cho anh buồn bực. “Vậy côtới tìm tôi làm gì?” nếu đã có người trong lòng, vậy sao còn tìm anh?Hơn nữa vừa rồi còn khiêu khích anh, cô muốn như thế nào?

Đồ Kiều Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt đẹp nhìn anh.“Nhà anh, cho em ở nhờ đi.”

“Cái gì?” Anh có nghe lầm hay không?

“Ai da, người ta ở đây không có nhà, em phải ở lại cả tháng, đành phải đến ở nhờ nhà anh nha!”

“Sao cô không tới khách sạn?” Anh và cô đã chấm dứt quan hệ bạn giường, một chút cũng không quen.

Đồ Kiều Kiều nhăn mặt nhăn mũi,“Vậy phải tốn tiền nha, em không cần đâu.” Có sẵn phòng ở, vì sao cô phải ở khách sạn?

Đan Thiên Tề trừng cô.“Tiền khách sạn tôi trả giúp cô.”

“Không cần!” Cô cũng không vui trừng lại anh.“Vì sao không cho em ở?Chúng ta không phải người xa lạ, em cũng không phải lần đầu tiên ở nhàanh!”

Cô tiến lên dán lấy anh, vô cùng thân thiết ôm lấy thắt lưng anh,“Anh quên rồi sao? Tháng trước dường như ngày nào em cũng qua đêm ở nhàanh!”

Anh đương nhiên nhớ rõ, nghĩ đến chuyện hai người làm buổi tối lúc cô ở chỗ anh…… Đan Thiên Tề cảm thấy thân thể nóng rần lên, thân thể côdán lên người anh, giống như cọ nhẹ nhàng, lần nữa khiêu khích tình dụccủa anh. Đan Thiên Tề thở sâu, giọng nói vẫn không thay đổi. “Tôi chorằng quan hệ của chúng ta đã chấm dứt.” Anh rời đi cô không liên lạc,anh nghĩ chuyện này đã nói lên tất cả.

“Đúng là đã chấm dứt!” Tay nhỏ bé cách áo sơmi vỗ về ngực anh, cáimiệng nhỏ nhắn chạm vào anh, đầu lưỡi tìm hiểu khẽ liếm môi anh.“Nhưngmà cũng có thể bắt đầu lần nữa, không phải sao?”

Cô khẽ cắn môi anh, lúc anh mở môi muốn nói, đầu lưỡi nhanh chóng tham nhập vào miệng anh.

Cô khiêu khích đánh tan mọi lý trí của anh, mà lời nói của cô làm cho Đan Thiên Tề cảm thấy căm tức, cô gái này xem anh là gì?

Bàn tay to ôm lấy eo nhỏ, anh dùng lực hôn trả, đầu lưỡi thô lỗ cuốnlấy phấn lưỡi, cắn môi mềm, dường như mãnh liệt liếm cái miệng nhỏ nhắn.

“Ưm……” Cô hừ nhẹ, nơi riêng tư cảm nhận được anh nóng rực kề sát, mà anh cuồng dã hôn làm cô không hô hấp kịp.

Anh cắn môi cô, hơi thở gấp gáp, con ngươi đen nhìn chằm chằmcô.“Người đàn ông kia thì sao? Không phải cô thích anh ta sao?” Có người trong lòng còn khiêu khích anh, cô đang nghĩ cái gì hả?

“Đúng vậy!” Cô rên nhẹ, mắt đẹp vì lây nhiễm tình dục mà càng thêmquyến rũ, cô mút nhẹ môi anh, rất vô tình mở miệng.“Nhưng mà em vẫn chưa đồng ý, anh ta bây giờ là người theo đuổi, cũng không phải bạn trai của em, cho nên…… em bây giờ vẫn còn tự do.” Cô nói xong, tay nhỏ bé đixuống đũng quần vuốt nam tính đã sớm phồng lên, cánh môi gợi lên một nụcười duyên.

“Thiên Tề, anh cũng muốn em, đúng không? Anh nói, nơi này hơn một tháng có nhớ em không?” Cô thì “rất muốn rất muốn” anh nha!

Có, anh luôn luôn nghĩ đến cô.

Đan Thiên Tề nhịn xuống những lời thiếu chút nữa thốt ra, biết cô gái này nghe thấy nhất định sẽ rất đắc ý, đắc ý vì anh thần phục dưới mịlực của cô. Anh không cần!

## 8. Chương 8

Chương 8

A…… Người đàn ông này muốn làm cho cô không xuống giường được sao?

Đồ Kiều Kiều cảm thấy toàn thân xương cốt đều sắp gãy, thân thể đauđến động đầu ngón tay cũng không động được. Mở mắt mệt mỏi, cô nhìnngười đàn ông đang ngủ say. Khi ngủ anh bớt đi vẻ lạnh lùng hơn.

Tóc rũ trên trán, làm cho anh trẻ hơn rất nhiều.

Thấy anh ngủ say như vậy, thật muốn há mồm cắn anh. Thế mà nói cũngkhông nói một tiếng liền rời đi, cô không gọi cho anh, anh cũng khôngthèm chủ động gọi điện thoại cho cô, nếu cô không xuất hiện trước mặtanh, anh có khi đã quên cô luôn rồi!

Còn cùng cô gái khác ăn cơm nói chuyện phiếm, xem ra những ngày này anh sống rất tốt a! Anh tốt nhưng cô thì không tốt chút nào!

Anh nghĩ rời đi như vậy là có thể đoạn tuyệt quan hệ với cô sao? Nghĩ cũng đừng có mơ! Cô sẽ không khinh địch như vậy buông tha cho anh.

Đồ Kiều Kiều cô lần đầu tiên bị đối xử như vậy!

Cô đã tự mình đưa lên cửa, còn chạy lên giường, thậm chí cẩn thận đùa giỡn chậm rãi đi vào cuộc sống của anh, làm cho anh dần dần quen với sự tồn tại của cô, cô nghĩ mình đã thành công, ai ngờ anh lại đột nhiênrời đi. Khi biết anh rời đi, cô giận đến mức muốn bầm thây anh vạn đoạn!

Lần đầu tiên cô phí nhiều tâm tư lên một người đàn ông như vậy, không ngờ anh lại không cần, ngay cả khi rời đi cũng không nói với cô. Anhquả thực là đồ trứng thối!

Được, anh không cần cô, cô cũng không cần anh, không liên lạc thìkhông liên lạc, cô còn giận đến mức xóa luôn số điện thoại của anh.

Dù sao Đồ Kiều Kiều cô cũng không thiếu đàn ông, Đan Thiên Tề thì tính cái gì? Lúc nào cô cũng có thể tìm một người đàn ông.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ngày nào cô cũng nghiến răng nghiến lợinghĩ về anh, không cam lòng, không cam lòng, rất không cam lòng! Trừkhông cam lòng, trong lòng cô còn có một loại xúc động muốn khóc, loạixúc động này hù chết cô, lần đầu tiên cô vì một người đàn ông mà khóc.

Cô là Đồ Kiều Kiều nha! Chỉ có cô làm cho đàn ông khóc, cô chưa baogiờ vì đàn ông mà rơi nước mắt, nhưng nghĩ đến Đan Thiên Tề, cô liền ấmức muốn rơi nước mắt.

Rống ― thế mà lại khóc vì đàn ông, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đồ Kiều Kiều cô thật ngu ngốc!

Bằng điều kiện của cô, ai không coi trọng? Lại nhìn trúng Đan ThiênTề tên trứng thối này! Nhiều đàn ông như vậy cô không chọn, lại cố tìnhchọn người e sợ tránh cô không kịp tên trứng thối kia!

Đáng giận! Ngay từ đầu không phải là cô không cam lòng sao? Không cam lòng có loại đàn ông ngại cô, không xem cô rà gì cả, làm cho tự tôn của cô bị thương, mới cố ý dụ hoặc anh, khi nào thì chính mình cũng nhảyxuống hố?

Cô vừa tức vừa giận, nhưng cũng mơ hồ hiểu được, nếu không phải cóchút động tâm, cô sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu qua lại lấy kết hônlàm điều kiện tiên quyết với một người đàn ông.

Hai người lần đầu tiên gặp mặt cô đã muốn anh làm chồng cô, nếu không phải có ý với anh, cô sẽ không đưa ra loại yêu cầu như thế với ngườiđàn ông không quen.

Nhưng anh lại cực khinh thường cô, tự tôn của phái nữ bị thương, làmcho cô quật cường không cần anh. Ai dè, sau này lại cùng anh chạy lêngiường, cô càng lúc càng buông không được…… Giờ cô mới biết có một sốviệc, không phải nói không cần sẽ không muốn.

Nhưng anh thì sao? Anh lại dễ dàng không cần cô.

Cô thật sự một chút cũng không đáng để anh thích sao? Cô không cam lòng!

Đồ Kiều Kiều nhịn không được há mồm cắn ngực Đan Thiên Tề.

“A……” Đột nhiên bị cắn, Đan Thiên Tề tỉnh lại, nhíu mày trừng mắtnhìn ngực mình, nơi đó lại nhiều thêm một vết cắn, mà cô gái cắn anh vẫn còn muốn hướng lên trên cắn cằm anh.

“Đừng cắn nơi này.” Anh còn phải đến công ty, trên mặt nhiều có vết cắn sao xem được? “A!”

Kêu cô đừng cắn còn cắn mạnh như vậy?

Đan Thiên Tề dứt khoát cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn, ngăn cản cô tiếp tục cắn anh.

Một hồi lâu, anh mới thở dốc ồ ồ buông cái miệng nhỏ nhắn ra, nhưngđôi mắt cũng đã dấy lên một chút tình dục, không được, lại lêu lổng nữaanh nhất định sẽ muộn giờ làm.

Mà cô đã sớm bị hôn đến vô lực, chỉ bạc vươn lên ngực trắng, mái tócrối tung trên lưng, kiều nhan vì vừa được yêu mà ngon miệng làm cho anhlại muốn đè lấy cô.

Đan Thiên Tề thở sâu, không ngờ mình lại nặng dục vọng như vậy, đụngtới cô, anh luôn luôn động dục. Nhắm mắt lại, anh áp chế dục vọng, xuống giường đi vào phòng tắm. Đồ Kiều Kiều tiếp tục nằm trên giường, thấyanh rửa mặt chải đầu xong đi ra khỏi phòng tắm, lấy quần áo mặc vào, côbò dậy, mắt đẹp nhìn anh.

“Em có thể ở chỗ anh không?” Cô đã hy sinh một đêm để thuyết phục anh nha!

Đan Thiên Tề liếc cô một cái, cầm lấy caravat vòng qua cổ.

“Không nói lời nào chính là đồng ý nha!” Đồ Kiều Kiều xuống giường đi tới chỗ anh, vươn tay giúp anh đeo caravat.

Con ngươi Đan Thiên Tề càng sâu, bàn tay ôm lấy thắt lưng cô thongthả dời xuống, thân thể của cô tất cả đều là dấu vết anh lưu lại. Ngóntay đi vào nơi riêng tư, xoa hai phiến hoa ướt át.

“Ưm……” Đồ Kiều Kiều cắn môi trên nhẹ, mắt đẹp hờn giận.“Đáng ghét!”

Ánh mắt quyến rũ của cô làm cho ngực anh căng thẳng, ngón tay độtnhiên đâm vào hoa huyệt, một tay chế trụ thắt lưng cô, kéo cô sát vàongười.

“Không được!” Cô đẩy ra anh.“Anh phải đi làm, hơn nữa em còn phải ra ngoài! Làm với anh nữa, người ta sẽ không còn khí lực.”

Nghe thấy cô muốn ra ngoài, Đan Thiên Tề nhíu mày.“Cô muốn đi đâu?”

“Có hẹn với A Kiệt nha!” Cô hất tóc, bước vào phòng tắm.

“A Kiệt?” Anh nheo mắt, nghĩ đến người đàn ông ở nhà hàng.

“Đúng vậy, ngày hôm qua anh ấy chở em đến đây, đã hẹn hôm nay sẽ gặpmặt!” Đi tới cửa, cô có vẻ như nhớ đến điều gì đó, quay đầu vô tội nhìnanh.“À, em nói với A Kiệt đây là nhà anh họ em, anh phải cẩn thận, đừngvạch trần em nha!”

“Cái gì? Anh họ?” Khi nào thì anh biến thành anh họ của cô? Hơn nữa có người sẽ lên giường với anh họ sao?

“Đồ Kiều Kiều, cô đang làm cái quỷ gì vậy hả?”

“Em đâu có giở trò quỷ nào?” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, thực bất đắcdĩ. “Chẳng lẽ em lại nói em ở nhà bạn cùng giường? Như vậy thì người đàn ông nào dám theo đuổi em.”

“Cho nên?” Anh cắn răng nhíu mày.

“Cho nên anh tạm thời làm anh họ của em! Yên tâm, em sẽ không để anhduy trì thân phận anh họ này lâu lắm đâu, lúc em ở đây chúng ta cứ duytrì mối quan hệ bạn giường, dù sao ở phương diện đó chúng ta rất hợp.”Nói xong, cô nháy mắt với anh một cái, sau đó đóng cửa lại.

Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cánh cửa đã đóng, hoàn toàn nói không nên lời.

## 9. Chương 9

Chương 9

Cô gái này quả thực làm cho người ta tức đến hộc máu! Đan Thiên Tềrất muốn bóp chết cô. Cô đúng là mỗi ngày đều đi hẹn hò, anh chân trướcra cửa, cô cũng đi theo sau lưng ra ngoài, mà anh tan tầm về nhà, cônhất định vẫn chưa về.

Trở về, nhất định sẽ quấn lấy anh nói hôm nay A Kiệt làm cái gì lãngmạn, mà cô cười nhất định sẽ tràn ngập tình yêu ngọt ngào, mỗi lần đềuchọc anh phải chặn miệng cô lại, không muốn nghe cô nói gì có liên quanđến A Kiệt nữa.

Mà cô cũng rất phối hợp, anh hôn cô, cô cũng nóng bỏng hưởng ứng, há mồm không hề để ý, dật ra tiếng rên rỉ gợi tình.

Nhưng anh lại tuyệt không cảm thấy vừalòng, cô gái này thật sự xem anh là búp bê tình dục của cô sao? Bênngoài cùng người đàn ông khác nói chuyện yêu đương, trở về liền lợi dụng thân thể anh thỏa mãn cô. Cảm xúc của anh càng ngày càng nôn nóng, ngay cả đến công ty cũng không có cách nào chuyên tâm xử lý công việc, trong đầu luôn nghĩ không biết cô cùng người đàn ông A Kiệt kia đang làm cáigì?

Kết quả mấy ngày nay, tiến độ công việc của anh vừa hay là số 0 tròn trĩnh!

Sắc mặt của anh càng lúc càng âm trầm, rốt cuộc duy trì không được vẻ lạnh nhạt ưu nhàn dĩ vãng, mà cô gái kia lại hoàn toàn không bị ảnhhưởng, còn càng ngày càng về trễ.

Bây giờ đã hơn mười một giờ, cô thế mà vẫn chưa về?

Đan Thiên Tề đứng ở ban công, phiền muộn hút thuốc, gạt tàn đã sớmđầy đầu mẩu thuốc lá, mà đầu mẩu thuốc lá càng nhiều, sắc mặt anh lạicàng khó coi.

Anh không hay hút thuốc, dường như là không hút, hơn nữa cũng khôngtốt cho sức khỏe, anh không muốn sau này già đi lại bị ung thư phổi linh tinh.

Nhưng mấy ngày nay dường như anh đã xem nó là cơm, số lượng thuốc hút đã gấp mấy lần trước kia.

Nhả khói thuốc ra, Đan Thiên Tề dập lửa, phiền muộn vò mái tóc.

“Cô gái kia sao còn chưa trở về?” Đã gần mười hai giờ, trước kia anhcứ mười một giờ liền đi ngủ, nhưng nằm xuống giường lại không ngủ được.

Cô gái kia về trễ nhiều nhất thì chín giờ sẽ vào cửa, nhưng hôm naylại chậm hơn hai tiếng, cô và tên A Kiệt kia lêu lổng ở chỗ nào? Hôm nay cô tính không về sao? Nghĩ vậy, khuôn mặt càng âm trầm, anh nhếch cánhmôi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Biết cô không trở lại thì chắc chắn là ở cùng ai, sẽ làm chuyện gì, Đan Thiên Tề nắm chặt lan can, xem lan can là cổ cô gái kia.

Chết tiệt! Anh đang tức cái gì? Tức cô không để anh vào mắt sao? Tứccô hẹn hò với người đàn ông khác? Tức cô mỗi ngày đều về nhà trễ hơnanh, lại mở miệng ngậm miệng đều A Kiệt đến A Kiệt đi?

Anh dựa vào cái gì mà tức? Anh và cô chỉ là quan hệ bạn giường, không phải người yêu. “Bạn giường” có nghĩa là lúc nào cũng có thể giải tán,đối phương luôn có thể kết giao với đối tượng khác.

Anh không có tư cách để ý, căn bản cũng không cần để ý, cô không phải bạn gái anh, anh cũng không tính cưới cô, cô căn bản không có trong kếhoạch cuộc đời anh.

Cô là ngoài ý muốn, là phiền toái, mà anh ghét ngoài ý muốn, càngtránh xa phiền toái. Nếu như vậy, bây giờ vì sao anh lại phải vì cáingoài ý muốn, vì cái phiền toái này mà tức giận đến như vậy, không thểnào bình tĩnh được?

Đầu óc của anh vì sao vẫn nghĩ đến cô gái kia? Mà tâm của anh vì nghĩ đến cô mà uất ức.

Chết tiệt! Như vậy không được! Còn tiếp tục như vậy anh nhất định sẽ điên mất, không khống chế được!

Rút thêm một điếu thuốc từ trong bao ra, Đan Thiên Tề ngậm lên miệng, quyết định chờ Đồ Kiều Kiều về sẽ nói cô chuyển ra ngoài, rời xa cuộcsống của anh, anh không thể bị cô ảnh hưởng như vậy nữa!

Cúi đầu đang chuẩn bị châm lửa, lại nhìn đến thấy một chiếc xe BMWdừng lại trước cửa, anh dừng động tác. Anh đương nhiên nhận ra chiếc xekia là của ai, anh liếc đồng hồ một cái, mười hai giờ hai mươi phút, rốt cục đã về rồi sao?

Anh nhìn chằm chằm chiếc xe, chờ Đồ Kiều Kiều mở cửa xuống, nhưng đợi 5 phút, không hề có động tĩnh.

Anh nheo mắt lại, thái dương nổi gân xanh ẩn ẩn di động, điếu thuốcchưa châm lửa bị anh hung hăng bẻ gãy. Chết tiệt! Về đến nhà rồi cònkhông chịu xuống xe, ở trong xe làm cái gì?

Chốc lát sau, người đàn ông mở cửa xuống xe, thân sĩ đi đến bên kia, tri kỷ mở cửa xe.

Đan Thiên Tề nhìn thấy Đồ Kiều Kiều bước xuống, thân mật tiến sát vào trong lòng người đàn ông, hai người thân ái vài phút, cô mới đẩy ngườiđàn ông lên xe rời đi.

Cô nhìn xe người đàn ông chạy đi mới xoay người vào nhà.

Rốt cục cũng vào rồi sao? Đan Thiên Tề đưa tay vứt điếu thuốc dườngnhư đã biến thành vụn vào gạt tàn, đi vào phòng, vốn định ở cửa chờ cô,nhưng như vậy không phải có nghĩa là anh đang đợi cô sao?

Suy nghĩ lại, anh vẫn vào sô pha ngồi xuống, tùy tay cầm lấy mộtquyển tạp chí lật lật, mà lỗ tai vẫn chú ý tiếng động ngoài cửa. Chờ côvào, anh sẽ mời cô chuyển ra ngoài, mặc kệ cô có chịu hay không, muốnhay không, anh đều phải nói cô chuyển, tiền khách sạn anh sẽ trả giúpcô.

Anh nghe được tiếng mở cửa, ngồi nghiêm chỉnh đem tầm mắt đặt trên tạp chí, thực chuyên tâm nhìn.

Cửa lớn mở ra, anh nghe thấy cô vui vẻ ca hát.

Hừ, xem ra hẹn hò rất vui vẻ! Trong lòng Đan Thiên Tề chua loét.

“Đã về rồi?” Chờ cô vào phòng khách, Đan Thiên Tề lạnh lùng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô lại ngẩn ra.

Hai má cô đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, cánh môi hơi hơi sưng, tronglòng anh rất rõ, anh rõ ràng hiểu được biểu tình của cô có nghĩa là gì.

Khi anh hôn cô, biểu cảm của cô chính là câu hồn người như vậy. Vừarồi ở trong xe lâu như vậy, cô để cho người đàn ông kia hôn cô sao?

Thấy anh còn thức, Đồ Kiều Kiều không khỏi kinh ngạc.“Sao anh còn chưa ngủ?” Cô nhớ mười một giờ là giờ đi ngủ của anh.

Trừ khi bọn họ có thêm “vận động” về đêm, bằng không anh luôn ngủ rất đúng giờ, mà bây giờ đã hơn mười hai giờ, anh thế mà còn thức……

Chớp chớp mắt đẹp, cô bày ra biểu tình khiếp sợ, “Anh đang chờ em sao?” Thật cảm động nha!

Cô cảm động đến sắp khóc.

Hơn nữa nhìn thần sắc âm u của anh, a…… Tâm tình thật tốt.

“Không phải.” Ánh mắt của anh dán lên cổ cô, nhìn thấy nơi đó có dấu hôn, mà anh biết rõ đó không phải do anh lưu lại.

“Xem ra cô cùng A Kiệt kia phát triển cũng không tệ?” Giọng nói dường như là rít qua kẽ răng, ánh mắt của anh dường như muốn đâm thủng dấuhôn chết tiệt kia.

Chú ý tới ánh mắt của anh, Đồ Kiều Kiều cúi đầu, nhìn thấy dấu hôn trên cổ, cô cắn môi, nở nụ cười xinh đẹp.“Đúng vậy a!”

Giọng nói của cô ngượng ngùng, đôi mắt mang theo ngọt ngào, xuân ý không lừa được ai. “Anh biết không……”

“Không biết.” Anh cũng không muốn biết!

“Ai da, người ta còn chưa nói……”

“Tôi không muốn nghe.” Đan Thiên Tề đứng dậy, không muốn nhìn cô nữa, xoay người muốn trở về phòng.

“Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài.” Đồ Kiều Kiều đột nhiên nói ra câu này.

Đan Thiên Tề dừng chân, kinh ngạc nhìn cô.“Cái gì?” Chuyển ra ngoài?Đúng, anh muốn cô chuyển ra ngoài, nhưng sao lại do cô mở miệng?

Không nhìn anh kinh ngạc, Đồ Kiều Kiều vén tóc ra sau lỗ tai, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào, giống như cô gái đang yêu.

“Hôm nay em đã đồng ý kết giao với A Kiệt, đã có bạn trai, đươngnhiên em không thể ở lại chỗ anh! Ngày mai em sẽ chuyển đến chỗ A Kiệt.”

Kết giao? Chuyển đến chỗ A Kiệt?

Anh trừng mắt nhìn cô, tim nhảy dựng lên, có loại xúc động muốn đập bể vẻ ngọt ngào trên mặt cô, anh cất bước tới chỗ cô.

“Tình cảm của hai người tiến triển thật đúng là nhanh.” Mới kết giao ngày đầu tiên, cô đã chuyển đến nhà hắn ta?

“Bởi vì em thích anh ta……” Đột nhiên bị người dùng sức ôm vào lòng, Đồ Kiều Kiều hô nhỏ, “Thiên Tề……”

Cô ngẩng đầu, thấy anh muốn hôn cô,“Không được!” Cô vươn tay ngănmiệng anh lại, đẩy anh ra, sau đó lui về sau hai bước, cách xa mộtkhoảng cách an toàn.

“Cô……” Lần đầu tiên bị cô từ chối, hơn nữa cô lại làm thái độ bấthòa, Đan Thiên Tề không khỏi nheo mắt lại, trong lòng càng buồn.

“Không được.” Cô nhẹ lay động ngón tay với anh.“Người ta đã có bạntrai, cho nên anh không thể hôn em nha, quan hệ của chúng ta hôm naychấm dứt đi!”

“Chấm dứt?” Anh nhíu mày lặp lại lời của cô.

“Đúng rồi, đây cũng là điều anh vẫn muốn mà?” Cô tiến lên, tay đẹp vỗ nhẹ mặt anh, sau đó nhón chân hôn lên má anh một cái.“Nụ hôn cuối cùngnha! Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ bạn giường nữa, cám ơn anh mấy ngày nay đã thỏa mãn em!”

Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cô, thật muốn đập bể nụ cười trên mặt cô, còn có lời nói của cô…… Làm cho anh sắp phát cuồng.

“Đêm nay em ngủ ở khách phòng. Ngủ ngon!” Bỏ lại câu này, cô vui vẻ đi vào phòng.

Mà Đan Thiên Tề cắn răng trừng bóng lưng của cô, cô gái này, cô gái chết tiệt này…… A― shit!

Anh lại một lần nữa tức giận đến nói không nên lời.

Đan Thiên Tề sống ba mươi hai năm, cuộc đời lần đầu tiên mất ngủ,nhưng lại vì một cô gái xem anh là búp bê tình dục mà mất ngủ! Shit! Mấy ngày nay số lần anh mắng thô tục quả thực gấp vô số lần anh sống từtrước đến nay!

Cô muốn chuyển ra ngoài, chấm dứt quan hệ hai người, đây không phảiđiều anh muốn sao? Nhưng từ miệng cô nói ra, anh lại tuyệt không cảmthấy vui vẻ.

Là tự tôn đàn ông quấy phá sao?

Cho nên anh mới để ý như thế, nghĩ đến hôm nay cô sẽ chuyển ra ngoài ở cùng người đàn ông khác, nghĩ đến từ nay về sau hai người sẽ không cònquan hệ gì……

“Shit!” Anh nhịn không được thấp giọng mắng, trong lòng giống như cómột cái cây chặn ngang, làm cho cả người anh rất khó chịu, mà đầu sỏ tạo ra những thứ này chính là cô gái kia.

Cô hoàn toàn nhiễu loạn cuộc sống của anh, lý trí của anh, rồi cứ thế vỗ mông bước đi sao? Không! Cô đừng mơ!

Hôm nay anh nhất định phải nói rõ với cô, cho dù thật sự muốn chấm dứt quan hệ, cũng phải do anh nói ra!

Đan Thiên Tề đi ra khỏi cửa phòng, gõ cửa phòng khách, nhưng không có ai trả lời. “Đồ Kiều Kiều!” Anh nhíu mày, lại gõ vài cái.

“Ọe!” Anh nghe thấy bên trong có tiếng nôn mửa, sửng sốt, anh nhanh chóng mở cửa phòng, ánh mắt lập tức nhìn về phía phòng tắm.

Chỉ thấy cô quỳ gối giữ bồn cầu, không ngừng nôn khan.

“Kiều Kiều!” Anh chạy nhanh tới chỗ cô,“Làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái sao?”

“A…… ọe……” Cô vẫy tay, lại tiếp tục nôn, nhưng chỉ nôn ra toàn nước.

Đan Thiên Tề tuyệt không để ý mùi vị gay mũi kia, chạy nhanh vắt cáikhăn lông ướt dán sát vào mặt cô.“Tôi mang cô đến bệnh viện……”

“Không……” Đồ Kiều Kiều lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn hồng hào nữa, ngược lại tái nhợt yếu ớt, cô mệt mỏi nhắm mắt.“Em không sao.”

“Nôn như vậy mà còn nói không sao……”

“Nôn nghén đều như vậy.”

“Cái gì mà nôn nghén? Cô biết nguyên nhân cũng không……” Đợi chút! Đan Thiên Tề đột nhiên mở to mắt, khiếp sợ rống to: “Cô vừa nói gì?”

Đồ Kiều Kiều nhận lấy khăn mặt trên tay anh, xoa xoa mặt, lại bủn rủn đứng dậy cầm lấy cốc nước súc miệng mới có khí lực liếc anh một cái.“Anh không biết phụ nữ mang thai rất vất vả sao?” Đều nhờ phúc của anh,để lại tinh trùng liền vỗ mông chạy ngay cả một câu cũng không nói!

“Gì, phụ nữ có thai……” Đan Thiên Tề lặp lại, nghi ngờ nhìn bụng bằng phẳng của cô, “Cô……”

“Đã được hai tháng.” Thật đủ kịch! Hai người lần đầu tiên lên giường cô đã trúng thưởng.

“Hai tháng……” Đan Thiên Tề ngây ngốc lặp lại lời cô, hai tháng trước chỉ có anh cùng cô, cho nên đứa nhỏ……

Anh á khẩu không trả lời được, còn chưa kịp hoàn hồn vì khiếp sợ.

Bộ dáng của anh chọc cô nở nụ cười, “Đừng sợ, em không bắt anh phụ trách đâu.” Cô tốt bụng mở miệng trấn an anh.

“Cái gì?” Anh giật mình.

Cô vỗ nhẹ mặt anh, “Em sẽ không ép anh cưới em, hơn nữa bây giờ em đã có đối tượng mới, con của em không thiếu ba ba.”

“Hả?” Cô đang nói cái gì?

“Cho nên, đây là con của em, không liên quan gì đến anh, anh khôngcần sợ hãi như vậy, em tin A Kiệt nhất định sẽ rất thích làm ba ba củacon em.”

Cái gì? Cô nói cái gì?

Đan Thiên Tề nhìn cô, trong đầu không ngừng lặp lại lời cô nói. Cônói không cần anh phụ trách, con là của cô, không liên quan gì đến anh,còn nói A Kiệt rất thích làm ba ba của con cô……

Cho nên, cô muốn mang theo con anh gả cho người khác? Cho dù cô cóthai với anh, cũng không muốn gả cho anh, vỗ tay một cái liền đá anh raxa, bởi vì cô đã có đối tượng mới? Bởi vì đó là con của cô, cùng anh……Không. Liên. Quan?

## 10. Chương 10

Chương 10

Không liên quan? Chết tiệt không liên quan! Đan Thiên Tề hoàn toàn phát điên không khống chế được!

“Chết tiệt! Không có tôi, đứa con trong bụng cô ta làm sao mà cóđược? Kết quả cô ta còn nói không liên quan gì đến tôi? Không có tôi, cô ta có thể tự tạo ra đứa con sao?”

Cô gái kia nói cái quỷ gì vậy? Hơn nữa cô còn không cho anh cơ hội mở miệng, chính mình ra kết luận rồi liền tránh đi chỗ khác.

Cứ như vậy định án, không cần bàn lại!

Là sao? Cô xem Đan Thiên Tề anh là cái gì? Anh là loại đàn ông không chịu trách nhiệm sao?

“À! Không! Cô ta không cần tôi chịu trách nhiệm, rất tốt, rất tri kỷ, vì tôi mà suy nghĩ, chết tiệt suy nghĩ, côta căn bản thầm muốn ở cùng một chỗ với tên A Kiệt kia!”

Cái gì mà sẽ không ép anh cưới cô, anh không cần phụ trách linh tinh, cô căn bản thầm muốn đá anh ra, ở cùng một chỗ với người đàn ông khác!

“Tôi có nói tôi không chịu trách nhiệm sao? Tôi có sao? Tôi chỉ giậtmình khi biết tin cô ta mang thai, tôi muốn làm ba ba…… À, không đúng,cô ta không cần tôi làm ba ba của con cô ta, bởi vì con của cô ta khôngthiếu ba ba, chết tiệt, đó là con của tôi nha! Cô ta dựa vào cái gì màquyết định?”

“Rầm!” một tiếng, Đan Thiên Tề dùng sức đập bàn, phát điên rống giận.“Cậu nói đi! Cô gái chết tiệt kia dựa vào cái gì?”

Phạm Sĩ Hách hiếu kỳ nhìn trợ lý kiêm bạn học cũ phát điên. Trời ơi!Đây thật sự là Thiên Tề nghiêm túc, lãnh đạm, ngay cả chút cảm xúc cũngkhông có sao?

Vừa rồi Đan Thiên Tề giống như gió xoáy vọt vào phòng anh, lập tứcphát điên rống to, vừa rống vừa kích động đi qua đi lại, mà anh là người duy nhất ở đây ngửi thấy được mùi ngon.

“Cho nên, đó là con của cậu?” Phạm Sĩ Hách đưa ra nghi vấn.

“Vô nghĩa!” Đan Thiên Tề tức giận rống.

“À.” Phạm Sĩ Hách xoay cây bút, tiếp tục hỏi: “Mà cô ấy bây giờ đã có bạn trai mới, quyết định để người khác làm ba của con cậu, không cầncậu phụ trách?”

“Đúng!” A…… Nghĩ đến những lời cô gái kia nói lúc sáng, Đan Thiên Tề liền cảm thấy ngực nổi sóng, tức đến sắp hộc máu.

“Vậy tốt lắm nha!” Phạm Sĩ Hách vì anh vỗ tay chúc mừng.

“Sao lại tốt?” Đan Thiên Tề trừng mắt, người này có nghe rõ trọngđiểm hay không? Anh tức đến sắp điên lên rồi, anh ta còn nói tốt?

“Dù sao Đồ Kiều Kiều cũng không nằm trong kế hoạch cuộc sống của cậu, cậu lại không tính cưới cô ấy, không phải sao?” Phạm Sĩ Hách bình tĩnhhỏi lại.

“À……” Đan Thiên Tề sửng sốt, đúng, anh không tính cưới cô.

Thấy anh giật mình, Phạm Sĩ Hách lại nói: “Vậy bây giờ cô ấy có con,còn không muốn cậu cưới cô ấy, vậy không phải tốt lắm sao? Đáng lẽ cậuphải thở phào nhẹ nhõm chứ?”

“Tôi……” Thở phào nhẹ nhõm? Không! Anh bị nghẹn bực mình muốn chết!

“Lại nói, không phải cậu đã sớm muốn chấm dứt quan hệ bạn giườngkhông rõ ràng với cô ấy sao? Bây giờ cô ấy thật vất vả mới tìm được đốitượng, cũng chấm dứt quan hệ phức tạp với cậu, như vậy không phải thựcđáng ăn mừng sao?” Tất cả đều như cậu mong muốn nha!

“Này……” Đúng rồi, đây không phải điều anh muốn sao? Anh muốn cô rờixa anh, cô rời xa ; Anh muốn cô chuyển ra ngoài, không cần anh mở miệng, cô liền chủ động mở miệng nói muốn chuyển; Anh không muốn cưới cô, màcô cũng không muốn gả cho anh, ngay cả cha của đứa con cũng tự động tìmđược rồi. Vậy anh còn gì không hài lòng? Anh có thể tiếp tục cuộc sốngđộc thân tốt đẹp của anh, không có người làm phiền anh ầm ỹ, làm cho cõi lòng anh đại loạn, không lâu sau anh còn có thể cưới người vợ lý tưởng, tiếp tục sống cuộc sống bình tĩnh tốt đẹp của anh, sau đó sinh hai đứacon, cứ như vậy tiếp tục cuộc sống anh đã lên kế hoạch tốt.

Đây là cuộc đời anh đã sớm lên kế hoạch tất cả, mà anh cũng muốn anổn đi từng bước đạt được, không có gì ngoài ý muốn! Trừ cô, cô là điềungoài ý muốn duy nhất.

Mà bây giờ ngoài ý muốn này muốn rời khỏi, không làm phiền anh nữa,anh nên vui vẻ, không phải sao? Anh lại có thể khôi phục sinh hoạt êmđềm.

Nhưng anh lại tuyệt không vui vẻ, thậm chí vì cô rời khỏi mà lo âu, vì lời cô nói mà phát điên, hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

Nhìn vẻ mặt Đan Thiên Tề giật mình ngốc ra, Phạm Sĩ Hách nhịn khôngđược than nhẹ, vươn tay vỗ nhẹ vai bạn học cũ.“Thiên Tề, con người ấy,có đôi khi đừng quá cố chấp.”

“Cái gì?” Đan Thiên Tề nghi hoặc nhìn Phạm Sĩ Hách.

Phạm Sĩ Hách cười nhẹ.“Cuộc đời quá êm đềm không phải không tốt, tớcũng ghét những chuyện mình không kiểm soát được, nhưng đôi khi cũngphải gặp, cuộc sốnng mà, không thể cứ êm đềm không sóng gió mãi, nhấtđịnh sẽ có biển, mà đối mặt với biển ngoài ý muốn, lựa chọn như thế nàolà do cậu.”

Đan Thiên Tề không nói, nhăn mày lại.

“Thiên Tề, cậu thật sự không để ý Đồ Kiều Kiều kia sao?”

Không để ý…… Không, anh để ý cô!

Đan Thiên Tề không thể không thừa nhận, anh để ý cô gái kia muốnchết, bằng không bây giờ anh sẽ không giống người điên rống to mắng tonhư vậy.

Nhưng loại để ý này làm anh cảm thấy xa lạ, anh không thích cảm giácmình không thể kiểm soát được mọi chuyện như vậy, giống như lý trí củamình không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bối rối không thể nói ra.

Loại cảm giác hoảng loạn khổ sở này, cô luôn làm anh có loại cảm giác này, không thể nắm bắt, không thể khống chế.

Điều này không phù hợp với anh, cô giống như mưa rền gió dữ, khôngtiếng động liền đảo lộn cuộc sống của anh, làm anh vừa tức vừa bất đắcdĩ, nhưng mỗi lần đều cam tâm tình nguyện thuần phục dưới nụ cười củacô, nguyện ý vì cô tươi cười mà chấp nhận loại cảm giác tâm loạn khôngthể làm chủ này.

Anh như vậy, tuyệt không giống anh. Mà cô, làm cho anh nắm bắt khôngđược, nhìn không thấu. Cho nên anh mới muốn rời xa cô, cứ nghĩ chỉ cầncách xa cô, chặt đứt quan hệ với cô, anh liền có thể khôi phục cuộc sống bình tĩnh.

Nhưng đã từng gặp biển, làm sao có thể cam tâm trở về sông nhỏ? Tâm của anh đã bị cô nắm giữ.

Đan Thiên Tề nhắm mắt lại. ‘‘A Hách……” Anh muốn khóc.

“Tôi biết cảm giác của cậu.” Phạm Sĩ Hách cảm động lây vỗ vỗ bả vaiĐan Thiên Tề, anh biết cậu ta nhất định không thể thừa nhận ngoài ý muốn này, bởi vì anh cũng từng giãy dụa tâm tư như vậy.

“Phạm Sĩ Hách! Phạm Sĩ Hách!” Cửa phòng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra, một cô gái giống như gió kích động chạy vào.

“Chuyện gì?” Phạm Sĩ Hách bất đắc dĩ nhìn “Biển” của anh.

“Trời ơi! Thật lãng mạn nha! Dưới đại sảnh có người đàn ông đang cầu hôn Kiều Kiều!” Vẻ mặt cô gái hưng phấn thông báo.

Cái gì?! Đan Thiên Tề nhanh chóng ngẩng đầu.“Cầu hôn? Cô nói ai cầu hôn ai?” Anh kích động bắt lấy cô gái.

“A?” Cô gái bị bộ dáng của anh hù dọa, ngoan ngoãn trả lời.“KiềuKiều! Trưởng trấn trấn nhỏ chúng tôi đang ở dưới lầu nhận lời cầu……”

Nói còn chưa nói xong, Đan Thiên Tề lập tức buông cô ra, nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng.

A, cầu hôn đó!

Đại sảnh dưới lầu tập đoàn T-K, tất cả nhân viên đều tò mò tụ tậplại, nhìn một người đàn ông gợi cảm diện mạo hơi thô lãng mạn quỳ mộtgối xuống, cầm nhẫn trên tay cầu hôn nữ nhân vật chính. Mà nữ nhân vậtchính…… Oa! Là một mĩ nhân đẹp đến mức làm cho người ta ghen tị, cô cắncánh môi, thẹn thùng nhìn nam nhân vật chính đang quỳ xuống đất cầu hônmình.

“Kiều Kiều, anh yêu em, từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là yêunghiêm túc, cho dù trong bụng em có con của người khác anh cũng không để ý, em nguyện ý trở thành cha của con em, yêu thương nó, Kiều Kiều, tình yêu của anh, em đồng ý gả cho anh nhé!”

Lời kịch buồn nôn làm điên đảo những cô gái có mặt tại hiện trường,người nào cũng tò mò nhìn cái bụng bằng phẳng của nữ nhân vật chính.Trời ơi! Sao cô ấy lại may mắn như vậy, mang thai còn có người nguyện ýcầu hôn cô?

Đồ Kiều Kiều mắc cỡ đỏ mặt, nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên tay người đàn ông, cô cười chậm rãi vươn tay trái.

“Em……”

“Tôi không cho phép!” Một tiếng rống giận dữ từ cửa thang máy truyền đến.

Người vây xem sửng sốt, đồng loạt quay đầu, lại ngạc nhiên nhìn thấyngười ngăn cản lại là trợ lý đơn độc nổi tiếng bình tĩnh nghiêm túc nhất công ty.

Mà bây giờ, trợ lý luôn luôn bình tĩnh một chút cũng không bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú hừng hực lửa giận, cắn răng trừng mắt nhìn đôi nam nữ trong đại sảnh.

Những lời vừa người đàn ông kia nói anh nghe rất rõ, shit! Cái loại lời nói nhảm nhí như vậy hắn ta cũng có thể nói được?

Mà cô gái ngu ngốc kia còn tin tưởng!

Khi nào cô trở nên ngu ngốc như vậy, loại lời ngon tiếng ngọt này côthế mà cũng tin, lại tính nhận lời cầu hôn, cô mù mắt rồi sao?

“Anh họ?” Nhìn thấy anh, Đồ Kiều Kiều chớp chớp mắt đẹp, còn gọi anh như vậy làm anh tức hộc máu.

Anh họ? Cô gái này thế mà dám nói ra!

Sắc mặt Đan Thiên Tề càng khó xem, cất bước đi tới chỗ cô.

“À? Thì ra là anh……” Người đàn ông cầu hôn lấy lòng mở miệng.

“Câm miệng!” Đan Thiên Tề cũng không cho người đàn ông đó có cơ hộinói, ánh mắt hung tợn trừng qua, “Cô ấy sẽ không gả cho anh.”

Ai ngờ người đàn ông lại không nhìn Đan Thiên Tề, trên mặt cực tự tin.“Ai nói……”

“Ai nói em sẽ không gả cho anh ấy?” Đồ Kiều Kiều lại dẫn đầu mởmiệng, mắt đẹp liếc Đan Thiên Tề. “Em đang định nhận lời cầu hôn của anh ấy!”

Đan Thiên Tề lập tức rống to: “Tôi không cho phép cô nhận lời cầu hôn của anh ta.” Cô gái này nghĩ cũng đừng có nghĩ!

“Anh dựa vào cái gì mà không cho phép?” Đồ Kiều Kiều nâng cằm, bất tuân trừng anh.

“Bằng tôi là cha của đứa bé trong bụng cô, cô đừng có mơ mang con tôi gả cho người khác!” Đan Thiên Tề rống giận, lời của anh lập tức làm đám người xung quanh kinh hô.

“Cái gì, cái gì?” Người đàn ông lập tức kinh hô, khiếp sợ nhìn về phía Đồ Kiều Kiều.“Kiều Kiều, anh ta nói thật sao?”

“Đương nhiên không phải!” Đồ Kiều Kiều lập tức lắc đầu.”A Kiệt, anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, anh ấy là anh họ của……”

“Anh họ cái quỷ!” Đan Thiên Tề tức giận ngắt lời cô. “Ngày nào côcũng ngủ với tôi, cô gái theo tôi lên giường sẽ là em họ của tôi sao!”Anh không có hứng thú với loại quan hệ loạn luân.

“Á!” Đồ Kiều Kiều dậm chân.“Đan Thiên Tề, anh đang làm gì vậy? Sao lại phá hư mọi chuyện thế!”

“Đúng! Tôi muốn phá hư đấy, trừ tôi ra, cô đừng hòng gả cho ngườikhác.” Anh đã quen biết cô – biển ngoài ý muốn này, cô đừng mơ trêu chọc anh xong liền bỏ chạy.

Nghe được lời anh nói, Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, lập tức nói.“ĐanThiên Tề, anh điên rồi sao! Anh đang nói cái gì? Tôi mới không cần gảcho anh!”

“Cái gì?” Không lấy anh! “Đồ Kiều Kiều, đứa con trong bụng cô là của tôi, cô không gả cho tôi thì gả cho ai?”

“A Kiệt nha!” Ngón tay chỉ người đàn ông ở một bên.

Đan Thiên Tề lập tức trừng người đàn ông kia. Bị trừng, vẻ mặt người đàn ông rất vô tội.

“Anh muốn cưới cô ấy?” Đan Thiên Tề âm thầm xoa tay, hắn dám gật đầu, anh tuyệt đối sẽ cho hắn chết thật sự khó coi.

“À……” Người đàn ông tên là A Kiệt do dự, gặp sắc mặt Đan Thiên Tềkhông tốt, hắn rất thức thời lắc đầu.“Tôi, tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ một chút……”

“A Kiệt!” Đồ Kiều Kiều không thể tin được hô to. “Anh nói cái gì……”

Vẻ mặt Đan Thiên Tề đắc ý.“Xem đi, anh ta không muốn cưới cô.”

“Anh……” Đồ Kiều Kiều thở phì phì trừng mắt nhìn Đan Thiên Tề. “Vậy thì sao? Tôi vẫn không lấy anh đấy!”

“Cô……” Đan Thiên Tề cũng trừng cô, bắt lấy tay cô.“Vì sao không lấytôi? Ngay từ đầu không phải cô đã đưa ra điều kiện qua lại lấy kết hônlàm điều kiện tiên quyết với tôi sao?”

“Đó là tôi đùa thôi!” Cô vui đùa tùy hứng, muốn hất tay anh ra,“Buông tay!”

Đan Thiên Tề không để ý, thậm chí con siết chặt tay hơn.“Này! Đưanhẫn đây!” Sau đó vươn tay hướng người đàn ông đang đứng ngốc một bênđòi nhẫn.

“A!” Đàn ông ngoan ngoãn đưa nhẫn.

“Anh làm cái gì?” Đồ Kiều Kiều rống lên, liều mình giãy dụa, vẫn bị anh ép mang nhẫn.

“Tốt lắm, em đồng ý gả cho anh.” Đan Thiên Tề bá đạo quyết định.

“Tôi nào có?” Đồ Kiều Kiều tức giận đến dậm chân, muốn lấy nhẫn ra.

Nhưng anh lại bắt lấy tay cô, không để cô làm vậy. “Không cho phép lấy nó xuống!”

“Anh dựa vào cái gì mà không cho phép? Dựa vào cái gì muốn tôi gả cho anh? Họ Đan kia, anh không yêu tôi, tôi mới không cần gả cho anh ……”

“Ai nói anh không yêu em?” Đan Thiên Tề rống lên ngắt lời cô.

“A?” Đồ Kiều Kiều bị rống mà choáng váng.

Đan Thiên Tề dùng sức chà mặt, bất chấp tất cả.“Anh không yêu em thìsao anh lại ngăn cản người ta cầu hôn em? Sao anh lại mang nhẫn cho em?Sao anh lại diễn xiếc khỉ ở nơi này cho người ta xem hả?” Loại chuyệnmất lý trí không khống chế được này lần đầu tiên xảy ra trong đời anh,mà cô đầu sỏ gây nên còn không biết cảm ơn.

“Anh……” Đồ Kiều Kiều chớp mắt.“Nhưng, nhưng không phải anh luôn chê em phiền phức……”

“Đúng! Em chính là phiền phức!” Anh chịu không nổi cúi đầu hôn cô,miệng lẩm bẩm, “Anh biết anh sẽ yêu em – phiền phức này, nên anh mớimuốn tránh xa em!”

Ai biết tình yêu chính là vậy, một khi tới, dù anh kháng cự thế nào cũng trốn không thoát.

Đại phiền phức chết tiệt này, đã làm cho anh yêu cô, thì đừng mơ thoát khỏi anh!

 -Kết thúc-

## 11. Chương 11 End

Chương 11

Đan Thiên Tề cũng không phải ngốc, lúc mọi chuyện chấm dứt, tỉnh táolại rồi anh liền cảm thấy mọi chuyện không thích hợp. Vì sao tiết mụccầu hôn lại tiến hành dưới đại sảnh công ty? Đồ Kiều Kiều không phảingười của T-K, người đàn ông tên A Kiệt kia lại càng không, vậy sao lạiphải nhất nhất cầu hôn dưới đại sảnh công ty anh?

Anh từng nói ra nghi vấn của mình cho Phạm Sĩ Hách nghe, Phạm Sĩ Hách bỏ lại một câu rất mơ hồ!“Thiên Tề, tôi cũng thân bất do kỷ a!”

Câu nói kia làm Đan Thiên Tề có chút đăm chiêu, mà bây giờ, anh đang ở trấn Hoa Đào, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt.

Người đàn ông kia mặc áo phông màu đen, quần bò bạc màu dường nhưbiến thành màu trắng, chân mang dép chân không, miệng ngậm điếu thuốc,lắc lư đứng trước mặt anh.

Đan Thiên Tề nheo mắt, chỉ cần người đàn ông này chỉnh lại tóc một chút, thay đổi cách ăn mặc thì rất giống một người……

“Hi!” Người đàn ông rất rộng rãi chào hỏi anh, khai ra tên của mình.“Phương Nhĩ Kiệt.”

Phương Nhĩ…… Kiệt?

“Anh……” Đúng! Chính là tên đàn ông theo đuổi vợ của anh, sao hắn ta lại ở đây?

“Tôi là bác sĩ trấn này.” Phương Nhĩ Kiệt thân mật cười với anh, sau đó vỗ nhẹ vai anh.

“Tôi rất thông cảm với anh.” Nói xong câu đó, hắn ta liền chân mang dép chân không đi trở về phòng khám.

Thông cảm với anh……

Những lời này làm Đan Thiên Tề nhíu mày.

“À, anh gặp A Kiệt rồi sao!” Đồ Kiều Kiều từ phía sau ôm lấy cánh tay Đan Thiên Tề, ngẩng đầu cười duyên với anh, vẻ mặt tự nhiên.

Đan Thiên Tề nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô cười đắc ý, nhất thời sángtỏ toàn bộ.“Em gài bẫy anh?” Hơn nữa nếu không ngoài ý muốn, cấp trêncủa anh cũng có phần.

“Đúng vậy!” Đồ Kiều Kiều hào phóng thừa nhận.“Không như vậy, tên cốchấp như anh làm sao có thể rơi vào tay em?” Cô phải phí rất nhiều tâmtư nha!

“Em……” Cô gái này, a…… Đan Thiên Tề rất muốn bóp chết cô. Loại cảm giác bị gài bẫy này một chút cũng không tốt!

“Anh giận rồi sao? Muốn ly hôn với em sao?” Đồ Kiều Kiều chớp mắtđẹp, lôi kéo tay anh đặt lên cái bụng hơi nhô lên, vẻ mặt rất là vôtội.“Anh muốn em một mình một người nuôi con sao?”

Đan Thiên Tề trừng cô, cô gái này nghĩ anh nằm trong tay cô sao?

Đúng vậy, cô chính là nắm anh trong tay!

Đồ Kiều Kiều nhón mũi chân, vươn tay ôm lấy cổ anh. Anh rõ ràng tứcgiận, nhưng bàn tay vẫn tự động ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô vào lòng.

“Đừng giận nha! Người ta chỉ vì yêu anh nên mới gài bẫy anh như vậy!Bằng không anh vừa đứng đắn vừa ngoan cố biết khi nào mới có thể hiểura, em tính nhẫn nại chờ anh, nhưng đứa con trong bụng thì không.” Côlàm nũng với anh, nói một câu liền hôn anh một cái.

Lửa giận trong lòng theo từng lời nói của cô cùng nụ hôn lấy lòng kia mà dần dần phai đi, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh, câu này hoàn toàn làm tâm của anh nở hoa.

Khuôn mặt tuấn tú cố gắng duy trì biểu tình lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại xẹt qua hào quang.

Đồ Kiều Kiều thấy được, nhịn không được cười trộm trong lòng, người đàn ông trong ngoài bất đồng này!

Giọng nói của cô càng mềm, thân thể kề sát anh.“Được rồi được rồi,không giận nữa! Bởi vì người ta rất yêu anh nha!” Biết anh thích nghe,cô sẽ nói cho anh nghe.

Đan Thiên Tề hừ nhẹ, khóe môi lại nhịn không được gợi lên.

Cô hôn miệng anh, nhẹ nhàng nói một câu.“Yêu anh lắm!”

Anh cúi đầu lẩm bẩm, hôn lại cô.

Cô nghe anh nói: “Chỉ có lúc này…… Quên đi…… Ai bảo anh yêu em?”

Cô cười càng ngọt, tay nhỏ bé ôm anh thật chặt.

Người đàn ông đứng đắn trong ngoài bất đồng này, là thu hoạch ngoài ý của cô!

 - Toàn Văn Hoàn -

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cung-a-dung-vo-dung-dan-nua*