Học Viện Ác Quỷ

Table of Contents

# Học Viện Ác Quỷ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Nếu bạn đã và đang sống ở thành phố Vincent, hẳn chắc bạn đã từng nghe đến cái tên Showa. Đúng vậy, Showa, tập đoàn lớn nhất thành phố chuyên kinh doanh đồ nội thất và đồ điện tử. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hoc-vien-ac-quy*

## 1. Chương 1 : Wait Waiting For People Never To

Hôm nay,ngày khai giảng, với một tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, NhãNhi uể oải bước lên lầu 2 của học viện. Học viện Vincent, với cái têngọi đã trở thành quá khứ, bởi, giờ đây, nó đã có một cái tên mới, u ám hơn, đáng sợ hơn: Học viện Evil. Bởi ngôi trường này, thứ nhất làdành riêng ấy tay chơi, tiểu thư nhà giàu, thứ hai lại là nơi "trúngụ" của hai công tử tiếng tăm của tập đoàn Showa.

-Haiz...- Cô thở dài, nghĩ bụng, việc quái gì phải lắp thang máy trongtrường trong khi tất cả hoàn toàn có thể đi bộ???Còn thiếu mỗi nước lắpcái xe lăn sau đó điều khiển nó đi khắp trường không cần phải đặt chânxuống đất nữa thôi...

Căn bản, cô có thể học ở ngôi trường hào nhoáng này vì anh trai cô làmtrong Bộ ngoại giao thành phố, nhà vẫn giàu như thường mặc dù bố mẹkhông còn. Nhưng, cô là một con người biết suy nghĩ, cô ghét cay ghétđắng cái bọn chưa kiếm ra tiền mà chỉ biết phá phách.

Sau khi đọc cái bảng gỗ đề mấy chữ "PHÂN LỚP CHO HỌC SINH" to tướng ởhành lang tầng 2, cô lết vào trong lớp mình....Ôi trời ơi...!!!Cái cảnhtượng trước mắt...Chưa đến 1/3 lớp còn vắng mặt....Đây còn là đi họckhông????? Mà thôi, cô không bận tâm cho lắm. Dây dưa vào lũ nhà giàu là việc không nên. Không còn lâu chúng nó mới để yên à học. Chúng nókhông đi học cũng tốt, cô bớt ngứa mắt mà

-Nhi!!!!

Cô quay lại.

- Cắm đầu chạy, người ta gọi không nghe thấy sao????- Bóng người đó chạy lại gần cô.

-Em không nghe thấy- cô đáp- À...Mới nghe thấy thôi.

Chị song sinh của cô, Thanh Hà, với một khuôn mặt giống cô y như đúc,cười tươi rói nhìn cô rồi kéo cô vào lớp-CÁI GÌ THẾ NÀY???????- Hà hétầm lên

-Bé cái mồm thôi, chị làm gì mà hét to thế????Đây là chuyện xảy ra nhưcơm bữa mà- Nhi cười, một nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng tắt lịm như chưa từng có.

-Nhưng đây là ngày khai giảng- Hà cố nặn ra tiếng, bởi cô đang kiềm chế để không chặt đứt cái bàn trước mặt.

Giữa lúc ấy, một cái bóng lầm lũi với cặp kính dày cộp tiến lại gần Nhi và Hà

-Mấy bạn...!

-Hở???-Hà cười, còn Nhi, thậm chí còn chẳng ngẩng nổi cái đầu lên

-Tôi là Song Nguyệt, mình mới chuyển nhà đến đây, mong hai bạn giúp đỡ!!-Cô gái rụt rè

-Uhm...Tôi là Thanh Hà,một trong số ít mấy người đi học đầy đủ, còn đây là...

-À...-Nhi ngẩng đầu, cười một cái rõ "chói loà"- Tôi là Nhã Nhi

-Ủa???-cô gái ngỡ ngàng

-haha...Mình biết bạn sẽ phản ứng như thế!!!Mình biết- Hà cười, sặc sụa...

-Không biết đây có phải là chị mình không nữa- Nhi lầm bầm rồi thở dài một tiếng-Tụi tôi là chị em song sinh

-Hơ hơ...-Mắt Nguyệt quay mòng mòng rồi túm chặt lấy tay Nhi làm cô giật mình- Lần đầu tiên tôi thấy "điều kì diệu" này, chị em songsinh...haha...-thế đấy, một người bạn kì lạ, vừa mới đây còn rụt rè ralàm quen, giờ cứ như biến hoá thành người khác vậy...Thật không tinnổi...

Nhi tím mặt không nói gì, chỉ cười cười góp cho vui với hai tên hềNguyệt và Hà đang cười ha hả uốn \*\* trước mặt...Một ngày khai giảng mởđầu ột mớ rắc rối liên tiếp rắc rối. Đúng là điềm báo xui xẻo...

Và thế là mới nhắc đến rắc rối.........Thì rắc rối đến liền...

Chuông ra chơi mới reo, Hà đã lôi ngay em gái và đứa bạn mới quen 2tiếng trước xuống canteen, đừng có bảo canteen đông, không một chút nàoluôn, thứ nhất vì nó rộng, thứ hai, tụi học sinh nhà giàu trốn học nênkì thực rất vắng.

-Nhi, em ăn gì????-Hà hỏi-Chị đi mua, cả Nguyệt nữa.

-Cho em kẹo mút- Nhi nói, uể oải

-Cưng không được như thế, phải ăn uống đầy đủ, cưng định ăn kiêng à?

-Không, chị có mua không hay còn đứng đấy??Hay để em gái chị đi mua thay nhé????

-Được rồi, mất công đứng dậy rồi mà...Nguyệt????

-Tôi thì bánh mì nướng với sữa

-okie

\*\*\*-Đây!!!!!!!-Kẹo mút nè- Hà chạy về, nhanh hơn gió, nghe cái vèo một cái, thậm chí còn quá đà.

-Thôi, em đi-Nhi cầm cây kẹo, bóc vỏ rồi đứng dậy

-Đi đâu???Đi đâu???-Hà hỏi, giọng gấp gáp

-Đi WC rồi lên lớp, chưa đọc qua bài, tí nữa thầy kiểm tra chết cả nút,chị không học, em không học, tẹo nữa ai nhắc????-Nhi nhíu mày

-uhm...Em lên lớp đi...-Hà cười cầu hoà

-Nèh, mấy bạn học kiểu gì thế????-Nguyệt tròn mắt hỏi

-À thì...Nó học thì tôi thôi, tôi học thì nó thôi, một trong hai đứahọc, chị em song sinh mà, hơi lạ phải không???Cái đó gọi là giìnhỉ???à.. ừm

-Thần giao cách cảm- Nguyệt nói

-Đúng đúng, đúng rồi!- Hà hưởng ứng

Rồi sau đó...

Hà: bla...bla...bla... rồi bla...

Nguyệt: bla...bla...

Thực ra Nhi không có lên lớp, cô bé lên tầng thượng hóng gió...Tầng thượng là mát nhất!!!

Nhưng chưa lên đến bậc thang trên cùng thì đã ngửi thấy cái mùi khó chịu: mùi thuốc lá.

- Haizz...-Cô bé nghĩ- Lại tên điên nào muốn chứng tỏ mình lớn rồi hút thuốc vớ vẩn đây mà...thây kệ!!!

Nhi mở cửa, một tiếng "cạnh" rất bé. Sau đó là tiếng nói vụt bay vào tai Nhi

- Cái gì???Tụi nó đánh tụi mày à???Còn không biết phản kháng???Tao ở đâu à???Hôm nay hơi mệt, tao ở trường...Tao sẽ cử người đến giúp tụimày...ờ...Thằng anh tao à???Nể tình "anh em", đánh cho nó tàn phế cảcuộc đời đủ rồi. Bảo với nó rằng, nó chưa bao giờ có đứa em trai tên Hàn Thu hết!!!!!!

Nhi giật mình...Nể tình anh em????Đánh cho tàn phế?????Haizz...rắc rốirồi, mình đã nghe cái không nên nghe...Nhưng mình muốn hóng gió, đã mấtcông đi bộ lên tận đây rồi...

Nghĩ vậy, cô đeo headphone vào và thản nhiên mở toang cửa bước lên tầng thượng.

Dĩ nhiên, tên con trai đó nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại,nhìn thấy một cô gái, hắn thoáng ngạc nhiên, vì thấy cô bé chẳng thèmnhìn hắn lấy một cái rồi đi chỗ khác. Hắn cũng chẳng để ý, lẽ bởi, hắnkhông sợ bị tố cáo, hắn là Hàn Thu, con trai của chủ tịch tập đoàn Showa cơ mà, cho dù bị tố cáo, nhưng rồi sẽ tin tức cũng sẽ "chìm" đi hết.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên không đem lại bất kì một ấn tượng nào cho haingười, nhưng đây mới chỉ là mở đầu ột chuỗi rắc rối sau này màthôi...

## 2. Chương 2 : When A Person Is Absent

Bạn đã từng nghe nói đến hai từ "Duyên phận" chưa? Bạn có tin vào nó không??

Một khi bạn chưa tin, thì hãy thử tin một lần.....

Bởi không có gì là không thể!!!!

Tan học, Nhi và Hà lại trên con đường quen thuộc về nhà, ngôi nhà khôngrộng lắm nhưng khá đẹp và ưa nhìn. Ngôi nhà gắn liền với nhiều kí ức đẹp về cha mẹ cô, mẹ cô thích hoa sữa, cho nên khắp nhà trồng rất nhiều,mùi hoa luôn toả quanh ngôi nhà và tan vào không khí.

-Anh, tụi em về rồi!!!!-Hà mở cửa, hét to.

Từ trong nhà, một nam thanh niên đeo tạp dề, tay cầm một cái muỗng chạy ra:

-Chào hai cưng, trông anh mặc tạp dề thế nào???

-Xấu mù-Nhi nói, không chớp mắt lấy một cái.

-Thôi, vào nhà-Hà cười, đẩy ông anh mình

-Khoan, khịt khịt...-Anh ta hít hít mũi.

-Gì vậy???-Hà tò mò hỏi

-Khịt khịt...Nhi, sao người em có mùi con trai????

-Ớ???-Hai chị em ngớ người,nghĩ, chó, có chó, nhà mình nuôi chó sao?????

-Anh...-Hà mếu máo-Thứ nhất em rất mệt, thứ hai, ở trường chung, tronglớp có cả con gái lẫn con trai, có phải trường nữ sinh như cấp IIđâu???Có mùi con trai cũng phải thôi.

-Nhưng-Anh ta chăm chú-Còn có cả mùi thuốc lá ám trên người Nhi

-CÁI GÌ???? THUỐC LÁ Á????-Hà hét lên- NHI KHÔNG BAO GIỜ HÚT THUỐC CẢ!!!!!!

-Anh biết, đừng có hét, thủng màng nhĩ mất!!!!

Nhi thì ngơ ngơ, replay lại "đoạn film" ngày hôm nay, à đúng rồi, lúclên tầng thượng có tên hút thuốc, nhưng chỉ cách có 4 bước chân thôi mà, anh hai "đánh hơi" kĩ ghê.

-Không có gì, hôm nay em đi qua một tên có hút thuốc-Nhi phân trần

Sau đó, Hà nhìn anh trai như nhìn một con quái vật:

-Anh còn là người không???Mũi anh phát triển kinh thế????

-Hôm nay rút xuất cơm của Hà còn một nửa.-Anh ta đi thẳng vào nhà.

-AHHHH....Anh ơi, em chót dại, anh ơi!!!!!!!!

\*\*\*-Hà, ra mua cho anh vài thứ ngoài tiệm tạp hoá.-Anh trai đang lúi húi trong bếp nói vọng ra

-Em đi WC đây!!!-Hà nhanh chân chạy vào phòng WC

-Đừng có trốn, để Nhi ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm, anh thì đang dở tay, không đi được.

-Nhi...!!!-Hà ló ra từ phòng WC

-Được rồi, để em đi cho!!!-Nhi thở dài, bó tay với cô chị

-Này!!-Anh trai quát.

-Xin lỗi, nhưng mà em không thể bỏ được, tivi đang chiếu Robot trái cây.

-Em mấy tuổi rồi???Anh cho em đi mẫu giáo nhé????

-Thôi mà, em đi, anh chị yên lặng đi!!!!-Nhi lừ mắt, tất cả im thin thít.

Đi một quãng đường từ nhà ra tiệm tạp hoá khá là xa, chỗ này lại vắngbóng người, nên đi phải cẩn thận. Sau khi mua hết mấy thứ đồ anh trainhờ, Nhi quay về nhà. Tưởng như chẳng còn gì nguy hiểm cả, nhưng...

Duyên phận là duyên phận, bánh xe số phận đã quay, không ai tránh được........

Bước ra từ con ngõ nhỏ, cái bóng cao lớn loạng choạng, người, áo tất cảchỉ còn một màu đỏ của máu rỉ ra và màu nâu của bụi và đất.

Nhi giật mình khi trông thấy con người te tua ấy, cũng bớt lo vì không phải một tên biến thái.

Đôi mắt người ấy đen láy, không có lấy một ánh sáng, dù là heo hắt...Anh ta chỉ kịp nhìn Nhi, rồi ngã xuống

-CÁI....CÁI GÌ VẬY TRỜI???? SAO NGÃ Ở ĐÂU KHÔNG NGÃ...LẠI NGÃ NGAY TRƯỚC MẶT MÌNH THẾ NÀY????LÀM SAO BÂY GIỜ???ĐỂ ANH TA NGOÀI NÀY THÌ LO, MANGANH TA VỀ NHÀ THÌ NO ĐÒN VỚI ANH TRAI...HAY KỆ ĐI-Nhi nghĩ, bước qua anh ta một bước, nhưng lương tâm cắn rứt

\*\*\*-Mình ...đúng là.... phật tổbồ tát, mình đúng là một...người tốt...có một không hai....trên cái cõiđời này...!!!-Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm, thở dốc vì phải vác cái xác nặngước chừng 68 kg là ít...-Haizz...Tại sao mình lại tốt thế chứ??Làm người tốt thật khó...

Kính koong...

-Cưng về rồi à??-Mua....-Anh trai ra đón, mới nói chưa hết câu thì mấydây thần kinh đã đứt cái "phựt" một tiếng khi trông thấy em gái ảnh đang vác một chàng trai về nhà-...đầy đủ....chưa??????

-Anh-Nhi cười đau khổ

-Nhi...-Anh cười lại

Phịch...

-ANH...ANH, em mệt lắm rồi, anh ngất ở đây là em bỏ lại đó, vác người nặng thế này làm sao vác nổi anh vào nhà nữa????

-Chuyện gì vậy???Chuyện gì vậy-Hà chạy ra ngoài, trông thấy cảnh có một không hai này thì lăn ra cười ha hả

-Còn ở đó mà cười???Không mau vác anh trai vào nhà????

\*\*\*Anh bắt đầu có ý thức, hàng lông mi cong quyến rũ động đậy, nghe thấy tiếng văng vẳng bên ngoài

-nè, em thật biết nhìn người mà cứu nhỉ???Đẹp trai quá!

-Chị có biết là tại ai mà ra nông nỗi này không????

-Uhm, thì...

-Thôi im đi, anh ta tỉnh rồi kìa-Nhi thở phào, may mà anh ta không chết

Anh mở mắt, một ngôi nhà khá đẹp, không rộng nhưng đủ ấm áp

-Đây là đâu?-Anh nói, ngồi dậy khỏi cái ghế sô pha, người đã được băng bó hết

-Không phải chứ???Mất trí nhớ à???-Hà cười khục khặc

-Điên-Nhi lườm-Anh không sao chứ???Không sao thì về đi.

Người ta mới tỉnh, nhưng Nhi đã đuổi thằng cổ người ta về như thế đấy

-À...Tôi còn chưa đền ơn các bạn...!-Anh ta cười, nụ cười toả ra sóng điện từ làm từ năng lượng mặt trời

Làm Nhi và Hà bất giác đưa tay lên che mắt cho khỏi chói

-Không cần-Nhi nói, mặt bất biểu cảm

-Đền ơn bằng cơ thể được không???-Anh ta cười, nắm hai tay Nhi

BỐP...

Anh trai ở đằng sau, cầm chảo và...

-AHH...ANH!!!!-Nhi thét-ANH TA NGẤT RỒI NÀY!!!!!ĐÁNG LẼ RA ANH TA CÓ THỂ ĐI KHỎI ĐÂY!!!ANH LÀM GÌ VẬY???ANH MUỐN GIỮ ANH TA LẠI ÀHHHH?????

-Tại...anh ta sàm sỡ em gái anh....Huhu....Anh ta đúng là tên biến thái mà!!!!

-Ồn quá -Hà lườm

\*\*\*Anh thức dậy lần hai

-Dậy rồi thì về đi!!!-Nhi đang xem phim gần đó

-Tôi không còn nhà để về...tôi là trẻ em cơ nhỡ...vô gia cư!!!!

-CÁI GÌ???THẾ ANH ĐỊNH THẾ NÀO???AI CHO ANH CHÂY LÌ Ở ĐÂY????-Nhi hét

-Không có gì, tôi làm người ở cũng được!!!-Anh ta cười, híp hai mắt lại

-Nhà tôi không cần người ở!!!!!

-Cho tôi ở nhờ mấy ngày...

-Uhm...Không

Nghe thấy tiếng chí choé, Hà bước xuống:

-Anh đẹp trai....Nhi cho anh ấy ở đến khi nào mấy vết thương lành hết được không???

-Không!!!Nhà anh ta đâu có nghèo!!!-Nhi không thèm liếc Hà lấy một cái.

-Sao em biết???-hà thắc mắc

-Nhìn xem-Nhi chỉ vào người anh ta-Anh ta là học sinh trường Vincent, nhìn đồng phục là biết.

-Lố rồi-Anh ta cười

-AHHH...-Hà hét

-Thôi được rồi, tôi sẽ trả nợ mấy bạn sau, đến trường tìm tôi nhé, hỏi ai ở trường cũng biết tôi hết-Anh ta đứng dậy đi ra cửa

-Anh là ai??-Nhi liếc anh ta

-Kì Phong.-quay lại cười mỉm một nụ cười đã trở thành công thức, anh ta đi mất.

Để lại sự ngỡ ngàng cho Nhi:

-Anh ta...Anh ta là...

-Uhm...-Hà gật gù

-Anh ta làm như bản thân nổi tiếng lắm không bằng, tên này mới nghe lầnđầu đó-Nhi nguýt anh ta một cái rõ là dài. Có lẽ cô bé và chị cô bé làngười duy nhất trong trường chưa từng nghe thấy hai cái tên "Kì Phong"và "Hàn Thu"

\*\*\*Tại khu biệt thự Showa, HànThu đang ngồi ở phòng khách, thoải mái nghe tin tức thì Kì Phong về. Cảhai chạm mặt nhau, một tia lửa điêẹ "roẹt" qua

-Chưa chết à????-Hàn Thu cười khinh miệt

-Số tao còn lớn-Nói rồi Kì Phong quay người lên tầng.

Trong Góc nhỏ của khu nhà, Chủ tịch tập đoàn Showa và người vợ cả chứng kiến toàn bộ câu chuyện, ông thở dài:

-Làm thế nào để chúng nó hoà thuận đây???

-Muốn cả hai hoà thuận, thì cả hai phải thay đôỉ-Bà vợ cả có cùng tâm trạng với chồng

Có phải nói thay đổi là thay đổi được luôn đâu...Nhưng hai ông bà khôngbiết rằng...Sự thay đôỉ tưởng chừng như không bao giờ có của hai tên con trai "phá gia chi tử" này lại được bắt nguồn từ một cô gái...

Ai cũng vậy mà thôi, một khi đã mắc vào lưới tình thì sẽ phải thay đổi...

Tất cả sẽ phải quỳ gối dưới Số Phận, nhưng một tình yêu thật sự là mộttình yêu chiến thắng cả số phận...Đúng vậy, lần gặp gỡ đầu tiên của KìPhong và Nhã Nhi đã để lại một ấn tượng không bao giờ phai trong lòngmột người. Không nói ai cũng biết, đó là Kì Phong.

Bởi, sau này, cả Hàn Thu lẫn Kì Phong đều đau đớn nghĩ về quá khứ:"Giá như mình không gặp cô ấy"

Nhưng đó chỉ là "giá như"..........

Và cả hai đều không hề hối hận khi trao tình yêu thiêng liêng của mình ột người con gái vốn dĩ không thể được đáp lại.

Liệu cô gái ấy sẽ đáp lại ai đây?????

## 3. Chương 3 : Nhã Nhi Và Thanh Hà, Nhầm Lẫn Lung Tung Cả..!!!

Có một điềukhông tưởng về chị em song sinh, đó là thần giao cách cảm. Được sinh ratrong cùng một bào thai nhưng tính cách lại khác nhau hoàntoàn..........

Nhi giống bố còn Hà giống mẹ.....

Vì thế mà sự việc đã rắc rối giờ còn rắc rối hơn....

Buổi sáng hôm sau, lại một buổi sáng ồn ào nữa...

-Nhi, cưng nhớ lời anh nói chưa...Nếu gặp...-Anh trai vừa nói, vừa đưa cho hai chị em hộp cơm to oành

-Anh, em nhớ rồi-Nhi ngắt lời-Nếu gặp mấy thằng hút thuốc lá hay mấy thằng du côn thì tránh xa nó ra, đúng không????

-Đúng rồi-Anh trai cười

-Anh không nhất thiết phải lo như thế, có em ở bên cạnh, thách chúng nó dám làm gì...-Hà cười, sát khí lộ rõ.

CỐP!!!!

-Gì????Anh trai????-Cô hét lên khi bị anh trai cốc vào đầu một cái rõ to

-Có phải lúc nào em cũng ở bên Nhi được đâu-Anh lườm.

-Muộn rồi-Hai từ, chỉ đúng hai từ đó vừa bay ra khỏi miệng Nhi thì Hà đã túm lấy tay cô bé, lôi xềnh xệch:

-TỤI EM ĐI ĐÂYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!

\*\*\*Ngôi trường Vincent lại hiện ra trước mặt, nếu không tính cả đám bụi ở trước cổng trường.

Đó chính là ĐÁNH NHAU.

Thầy cô chỉ ở lì trên phòng giám hiệu không dám xuống, chỉ bởi, dính líu trận đánh này có hai công tử của tập đoàn Showa.

-Haizz...Đứng chắn trước cổng, người ta vào làm sao???-Nhi thở dài

-Hay để chị vào mở đường cho!!-Hà hớn hở, lâu rồi mới "tập thể dục" cho dãn gân cốt

-Khỏi-Nhi xua tay-Em không thích dây dưa đến bọn nó!Chắc chờ chúng nó đánh nhau xong quá.

Tuy đánh nhau bụi mù, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, hai công tử nhàShowa không tham gia trận đánh mà chỉ đứng coi đàn em của mình lao vàođịch thủ. Bỗng, có một tiếng nói:

-Ê, cô bé!!!!

-Hâm, đang đánh nhau mà cũng chào được!-Nhi nghĩ

Người đó chạy lại gần:

-Còn nhớ tôi không????

-Không, chỉ nhớ cái mặt, vừa mới hôm qua quên sao được.-Nhi thở dài-Còn tên thì chịu...

-Hớ???Không biết tôi sao???-Anh chàng VÔ CÙNG KINH NGẠC khi thấy cái lắc đầu ngon ơ của cô bé.

-Anh nè,Nhi có thói quen, không bao giờ nhớ tên ai, gặp nhiều mới nhớ-Hà giải thích ngay

Đang Buôn dưa lê bán dưa bở xôn xao thì tiếng bước chân vọng lại cùng giọng nói lộ rõ sự tức giận kèm theo sát khí:

-Mày coi thường tao quá nhỉ???Bị đánh cho te tua còn không sợ???-Rồi nhếch mép cười cợt.

-Hừm...-Kì Phong quay ra nhìn rồi quay lại Nhi-Em có biết anh ta là ai không???Biết tên không??Nhìn thấy mặt bao giờ chưa???

Nhi ngó ra và...

1 giây....

2 giây...

3 giây..

-Không biết, chưa nhìn thấy mặt bao giờ.-Nhi đáp tỉnh bơ

Lúc bấy giờ, toàn trường, bao gồm tất cả học sinh, giáo viên, bảo vệ,Hàn Thu và bọn đàn em đã phải chịu cú shock chưa bao giờ có trong cuộcđời.

Kì Phong hí hửng vì vừa trả đũa được thằng em ngang tàng:

-Thế em có nghe tên tập đoàn Showa không???

-Không biết!-Nhi vẫn ngơ ngác

Lần này thì đừng nói ngần ấy người, cộng thêm cả Kì Phong cũng bất ngờ chả kém...

-Cô...-Hàn thu tức không nói lên lời, không biết tập đoàn Showa đã đành, cái đấy thì tha, nhưng còn Hàn Thu, đó là một cái tên lẫy lừng, với sĩdiện của một thằng con trai, anh không cho phép điều đó xảy ra.-Cô đangcố tình tạo ấn tượng với tôi phải không???

-Anh là ai mà tôi phải tạo ấn tượng???Anh là cái gì cơ chứ??Tôi khôngquan tâm!!!-Với Nhi ấy, động tay động chân thì cô chịu, nhưng động khẩuthì không bao giờ thua!!!!-Mau dẹp đường, tôi còn phải lên lớp họcbài!!!

Theo bước chân cô đi, học sinh toàn trường đang túm tụm lại phải rẽ làmhai. Ôi, cô đúng là Công chúa dũng cảm...Haizz...giờ thì cô công chúacủa chúng ta chết chắc! Đừng nói đến hai từ con gái, Hàn Thu không nểtình ai hết, cho dù là CON GÁI (Anh ý thật vũ phu )

-Đừng có tưởng tôi sẽ nể tình con gái!!!-Hàn thu đứng đó hét vọng lại

Nhi không nói gì, chỉ quay lại nhếch mép cười thách thức...

Giờ thì xong rồi, tất cả học sinh toàn trường đứng hai bên nam mô a di đà phật cho cô, cầu cho cô sớm siêu thoát.

Hàn Thu tức nhưng vẫn cố giữ nguyên vẻ trấn tĩnh, liếc sang bọn đàn em.Ngay lắp tự, như hiểu ý, bọn chúng chạy về phía Nhi. (Anh nỡ lòng nào ra tay với nhân vật nữ chính của mình như thế??? )

Đánh Nhi ư????Đó là một việc không dễ chút nào. Kì Phong nào có để Nhibị đánh???Không đời nào!!!! Đang định xông ra làm vở "Romeo và Juliet:Anh hùng cứu mĩ nhân" thì Hàn Thu lại đứng chặn.

-Đừng xen vào!!!-Hàn Thu cười cợt

-Bỉ ổi!!!Sao mày không trả thù tao????-Phong nghiến răng kèn kẹt

-Đó là bạn gái mày à???

-Không!!!-Phong nói, hối hận vì lúc nãy đã ra bắt chuyện với cô bé mà để ra cơ sự này.

BỐP...BỐP...BỐP...

Ba tên đầu tiên bay khỏi đội hình.

-Cái gì????-hàn thu quay người lại

Sát khí ngút trời, Thanh Hà chưa kịp ra chiêu phổ biến: Đoạn tự tuyệttông với lũ con trai. Nhưng chẳng có đứa nào dám tiến lại gần dù mộtbước

-Ai nào???Ai tiếp???-Hà gằn giọng nói-Ai mà động đến một sợi tóc củaNhi, đây quyết không tha nhé (bẻ xương cho vô bệnh viện)! Tuyên bố rồiđấy!!

Hà định đánh nữa, nhưng Nhi ngăn:

-Thôi đủ rồi, khỏi, vào lớp không trễ...

Ở ngoài, khi chỉ còn lại Kì Phong và Hàn Thu, Kì Phong mới bật cười:

-Hahaha...Thú vị thật!!!

Hàn Thu quay lại, lườm với anh mắt oán hận. Kì Phong thong thả bước đi, không quên quay đầu lại, chọc một câu:

-Mày thua rồi!!!

Thế là cả ba đã đụng độ nhau, Số Phận quả đáng sợ, nó không tha ột ai hết...

Bây giờ chỉ còn lại hàn thu, suy nghĩ về người con gái ấy, một người con gái sau này sẽ gây cho anh không biết bao nhiêu đau khổ...Chỉ là anhkhông biết mà thôi...

Và trò chơi Nguy Hiểm bắt đầu, một trò chơi mà ba người phải lấy tráitim của mình đặt cược vào vòng quay định mệnh. Con tim nào sẽ tan nát?Ai sẽ là người GAME OVER đây???

Trước khi mở đầu câu chuyện, xin các bạn ình tóm tắt tình hình hiện tại của các nhân vật:

-Nhã Nhi, xin lỗi các nam nhân vật chính, cô bé chẳng cho ai vào mắtđâu...Cả tên còn chưa vô đến đầu, quên lên quên xuống còn nhiều

-Hàn Thu: cậu bé uất ức, ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng nằmmơ thấy ánh mắt thách thức của Nhã Nhi dành ình, đây gọi là tìnhyêu đến lúc nào không hay...Còn không biết mình yêu cô nhỏ lúcnào...Nhưng đây chưa phải tình yêu thật sự, đây mới gọi là nhớ nhau thôi (À nhầm, nhớ từ một phía)

-Kì Phong: Cứ lúc nào anh để đầu óc nghỉ ngơi, thảnh thơi là anh lại nhớ đến Nhi, đây mới gọi là tình yêu nè...Phong có kinh nghiệm yêu đươngnhiều, thực tế là chỉ muốn trêu đùa con gái như mọi khi: cưa cho ngườita đổ rồi bỏ. Nhưng không ngờ, "người ta"còn chưa đổ thì cậu chàng đã đổ chổng kềnh

-Thanh Hà: Khí thế hừng hực, tên nào xuất hiện trước mặt Nhi là xửngay...Hình như Hà hơi ngây thơ, không hiểu cuối cùng cưa được anh nàođây. Muốn cưa thì bây giờ đã phải cầm rìu lên là vừa, nhưng cô nàng vẫnuể oải như thường...mải ăn, mải chơi, mải ngủ, mải đánh nhau. Trước mắtthì cô chỉ trung thành với phương trâm: Em gái là trên hết, bên cạnhcưng suốt đời

\*\*\*Nếu các bạn hỏi tôi: "Ở đâu có trai đẹp, thì ở đó chắc chắn phải có thứ gì nữa???"

Thì tôi sẽ trả lời các bạn:"Ở đâu có trai đẹp, ở đó chắc chắn sẽ có fan club!!!!"

Đúng vậy, "strange"-hội fan club của hai chàng hoàng tử tập đoàn Showasẽ phản ứng thế nào khi nghe tin có một con người không biết đến sự hiện diện của các anh ý????

Chắc chắn họ sẽ coi đây như một sự sỉ nhục

Đúng vậy, không sai..................

-CÁI GÌ CƠ????-Doanh, trưởng fanclub rít lên khi nghe tin có người không biết đến "thanh danh" của hai hoàng tử tập đoàn Showa (hai ác ma thì có )

-Thì, con nhỏ tên Nhã Nhi đó...-một đứa đứng cạnh lên tiếng

-SAO TAO CHƯA NGHE TÊN NÓ BAO GIỜ VẬY????

-Nó là em gái song sinh của Thanh Hà, người được mệnh danh là Nữ vươngsau giờ học (Bởi vì, ở trong giờ học chị ấy học nghiêm túc, tan học chịđi đánh nhau )

-THANH HÀ À???-Doanh nhíu mày,đăm chiêu.-Chúng ta có nên cảnh cáo nó không????

-Phải cho nó một cái tát vì tội dám xúc phạm các anh ý ấy chứ???

Thở dài một tiếng, Doanh cất giọng đều đều:

-Mày đủ tự tin để đánh con nhỏ Thanh Hà ấy không mà đòi tát em nó???

-Tao không có ngần ấy tự tin...-con bé đứng bên cạnh cũng thở dài- Mà có tự tin làm gì khi không có năng lực đánh lại tụi nó????

Sau mấy "canh giờ" đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng, Doanh cũng sực nhớ ra một kế sách:

-Tao biết rồi! Hôm nay là ngày thứ mấy???

-Thứ 4-Con bé bên cạnh ngây ngô

-Yeahhhhh...!!!!Thứ tư là được rồi!!!-Doanh nhảy cẫng lên vui sướng

-Tao không hiểu ý mày...

-Thứ 4, mày nghĩ ngày này hàng tuần là ngày gì????-Doanh mắt sáng rực hỏi đứa bạn ngu ngơ của mình

-à...-Con bé suy nghĩ một lúc rồi đáp-Là ngày họp ban cán sự

-Đúng thế!-Doanh vỗ tay cái bộp-Con bé Thanh Hà không có tên trong bancán sự, thường thì nó sẽ về trước, để con bế Nhã Nhi ở lại họp, saochúng ta không lợi dụng cơ hội này???

-Tao đồng ý

\*\*\*Bánh xe vận mệnh đã lăn......

Nó không bỏ qua một ai hết..........

Kể cả những người có lương tâm xấu xa......

Kể cả những người luôn ngu muội............

Không một ai cả.........

\*\*\*-Hà, chị họp ban cán sự giúpem nhé, em mệt-Nhi uể oải, cô cũng không hiểu vì sao mình có đủ tự tinđể đấu khẩu với cái tên dã man đó. Cô không hiểu.

-Đươc thôi, cưng về trước đi-Hà quay sang hớn hở

-Em...lo lắm-Nhi vẫn thấy điềm báo không lành

-Việc giả làm cưng chị thuộc hết rồi

-Cẩn thận-Nhi nói, rồi quay lưng bước xuống cầu thang

\*\*\*-Đại ca, con nhỏ đó ra rồi!

-Là con nhỏ em hay con nhỏ chị???-Hàn Thu vừa dựa lưng vào tường, vừa đáp, mặt vô biểu cảm (Giống chị Nhi nhà ta ghê cơ )

- Anh muốn cói chuyện với con nhỏ nào???-Tên đàn em hỏi

-Em-Hàn Thu nói một câu cụt lủn, nhắm mắt, điệu bộ "bất cần đời"

-Nhưng, đại ca, em không phân biệt được

-Cút về

Sau đó, khi mấy thằng đàn em đã về hết, cậu chàng mới sực nhớ ra cái gì đó

-Đứng lại tụi bay

-Dạ???

-gọi con nhỏ đó lại cho tao

## 4. Chương 4 : Fiction

Sống trên đời,một con người muốn trưởng thành phải trải qua muôn vàn khó khăn, và cóthể, tình yêu chính là một trong những khó khăn ấy....

Có những con người ngu muội...

Lao vào ảo tưởng như những con thiêu thân...

Kết quả,

Chỉ đem lại đau khổ

Ở hiền gặp lành

Ác giả...

Ác báo...

\*\*\*Không lằng nhằng nữa, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi xem, chuyện gì xảy ra với những cô bạn thiêu thân ấy...Không có gì khác ngoài một hệ quả mà ai cũng biết

- Nhi, mấy đàn chị lớp 11B hẹn bạn lên sân thượng đấy~~!!-Một cậu bạnkém nổi bật trong lớp ngó đầu vào phòng họp nói nhỏ với Thanh Hà (đanggiả làm Nhi), đó là lớp phó.

- À, tìm tôi có việc gì à?- Hà nén cơn giận, tự nhủ mình phải thật thờ ơ và hiền lành mới được

- Tôi không biết, nhưng bạn cẩn thận nhé!- Cậu bạn lớp phó tốt bụngkhuyên nhủ- Hay bạn về đi, trốn không tí nữa mấy chị ấy xuống đấy

Tất nhiên, Hà sẽ không về đâu, diệt cỏ phải diệt tận gốc mà:

-Thôi, trốn hoài được sao, cứ để mình đi- Hà cười, lâu rồi mới được đánh nhau, không tránh được tâm trạng nôn nao khó tả.

Có Nhi bên cạnh là Nhi không bao giờ cho Hà đánh nhau, nhưng hôm nay,con "kì đà" đó đi về nhà rồi, giờ Hà có thể tự do hoành hành.

Đúng vậy, một trận chiến không cân sức, ngay từ đầu đã biết trước kết quả

-Ê, CON NHỎ KIA- Đứng trước cả "tập đoàn" con gái lớp 11B là Doanh-người mà ai cũng biết, chính là trưởng fanclub- MÀY KHÔNG NGHE THẤY TAONÓI À, NHÃ NHI, RỬA SẠCH TẠI ĐI!!!!

- Nói bé thôi, cô làm gì mà căng thẳng thế? Gọi tôi lên đây chỉ để nóicho tôi biết tôi tên là Nhã Nhi thôi sao?- Hà cười, nụ cười nửa miệngnhư chứa tất cả sự thách thức trên thế giới này- Cảm ơn, tôi không có bị thiểu năng hay lão hoá trước độ tuổi

- MÀY...- Doanh tức giận, mặt đủ các màu, đỏ, xanh, vàng, rồi tím..vv

BỐP....

-CÁI NÀY LÀ BỌN TAO TRẢ THÙ CHO VIỆC MÀY DÁM XÚC PHẠM THẦN TƯỢNG CỦA BỌN TAO!!!- Doanh nói, cười, phủi tay, miệt thị người mà cô ta không nênlàm tất cả các việc ấy, cô ta không biết, mình đang đê doạ một QUẢ BOOMNGUYÊN TỬ!!!!!!!

Hà ngỡ ngàng, đến anh trai còn không dám tát cô, từ nhỏ, tuy nghịch ngợm nhưng không ai tát được cô hết, tất cả, kể cả bố mẹ, nhưng vào năm cô 5 tuổi, vì cô đi đánh nhau suýt chết về, Nhi đã tát cô một cái trong nước mắt, từ đó, cô thề, chỉ có thể là Nhi đánh cô thôi, còn tuyệt đối không ai khác, ai cũng không được. Nếu đánh cô, cô sẽ trả lại gấp trămlần....

Đúng lúc đó, lúc mà cả tụi fanclub đang cười hả hê, thì Hà quay mặt lại, hỏi, một câu nói chứa đầy hàn khí đang chuẩn bị bùng nổ:

- Nè- Hà cười nhếch mép- Tụi mày có biết chị gái của tao không?

-Biết...haha... Tao còn biết cả việc mày luôn núp sau lưng chị mày nữa cơ...hahaha...- Doanh vừa nói vừa cười

- Thế mà không sợ??Tao thật sự rất khâm phục mày đấy, chỉ tiếc một điều...- Hà thở dài

-Tiếc cái gì?

- Tiếc rằng, tao là Thanh Hà, không phải Nhã Nhi!!!- Hà cười.- Nhỉ?

-Thanh....Thanh Hà???- Doanh lắp bắp- Mày...nói...nói...dối!!!!

Sau hai tiếng bẻ tay "rắc rắc":

-Nói dối hay không, tự mày kiểm chứng!!!

\*\*\* Đó chính là cái đáng sợ của vận mệnh

Ở ngoài trường, bên một con ngõ nhỏ, có hai tên "đầu trâu mặt ngựa" đang bắt một cô nhóc

-Buông ra!!!! Mấy anh bị thần kinh hả??? Khùng hả????Thả tôi ra!!!!Ê,mấy tên điếc kia!!!!- Nhã Nhi hét, cố hết sức giãy giụa mà không được... Cô \*\*\*\* mắng mấy tên côn đồ trong hai hàng nước mắt chảy ròng, cố nínmà không được, thật sự, cô sợ, rất sợ nhưng không hiểu sao mà cái miệng vẫn hoạt động được...

Hai tên đó bắt cô vào cái ngõ cụt nhỏ, rồi đẩy cô bé ngã xuống đất...

Đau. Nhi cố gượng dậy để cho chúng ăn thêm mấy "bài ca" nữa, nhưng vừangẩng đầu dậy thì lại thấy tên hung thần đang đứng dựa vào tường hútthuốc gần đó, phải, Hàn Thu đấy!!!!

Hắn kì thực không hiểu trong đầu cô nghĩ gì mà cái mặt thay vì sợ hãi lại nhăn lại thế kia.

Nghĩ gì ư????Còn gì nữa ngoài "Chết rồi, lại thuốc lá, nó ám lên người mình là chết chắc với anh trai!!!"

- Anh định làm trò gì thế hả???- Cô nhíu mày

-Làm gì à???- Hàn Thu tiến trước mặt cô, di sát cái mặt của anh taxuống- Để xem cô còn không nhớ tôi nữa không. (Nhìn từ xa trông thậtgiống tình nhân nếu không có bọn đàn em đứng gần đó )

- Về chuyện ấy à??? Không sợ tôi là Thanh Hà sao????

- Không- Hàn Thu cười, đứng hẳn dậy

- Muốn nói chuyện thì dễ thôi, có điều không cần phải thô bạo như vậychứ???- Cô giơ hai cổ tay của mình lên- nó đỏ ửng, thật mất lịch sựquá!!!

Hàn Thu liếc về bên hai tên lúc nãy:

- Tao bảo bọn mày đi gọi nó, chứ có bảo bọn mày lôi xềnh xệch nó về đâu????

Hai tên vừa rồi cúi gằm mặt

Tên thứ nhất lắp bắp: Đại ca.... cho ...tụi... em xin ...lỗi...

Tên thứ hai: Dạ ...là ...là ..tụi em bất tài ...vô dụng ạ...

Hàn Thu quay người, không để ý đến hai tên đó nữa, cái tội này là tội nhỏ, anh không xử phạt chúng nó

Nhưng....

CHÁT!!!!!

Nếu bạn bảo cái tát này là của Hàn Thu dành cho hai tên đó là sai

Hay nếu bạn bảo cái tát này là của Nhã Nhi dành cho hai tên đó cũng sai nốt

Mà...

Đáp án đúng nhất là cái tát này là của Nhã Nhi "tặng" cho Hàn Thu.

Anh trố mắt, mở to hết sức có thể..Lãnh nguyên cái tát ngon lành...Anhkhông thể tin vào sự thật này, anh, bị đánh, mà người đánh anh lại là on gái???

-CÔ...- Anh như một con thú hoang, đang định xông đến túm cổ cô nhấc lên thì...

-Anh đứng đó cho tôi- Nhi bình thản- Nghĩ mà xem, anh đường đường làmột đại ca mà lại không biết dạy dỗ bọn đàn em, làm bon chúng đối xử với "khách" như thế này, có nghĩa là anh sai, tôi đánh anh, và anh đi màdạy dỗ lại bọn đàn em của anh!!!!

Cái gì thế này?????

Nhi đứng thẳng, đôi mắt cương nghị nhìn thằng vào con mắt đang bốc hoảcủa Hàn Thu. Trên lí thuyết thì như vậy, nhưng thực ra, cô đang trả thùhắn vụ dám cho bọn đàn em xông vào đánh cô lúc hồi sáng

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây???

Con tim nào sẽ rung chuyển trước????

## 5. Chương 5 : If A Day Without You

Vào thời tiếtcuối thu se se lạnh, đi trên đường không mặc áo ấm, thì đây chính làthời điểm dễ bj cảm lạnh nhất. Đứng ở một cái ngõ cụt nhưng hút gió ,trước hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm...Không một ai có đủ "quyền năng"để lên tiếng, nhất là khi hai "đương sự" đang "đọ mắt" im thin thít thếnày...

- Được rồi, được rồi...- Mạn Thiên đừng gần đó cuối cùng không chịu được mà lên tiếng...

Anh Mạn Thiên ơi anh Mạn Thiên

Cho dù anh có mất kiên nhẫn, cho dù anh là bạn thân của Hàn Thu cũng không nên lên tiếng lúc này chứ

!!!!

- Dù gì thì cũng tát rồi, đâu có rút lại được...Cô nhỏ cũng đang sợ nênmới thế, không lẽ cậu định mang tiếng đánh con gái sao, Hàn Thu????-Thiên nhún vai, cười cười

-Sợ ư???- Hàn Thu liếc Mạn Thiên một cái sắc lém- NHÌN CÔ TA BÂY GIỜGIỐNG NGƯỜI ĐANG SỢ LẮM HAY SAO?????- Anh chỉ thẳng thừng vào Nhi.

-Bình tĩnh...Có gì từ từ nói chuyện- Mạn Thiên biết tính Hàn Thu mà, giờ bênh ai cũng không tốt

- Nói gì nói đi...Tôi còn phải về nhà...Mấy anh không định giữ tôi ở đây suốt đêm chứ??- Nhi đứng khoanh tay, "nhìn đời bằng nửa con mắt"

Tiếng gió thổi, một loạt những chiếc lá vàng rời cây bay xuống dướiđất....Mang theo cái lạnh cuối thu đầu đông. Nhi bỗng chốc rùng mình.Tên Hàn Thu không thèm liếc cô lấy một cái, mà có biết cô đang lạnh thìđời nào hắn lại cởi áo khoác của mình ra choàng lên người vừa tát mình.Nếu hắn làm như vậy, cô khẳng định hắn bị điên, và đến lúc hắn vào trạitâm thần rồi!!!

Một bàn tay ấm áp cầm chiếc áo khoác tuy mỏng khoác lên người cô............

Chiếc áo mỏng thôi....Nhưng cũng là tình cảm của chủ nhân chiếc áo...

Tiếc là cô lại không rung động lấy một cái

- Cô mặc vào đi, trời nổi gió rồi, tôi là con trai nên mặc toàn áo khoác mỏng, thông cảm- Mạn Thiên cười hiền lành

( Anh Hàn Thu đâu rồi

???Mà lại để bạn mình cứơp trên giàn mướp thế kia????)

Hàn Thu đứng bên cạnh, nhìn, thấy có hai con người "tình thương mếnthương" thì bỗng thấy ngứa mắt. Anh chạy lại, vác Nhi lên vai như vácbao gạo

-Anh...anh buông ra!!!!Thả tôi xuống!!!Nhà anh làm nghề bán gạo à???Thảtôi xuống!!! đồ con heo!!!con ỉn...con bla bla bla...-Cô lôi hết tất cảcác con côn trùng rồi vi sinh vật ra để mắng, nhưng Hàn Thu lại khôngđoái hoài gì cả

-NÀY!!ANH LÀ AI CHỨ????

-ĐỪNG NÓI LÀ CÔ KHÔNG BIẾT TÔI NỮA ĐẤY NHÉ!-Hàn Thu lạnh lùng

-À...xin lỗi...tôi chỉ nhớ mặt thôi....còn cái tên thì...-Nhi nói, giọng thì nhẹ nhưng Hàn Thu thì lại như bị tạt gáo nước lạnh vào người. Hànkhí bắt đầu nổi lên, anh ném cô vào trong xe, sau đó khoá chặt cửa, làmcô không tài nào mở được:

-LẦN NÀY TÔI SẼ CHO CÔ NHỚ TÊN TÔI SUỐT QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI!-Anh lạnh lùng không liếc cô mà nhấn ga phóng thẳng

-NÀY!!!!ANH ĐÃ CÓ BẰNG LÁI XE CHƯA ĐÂY????-Nhi hét lên

-CẦN PHẢI CÓ THỨ ĐÓ SAO???-Anh biết là cô đang sợ, miệng cười gian xảothích thú, chính anh cũng không ngờ mình lại có vẻ mặt này...Anhcười...Nhưng chính anh cũng không biết...Quả thật là một con người cómột không hai...

-RỐT CUỘC LÀ ANH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU????-Nhi hét lên trước khi ... hết hơi.

Hàn thu muốn doạ Nhi. Anh ta đưa cô đến một bãi đất hoang, trong đó cócái cảnh người người đang cầm dao chém giết nhau. Anh nhủ nhầm, chắcchắn con nhỏ đó sẽ ngồi ôm mặt khóc cho coi, rồi cầu xin mình đưa nó vềnhà.

Nhi đến nơi. Trông thấy cái cảnh máu bay đầy trời ấy thì ngồi phịchxuống đất, chống cằm ngồi xem rất chi là ...chăm chú. Đúng là một cô nhỏ kì lạ. Lát sau, cô mới quay sang anh:

-Anh luôn sống trong một cái môi trường như vậy hả???

Anh có phần hơi ngạc nhiên...à không...QUÁ NGẠC NHIÊN thì có.

-Cô không sợ????

- Hà ngày trước đánh nhau nhiều, nhưng cảnh này tôi thấy không ít khi đi với Hà, tôi còn biết bên nào sẽ thằng cơ...Anh muốn chơi cá cượckhông????

-Gì cơ????-Anh QUÁ LÀ KINH NGẠC. Không run cầm cập thì thôi, lại còn rủanh chơi cá cược. Anh đánh nhau rất nhiều, tình thế thế nào, chẳng nhẽanh không đoán được. Anh mạnh miệng:

-Cược thì cược. Cô cược gì nào????

-Tôi à???-Cô cười mỉm. Con mồi đã xa bẫy-Mai anh phải đi học, cả ngàykhông được đánh nhau, nếu không, anh không còn là con trai nữa, anh sẽlà THÁI GIÁM!!!!TÈN

TEN

Hàn Thu, gân xanh nổi rõ mồn một trên trán:

-Được thôi, còn nếu tôi thắng????

-Thì anh muốn gì được nấy, tôi sẽ thực hiện.

-Được, nhớ phải giữ lấy lời.

-Không cần anh phải lo!!!!

\*\*\*Trận đấu nào cũng chỉ có mộtkết quả. Thắng và Thua...Không chỉ là một cuộc đánh nhau tầm thường, bên ngoài bãi đất trống, một cuộc chiến dữ dội hơn đang diễnra...............Không ai chịu thua ai.....

\*\*\*Hình như chúng ta bỏ quên một tình tiết....

Đó là Hà.

Sau khi đánh Doanh cùng bọn fanclub một trận te tua, cô phủi tay, đi xuống phòng họp.

Để lại cả bọn bên trên lăn lê bò toài, giống những lũ sâu....

- Con nhỏ này...Mạnh tay quá- Doanh rên rỉ

- Là con gái, nó còn nhẹ tay chán...au ui...Chứ tao nghe nói...có cả một băng đảng bị nó xoá sổ, tất cả nằm viện không dưới 3 tháng....- Con nhỏ bên cạnh kể nể

- Hừ...đừng hòng ta chịu thua!!!Thua keo này ta bày keo khác!!!Thất bại là mẹ thành công!!!- Doang ưỡn ngực tạo hào khí

Kèm theo sau là hai tiếng "rắc rắc" ở sau lưng, cô ta lại nằm bẹp xuống....

Những con thiêu thân chưa bỏ qua mục tiêu...

Bọn họ sẽ tiếp tục "đấu tranh giành công lí" cho các anh trai

Vậy Nhi sẽ gặp nhiều khó khăn đây

## 6. Chương 6 : Betting

Vâng, đúng nhưluân thường đạo lí, khi người ta đánh nhau, thì chỉ có duy nhất 2 kếtquả: 1 là thua, 2 là thắng.............................

Sẽ có người muốn thắng cũng không được....

Sẽ có người không chịu thua cũng phải thua....

Đúng vậy....

-Nhớ giữ lời hứa đó!!!Mai tôi sẽ kiểm tra- Nhi cao giọng

-Chết tiệt, đúng là lũ chết tiệt- Hàn Thu nghiến răng

Không nói cũng biết, Nhã Nhi, nữ thần chiến thắng đã thu phục "con thúhoang" một cách dễ dàng mà không hề tốn sức, chỉ bằng một câu nói "Anhcó muốn cá cược không?"

Trời ơi..........

Giờ không biết anh Thu của chúng ta cần giấu mặt đi chỗ nào....

- Cô bảo, ngày mai tôi phải đến lớp và không được đánh nhau trong suốt một ngày???

-Đúng- Nhi nói, ngắn gọn

-Vậy thì hôm nay tôi vẫn được đi đánh nhau- Anh nói, thâm tâm hí hửng đã lừa được nhỏ

-...- Nhi im lặng một lát- Tuỳ anh

Anh hơi sốc. Thế vẫn không si nhê???? Coi bộ anh đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, đối thủ này không dễ "xơi" đâu.................

\*\*\*Hàn Thu thả Nhi xuống trước cổng nhà lúc 2h chiều....

Không khí bắt đầu loang ra....

Quang cảnh đường phố bắt đầu được bao chùm một màu xám đến kinh người

-Sao thế???Sao không mau vào nhà đi???- Anh hỏi khi thấy cô ngơ ngác nhìn ra khoảng không gian vô định

-Tôi khuyên anh- đã mở cửa, nhưng cô còn quay lại- Tốt nhất hôm nay anhkhông nên đi dánh nhau, về nhà đi thì hơn- cô đi thẳng vào trong nhà

Nhưng một người như Hàn Thu mà nghe lời cô ngoan ngoãn ở trong nhà thì " hơi" bị lạ đó nha

Anh quay xe, đi ra đầu ngõ.

Từ con ngõ nhỏ mà mấy hôm trước Nhi phát hiện ra Kì Phong, có một đámngười, tay lăm lăm gậy gộc, dao, kéo, búa rìa, và có cả kiếm Nhật nữa,vũ khí thiệt là phong phú....

Bọn chúng làm theo phương trâm của Bác Hồ đây mà: "có gậy dùng gậy, cócuốc dùng cuốc...đánh thực dân Pháp, tiếc là...Có lẽ Hàn Thu bị "liệt"vào danh sách Thực dân đây mà

Mà thôi, nói linh tinh quá rồi, chắc ai trong chúng ta cũng biết, sốphận anh Thu nhà ta bi đát đến mức nào (1 chọi 52 không bi đát mới lạ đó )

\*\*\*- Hà, ra mua cho anh mấy thứ!!!- Anh trai ngồi trong bếp, quen miệng gọi í ới

- Anh, Hà đi họp hộ em chưa về, để em đi mua cho- Nhi chạy lại gần anh trai

- Uhm...Nhưng mà sao nó đi lâu vậy cà???

-Em vừa gọi điện, nó bảo phôtô xong tài liệu sẽ về

Cô lại lê bước trên con đường dài quen thuộc...Mùi hoa sữa vẫn phảng phất đâu đây như là mẹ cô vẫn ở đây, chưa hề mất đi.......

soạt...soạt...

Nhi quay đầu lại, chẳng lẽ có biến thái??????

OH~MY~GOD~!!!!

-Nè anh....- Nhi chạy đến, đỡ con người đang phải bám vào tường để đi từng bước nhỏ

Chàng trai kéo tai cô sát vào miệng anh ta, có lẽ hết sức nói to rồi:

-Cô vẫn chưa nhớ tên tôi hả???

Nói xong, chắc là sốc quá, ngất xỉu luôn

-CÁI...CÁI CẢNH NÀY THẤY QUEN QUEN À NHA....KỆ XÁC ANH TA...ĐÃ BẢO ĐỪNGĐI ĐÁNH NHAU MÀ KHÔNG NGHE- Cô nghĩ, tự nói với mình- MÌNH LÀ NGƯỜIXẤU...MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!!!KHÔNG PHẢI

## 7. Chương 7 : Mãi Mãi

Nhi không biết, đây là lần thứ bao nhiêu mình làm việc tốt, làm một người tốt trọn vẹn…

Nhưng có làm bao nhiêu lần thì cô cũng thấy, làm việc tốt thật nặng nhọc và, chán nhách….

Cô thậm chí còn nghĩ, có lẽ kiếp trước mình nợ nần gì mấy tên này đây mà…

Đúng là đồ của nợ!!!! Đồ thì chưa mua xong mà đã phải cật lực vác thêmcái xác thứ 2 về nhà…Thật không còn gì để nói, cô đáng lẽ nên coi hắn là củ khoai mới phải….

- Anh trai….- Cô thều thào bấm chuông cửa.

Lần này thì Hà ra mở cửa….

-Chị về rồi à???

-Uhm. Về rồi…mà cưng muốn anh trai sốc đến chết mới chịu không vác ăn mày về nhà nữa hả???

- Là…Hắn là cái tên hôm nay đánh nhau ở trường ấy

- Kì Phong???

- Ờ, có lẽ không phải….

-Ai???

- Vào nhà đã…nặng lắm rồi!!!- Nhi kêu ca

- Thế này đi, anh đang làm cơm…đưa hắn lên phòng cưng đi!!!- Hà phủi tay- Quyết định vậy đi!!!

-Phòng em????Sao lại là phòng em???- Nhi nhăn mặt

- Thế cưng muốn anh trai sùi bọt mép thì cứ để hắn nằm ở ghế sô pha…- Hà quay mặt đi vào trong

- Chị…- Nhi vẫn cảm thấy không ổn lắm

- Tốt, chị sẽ đánh lạc hướng anh trai, cưng đưa hắn lên phòng rồi lénsang phòng anh trai mà lấy bông băng thuốc đỏ và một bộ quần áo, dươngđông kích tây nhé!!!-Không hiểu sao Hà có vẻ thích thú lắm

-Hai đứa, làm gì mà lâu quá vậy? mau xuống ăn cơm đi!!! - Tiếng anh trai gọi

- Em...đợi, anh trai…- Nhi đang cho hắn nằm xuống, nghe tiếng anh thì giật mình cái thót.

- Kệ Nhi, mình cứ ăn trước đi!!!- Hà cầm bát lên

- Nhưng…-Anh trai toan lên phòng Nhi giục

-ANHHHHHH!!!!!!!!!!- Hà ôm chặt tay anh

-Gì????- Anh trai dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hà- Có chuyện gì????

- À….- Hà lắp bắp, viện lí do gì bây giờ???Chết tui rồi- À…Lấy cho em bát cơm…- Hà chìa bát cơm của mình ra

Vậy là qua cửa ải đầu tiên, haizz…

Sau bữa cơm, Nhi mới lên băng lại vết thương cho Hàn Thu, thằng chanè…May mà hắn không tỉnh trong lúc cô ăn cơm…không thì cô nhảy xuốngThái Bình Dương cũng chưa chắc rửa hết tiếng oan.

Mà sao lâu vậy rồi mà không thấy hắn tỉnh??? Đừng nói định ngủ ở phòngcô suốt đêm hôm nay đấy nhé…mau tỉnh đi rồi còn về chứ!!!!

Mà còn một điều không ổn nữa, quần áo hắn rách te tua…Muốn thay đồ chohắn, đồ của anh trai thì đã lấy rồi…Nhưng mà…THAY THẾ NÀO ĐÂY TRỜI????

Chẳng nhẽ mình phải lột đồ của hắn ra sao trời????Huhu…cái cuộc đời con…oà oà

12 h tối

ÔI TRỜI ƠI….TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ƠI

HẮN VẪN CHƯA TỈNH!!!!!

Cô ngồi dưới sàn nhà, vái người đang nằm trên giường kia…

Bỗng lúc ấy có tiếng chân và tiếng của anh trai càng lúc càng gần:

-Nhi à? Đã ngủ chưa????

Thôi, lần này là chết thẳng cánh cò bay rồi…

Và cái lúc không mong đợi đấy thì hắn ngọ nguậy… Đúng, Hàn Thu sau cảmột buổi tối bất tỉnh giờ ĐÃ TỈNH LẠI!!!! MÀ CÒN VÀO CÁI LÚC KHÔNG MONGĐỢI NHẤT!!!

Tim Nhi như muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực, cô như đang lên dây cót… Àkhông, như đang đóng phim hành động…Cô “bay” ra tắt cái đèn học rồi nhảy lên giường, một tay bịt miệng cái tên đang mở to mắt nhìn cô kia, taycòn lại kéo chăn chùm kín đầu. Vâng, một tư thế không thể “thân mật”hơn. Nếu anh trai cô ấy có thể nhìn xuyên qua chăn, thì cái cảnh này sẽsốc lắm đây: Hàn Thu như đang ôm Nhi vào lòng nếu nói không sai. Đúng là oan gia mà

- Tuyệt đối không được động đậy nếu muốn toàn mạng- Cô nói nhỏ.

Ngay sau giây phút đó, anh trai cô mở cửa:

-Ngủ rồi à???- Và sau đó đóng cửa đi ra.

Khi chắc chắn tiếng chân đã đi xa, cô mới dám động đậy:

- Đứng dậy thay đồ đi, tôi đưa anh ra ngoài cổng. Mai anh phải đến trường như đã hứa đó.

Hàn Thu không nói gì. Cũng không hỏi:”Vì sao cô cứu tôi?”

Nhi ném cho anh ta bộ đồ của anh trai rồi đóng cửa chạy xuống phòng khách “thám thính”

ÔI TRỜI ƠI

ANH TRAI C ỦA EM ƠI

SAO ANH KHÔNG VÀO PHÒNG ANH MÀ LÀM G Ì THÌ LÀM, LẠI NGỒI NGAY PHÒNG KHÁCH THẾ KIA

???ANH ƠI~~ANH HẠI EM RỒIĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG???

Cô quay lại phòng, tiu nghỉu

“Cạnh” cửa mở ra, đập ngay vào mắt cô cái cảnh hắn đang cởi chiếc áorách te tua của mình ra. Cô há hốc, tiếng hét sắp thoát ra thì may mắncó Hàn Thu lấy tay chặn ngay lại:

-Bé mồm…- Hắn thì thầm

Cô lập tức chạy ra ngoài, đóng cửa lại, mặt đỏ bừng bừng.

Lát sau, khi thay đồ xong, hắn mở cửa:

-Sao vậy???

-Anh trai ở dưới nhà, không ra được!!

-Thế à?- Hắn nói, giọng thờ ơ, cứ như kiểu hắn không về cũng được á, sau đó lăn lên giường nằm ngon ơ

- “Thế à?” là sao???Anh không về nhà không sợ bố mẹ lo à???

-Không sợ. Tôi đi đêm suốt mà…- Hắn…hắn nhắm mắt rồi kìa!!!

Cô đến gần:

- Bộ anh định để tôi ngủ dưới sàn nhà đó hả??? Người gì mà chẳng ga- lăng tí nào- Cô nguýt anh một cái dài bằng cả dải ngân hà

- Ai bảo?- Nổi tiếng đào hoa như vậy, bị nói là không ga- lăng, Hàn Thu nổi máu nóng

HUỴCH!!!

Anh kéo cô vào trong chăn, ôm thật chặt, cứ như sợ rằng buông ra thì cô sẽ biến mất ngay lập tức vậy á.

-Quân…sát nhân!!!Khó…..thở….Tui…cứu…anh…..mà… nỡ …đối… xử…với …tui…như…vậy á????

Anh thích thú khi thấy cả khuôn mặt cô dúi vào ngực anh, tay khua loạn xạ, anh không kìm được mà “hì” một tiếng

Ngày mai thôi, một ngày mới sẽ bắt đầu…sẽ là một ngày vô cùng xui xẻo với Hàn Thu đây…

Chưa nói đi đâu xa, cặp đôi này có khi còn không qua khỏi đêm hôm nay nữa là tính đến chuyện ngày mai…………….

## 8. Chương 8 : Ngày Một Xa....

Trong một ngôibiệt thư không to lắm nhưng đủ ấm cúng, ở tầng một phòng khách, có mộtcon người cao lớn, bảnh bao ngồi trầm tư chuyên tâm làm việc với máytính và không ngừng thở dài. Ở tầng hai, có hai con người đang chiến đấu trong yên lặng, phải, hai con người đó là một đôi nam nữ. Chàng traithích thú ôm chặt khít cô gái, còn cô gái thì không ngừng vùng vẫy đểkiếm chút không khí, haizz...nghe họ cãi nhau thầm thì mà nản hẳn. Còntầng 3, có một cô gái đang nằm trên nền đất, trùm chăn kín đầu cười khúc khích...

Người xưa có câu: "bạn bè để lợi dụng, anh em để bán đứng" quả không có sai (người xưa có nói thế thật sao trời????)

Vâng, cô gái đang cười ấy đang thực hiện một kế hoạch hết sức ngu ngơ mà không biết, em gái mình ở tầng hai đang mém chết ngạt

- Được, anh muốn giết ân nhân của mình cũng được, nhưng chọn một cáichết nào đẹp một chút, tôi không muốn chết trong vòng tay anh!!!- Nhingóc đầu khỏi cánh tay cứng hơn sắt của Hàn Thu, khó chịu đáp

- Ờ, cũng được, tôi biết một cách chết đẹp lắm đấy!!!- Hàn thu nhếch mép cười, tay thì cố hết sức ôm cho Nhi chết nghẹt

- Thật không???Không máu me nhé!!!!- Cô nhìn anh, ánh mắt sắc lẻm

- Thế cô có biết hôn đến ngạt thở cũng có thể chết không???

- Thôi, tôi không muốn chết!!!Thả tôi ra đồ biến thái

Nhi càng bảo thả, Hàn Thu lại càng ôm chặt, cả hai vật lộn với nhau,nhưng lại cố gắng làm sao không bị phát ra mấy tiếng "huỳnh huỵch"

Cho đến khi, sức lực của Nhi đến giới hạn, không thể chống đỡ nổi nữa thì đành buông xuôi...

- Không ngờ đời mình lại có ngày bị ôm cho đến chết- Cô nghĩ- Biết thế cứ để hắn ngoài đó, không mang hắn về nữa!!!

- Cô đang hối hận vì đã cứu tôi???- Hàn thu đáp, bộ anh ta là siêu nhân hay sao mà đọc được ý nghĩ của cô vậy???

- Sao anh biết???- Cô không tim vào tai mình nữa

- hơ hơ...Có bao nhiêu suy nghĩ nó hiện lên hết mặt cô rồi!!!

Nhi sờ lên mặt, sau đó lườm Hàn Thu một cái. Anh chị ấy cãi nhau 15 phút sau mới ôm nhau ngủ y như con nít mà không biết.

Sáng hôm sau, vẫn ở ngôi biệt thự bắt mắt đó. có một tiếng hét thất thanh vang lên "AHHH..."

Nếu nghĩ đó là tiếng hét của Hàn thu thì 100% là sai

Mà tiếng hét của Nhi cũng không đúng

Phải, là tiếng hét của Thanh Hà, sau khi lấy máy ảnh bấm cái "tách", cô mới hét lên. Anh trai ở dưới nhà kêu:

- Làm cái gì thế? Cháy nhà à???- Cũng may, anh ấy nghe thấy tiếng hétcủa Hà thường xuyên nên cũng không bất ngờ gì, may nhất là ảnh khônggiật mình chạy lên

- Điếc tai, làm cái gì vậy??- Nhi mắt nhắm mắt mở bật dậy

- Không có gì không có gì- Hà giấu biết cái máy ảnh đi

- Anh đi làm đây, thức ăn trưa để ở bàn, mấy đứa cầm đi ăn nhé- Nói rồi ông anh mình chạy ra xe phóng đi thẳng

- Rồi rồi may rồi, đánh răng đi rồi xuống nhà

\*\*\*Sau khi đánh răng thay đồngphục, Nhi và Thu xuống dưới nhà, gọi mãi không thấy Hà trả lời, hai đứachạy vàp bếp mới thấy cô đang đứng bất động trước bàn ăn

- Có chuyện gì vậy Hà???- Nhi linh tính chuyện không lành, cô ngó đầu vào

Đúng, ba hộp cơm và một tờ giấy có nét chữ của anh:

" Nè hai em gái yêu quí, hộp cơm này các em mang đi ăn trưa vui vẻ nhé,ăn no để còn học. Còn chắc các em sẽ không thắc mắc vì sao lại có đến 3hộp cơm đâu nhỉ??? Ăn cho no đi rồi chiều về giải thích với anh nhé! Kítên: Anh trai yêu dấu của các em"

- AHHHH...- Hai chị em hét lên. lại một tiếng hét nữa xuất hiện trong buổi sáng ban mai đầy trong trẻo

Nghe tiếng hét, Hàn Thu từ phòng khách chạy vào bếp:

- Có chuyện gì vậy???

- ANH HAI BIẾT CHUYỆN RỒI SAO KHÔNG NÓI???LÀM NGƯỜI TA CỨ PHẢI GIẤU GIẤU GIẾM GIẾM PHÁT MỆT, LẠI CÒN ĐỂ LẠI MẤY LỜI SẾN VÔ BỜ BẾN NÀY NỮA!!!-Nhi hét lên uất ức

Đúng là một buổi sáng đầy giông tố

\*\*\*Theo lời hứa với Nhi, hôm nay Hàn Thu phải đi học và không được đánh nhau

Khỏi phải nói đến phản ứng của học sinh học viện Vincent đi, nếu được,cả giáo viên cũng muốn chạy ngay đến bệnh viện trung tâm để khám lại mắt mình, khám lại tai mình!!!

Khắp nơi xôn xao tiếng bàn tán, nào khi không hiểu hôm nay thành phố này có bị vòi rồng cuốn sạch bay không, nào thì Đại ca của chúng ta mặt mày chầy chụa đến trường cùng Tiểu Nhi (Là Nhã Nhi ở đây bị bọn đàn em củaHàn Thu gọi thế thay vì gọi bằng "đại tỷ" nhưng mà chưa ai cho phép hết) có phải là anh ấy đã bị ăn sạch bách rồi không. Riêng hai người có mộtsuy nghĩ giống nhau nhưng cách phản ứng lại khác nhau

Đó là Mạn Thiên thì lăn ra cười, anh ta biết thừa cái vụ cá cược đó rồi. Kì Phong thì muốn cười nhưng mà cười không được, cứ thấy khó chịu, timhơi tí lại nhói một cái.

Vâng, ngoài hai người đó thì có một tập thể các bà chúa can đảm, đứng đầu là "bà chúa" Ngọc Doanh!!!

Tất nhiên, cô ta cho hết những gì nhìn thấy vào mắt rồi đi đến chặn đường Nhi:

- Ồ, hôm nay rồng và giun đến trường cùng nhau à???Sao mà lệch thế???

Hàn Thu im lặng không nói gì, cười thầm: thì ra cũng có ngày con nhỏ này bị làm nhục trước mặt toàn trường!!!

Nhi thì biết rõ ẩn ý trong câu nói của Doanh, cô là loại người, ăn mộttrả một trăm!!!Vâng, cô chỉ vào anh chàng nhà giàu nhưng xấu xí, lại ích kỉ, tự cao tự đại nhất trong trường rồi phán một câu:

- Hôm nay tớ cũng thấy cậu với cậu ấy tình tình tứ tứ, quả hai con giun là phù hợp nhất!!!!

Doanh xấu mặt khi vừa bị Nhi chụp cái mũ lên, còn anh chàng kia thì ngược lại...đỏ mặt e thẹn kìa (chắc còn là gay nữa)!!!!

Khắp trường vừa chứng kiến một màn kịch tính hay nhất thời đại, còn có người vỗ tay, huýt sáo, rồi phần lớn số đông hét lên:

- Tỏ tình đi!!!!!!!Tỏ tình đi!!!!!

Về mặt tình yêu khi bị người ta chụp mũ thì phản ứng thế nào cũng sai,càng phản ứng càng sai. Chối hả??? Con gái chối là xấu hổ. Con trai chối là tên khốn kiếp, vô lại, vô trách nhiệm. Thừa nhận hả??? Con gái thừanhận là đồ mặt dày. Con trai thừa nhận là không thật lòng. Im lặng không nói gì hả??? Cái này cả con trai lẫn con gái đề cùng chung một kết cục: Không thật thà với bản thân

Bây giờ Ngọc Doanh với chàng trai đó đang "tiến thoái lưỡng nan" tiến không được mà lui cũng không xong.

Chỉ có cô nàng Doanh là gầm lên:

- Câm hết đi!!!!!!!!!!!!- Đúng là mất hết hình tượng thục nữ, thành ra quỷ cái

Nhi thì không sợ bị chụp mũ lại bởi có anh chàng Hàn Thu này làm bia đỡ đạn rồi

Còn Hàn thu thì tái mặt nhìn cô bé yêu nữ trước mặt mà lòng thầm nhủ" Mình động vào sai người rồi"

## 9. Chương 9 : Hậu Quả

Sau khi tận mắttrông thấy Yêu Nữ Tiểu Nhi xuất chiêu, Hàn Thu đã phải nâng cao cảnhgiác lên 100%. Anh thất thểu bước vào lớp, không ngờ cũng có ngày mìnhbị con gái bắt chẹt. Anh vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm mông đã có đámcon gái xúm lại hỏi han:

- Anh à, sao hôm nay anh lại đi học cùng cô ta thế???

- Con bé đó là ai vậy anh???

- Anh có quan hệ gì với con bé đó vậy???

- Này mấy cô thích chết à??- Đang bực mình thì chớ, lại còn bị đám vịt bầu này xúm xít lại thấy ngột ngạt- Tôi không phải Kì Phong đâu nhé, đi mà tìm anh ta ấy, bây giờ thì rời hỏi chỗ tôi ngay!!!!

Chỉ sau câu ấy có 2 giây, tất cả lớp đã được thông thoáng. Đúng, bây giờ anh ấy ngồi một mình một lớp rồi, chẳng có học sinh nào ở trong lớphết, tất cả đã chạy hết ra ngoài. Thầy giáo bước vào mà choáng váng:

- Sao...Sao...sao...

- Chúng nó không muốn học thì kệ chúng nó, thầy mau dạy đi cho tôi còn đi về

-Cái gì mà đi về???Học hết buổi học, không phải học hết 1 tiết học - Nhi cầm sách vở ngồi vào cái bàn cạnh Hàn Thu- Tôi ngồi đây canh anh

-CÁI GÌ????-Hàn Thu trố mắt- Tôi không nghe nhầm đó chứ????

- Học đi- Nhi bày sách vở ra bàn trước bao con mắt "người đời" bao gồm cả thầy giáo

Hà thì lon ton chạy vào ngồi cạnh Nhi. Và cảnh tượng hùng vĩ bây giờ đã hiện ra trước mắt

- A...- Thầy lắp bắp

- Đợi đã thầy ơi- Mạn Thiên cười hiền lành rồi ôm sách vở ngồi sau Nhi- Cho em học với!!!

- A...- Thầy giáo còn chưa biết bắt đầu từ đâu, dạy bài thế nào

- Thầy ơi...- Lại một giọng nói vang lên. Thầy choáng váng quay ra cửa lớp:

- Lại gì nữa đây???

- Cho em vào lớp ạ- Kì phong đứng ngoài cửa, mỉm cười

- AHHH.....- Tất cả học sinh có mặt tại đó hét toáng lên

Kì Phong thì yên tĩnh ngồi ở vị trí trước mặt Nhi

Ôi

Xung quanh Nhi toàn những "bông hồng" dữ dội

Vâng, thế là một tiết học trôi qua trong không khí tang ma...haizz...

Cuối cùng, 3 tiết đầu tiên đã trôi qua, và giờ là giờ nghỉ trưa

- Nè- Nhi đưa 1 trong 3 hộp cơm cho Hàn Thu

- Oài, Tiểu Nhi, làm cơm cho Hàn Thu mà không nghĩ tới Tiểu Mạn (Mạn thiên ) với à - Mạn Thiên làm nũng, lén liếc sang chỗ Hàn Thu

- Gì đấy??Đây là anh tôi làm, không liên quan đến tôi, cậu là đồ con heo - Nhi lườm nguýt rồi quay sang Hà- ăn cho nhiều vào để còn chiều về giảithích với anh trai, em không nói gì đâu, chị là người phải giải thíchtất cả!!!!

- Tại sao??????- Hà ức chế

- Tại sao à????Ai là người bày ra cái trò "Dương đông kích tây" vớ vẩn này để em phải chịu khổ????Còn già mồm à???- Nhi nổi sát khí

Kì Phong thì cũng không nói gì, chỉ ngồi nghe.

- Tôi không ăn!!!!- Hàn thu bị Mạn Thiên chọc ngoáy thì dỗi hờn khôngăn. Thấy Nhi không nói gì- Cô không cầm lấy là tôi đem đổ đi đấy!!!

Nhi liếc Hàn Thu một cái:

- Tại anh mà tôi ra nông nỗi này, anh trai tôi làm cho anh thì anh phải ăn bằng sạch cho tôi!!!

- Tôi không ăn- Hàn Thu lạnh lùng quay mặt đi

Nhi đặt đũa xuống đứng dậy. Mọi người xung quanh thì im thin thít chờ xem kịch

-Tôi hỏi anh lần cuối! Anh có ăn không???- Nhi lườm

- Không ăn!!!!- Hàn Thu không nhìn vào mắt Nhi, nhưng vẫn quả quyết

- Được rồi, cậu không ăn- Nhi tiến lại gần- Tôi đút à ăn nhé, có ăn không????

Choáng....

Hàn Thu không nói được câu nào..À không, tất cả mọi người không nói được câu nào

Nhi ngồi lên đùi Hàn Thu, tay cầm thìa cơm:

- Nào có chịu tự ăn không???

Hàn thu nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ há hốc mồm, sao lạicó cô gái thế này nhỉ???Nhi ghé sát miệng vào tai anh, thì thầm:

- Dù sao chúng ta cũng ngủ cùng nhau cả đêm hôm qua....

- Tôi ăn, tôi ăn, TÔI SẼ ĂN!!!!!!!- Hàn Thu đỏ hết cả mặt, yêu nữ hiện hình rồi!!!!!

Tất cả thì ngớ người, chúa ơi, cuối cùng thì người cũng cho sinh ra mộtngười có thể đàn áp được tên Hàn Thu bất trị này...hơ hơ...

Kì Phong thì không nói gì, chỉ yên lặng ngồi ăn mà nghe trái tim mình đâu nhói, anh không thể làm gì.....

## 10. Chương 10 : Love Or Not?

Nếu phải nói,dính đến tiểu yêu nữ Tiểu Nhi thì dù là Hàn Thu, Kì Phong hay cả ôngtrời cũng phải chịu thua...Sau khi Hàn Thu vừa ăn vừa nhìn Nhi, Nhiphát hiện hết, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô nhíu mày:

- Làm cái gì???ăn thì ăn đi!!!

Bây giờ tất cả mới phát hiện, Nhi tuy trông thế nhưng rất rất nóng tính, tất nhiên, cái này thì Hà biết lâu rồi, thử nghĩ mà xem, ai có thể quát nổi Hà? Ai có thể cho "Nữ vương sau giờ học" một cái tát ngọt xớt vàomặt sau đó mắng Hà xối xả??? Cái đó thì chỉ có mình yêu nữ Nhã Nhi làmnổi thôi. Thì gia phả nhà ai chả dạy:"Huynh nhường đệ kính"

Hàn Thu cũng đang trong tình trạng như Hà mấy năm trước...haizz...Cuộcđời thật chớ trêu mà...Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, làđại ca của cái trường này, đầu đội trời chân đạp đất, cũng không sợtrời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Nhi...hahaha...Nực cười...

Nhưng đây không phải "sợ", đây là bị át vía!!!!

Đối với Hàn Thu, ngày hôm ấy chẳng khác nào bị tra tấn...

- Thế nào?Lần sau có muốn cá cược nữa không???- Nhi cười

- Sao...sao không dám- Hàn Thu đáp, mà con tim cứ không ngừng rung lên, báo hiệu điều chẳng lành

- Vậy được...- Nhi cười, vào tròng rồi con ơi

\*\*\*Ở một toà nhà cao ốc hiện đại, phải, nếu đoán không nhầm thì toà cao ốc đó chính là Công ty tài chínhtập đoàn Showa. Ở nơi đó có hai con người đang nhấp nhổm.

Người thứ nhất cứ đi sang trái rồi lại quay sang phải, lòng bồn chồn. Người thứ hai ngồi trên chiếc ghế xoay, nhíu mày:

- ông cứ đi đi đi lại thế làm gì?? Chóng mặt quá!!!- Bà vợ cả, đồng thời là mẹ của Hàn Thu nói, giọng không giấu nổi sự bực bội

- Nhưng...Tin tức chuẩn xác chứ???- Người đàn ông trung niên như không tin vào tai mình

- Chuẩn.- Người phụ nữ đáp

- Thế chúng ta nên làm gì???- Người đàn ông dừng đi đi lại lại

- Đồ ngốc, ông là đồ ngốc à???- Người phụ nữ quát

- Tôi, thực sự tôi không ngờ, hai thằng con bất trị của tôi, có thể vìmột người con gái mà đến lớp ngồi yên suốt cả một ngày như thế. Mọi khingồi hết một tiết học đã là kì tích lắm rồi.

- Tất cả là tại ông chiều chúng nó quá nên mới thế!!! ông có biết thếnào là "Sức mạnh của tình yêu"(?) Không??? Còn không mau mời cô bé đóđến đây???- Chắc nhà này theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ ngồi trên ghế, sai chồng- là tổng giám đốc công ty như sai thư kí, người giúp việc

Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà Showa, người phụ nữ gầy nhưng cả người lạitoát lên một vẻ gì đó rất đáng sợ đang ngồi ung dung trên ghế bành chờthám tử mang tin tức về Kì Phong và Hàn Thu về. Tuy là một con người đầy toan tính, nhưng người phụ nữ đó cũng yêu đứa con trai của bà, chỉ tội, tình yêu của bà dành cho con trai được đóng quá nhiều mác "Made inShowa" mà thôi

- thưa bà hai...- Người giúp việc vào báo có thám tử đến

- Cho vào- Bà đáp, vẫn chăm chăm đọc tờ báo kinh tế

- Bà chủ...- Một người đàn ông trung niên, ăn bận chẳng khác gì thám tửMori trong Conan là mấy tiến vào phòng khách- Hôm nay hai cậu chủ đều đi học cả ngày

- ĐI HOC???- bà có nghe nhầm không đấy???

- Vâng..Tuy khó tin nhưng mà...

- Sao nó lại đi học dễ dàng như vậy???

- Tôi không biết cốt lõi sự việc nhưng mà nguyên nhân chính có lẽ là do một cô gái

"Một cô gái?"- Bà nghĩ thầm rồi bỗng quay ngoắt-" Có lẽ nó sẽ giúp íchcho ta sau này, có cô gái đó, Kì Phong cũng sẽ nghe lời ta" Nghĩ thế, bà ra lệnh ngay:

- Đi mời cô gái đó đến đây, ta muốn nói chuyện!!!

Vậy là có tận hai thế lực muốn "mời" Nhi đến nói chuyện...

\*\*\*Tan học là thời điểm lộn xộnnhất. Không khí như đông cứng lại.Ít ra thì giờ đây, Hàn thu đã ra khỏitầm mắt của Nhi để đi...tung tăng

Một chiếc xe đen đỗ xịch trước cổng trường, những người áo đen đã xácđịnh được mục tiêu- Đó là Nhi, một gương mặt nào đó trên bức ảnh chụplén

Vừa xác định là mấy người áo đen xông vào tóm luôn Nhi lên xe rồi phóngthẳng mà không để ý, một gương mặt giống y như lột đang từ khu phòng học bước ra.

Một chiếc ôtô đen nữa lại đêé, nhìn thấy khuôn mặt mục tiêu, họ lại xuống và bắt đi

Vậy là cả Nhi và Hà đều bị bắt, vậy thế lực nào sẽ có được Nhi trong tay???

Cùng lúc các cô nàng bị bắt, máy của Hàn Thu và Kì Phong vang lên hai tiếng "tút tút"- Có tin nhắn

" Cô bé đó đang ở chỗ mẹ, con mau về nhà"

## 11. Chương 11 : A Kiss Is Not All- Một Nụ Hôn Không Phải Là Tất Cả

Với một sốngười, khi đối mặt với sự sợ hãi, cách giải thoát của họ là chạy trốn.Nhưng một khi không thể chạy trốn được??? Thì ta phải đối diện với nó,trong khoảnh khắc...

Sau khi cả đám người áo đen mang một cô nữ sinh vào phòng giám đốc rồiđi ra. Không khí trong căn phòng đó trùng xuống. Đơn giản, chẳng ai biết mở lời như thế nào

- Cháu...Có quen Hàn Thu và Kì Phong không???- Một người đàn ông trungniên mở lời, còn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc thì vẫn trầm tư soi xét đánh giá cô gái trước mặt.

- Hàn Thu và Kì Phong???- Cô cười nhếch miệng- Thì ra nguyên nhân là từ hai tên đó

- Cháu có phải Nhã Nhi không?- Người phụ nữ bây giờ mới từ từ lên tiếng, giọng nói rất dễ nghe!

- Tìm Nhã Nhi làm gì???- Cô nghe câu nói vừa rồi, lông mày nhíu lại, ánh mắt bắn ra những tia sắc lẻm

- Cháu không phải Nhã Nhi- Cả hai người đều bàng hoàng

Sau đó, một tiếng đạp cửa nghe cái rầm và xuất hiên bóng dáng cao lớn nhưng đầy cô độc

- Hai ông bà đang làm gì thế?- Hàn Thu lườm những con người bên trong

- Hàn Thu, anh tới rồi à? Giải thích cho tôi nghe xem, sự việc là thế nào đây??- Hà cười

- Cô không phải Nhi? Mà là Hà?- Hàn thu liếc qua chỗ Thanh Hà

- Sao mà biết vậy?- Người đàn ông kinh ngạc- Thanh hà? có phải chị song sinh của Nhã Nhi không?

- Ông già à, đến bắt người mà còn bắt nhầm thì không hiểu tập đoàn Showa trong tay ông sẽ chìm đến đâu nữa- Hàn Thu cười- Vốn dĩ Nhã Nhi chưabao giờ nhớ tên người khác cả!!!

- Thu, con ăn nói cho cẩn thận- Người phụ nữ đang ngồi trên ghế bất bình đứng phắt dậy

Reeng...reeng...

- Alô???- Hà nhấc điện thoại

- Hà....- Giọng nói yếu ớt ở đầu dây bên kia

- Tiểu Nguyệt? Có chuyện gì vậy???( Song Nguyệt xuất hiện ở chap 1)- Hà lo lắng hỏi

- Nhi...nhi...bạn ấy....bạn ấy

- Nhi????làm sao???- Hà giật mình, sốt sắng

- Bạn ấy vừa từ phòng họp ra đã bị một đám người bắt lên xe chở đimất...Đây có phải...bắt cóc không????- Song Nguyệt nước mắt dàn dụa

- Thôi, cậu về nhà đi, tớ đi tìm Nhi!!- hà nói xong cụp máy luôn khôngđể cho Tiểu Nguyêt nói thêm câu nào- Mấy người có biết ai cũng muốn bắtNhi đi không???Nghe Nhi bị một đám người mặc áo đen tóm rồi

- Cũng có thể..- Người phụ nữ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ- Bạch Liên muốn bắt cô gái đó để điều khiển Kì Phong

Tất cả giật mình, Bạch liên chính là mẹ Kì phong....

- ĐI!!!- Người đàn ông trung niên thét lên rồi xách áo phóng ra khỏicửa, cả người phụ nữ cũng nhanh chóng đi theo. Chỉ có một mình Hàn Thuvẫn đứng trân trân như không có chuyện gì

- Hàn Thu- Hà gằn từng tiếng một

- Cái gì? Tính mạng hay bất cứ thứ gì là của cô ta, đâu liên quan đếntôi??Chúng tôi vốn là người xa lạ- Hàn Thu lạnh lùng nói, dù trái tim cứ đập thình thịch, rất muốn biết tình hình của Nhi, nhưng chính cậu cũngkhông hiểu, không ghét nghĩa là có thể thích, có thể yêu

Hà tóm lấy cổ áo của Hàn Thu, mặt đầy sát khí, vô cùng nghiêm trọng:

- Anh có biết sự việc như vậy là tại ai không và dám mở miệng nói những câu đó hả???

\*\*\*Một căn phòng to rộng, đầy sắc vàng của chiếc đèn trùm. Có một người phụ nữ từ tốn đưa tách trà lênmiệng nhấp một ngụm rồi mỉm cười chậm rãi nói chuyện với một cô gái vẫncòn mặc đồng phục ngồi đối diện

- Nghe nói cô biết con trai tôi??- Bà ta mỉm cười

- Biết nhưng không thể gọi là biết- Nhi làm mặt vô biểu cảm, bây giờ cômới khâm phục những cao nhân ngày xưa, đối với một đối thủ ta chưa biếtrõ, tốt nhất phải làm như ta biết rõ họ, không để lộ suy nghĩ ra bênngoài, phải thật thâm sâu khó lường!!!Biết người biết ta, tốc chiến tốcthắng mà...

- Vậy sao? Cô có thật sự yêu con trai ta???- Bà ta nói, khuôn mặt cườinhưng trong lòng không cười, cứ như là cơ mặt tự hoạt động không có sựđiều khiển của cơ quan não bộ ấy

Còn Nhi thì như sét đánh ngang tai...Yêu???Con trai bà ta???là ai???Tên gì nhỉ???

Đó là những suy nghĩ của Nhi. Còn người phụ nữ kia thấy cô không nói gì thì cho là cô đã thừa nhận (?)

- Nếu cô yêu Kì Phong, hãy biết làm gì hữu ích cho nó- Bà ta lại cười, hình như bà ấy cầm tinh con cáo hay sao ấy

- Ý bà là gì???- Nhi vẫn làm mặt lạnh, câu hỏi có ý dò xét

- Hừm...Nó đang tranh giành quyền thừa kế công ty với Hàn Thu, và ta muốn nó phải làm tổng giám đốc!!

- Hừm...Có lẽ ý của bà là muốn tôi giúp anh ta cướp được cái ghế tổng giám đốc đó??

- Đúng

- Xin lỗi, tôi không có tài năng đó- Nhi cười, đặt tách trà xuống, nghĩbụng: cái gì mà thừa hưởng cái ghế tổng giám đốc tập đoàn Showa??Học dốt như bò ấy, lại suốt ngày trốn học, có làm bằng niềm tin!!!!

- Tuy không có tài năng đó, nhưng cô có thể làm việc đó mà không dựa vào tài năng

Nhi giật mình, mặt tái mét, chẳng lẽ bà ta....

- Hì...Ý bà muốn tôi làm cho Hàn Thu phải tự bỏ chiếc ghế tổng giám đốc đó??- Cô cười

- Đúng thế! Bằng cách gì cô cũng có thể biết rồi đó. Nếu thật sự yêu Kì Phong, hãy làm bạn gái của Hàn thu và khuyên nó từ bỏ.

Ôi, bà bác của chúng ta tuy lắm mưu nhiều kế nhưng rất tiếc, người bà ta gặp không phải hình mẫu con gái hiền lành hay có trong các bộ phim tình cảm hàn quốc, phải, bà ta đang đề nghị YÊU NỮ làm việc ình màkhông hay biết

- Bà cô ơi- Nhi đứng dậy khỏi ghế- Nếu kì phong thật sự yêu tôi, anh tachắc không bao giờ mong muốn bạn gái mình làm bạn gái người khác, vìvậy, không bao giờ tôi làm như thế. Mà cho dù anh ta muốn tôi làm bạngái Hàn thu, thì chắc chắn rằng, anh ta không yêu tôi, mà anh ta khôngyêu tôi thì tại sao tôi phải giúp anh ta??Tôi ngu chắc???

Khi người phụ nữ kia chưa kịp lên tiếng, một tiếng đạp cửa, bản lề cánh cửa bye bye khỏi cái tường:

- Mẹ!!!- Kì Phong chạy tới, người đầm đìa mồ hôi, chiếc áo đồng phục ướt sũng, mái tóc bết lại- Mẹ làm gì thế?

- mẹ ư? Làm gì ư?- bà ta cười

Kì Phong tiến tới chỗ Nhi, kéo Nhi ra đằng sau tấm lưng rộng lớn của mình:

- Nếu mẹ làm gì cô ấy, con quyết không tha đâu!!!

- Kể cả khi mẹ là mẹ con ư?

- Đúng thế!- Kì Phong trả lời dứt khoát rồi kéo Nhi lên phòng anh (Làm gì??Làm gì??Định làm gì đây??? Đùa thôi, đầu óc đen tối toàn nghĩ ra thứ linh tinh!!!)

Bạch Liên cười nhạt một tiếng.

Rầm rập...

Cánh cửa đã bị Kì Phong đạp bay, không thì dám chắc lần này phải tan tành thành trăm mảnh!!!

- Bạch Liên!!Em làm trò gì thế? Cô bé đó đâu?- Thiên thế- tổng giám đốctập đoàn Showa đồng thời là bố Hàn Thu và Kì Phong lo lắng đến mức quátầm lên

- Hở? Anh đến rồi à? Bọn người này, làm ăn kiểu gì mà để bị phát hiệnthế- Bà ta nửa ngồi nửa nằm lên ghế, chẳng có gì là lo lắng cả

- Bạch liên!!!

- Dào ôi, Kì Phong vừa kéo con bé lên phòng nó rồi, nó nổi khùng với em!!- Bạch Liên day day hai bên thái dương

-CÁI GÌ!!!CON SÓI ĐÓ- Thanh Hà nhanh chóng kéo Hàn Thu lên cầu thang- Chỉ cho tôi phòng của Sói Anh mau lên Sói Em!!!

- Cô nói ai là Sói Em????- Hàn Thu cáu bẳn

Giờ chỉ còn 3 "người lớn" ở dưới lầu

- Thật ấu trĩ, Bạch Liên- Thanh Hoà cười mỉa mai

- Không dám nhận, nhất phẩm phu nhân mất công khen tặng rồi!!!- Bạch Liên cười đáp lại

\*\*\*RẦM RẦM RẦM...

- Mở cửa ra!!!Sói Anh!!!Mở cửa!!Mi mà làm gì đồi bại với Nhi là ta không tha đâu đấy nhé!!!- hà hét lên nhưng bên trong vẫn im lặng

1 giây

2 giây...

30 giây...

RẦM...

- Đồ chết tiệt!!!- là tiếng của Nhi

Cạch...

- Nhi...- hà nhảy xổ tới ôm lấy Nhi- Tên sói đáng nguyền rủa đó có làm gì em không?

- Có- Nhi đáp, rất thản nhiên

- LÀM GÌ????- hà muốn lòi mắt

- Hắn ta dám...- Nhi đang nói thì Kì Phong ở đằng sau bịt lấy cái miệng của Nhi:

- Bí mật của chúng ta, em không nên nói

- CÁI GÌ???Cái gì mà chúng ta???cái gì mà bí mật- Hà mắt chữ a miệng chữ o

- Điều kiện kèm theo- Kì Phong nháy mắt

- Chúng ta về- Nhi đẩy Hà

- Đợi đã

3 người quay lại nhìn Hàn Thu

- Tôi phải làm rõ chuyện này!!- hàn Thu nghiêm túc

- Làm rõ cái gì???- Kì Phong lườm Hàn Thu, không mấy thiện cảm (quá không thiện cảm thì có )

- Anh là gì của cô ta???Tại sao lại quen cô ta??- hàn thu chỉ vào Nhi, ánh mắt sắc như dao

## 12. Chương 12 : Sự Thật Đằng Sau Sự Thật

- Mày hỏi làm gì?- Kì Phong không tiếc bao nhiêu ánh mắt mà ném về phía Hàn Thu

- Thế chứ không phải mày giấu gì sao? Nếu không tại sao không nói?- HànThu cũng vậy, không nhường, không nhịn, cứ thế mà liếc Kì Phong

Hà và Nhi ở bên cạnh thật sự cũng không biết làm thế nào, chỉ thấy hơi có chút kì lạ, đây là anh em sao???

- Cô ấy là bạn gái tao- Kì Phong nói, mỉm cười miệt thị nhìn Hàn Thu,tay chỉ về phía Nhi, sau rồi mới quay đầu cười với Nhi một cách cực dịudàng!!!

Lần này thì khỏi nói nhé, không phải 1 mà tận 2 người đang há hốc

Đó là Hà và Hàn Thu

Tại sao ư?

Nhi đã có một thoả thuận gì đó với Kì Phong, vậy nên, việc chấp nhận làm bạn gái anh ta là không tránh được.

- Nhi...- Hà nhìn Nhi, mắt như muốn nói "Em nói đi, đây có phải giấc mơ không? cũng không phải ngày cá tháng tư mà"

- Đúng đó- Nhi thản nhiên như không có chuyện gì

- Tại sao lại vậy????- hà tiếp tục tra khảo

- Thì...là vậy

Hàn Thu thì đứng trân trân một chỗ, trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng,chính anh cũng không hiểu tại sao, trái tim lại đau như vậy???Có phải nó đã ngừng đập rồi không? Không ngừng đập được đâu anh à)

Chẳng hay có phải thấy Kì Phong có bạn gái trước mình nên cảm thấy khóchịu??? Hàn thu cũng cảm thấy cái lí do đó thật lố bịch!!!!!!! Làm gì có chuyện đó hả anh hai??) Nhưng có còn hơn không, anh là lấycái lí do mỏng như lá chuối làm khiên để không hét ầm lên "tại sao cô ấy lại là bạn gái của tên khốn kiếp này!!!!"

Trở về phòng, Hàn Thu nằm lăn ra giường, anh nhớ lại cái ngày đầu tiêngặp Nhi, ở trong con ngõ nhỏ, rồi sau đó giật mình, không phải ở chỗđó,thật sự là ở...Trên tầng thượng trường học!!!

Rồi anh khẽ mỉm cười, trong đầu bây giờ tràn ngập toàn hỉnh ảnh của Nhirồi, một gương mặt cực trẻ con nhưng tính cách thì không gì già hơn.

Anh không phát hiện mình đã bị Nhi cuốn hút, bởi suốt quãng thời giantrở về trước, cuộc sống của anh không có gì ngoài đánh nhau cả!!! Nên đó là lí do anh không có một mảnh tình vắt vai nào.

\*\*\*Nhi cũng về tới nhà khi trời đã tối. Anh trai thì làm mặt hầm hầm ngồi trên chiếc bàn ăn đã bày sẵn mấy món đã nguội hết...

Haizz...nhìn thế nào cũng giống bà vợ chờ chồng đi làm về muộn, tronglòng thì thấp thỏm nghi ngờ không biết chồng có ngoại tình không ...

- Anh trai ...- Hà bước vào, trưng ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi

Còn Nhi thì ngược lại, mặt cứ như là mình không hề có lỗi, bước vào nhà

- Chào anh trai, em về rồi

- Vào ăn đi, thức ăn nguội cả rồi- Anh trai quay mặt đi, đơn giản vì anh ấy đang chờ hai cô em gái nhỏ giải thích chuyện cả ngày hôm qua cả ngày hôm nay.

Nhi nhận ra trạng thái không- bình- thường ấy của anh trai nhưng quẳngcho anh cục lơ coi như không nghe, không thấy, không biết ( Chị Nhi gian manh dữ )

Nhi ngồi vào bàn ăn...Thử xem ai kiên nhẫn hơn...

- Được rồi, mau giải thích cho anh nghe đi, cả chuyện hôm qua lẫn hôm nay- Anh trai luôn là kẻ bại trận mà...hahaha...

- Chẳng có gì, em nhặt một con cún vừa đánh nhau với các con cún khác về nhà, em định đợi nó tỉnh như con cún trước đây rồi đuổi nó đi, nhưngchị Hà bảo là nó rất thú vị và tống lên phòng em, chị ấy bảo làm vậy đểanh đỡ shock...rồi hôm nay thì bố mẹ con cún đó và con cún trước đây hẹn em tới để cảm ơn nên em về hơi trễ

Xong, giải thích đến thế là cùng

Trong đầu anh trai chỉ nghe đúng một tiếng "Rầm" và không còn gì để hỏi nữa

\*\*\*Sáng hôm sau, người ta khônghề thấy bóng dáng của Hàn Thu hay Kì Phong trong trường, thầm nghĩ, vậycũng tốt, shock nguyên một ngày là đủ rồi, không cần đến ngày thứhai!!!!

Và ở một lớp học cực kì vắng, có một hồn ma đang nằm liệt trên bàn...

- OUCH... Cưng sao vậy?- Hà hỏi, cầm hộp sữa mút rùm rụp

- Gì chứ? hôm qua em mất ngủ cả đêm, sáng hôm nay thấy một đàn quạ bay trên đầu, thật xui xẻo

- Chào Nhi, Hôm qua tớ thấy cậu bị bắt, không sao, thật may quá- SongNguyệt kéo ghế lại gần- Mà cậu nghe tin gì chưa? Hôm nay, đại công tửcủa Showa sẽ đến trường để công nhận bạn gái trước toàn dân thiên hạđấy, không biết cô gái nào may mắn vậy nhỉ?

Nhi tránh không khỏi giật mình. Công nhận bạn gái????Haiz...tiêu rồi

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo Kì Phong tới liền nè, tay hắn còn cầm bó hoa hồng to đùng...

- Nhi- Hắn gọi

- Chào- Nhi đáp, quay mặt đi chỗ khác, tránh mấy thứ lấp lánh

- Thử đếm xem ở đây có bao nhiêu bông hoa hồng???

- Nhìn là đủ biết, 999 bông!!!

- ôi~~Bạn gái tôi có khác, Thật giỏi quá

Nhi không nói nữa ...

Không khí xung quanh im lìm

Cứ tưởng chỉ ho he một tiếng là sẽ đứt lìa cái đầu (Anh Phong cũng dữ chẳng kém anh Hàn Thu nha

)

- Nhi này, anh muốn, một lần nữa hỏi em, em hãy làm bạn gái anh nhé???

Giờ thì ai cũng có thể tưởng tượng được "thảm cảnh" này. Đám con trai thì há hốc, đám con gái thì lăn ra đất ngất xỉu....

Nhi hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng quay đầu lại, chỉ "ừm" một tiếng. Kì Phong đâm sốt ruột:

- Tiểu Nhi, anh cho em cái này...

Nhi quay qua và....

Oh my god

Một nụ hôn rất ngọt ngào...

Chỉ là khoảnh khắc chạm nhẹ giữa hai đôi môi...

Nhưng dù sao, với nhi, đó là nụ hôn đầu

Sau khi Phong buông ra, Nhi mặt đỏ ửng...

Đây mới chính là phản ứng của cô thiếu nữ bình thường nè

(oh yeah

)

Nhi nhìn Phong rồi nắm bàn tay lại:

- Tên kia~~Ai cho ngươi hôn ta hả????- Sau đó đôi uyên ương rượt nhaukhắp trường mà không sợ bị nhòm ngó, đơn giản, tất cả đã hoá đá ...

Đâu đó quanh đây, có một cặp mắt vô hồn đang căm phẫn nhìn hai người...

"Tại sao người được chọn lại là hắn mà không phải là anh??"

Dù chính anh không hiểu ...

Hôm nay mình đến trường làm gì...và

Tại sao trái tim thấy thật khó chịu

## 13. Chương 13 : Ghen?

Sau khi đuổi rượt chán chê, Nhã Nhi mệt mỏi lết xác lên tầng thượng thư giãn, vừa đi vừa \*\*\*\* "con heo Kì Phong".

Cạch

Cô mở cửa. Đứng trước mắt cô là một tấm lưng thẳng, hơi gầy, đôi vai hơi chùng xuống, mái tóc đen bay tứ tung theo chiều gió.

Ồ~Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc!!!

Anh nhận ra có người đằng sau lưng, nhưng chẳng buồn quay đầu lại

Cô cũng không có gì để nói với hắn, tiếp tục công việc của mình, tìm một chỗ yên lặng để vừa ngắm trời ngắm đất, vừa nghe nhạc...

Mỗi người một suy nghĩ ...

Anh quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng một người con gái, một người con gái đã chiễm lĩnh trí óc anh cả ngày hôm qua ...

Anh cảm thấy có cái gì đó thôi thúc anh về phía cô

- Là bạn gái của hắn sao?- Anh nói, trước khi cô đeo headphone lên tai,và trưng ra cái mặt như là thấy người ngoài hành tinh!!- Đúng không???

- Đ...Đúng..!- Chưa bao giờ cô nghĩ mình tàn nhẫn, nhất là bây giờ!

- Tại sao?- Anh hỏi, cảm thấy hàn khí bốc từ đầu đến chân, tại sao chỉcần một câu nói của cô mà có thể làm trái tim anh đau đến thế?

Anh không hiểu nổi ...

(Tệ quá anh ơi~ Thế này thì Kì phong có cơ hội rồi~)

- Thì... - Cô thề với trời đất rằng, cô hoàn toàn không cố ý chọc vào ổ kiến lửa hàn Thu!!!

Anh kéo đôi bàn tay của cô về phía mình, mạnh bạo, nắm lấy chiếc cằm bénhỏ (tội nghiệp) mà nâng nó lên, ép môi mình vào môi của cô, không dịudàng, không đê mê mà chỉ có sự trừng phạt.

Hiện tại thì Nhi đang trơ ra đó không biết phải phản ứng ra sao...

Chỉ trong có một ngày mà cô bị hôn đến hai lần?

A a a a...

Sau khi lấy lại ý thức, cô cố sống cố chết đẩy anh ra trước khi bị người khác nhìn thấy mình có hành vi "bất chính"

-Anh điên à?- Vừa thở vừa nói

- Ừ...

- Hả?

- Tôi đang điên đấy! Đang nổi khùng đây!

Nói rồi anh đi xuống dưới lầu, làm bộ mặt hầm hầm

Tại sao????

\*\*\*-Có ai nói cho tôi vì saokhôngggggggg?????Cái tên chết bằm kia!!!Nhà ngươi muốn gìđâyyyyyyyyy!!!!- Cơ hội để Nhi giận không nhiều, đây là một cơ hội hiếmhoi...

Ai~Thật không hiểu nổi lũ con trai trên trái đất này...

Bỗng dưng có tin nhắn, cô mở điện thoại:

"Mai có rảnh không?"

Là của Kì Phong

"Không"

"Gì kì vậy? Mai ta hẹn hò nhé"

"Không điên"

"9h anh qua đón ^^"

"Không"

.....

....

...

..

.

-Á~Lại tên điên này nữa- Cô kêu trời kêu đất- Làm ơn tha cho con trời ơi

~\*\*\*Nhắc đến Hàn Thu, sau khi dờikhỏi trường (ngay lúc ấy) thì đi xả xờ trét ở quán bar, đang uống rượuthì có lũ người từ đâu lại gần gây hấn, vậy là đánh nhau...

Sau khi làm một phát ở khoé miệng, một cú ở dưới mắt 5 phân thì anh mới lết cái thân tàn ma dại về nhà...

Trước đó, anh có rẽ qua nhà Nhi, nhưng chỉ đứng ở ngoài ngắm nhìn, thảhồn vào hương thơm dịu dàng của hoa sữa, giống như được mẹ ôm vậy!

Sau khi về nhà, anh lại đụng mặt Kì phong đang hớn ha hớn hở vì mai được hẹn hò với Nhi nên tâm trạng trái ngược với cậu em, vì thế, cũng chẳngchâm chọc Hàn Thu như mọi ngày.

-Ngứa mắt quá - Hàn Thu sau khi dán hai miếng băng cá nhân và tắm rửa thì ngồi ở ghế sô pha phòng khách

- Tao không thèm đi chảnh choẹ với mày, mai tao đi hẹn hò rồi hahah...Thật là hạnh phúc quá~

Đùng một tiếng....

## 14. Chương 14 : Not That I Do Not Love You

Trong tình yêu,nếu để từ bỏ bất kì một cơ hội nào thì tình yêu đó chắc chắn biến mất mà không để lại cơ hội thứ hai. Vì vậy, nếu có thể, xin hãy níu giữ, thậtchắc trong vòng tay của bản thân

\*\*\*Hàn Thu sau khi nuốt hết mấycâu nói của Kì Phong thì thấy cực kì khó chịu, thầm nghĩ anh bị bệnh,nếu không thì tại sao lại không theo phản xạ đứng phắt dậy?

- Mày sao vậy?- Kì Phong nhếch mép cười đểu giả- Ghen tỵ thì kiếm một cô bạn gái đi

Nói rồi Kì Phong đứng dậy đi lên phòng mà quên mất, chiếc điện thoại còn nằm trên bàn. Ngay sau đó, điện thoại phát tín hiệu có tin nhắn, HànThu mới để ý thấy chiếc điện thoại đang nằm ngon lành trên bàn, thật sựkhiến người ta tò mò...

Nhưng có lẽ, Hàn thu không nên mở nó ra để xem tin nhắn, bởi làm vậy chỉ khiến trái tim anh lại một trận đau đớn...

Nhất định phải đi khám!!!!

" Mai em không đi lúc 9h được, đổi thành 3h chiều được không?Em phải làm bài tập!"

Tất nhiên đó là tin nhắn từ máy điện thoại của Nhi, nhưng điều đó khôngcó nghĩa là Nhi là người nhắn. Haizz...Trừ phi Kì Phong nhắn tin màođầu, không thì đừng hòng cô nhắn cho anh.

Đúng, tuy là máy của Nhi, nhưng người nhắn là Hà, phải, Thanh Hà!!!

Sau khi nhắn tin xong,con người ngu ngơ nói với em gái mình:

- Kì Phong anh ta bảo mai 3h chiều đi chơi, 9h anh ta bận- nói rồi nhanh tay xoá tin nhắn

Cùng lúc đó, Hàn Thu nhận được tin nhắn cũng không có ý định nói với KìPhong, sau khi xoá tin nhắn, để xuống bàn, anh bật tivi lên coi, khôngmay nó chiếu ngay một cảnh hôn nóng bỏng giữa hai con người. Và thànhcông trong việc khơi lại trong anh nụ hôn hồi chiều với Nhi....

Kì Phong đi xuống nhà lấy điện thoại, tí ta tí tởn đi lên phòng mà không biết, ngày hôm sau anh sẽ bị leo cây!!!!

Thanh Hà sau khi tính toán rằng chắc chắn khi chờ lâu quá Kì phong sẽgọi cho Nhi và bại lộ tung tích thì cô đã phải kì kèo muốn đứt lưỡi đểNhi đổi điện thoại cho cô một ngày

Bốn con người...

Mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng riêng...

Có người hạnh phúc tột cùng vì được chìm đắm trong cái bẫy tình yêu

Có người đau khổ, trái tim cứ đập thình thịch, cứ ngỡ mình bị bệnh

Có người hí hửng bởi sắp được xem kịch hay

Có người chẳng có tâm trạng gì, dù mai là ngày hẹn hò đầu tiên trong đời của cô

Cái gì đến sẽ đến...........................

\*\*\*Thực ra, Hàn Thu đang phân vân....

Sáng sớm, à, 8h30' sáng, kì phong khoác áo tươi cười "ra đi" làm "hai ông bà già" không khỏi ngỡ ngàng

- ăn sáng đã con- bà Thanh Hoà, bà vợ cả của ông chủ tập đoàn Showa chưa hết choáng váng

- Con sẽ ăn sáng cùng cô ấy- kì phong đáp lại bằng một nụ cười chân thật hiếm hoi

- Cô ấy???- ông Showa phun hết ngụm cà phê trong miệng ra

- Hôm nay con đi hẹn hò- Kì Phong lại khoe răng

- Ai dà~Cô bé nào mà xấu số thế? Để bố mẹ cá cược xem bao giờ con đá cô ấy nhé?- Bà Thanh Hoà mỉm cười

- Không bao giờ con đá cô ấy đâu, có chăng thì chỉ cô ấy đá con thôi- Kì Phong nhắm tịt mắt cười cười

- Ai chà, là ai thế?- Bà tiếp tục hỏi, càng hỏi càng tò mò

- Nhi, Nhã Nhi...

Rầm.......................

Chẳng phải Hàn Thu cũng thích con bé đó sao? Giờ Kì Phong...

Nói rồi Kì phong chào bố mẹ rồi mất bóng

Giờ này, anh đâu biết, "cô ấy" đang nằm lăn lóc ở trên giường, đinh ninh là 3h chiều mới phải có mặt

Haizz...

Hàn thu thì đang phân vân...

Cuối cùng anh quyết định, nhất định phải làm rõ cảm xúc này, mà muốn làm rõ thì phải đến gặp đương sự, đó là Nhi!

Và nếu làm không rõ được thì hãy tới bác sĩ

\*\*\*Hiện tại, thời tiết đang khoác lên mình lớp áo mùa đông lạnh lẽo

Thật sự chờ một người con gái dưới thời tiết này thì anh mới làm lần đầu, thật sự thấy hồi hộp

\*\*\*Bốn con người....

Mỗi con người đều có công việc

Người thì đang hồi hộp chờ đợi

Người thì đang lo lắng

Người thì đang ngủ ngon chẳng nghĩ ngợi

Người thì nằm mơ cũng trông thấy bộ dạng bị cho leo cây tức cười của người kia

......................

Thế mới là cuộc sống

## 15. Chương 15 : Ninny

Chờ...chờ...chờ đợi........................

Từng giây...từng phút...từng giờ....................

Hơi thở của anh đã đông cứng, bàn tay không còn cảm giác....

Anh, đã chờ đúng 3 tiếng 30 phút...

Mất kiên nhẫn, anh rút điện thoại gọi cho Nhi, nhưng gọi đến cuộc thứ 5 mới có người nghe máy:

- Nhi à?

- Ờ, thế không thì là ai...- Cái giọng Nhi quen thuộc vang lên, kèm theo giọng cười cười, anh có cảm giác, đó không phải là Nhi

- Đúng là Nhi không?

- Ơ...cái anh này hay nhỉ?

Sau đó Hà cụp máy, cười he he...

Cuộc gọi tiếp theo vang lên, Kì Phong tiếp tục gọi, Hà khoái chí nhấc máy:

- Số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ chăn, xin quý khách gọi lại sau, heheh...

- ...- Lại cụp mấy

Anh bó tay, phóng xe tới thẳng nhà Nhi, nhưng đâu biết rằng, Nhi đã ratiệm thức ăn nhanh sau đó mới tới công viên giải trí. Lúc phong đến thìNhi đã bị Hà đẩy đi lâu rồi

Anh bấm chuông.

- Nhi không có nhà.-Hà ra mở cửa, đáp một câu củn lủn

- ...- Phong quay đi, hơi ấm ức một chút

- Đợi đã...- Hà kéo tay phong lại

- ...- Phong quay lại, nhíu mày thắc mắc- Có chuyện gì

- Cậu có vào nhà đợi Nhi không?Nó sắp về bây giờ- hà cười gian manh

- ...Phong hơi phân vân, có nên ở hay không? Nhìn mặt con nhỏ này có chút không yên tâm, haizz...

3PM...

- Tên chết tiệt nhà ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!Dám cho ta leo cây,bớ tên phong láo toét...Ta thề ta không bao giờ tin ngươi nữa!!!Tathề!!!!- Nhi nắm chặt tay làm gân xanh nổi lên tùm lum, haizz...khônghiểu sao cô lại tin tên đáng chết đó

Một bước định về thì cô nghe có giọng nói đằng sau, một cái giọng mà cô không biết phải đối diện với chủ nhân nó thế nào nữa

- Tức giận đến thế sao?

Cô quay lại. Quả nhiên...

- thì...thì sao chứ?- Cô bối rối, đỏ mặt, nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua là muốn độn thổ, tại sao anh ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra thếnhỉ? tên chết tiệt

Cô nghĩ vậy là đâu có biết. Vì giữ gìn hình tượng lạnh lùng vô cảm màanh phải chịu nội thương để làm ra vẻ bình thường, chứ anh đang ngượngchết đi được (rồi đó rồi rồi đó Ta thành công rồi )

- Thì sao à?

- Này, sao anh vô duyên thế?- Cô nhanh chóng biến ngượng ngùng thành tức giận- Nói chuyện vô duyên, mặc kệ anh!!

Nói rồi quay lưng bước đi

- Tôi muốn hỏi- Anh nói với, trời ơi~sắp không chịu được rồi, sao tim anh cứ đập thình thích thình thịch thế này?

- hỏi cái gì?

- Cô thích kì phong thật sao? (anh giai ơi, tại sao lại tự hành hạ mình thế? )

- Thích thì sao?...- Cô đáp, đang định thêm vế sau là:không thích thì sao nhưng Hàn thu đã chạy mất dép rồi

\*\*\*Hàn Thu phóng ngay cái moto đời mới tới chỗ bác sĩ.

- Bác sĩ!Tôi bị bệnh

- hở?- Tội ông bác sĩ già, chẳng biết gì mà tự nhiên bị xách cổ lên

- Tim tôi thỉnh thoảng tự nhiên đập mạnh hơn, đã thế nó còn rất đau, có phải tôi bị bệnh tim rồi không?

Sau 1 giây ngỡ ngàng, ông bác sĩ ôn tồn:

- Đúng, cậu bị bệnh, nhưng không phải bệnh tim...

- Thì là bệnh gì? Ung thư?

- Không

- Sốt ruột

- là bệnh yêu

- á...

- Nếu cậu muốn chữa khỏi, hãy đến gặp người làm trái tim cậu đau đến vậy là ổn thôi

## 16. Chương 16 : Who Is "climbing Tree"?

Tác giả rất muốn nói về tâm trạng Hàn Thu vào giờ phút này, nhưng mà tiếc rằng, chúng ta phải "soi" vào cặp đôi Kì Phong-Thanh Hà ở nhà đã...

- Bao giờ Nhi về?- Phong nói, dường như không hề quan tâm đến Thanh hà nhưng thực tâm thì đang dò xét xem cô định làm cái gì.

- Không biết- Hà đáp, rót nước đẩy tới trước mặt Kì Phong, thực ra cô muốn hắt cả cốc nước vào mặt anh cơ!!! (Chị này được đấy )

- Sao lại cầm điện thoại của Nhi?- Anh lại tiếp tục hỏi

- Của tôi giống của Nhi nên cầm nhầm- Hà chối bỏ không thương tiếc, lído hoàn hảo, có điều mặt cô không giống nổi tâm trạng vui mừng hứng khởi (đóng kịch phải đóng cho đạt chứ )

- Tôi về- Phong không chịu nổi nhà chỉ có hai người, đành đứng dậy,trong thâm tâm lo sợ Nhi sẽ bị ai đó bắt cóc đe doạ, ví dụ như kẻ thùcủa anh chẳng hạn. Nhưng mà nãy giờ chưa có cuộc gọi nào cả...

- Tốt- Nhi nói, ít ra ngươi đã phí hoài cả một ngày, kakaka....

Nhưng mà, tiếc thay cho Hà, khi Phong đi đến cổng thì cũng vừa gặp Nhivề [Hà: tác giả!!!!Tại sao lại cho tên sở khanh ấy gặp em gái tôi????Tôi đã mất công bày kế hoạch!!!Đồ phá đám!!! ]

- ơ...- Cả hai đều ngơ ngác

- Này, tên khốn kiếp kia, ai cho ngươi cho ta leo cây hả?????- Nhi nhìn Kì Phong, ánh mắt phẫn nộ, trên đầu bốc lên một đám khói

- Em? Em leo cây ư??- Kì Phong cũng ngơ ngác không kém

(P/S: Ngay lúc này thì Hà đang rón rén bước vào nhà, một bước lên phòng khoá cửa tự kỉ ^^)

- Phải, tôi chờ anh một tiếng đồng hồ anh có biết không hả?

- Nhưng anh đã hẹn em lúc 9h rồi mà?Anh cũng chờ em mà không thấy..

- Không phải anh bảo bận đổi xuống 3h chiều sao?

- Không, anh đâu có...Ai bảo em vậy?

- Thì...Hà...

Cả hai nhất loạt quay về phía Hà, nhưng chỉ nhìn thấy khoảng không trống vắng, còn người thì đã đi xa rồi ( chị ấy chuồn nhanh dữ)

Kì Phong sau khi hết ngơ ngác mới phì cười

- Anh có thể hẹn lại em bù vào tối nay không?- Anh cười, nụ cười sát gái

- Không- Cô từ chối thẳng toẹt, trong cuộc đời anh cua không biết baonhiêu gái, lần nào hẹn hò thì chỉ có "bạn gái" anh gọi điện hẹn, lần này thì một cơ hội hẹn hò anh cầu xin mà đối thủ cũng không cho, thật đaukhổ!!!!

- Thì cứ coi như em nể mặt anh đã chờ em 4 tiếng ngoài trời đi, cộng thêm 3 tiếng ở nhà em nữa, đi chơi với anh đi

Cô cũng hơi do dự...Có nên đi hay không?

-------------------------------------------

Chập tối, ông bà nhà Showa đang ăn cơm thì thấy Hàn Thu về, thất thểu,không phải gương mặt của người thất tình thì là gì???? mà giờ cũng chưathấy Kì Phong về

- Con sao vậy?- Bà Thanh Hoà đi tới chỗ con trai, trìu mến nhìn anh

- Con nghĩ con bị bệnh, nhưng bác sĩ lại bảo không phải

- Con bị bệnh???- bà thanh Hoà hoảng hốt, đưa tay lên sờ trán anh, không sốt, nhưng mà hơi lạ,bình thường, anh đi đánh nhau về, vết thương nặngthế nào cũng không chịu đi gặp bác sĩ, chỉ đồng ý băng bó ở nhà, giờkhông hiểu vì sao lại tự mình đi gặp bác sĩ mới chết- Con bị bệnh gì?

- Con không biết- mặt anh tối sầm, hối hận vì nói ẹ quá nhiềuchuyện, anh thầm cầu nguyện ẹ anh đừng hỏi anh câu tiếp theo, đừnghỏi anh cái "câu ấy"

- bác sĩ bảo con bị bệnh gì?- Quả nhiên, mẹ anh hỏi đúng tim đen rồi,anh trả lời mẹ sao đây? Nói với mẹ là anh mắc bệnh...Không đời nào!!!!

- Không có gì, thôi con lên phòng đây

--------------------------------------------------------

Con trai đi rồi, bà Thanh Hoà mới dám nói với chồng:

- Em lo cho chúng quá. Vốn quan hệ đã không tốt, giờ cùng yêu mến mộtngười con gái lại càng tệ cho xem, mà mình xem, có phải Kì Phong đã thay đổi rồi không? Thằng bé vui vẻ cởi mở với chúng ta hơn, thế mà anh bảo, có trời mới thay đổi chúng được- bà nguýt chồng một cái dài cả thế kỉ

- Gì???Anh đâu có biết Kì Phong dễ thay đổi thế đâu? Có lẽ Hàn Thu sẽkhông như Kì Phong đâu, sẽ không thay đổi dễ như Kì Phong đâu- ông chủtịch tập đoàn Showa vừa gặm đùi gà vừa nói (nhầm rồi cụ ạ )

- Rồi anh xem

- Mà này, nếu em lo chúng sẽ có quan hệ tệ hơn, vậy anh có phương án B rồi

- Phương án B?- Bà nhíu mày, dự cảm có chuyêẹ không hay

- Phải...- cắn một miếng- Anh đã tìm cho Hàn Thu một vị hôn phu

- Hả?- Cằm của bà suýt tí nữa rơi xuống đất- Anh nói cái gì? Vị hônphu?haha...Anh nghĩ con của anh là ai? gấu chắc? hay là hổ được thuầnhoá????Haha...Anh ép nó được, em cho anh cưới bà vợ thứ 3- Bà tiếp tụclăn ra cười

- Đừng có đùa- Ông đặt miếng thịt gà xuống đĩa- Anh tin vào con mắtnhìn người của anh mà. Cô gái này là con gái của đối tác, vô cùng sắcsảo kiêu ngạo, tất nhiên là xin đẹp chẳng kém ai, chắc chắn níu chânđược thằng Hàn Thu nhà mình- ông cười ha hả...

Bà Thanh Hoà thở dài, hơn ai hết, bà hiểu được thằng con mình, tuy giờnó chưa nhận ra, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra thôi, tại sao chồngbà không hiểu nhỉ? Thôi thì bà cứ buông xuôi vậy

## 17. Chương 17 : Evening Appointments

Nếu có người hỏi ta, một cuộc hẹn lãng mạn cần có những gì? Thì chắc chắnbạn sẽ phải tưởng tượng tới một khung cảnh yên tĩnh, bốn bề tối đen, chỉ có chập chờn những ánh nến, người con trai mặc ple, hay đồ trẻ trung gì cũng được nhưng chắc chắn phải hợp thời, người con gái thẹn thùngngồi đối diện, không khí ngượng ngập bao trùm xung quanh....

Nhưng, tại sao cuộc hẹn của Kì Phong lại khác một trời một vực vậy???

Vừa bước vào căn phòng sặc mùi lãng mạn ấy, Nhi ngay lập tức kêulên:"Tối quá, mau mở đèn". Tiếp, mấy bản nhạc nhẹ nhưng tràn ngập tìnhcảm vang lên thì cô kêu không thích, cô thích youth music, lively musicvà rock hơn

Ai đời đi ăn tối lãng mạn lại nghe rock?

Nhưng thế nào mà anh lại chấp nhận

Đổi lại, cả một buổi tối, anh nhận được...một nụ cười hiếm hoi của cô, có thể coi là không bị lỗ (thật sao trời? )

- Em nên cười nhiều, bởi vì nụ cười của em rất đẹp- Anh thề rằng, đây là lời nói tận đáy lòng của anh, nhưng đáng tiếc rằng, mọi khi anh đóngkịch quá đạt, đạt đến nỗi, không ai có thể phân biệt được, đâu là thậtđâu là giả nữa...Trong trường hợp này, Nhi sẽ cho là giả, đúng, làgiả...Ai~Thật khổ tâm...

- Ồ, cảm ơn...- Cô nói, cố gắng song không giấu được sự lạnh lùng

- Em không tin à?

- Chắc là tin

-----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi mọi thứ đã trở lại vị trí vốn có của nó, Nhi đang lăntrên giường, Phong thì thức trong một đêm hạnh phúc, Hà thì nằm sợ hãi,trằn trọc vì hãi ai đó sắp "làm thịt" mình, Hàn Thu thì khỏi nói, anh mơ thấy ác mộng: anh đi tỏ tình với con nhỏ Tiểu Yêu Nữ ấy bằng một bó hoa có 1000 bông (có nghĩa là hơn kì Phong 1 bông, sao mà chẳng thấy ýnghĩa gì hết) thì bị cô nhỏ vứt thẳng toẹt, anh bật dậy, ở ngoài đời đã đành, tại sao mà lại chui hẳn vào trong giấc mơ làm phiền anh nữa? Đúng là Tiểu YêuNữ, anh nên tránh xa mới được, nói sao thì nói, còn lâu anh mới thíchmột người như cô ta!!

Ngồi trong bữa sáng của Nhà Showa có thêm một con người khó chịu, đó là bà Bạch Liên, mẹ Kì Phong

- Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Tôi tưởng cô ta phải ở ngôi biệt thự ở Bellivel chứ?- Bà Thanh Hoà bất mãn nói

- À, anh có việc muốn nói với cả nhà- ông Showa đưa đồng hồ đeo ở cổ tay lên nhìn- Chắc là sắp tới rồi

- Sắp tới? Ai sắp tới hả Ba?- kì Phong cười vui vẻ

- Con sắp sái quai hàm rồi đấy- Bà Thanh Hoà lườm

- Rồi mà...Chỉ tại con...vui quá..- Phong lắp bắp gãi đầu

Kính koong....

- À, tới rồi- ông Showa liếc sang hai thằng con trai- Bạn của ba, các con cư xử cho lễ phép đấy

Không ai nói gì

Tiếp theo, bước vào phòng có 3 người, có một người đàn ông trung niên, 2 đứa con gái, đầu tóc nhuộm một đứa vàng một đứa đỏ

- Chào ông Showa, thật ngại quá, ông mời chúng tôi tới ăn bữa sáng thế này...- người đàn ông nói, theo phép lịch sự chào hỏi

- ăn sáng ư? Hôm nay con phải đến trường- Kì Phong thì thầm với 2 bà mẹ, phải đến chứ, đến để tận hưởng hạnh phúc của một con người đang yêu,không thể cách xa bạn gái một giây phút nào nữa

- Đến cái gì mà đến, mọi khi con bỏ học hoài, giờ cũng vậy có sao đâu-bà Thanh Hoà Khó chịu nói vì đang ngứa mắt ai đó đang ngồi ung dung đằng kia

- mẹ chẳng hiểu tâm lí của một người con trai đang yêu gì cả- Anh thở dài, tí nữa sẽ lén chuồn đi

- à...đây là hai đứa con gái của tôi- ông chỉ vào một cô gái tóc vàng, ăn mặc theo phong cách lolita- Con giới thiệu bản thân đi

Cô gái cúi người một góc 45 độ, dịu dàng trả lời:

- Em là Tiểu Hương, sau này xin nhờ mọi người giúp đỡ

- Tiểu Tiểu?- Kì Phong đang gật gù, nghe thấy thế thì phá lên cười- Đi tiểu á?

- Kì...Phong- ông Bố lườm, anh vờ ngồi im re

- Còn em là Tiểu Hằng- Cô gái tóc đỏ cũng cúi người theo- Tiểu Hương là chị gái em

- Lại Tiểu...- Phong cố nén cười, vai run bần bật

- Phong...- ông bồ nguýt một cái

Bữa sáng cứ thế kéo dài, bình yên lắm, cho đến khi...

- ĐÍNH ƯỚC?- Hàn Thu nhảy dựng lên

- đúng vậy, con xem, Tiểu Hương dễ thương lại lễ phép như vậy, sao lạikhông tâm đầu ý hợp?- "Ông Bố" cố vớt vát, trong lòng không khỏi thấpthỏm sợ thằng con hổ báo của mình đạp đổ mâm cơm vừa mới được dọn ra,đáng lẽ phải nói sau khi ăn cơm mới phải

-Không thích- Hàn thu đáp gọn lỏn, mặt hầm hầm

- Đúng, con cũng không muốn, con có bạn gái rồi, tâm đầu ý hợp rồi- Phong chen ngang

- Ai biết bao giờ con đá nó? - "ông bố" nhắm mắt lại- Quyết định vậy đi, Tiểu Hương với Hàn Thu, Tiểu Hằng với Kì Phong- Nói rồi chạy biến

- Sau này xin các anh giúp đỡ nhiều- Tiểu Hương cúi đầu

Giúp đỡ cái khỉ ấy, lòng tôi chỉ có một mình Tiểu Nhi thôi!!! Kì Phongmuốn hét câu ấy lên lắm, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng, nghĩ thầm: Ông bố kia, hãy cứ đợi đấy! (Anh hùng trả thù 1 tỷ năm chưa muộn mà )

Trùng hợp rằng, cả Hàn Thu và Thanh Hoà đều nghĩ y như vậy, Bạch Liênthì không nói gì từ đầu chí cuối, chỉ cười mỉm, e rằng bà ta lại sắp cóâm mưu gì đây

## 18. Chương 18 : Trốn Chạy

Nếu không phải Kì Phong đã thực sự thích Nhi thì chắc chắn ngày hôm nay, anh ấy sẽ đồng ý vớibố mình chuyện làm quen con gái “đối tác”. Dù sao cũng chỉ là đùa vui,hết hứng thú thì bỏ, đâu có chuyện lại còn làm lễ đính hôn nữa? Đùa vui, Kì Phong cũng chẳng mất cái gì, cùng lắm là ăn một cái tát

Nhưng từ quen Nhi, Phong lại không nghĩ vậy. Nhi có một cái gì đó rất lạ, mà chỉ có mình Nhi có, sự cuốn hút? Chắc thế…

Người ta thường không để ý, nhưng có một điều kì lạ là, nếu thích, yêuquý một ai đó, người ta thường ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng chỉ có khi ở gần người mình yêu mến. Một mùi hương đặc trưng không ai giống ai, cũng không phải là một mùi nước hoa của nhãn hiệu nào, một mùihương yên bình

Có thể vì thế mà Phong ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ người Nhi. Mộtmùi hương có pha chút mê hoặc của hoa sữa gần nhà, mùi xà bông còn vương lại, mùi bông phiến ở quần áo, hay một mùi gì khác mà Phong cũng khôngbiết là mùi gì, không thể định nghĩa được…

Cậu chạy như bay đến nhà Nhi, thật may là kịp, Nhi đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài từ nhà bước ra, hơi giật mình khi thấy Phong:

- Anh…?

- Chưa nhớ tên anh sao?- Phong mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi- Vậy mỗi ngày, anh sẽ nhắc tên của anh cho em nghe, đồng ý chứ?

- Kì…Phong?- Cô nhăn nhó, mỗi ngày đều nhắc ư? Thế thì cô bị bội thực mất!

- Em nhớ rồi đấy!- Kì Phong cười, xoa đầu Nhi, gương mặt đầy vẻ nuông chiều và có chút…bất trị!

- Làm gì thế? Ngứa mắt quá đi!- hà lập cập từ trong nhà chạy ra. Anh trai cũng theo sau

- Em chào anh!- Kì Phong cúi đầu chào “anh dâu tương lai”, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt!

- Chào…- Anh trai cười, lộ hàm răng trắng sáng, chắc mẩm, Nhi à, em tìm được mỏ vàng rồi! mau đào thôi!- Cậu là Kì Phong?

- Dạ vâng

- ừm, không có gì, mấy đứa đi học đi, muộn mất rồi!- Nụ cười thường trực, anh trai không ngớt cười.

------------------------------------------------------

- Anh trai sao thế?- hà nhướn mày hỏi chính mình

- Sái quai hàm mất- Nhi lạnh lùng

- Hả?

“két”

Một chiếc xe đen đỗ xịch trước mặt 3 đứa, một giọng nói vừa lạ vừa quen vọng ra:

- Lên xe đi- Bà bạch Liên cười, ánh mắt sáng lên

Nhi quay đầu nhìn Kì Phong, Phong cũng vậy, ánh mắt bối rối hơi lo sợ:

- Nhi đi trước đi, phong sẽ đuổi theo sau!

Khi hai chị em đã đi khuất

- Mẹ, mẹ làm gì thế?

- làm gì ư? Mẹ muốn nói chuyện với cô bé đó- Bạch liên đánh mắt theo hướng hai cái bóng vừa đi khuất

- Con đã nói mẹ đừng động tới cô ấy nữa!

- Con tưởng mẹ không biết vì sao cô bé ấy lại đồng ý làm bạn gái một đứa trăng hoa như con sao?

- Đúng đấy, nhưng con không tin, cô ấy sẽ không yêu con! Và mẹ đừng xen vào việc của con!

- Thoả thuận đó…- Bạch Liên nhanh chóng tiếp lời

-…

- Con sẽ thất bại- Nói rồi phóng xe đi thẳng

## 19. Chương 19 : Hẹn Hò Đôi

Bước từng bước nặng trịch trên con đường quen thuộc, Nhi cảm thấy lòng mình trống trải.

- Hà, chị đến điểm danh cho em nhé!

- Hả? Em muốn nghỉ học????

-Uhm...

- Này, khoan, đợi đã...đợi!!!Nhi!!!!Em chạy đi đâu vậy????

- Em sẽ về đúng giờ, em sẽ không tắt điện thoại đâu!- Nhi ngoái đầu lại

-----------------------------------------------------------

- Nhi đâu?- Phong chạy lại, mặt đầy mồ hôi, thở gấp

- Hỏi làm gì?- Hà cau mày

- Bạn trai mà không có quyền biết bạn gái mình đang ở đâu sao?

Hà cắn môi, nghiến răng:

- Đi chơi rồi.

- Hả?- Quá ngỡ ngàng

Hà lườm Phong, sau đó khoác cánh tay Phong:

- Chúng ta cũng đi!

- Hả?- Phong ngỡ ngàng lần 2- Cô bị đứt dây thần kinh số mấy mấy rồi à? Tôi không thích hẹn hò với một đứa con trai!

Hà nghiến răng, trời, răng cô sắp gẫy hết cả hàm vì cái tên ngu ngốc này rồi!

- Người ta đã nói rồi, người ta muốn đi chơi...- Thật ra Hà cũng mắc óivì cái cách này, những biết làm thế nào đây? Chẳng phải Hà có khuôn mặtcủa Nhi sao?

Phong cứng họng, có một tia sét roẹt qua...

-------------------------------------------------------------------

"Soạt"

Vùng đồng cỏ xanh này đẹp nhất thành phố nhưng lại chỉ có một số ítngười biết, cảm giác thả hồn theo gió thật là hạnh phúc! Nhi hít mộthơi, những bụi bặm khó chịu thường ngày dường như đã tan biến

"Bộp"

Nhi úp sấp mặt xuống đất, thật là khó chịu! Tên đáng chết nào ngangnhiên nằm ngủ ở đây để cô vấp phải thế? Cái tên chân dài khốn kiếpnào???

- Hả?- Bạn biết Nhi gặp ai không? Thật là sô phận đã sắp đặt những thứ thuộc về nhau, thì dù có chết cũng không tách ra được

- Àh...Hàn Thu?

- Sao cô lại ở đây?- Hàn Thu cau mày, những vết xước loang máu trên mặt tố cáo việc cậu vừa làm

- Tôi ở đây thì sao? Đồng cỏ này của riêng anh chắc?

-...

- Anh lại đi đánh nhau à?- Nhi cởi chiếc cặp, mở khoá, lấy ra một chiếc urgo hình thỏ vô cùng dễ thương

- Cô làm gì thế?- Không phải định dán cho anh thứ đó lên mặt chứ?

- Đưa mặt đây!- điều anh sợ đã diễn ra, ánh mắt Nhi nhìn Hàn Thu như đe doạ: "Đưa mặt đây, hoặc chết"

- ...

- ?

- ...

Thấy Hàn Thu bất động, không hề có ý định đưa mặt ình dán, Nhi vốnnóng tính, chẳng qua chỉ bọc trong lớp vỏ thờ ơ, lấp tức kéo đầu Hàn Thu tới gần sát mặt mình để dán urgo...

Ôi cái cảnh thân mật này có giống phim Hàn Quốc quá không?

Dán xong, lập tức Nhi bật cười, đúng là những vật dễ thương luôn làm người dùng nó dễ thương luôn!

Hàn Thu cau mày, méo xệch

- hahha...Dễ thương thật!

Ối ối...Ai nói gì? Ai nói gì? Hàn thu được khen là người dễ thương...Ối ối...Chúa trời sinh nhầm người rồi!!!

Hàn Thu mặt thoáng đỏ lựng, á á...Anh còn là Hàn Thu của ngày trước nữa không?

Anh toan chạy cái vèo ra chiếc môtô đỗ ở mép sông thì bị tay Nhi kéo lại

- Làm ơn...

- ...

- ...Thật buồn chán, đưa tôi đi cùng với

-----------------------------------------------------------------

- Đi "game's Man"!

- Không!

- Tại sao?

- Đi chơi với người khác ngoài bạn gái là có lỗi!- Phong vẫn giữ vững lập trường

- Bớt nói vớ vẩn đi, anh có bao nhiêu cô bạn gái hả? Một lần hẹn hòkhông phải anh tiết kiệm thời gian nên hẹn hò với một lúc 2 cô sao?

-...- Ách

- Đi!!!

## 20. Chương 20 : Đo Tửu Lượng, Ai Thua??

Ở một quán bar khá đông đúc, những ánh đèn nhiều màu di chuyển khắp nơi làm cho người ta cảmgiác choáng váng. Những mảng màu tối thi nhau uốn \*\*, không ngừng lắcbên này lư bên kia

- Tới đây làm gì?- Nhi hỏi, nếu không bám vào áo Hàn Thu, chắc chắn cô sẽ lạc mất.

- Chơi, không phải cô bảo đang rất buồn chán sao?- Hàn thu lấy lại vẻphong độ rồi, thật may quá, nếu có ai biết anh vì một cô gái mà đỏ mắttía tai chắc cả đời này anh cũng không thể ra khỏi nhà mất.

- Nhưng…chỗ này có hơi quá…!!!- Nhi rất ngại mang tiếng con gái hư

- Ở đây đều bằng tuổi cô trở lên hết, à, một số ngoại lệ là kém tuổi cô- Hàn Thu cười nhếch mép, haha…Tiểu hồ ly cũng có cái sợ phát run rồi, dễ thương quá! Á?Cái gì?Dễ thương ư? Anh vừa nghĩ cái gì? Không thể nào?Nghĩ cô ta dễ thương, đầu óc anh có vấn đề rồi!

- Buông tay ra, tôi vào nhà WC!- Anh nói, phải vô đó rửa mặt cho tỉnh táo

- Cho tôi đi với…À, ý tôi là…Tôi sợ lạc mất anh!- Nhi đỏ mặt, sao có thể lỡ lời như thế chứ?

- Ra đứng bên đó- Anh chỉ ra quán rượu bên phải

-…

Nhi lật đật đi từng bước nhỏ tới quầy rượu

- Chào cô bé, lần đầu tới đây phải không?- Anh chủ quầy rượu khoảng 20, cười híp cả hai mắt…Ít ra trông có vẻ…đứng đắn!

- Dạ..!- Nhi hơi sợ- Anh có thứ gì uống mà không say được không?

- Không có- Anh ta cười- Ở đây nhẹ nhất là rượu, còn có người dùng cảchất kích thích kia kìa- Anh chỉ vào một đôi nam nữ đang ở bên sàn nhảy

Tim Nhi vọt ra một cái

- Em xem nhé, tí nữa còn có cuộc thi “Ai có tửu lượng cao nhất” cơ!- Anh không ngớt nụ cười trên môi, đưa cho Nhi một cốc rượu nhiều tầng, mỗitầng một màu, rất giống kẹo!

Cô nhấp một ngụm, ngọt ngọt

- Đây có phải là rượu không vậy?- Nhi ngẩng đầu hỏi

- Là loại nặng nhất!- Anh cười trên nỗi bàng hoàng của người khác- Một ngụm đủ để một cô gái “đo ván” rồi

Nhi nhấp một ngụm nữa

Có phải cô say rồi không? Đến nỗi mà say cũng không biết mình say?

Rồi lại một ngụm nữa

Một ngụm nữa

Trước con mắt bàng hoàng của anh pha rượu và chủ quầy rượu, thề có chúatrời chứng giám, cô vừa uống hết cốc rượu siêu nặng dành cho cuộc thi“ai có tửu lượng cao nhất”

- Chẳng thấy gì cả!- Cô ỉu xìu xìu đáp, cứ tưởng phải say đến nỗi nóilinh tinh, phá cửa hàng nhà người ta để tên Hàn Thu kia phải đền một vốlớn…

- Em….!Quá giỏi! Lại đây, thi với bọn họ đi!- Anh pha rượu kéo cô tới phía cuộc thi “đo tửu lượng”

Cô thì trong lòng thấp thỏm “Tên khốn Hàn Thu kia làm gì trong phòng WC mà lâu thế?”

Còn Hàn Thu cơ. Anh rửa mặt xong thì tính lẻn về nhà chơi cô một vố,nhưng thật không may, đang đi lấy xe thì có tiếng hai thanh niên (vôdanh) nói với nhau:

- Này mày biết không, hôm nay có một cô bé siêu giỏi đang thi “đo tửu lượng” với mấy tên đại ca có máu mặt ở trong đó

- Thật á?

- Ờ, không hiểu cô bé đó làm gì mà khiến mấy tên đại ca đó mất mặt trước người yêu luôn

- Vào đi, tao muốn coi!

- Dễ thương lắm!

“Rầm” một tiếng…

Anh vừa nghe thấy cái gì thế này?

## 21. Chương 21 : Chơi Game, Ai Thua?

-Chết tiệt!- Kì Phonguất ức, không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. 5 ván thua liên tiếp, hơn nữa từ khi bước chân vào đây chơi trò gì cũng không thắng được Hà.Nên nói hôm nay anh xui xẻo hay là vốn anh chơi game rất ngốc đây?- Chơi lại!

-Lúc đầu nằng nặc không chơi, giờ thì bắt người ta chơi đến lần thứ 6,anh coi anh có quá đáng không?- Hà buồn cười muốn chết nhưng vẫn phảikìm chế, một khi cô đã cười thì cười như điên, sẽ có người tống cô vàotrại thương điên mất, mà cô cá chắc là, người đầu tiên gọi điện thoạicho bệnh viện chính là Kì Phong!

-Lắm lời!- Nhất định phải lấy lại thể diện! Không thể thua một đứa con gái!

Do quá chuyên tâm vào game, Kì Phong hoàn toàn không để ý, tuy miệng cứblô bla cô là con trai phẫu thuật thẩm mĩ thành con gái nhưng trong đầukhông biết lúc nào lại mặc định cô là con gái mất rồi!

-Đồ chảnh choẹ!- Hà muốn đấm cho tên này một phát cho hắn xì máu ngaytại đây nhưng mà ở đây cũng có rất nhiều người, sẽ rất rắc rối!

1 ván thôi….

1 ván thôi cũng được

Chỉ một ván thắng thôi cũng được….

Kì Phong knock out với tỉ số 0-9……

Đây có thể là một kết quả có thể lường trước được!

- Ngày nào tôi cũng luyện game, anh làm sao mà thắng cho được!- Hà nhất định không nhường đối thủ, cho dù chỉ một ván!

Phong ỉu xìu. Thua một đứa con gái ư?Chuyện này mà lộ ra, nhất định anh sẽ bị cười cho thối mũi!

Và không biết vô tình hay cô ý, nhìn Hà, anh lại nhớ đến Nhi dễ thương “của anh”, con tiểu hồ ly bé nhỏ lắm chiêu “của anh”

- Làm gì mà thẫn thờ thế?- Hà lấy tiền của Kì Phong đi mua cà phê- Cho anh này!

- Cho gì chứ?- Phong nhăn nhó- Đây là tiền của tôi!

- Hì hì…làm con trai gì mà nhỏ nhen thế? Sao anh nhớ dai vậy?- Hà lè lưỡi tinh nghịch

-…

- Thần kinh à?

-…- Hơi nhíu mày

- Hâm à? Điên à?

- …Nhíu mày

- Đại thiếu gia Kì Phong đang tương tư!!!!- Hà nói như muốn hét lên

“Bốp”

Một cái cốc giáng vào đầu Hà

- Ai da…Đàn ông con trai kiểu gì mà cứ động tay thế?

- Có đau không?- Kì Phong cúi đầu hỏi

- Đau…Đau…Rất đau!- Hà lập tức đáp ngay không chần chừ

“Bốp”

Một cái cốc nữa

- Có đau không?- Kì Phong lại hỏi

- Đau…

Kì Phong giơ tay lên, chuẩn bị phát cốc thứ 3

- Không đau, không đau, hết đau rồi!- Hà cuống quýt

- Tốt.- Kì Phong thu tay lại

- Đi chơi đi, ra công viên chơi đi!- Hà hớn hở nói

Phong lập tức làm rơi cốc cà phê xuống đất:

- Cô điên à?

- Không có, không có bị sao hết!

\* \* \*

Ai là người dẫn Hà đi chơi công viên?

Kì Phong

Ai là người trả tiền tất cả các trò Hà chơi?

Kì Phong

Ai là người dọn dẹp hậu quả mỗi khi Hà tẩn một tên lăng nhăng lân la đến làm quen?

Kì Phong

Ai là người phải mua hết thứ nọ đến thứ kia cho Hà?

Kì Phong….

Chỉ vì một lần lầm đường lạc lối, ham hố thi chơi game với Hà, Kì Phongđã phải gánh chịu hậu quả. Thực ra cái giá của nó “hơi” đắt một chút

Nắm tay nhau đi dọc bờ sông, đó là những việc mà chỉ những đôi tình nhân mới làm với nhau. Hà nói Hà muốn thử. Kì Phong tổn 3 năm tuổi thọ

- Chỉ là thử thôi mà- Hà nài nỉ

- Không, không muốn!

- Đi mà- Hà nhăn mặt- Hay anh cứ coi tôi là Nhi là được!

Kì Phong ngơ ngác mất vài giây

Nào thì nắm tay, chỉ một chút thôi mà!

Thực ra…Tay của Hà cũng giống tay của mọi đứa con gái khác, dài, mịn vàrất ấm. Cái ấm áp mà Phong thiếu chính là đây, nhưng mà số phận chưa cho anh nhận ra!

Hà mặt hơi đỏ, tim đập nhanh mất một nhịp. Bạn có thể hiểu vì lần đầutiên nắm tay bạn khác giới, mà lại là Kì Phong, siêu đại thiếu gia! Hoặc có thể là vì một lý do nào khác chăng?

- Mặt đỏ quá!- Kì Phong biết thừa phản ứng này, con gái ai gần gũi anh đều như vậy, tất nhiền là trừ Tiểu hồ ly “của anh” ra

Hà giật mình, lúng búng:

- Này, sao tay anh nhiều mồ hôi quá vậy???

- Này, này cái gì mà này, tay tôi không có mồ hôi, là mồ hôi của cô đấy- Anh cũng giật mình

- Sao lại thế?

Không biết mồ hôi từ tay của ai nữa….Hay là của cả hai?

Ôm nhau, đó cũng là những hành động chỉ có những đôi tình nhân mới làm,tiến thêm một bước nữa. Hà cũng nói muốn thử. Kì Phong tốn 6 năm tuổithọ

- Ôm cô á?

- Thử thôi mà!

-…

- Cứ coi như tôi là Nhi là được

…

Ôm thì ôm, cũng chỉ có một chút thôi mà!

Ở trong vòng tay của Kì Phong, một lồng ngực vững chãi, Hà thì thầm:

- Anh yêu Nhi, nhiều lắm sao?

- Yêu..-Kì Phong đáp ngay- Yêu nhiều lắm

## 22. Chương 22 : Những Rung Động Đầu Tiên Xuất Hiện

- Khốnkiếp- Hàn Thu đá chiếc cửa đáng thương của quán bar, nhìn thẳng về phíacuộc thi tửu lượng đang tới hồ “cam go”- Nhã Nhi, cô ra đây!!!

Nhi đang đưa vào miệng ngụm rượu thứ n, thấy Hàn Thu đùng đùng nổi giậnxông vào “cứu” thì cô cảm động muốn chết, cô nhìn anh bằng ánh mắtkhông-thể-yêu-quý-hơn!

- Hàn…Hàn…- Cô định nói tên Hàn Thu, nhưng sực nhớ rằng quên tên ngườikhác là bệnh kinh niên của mình, ấp úng mãi, cuối cùng cô cũng có cáchlấp liếm- Tiểu Hàn!!

Và, những người có mặt ở đó, bao gồm cả Hàn Thu, đều ngớ mặt ra…

Hàn Thu…

Lại có cái tên dễ thương như thế sao?

Trong khi tất cả mọi người chưa ai có phản ứng gì, thì anh chàng pha rượu đã phì cười:

- Tiểu Hàn, bạn gái em có tửu lượng khá tốt đấy, mà này, tưởng em tránhxa nữ sắc, ra là giấu bạn gái kĩ nha~ -Anh chàng này có vẻ là bạn thâncủa Hàn Thu, nếu không thì đã sớm muộn bị bum ột phát rồi!

- Cô ta không phải bạn gái tôi- Hàn thu đỏ mặt

HÀN THU ĐỎ MẶT- Tất cả sock tập 2!

Và tất cả đều hiểu, chỉ mình có một người không hiểu, đó là Nhi~Nhikhông hiểu, tại sao mọi người lại “ồ” lên một tiếng to như vậy…

-Thôi đi!!- Hàn Thu gắt, chạy tới chỗ Nhi, thô bạo kéo mạnh một cái.

Ngỡ là Nhi sẽ kêu lên là “ôi đau quá, cậu nắm tay tôi đau quá~Buông ra!”

Nhưng Nhi không nói gì.

Hàn Thu quay lại, thấy gương mặt đang cố chịu đựng của Nhi, đôi môi mím chặt

- Sao vậy?- Anh dừng lại

- Tay…- Cô lúng búng- Tay đau…

- Sao không kêu tôi buông ra?

- Kêu thì anh sẽ buông ra thật sao?- Cô mở đôi mắt to

-…- Có lẽ anh sẽ không buông tay ra đâu!

\*\*\*Nếu có ai hỏi tôi…

Yêu là gì?

Chắc có lẽ tôi sẽ không trả lời được…

Vì tôi chưa yêu…

Cũng đang muốn yêu!

Hàn Thu và Nhi…

Chẳng tiến triển đến đâu…

Hay cứ để nó dừng lại nhỉ?

Không phải là không rung động

Chỉ là không biết cách thể hiện ra mà thôi

Hàn Thu ư? Anh có thể làm một việc đáng xấu hổ như thế với Nhi không?

Tôi dám chắc là không…

\*\*\*

- Tôi thích em!

Phải, lời tỏ tình ngay chỗ gửi xe của quán bar ấy. là, của, Hàn, Thu!

Nhi ngỡ ngàng

Hàn Thu tim đập thình thịch, phải, bệnh tương tư của anh chữa đúng bác sĩ rồi!

Chẳng có ai đoán được lòng người cả

## 23. Chương 23 : Không Thể Yêu

- Tôi yêu em!

Nhã Nhi không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ đứng đực mặt ra đấy.

"Yêu" ư?Cô có thể sao?

- Xin lỗi.- Cô ngập ngừng- Tôi không yêu anh!

\*\*\*Nhi về đến nhà sau một ngàydài đầy mệt mỏi. Tâm trạng phảng phất một nỗi buồn không tên, Hà cũngvậy, cảm giác như bị thất tình vậy!

- Hai đứa không xuống ăn cơm sao?- Anh trai nói vọng lên

- Em không ăn đâu!- Hà xuống rót nước

- Em không ăn??Em còn là Thanh Hà không đấy?- Anh trai hơi bàng hoàng,em gái anh, Thanh Hà, con lợn nhà anh, giờ lại bỏ cơm- Còn Nhi?

- Không ăn!- Hà bỏ lên phòng

\*\*\*Lúc bấy giờ, Hàn Thu và KìPhong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cũng nhốt mình trong phòng uống rượu,thì ra cảm giác thất tình cũng chỉ có vậy mà thôi. Ít ra cảm giác củaanh với Nhi cũng chẳng sâu nặng gì, anh cũng không hiểu vì sao mình lạitỏ tình với cô nữa, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt cô rồi buột miệng thốtra, không ngờ lại bị từ chối, vậy...

Cái cảm giác đau đớn từ trong trái tim là thế nào đây?

\*\*\*- Nhi!- Kì Phong chạy hộc tốc tới chỗ Nhi- Em gọi anh à? Đến tận lớp anh thế này chắc là chuyện quan trọng lắm nhỉ?

- Quan trọng lắm- Nhi lạnh lùng nhìn Kì Phong- Kì Phong, chúng ta chia tay đi!

Nhi nói nhẹ nhàng, nhưng vào tai Kì Phong thì thành búa tạ

Lời "chia tay" anh đã nói với nhiều cô gái, nhưng hôm nay anh mới cảm thấy, sao nó lại khó nghe tới nhường này?

- Em ...nói gì thế?- Phong cố vớt vát, cái anh cần không phải sĩ diện của anh, mà là Nhi!

- Chúng ta chia tay đi!- Nhi nhắc lại, nét mặt lạnh lùng không chút xúc cảm

- Tại sao?

- Em không cần anh bảo vệ nữa, mẹ anh...có lẽ cũng không cần tìm emnữa!- Nhi nói, nhíu mày, dường như cô vừa đưa ra một quyết định rất khókhăn vậy!

\*\*\*Chúng ta trở lại mấy ngày trước, khi mà mẹ Kì Phong bắt Nhi tới nói chuyện, kì Phong kéo Nhi lên phòng mình...

- Xin lỗi, mẹ anh gây phiền phức cho em rồi

- Anh nên "quản lí" mẹ mình tốt hơn

- Thế này đi, nếu em làm bạn gái của anh, anh sẽ bảo vệ em, không để mẹ anh bắt cóc em lần nữa!

## 24. Chương 24 : Con Đường Đến Bên Nhau

- Không cần anh bảo vệnữa...Mẹ anh sau này...có lẽ cũng không đến tìm em nữa!- Nhi ngước mắtlên, mềm mỏng nhưng chắc như đinh đóng cột

- Sao em có thể biết rõ điều ấy?- Mặt Kì Phong trắng bệch

- Sau này, em sẽ không có quan hệ với anh, với Hàn Thu, cùng lắm chỉ làbạn bè không mấy thân thiết...Em nghĩ mẹ anh cũng không cần lợi dụng emnữa rồi!- Nhi cúi đầu, cô phải trở nên mạnh mẽ, con gái bình thường phải mạnh mẽ để không bị xỏ mũi, cô lại càng phải mạnh mẽ hơn!

- Tại sao chứ? Anh không đồng ý!- Kì Phong bắt đầu hoảng loạn, nắm lấy vai Nhi- Anh không thích!

- Tuỳ anh- Nhi gạt hai tay Phong ra dù biết trái tim anh sẽ đau đớn như thế nào

Cô chạy mất bóng nhanh chóng...Cứ như cô muốn chạy tới khi không thểnhìn mặt anh nữa..Cứ như cô đã chán ghét anh tới tận cùng...cứnhư...trái tim cô không còn anh nữa...Cô đã quên anh, và quên anh mãimãi.................................

Phong thẫn thờ, sau đó cũng đi về phía cổng trường, khác với Hàn Thu, với Kì Phong, vết thương này quá lớn!

\*\*\*Tối hôm đó, chờ mãi mà khôngthấy Kì Phong về, Hàn Thu thì như con sâu rượu, suốt ngày nhốt mình tựkỉ trong phòng, hết nốc rượu thì tới hút thuốc, ông Showa thì âu lokhông biết vì sao hàn Thu lại như thế thì Kì Phong đỗ xe trước cửa thấtthểu bước vào nhà với vô số vết thương đang rỉ máu

- Kì Phong! Con làm gì vậy? lại đi đánh nhau sao? Mẹ đã bảo với con đừng có đánh nhau nữa cơ mà!- Tuy không sinh đứa con này nhưng Bà Thanh Hoàđã sớm coi nó là con đẻ rồi- Coi con kìa! Mau ngồi xuống mẹ băng vếtthương cho!

Bà Thanh Hoà chạy vào phòng bếp lấy ra hộp bông băng thuốc đỏ rồi chấm từng vết thương cho Kì Phong mà xót xa:

- Có đau không?

Kì Phong đặt tay phải lên trái tim ở lồng ngực trái và nắm chặt, anh thều thào giọng chua xót:

- Nỗi đau thể xác có tới đâu cũng không thể bằng nỗi đau trong trái timnày được! Tại sao con lại đau thế này chứ?- Anh bóp nghẹt trái tim mình, như muốn lôi nó ra, như muốn làm cho nó ngừng đập đi, ngừng đập để anhkhông phải đau thế này nữa!

Thanh Hoà lập tức hiểu ra mọi chuyện, xua ông chồng ra ngoài phòngkhách, nhẹ nhàng vỗ vai con, từ bao giờ tấm lưng Phong đã rộng thế này?Từ bao giờ Phong đã trưởng thành thế này?

Nó đã biết yêu rồi!

Bà không nói gì, bởi bà hiểu, nói gì bây giờ cũng vô ích................................

\*\*\*Trở lại tám năm trước, trênmột đường quốc lộ rộng lớn, có một chiếc ôtô chầm chậm đi bon bon trênđường, trong chiếc xe có ba người, một người chồng, một người vợ và mộtcô bé rất dễ thương, rất bụ bẫm đang nói cười ríu tít:

- Ba ơi ba, chị Thanh Hà chắc sẽ thích con búp bê babie này lắm ha ba!- Cô bé dễ thương với giọng nói trong trẻo

- Haizz...Thật là lo quá, nếu thanh Hà không phải bận đi học thêm thì ba đã cho nó đi chơi cùng chúng ta rồi!- Người đàn ông tầm 38, 39 tuổinhưng vẫn giữ được vẻ thiếu niên

- Đi học thêm gì chứ? Nó đi đánh nhau thì có- Người phụ nữ xinh đẹp ngồi kế bên lè lưỡi

- Đúng đúng...Chị hà đi học võ đó mẹ!

- Nhi, con ngồi xuống đi!- Bà mẹ lầm bầm lườm con một cái

- Vận động tăng sức khoẻ mà!- Ông bố cười

- Tăng sức khoẻ? Anh có vẻ tự hào về thành tích của con gái anh quá nhỉ? Anh có biết tháng này mời phụ huynh bao nhiêu lần rồi không hả?

Đang nói chuyện, Nhi bỗng nảy ra một trò chơi, cô bịt mắt ba cô lại:

- Ba! Đố ba biết, ai đây?

Ba cô đột ngột bị bịt mắt, tay lái loạng choạng...

"Rầm..................."

Khói nghi ngút bay lên, chiếc ôtô ấm cúng lộn ngược, hai người bị kẹttrong chiếc xe, có mình Nhi với thân hình bé nhỏ lách ra được. Mọi người xúm vào cứu giúp, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ cô gọi tên cô, côbò vào gần chiếc xe, tiếng mọi người lao xao to quá, át cả tiếng thầmthì cuối cùng của mẹ cô, cô chỉ dựa vào cái mấp máy môi của mẹ:

"Mày không đáng có ai yêu"

## 25. Chương 25 : Chị Sẽ Gạt Những Giọt Nước Mắt Của Em, Sẽ Ở Bên Em Mãi Mãi Về Sau

Sau đó đôi vợ chồng trẻ được đưa vào bệnh viện. Nhưng không may, sau hai ngày, họ đã qua đời…

Nhi không có đủ can đảm để đối mặt với ba mẹ nên hoàn toàn chỉ nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài gặp họ lần cuối

Thế có được không?

Con làm như thế..

Có được không?

Con không yêu ai, vậy là đủ để trừng phạt con rồi chứ?

Con xin lỗi…

Không yêu ai

Và con cũng không xứng đáng để yêu ai…

Phải không?

---------------------------------------------------------------------------------------

- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nhi?- Anh trai sau khi nghe tiếng hét tức tốc chạy lên phòng Nhi- sao vậy?

Khuôn mặt Nhi chỉ được miêu tả bằng 2 từ “hoảng loạn”, hoảng loạn cực độ!

- Em không sao chứ?- Anh trai lo lắng, sợ rằng cô sẽ quay trở lại tình trạng 8 năm trước- Nói gì đi chứ?

- Em…mơ…Em…- Nhi lắp bắp, chính cô cũng chẳng biết nói như thế nào, giờđây nỗi sợ hãi đang nuốt chửng lấy cô rồi, nước mắt rơi lã chã

- Mơ thôi mà, đó là chỉ là mơ thôi mà, chỉ là mơ!- Anh trai túm chặt vai cô

- Nhưng..ba mẹ…ba mẹ bị…- Nhi ngước nhìn anh trai

- Chẳng sao cả! Nghe đây, ba mẹ giờ đang ở Thiên Đường, một nơi rất hạnh phúc!- Anh trai giờ cũng hoảng loạn theo

- Anh đang lừa con nít đấy hả?- Thanh Hà cũng vừa chạy xuống tới nơi,nghe ông anh mình luyên tha luyên thuyên gì đó về Thiên đường này nọ màkhông lo an ủi Nhi đâm bực mình

- Ba mẹ…- Nhi cúi đầu, mồ hôi hoà cùng nước mắt

- Nhi, anh xin lỗi- Anh trai nhẹ giọng- Anh không thể gạt những giọt nước mắt yếu đuối kia của em..

- Tại sao?- Thanh Hà giật nảy mình- Anh là đồ sắt đá hả?

- Không phải, Nhi, những giọt nước mắt kia, phải là một người sống bênem trọn đời này lau khô cho em, anh không thể ở bên em cả đời được! Vìthế, từ giờ cho tới lúc đó, hãy tự lau nước mắt ình…

Nhi cũng từng đọc được câu nói này trong một cuốn sách đầy chất triết lí ở thư viện trường, chưa đọc xong thì nó đã biến mất một cách đầy bí ẩn

- Không! Em không xứng đáng được ai yêu!- Nhi ôm đầu- EM KHÔNG ĐÁNG!

- CÁI GÌ MÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG CHỨ?- Hà hét còn to hơn nữa- EM NÓI LẠI MỘTLẦN NỮA CHO CHỊ NGHE XEM! CHỊ SẼ TÁT CHO EM MỘT CÁI ĐẤY! ( Nói như thật) CÓ AI TRÊN THẾ GIỚI NÀY LÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG CHỨ? CHẲNGQUA LÀ EM QUÁ HÈN NHÁT, QUÁ CỨNG ĐẦU KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN AI MÀ THÔI!-Hà nói xong thì thở hồng hộc. Không hiểu sao giờ phút này cô lại nhớ tới Kì Phong cơ chứ…- NẾU ANH TRAI KHÔNG THỂ GẠT NƯỚC MẮT CHO EM- Hà đưatay đặt lên khoé mắt của Nhi- Chị sẽ là người gạt nó, chị sẽ sống bên em mãi mãi…

-------------------------------------------------------------

“Thịch”

“Thịch”

“Thịch”

Anh có vấn đề gì sao?

Tại sao trái tim lại đập nhanh như thế?

- Hàn Thu- Bà Thanh Hoà gõ cửa phòng Hàn Thu- Con mở cửa đi, mẹ có việc muốn nói…

- Con rất mệt, mẹ để sau đi!

- Con mở cửa ẹ! Ngay!Lập!Tức! Nếu không con biết mẹ sẽ làm gì rồi đấy, mẹ cho con 2 giây!

“Cạch” Anh vọt ra mở cửa, nếu không, cánh cửa phòng anh sẽ “nghỉ ngơi” trên sàn nhà

- Mẹ có chuyện gì?- Anh nhăn mặt kiểu “Phiền quá”

- Chuyện của Tiểu Phong và Tiểu Nhi, con biết chứ?

- Con biết, chẳng phải 2 người họ đang quen nhau sao?- Phải rồi, vì Nhiđang quen với Phong nên anh bị từ chối, đó là lẽ đương nhiên

- Chia tay rồi!

- Hả?- Anh vừa mới cười chua xót giờ là sao đây?

- Chia tay rồi, Kì Phong có vẻ sock lắm, mẹ không hiểu nguyên nhân gì nữa, con có biết không?

-…

Hàn Thu không nói gì, có một cái gì đó thúc giục anh đứng dậy, một cái gì đó nghẹn ứ ở cổ, nuốt không trôi!

Anh đứng phắt dậy, quên cả cái áo khoác vắt ở ghế, cứ thế chỉ có áophông dài tay đen chạy đi lấy xe rồi phóng theo con đường quen thuộc

Con đường mà ngày nào anh cũng muốn đi qua nó

Con đường chứa bao hoài niệm…

Con đường mà giúp anh tìm được người con gái anh yêu!

-----------------------------------------------------------------------------------

“reeng…”

“reeng…”

Để bình tĩnh lại, Nhi đang ngồi ở phòng bếp uống nước thì chuông điện thoại kêu,số lạ, cô nhấc máy:

- alo?

- Ra ngoài cửa- Người đầu dây bên kia đáp cụt lủn một câu

- …

“Cụp”

Lê đôi dép từ trong nhà ra tới tận cửa, Nhi có chút ngỡ ngàng: Hàn thu? Tại sao lại có mặt ở đây vào giờ này?

“Cạch” (mở cửa cho sói vào nhà, ồ, trong nhà có 2 bác thợ săn rồi!= =” Anh sói không còn cơ hội “hoạt động” đâu!)

## 26. Chương 26 : Để Không Bị Tổn Thương

Bất cứ một chiếc lá nào cũng có một cái cây riêng, nhưng khi khoảng thời gian ngắn ngủi ở bêncái cây ấy kết thúc thì chiếc lá sẽ phải rời khỏi, cho dù thương baonhiêu, nhớ bao nhiêu, có dù có đau đớn bao nhiêu.

Con người cũng vậy, ở bên người mình yêu, họ muốn ở bên dù chỉ một chút, nhưng khi được ở bên rồi thì họ lại khao khát được bên cạnh người ấysuốt đời, suốt kiếp, không bao giờ rời xa…

Mở cửa phòng Kì Phong, mùi rượu nồng xông vào mũi bà Thanh Hoà. Khôngnghĩ con trai có thể vì thất tình mà trở thành cái dạng này…

- Đừng như thế nữa, Phong, con hãy trở thành Kì Phong của trước đây, không được sao?- bà nhẹ giọng, cầm lấy chai rượu

- Cô ấy bỏ con rồi, bỏ con rồi…Con còn có thể như trước đây sao???- KìPhong ngước đôi mắt vô hồn nhìn bà, Thanh Hoà cảm thấy tim mình như nhói một cái, bà rất muốn nói chuyện với Nhi, nhưng tốt hơn hết là bà đừngnên xen vào chuyện này, bà chỉ có thể đứng nhìn thôi, đứng nhìn, nhưnglại không muốn 2 đứa con của mình đau khổ

- Kì Phong, nếu con không có tự tin để từ bỏ cô ấy, thì…- Bà Thanh Hoàhít một hơi thật sâu- Hãy tự tin lên, tự tin để chinh phục cô ấy!

----------------------------------------------------------------

- Tại sao lại chia tay Kì Phong?- Hàn Thu là người cất giọng đầu tiên,mang theo một sự kì vọng to lớn! Kì vọng rằng có thể là do anh, vì anh!

- Không thích nữa, không thể chia tay sao?- Nhi lạnh nhạt đáp lại, không rõ tâm trạng thế nào

Hàn Thu thở dài, thì ra không phải là do anh!

- Đột nhiên không thích nữa, không phải rất kì cục sao?

- Không thích là không thích!

- Thế có nghĩa là hiện nay em không có bạn trai phải không?- Hàn Thu cười, chia tay cũng hay

- Thế thì sao?

- Thế thì anh có thể theo đuổi em, không phải sao?- Hàn Thu vuốt đuôi tóc của Nhi, đưa lên miệng hôn một cái

- Tôi không thích anh!- Nhi nhăn mặt, trong lòng cô bây giờ không hiểusao lại muốn nói những lời tàn nhẫn với Hàn Thu, để anh từ bỏ mình, đểcó một người cùng đau khổ với mình, và Nhi tự cười, bản thân cô thật ích kỉ!

- Không cần em thích anh, chỉ cần anh thích em là đủ!- Hàn Thu cười, nhanh chóng đem Nhi ôm vào lòng

Cô cựa quậy, ai da…Sao lại ấm thế này

-…- Tên khùng!

- Chỉ cần anh yêu em, chỉ cần em đón nhận tình yêu của anh là đủ, không cần em đáp lại!

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, toàn trường được một phen kinh hãi….

Hàn Thu đến trường cũng Nhi, nói cười rất vui vẻ, tuy Nhi nhăn nhó khó chịu nhưng cũng không đuổi Hàn Thu đi…

Tại sao ư?

Chúng ta quay lại khoảng thời gian 2 tiếng trước:

- Tại sao anh lại nằm ở đây???- Nhi trố mắt, tối qua, sau khi một mựcđuổi Hàn Thu đi, cô không ngờ anh lại “bám” dai thế, anh ta ngủ luônngoài cổng nhà cô!

Anh trai cô thấy thế thì méo mặt, tự nhủ, Nhi ơi Nhi, anh chỉ cần một mỏ vàng thôi, em dâng cho anh cả hai mỏ thế này, có khi sẽ gặp tai hoạmất!

- Anh không biết em đi học lúc nào nên nằm luôn đây, ngày mai giờ nàyanh sẽ tới đi học với em!- Hàn Thu dịu dàng nói, vươn vai một cái,haizz…cả đêm phải cúi gập người

-…

- Hàn Thu???- Hà mở cửa, hơi ngỡ ngàng

- Chào chị dâu!- Anh mỉm cười

- Ai là chị dâu của cậu????- Nhi và cả Hà thét lên lên án, ê cái đồ thấy người sang bắc quàng làm họ kia!!!!

Trên đường đi, Nhi xua Hàn Thu như xua tà nhưng anh hiển nhiên để nó vào tai trái, ra tai phải.

Anh nắm tay cô.

Cô hất ra.

Anh lại nắm lại.

Cô lại hất ra.

Cuối cùng, Nhi là người chịu thua, mặc cho Hàn Thu muốn nắm gì thì nắm,đáng chết, cô cũng không biết tại sao cô lại để yên như vậy.

- Bỏ tay ra!- Đáng lẽ, Hà là người phải hét lên câu đó, nhưng đã có người nói trước, ồ, chính là Kì Phong đấy!

- Tại sao?- Hàn Thu quay lại- Anh đã chia tay cô ấy rồi mà!

Kì Phong bỏ qua lời nói của Hàn Thu, túm lấy tay còn lại của Nhi:

- Có phải em nghĩ anh là tên khốn kiếp trăng hoa?

- …

- …

- Đúng!- Nhi trả lời như không

- Phải, anh là tên khốn kiếp hay trêu đùa tình yêu của các cô gái nhưnggiờ, anh có thể khẳng định, tình cảm của anh dành cho em không hề thuakém ai hết!- Đôi mắt đen, đen một cách u ám, đen, hay nó còn có thể đenhơn thế? Dưới mắt Kì Phong có vết quầng thâm, nhưng nó không hề làm suygiảm phong độ của anh mà làm cho anh thêm tuấn tú, thêm chút lãng tử…

Nhi bất giác sờ lên đôi mắt anh, hàng lông mu dài, dày, cong đúng độ thật hoàn mĩ

Kì Phong giật mình.

- Không được đâu, Kì Phong, chúng ta đã kết thúc rồi!- Nhi khép hàng mi của mình lại

- Không thể bắt đầu lại từ đầu sao?

- Không thể

## 27. Chương 27 : Trở Về Nhi Của Ngày Trước

Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Nhi và Hà, anh trai từ sáng sớm đã đưa hai chị em ra thăm mộ cha mẹrồi cùng về nhà họ nội ăn giỗ. Họ nội nhà các cô, ngoài cha ra, khôngmột ai có tấm lòng thiện lương hết. Trên mặt thì họ cười cười nói nóirất đôn hậu, còn trong bụng lại nghĩ khác, nghĩ thế nào, có chúa mớibiết được. Họ đối xử tử tế với Hà, vì Hà là người nắm rõ một phần bí mật dòng họ được truyền từ đời nay sang đời khác, nghe nói, bí mật này làmột kho báu lớn cha ông cụ kị để lại. Về phía Nhi, Nhi bị cả dòng họ ghẻ lạnh, dù biết tại nạn của cha mẹ cô không phải lỗi của cô, chiếc xe của cha Nhi là tránh một chiếc xe khác nên đâm vào vách núi, đến giờ cô vẫn nghĩ rằng do mình bịt mắt ba mà ra, họ trì triết Nhi, xua đuổi Nhi,lảng tránh Nhi, cho rằng, Nhi là con ác quỷ phá hoại sự bình yên củadòng họ

Cho đến bây giờ, Nhi một chút cũng không muốn về nơi đó, nhưng cũng không muốn mở một lời từ chối, đó là lỗi của cô!

- Tại sao em không ở nhà? Chỉ cần chị đi là được rồi.- Hà ngồi băng ghế trước quay đầu xuống

- Không sao, nếu em không đi, họ sẽ cho rằng em trốn tránh.

- Chị không thích em tới chỗ đó chút nào!

- Em cũng thế!

- Không sao, Nhi à, em tới đó, chỉ cần ngồi vào phòng cũ của em là được, ai gọi cũng không cần mở cửa- Anh trai cũng an ủi cô.

Đừng nói là nhà cô nghèo, một chút cũng không, sảnh đường rộng lớn, ngôi nhà rộng lớn, người trong họ rất đông! So với ngôi biệt thự nhà Showakhông thua kém là bao. Chỉ khác ngôi nhà này xây theo phong cách Nhật,khá cổ kính...

Nhưng đây đâu phải nhà của Nhi?

--------------------------------------------------

Chào hậu duệ nhà họ Lăng!- Bà dì hai mỉm cười đứng ở cửa, dường như đãchờ rất lâu rồi, đợi để bắt đầu công kích ai- mà- ai- cũng- biết- là -ai- đấy!

Phải, tên đầy đủ của Nhi và chị cô là Lăng Nhã Nhi và Lăng Thanh Hà! Là họ Lăng!

- Dạo này cô có vẻ sống sung sướng nhỉ?- dì ba đứng cạch lên tiếng- Lăng Nhã Nhi, tôi hi vọng cô không quên tai nạn thảm khốc 8 năm trước là doai!

- Dì Ba!!!!!!Dì quá lời rồi!- Hà gắt, che trước mặt Nhi, tấm lưng nhỏ bé vì giận mà run lên

- Ôi, tiểu Hà, cháu cũng về à? Sao lại đi cửa sau thế này? Phải đi cửa trước chứ? Lại đây!

- Dì Ba...- Hà chưa kịp nói gì, bị lôi tuột đi, hai bà dì chỉ ném lại cho Nhi ánh mắt khinh bỉ, sau đó mới nói với lại:

- Tiểu Nam, cháu cũng vô đại sảnh đi!- Anh trai của Nhi và Hà, Lăng Tuấn Nam.

- Vâng, các dì cứ đi trước, cháu sẽ theo sau!- Tuấn Nam cười mỉm, nhìn Nhi đang cắn chặt môi, chảy cả máu.

- Sao em không khóc?

- Tại sao em lại phải khóc?

- Đồ ngốc- Tuấn Nam xoa đầu em gái- Đôi khi đừng bức nén cảm xúc của mình, em hãy khóc cho thoả thích đi!

- Em sẽ không khóc, nhất định không khóc, nhất là khóc ở ngôi nhà này,em...đã khóc quá nhiều ở nơi đây rồi...Em thực sự...còn không muốn trông thấy nó nữa!

Tuấn Nam ôm em mình vào trong lòng, nước mắt cô thấm vào áo anh...Chảy tí tách xuống mặt đât..........

## 28. Chương 28 : Xoá

Sau khi bìnhtĩnh trong phòng cũ, Nhi mới đưa con mắt xung quanh phòng...Ôi chao, tại sao lại bẩn thế này? Thường thì phòng trống ở biệt thự họ Lăng sẽ đượcquét dọn vào mỗi ngày (Thế chứ thuê nhiều người ở làm gì???) Phòng củaNhi bị đẩy xuống cuối hành lang rồi mà, thế nhưng đến việc quét dọn hàng ngày cũng không cho người giúp việc làm.Nếu không ân hận việc vì cô nên cha mẹ cô mới mất thì mấy bà dì kia đã thảm bại rồi! Cô vẫn phải nhẫnnhịn rất nhiều

Nhi không phải là người con gái dịu dàng hiền lành, ngược lại, Nhi rấtnóng tính, cha cô bảo, nếu không giấu mình trong lớp vỏ thờ ơ, lạnhlùng, cô sẽ sớm bại trước đối thủ, vì cuộc đời chính là chiến trườngkhốc liệt nhất…

Ở trong căn phòng bụi bặm, Nhi không chịu nổi, đành phải xuống lầu lấycây lau nhà. Chứ nó để đâu rồi? Lục lọi hết chỗ, cô mới tìm được một cây lau khá là sạch sẽ

- Gì chứ? Cây lau đó là của tôi mà!- Người giúp việc thân cận của bànội, người đứng đầu dòng họ, luôn cậy chủ to mà tớ vênh, Tiểu My.

- Lâu không gặp, Tiểu My!- Nhi đáp lại, dù sao cũng là bạn thân hồi cô còn sống ở đây 10 năm về trước.

- Ha ha…Cô còn nhớ tôi à?- My cười chế giễu - Giờ thì địa vị của cô còn không bằng một tên đầy tớ như tôi!

- Chúng ta là bạn!- Nhi khẳng định- Trước giờ vẫn vậy!

- Ha ha…Chuyện mắc cười!- My chỉ thẳng mặt Nhi- Trước giờ vẫn vậy, tôichưa từng coi cô là bạn! Nói trắng ra, cô chỉ là bàn đạp của tôi để tôiđược leo lên địa vị như thế này!

- Địa vị gì chứ? Chỉ là người giúp việc của bà tôi!

- Nhưng ít ra bà cô còn yêu quý tôi hơn cô!

-…- Đúng vậy, Tiểu My được bà nội rất yêu quý!

- Giờ thì đưa cây chổi cho tôi, tôi có việc phải làm!

Nhi cúi đầu, đưa cây chổi cho Tiểu My, người bạn ấu thơ của cô và Hà, giờ thành thứ gì đây?

Rồi, cô bỗng để ý thấy, tủ sắt cạnh cửa có rất nhiều cây lau nhà, cô tiến lại gần thì…

- Mấy cây đó cô cũng không được dùng!- My thét.

- Tại sao?- Nhi quay lại, ánh mắt khó hiểu.

Tiểu My chỉ vào góc nhà, nơi có cây chổi cũ nát, không thể lau được nữa:

- Cô có thể dùng cây đó, chỉ có nó mới phù hợp với cô!

Nhi cau mày, nếu Tiểu My còn nói nữa, cô sẽ không chịu nổi mất!

- Nếu cô dùng mấy cái cây này, sẽ chẳng ai dám dùng nó nữa đâu!- My nói rồi quay đi.

15 phút sau, người ta vào phòng để đồ và thấy căn phòng tan hoang. Ngoài trút giận ra căn phòng, Nhi chẳng biết xả vào đâu nữa!

Cuối cùng, Hà nhờ người làm quét dọn phòng của Nhi.

Nhi đã ởLăng Gia tới ngày thứ 2. Sống thế này thì thà tới địa ngục còn sướnghơn! Tại Lăng Gia, ăn giỗ phải mất tới 7 ngày, việc này đồng thời côphải ở đây 5 ngày nữa.

Buổi sáng hôm ấy, khi vừa đánh răng xong, cô gặp Tiểu My dưới sân sau của Lăng Gia

- Cô xuống đây làm gì?- Tiểu My khinh khỉnh

- Đi dạo!

- Ha, đi dạo? Sao cô không biến khỏi nơi này sớm đi? Thật là ngứa mắt.

- Tôi rất muốn, nhưng mà không được!

Đúng cái lúc trận cãi nhau lên tới hồi cao trào ấy thì một cô giúp việc chạy hớt hải về phía Tiểu My:

- Tiểu My! Chị Tiểu My!!!!

- Sao?- My nhăn nhó quay lại.

- Ngày mai...Ngày mai chú Triệu tới rồi!- Cô giúp việc thở không ra hơi, nặn ra từng chữ một.

- Chú Triệu????- Tiểu My thay đổi sắc mặt, vui vẻ, ném cây chổi đang cầm xuống đất- Để chị đi hỏi lại bà!

Phải, Nhi cũng chẳng mấy bất ngờ, năm nào chú Triệu cũng về sau ngày giỗ chính thức hai ngày, chính là ngày thứ 3.

Ông Triệu, một nhà kinh doanh, buôn bán lớn, có tài sản kếch xù nhưngvẫn nhòm ngó đến báu vật họ Lăng trong tay Hà. Ông ta có một bà vợ rấtkhó chịu, hay cáu kỉnh, rất hay đánh người giúp việc. Ông ta còn có 1đứa con trai và 1 đứa con gái. Và, cũng như các bà dì trong họ, rất ghét Nhi, coi Nhi như thứ sinh vật bẩn thỉu

-----------------------------------------------------------

- Nhi, em nghe tin gì chưa? Chú Triệu sắp về rồi đấy!- Thanh hà ngây thơ khoe với Nhi, mà cứ tưởng chú Triệu là một người phóng khoáng, khôngphân biệt thái độ với Nhi hay với Hà. Nhưng chỉ người trong cuộc mớibiết được. Ông Triệu là một người ranh ma, ông ta khôn ngoan hơn các bàdì ở chỗ, ông ta biết Hà rất yêu quý Nhi, cách đây mấy năm, ông ta cũnggần gũi, lân la nhờ Nhi moi thông tin gì về báu vật từ chỗ Hà. NhưngTiểu yêu nữ của chúng ta làm sao có thể để mình bị lợi dụng? cô kiênquyết phản đối, và giờ ông ta trở mặt.

- Em biết rồi.- Nhi không nói nhiều

- Em không vui sao?

- Không, em không vui!

- Tại sao?

- Tại tâm trạng em không tốt!

- Vậy thì nghỉ ngơi đi!- Hà đứng dậy

---------------------------------------------------------

Người xưa có câu:"Oan gia ngõ hẹp" quả thật là đúng!

---------------------------------------------------------

- Tại sao cô cứ lượn lờ trước mặt tôi thế?- Tiểu My cáu kỉnh thét cả ra lửa

- Tình cờ- Đối với người không ưa mình, Nhi tuyệt đối không nói nhiều!

- Hử? Cô định lừa ai? Đứa con nít lên 3 chắc?- Mu cười lả giả

- Tin hay không thì tuỳ. Cô cũng không phải minh tinh!- Nhi cũng cười,nụ cười khinh bỉ, cô quyết định, từ giờ sẽ không nhẫn nhịn nữa!Từ giờphút này chỉ có trả đũa và phản kháng thôi!

- Cô...- My ức nghẹn họng, Nhi cảm thấy trả thù được thật sung sướng, đáng lẽ ra cô nên làm thế này từ lâu rồi mới phải!

Đột nhiên, nằm ngoài dự tính, My nhảy chồm nắm lấy cánh tay Nhi, mặt mếu máo...à không...phải gọi là nước mắt lưng tròng, My bặm chặt môi:

- Tiểu Nhi, cậu làm ơn đi, tớ chỉ muốn chúng mình được như trước!

Nhi không phản ứng kịp, chỉ thấy móng tay của Tiểu My đang cắm ngập vàocánh tay mình đau nhói, Nhi theo phản xạ hất Tiểu My ra. Một cái hất nhẹ hều, nhưng không hiểu sao lại làm My ngã xuống nền đất. Đang không hiểu tại sao thì tiếng hét của Thanh Hà đã giải thích tất cả

- Tiểu Myyy!!!!- hà chạy lại từ phía sau lưng Nhã Nhi. Hớt hải đỡ My dậy mà không để ý, cánh tay của Nhi đang bị thương- Tiểu Nhi, em làm gìvậy? Tại sao...??

Nhã Nhi chỉ đứng trân trân nhìn Thanh Hà đang lo lắng cho Tiểu My, thực tế cho thấy, Hà không tin Nhi...

## 29. Chương 29 : Tất Cả Chỉ Là Tình Cờ

Lăng Nhã Nhi đứng trân trân nhìn chị gái của mình. Giải thích ư? Làm gì bây giờ cũng là thừa thãi.

Nhi chỉ lặng bước hướng về căn phòng của mình

----------------------------------------------------------------------------

- Em nghĩ Nhi sẽ làm thế thật sao?- Lăng Tuấn Nam vừa nghe chuyện đã chạy tới chỗ Thanh Hà- Nếu nói là em thì anh còn tin!

- Nhưng mà em nhìn thấy!- Hà cũng nghĩ như anh trai, nhưng cô không cách nào giải thích với Bà nội, với họ hàng trong Lăng Gia

- Hừ, em biết là Nhi không theo trường phái Bạo lực mà!

- Em hiểu rất rõ

- Anh khuyên em nên đi nói chuyện với Nhi đi!

- Em đã tới tìm Nhi rồi, nhưng Nhi không chịu mở cửa!

- ...- Anh trai trầm ngâm đôi chút- Nói chung, em phải làm hoà với Nhi trước khi chú Triệu đến!

- Tại sao?

- Tại sao cái đầu em! Mau đi đi, nhanh lên!- Thanh hà không biết, nhưng Tuấn Nam lại biết quá rõ bản chất của ông Triệu!

----------------------------------------------------------

- Chị xin lỗi đã không tin em!- Thanh Hà lấy hết tấm chân tình, ngồi quỳ trước cửa phòng Nhi, người run cầm cập!

- ...

- Em giận chị cũng được, làm ơn mở cửa phòng đi!

- ...

- Làm thế còn hơn là em không thèm nhìn mặt chị!!!!

- ...

- Chị đã xin lỗi rồi mà à à à à à à à!!!!!!!!!!!!!!!!- Thanh Hà tínhcũng không phải dịu dàng gì cho cam, đã bắt đầu nóng nảy- Em xài hếtkiên nhẫn của chị rồi!

"Cạch"

Nhi mở cửa phòng.

Thanh hà nhào vào ôm lấy Nhi

Tôi đã bao giờ nói rằng

Khi giận nhau, tình chị em là dễ tha thứ nhất chưa?

-----------------------------------------------------------------------

Tại Lăng Gia, căn phòng màu đỏ giữa trung tâm khuôn viên, rộng lớn, nhưng chỉ có một người ở...Đó chính là bà nội của Nhi và Hà

- Ta đã nói là phải tách hai đứa chúng nó ra!- Một giọng phụ nữ cao tuổi nghiêm khắc vang vọng

- Dạ, cháu đã làm theo lời bà nhưng không thành!- Tiểu My run run mang ấm trà nhỏ giơ lên

"choang"

Một tiếng vỡ rất to, nhưng không ai dám chạy vào. Chỉ thấy một lúc sau,Tiểu My ôm mái đầu bê bết máu thừng lững đi ra ngoài. Mọi người xúm lại, cầm bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho Tiểu My.

--------------------------------------------------------

- Chú Triệu đã về!

Những tiếng reo hò đại loại như thế làm vang cả một góc sân

Người đàn ông to béo bước xuống một chiếc xe bóng loáng, tươi cười chàomọi người xung quanh. Bước đằng sau ông là một Phụ nữ da trắng nhưtuyết, lông mày đang nhíu chặt làm nổi rõ sự khó tính. Cuối cùng là 2 cô gái mặc bộ lolita cùng bước xuống...

## 30. Chương 30 : Nghe Chuyện Nực Cười

Đúng, 2 cô gái mặc bộ đồ Lolita cực quỉ quái bước xuống xe. Như một minh tinh vẫy tay chào mọi người.

Tiếng hò reo im bặt khi có bóng một người phụ nữ chậm rãi bước tới gần:

- Làm sao lại ồn ào thế?

- Thưa mẹ, con đã về!- Ông Triệu cúi rạp người lễ phép chào. Đắc tội với ai thì đắc tội chứ không thể đắc tội với mụ già trước mặt!

- Anh vào đây nói chuyện với tôi!- Nói rồi bà quay lưng, đi về phía căn phòng màu đỏ ở trung tâm khuôn viên Lăng Gia.

Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con trong 1 năm trời không gặp mặt khôngphải câu chuyện tình thương mến thương mà lại xoay quanh chủ đề về tàisản nhà Lăng Gia!

- Tôi chưa cách nào lấy được thông tin báu vật từ tay con bé Lăng Thanh Hà!- Bà Lăng mở đầu câu chuyện

- Con cũng đã thử mọi cách rồi! Thật sự không có cách nào!- Ông Triệuthở dài.- Nhưng mà dạo gần đây con có một mối làm ăn khá lớn, nếu thắngđậm sẽ có được bằng 1 nửa số tài sản của Lăng Gia

- Anh buôn bán trái phép cái gì thế?

- Con hay làm ăn lớn mà? Buôn bán trái phép cái gì đâu!- Ông TRiệu vừacười vừa gãi đầu- À, còn cháu nội của me nữa, mẹ có muốn gặp chúngkhông?

- Ta không thích trẻ con!- Bà Lăng nhíu mày

- Thôi mà mẹ, chúng nhớ mẹ lắm đấy!- Ông Triệu quay người vén cái màn nhung đắt tiền, lớn tiếng gọi:

- Hai đứa mau vào chào bà Nội!

Hai cô gái mặc bộ đồ Lolita nhẹ nhàng tiến vào, cũng quỳ xuống sàn như bố chúng nó, dịu dàng chào:

- Chúng con chào nội!

- Cái cách trang điểm không giống ai là sao hả?- Bà Lăng giật mình khithấy chúng ngẩng đầu lên- Còn để đầu đỏ, đầu vàng nữa! Hỏng, hỏng thậtrồi!

- Mẹ, thời đại tiên tiến rồi, mẹ đừng cổ hủ nữa!- Nói rồi ông ta chỉ vào cô gái tóc vàng- Đây là Tiểu Hương, chị của Tiểu Hằng- rồi ông ta chỉvào cô gái tóc đỏ còn lại- Còn đây là Tiểu Hằng!

- Ồ...Khoan đã! Ta không lú lẫn đến nỗi như vậy! Theo ta nhớ, con có một đứa con trai, một đứa con gái cơ mà?

- Ha ha...Tiểu Hằng chính là đứa con trai mà mẹ nói đó!- Ông Triệu mỉm cười- Giờ thời buổi thay đổi, mẹ đừng cổ hủ nữa!

Bà Lăng chỉ thiếu nước xùi bọt mép ngất xỉu ngay tại chỗ!Huyết áp dầntăng cao, không chịu nổi, bà đành đuổi 3 cha con nhà họ ra ngoài!

- Papa, người đó là nội của con thật sao?- Tiểu Hằng từ trước đến naychưa bao giờ bước chân vào cửa Lăng Gia, bà nội của anh cũng chưa từngrời Lăng Gia, lẽ dĩ nhiên anh chưa bao giờ gặp bà nội!

- Tiểu Minh, em nghĩ bà Nội quan trọng với chúng ta lắm sao?- Tiểu Hương cười khô khốc

Tiểu Hằng cũng chính là Tiểu Minh. Nghĩa là tên trên giấy khai sinh củaTiểu Hằng là Lăng Tiểu Minh, nhưng vốn cái tên Tiểu Minh không đượcgiống con gái cho lắm nên cậu đã tự đặt ình cái tên Tiểu Hằng.

Tiểu Hương không hề liên quan, cô là con gái chính gốc! ^^''

- Nói sao thì nói, Tiểu Minh à, về Lăng Gia,con không thể cứ mặc váy thế này được!- ông Triệu sực nhớ ra!

- Phải làm con trai sao?- Tiểu Minh mếu máo

- Em không phải con trai sao?- Tiểu Hương cười cười- Em là con gái sao?

- Em là con trai!!!!

-----------------------------------------------------------------------

- Cái gì?????Chú Triệu đem về nhà 2 đứa con????- Thanh Hà hét ầm lên

- Có gì mà phải sock? Anh đã gặp 2 đứa nó rồi! Bệnh lắm!

- Hai đứa nó sao?

- Ừ, có một thằng em bệnh!

- Bệnh à?

- Bệnh thần kinh!

- Thật sao trời? ha hha ha...- Hà cười sảng khoái.

- Lúc anh gặp 2 đứa nó là lúc anh hạnh phúc nhất khi mình có hai đứa em gái bình thường !

## 31. Chương 31 : Gặp Mặt

8 giờ tối, bữa cơm gia đình diễn ra

Nhưng nó không đơn giản như các bữa cơm của các gia đình bình thường khác

Tại sao ư? Vì đó là bữa cơm gia đình nhà Lăng Gia!

Con cháu nhà Lăng Gia không nhiều. Bà Lăng có 2 người con trai, một là ông Triệu, hai là bố của Hà và Nhi.

Nên bữa cơm này điểm mặt từng người: Lăng Thanh Hà, Lăng Nhã Nhi, LăngTuấn Nam, Lăng Triệu, Vợ Lăng Triệu (xin lỗi, t/g lười nghĩ tên), LăngTiểu Hương, Lăng Tiểu Minh, gồm một số diễn viên phụ như: đầu bếp, nữgiúp việc, bồi bàn, quản gia...

- Tất cả ngồi xuống!- bà Lăng nhanh chóng ra lệnh

Tất cả đồng thời ngồi xuống ghế

- Đây là Tiểu Hương và Tiểu Minh, con trai chú Triệu, Tiểu Hà, Lăng NhãNhi, mau tới làm quen!- Nhi cười nhếch miệng, sợ người ta không biết họcô sao?

- Chào, tôi là Tiểu Hương!- Tiểu Hương, tóc vàng uốn xoăn, trang điểm bình thường, trang phục bình thường, gương mặt thanh nhã.

- Tôi là Thanh Hà, không cần xưng chị, gọi là Tiểu Hà là được!- Thanh hà nở nụ cười "Hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh"

- Chào Tiểu Hà- Tiểu Minh chạy tới, ồ, là trang phục con trai, cậu trông rất bảnh đấy chứ!- Tôi là Tiểu Minh, gọi là Tiểu Hằng cũng được, tôithích cái tên này hơn!

- Tiểu ...Hằng sao?Cậu???- Hà Nhíu mày- Thế cũng được!

Cả 3 đều quay qua nhìn người thứ 4 đang đứng ở giữa nhưng không nói gì

- Nhã Nhi- Nhi nói, ngắn gọn mà súc tích

- Ồ, xin chào!

-----------------------------------------------------------

Bữa cơm tới được một nửa, ông Triệu lên tiếng:

- Nhân tiện đây nói với các con, bố đã hỏi ý kiến của bà, bữa tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng việc kí hợp đồng của bố với mộtcông ty lớn, tất nhiên là sẽ mời cả công ty đó tới dự, các con đừng đểLăng Gia mất mặt đấy!

- Party sao bố? Ôi, con yêu bố, I love you!- Tiểu Minh ôm trầm cổ bố mình

- Còn nữa, bữa tiệc này không chỉ để chúc mừng, mà còn là ...bữa tiệc ĐÍNH HÔN!

- Tiệc đính hôn? Sao ta không hề nghe nói- bà lăng đứng phắt dậy

- Ôi, mẹ, chỉ là nhân tiện thôi, mọi việc con đã sắp xong hết rồi! Mẹ cứ yên tâm nhé!

- hừ, là đính hôn với hai tên công tử nhà đó sao?- Tiểu Hương nhấc ly rượu sữa cười

- Đúng thế, bố thấy 2 đứa nó cũng bảnh trai đó

- Bố, con còn tưởng bố nói đùa! Còn con, con thì làm sao? Phải làm saohả?- Tiểu Minh lắc lắc cái đầu bố mình. Thật tốt là tuy thích đóng giảcon gái, cậu vẫn còn là con trai chính cống

- tiểu Minh! Bố...ặc...Bố nói rồi...bữa tiệc kết hôn này dành cho chịcon, Tiểu Hương!- Khó khă phun ra mấy chữ, ông Triệu thở phì phò

- Thật chứ?

- Là thật, tiểu Hương, con có thể chọn một trong 2

- hừ- Tiểu Hương cười gằn- Con đã chọn được rồi!

-------------------------------------------------------------------------

Nhã nhi tim trùng xuống một mảnh, một cảm giác bất an lan ra, xâm chiếm trái tim cô

Cảm giác bất an này.....................................

## 32. Chương 32 : It's Really Mind

24 giờ,lễ chúc mừng...kiêm đính hôn chính thức được bắt đầu. Điều này khiến HàCỰC KÌ KHÓ CHỊU. Bởi vì, điều này đồng nghĩa với việc, bữa tối của cô sẽ bắt đầu lúc 12 giờ tối.

- Chị không thích bữa tiệc này!

- ...- Không nói gì là biểu hiện của sự đồng tình

- Cái gì mà đính hôn đính hiếc cơ chứ? Người ta cũng đâu có muốn đến đâu !- hà đặt tay lên cái bụng lép kẹp, đang biểu tình ọt ọt- Mong là đốitác của chú Triệu cho chú ấy leo cây!

- ...- Đồng tình, nhưng phần trăm mong muốn này thành hiện thực là zero !

- Au nha...Chán chán chán !

- Thay đồ!- Ném cho Hà một chiếc váy ngắn màu tím cá tính, Nhi xoay người

Thanh hà chán nản nhìn chiếc váy, thôi được rồi, một chiếc váy đẹp, tạm an ủi !

---------------------------------------------------

12 giờ tối, tiếng chuông đồng hồ vừa dứt, một người đàn ông trung niênkhoác tay một người phụ nữ bước vào phòng tiệc. Người đàn ông dáng khácao, tuy hơi già nhưng không mất đi vẻ lãnh đạm, bình tĩnh trong thươngtrường, người phụ nữ đi bên cạnh có lẽ là vợ ông ta, bà ấy đẹp một cáchsâu sắc, một nét đẹp quý phái và tinh tế !

Đi đằng sau không ai khác chính là anh em nhà Showa, họ cùng mặc mộtkiểu áo, có lẽ là ức chế lắm. Kì Phong càng thêm hào hoa với chiếc áophông cổ chữ V khá sâu làm lộ khuôn mực...tiêu chuẩn, cực thu hút nữgiới với chiếc ple khoác bên ngoài. Cùng một kiểu áo ấy, nhưng HànThu đem lại cảm giác lạnh thấu xương, anh chỉ còn nước đeo trên cổ tấmbảng "Người sống cấm tới gần" nữa thôi.

Hà, không hề biết có sự xuất hiện của họ, chỉ cắm đầu ăn, cô không thể chịu nổi nữa rồi!

Còn Nhi, đương nhiên là không thể thấy vì cô quay lưng về phía bọn họ. Cho tới khi:

- Nào, xin mời nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn hôm nay, cậu Kì Phong và cậu hàn Thu!- MC rống to

Oh my god

~Hà ngẩng phắt đầu lên, Nhi quay phắt đầu lại...Cô...không nghe nhầm đấy chứ???

Ôi, cái khuôn mặt bảnh trai kia, không thể nhầm lẫn vào đâu được, nhưng tại sao anh ta lại có mặt ở đây???

Kì Phong và Hàn Thu bước lên sân khấu, không hề hay biết 2 cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình!

Sắp có bão to rồi !

## 33. Chương 33 : Phản Ứng Khó Hiểu.

Hai chúbò con của chúng ta vẫn thản nhiên đi lên sân khấu. Tất nhiên là khuônmặt cả hai người dài như trái bơm. Ai mà muốn làm vị hôn thê của cái con nhỏ Tiểu gì gì đó chứ !

Thanh Hà và Nhã Nhi vẫn đứng hình, làm sao mà nuốt trôi được cái bất ngờ này trong tức khắc chứ ?

Thanh Hà trong mắt bây giờ chẳng còn nhìn thấy ai ngoài Kì Phong đang cau mày đứng trên sân khấu.

MC nói:

- Nào, vậy mời cô dâu tương lai của chúng ta !

Lăng Tiểu Hương bước lên, tiếng “ồ” rất to dưới khán đài

- Cô dâu thật xinh đẹp !- MC tuôn ra câu cảm thán

Lăng Tiểu Hương mặc một chiếc váy màu trắng được trăng ngọc trai màu xanh ngọc tinh xảo, chân váy xoè rộng dài tới đầu gối.

Cô không trang điểm đậm mang phong cách Lolita nữa, khuôn mặt trắng hồng hào được nệm một lớp phấn. Một khuôn mặt khiến người ta nhìn một lầnkhông thể quên, rất cuốn hút !

Kì Phong và Hàn Thu chẳng liếc một cái, chỉ chăm chăm lườm đấng phụ mẫu đang tươi roi rói ngồi dưới kia

- Ở đây có 2 chú rể, vậy cô dâu có thể chọn 1 trong 2. Cô dâu xinh như vậy chắc không chỉ có 2 người theo đuổi đâu nhỉ ?

Tiểu Hương cười cúi đầu

Lúc này Kì Phong với Hàn Thu mới trợn mắt nhìn Tiểu Hương, viết rõ 5 chữ trên mắt : Chọn tôi cô chết chắc !

Lăng Tiểu Hương mỉm cười:

- Tôi đã nói với bố tôi, trong thâm tâm tôi đã yêu một người con traingay từ lần đầu gặp mặt. Chàng trai này tôi quyết định có chết cũngkhông rời !

- Ồ, một tình yêu thật mãnh liệt !Tôi thật sự rất khâm phục đấy ! Vậy chàng trai đó có mặt ở đây không ?

- Có

- Là ai vậy ?

- Là …

## 34. Chương 34 : Người Được Chọn

- Anh chàng đó chính là …

Tiếng Tiểu Hương vẫn vang vọng, mọi người trong sảnh im thin thít.

- Chính là người khiến trái tim tôi luôn hoạt động hết cỡ !- Tiểu Hương cố tình nói vòng vo

- Rốt cuộc người đó là ai vậy ?- MC sốt ruột

- Hàn Thu !

Một tiếng “ồ” rất to vang lên, kèm theo sau là tiếng vỗ tay lốp bốp. Kì Phong kịp thở phào, Hàn Thu mặt tái mét

- Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người khác nửa mừng nửa lo !- Hàchép miệng, sao mình lại lo lắng như lên giây cót thế nhỉ ?

Nhi không nói gì, quay đầu lại tiếp tục bữa ăn của mình

Sao bò bít tết lại dai thế nhỉ?

Lúc nãy nó đậm đà lắm cơ mà !

Vô vị !

- Không chấp nhận !- Hàn Thu không nể mặt ai, phán một câu xanh rờn rồiđi xuống. Sao trông anh giống quan toà xét xử tù tội thế nhỉ ?

Lăng Tiểu Hương cũng không phải vừa, cô chộp lấy tay anh:

- Anh đã nói sau hôm nay chúng mình sẽ bên nhau suốt đời cơ mà !

- Tôi nói thế lúc nào ?- Hàn Thu đỏ chín mặt, A a…Sao anh có thể nói ra câu sến như thế cơ chứ

Không khi bên dưới căng thẳng, đã bắt đầu có tiếng xì xầm.

- Anh à, chúng mình quay lại với nhau được không ? Em biết em sai rồi…híc híc

- Hàn…Hàn Thu hứa hẹn gì với Tiểu Hương sao ?- Thanh hà lẩm bẩm, a, có chuyện vui rồi !

- Cô ấy là Tiểu Hương à?- Nhi không quay lại mà nói

- Không phải sáng nay cố ấy mới giới thiệu sao ?- Hà hỏi xong mới sựcnhớ, bệnh “không bao giờ nhớ tên người mới gặp” của Nhi lại tái phát –À, cô ấy là em chúng ta !

- Ai cho cô ta đùa với đồ chơi của em ?- Nhi cắm chiếc dĩa ngập miếng thịt bò

- A, đồ chơi…a. đồ chơi…- Hà mặt tái mét, lắp bắp không hiểu mình định nói gì, tiểu yêu nữ hiện hình rồi !

Hàn Thu, mong cậu sớm siêu thoát !

Tiểu Hương, mong cậu chết không đau đớn !

------------------------------------------

Kì Phong hớn hở đôi chút đi về phía bố mẹ sau khi vui vẻ nói một câu : “Tôi cũng rất Tiếc vì mình không được chọn”

Tiềc ư? Tiếc quái gì ?

Sau khi biết con nhỏ yêu quái “Tiểu Hằng” gì gì đó là con trai, Kì Phong đâm ra cảnh giác cao độ lũ yêu không ra yêu người không ra người này

Bỗng, anh nhận thấy có sát khí dày đặc từ phía sau lưng…

Và anh đã trông thấy rồi !

Cái bóng dáng anh ngày đêm nhung nhớ

Nhớ chết đi được ấy !

Cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi !

## 35. Chương 35 : Hãy Thành Thật Đi !

Kì Phongngười cứng đơ như một bức tượng, anh không biết nói gì. Hoàn cảnh nàythì phải nói gì đây ?Nếu là một cô bạn gái cũ bình thường nào đó, anh có thể chạy tới chào hỏi rồi ôm vai bá cổ như chưa từng có chuyện tình yêu nào hết. Nhưng đối tượng lần này lại là Tiểu Nhi, nên anh chỉ muốn ngắm cô, trong chốc lát, anh chỉ sợ, một chút nữa thôi, Tiểu Nhi sẽ đi đâuđó, và anh sẽ không nhìn thấy cô nữa ! Với cả, “đối tượng” này anh chưahề có ý định chia tay!

Kì Phong cứ ngồi như thế …

- Tiểu …Tiểu Nhi…Em định làm gì thế?- Thanh Hà lắp bắp, nếu bây giờ Nhilàm ầm lên, nhất định Bà Nội sẽ không buông tha!- Tiểu Nhi, làm ơn đimà, em vào phòng đi, nhất định …

- Để em giải quyết- Câu nói “nhất định không được làm lớn chuyện” của Hà còn chưa xong thì đã bị Nhi cắt ngang, oh my god~Thế giới sắp sụp đổ!

Nhi chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, Hà đã nhanh chóng ôm lấy tay Nhi, ghì chặt:

- Không…Nhi…Đừng…Xin em đấy!

- Coi bộ chị muốn cùng em lên sân khấu phải không?- Nhi nở nụ cười Ma Nữ.

- Không, Nhi…- Hà chưa kịp nói gì đã bị Nhi kéo cùng lên sân khấu, nơi cũng đang có scandal không kém phần…hot!

Hàn Thu hình như cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Nhi, anh đang lo con Bạch Tuộc này sẽ bám anh mãi không chịu buông

- Ồ, gì đây?Là chị em nhà họ Lăng sao?- MC đang ngáp ngủ vì bị bắt buộcxem mấy cảnh “anh chối em thừa nhận” như mấy phim trên kênh truyền hìnhgiờ vàng thì chỗ chọc ngoáy tự tìm đến để anh đào thông tin…a, thật làmay mắn a

~- …- Nhi không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười “hoa nhường nguyệt thẹn”

Lăng Tiểu Hương nhìn cô như nhìn quái vật!!!!

Sao hai chị em nhà cô ta lại kéo nhau lên sân khấu làm gì?Không phảiđịnh làm phiền cô đang diễn nốt chỗ dở sao?Cô ghét bị làm phiền lắm!

- Ồ, chẳng lẽ cô có gì đó cần nói?- MC phát hiện ra mình vẫn còn cầm micrô, bèn đưa nó cho Nhi- Đây..

Nhưng Hà bỗng bán mạng giật lấy:

- Ha ha…A, là tôi có chuyện muốn nói ấy mà, a…

Mọi người trong sảnh đều dừng hết lại, kể cả những “diễn viên” phụ nhưngười giúp việc và “khách mời chương trình” như ông bà Showa, lắng ngheHà nói…

- A, là tôi…tôi muốn hát một bài chúc mừng em gái họ của tôi có vị hôn phu!- Hà “nhanh trí” nói ra một lí do siêu ngốc!

- A, vậy Tiểu Hà, chị có thể hát một bài tiếng anh nào đó không? Nghenói trình độ tiếng anh của chị xuất sắc lắm!- Tiểu Hương ghì chặt tayhàn Thu, trêu chọc nhìn Thanh Hà

Cô nghe cái tin chết tiệt áy ở đâu vậy?

Thanh Hà muốn hét câu ấy lên lắm lắm, nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà im lặng.

Giờ Thanh Hà cũng giống Tiểu Nhi, muốn xé xác Tiểu Hương ra!

Đúng vậy! Trình độ ngoại ngữ của Thanh Hà phải gọi là bét của bét!

Đã thế hát còn dở hơn!

Mọi người bên dưới “oà” một tiếng!

Thanh Hà vì Tiểu Nhi sắp hi sinh rồi!

Nói tiếng anh còn chưa thạo huống chi đến hát!?

Rồi Hà giật mình…

Haha…Tiểu Hương!Ngươi sai lầm rồi!Ta biết một bài hát tiếng anh mà đứatrẻ lên 3 cũng biết haha… Tuy hơi mất mặt, nhưng đành vậy, phải sống vìchính mình!

Một lúc sau, tiếng nhạc rộn rã vang lên, giọng Hà hoà trộn lạc hẳn với dòng nhạc:

- Happy bithday to you! Happy bithday to you! Happy bithday, happy bithday, happy bithday to you…!

Nhi đứng cạnh ôm mặt, bó tay với cô chị mình!

## 36. Chương 36 : Không Phải Chứ?

- Happy bithday…to you…!- Thanh Hà kết thúc bài hát của mình trong não nề, cô đâu có hát bài hát thảm kịch nào đâu chứ?

MC cũng đứng trân trân, dây thần kinh giật giật...

Bao năm làm MC mà coi bỏ sông bỏ biển rồi! Giờ MC như anh đây cũng không biết nói sao nữa!

Thanh Hà méo mặt đứng đấy, nhìn vẻ mặt- không- thể- kinh- hoàng- hơn của những người bên dưới khán đài

- Chúng ta chơi một trò chơi nhé!- Cuối cùng, không hổ danh là MC, anhta cũng có thể chuyển chủ đề một cách thuận lợi.- Trò chơi này mang tên“Tìm người định mệnh”

- Nghe tên là thấy chán rồi!- Chưa đợi MC tuôn ra luật chơi, Tiểu Minh đã “bật lại”

- Lăng Tiểu Minh, con ngồi yên cho bố!- Ông Triệu nhéo tay con mình, nghiến răng kèn kẹt

Tiểu Minh không nói gì nữa, ngồi yên vị chỗ mình.

Và MC lại tiếp tục, thâm tâm anh thề, từ nay về sau anh sẽ không trở lại căn nhà này nữa! Tuyệt đối không trở lại!

- Luật chơi rất đơn giản, tôi sẽ tắt đèn đi, và các bạn đứng bên dưới sẽ bị xáo trộn với nhau, trong vòng 15 phút phải tìm được người bạn đờicủa mình, và, khi đèn sáng, bạn sẽ phải hôn người mà bạn tìm được! Dùmuốn dù không!

Gần như lập tức, “diễn viên phụ” người giúp việc đã thu dọn hết bàn ghếtrong sảnh, và trước mắt MC là cả một rừng người đang hồi hộp, có ngườithích thú, có người phản đối.

Thường thì những người độc thân hưởng ứng và những người đã có đôi thì kiên quyết phản đối

Khi biết không thể phản đối được, các cặp đôi quyết định nắm chặt tay nhau!

Nhanh chóng, Thanh Hà, Nhã Nhi, Tiểu Hương và Hàn Thu bị đẩy xuống từsân khấu, trở lại thành một thành phần thảm kịch của trò chơi!

Tất nhiên, sau khi nghe MC phổ biến luật chơi, Kì Phong đã đứng bật dậy!

Nhất định không được để Tiểu Nhi hôn người khác!

Suy nghĩ đó làm anh chạy nhanh về phía Nhi, nhưng không kịp rồi, đèn đã tắt.

Anh có 15 phút để tìm được lí do để hôn người mình yêu!!!

Khỉ thật! Từ khi nào anh lại phải vất vả đi tìm một lí do chính đáng đểđược hôn người mà lẽ ra chỉ cẩn anh muốn là có thể kéo cô vào lòng chứ?

Anh bắt đầu lách dòng người.

Khi thị giác không dùng được nữa thì thính giác sẽ được phát huy tuyệt đối!

Nhưng Kì Phong chẳng nghe thấy gì cả, không phải tất cả sẽ im lặng để cho anh có thể nghe thấy tiếng của Tiểu Nhi

Giọng mấy cô nàng yểu điệu hét lên

Ôi, giờ anh muốn Nhi có cổ họng tốt như thế biết bao!

-----------------------------------

Hàn Thu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Bị Tiểu Hương bám chặt mà anh muốn thoát cũng chẳng được!

Cứ cái đà này chắc chắn anh phải hôn con đỉa này mất. Anh hét lên:

- Buông ra!!!

- Nhất định không!- Lăng Tiểu Hương cầm tinh con đỉa!

- Sao cô trơ trẽn vậy hả?- Thật là tốn thời gian!

- Trơ trẽn gì chứ! Thời buổi này con gái theo đuổi con trai không phảithiếu, anh chưa có người yêu, em theo đuổi anh không được sao?

- Ai bảo tôi không có? Tôi có rồi!- Là anh buộc miệng, không hề có chủ đích nói ra câu này

- Có rồi?

- Ph...Phải.

- Là ai?

- Cô biết để làm gì?

- Em cần phải biết, bởi vì em yêu anh!

## 37. Chương 37

-Cô yêu tôi?

-Phải em yêu anh.

-Nhưng tôi không yêu cô\_Anh kéo tay tiểu Hương ra khỏi người mình rồi bỏ ra ngoài

……..

Lúc này Kì Phong đã tìm được Nhi và anh chạy đến chỗ cô ngay.và cầm tay cô nói

-anh tìm thấy em rồi.

Khi câu nói vừa dứt thì ánh đèn vụt sáng.Phong ôm lấy Nhi và trao choNhi 1 nụ hôn dài.Tâm trạng của hai người này rất khác nhau 1 người hạnhphúc và 1 người bất ngờ nên không có phản ứng.Đến khi chợt tỉnh thì Nhivội đẩy Phong ra và nói

-Anh…anh làm gì vậy?

-Anh…..

-Anh nên nhớ chúng ta đã chia tay

Nói rồi Nhi bỏ ra ngoài.Khi ra ngoài được một đoạn thì Nhi nhìn thấy 1người trông quen quen hình như là Hàn Thu thì phải hắn đang ngồi đó.“Món đồ chơi của cô.”

-Ê đang làm gì đó\_Nhi cất tiếng hỏi trước làm không gian đang u ám có phần ồn ào hơn

-Sao em không ở trong đó mà ra đây làm gì?\_(Sưng anh cơ đấy)

-Tôi đi đâu là quyền của tôi.\_Nói rồi Nhi đứng dậy đang đi thì có 1 cánh tay kéo cô lại và ôm cô vào lòng thầm nói:

-Anh yêu em…

Nhi đơ người cứng họng không nói được câu gì(Khổ tiêu hóa chậm)

Trước màn tình củm lãng mạn này có 2 người nhìn thấy 1người đau 1 người mỉm cười vui sướng vì sắp có chuyện hay

## 38. Chương 38

Lớp học bỗng trở nên tĩnh lặng khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp cùng một côgái có mái tóc xoăn dài xinh xắn và một anh chàng bảnh bao trông có vẻrất trẻ con

- Hôm nay thầy thông báo với các em một tin vui!- Rồi thầy hướng tay vềphía cô gái- Đây là Lăng Tiểu Hương và Lăng Tiểu Minh, giờ sẽ học lớpchúng ta!

Chỉ một tiếng "oà" cả lớp lại nhộn nhạo!

- Ối má ơi! Đó là Tiểu Hương đúng không?

- Phải, chính là cô gái theo đuổi Hàn Thu đấy!

- Không thể tin được!

- Đó là một cô gái rất dễ thương!

Toàn là những lời trầm trồ, và rồi có một tên chán sống nào đó đã rống lên:

- Ê Tiểu Hương, có phải bạn chuyển tới đây vì Hàn Thu không?

Tiểu Hương chỉ cười:

- Xin chào, mình là Tiểu Hương, đây là em trai mình, tên Tiểu Minh, sau này mong các bạn giúp đỡ mình và vị hôn phu của mình!

-----------------------------------------------------

- VỊ...VỊ HÔN PHU????

- Phải, khép cái miệng của cậu lại, Tiểu Doanh!

- Hàn Thu đã có vị hôn phu??? (đọc thành thơ được đây!)

- Phải, nghe nói là Lăng Tiểu Hương, nhưng mà có tin đồn là phần lớnđứng về phía Lăng Nhã Nhi, cho rằng Lăng Tiểu Hương là người thứ 3!- Bạn A giở một cuốn sổ tay đọc làu làu

- Vậy thì chúng ta phải đối phó với ai đây???- Tiểu Doanh nghiêng bên nọ xọ bên kia, đầu sắp xì khói rồi!

- Tớ nghĩ là Lăng Nhã Nhi- Bạn B, nổi tiếng thông minh gian xảo chống cằm phán- Chúng ta cứ tiêu diệt từng tên mốt!

- Lăng Tiểu Hương, bố là giám đốc tập đoàn công ty vàng bạc khá lớn, tuy chưa lọt vào TOP những nhà giàu nhất thế giới nhưng sớm muộn gì cũng có mặt trong đó vì được Lăng Gia hậu thuẫn- Bạn A, người chuyên thu thậpthông tin tiếp tục đọc

Tiểu Doanh tiếp tục phân vân

- Hay là để cho chúng đấu đá nhau, ta ở giữa "ngư ông đắc lợi"?- Cuốicùng, không hổ danh là bạn B, đưa ra một quyết định đúng đắn

- Thế cũng không được!- Tiểu Doanh gạt phắt- Tiểu Hương vốn là vị hônphu danh chính ngôn thuận, căn bản không cần phải đấu tranh với Lăng Nhã Nhi!

- Thế thì chúng ta sẽ đứng về phía Lăng Tiểu Hương?- Bạn B thở dài, nằm ngả ra đằng sau

- Đó là một quyết định đúng đắn đấy!- Một câu nói, bạn A, bạn B, bạn Tiểu Doanh cùng tất cả mọi người đứng hình ngay tại chỗ

-----------------------------------------------------------------

- Chuyện đó...là thật sao?- Thanh Hà tâm trạng khủng hoảng, vừa chạy theo Nhi vừa hỏi

- Ảnh ghép!

- Ý em là gì? Bức ảnh đó...

- Bức ảnh đó chị giải quyết đi!

Nhi nói rồi đi mất dạng. Chuyện này tới bao giờ mới kết thúc

Ngày hôm qua đối với Hà như cơn ác mộng vậy.........................

## 39. Chương 39 : Mắc Bệnh ...

Học kì mới bắt đầu, ai ai cũng uể oải.Nhưng những tin lá cải vẫn còn nóng dẻo lắm!

Vươn vai một cái, Nhi ngồi xuống ghế, ngáp một cái:

- Sao mọi người cứ nhìn em thế? – Nhi thở dài, cảm thấy mình như là convật ở trong sở thú, được mọi người nhòm ngó và “chiêm ngưỡng”

- Tại em nghỉ xuyên suốt cả một học kì chứ sao?

- Em nghĩ có 2 tuần trước khi kết thúc học kì 1!

- Hừ, thôi không cãi nhau nữa! – Hà quay sang lấy sách vở

- Chào Tiểu Nhi, chào Thanh hà! – Song Nguyệt chạy lại chỗ của Hà cười tươi roi rói (Xem lại chap 1 nha~)

- A, chào cậu! – Hà vẫn vậy, cười đáp lại, còn Nhi, tiếp tục nằm gục đầu trên bàn ngủ!

- Tiểu Nhi không sao chứ? Cậu ấy nghỉ 2 tuần liền, tớ tưởng cậu bị ung thư giai đoạn đầu, phải đi phẫu thuật cơ đấy!

“Bộp” một quyển sách rơi từ bàn xuống, Nhi mệt mỏi nâng 2 mắt:

- Cậu có trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ?

- Cảm ơn!- Song Nguyệt ngố lại cười, Nhi thấy thế chỉ thở dài và ho khùng khục vài tiếng

- Em vẫn chưa khỏi sao? Chị nghĩ là phải khỏi rồi chứ? – Thanh Hà kíquái nhìn Nhi – Em bị bệnh phải nói ngay nghe chưa, không được giấu!

- Em biết rồi! Chị nghĩ em là ai? Nhân vật chính trong “Bản tình ca mùa đông” chắc?

Hà nhíu mày, bất chợt đưa tay lên toan sờ trán Nhi, nhưng cô rụt người lại, một phản ứng thái quá!

- Em làm sao vậy? – Hà đứng dậy

- A, em đi vệ sinh – Nhi phóng ra cửa, chạy ra phía dãy nhà vệ sinh, Hà cũng không truy cứu nữa

Chạy được nửa đường, Nhi cảm thấy chân tay rã rời, từ đây đến chỗ cửalớp cô chỉ 70 mét là cùng nhưng với một người sức khoẻ dưới mức trungbình là cô thì như là đi nửa vòng trái đất

Nhi ngồi sụp xuống bức tường chỗ vắng người, môi mím chặt, mồ hôi nhễ nhại, mặt tím hẳn đi

Cô đã đi kiểm tra ở bệnh viện, một mình, bác sĩ nói cô bị nhiễm một loại vi rút mới hiện nay chưa đặc chế thuốc giải, loại vi rút này ăn mòn hệmiễn dịch, làm cho sức khoẻ ngày một suy yếu, cuối cùng chỉ nằm liệttrên giường, chẳng làm được việc gì!

Tất nhiên là cô không muốn!!!

Giờ cơ thể cô phải 38 độ C là ít! Nếu để Hà phát hiện sẽ rắc rối to!

Ngồi thở một lúc lâu sau, Nhi bám lấy bức tường mà khó nhọc đứng dậy

Đứng dậy, và thở!

Hổn hển một lúc, tim cô bỗng vọt ra ngoài bởi một giọng nói rất quen:

- Nhã Nhi?

Cái giọng này rất quen, trầm trầm khàn khàn, nhưng bao lâu rồi cô không được nghe nhỉ? Đã tới một tháng\* chưa?

(\*Chú thích: sau khi kết thúc học kì 1. học sinh được nghỉ 2 tuần, cộngvới 2 tuần Nhi nghỉ trước đó là 1 tháng >”<, nhi="" tỷ="" lười="" học="">

Cô không quay lại, chỉ chạy thẳng, dùng chút sức tàn cuối cùng mà chạy, cô không muốn gặp anh!!!

- Tiểu Nhi, nhìn này! – Thanh Hà vui vẻ giơ ra 2 tờ giấy màu trắng nhưng nhìn khuôn mặt Nhi trắng chẳng kém tờ giấy trên tay là bao nhiêu lại hốt hoảng – Có chuyện gì?

- Em vừa chạy mấy vòng sân trường! Hà hà …

- Em sao thế? Chạy mấy vòng sân trường? Sao kì vậy? Có phải sau trận sốt đầu em trở nên hâm đi không?

- Chị thích chết à?

- Nhìn này, đây là hai vé xem Show của ca sĩ kiêm người mẫu Tử Ngạo!

- Ồ, chị kiếm ở đâu thế?

- Bạn của Song Nguyệt tặng đấy!

- Bạn của Song Nguyệt?

- Bên kia kìa! – Thanh Hà chỉ tới chỗ cửa lớp, bóng 3 cô gái chạy lại, một là Song Nguyệt, và 2 cô gái lạ hoắc

- Nhi, sắc mặt cậu kém thế? – Song nguyệt nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa người bình thường và người bệnh

- Ha, không, có sao đâu, đây là …?- Cố chuyển chủ để sang 2 cô bạn mới

- Ah, đây là bạn tớ quen ở lớp học thêm, hôm nay chỉ tới nhận lớp thôi,nên tớ rủ 2 bạn ấy tới chơi! – Song Nguyệt dễ dàng bị lừa - Bạn ấy tênlà Bạch Cẩm Tú! - Chỉ vào cô bạn có khuôn mặt thanh tú và khá là thuhút, dáng người mảnh khảnh, vô cùng dễ thương!(Xem “Cô ấy không phải cônàng Tomboy” để biết thêm chi tiết) – Còn bạn ấy là Mạc Linh Chi! – Côbạn tên Linh Chi nhảy chồm tới phía Nhi, cười rất ngọt ngào:

- Tớ là Linh Chi, fan của anh Tử Ngạo, rất vui được làm quen! Tối nay tổ chức Show của anh ấy, tớ kiếm được tận 5 cái vé, chúng ta cùng đi nhé!

- Hù, cậu làm thế nào kiếm được những 5 cái vé thế? Nghe nói cháy vé kinh lắm cơ mà? – Song nguyệt đẩy đẩy gọng kính

- Hơ hơ…- Linh Chi cười quái đản - Tại ai đó muốn bạn gái mình tới xemmình biểu diễn nên để dư ra những 5 tấm vé ấy mà! – Nói rồi liếc sang cô gái thanh tú bên kia

- Hơ hơ. ..ai thế nhỉ? – Cô gái tên Cẩm Tú kia đã biết rõ đang bị ám chỉ, nhưng vẫn ngó quanh quất

- Yah~Tiểu Nhi, em sẽ đi chứ? – Thanh hà nhìn Nhi

- Đi – Nhi gượng cười lại, ôi. Cô không biết cô sẽ gắng gượng tới được khi nào đây?

## 40. Chương 40

Ai da, tối hôm nay là thời điểm tổ chức buổi công diễn đầu tiên của chàngmĩ nam Tử Ngạo, người được bầu là người có khuôn mặt baby nhất cả nước.Chàng trai này khá là thân thiện, đặc biệt là vạn năng vô cùng luôn!Biết nấu cơm nè, giặt quần áo nè, với chiều cao 1m80 lại có thể làmngười mẫu và với chất giọng nuột tai lại có thể làm ca sĩ nữa!

Ai có phúc phận được làm bạn gái của anh chàng tài năng này thế nhỉ? Ồ,chính là con nhỏ hột mít đứng bên cạnh tôi đây!- Linh Chi thở dài, tạisao nhỏ bạn vô tâm của cô lại lọt vào mắt xanh của idol Tử Ngạo đượcchứ? Đó là chuyện khó tin nhất trên đời!

- Cậu đã nhìn tớ 15 phút rồi đấy! - Bạch Cẩm Tú khó chịu liếc một cái

- Haizz – Đúng là đồ vô tâm!

Như hiểu bạn mình nghĩ gì, Bạch Cẩm Tú cười đểu một cái:

- Chẳng phải cậu cũng có bạn trai rồi sao? Lại còn là… (Là ai thì mờixem “Cô ấy không phải cô nàng tomboy” để biết thêm, sẽ bất ngờ lắm đấy!Đố mà đoán được luôn! >o<>

- Hứ, anh ấy làm sao có thể bì được với idol Tử Ngạo chứ? Lại còn toàn mặc áo sơ mi sáng màu! (Đây là gợi ý nhé! >”<>

- Thì rất hợp mà, anh ấy còn trẻ, không mặc áo sáng màu thì mặc cái gì?- Bạch Cẩm Tú tiếp tục cười, càng cười càng lộ sự gian manh

- Mặc áo sáng màu nên nữ sinh trường mình mới bu đầy như thế!- Mạc Linh Chi hậm hực

- Các cậu cãi nhau ah?- Cẩm Tú lấy tay che phía miệng, mắt díp lại thành một đường thẳng - Tớ ngửi thấy mùi dấm chua!

- Cậu …!

Thôi, không nói tới đôi bạn vui vẻ này nữa, chúng ta cùng nhìn về phía Nhi nào

- Tiểu Nhi, sao thế? – Thanh Hà vừa nhìn lên sân khấu, vừa liếc sang lo lắng hỏi Nhi

- Không sao, tại ở đây hơi nóng, ra hết mồ hôi rồi!- Tiểu Nhi cười yếuớt, nhưng vì ở đây không đủ độ sáng, Hà không nhìn thấy. Nói gì thì nói, đây là 5 chỗ VIP đấy, đâu có phải chen chúc đâu mà thấy nóng? Nhưng Hàngốc lắm

- Em đi vệ sinh một chút! - Tiểu Nhi đứng dậy

- Nhanh lên nhé, sắp bắt đầu rồi! – Hà mỉm cười

- Uhm...

Tiểu Nhi vào vệ sinh rửa mặt, khuôn mặt lúc này tái nhợt không còn mộtsắc máu, cô quá sức rồi, lại còn mồ hôi nữa, đây chính là cái “mồ hôilạnh” mà giang hồ đồn đại!

Xong xuôi đâu đấy, cô ra khỏi phòng vệ sinh, làm như không có việc gì đi về phía ghế VIP.

Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp!!!

Tại sao Nhi lại gặp Hàn Thu ở đây??

Anh vẫn chưa nhìn thấy cô. Phải rồi, từ lúc gặp nhau ở trường, cô chưatừng nhìn anh, dù chỉ là một lần thôi. Lúc đó, cô quá sợ, lại lo bệnhcủa mình lại tái phát, cho nên, chỉ có thể cắm đầu mà chạy, chạy, chạy...

Cô đã nhìn thấy anh, mãn nguyện rồi!

Anh chẳng có gì khác kể từ 1 tháng trước, lần cuối cô gặp anh ở sân sau của biệt thự nhà Lăng Gia

Anh đã có vị hôn phu

Anh cũng nên sống thật tốt với cô ấy!

...

Cô chính là người không có ai yêu, như lời của mẹ cô trước khi bà mất. Cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Cũng muốn có người để yêu thương, có người yêu thương mình

Cô không giống như Hà, vô tư, vô lo vô nghĩ

Không giống như những cô gái đến tuổi yêu khác!

Cô không cố ý!

Lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ!

Chính là cô không nên bịt mắt cha mình lại!

Nếu không thì cô đã có một gia đình hạnh phúc

Thật là tốt nếu cô không xuất hiện trên đời này!

## 41. Chương 41

Nhi quay người, dợm bước đi, cô cảm thấy bước chân mình càng ngày càng nặng...

Không được!

Nếu không đi nhanh, cô sẽ đứng ở đây nhìn anh mãi!

Thế là, Nhã Nhi như một cái bóng lướt đi trong thầm lặng. Chân cô giốngnhư là đeo trì vậy, càng ngày càng nặng. Bệnh của cô lại sắp tái phát,trái tim đập nhanh hơn bình thường…mấy chục nhịp!

Cô không muốn thành người tàn phế, vì vậy mấy ngày gần đây, cứ mỗi tuầnlại tới bệnh viện kiểm tra, nhưng mà, vẫn không có biến chuyển gì mới.Bác sĩ cũng chỉ thở dài một hơi.

“Bốp”

- Ay da…- Cú va đập quá mạnh, khiến một người chịu đau tốt như Nhi phải bất ngờ thốt lên.

Ngực của người đối diện cứng lại. Anh ta đứng im không cử động. Nhi toan ngẩng đầu lên xem là ai thì người đó nhấn mạnh đầu cô xuống, bắt cô épmặt vào ngực mình, một cái ôm thật là chặt…

- Anh…tôi...!- Cô lắp bắp không hiểu chuyện

Anh ta ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm làm cho cô không thể biết được giọng nói này là của ai nữa, rất ấm áp, rất dịu dàng và có chút tứcgiận trong đó:

- Nếu nhìn thấy tôi- dừng lại một chút- Em có bỏ chạy không?

Nhi mở lớn mắt. Chạy? Cô lại nhìn xuống chân mình…

Cô còn chạy nổi nữa hay sao?

- Sẽ không!

- Thật chứ?- Anh ta lại thổi khí vào tai cô làm nó cứ buồn buồn, khó tả

Anh ta buông lỏng vòng tay, và cô ngẩng đầu

- Kì Phong?

- Em đang thất vọng sao?- Kì Phong cười chua chát

- Không hẳn!- Cô quay người, Kì Phong nắm chặt lấy cổ tay cô:

- Em đã nói sẽ không bỏ chạy!

Nhi nhìn thẳng vào mắt Kì Phong:

- Tôi không chạy, tôi đi!- Cô đính chính

- Xin em đấy!- Kì Phong nheo mắt nhìn cô, nhíu chặt đôi lông mày - Đừngđi nữa, có được không? Ở lại bên tôi, không được sao? Tôi có gì chứ?

Nhi nhắm chặt hai mắt, cô cũng day dứt lắm, nếu ngay từ đầu cô khôngnhận lời làm bạn gái “hờ” của Kì Phong, ngay từ khi gặp anh ở con ngõ,cô không cứu anh, vậy giờ anh có đau khổ như thế này không?

Anh sẽ cười vui vẻ, sẽ có tâm trạng tiếp tục cưa cẩm cô gái này cô nàngkia, chứ không đau đớn ngồi một mình uống rượu như bây giờ!

Cô…

Thật sự rất hối hận…

Bỗng, Kì Phong bóp chặt tay cô

- Đau..- Cô kéo tay lại, nhưng tay cô vẫn nằm trọn trong tay Kì Phong, không xê dịch xăng ti mét nào

- Em đau, có đau bằng tôi không?- Kì Phong rít qua kẽ răng đang cắn chặt

Cô thầm kêu không ổn rồi! Đã quá mức cho phép, sự kiềm chế đã lên tới đỉnh điểm, chuẩn bị bùng nổ

Huwa

Chết cô rồi!

Đúng như dự đoán, Kì Phong giờ coi những người xung quanh là không khíhết. Giờ anh chỉ có nhìn người con gái mặt tái mét trước mặt

Muốn ăn thịt cô!!!!

Sự việc sau đó, diễn ra như một cơn lốc xoáy...

Kì Phong lôi xềnh xệch Nhi chạy trên hành lang, tuy cổ tay như bị anhbóp nát, cô vẫn không kêu tiếng nào, nỗi đau thể xác, có bằng nỗi đautrong lòng cô bây giờ không?

Và thật là không may, định mệnh đã sắp đặt, tình duyên đan chéo vào nhau...

Kì Phong không nhìn thấy, chỉ lướt qua Hàn Thu như người dưng

Nhưng Nhi lại thấy, chạy qua hành lang, đi ngược lại và chạm mặt Hàn Thu

Đôi mắt lạnh ấy mở lớn, con ngươi thu nhỏ lại

Có tin vào những chuyện xảy ra trước mắt được không?

Nhi tiếp tục bị kéo đi, Hàn Thu đứng trân trân một chỗ như chưa tiêu hoá nổi “thứ” mình vừa thấy

Cho tới khi đến một nhà kho vắng người, Kì Phong mới ép chặt Nhi vào tường, nói bằng chất giọng ngập tràn căm phẫn:

- Tại sao không phải là anh?

- …

- Rốt cuộc em đã có tên nào rồi? Có thể hơn anh sao?

- Anh có tất cả…- Nhi nói một câu không ăn nhập gì với chủ đề - Anh cótất cả thứ anh muốn có, nhưng, có một thứ anh không thể có, anh biết làgì không? Chính là em!

- Tại sao anh lại không thể có em?

- Bởi vì…Có thể là chúng ta không có tương lai. Anh không thể yêu em, em giải thoát cho anh, anh còn không hiểu sao?

- Em giải thoát cho anh?- Kì Phong cười- Hay là em đang dìm anh xuống tận đáy địa ngục?

- …Em

- Có phải là em đã có người khác, cho nên…- Kì Phong vẫn nhìn Nhi, dường như trong mắt anh, không có ai ngoài cô gái ấy- Em bỏ anh!

- …

- Có đúng không??

- Phải!- Cô nói, dù thực sự cô chẳng có ai cả, cô đang mắc bệnh, một căn bệnh còn không biết có thuốc chữa hay không- Em có người khác rồi, nênanh buông ra!

Lần này cô nhất định phải cắt đứt thật sự, cắt đứt với anh!

- Em còn dám nói!- Kì Phong mắt trở nên đỏ ngầu, mấy đêm nay anh không có ngủ, vì anh rất sợ, sợ lại nhìn thấy cô

Giấc mơ là thứ độc ác nhất, nó cho ta mơ, thật là đẹp, và cuối cùng, ta sẽ càng thất vọng khi đó chỉ là mơ mà thôi

- Em nói- Nhi cũng hết chịu nổi, cô đang nghĩ xem, phải nói gì để anh từ bỏ mình- Em không thích anh, em ghét anh, em hận anh, em không bao giờmuốn gặp anh, em….

Lời còn lại bị Kì Phong nuốt gọn. Trong đầu anh chỉ còn lại ý nghĩ: Bịtmiệng cô ấy lại, nếu cô còn nói nữa, chắc là anh sẽ giết cô mất, và đúng lúc xung quanh không có gì bịt miệng cô, anh có cách vừa bịt miệng, vừa trừng phạt cô: Hôn!

Diện tích Kì Phong cho Nhi càng ngày càng hẹp, cô dường như là chỉ cònlại đủ một khoảng không gian để đứng, chân run run sắp ngã.

1 phút

2 phút

- Ua…ưm…- Nhi giãy dụa, chính là cô sắp bị người ta giết chết, trời ơi!!!!!

4 phút…

5 phút…

Không chịu nổi, Nhi không còn sức đẩy Kì Phong nữa, chân cũng không đứng nổi (Anh này ác quá! >”<>

Toàn bộ cơ thể Nhi còn chống đỡ được là do một cánh tay Kì Phong nâng lên, còn cô, chỉ có thể ngửa mặt cho người ta hôn

(Không hiểu anh này cấu tạo thế nào, hôn 5 phút chị ấy ko chịu đc, làmsao anh chịu được nhỉ? Hay là làm người chủ động khác người bị động?>”<>

Tới phút thứ 6-30 giây, Kì Phong mới buông cô ra. Và cô, bỗng dưng cảmthấy sao lớp không khí trên trái đất lại đáng yêu đến thế!

- Em còn dám nói nữa không?- Anh lại hỏi, đang chờ cô trả lời “có” là anh lại có lí do hôn cô rồi.

(6 phút 30 giây còn chưa đủ hay sao? >”< sao="" đứa="" con="" tinh="" thần="" của="" tôi="" lại="" quái="" vật="">

Cô cúi đầu không nói. Một là vì đang mải hít vào thở ra, hai là cô biếtrằng trả lời thế nào cũng không tốt. Nếu trả lời “có” chẳng phải đồngnghĩa với việc bảo Kì Phong tiếp tục hôn cô đi à? Còn nếu trả lời là“không” thì đồng nghĩa với việc cô sẽ phải dây dưa triền miên với anhcòn dài dài. Giờ bỏ chạy là thượng sách, nhưng cô lại liếc về phía chânmình! Giờ cô đứng còn không nổi, toàn bộ trọng lượng cơ thể đang dựa vào Kì Phong, đừng nói là chạy, lết còn không được! Mà có chạy thì, cô lạinhìn về phía chân anh, chân anh ta dài gấp đôi chân cô, cô chạy, có bìkịp không?

- Nếu không trả lời, anh tiếp tục hôn!- Kì Phong cười gian manh, ghé sát đầu lại, nâng mặt cô lên…

….

## 42. Chương 42 : Đồ Đáng Chết!

- Ua…!- Chính là Kì Phong lang sói lợi dụng lúc Nhi thất thần tiếp tục hôn!

Nhi trợn trừng mắt, ôi da, sao năng lực phản kháng của cô hôm nay lại yếu thế này?

- Buông!- Cô dùng hết sức bình sinh, đẩy cái tên ét 8 kia ra, loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, dựa vào tường thở hồng hộc

Bỗng dưng cảm thấy đôi mắt nặng trĩu rồi mờ dần, cuối cùng chỉ nghetiếng Kì Phong thét lên một tiếng “Tiểu Nhi” rồi ngất lịm, không biếttrời trăng gì nữa!

……………………………………………

…………………………………

……………………….

Lúc Nhi tỉnh dậy là khi trời đã tối mịt, nằm trong một căn phòng rộngrãi, màn màu lam, chăn màu lam, thềm màu lam, có lẽ chủ nhân căn phòngnày là một người mất dễ chịu

- Tỉnh rồi à?

- Kì Phong?- Nhi uể oải ngồi dậy, thấy anh ngồi bên giường, đang xem một tờ giấy màu trắng gì đó rất chăm chú, đến nỗi không liếc cô một cái

- Nằm nghỉ đi, đây là phòng anh, anh đã gọi cho anh trai em rồi- KìPhong đưa con mắt hút hồn nhìn Nhi- Anh ấy bảo em cứ nghỉ lại, bao giờvề cũng được!

Nhi cắn môi, không nói gì, đột nhiên Kì Phong trở người, nắm lấy cái cằm của cô, dịu dàng nói:

- Đừng cắn nó, đôi môi của em dành cho anh cơ mà!- Nói rồi anh cười

- …- Nhi nhíu mày- Anh điên à?

- Ừ anh đang điên- Kì Phong mỉm cười ngồi ra sau, có lẽ anh cầm tinh con hồ ly đấy!

Nhi đặt chân xuống sàn nhà:

- Em đi về đây, cảm ơn anh đã chăm sóc- Coi như trả nợ cái vụ anh cưỡnghôn em, cô định nói, nhưng vế sau nuốt vào bụng, cảm thấy nó không thích hợp cho lắm

Kì Phong không ngăn cản, chỉ ung dung ngồi trên giường, mỉm cười

Và giờ Nhi mới phát hiện, mình đã cho người ta ăn đậu hũ sướng cả mắt! (>”<, biến="" thái,="" quá="" biến="">

Không hiểu sao cô mặc độc một cái áo sơ mi dài thườn thượt, đã thế cổ áo lại cài từ nút thứ hai làm cái cổ hở hoác. Áo sơ mi trắng, mỏng, nhìnrõ cô mặc những cái gì ở bên trong!

A a~Cái tên Đại sắc lang này…

Tiểu Nhi thì ra cũng có lúc đỏ mặt, dậm chân mạnh đi về phía giường, vừa đi vừa lườm cháy mặt Kì Phong, ha ha, và cô tự giác trèo lên giường,đắp chăn kín mít!

Kì Phong phì cười, giờ có cho vàng cô cũng không đi xuống, trừ phi đưa cô một bộ quần áo dày hơn cái áo sơ mi trắng này!

Nhưng lại có một người không hiểu điều đó …

Là ai?

…………………………………………………….

………………………………………

…………………………

Hàn Thu đạp cửa nhảy vào phòng

- Không biết gõ cửa phòng người khác à?- Kì Phong đang tươi roi rói giờtrở nên lạnh lùng mà nhìn Hàn Thu đang tức giận gân xanh gân đỏ chitchít, không nói câu gì.

Trong khi ấy, mặt Nhi tái mét, cô đang nghĩ tới một trường hợp, một trường hợp nguy hiểm…

Quả đúng như dự đoán, khi Kì Phong đứng dậy, Hàn Thu xông tới, nắm lấy cổ tay kéo Nhi phắt dậy!

Nhi đỏ mặt, tóm chặt gấu áo, ra sức kéo xuống, không hiểu cô kéo xuống làm gì, kéo xuống như thế có thể khiến cái áo dày hơn à?

Tất nhiên là không!

Nhưng mà Hàn Thu ngố đang lồng lộn lại không để ý Nhi đang mặc gì, chỉ một mực KÉO cô RA KHỎI PHÒNG Kì Phong!

## 43. Chương 43 : Không Đáng Yêu Chút Nào

Băng qua một dãy hành lang, cô thấy mình trong chốc lát “bay” vào một căn phòng khác...

Căn phòng này không giống căn phòng kia: mền màu nâu, tường màu xám tro, thềm gạch màu đen. Nói chung là toàn những màu tối! Thế này mùa hè chắc nóng chết luôn!

Nhi bỡ ngỡ ngó xung quanh, quên mất mình đang ở trong cảnh ngộ nào

- Phòng của anh à? Tiểu Hàn?

- Đừng có gọi tôi là ”tiểu hàn”, nghe kinh chết được!- Hàn Thu xoayngười lại, định mắng cho cô một trận cái tội không biết “tự bảo vệ bảnthân”

- Này, sao cô ...- 6 chữ “lại ở trong phòng Kì Phong” chưa kịp thốt ra thì mặt anh đã đỏ như tôm luộc!- Này này này ...

- Sao thế?- Nhi vẫn chưa hiểu lắm, những nhìn mặt Hàn Thu lúc bấy giờ,cô mới nhớ ra mình đang mặc “những” thứ gì trên người, độc một chiếc áosơ mi mỏng dính- Tủ quần áo của anh nằm ở đâu?

- Tay tay tay tay phải phải…rẽ trái!

Nhi mỉm cười:

- Cảm ơn!

-----------------------------------------------------------

Đợi tới khi Nhi thay đồ xong, Hàn Thu mới bắt đầu bình tĩnh hỏi chuyện: Tại sao ở trong phòng Kì Phong?

Vuốt thẳng chiếc áo hoodie màu xám tro, chiếc áo có cỡ nhỏ nhất, mà chủnhân của nó đã không còn mặc vừa, để trong xó tủ, Nhi mới ngẩng đầu:

- Tôi cũng không biết mình tới nơi này lúc nào nữa!

- Không biết?

- Ừ, khi tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường Kì Phong rồi!

Hàn Thu đứng phắt dậy, tỏ ra vô cùng sốt sắng:

- Tên \*\*\*\*\*\*\*\* đó không làm gì cô chứ????

Nhi hơi ngớ người:

- Làm gì là làm gì?

- Thì đó, chính là làm trò đồi bại!

“BỐP”

Một chiếc gối bay tới mặt Hàn Thu, hắc hắc, anh ấy không kịp tránh!

- Làm gì vậy?- Anh nổi xung

- Tiểu Hàn à, anh càng ngày càng hư hỏng đó! Không đáng yêu chút nào!- Tiểu Nhi đứng dậy đi về

Để lại Hàn Thu cầm chiếc gối ngơ ngơ ngẩn ngẩn

Đáng yêu?

Là nói anh sao????

(Phải hỏi là: “Anh từng đáng yêu sao?” mới đúng! >”<>

----------------------------------------------------

E hèm, chúng ta chĩa máy quay tới ngôi nhà ấm cúng của 3 anh em nhà lợn nào!!!!

Nhi mở cửa bước vào nhà, Thanh Hà lập tức chạy ra, mặt đỏ gay, làm Nhibỗng liên tưởng tới cảnh, thấy chủ về cún chạy ra vẫy đuôi, khụ khụ...Cô liên tưởng thật là...cũng không đáng yêu chút nào!

- Tiểu Nhi à, em bệnh sao không nói cho chị biết???- Thanh Hà nhíu chặt lông mày - Cứ im ỉm dấu đi là sao???

- Hả?- Nhi bàng hoàng, sao chị ấy lại biết?

- Em còn định giấu tới bao giờ?- Thanh hà chống nạnh, cơ hội để mắng Nhi không nhiều, đã mấy năm rồi Hà không còn có lên mặt đàn chị nhỉ?

- Sao chị lại biết?

Thanh Hà rút từ sau lưng ra một tờ giấy, đó chính là bệnh án của Nhi

- Sao chị có nó?

- Là Kì Phong gửi tới!- Thanh Hà thành thật đáp, trong đầu nhớ lại cảnhKì Phong gọi điện, dặn đi dặn lại là không được nói cho Nhi biết anh gửi bệnh án của cô nhưng đối với Thanh hà như nước đổ lá khoai!

- Grừ... Em vẫn còn đủ sức giết anh ta đấy!- Nhi nắm 2 tay thành nắm đấm

- Haiz, muộn rồi em ạ, vào đây, kể chi tiết mọi chuyện cho anh trai nghe!

Lúc bấy giờ, Nhi mới sực nhớ, lúc cô tỉnh dậy, Kì phong đang chăm chúxem tờ giấy gì đó mà không liếc nhìn cô, thì ra chính là bệnh án của cô, grừ...càng nghĩ càng tức!

Mà lúc Hàn Thu kéo cô ra khỏi phòng, Kì Phong cũng không có đuổi theo, thì ra lợi dụng lúc ấy để gửi bệnh án của cô về nhà

Grừ... càng nghĩ càng tức tức tức!!!!!!!!!!

Sẽ có ngày cô giết Kì Phong!

(Tiểu Nhi tỷ, giết người là phạm pháp!!! >”<>

-----------------------------------------------------------------

Buổi “họp gia đình” diễn ra khá lâu, kéo dài cho tới bữa tối

Yên vị trên ghế, Thanh hà vừa ngồi ấm chỗ thì thấy tiếng chuông cửa đáng ghét vang lên

- Chết tiệt!

- Lăng Thanh Hà! Em ăn nói cho cẩn thận! Mau ra mở cửa!- Anh trai bê bát cơm lườm thanh hà, như cũ sai khiến!

Bĩu môi, mặt Hà dài như trái bom, phụng phịu mấy câu rồi ra mở cửa

Thật lâu không thấy Thanh Hà quay lại, Nhi và anh trai tự nhiên thấy làm lạ, chắc không bị ai bắt cóc đấy chứ? Haiz, thật tội nghiệp tên bắt cóc xấu số!

Nhưng khi cánh cửa phòng khách mở ra, anh trai bàng hoàng đứng phắt dậy:

- Bà nội!

- ... – Nhi đứng bóng ngồi yên

- Lăng Nhã Nhi, cô không biết phép tắc hả? Thấy bà nội lên chơi cũng không chào?- Dì hai đi sau dở giọng quát mắng

Chắc các bạn không quên, Lăng Gia có một kho báu rất lớn của tổ tiên đểlại, theo quy tắc là truyền bí mật về kho báu ấy cho người con gái lớn.Do Lăng Bà bà (Tạm thời gọi bà nội của Nhi và Hà thế này nhá!) chỉ sinhđược 2 người con trai là papa của Nhi và papa của Tiểu Hương nên bí mậtcủa kho báu lại được truyền cho con trai cả- đồng thời là papa của Nhivà Hà

Khi papa của Nhi mất, bí mật về kho báu và chiếc chìa khoá kho báu lại được truyền cho Thanh Hà- Trưởng nữ trong nhà

Nhưng có một điều mà Lăng Bà Bà và các dì của Nhi không hề biết... Đóchính là, bí mật về kho báu ấy không chỉ được truyền ột mình ThanhHà

Papa của Nhi đã phá vỡ nguyên tắc!

------------------------------------------------------------

Đối với sự ghẻ lạnh của các dì, Nhi không hề để ý.

- Con chào nội!- Cô cúi đầu thật thấp

- Đồ hèn mạt!- Lăng Bà Bà nhìn cô khinh bỉ rồi quay người trở đi

- Đúng rồi Tiểu Hà, các dì tới đây là để hỏi con chuyện kho báu...- Dì hai thẳng thắn đi luôn vào vấn đề chính

- Dì hai à, con đã nói là con không biết gì hết mà, papa Dạ Huân không có nói gì với con chuyện kho báu hết!

- Con đừng nói đùa chứ, còn chuyện về chiếc chìa khoá mở kho báu nữa!

- Con không biết mà, thực sự không biết mà!

Chap 45: Lá gan to ra

Trước mặt cô bây giờ chính là một con đường vắng vẻ, đi một đoạn liềnthấy một chậu cây gốm sứ chạm khắc tinh xảo. Một đoạn nữa liền thấy mộtcon chó đang “khẳng định chủ quyền lãnh thổ” (Chính là giơ một chân lênvà ba chấm với cái cột điện ấy =.=’’)

A, giờ có ai hiểu tình cảnh của Lăng Nhã Nhi cô đây không?

Chính là, giờ cô đang ở ngoài đường, tay cầm chiếc vali khá lớn. Ai, cô bị đuổi khỏi nhà rồi

>>Replay>>>

- Tiểu Hà, chuyện kho báu ta thực khó nói – Dì Hai chấm chấm nước mắt -Giờ dì rất khó khăn, bọn cho vay nặng lãi nhất định không chịu buông tha cho dì!

- Cháu thật sự không biết mà! – Thanh Hà không biết nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần mà dì Hai vẫn không tha cho

- Chứ không phải cha cháu đã truyền kho báu cho cháu hay sao? – Dì hai này có chết cũng không chịu bỏ cuộc

- Cháu không nhớ nữa, lúc ấy cháu còn quá nhỏ! – Thanh hà mệt nhoài dựa lưng vào ghế

Bỗng có tiếng chuông cửa, Hà toan đứng dậy mở, thì Lăng Bà bà đã lên tiếng trước:

- Lăng Nhã Nhi, cô còn ngồi đấy làm gì? Mau ra mở cửa!

Tiểu Nhi giật mình, hơi lúng túng đứng dậy

- A, để cháu đi là được rồi! – Thanh Hà cũng đứng dậy

- Cháu ngồi xuống, Tiểu Hà, cháu còn có việc phải làm, thế chứ cô tangồi ở trước mặt chúng ta làm gì? Thật là ngứa mắt! – Dì Ba ngồi trongphòng bếp cũng nói vọng ra

Nhã Nhi nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, phải nhịn, cô phải nhịn!!!

Cô bỗng có cảm giác, ngôi nhà này đã trở thành căn cứ bị địch chiếm đóng rồi

Nhất là khi ...

- Tiểu My? – Nhi ngớ người

- Tôi thì sao? Bà nội gọi tôi lên đây giúp bà việc! Bà bảo không thể sống được ở môi trường có cô!

- ... – Không sống được thì cút đi chứ? Con bà nó...

Sau đó Tiểu My xông thẳng vào nhà, trong khi “chủ” còn đang ngơ ngẩn đứng \*\*\*\* thầm

- Tiểu My, cháu tới rồi? – Lăng bà bà ngồi trên ghế sô pha, hất cằm

- Dạ, cháu tới rồi! - Tiểu My cười tít cả mắt

Đồ không biết liêm sỉ ah!!!!

Nhi lê từng bước chậm chạp vào nhà

- Lăng Nhã Nhi, cô có bạn chứ? – Lăng bà bà bỗng nhiên hỏi

- ... – Suy nghĩ một lát, cô không thể đoán được bà ta muốn gì nữa – Có!

- Vậy qua nhà bạn cô mấy ngày đi! – Lăng bà bà mặt dày gật gù

- Bà nội? Tại sao Tiểu Nhi phải đi? Em ấy đang bệnh, em ấy phải ...

- Cô ta đi, nhượng lại phòng cho Tiểu My, chứ không thì ngủ ở đâu?

- Tiểu My Tiểu My, cháu sẽ ngủ cùng phòng với Nhi – Thanh hà cực kì tức giận rồi đấy!

- Không cho phép, Nhã Nhi, thu dọn đồ đi! – Lăng bà bà nhất nhất nói giọng lạnh lùng

- Còn đứng đấy à? - Tiểu My cười tươi – Hay để tôi giúp cô vất hết mấy thứ của cô ra đường nhé?

Nhi thật sự đã phải nín nhịn rất nhiều rồi, một giọt nước làm tràn li, chính là tự làm tự chịu!

“Roẹt”

Tiểu My đầu ướt sũng nước, căng mắt nhìn cái con người vừa hất cả cốc nước vào mặt cô kia:

- Cô...cô dám...tôi?

- Cô tưởng tôi không dám? – Nhi cười, nụ cười ác ma thứ thiệt, rồi cầm một cốc nước đầy nữa lên

Trong khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, thì Lăng bà bà đã hét lên:

- Lăng Nhã Nhi, cô dám hất cốc nước thứ 2 này vào Tiểu My sao? Cô không coi tôi ra gì phải không? Cô...

Lăng bà bà chưa dứt lời thì ...

“Roẹt”

Thêm một tiếng nữa

Cốc nước này trúng ai đây?

- Cô...Cô? Đúng là không còn tôn ti trật tự gì cả! – Dì hai sợ điếng người lắp bắp

- Mẹ à, mẹ ... – Nhìn thấy Lăng bà bà không phản ứng, dì ba chạy từ trong bếp chạy ra

Phải, chính xác vừa rồi, cốc nước thứ hai không phải hắt vào ai mà chính là hắt vào Lăng bà bà!

Tiểu Nhi chính là người to gan!

Không nói gì, Nhi chỉ lầm lũi đi lên phòng, xách vali đi xuống, không quên “tặng” cho Tiểu My một cái lườm:

- Muốn động vào đồ của tôi? Cô không xứng! Mà ai tôi cũng không tha. (Ê ê...Câu này nói với Tiểu Hương thì sướng nha )))

Rồi liếc sang Lăng bà bà đang đứng hình một chỗ:

- Lòng dạ tham lam của các người làm ô uế môi trường sống của tôi!

(Nói hay lắm ))

Sau đó, khi đang đứng ở giữa đường này, lí trí của Nhi mới quay trở lại, cuối cùng, cô chỉ thở dài một hơi: Con giun xéo lắm cũng quằn!

( Chỉ vậy thôi ấy hả? ))

Điều quan trọng là giờ cô phải đi đâu đây?

Bỗng dưng cô nhớ tới Hàn Thu, nhà tên ấy rộng như thế, có trốn vào chắc cũng không bị phát hiện đâu ha?

Nhưng mà, cô chính là vừa ném cái gối vào mặt tên đó, rồi vùng vằng bỏ về, giờ quay lại chẳng phải mất mặt tới tận cửa à?

“Reeng Reeng”

Nhi sờ sờ vào túi,a, thật là may, cô còn điện thoại

- Alo?

- Tiểu Nhi à, bạn có nhà không? Mình tới mượn tập toán. – Con cừu Song Nguyệt gọi điện tới thật là đúng lúc

- A, mình không có ở nhà – Nhi cười gian manh – Nhưng mình sẽ tới nhà cậu!

- Được sao? Làm phiền bạn quá! – Song Nguyệt cười vui vẻ, ơ hơ, cô không mất tiền đi xe điện ngầm nữa rồi!

## 44. Chương 44 : Bỏ

Thôi nói tới việc Tiểu Nguyệt “xúc động” ra sao khi thấy Tiểu Nhi dọn cả nhà tới để đưa tập toán, và Thanh Hà lo lắng thế nào khi Nhi chạy biến mất

Chap này ta sẽ đến với một nhân vật khác - Tiểu Hương!

Ở một ngôi biệt thự cách xa đô thị phồn hoa, có một gia đình đang ngồiăn tối. Họ ăn trong im lặng. Người đàn ông ăn nhẹ nhàng, người phụ nữ ăn thanh tao, người con gái ăn thanh đạm, nhưng tại sao người con trai kia lại sực kinh người như thế?

- Tiểu Minh, con có thể kìm cái sự đói khát của mình lại được không?

- Ại on ói oá (Tại con đói quá)

- Tiểu Hương, con ăn nhiều vào chứ!

- …

Nhưng Tiểu Hương không trả lời. Suốt một tuần nay, Tiểu Hương tự kỉ trong phòng.

Lí do ư?

Cô – đang - thất – tình!

Mẹ cô huých vào người ông Triệu một cái, thì thầm:

- Anh làm gì đi chứ?

- Hả? – Ông Triệu bị “tập kích” bất ngờ - Anh nên làm gì?

- Làm gì là làm gì? Anh nhìn con gái anh kia kìa!

- Nó làm sao?

- Anh suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc, không để ý tới con cái – Bà mẹ cằn nhằn

- Hừ, em thì biết cái gì? Anh đang điều tra về kho báu của Lăng gia, đâu có rảnh rỗi!

- Từ khi bị con trai tập đoàn showa từ hôn, con bé cứ thất thần…

- Ra là chuyện ấy, thất tình là chuyện bình thường mà! – Ông Triệu cười cười, lại tập trung ngồi ăn

- Con gái em mà bị từ hôn ư? Đừng hòng! Em sẽ bắt nhà showa phải trả giá! - Crắc một tiếng, bà mẹ nắm chặt gẫy luôn đôi đũa

Lúc này, Tiểu Hương mới giật mình:

- Dạ?

- Chị à, nếu không ăn trứng cuộn thì cho em đi! - Tiểu Minh hớn hở, vừa xin phép, đũa đã bay tới đĩa trứng cuộn…

………..

Ở trường Vincent bây giờ đang trấn động vì tin tức: Hàn Thu từ hôn Tiểu Hương vì yêu người khác!!!!

Tuy biết Tiểu Hương nổi tiếng nhà giàu nhưng không ai nhận ra Nhã Nhi và Thanh Hà là chị họ của Tiểu Hương cả, và cũng không ai biểt, họ chỉtưởng rằng, bây giờ Nhã Nhi và Thanh Hà chỉ là con nhà dân thường, vìanh trai của 2 chị em giờ đã bỏ công việc ở bộ ngoại giao!

Cho nên vì thế, bọn học sinh nhà giàu hay xúm lại chê bai, trêu trọc Nhã Nhi. Sau đó lại bị một “thế lực” của các chị khối 11 gây rắc rối. Họckì 2 mở đầu với cực nhiều khó khăn, đối với Nhi!

Đấy là chưa kể Kì Phong cứ hết lần này đến lần khác nhằng nhặng bám riết…haizz

Từ khi ném cái gối vào mặt Hàn Thu, cô chưa lần nào giáp mặt anh cả…

Thanh Hà thì dạo này có những phản ứng hết sức khó hiểu. Nhi ở nhà củaSong Nguyệt cũng đã được 1 tuần, mà Lăng bà bà thì chưa có giấu hiệu của việc rục rịch ra về.

Anh trai cũng không nói gì về hành động Nhi hất cả cốc nước vào mặt bànội, cũng chỉ hỏi thăm tình hình, lèm bèm vài câu, nhưng ánh mắt nhưkhích lệ cô hất thêm cốc nước nữa vào cái mặt già khó chịu ấy, lại cònpha chút hâm mộ (?)

- Tiểu Nhi, hôm nay bọn mình tới “Stagesed Game” nhé! – Song Nguyệt giờ nghiện game rồi!

- Ừ, cũng được – Nhi vừa nói vừa thu dọn sách vở

- Ôi, hâm mộ qá, hâm mộ quá! – Thanh Hà nức nở sà lại

- Sao vậy?

- Ngày nào chị cũng phải về nhà đúng giờ lo cơm nước phục vụ bà nội, trong khi ấy người giúp việc trơ trơ đi mua sắm!

- Ý chị nói là Tiểu My? - Mặt tuy bình thường, nhưng trán Tiểu Nhi nổi gân xanh

- Ừ, giờ chị thấy Tiểu My dễ ghét thế nào ấy!

- … - Nhi nghĩ bụng – Em thấy con bé ấy dễ ghét từ lâu rồi!

- Á, thôi, tới giờ rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, chị phải về đây! – Thanh Hà khoác cặp rồi mất hút

- Tiểu Nhi, mình đi thôi! - Tiểu Nguyệt cũng khoác cặp

- Ừ!

…

Ở một góc sân sau trường, những cái bóng hội tụ với nhau, một tiếng cười vút lên:

- Ha ha…Các cậu có coi mặt cái con bé Nhã Nhi ấy lúc tớ đổ cả thùng rác vào đầu nó từ tầng 5 không? - Một người lên tiếng

- Hah, tớ có thấy!

- Các chị làm việc rất tốt! - Tiểu Hương khoanh hai tay, cười.

- Chúng tôi làm việc này không phải vì cô! - Tiểu Doanh hất mặt

- Ha ha…- Tiểu Hương cười, sau đó mắt cô nàng sắc quắc, hành động xoẹt qua túm lấy tóc của Tiểu Doanh giật mạnh xuống:

- Nói cho cô nghe, tôi cũng chẳng phải loại hiền lành gì cho cam đâu!

- Á Á…đau quá~! - Tiểu Doanh ngoài kêu ra chẳng làm được gì!

- Các cô liệu mà làm ăn đi, đừng để nó nhòm ngó gì vào đồ của tôi! - Tiểu Hương phủi tay, làm mấy sợi tóc vàng vàng rơi xuống!

…

- Nhi, cậu có chuyện gì sao? - Tiểu Nguyệt nãy giờ để ý mới thấy Nhi ngồi thất thần

- Không có gì?- Nhi ngơ ngác - Tớ linh cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra, một chuyện gì đó…tớ không nghĩ là nó tốt đẹp!

## 45. Chương 45 : Trò Chơi Biến Thái Này Ư? Ta Không Chơi!

- Linh cảm à?- Về vấn đề tâm linh, Song Nguyệt không hứng thú

- Mà dạo này cậu có chuyện gì không? – Nhi rất hiểu ý – Hình như cậu bỏ bê học hành, chểnh mảng đi rồi thì phải!

- A, dạo này mình gặp chút rắc rối! – Tiểu Nguyệt nhún vai

Tiểu Nhi không nói gì nữa, im lặng, cả hai cùng ngồi trầm tư với một suy nghĩ riêng. Giữa không gian náo nhiệt đông đúc của thế giới game, 2 côgái chỉ như cái bóng lặng lẽ

- Ê, mấy cô gái kia học trường mình phải không? – Một đám học sinh nam đang đi chơi nhìn thấy

- Ờ, mặc đồng phục trường ta đấy, Hàn Thu, mình rủ họ đi karaoke nhé?

- Tuỳ – Hàn Thu ngồi bấm máy chơi game, không để ý.

[ Ngắt một chút nha, nói về tài chơi game giữa các nhân vật, thì KìPhong là người chơi tệ nhất, do không có hứng thú với game, nên anhthường không hay chơi, vì vậy mới có chuyện thua Thanh hà đậm như thế,còn Nhã Nhi, cô thuộc kiểu người “chơi game giỏi bẩm sinh”, nghĩa làkhông cầm phải luyện hằng ngày như Thanh Hà mà vẫn giỏi ngang bằng, cònHàn Thu, là người chơi giỏi nhất, là kết hợp của “chơi giỏi bẩm sinh” và “luyện game hằng ngày”, từ đó suy ra, Hàn Thu là game thủ suất sắcnhất… Tất nhiên là vẫn còn một nhân vật chơi game giỏi hơn Hàn Thu, đólà ai? ]

- Ê mấy bạn, xin chào! – Một anh chàng vui tính với khuôn mặt anh tuấn dễ gần tiến lại chào hỏi

- Ơ… – hai cô gái giờ mới tỉnh mộng, định thần lại

- Mạn Thiên? – Nhi nhìn thấy anh chàng đang ngơ ngác

- A, đại tỷ…í lộn Tiểu Nhi? Hàn Thu a~Cậu tới đây đi! – Mạn Thiên mở cờ trong bụng

Hàn Thu đầu tiên nghe thấy hai tiếng “đại tỷ” đã giật mình rồi, sau đó bồi thêm hai tiếng “Tiểu Nhi” nữa

Người cứng đờ…

- Sao đột nhiên chậm chạp như thế? Vẫn còn muốn chơi à? – Mạn Thiên dốtđột xuất, không để ý tới không khí ngượng ngùng giữa hai người, vẫn cònquá khích

Tiểu Nhi nhìn rõ ràng thấy tai Hàn Thu đỏ lừ lừ, chỉ hận không thể ngay lúc này tặng Mạn Thiên một quả đấm

- Nếu cậu muốn chơi như thế, chúng ta thử chơi xem! – Tiểu Nhi vốn rấttự tin với tài chơi game của mình, đưa tối hậu thư quyết đấu

- Không chơi! – Hàn Thu quay mặt qua chỗ khác, từ đầu tới giờ chưa nhìn mặt cô lần nào

- Theo tôi nhớ thì, sau cái vụ cá cược ấy, cậu không còn dám chơi vớitôi nữa thì phải? (p/s: vụ cá cược làm Hàn Thu phải đi học cả 1 ngàyấy!)

- Ai bảo không dám…- Ồ, cuối cùng cũng quay lại rồi!

- Hờ hờ…Là cậu nói đấy nhé

- … – Lắp bắp, ai đó bị hố rồi! >o

Thế là trận quyết đấu định mệnh đã tới, bắt đầu từ những trò chơi đầu tiên tính từ cổng vào của thế giới game.

Thực ra “Stagesed Game” cũng có khá nhiều trò chơi biến thái. Tỉ dụ nhưtrò “Thần điêu đại hiệp” khỉ khỉ gì đấy… cũng có thể bị biến thành “Tìmngười yêu” hoặc “Giải cứu người tình”

Mà nếu muốn chơi hết các trò ở đây, thì tốn kha khá thời gian. Cho nên, sẽ loại bớt những trò có tính chất biến thái ra ngoài.

Trong khi 2 “đấu thủ” tranh tài, những người còn lại sẽ làm giám khảo.

Vòng 1: Audition ~ Luật chơi rất dễ, chỉ nhảy theo những chỉ dẫn trên màn hình. Người nào Miss nhiều nhất sẽ thua!

(P/s: bạn nào coi MV Last Friday của Katy Perry rồi thì sẽ rõ)

Nhã Nhi thầm kêu không ổn, nhảy múa, đó là thứ cô ghét nhất, mà ghét nhất thì chắc chắn không thể giỏi

Nhưng mà, Hàn Thu cũng vậy, anh không giỏi nhảy, mắt thì hơi bị cận, lại còn mải ngắm “ai đó” cũng đang chật vật ngảy với nhót…haizz…

Cuối cùng Tiểu Nhi thắng với tỉ sổ 6 lần Miss- còn Hàn Thu với 7 lần Miss và những thiệt hại bên trên

- Tiểu Nhi, cậu giỏi quá đi! – Song Nguyệt ôm chầm lấy Tiểu Nhi

- Đúng đúng, Tiểu Nhi thật giỏi – Mạn Thiên lại quá khích, ôm luôn cả hai người vào lòng

- Ê, buông ra! – Hàn Thu máu bốc lên đầu

- Hử? – Tất cả im lặng – Hàn Thu, cậu ghen đấy à? – Mạn Thiên trêu chọc

- Làm..làm gì có? – Ai đó vội lấp liếm

- Thật không có?

- …

- Thật có..- Nhi nói – Cũng không sao!

- ….

—————————————————————————————-

Vòng 2: Thi bắn cung

“Phập”

“Phập”

- Ê, Hàn Thu, cậu không nhường tôi một chút thì không sống đượchả? – Nhã Nhi thề là, chưa thấy ai như tên này, trăm phát trăm trúng,còn cô, chỉ 9 phát trúng thôi! >o

- Không thể nhường! Đây là thi mà! – Hàn Thu quên mất khoảngcách ngại ngùng giữa hai người lúc đầu, vui vẻ khoái trá đứng trên vịtrí của người chiến thắng

- Á… – Cô thua rồi! >”

- E hèm…Hàn Thu – vòng 2 – Thắng!

——————————————————————————————

Vòng 3: Thi đánh bóng

“Chíu”

- Vào rồi! – Hàn Thu vừa nói vừa phòng thủ

- Nói…nói gì vậy? – Không thể, vừa bắt đầu mới có 5 giây mà?

- Tôi thắng rồi!

- Cuộc chiến chưa bắt đầu, Tiểu Nhi, cứ cố gắng lên – Mạn Thiên bên ngoài cổ vũ

“Chíu”

“Bụp”

- Được chưa? – Hàn Thu vẫn giữ nguyên nụ cười lúc đầu

- Hức… – Nhi ủ rũ – Không phục!

- Không phục chỗ nào?

- Đánh lén người ta! Không phục a

~

——————————————————————————————–

- Không chơi nữa không chơi nữa!!!!

- Ê, vẫn còn một vòng nữa mà~ – Hàn Thu chán nản, giục giã

- Không chơi nữa đâu

~- Đi nào! – Hàn Thu cầm tay kéo tuột Nhi đi mất bóng

Ai da~ Sớm đã đi khuất bóng, Mạn Thiên cùng Song Nguyệt ở lại thẫn thờ…

- Chúng ta cũng ra quán nước bên kia chờ bọn họ nhé?

- Uhm, được, được thôi!

——————————————————————————————–

- Chúng ta chơi “thần điêu đại hiệp” nhé? – Hàn Thu thẳng tiến khu vực trò chơi

- Cái trò biến thái ấy hả? – Nhã Nhi giật mình – Không thể chơi!

- … – Hàn Thu cười – Đi nào

~

——————————————————————————————–

Khu vực trò chơi “Thần Điêu Hiệp Lữ”….

- To thật đấy! – Hàn Thu không ngại cảm thán, vì tâm trạng anh đang vui

- Không thể chơi mà, nó biến thái lắm đấy!

- Phải chơi thử mới biến độ biến thái của nó chứ?

Chưa kịp nói thêm lời nào, Nhã Nhi đã bị kéo tuột đi.

Khung cảnh mở rộng của Thần Điêu Hiệp Lữ là một mảng tối đen.

- Ah – Nhã Nhi tóm lấy tay Hàn Thu – Ra ngoài đi~Ra ngoài đi

~- Không thể – Hàn Thu kéo tay Nhi đi vào trong

## 46. Chương 46 : Couple Mới Xuất Hiện

- Các vị, muốn thi đấu trò chơi này, cần phải có 4 người – cô nhân viên quản lí trò chơi dừng Hàn Thu và Tiểu Nhi ở cửa

- Thế có nghĩa là sao? – Hàn Thu thắc mắc

- Có nghĩa là, trò chơi này cần 4 người, 2 người vào trước sẽ bị lạc vào mê cung, giống như tái hiện lại sự chia cách của Dương Quá vàTiểu Long Nữ, 2 người vào sau có nhiệm vụ tìm 2 người đi trước, tìm được sớm, coi như thắng – cô nhân viên vô cùng kiên nhẫn giải thích

- A, phải có 4 người cơ, chúng ta không đủ, không thể…- hai chữ“thi đấu” còn chưa kịp nói ra, Hàn Thu đã lôi điện thoại từ trong túiáo:

- Mạn Thiên, đang ở đâu?

- Ờ, tớ đang ở quán nước đối diện thế giới trò chơi!- Tiếng Mạn thiên từ đầu bên kia vọng ra – đang uống nước

- Tới khu “thần điêu hiệp lữ” ngay

- Để làm gì? Hai cậu muốn gián tiếp hẹn hò, việc gì cứ phải kéo tớ vào thế?

- Cậu nói linh tinh cái gì? – Hàn Thu đỏ mặt – Tới ngay đi!

- Tớ vừa mới ngồi chưa ấm mông mà~ – Mạn Thiên uỷ khuất

- Nhớ mang cả con nhỏ …gì gì đó đi cùng cô ta tới! – Hàn Thu nói

- Con nhỏ nào? Cô ta là ai? – Mạn Thiên thừa biết, Hàn Thu ám chỉ Song Nguyệt, nhưng coi như chưa biết đi

- Đi chết đi!

Hàn Thu khó chịu cụp máy, nhìn thấy Tiểu Nhi đang lườm mình:

- Cái gì?

- Ai là “cô ta” hả? Cậu chán sống sao?

- Không thế thì gọi cô là gì hả?

- Haiz, đồ chậm tiêu!

Hàn Thu ngớ người. Cho đến lúc hai người kia ung dung đi tới. Mạn Thiên cười hỏi:

- Tớ tới rồi!

- Cậu cực kì lề mề rồi

- Thì sao nào? – mạn Thiên bĩu môi – hai cậu vẫn còn cần trọng tài à?

- Không phải trọng tài, mà là bạn chơi! – Nhi nói, sau khi giảithích cặn kẽ luật chơi với 2 người, lí do vì sao cần 2 người

- Ồ, vậy tớ làm Dương Quá! – Mạn Thiên hí hửng – Tiểu Nhi là Tiểu Long Nữ, hãy đi tìm tớ nhé!

- Uh – Tiểu Nhi cũng tươi cười mà đáp lại

- Không được, Mạn Thiên, cậu ở đội tớ – Hàn Thu với tay kéo Mạn Thiên lại

- Á, không phải cậu muốn tớ làm Tiểu Long Nữ của cậu chứ? – Mạn Thiên cả kinh – Không, tớ thích làm Dương Quá cơ!

- Không thích cũng phải làm!

- …

- ….

Và thế là, Mạn Thiên (bị cưỡng chế) làm Tiểu Long nữ của Hàn Thu, còn Song Nguyệt (vui vẻ) làm Dương Quá của Tiểu Nhi.

Theo luật, Mạn Thiên và Song Nguyệt sẽ đi vào 2 cánh cửa khác nhautrước, sau khi lượn lung tung lang tang trong cái mê cung biến thái ấymột lúc, Hàn Thu và Nhã Nhi sẽ vào sau, ai tìm ra “bạn tình” của mìnhtrước, coi như thắng

Mà Nhã Nhi giờ quyết tâm hừng hực, cô đã thua mất 2 ván, giờ chỉ có thể mong gỡ hoà thôi!

—————————————————————————–

Lúc ấy, ở nhà, Thanh Hà đang cả kinh nhìn Lăng Bà bà

- Bà nội, bà…

- Cháu ngạc nhiên cái gì? Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, dì không ngờ nó lại tới muộn thế thôi – Di hai sung sương, thoải máinghĩ tới tương lai

- Đúng thế, việc này phải làm từ 8 năm trước mới phải! – Dì ba chêm vào

Lăng Bà bà khí thế cầm bút, trong lòng còn đang bực tức vì cốc nước màLăng Nhã Nhi ngang nhiên tạt vào bà. Nắm chặt cây bút lông, Lăng Bà Bàquyết định gạch tên Nhã Nhi khỏi gia phả!

- Dừng lại, bà nội! – Thanh hà gào lên

- Tại sao ta phải dừng lại? Trong mắt con bé đó đã sớm không cóngười bà này! – Nói thật, Lăng Bà Bà luôn luôn thương yêu người con trai cả của bà – Tức cha của Thanh hà và Nhã Nhi, và nhìn Nhã Nhi, Lăng bàbà có thể thấy hình bóng của người con trai bà yêu thương ở trong đó.Nhã Nhi giống cha hơn so với mẹ. Nhưng đau đớn là, nó lại chính là người hại chết đứa con trai ấy!

- Bà, dừng tay, cháu sẽ nói cho bà bí mật kho báu của Lăng Giamà cha đã nói cho cháu! – Thanh Hà cuống quá, đây là cái duy nhất TiểuHà nghĩ được trong lúc này

- Thật sao?? – Dì hai dì ba đồng loạt lên tiếng

- Thật…

- Vậy mau nói – Dì hai kéo tay Thanh hà, biết ngay là con bé này biết mà

Thanh hà không nói gì, chỉ nhìn Lăng Bà Bà

Lúc này, Lăng Bà Bà bắt buộc đặt bút lông xuống mặt bàn:

- Mau nói đi!

- Cha nói với con…- Thanh hà nhìn xung quanh phòng, 4 con mắtsáng rỡ của dì 2 dì 3, 2 con mắt sắc lẻm của Tiểu My, và đôi mắt đờ đẫnđang chìm vào suy tư của Lăng Bà Bà – Con sẽ chỉ nói cho bà nội biết!

- Cô…!- Dì hai dì bà trợn mắt tức giận

- Ra ngoài đi! – Lăng Bà Bà thở dài

Tiểu My ngoan ngoãn ra ngoài, trước khi đi còn ném một ánh mắt không can tâm về phía Hà

- Bọn con thì sao chứ? người cùng một nhà mà! – Dì Ba bất lực lên tiếng nì nèo

- Ra ngoài! – Lăng Bà Bà cứng rắn nói

- … – Dì 2 dì 3 ra ngoài

- Giờ con nói đi, bí mật về kho báu, nó ở đâu? – Đặt tầm mắt về phía Hà

- Nó ở …

——————————————————————————–

- Đâu rồi? Ở đâu rồi? – Nhã Nhi chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này! Dương Quá ơi là Dương Quá! Trốn sao mà kĩ thế?

Cùng lúc đó, phía Hàn Thu cũng đang cực kì cực khổ!

- Tên Mạn Thiên chết tiệt! Ngươi đang trốn ở đâu hả? Cút ra đây mau lên!

Mạn Thiên lấp ló ở một nơi gần đó, cười nhe răng:

- Còn lâu!

——————————————————————————————-

- Song Nguyệt, bên cậu thế nào? – Trong khi 2 kẻ ngốc là Hàn Thu và Nhã Nhi đang lòi mắt đi tìm, Tiểu Long Nữ Mạn Thiên và Dương QuáSong Nguyệt gọi điện cho nhau

- Vẫn bình thường, giờ tớ phải làm gì đây? – Song Nguyệt hạ thấp giọng

- Giờ khiến cho Tiểu Nhi nhìn thấy cậu và cậu chạy tới chỗ Hàn Thu! – mạn Thiên cười gian xảo

- Khó lắm, tớ chạy rất chậm! – Song Nguyệt đổ mồ hôi, cô mà bị Tiểu Nhi túm được, sẽ bị Mạn Thiên bắt khao một chầu lớn

- Cố lên, chạy hết sức là được! – Mạn Thiên coi như không nhìn thấy nguy cơ trước mắt

Sau 2 tiếng “soạt soạt” khiến Tiểu Nhi nghe thấy, Song Nguyệt cắm cổ chạy

- Tiểu Nguyệt! Tớ ở đây cơ mà~ – Nhã Nhi đuổi theo, cô nàng này chạy chẳng nhanh gì cho cam!

- … – Cắm đầu chạy, rống, Tiểu Nhi, tha thứ ình nhé!

- Tiểu Nguyệt!!!!!

……

……

……

- Tiểu Nguyệt, cậu giỏi lắm! – Mạn Thiên bất thình lình kéo Tiểu Nguyệt vào một góc

- Phù phù…! – Tiểu Nguyệt thở dốc…chết…chết con nhà người ta rồi!

Lúc ấy, Tiểu yêu nữ đang lơ ngơ lạc vào bẫy của Đại ma vương Mạn Thiên đã giăng sẵn

Đi lung tung

~- Như vậy có làm sao không? – Tiểu Nguyệt thấp giọng nỉ non

- Không sao đâu! – Mạn Thiên nháy mắt, bỗng chốc thấy Tiểu Nguyệt đỏ mặt không dám nhúc nhích

- …

- Sao vậy tiểu Nguyệt? – Mạn Thiên buồn cười nói, không phảithích anh rồi đấy chứ? Anh trước giờ không có ý định quen ai đâu, tất cả chỉ là đùa vui thôi. Có lẽ, giờ cũng vậy!

## 47. Chương 47 : Tiếng Chuông

- Tôi…không sao cả! – Song Nguyệt ngô nghê đáp, rồi cơ thể theo ý thức dịch ra khỏi ngực Mạn Thiên

- Cẩn thận ! – Mạn Thiên kéo người cô dán vào người mình như cũ – Nếu để họ nhìn thấy kế hoạch sẽ bị đổ bể !

Song Nguyệt có chút ngượng, ai da nha

~Lúc bấy giờ, Nhã Nhi đang đi loănh quăng, và….

Gặp Hàn Thu!

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, mới cùng thở dài quay mặt đi

- Khoan đã ! – Hàn Thu nói

- Có chuyện gì ? – Tiểu Nhi quay đầu

- T..tôi, cái chuyện hôm trước…hôm trước… – Đại ca Hàn Thu mạnhmẽ oai hùng, đứng trước một cô gái nhỏ bé tim đập chân run

- … – Nhi kiên nhẫn đứng đợi

- Tôi…có thể một lần nữa… – Hàn Thu hít sâu một hơi – Tỏ tình?

- Tỏ tình? – Nhắc lại 2 từ này có 3 người, một là Nhi, hai làSong Nguyệt, còn người cuối cùng là đại ma vương mưu mô đầy mình

Nhưng do đại ma vương và con cừu non Song Nguyệt đứng quá xa, cho nên may cho họ Hàn Thu không nghe thấy gì

- …

- Tỏ tình mà phải hỏi? – Nhi muốn bật cười ngay bây giờ, nhưngcô cực lực nén lại, để khỏi phá vỡ không khí lãng mạn, ôi chao, nén cười đúng là việc gây nội thương! – Nếu tôi nói không thì làm sao?

- Thì tôi cứ tỏ tình đấy! – Hàn Thu ương ngạnh đáp

- Thế thì cậu phải hỏi tôi làm gì? – Đúng là tên ngốc

- ….

Im lặng hồi lâu, không thấy ai nói gì, Nhã Nhi không kiêng kị nhìn chằm chằm vào Hàn Thu

- Ách, có thể nói gì đó được không? – Hàn Thu không chịu nổi,nhưng ánh mắt anh không giây nào rời khỏi gương mặt thanh tú của TiểuNhi

- Được thôi, tôi đang chờ cậu tỏ tình…- Tiểu yêu nữ cố kéo dài giọng – Biết đâu tôi đồng ý?

- … – Hàn Thu nhíu mày, trái với phản ứng vui mừng đã tưởng, anh tức giận – Đừng đùa cợt tình cảm của tôi

- …Cậu nghĩ…tôi đùa cợt tình cảm của cậu? Tại sao?

- Cô chưa bao giờ có tình cảm với tôi! – Anh cụp mi

- Sao cậu biết? – Nhi tránh không được tâm trạng không vui

- …

- Đừng nói linh cảm của con trai nhé? Tôi không tin đâu!- Nhi cười – Cậu nói đi, tôi đang chờ…chờ cậu!

- … – Im lặng một lúc nữa….

Đại ma vương núp ở cách đấy không xa cũng phải nghiến răng \*\*\*\* rủa HànThu! Của dâng đến tận miệng mà định nhả ra!!!! Cậu là đồ đầu đất củanhững thằng đầu đất à?!!

- Tôi…- Cuối cùng, không phụ lòng Mạn Thiên, Hàn Thu đã chuẩn bị nói – Tôi thích em, em có thể một lần nữa…một lần nữa…

Đến đoạn này, Hàn Thu bí từ! >o< (bí="" từ="" đúng="" lúc="" quan="">

- Một lần nữa? – Tiểu Nhi vốn là Tiểu yêu nữ, không hiểu cho người ta thì thôi…

- Một lần nữa… – Hàn Thu đổ mồ hôi, biết trước có ngày này, anh nhất định đi học những buổi có tiết ngữ văn mới được!

Nhưng người ta nói biết trước đã giàu mà!

- Thôi được rồi, cậu không nói được thì thôi vậy..! – “Tôi hiểucậu định nói gì mà”, đang lúc Tiểu Nhi định buông tha cho Hàn Thu, nhưng chưa kịp nói hết câu, Hàn Thu đã hiểu lầm ý cô là “Tôi không đủ kiênnhẫn nghe anh tỏ tình nữa”

- Khoan đã…- Anh lóng ngóng không biết làm gì, thế là trong 1giây quyết định sẽ chuyển từ lời nói sang hành động! – Ôm ai đó vàolòng!

- Ô là la…Hàn Thu trông thế mà bạo ghê ta! – Cặp đôi nào đó đang xem phim sống động

Im lặng, im lặng, im lặng……………………………………………………………………..

- Vẫn không được sao? – Hàn Thu kéo Tiểu nhi ra, hai bàn tay vẫn đặt lên vai cô

- Sao anh biết là không được? – Tiểu Nhi cười giả lả

- …Thế là được à? – Hàn Thu thăm dò, không thể để mừng hụt được

- …Được! – Tiểu Nhi đáp nhẹ như lông bay

- …? – Được, anh có nghe nhầm không? – Nói lại đi, một câu nữa

- Em đồng ý làm bạn gái của anh, anh đã mừng tới ngất đi chưa? – Tiểu Nhi bật cười khanh khách

- Anh không …không nghe nhầm chứ?

- Có cần em véo anh một cái không? Anh không có mơ đâu!

Cuối cùng, khi anh chị tâm sự xong, Đại ma vương cùng cừu non mới ra khỏi ổ, đến trước mặt bọn họ đòi một cái công đạo

Cũng chẳng có gì, sau khi giải tán quốc hội, Hàn Thu đưa Tiểu Nhi về nhà

- Anh có thể gọi em là Nhi Nhi được không? – Hàn Thu nói

- Thích gọi thì gọi, sao anh ngốc thế?

- Nhi Nhi, em thích anh từ bao giờ? – Vấn đề này, anh rất muốn biết nha

- Em chả nhớ! – Cô thì tất nhiên không muốn nói

- Sao lại không nhớ? – Anh nhíu mày

- Thế anh thích em từ bao giờ, Tiểu Hàn? – Nhi lại cười, hôm nay cô rất muốn cười nha

- … – Chẳng lẽ nói anh không nhớ sao? – Ừ thì…anh quên rồi

~- …Anh phải nhớ chứ? – Nhi nắm chặt tay Hàn Thu, tay hai người đan vào nhau

- Có lẽ là…từ khi nhìn thấy em thi uống rượu ở quán bar! – Hàn Thu thành thật đáp

- Khoan khoan? Tiểu Hàn, anh thích con gái uống rượu à? – Nhi trợn mắt

- … – Tất nhiên là không rồi

- Hôm ấy em nhớ, anh tỏ tình với em lần đầu tiên! – Nhi nhi yêu nữ cố tình nhắc lại làm ai đó thẹn muốn độn thổ

- …

- Chẳng lẽ, anh thấy thinh thích em một chút là lập tức tỏ tình luôn không cần suy nghĩ? Tình yêu sét đánh mãnh liệt?

- …

- Sau khi bị em từ chối, anh lại tỏ tình thêm 2,3 lần nữa? Thật là si tình đó!

- Em đừng nói nữa! – Hàn thu thẹn quá hoá giận, quay khuôn mặt đỏ như tôm luộc qua chỗ khác

- Cho em xem nào, Tiểu Hàn, quay mặt nhìn em nè

~- Không!

- Cho em xem tình trạng anh đỏ mặt như thế nào nào! – Nhi chạytới hướng Hàn Thu quay mặt đi, quyết tâm xem bằng được khuôn mặt của anh

- Không! – Tiểu hàn đáng thương lại quay qua chỗ khác

- … – Nhi lại chạy ra đúng hướng Hàn Thu quay đi

Cuối cùng, Tiểu Hàn thông minh đột xuất ôm lấy Tiểu Nhi, để ặt côgác lên vai mình, và ngược lại, thế là cô không thể nhìn thấy cái bộdạng đáng xấu hổ này của anh nữa rồi

- Anh chơi xấu! – Tiểu Nhi tuy nói thế, nhưng vẫn để yên cho Hàn Thu ôm

- Ừ, anh chơi xấu – Không ngại thừa nhận, anh tiếp tục ôm cái cơ thể nhỏ nhỏ êm êm, mềm mại vào lòng

Đi thêm một quãng nữa, ngôi nhà bao bọc bởi hoa sữa hiện ra, Tiểu Nhi mới giật mình thức dậy khỏi hạnh phúc

- Tới nhà em rồi! – Hàn Thu cười cười, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nhi có chút giật mình – Em ổn chứ?

- Em không sao! Em chợt nhớ ra mình đang ở Nhà của Cừu Cừu –Ngay ngày hôm nay, Tiểu Nguyệt đáng thương đã có biệt danh mới

- Cừu Cừu nào? – Hàn Thu ngớ ngác

- Là Song Nguyệt

- Đây là nhà em mà? – Hàn Thu nheo đôi mắt nghi hoặc – Là chuyện gì vậy? Không thể nói với anh sao?

- …Em xin lỗi!- Nhi nhi cúi mặt, e hèm, mới làm bạn trai cô được có mấy tiếng mà giờ đã muốn lo tất cả chuyện của cô rồi cơ đấy!

- Thôi được, anh đưa em về nhà của Cừu Cừu! – Cái tên Song Nguyệt này có lẽ sắp chìm vào dĩ vãng

—————————————————————————–

- Là chỗ này? – Lăng bà bà nheo mắt nhìn gốc cây Tử Đinh Lăng

- Đúng, cha nói với cháu, chôn ở hướng Bắc gốc cây Tử Đinh Lăng trong vườn nhà

- Yah~Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy kho báu Lăng Gia bao đờiđể lại rồi! – Dì 2, dì 3 đồng thanh lên tiếng, sai Tiểu My cầm theo câycuốc

Sau một hồi đào đào bới bới, một chiếc hộp lấm đất được mang lên

- Là cái này? Sao nó nhỏ thế? – Dì 3 đăm chiêu, đã nghi ngờ lời nói của Tiểu Hà

- Đúng vậy, nghe nói kho báu Lăng Gia rất lớn, sao có thể đựng trong cái hộp nhỏ này? – Dì hai cầm chiếc hộp lắc lắc

Hai tiếng “leng keng” vang lên…

5 người có mặt tại đó im lặng lắng nghe

- Rất giống tiếng chuông lục lạc! – Tiểu My nói

- Mau mở ra xem, Hà Hà, chìa khoá mở chiếc hộp này ở đâu?

- Không cần – Tiểu Hà cầm chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra - Nó không khoá

- Dì hai, dì ba cùng Lăng Bà Bà giật lại chiếc hộp, chăm chú nhìn vào

……………………….

…………………

………….

Không có gì?

Tại sao lại không có gì?

- Tiểu Hà, chuyện này là sao? – Dì ba là người đầu tiên tỉnh khỏi sự bàng hoàng

- Rõ ràng nghe thấy tiếng lục lạc leng keng mà! – Dì hai vẫn còn ngơ ngác

Lăng Bà Bà đóng chiếc hộp, lắc thử vài cái, chiếc chuông lục lạc vẫn phát ra, nhưng khi mở hộp, lại chẳng thấy cái gì

- Các dì nghĩ, hộp kho báu không có khoá ư? – Thanh Hà cười

- Ý cháu là gì?

- Cái hộp này có khoá, phải có khoá mở, mới biết trong này có gì! – Thanh Hà thong dong quay lưng đi

- Ở trong này có một ngăn bí mật – Lăng Bà Bà chậm rãi nói – Cho dù phá cái hộp, cũng không thể tìm được cái ngăn bí mật ấy, nhất thiếtphải có chìa khoá!

- Mẹ, mẹ biết?

- Phải, cha các ngươi ngày trước rất giỏi trong việc đặt bẫy,cái hộp này, chỉ là một sản phẩm của ông ấy thôi – Lăng Bà Bà nhìn dìhai dì ba

Thanh Hà đã dừng cước bộ từ bao giờ, quay người nhìn Lăng Bà Bà

- Lăng Thanh Hà, chìa khoá đâu? – Tiểu My khoanh tay trước ngực, hẵng giọng nói

- Đúng, Tiểu Hà, cha cháu đưa cho cháu bí mật kho báu, thì cũng phải đưa chìa khoá

- … – Thanh hà cười một tiếng, rồi chậm rãi nói – Cha cháu, đã không tuân theo truyền thống Lăng Gia!

Thanh hà kể lại, sự việc mười năm trước, khi cô mới 7 tuổi, cha cô nói,bí mật kho báu này, theo truyền thống, phải truyền cho người con gáitrưởng

Cha cô xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:

- Hà Hà, ông ngoại con, là người đầu tiên không tuân theo truyền thống Lăng Gia, ông đã không trao bí mật kho báu cho dì hai của con!

- Tại sao hả cha? – Thanh hà ngây ngô hỏi, còn Tiểu Nhi vẫn ngồi im lặng

- Ông ngoại nói, dì hai có lòng tham vô đáy, kho báu vào tay dì hai, sẽ bị tiêu sạch

- Thế kho báu cuối cùng tới tay ai? – Thanh Hà hiếu học tiếp tục hỏi

- Vào tay cha! – Cha cô cười – Và giờ cha truyền cho con, như vậy cha đã hết trách nhiệm canh giữ kho báu

- Có nghĩa là trách nhiệm ấy giờ thuộc về con? – Thanh Hà nhất thời vui sướng

- Ừ – Cha cô cười – Nhưng cha không muốn Nhi Nhi bị họ hàng hắthủi, vì thế, Hà Hà, con sẽ giữ bí mật kho báu, còn Nhi Nhi, con cầm chìa khoá kho báu!

- Thật sao? – Thanh hà sự vui sướng nhân đôi

- Sự việc hôm nay, Tiểu Hà, Tiểu Nhi các con không được nói với ai Tiểu Nhi cầm chìa khoá kho báu nghe chưa?

- Bất kì ai ạ? – Thanh Hà cho ngón tay cái vào miệng mút mút

- Ừ

- Còn Tiểu My, bạn thân của con?

- Không được

- Dì ba?

- Cũng không được

- Bà nội?

- Không được nốt

- Anh trai và mama?

- Không…à được thôi! – Cha cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu Hà Hàlanh lợi và tiểu Nhi trầm tư từ nãy tới giờ không nói lời nào

Cha cô dịu dàng như thế đấy

Và 2 năm sau, ông cùng mẹ cô đã ra đi………………………….

Chuyện này vẫn còn là một bí mật lớn…………………

## 48. Chương 48 : Gọi Đại Đi!

“Hây, tới nơi rồi!” Hàn Thu rất rất chán nản, cả quãng đường đi từ nhà NhiNhi tới nhà Cừu Cừu là do đi bộ, sao mà tới nhanh vậy?

“Ừm, cảm ơn, em vào nhà nhé!” Nhi Nhi cười hạnh phúc, còn không quêntrêu “Anh tốt nhất đừng nên tới bar nữa, em mà ghen là dễ sợ lắm đónha~”

“Anh biết rồi!” Hàn Thu ấp úp nói, không được tự nhiên xưng anh- em với Tiểu Nhi “Nhưng mà, em cứ thế…mà vào nhà sao?”

“………………………”

Một khoảng im lặng bao trùm…

Không cứ thế đi vào nhà thì đứng ngoài này làm gì nữa???

Hai người đứng nhìn nhau trân trối…

“Không, ý anh là…” Hàn Thu, trong đầu mày chứa cái gì vậy?

Trong đầu Hàn Thu giờ đang có hai giọng nói, giọng nói thứ nhất là của một Tiểu Hàn Thu có đôi cánh màu đen:

“Không đợi bây giờ nói thì còn tới bao giờ? Mau nói đi, mặt dày một chút có sao đâu!”

Sau đó, một Tiểu Hàn Thu có đôi cánh màu trắng xen vào

“Không được, ta chỉ vừa mới làm bạn trai cô ấy có mấy tiếng thôi. Nếunhư làm cô ấy sợ, chia tay luôn thì biết làm sao giờ? Có biết là làmđược bạn trai cô ấy khó lắm không?”

“Ầy, chẳng phải làm bạn trai cô ấy chỉ để làm việc này thôi sao?” Hắc Tiểu Thu cười khẩy

“Không phải, làm bạn trai cô ấy để yêu thương cô ấy mới phải!” Bạch Tiểu Thu không chịu thua

“Đây không phải hành động yêu thương sao?” Hắc Tiểu Thu tức giận nổi sung

“Không phải, đây là phi lễ! Thời gian còn dài, tìm hiểu kĩ một chút rồi hẵng làm!” Bạch Tiểu Thu khoanh tay quay mặt đi chỗ khác

Hàn Thu chính cống rối rối ren ren, lắc lắc đầu, làm cho Hắc Tiểu Thu hay Bạch Tiểu Thu bay hết cả đi! Đừng có lộn xộn!

“Không có gì, em vào nhà đi!” Mặt anh đỏ lên một mảng

Hàn Thu xoay người, lòng đầy tiếc nuối, không phải những đôi tình nhântrước khi tạm biệt thường làm chuyện này sao? Sao anh lại không có phúcđược hưởng?

Đúng lúc Hàn Thu đang than thân trách phận, Tiểu yêu nữ tinh ranh cũng vừa thông suốt, chạy tới phía Hàn Thu, kéo tay anh ấy lại

“Làm gì th…”

Chữ “thế” còn chưa có nguyên vẹn đâu, nhưng mà môi đã bị môi của bạn tiểu yêu nào đó khoá chặt lại rồi!

“Lần cưỡng hôn trước đây của anh…” Nhi thì thầm “Giờ em trả lại nó cho anh!”

(E hèm, nếu bạn nào không nhớ, ta sẽ nhắc lại cho, cái lần mà kì phongtỏ tình với Nhi ở trường rồi hôn trộm Nhi ấy, cái lần đó, e hem, anh Hàn Thu cũng hôn… :9 Không nhớ nữa thì ta cũng chịu thôi~)

Khi Nhi thong thả bước vào nhà, Hàn Thu vẫn ngây ngốc ở chỗ cũ

Mình vừa bị làm gì?

Mình vừa bị làm gì ấy nhỉ!?

Mười lăm phút sau, anh nhận được tin nhắn, là của Nhi Nhi:

“Anh đi về đi, còn đứng đó người ta sẽ tưởng là biến thái!”

Sau đó anh mới thẫn thờ ra về

—————–Đừng có ngốc như thế phân cách tuyến——————-

Một quán bar đồ sộ, tiếng nhạc ầm ĩ làm người ta không thể nghe xem người bên cạnh đang nói cái gì!

“Kì Phong, cậu làm gì thế?” Mạn Ngọc, anh trai Mạn Thiên, đồng thời làbạn thân của Kì Phong giằng cái cốc của anh, mở lời khuyên nhủ “Đừnguống nữa, về nhà đi!”

“Đưa cho tớ!” Kì Phong ngà ngà say nói

“Còn uống nữa, tớ gọi ẹ cậu đấy!” Mạn Ngọc điển hình cho loại người nghiêm túc cương trực

“Kệ tớ!”

Sau khi thấy một hồi khuyên nhủ không thấy có kết quả, Mạn Ngọc thở dài

“Sao vậy?” Một giọng nữ thanh thoát gần tới

“Kì Phong điên rồi!” Mạn Ngọc cũng bó tay, chỉ có thể nháy mắt ý bảo anh nhân viên kia đừng bồi rượu nữa

“Ha ha, anh ấy thất tình à?” Giọng nữ cười như tiếng chuông

“Kệ anh ấy đi, mà sao em lại ở đây, anh bảo em ở nhà cơ mà?” Mạn Ngọc quay sang lườm cô gái

“Nhưng anh tới được đấy thôi!” Cô gái dễ thương phụng phịu

“Anh là anh, em là em, Mĩ Hồng!” Mạn Ngọc có ý đuổi cô đi

“Anh xem, ở quán bar nhiều mĩ nhân như vậy, nếu em không canh anh, anh chạy tới chỗ mấy cô gái kia thì sao?” Mĩ Hồng cằn nhằn

“……………” Mạn Ngọc, sở đoảng: tranh cãi với người khác, bao giờ cũng không thể thắng, kể cả với một người say cũng thua!

“Thế thì gọi cho cô gái đá anh ấy tới đây đi, để em xem nào!” Mĩ Hồngnghịch ngợm thò tay vào túi áo Kì Phong, móc ra cái điện thoại

“Em làm gì thế?” Mạn Ngọc giật mình

“Xem nào, danh bạ có cha này, mẹ và…mẹ? Sao có tới 2 mẹ? ồ, có Nhi Nhi, và Hà Hà…hết?”

“Ờ, ngoại trừ cha và mẹ, còn có 2 cô gái, vậy là cô nào?” Mạn Ngọc đăm chiêu

“Hay gọi đại đi!” Mĩ Hồng lè lưỡi “Đằng nào cũng chỉ có 2 cô thôi mà, vào cô nào cũng không sợ thiệt!”

“Cũng được!” Bình thường Mạn Ngọc chẳng bao giờ đồng tình với mấy hành động bậy bạ của Mĩ Hồng, nhưng mà giờ cũng gấp lắm rồi

“Vậy cô này đi, em chọn cô này!”

## 49. Chương 49

Bởi vì HVAQ sắp đi tới hồi kết, cho nên ta đã “khởi động” trước, “phát sóng” HVAQ phần 2!!!! Ta da

~Chap 51: Có chút ghen tỵ rồi

Buổi tối mùa đông nào đó, thời tiết thì rất lạnh, nhưng mà đáng tiếckhông có bông tuyết nào rơi cả. Chỉ có không khí rất ảm đạm mà thôi!

Reeng…reeng…

Tiếng chuông điện thoại của ai đó kêu vang, làm chủ nhân của nó – là người hiếm khi chăm chỉ làm bài tập về nhà nhíu mày

Khi nhìn thấy tên người gọi tới, cô gái đó không khỏi giật mình? Hắn? Hắn gọi tới làm gì?

Chần chừ hồi lâu, chiếc điện thoại đã kêu hết chuông rồi tắt lịm, cô gái lúc này mới giật mình

“Tắt rồi?”

Sau đó, cô gái ném chiếc điện thoại ra giường, tiếp tục làm công việccủa mình, cơ mà tinh thần hừng hực đã lặn mất tăm, đầu óc không tậptrung cứ nghĩ về người đó, hắn ta gọi ình làm gì?

Ở đầu dây bên kia…

“Không nghe máy” Mĩ Hồng lườm điện thoại “Rõ ràng là có chuông mà!”

“Aiz” Mạn Ngọc thở dài nhìn Kì Phong đã gục xuống bàn “Gọi lại đi!”

“Vẫn cái cô đó hả?” Mĩ Hồng kì cục nói “Gọi cho cô khác đi”

“Em gọi lại đi!” Mạn Ngọc vẫn khăng khăng bắt Mĩ Hồng gọi lại

“Được rồi!”

Reeng …reeng…

Cô gái ngồi trên bàn học giật nảy mình, liếc nhanh chiếc máy nằm trên giường, rồi dùng tốc độ ánh sáng chộp lấy nó:

“Alo?”

“A, nghe máy rồi!” Mĩ Hồng bên kia cười tươi

Giọng con gái? Con gái cầm máy của Kì Phong? Con gái?

“A, cô là Hà Hà phải không?” Mĩ Hồng khe khẽ đáp

“Phải, cô là ai?” Thanh Hà nhíu mày, trong giọng nói không khỏi có chút ghen tuông khó chịu

“Ầy, đừng hiểu lầm, tôi với Kì Phong là bạn, tôi có bạn trai rồi, bạntrai tôi là Mạn…” Tính ba hoa nói nhiều của Mĩ Hồng tái phát, làm MạnNgọc phải giựt lấy cái điện thoại:

“Cho hỏi, cô quen Kì Phong chứ?” Bất ngờ một giọng nam nói làm Thanh Hà thích ứng không được

“Có quen”

“Cho dù có quan hệ gì với Kì Phong, nhưng mong cô có thể tới đây!” Mạn Ngọc nghiêm túc nói

“Tới đâu?”

————————–Quán bar phân cách tuyến————————–

“Cái gì đây?” Thanh Hà lần đầu tiên đứng trước một quán bar to như vậy,cô là “con nhà lành” mà, không khác gì người nhà quê mới ra thành phốcả

~“Tiểu Hà, ở đây!” Mĩ Hồng vẫy vẫy tay chuyển sự chú ý của Thanh Hà qua bên đó

Cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài hơi xoăn rất dễthương, đứng bên cạnh là một thiếu niên khá bảnh đang chật vật cõng một“núi thịt” nữa

Mà cái “núi thịt” kia chả phải là Kì Phong sao?

“ẦY, cô tới rồi sao? Kì Phong giao cho cô nhé!” Mĩ Hồng mỉm cười

“……………………….” Thanh Hà trân trối nhìn “Sao lại giao cho tôi?”

“Cô không phải người đã đá anh ta sao?” Mĩ Hồng mở to mắt

“Không………….”

“Thế thì mình nhầm rồi Tiểu Ngọc, phải là cái cô tên Nhi Nhi kia cơ” MĩHồng ngây thơ nói toẹt “Cô có quen cô gái tên Nhi Nhi không?”

“…………………………” Thanh Hà xám mặt “Có”

“Ồ”

“Nó là em gái song sinh với tôi!”

Im lặng, im lặng, im lặng…………………….

“Mĩ Hồng, em thật giỏi, thành công trong việc khiến chuyện này trở nên phức tạp hơn!” Mạn Ngọc mỉa mai nói thầm

“Anh quá khen” Mĩ Hồng hắc tuyến

“Được rồi, đưa cho tôi!” Thanh hà cũng thở dài

“………………………” Mạn Ngọc bất động

“Sao vậy?” Mĩ Hồng nhìn Mạn Ngọc hỏi chấm to đùng

“….Nhưng mà, cô ấy không có phải là người…” Mạn Ngọc đáng thương rất trọng tình nghĩa

“Đưa cho cô ấy đi! Anh không định về nhà với em hả?” Mĩ Hồng nhấn mạnh “Về nhà với em” khiến mặt ai đó đỏ bừng

Sau khi chuyển nhượng xong, Thanh Hà đau khổ kéo Kì Phong lên xe taxi đang đứng chờ

“Tại sao anh phải làm thế này?”

“Anh thích Tiểu Nhi tới mức ấy?”

“Tại sao chỉ là Tiểu Nhi?”

“Em có chút ghen tỵ rồi”

Chap 52: Không còn gì hối hận

Thanh Hà đưa Kì Phong lên một chiếc taxi, tài xế mỉm cười quay lại nói:

“Bạn trai cô say quá rồi! Cô không trông chừng cậu ấy sao?” Chắc bác tài này làm việc ở đây đã mấy năm nay, tình trạng này không phải là hiếmnữa

“A…Tôi…” Thanh Hà khổ sở không biết giải thích sao, ấp úng mãi, cô quyết định không nói gì

“Cô muốn đi đâu?” Bác tài đặt tay lên vô lăng thở dài

“A, cho cháu tới phố A ạ!”

Và chiếc taxi chuyển bánh đột ngột, Thanh Hà suýt đổ về phía trước. Và Kì Phong thì mắt nhắm mắt mở tỉnh lại:

“Đi đâu?”

“Tỉnh rồi?” Cúi mặt nhìn Kì Phong đang gối lên chân mình, cô nói: “Đang về nhà anh!”

“Không về!” Kì Phong say rượu trở nên rất giống con nít đòi đồ chơi, nhất mực “Không về đâu!”

Cô dở khóc dở cười: “Không về? Không về thì đi đâu?”

Bác tài ngồi phía trước cười lớn:

“Chắc cậu ta sợ mẹ mình phát hiện uống rượu, nên không muốn về!”

“Thật ư?” Thanh Hà bật tiếng hỏi, như hỏi Kì Phong, cũng là hỏi mình. Có thật bác Thanh Hoà không biết Kì Phong uống rượu không?

“Không về đâu! Không về đâu!” Kì Phong ngồi trong xe không ngoan ngoãn tay vung vẩy làm loạn lên

“Được rồi, bác có thể tìm cho cháu…một cái…” Cô mặt dày mở miệng

“Khách sạn chứ gì!?” bác tài tâm lí mỉm cười

“A, không phải như bác nghĩ đâu! Cháu không…” Cô đỏ mặt phân bua

“Haha…Ta hiểu mà!”

Đúng lúc đó, điện thoại kêu lên

“Alo, anh à!” Là anh trai gọi cô

“10 giờ 30 phút 25 giây rồi em còn đi đâu thế?”

“Em…tới ngủ chung với Nhi!” Hà không bao giờ nói dối, nên dĩ nhiên bốirối không biết làm sao. Một tay trật vật bịt miệng tên trẻ con kia, mộttay lại cầm điện thoại

“Thật chứ?”

“Th…Thật mà….”

“Hừ!”

Nói rồi anh trai cô cụp máy, Thanh hà buông tay, cầm điện thoại nhanhchóng nhấn số của Nhi, cơ mà có lẽ anh cô nhanh tay hơn, khi gọi cho Nhi thì đã máy bận rồi!

Thanh Hà chắp hai tay…nguyện cầu!

\*\*\*

Cùng lúc đó, ở nhà Cừu Cừu…

“Tiểu Nhi, con bé Thanh Hà có ở đó không?” Anh trai sầm mặt hừ lạnh

“Thanh Hà?” Cừu Cừu nghe điện, bất ngờ không biết nói gì hơn “Anh là?”

“Tôi là anh trai Nhã Nhi và Thanh Hà, em có phải là Tiểu Nguyệt không?”

“Dạ Phải!” Cừu Cừu gật đầu

“Cho tôi hỏi…”

“A, anh trai, có chuyện gì thế?” Nhã Nhi vừa tắm xong, nhnanh như cắtgiật điện thoại của Cừu Cừu “Tiểu Cừu à, cho tớ nhờ một chút!”

“Con bé Thanh Hà có ở đó chứ?”

“Dạ?” Nhã Nhi cứng người “Có ạ, chị ấy đi mà không báo với anh sao? Giờchị ấy đang đánh răng!” Nhã Nhi nói dối điêu luyện hơn, liều mạng nháymắt với Tiểu Cừu

“A…ai ọi ấy?? (ai gọi đấy)” Tiểu Cừu hiểu ý, giả vờ nói giọng bập bẹ chứng tỏ mình đang đánh răng!

“Được rồi, hai đứa ngủ sớm đi!” Anh trai cụp máy, và Thanh Hà gọi ngay sau lúc đó

“Tiểu Nhiiiiii…”

“Chị đi đâu thế?”

“Có thoát không?”Câu đầu tiên là sốt sắng hỏi chuyện

“Hừ” Nhã Nhi nghiêm mặt “Dĩ nhiên thoát, em mà!”

“Hihi…! Cảm ơn em nhiều lắm!” Thanh Hà tổn thọ

“Chị đang làm gì thế?” Tiểu Cừu dí sát tai vào điện thoại

Rồi sau đó Thanh Hà kể lại toàn bộ câu chuyện, Nhã Nhi mỉm cười gian manh:

“Thanh Hà à, cố gắng lên!”

“Cố …cố gắng gì chứ!” Thanh Hà đỏ mặt

“Hihi…”

“Thôi đi!!!!”

\*\*\*

Màn xanh, mền đỏ, rèm xám…

Đèn ngủ chập chờn huyền bí…

Khách sạn … =\_=’’

Lăng Thanh Hà cô không hề nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ có mặt ở đây cùng một người đàn ông. Có mơ cũng không mơ tới….

Từ thời điểm cách đây mười lăm phút, Kì Phong đã ngủ mất tăm…

Cô ra khỏi nhà vốn không mang theo chứng minh thư, đành mượn tạm của KìPhong. Ai ngờ, vừa đưa tấm thẻ cho bà chị ở quầy tiếp tân, bà chị ấy đãđỏ mặt gào ầm lên:

“A, Đông Phương Kì Phong! Là Đông Phương Kì Phong!” Sau đó quay đầu nói với mấy đồng nghiệp của mình “Anh em nhà Đông Phương!”

Thanh Hà trở thành tầm ngắm mà mọi người săm soi, đành chút giận lên bà chị tiếp tân:

“Chị có thể nhanh một chút được không?”

Ngay sau đó, bất hạnh cho cô là mọi người trầm trồ:

“Nhanh lên, cô ấy gấp quá rồi!”

“Phải phải, người ta đang muốn nằm trong vòng tay mĩ nam mà!”

Cô… TT\_TT

Chết đi, còn đâu là thanh danh của cô?

Cô gái thừng lững quay người đi về phía thang máy

## 50. Chương 50 : Cực Kì Mờ Ám

“Này này này này…Mau dậy!” Thanh Hà thở dài lay người đang ngủ khò khò trên giường

“Ưm…Yên nào!” Kì Phong ngái ngủ trở mình, kéo chăn đắp nằm gọn một góc

“Này, Kì Phong…Anh định ngủ ở đây…sao hử?” Mếu máo nhìn anh, cô dở khóc dở cười nói

“Sao cũng được!” Đôi mắt anh hé ra nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì rượu

“Hử?”

“Nóng quá!” Vô thức, Kì Phong cởi khuy áo của chiếc áo đồng phục, vòm ngực màu nâu đồng lộ ra, tràn đầy sức sống của thanh niên

Thanh Hà tức tốc đưa tay lên bịt…mũi!

Ặc, không có máu?

May quá!

“Mặc vào, mặc vào, mặc vào ngay!” Cô đỏ mặt cuống quýt ngăn trở đôi tay đang muốn lột sạch của Kì Phong

Anh lại nhìn cô cười ngây ngô:

“Nóng lắm, em cũng cởi đi!”

Thanh Hà như bị đứt mất sợi dây thần kinh nào đó, đứng trân trối nhìn Kì Phong, cũng không cảm giác bàn tay kia của anh đang…làm gì =\_\_=|||

Kì Phong giờ này cười như một thiên thần, ngây thơ một cách …trắng trợn!

Chiếc áo gió vừa mới mặc vào của cô lúc nãy bị ném trên đất, chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng bị cởi ra một nửa, khí lành tràn vào khiến Thanh Hà bừng tỉnh:

“Á á á…” Mặt cô đỏ bừng “Làm gì thế? Anh làm gì thế? Anh nóng thì tự cởi chứ? tại sao lại cởi của tôi?”

“Tôi cởi đồ của tôi, em không cho, tôi cởi đồ của em, em cũng không cho…” Kì Phong tủi thân nói

“TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG CHO RỒI!!!Anh nói vậy mà nghe được hả?” Cô mặt đỏ bừng bừng, suýt chút nữa thổ máu

Không khí chợt yên lặng hẳn, Thanh Hà nhíu mày nhìn Kì Phong, khoảnhkhắc này thật ám muội, không khí như loãng ra, híc, không thể thở nổi!

“Sao…nhìn tôi như vậy?” Cô sợ hãi nhìn con sói ngồi trên giường kia đang giương đôi mắt sáng quắc vô cùng…tỉnh táo của mình nhìn cô như nhìn một con mồi!

“Ừ”

“Ừ gì hử?” Thanh Hà giương hai tay đẩy anh nằm xuống giường “Nếu mệt thì cứ ngủ đi, tôi về”

“Ừ” Kì Phong cũng ngoan ngoãn mà nằm một chỗ, sau đó trầm tư suy nghĩ gì đó, rất không biết xấu hổ mà vén chăn lên một góc “Em cũng ngủ cùng anh đi—”

Sặcccccc!!!!!

Thanh Hà mặt đỏ lắp bắp:

“Tôi…tôi không…”

“Ngủ một mình rất lạnh” Giương đôi mắt cún con, Kì Phong rất không quân tử sử dụng mĩ nhân kế

“Tôi…”

“Ngủ một chút thôi”

“Nhưng mà…”

“Đi mà——”

“Tôi không phải Tiểu Nhi!” Thanh Hà Nhíu mày đau xót nói, giọng nén bi thương nhưng vẫn không thể giấu được muốn khóc

“Ừ, anh biết mà” Kì Phong đột nhiên đưa tay chạm vào má cô, ngon tay anh thon dài mà lành lạnh

“Anh biết à? Không phải anh thích Nhã Nhi sao?” Cô trợn mắt nhìn anh, quên cả khóc

“Ừ”

“Nhưng mà…” Có gì đó không ổn ở đây thì phải

“Hiện giờ anh chưa quên được Tiểu Nhi, nhưng đó không có nghĩa là saunày cũng thế? Anh…anh cũng không biết nói gì cho phải bây giờ…” Lần đầutiên cô thấy anh đỏ mặt, bộ dáng ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng khôngriêng gì cô, cha, mẹ thậm chí cả Nhi cũng chưa từng thấy bộ dạng thấtthế của Kì Phong như vậy “Em có thể ở bên cạnh anh cho tới khi anh quênđược cô ấy không? Ở bên cạnh anh…”

Bỗng nhiên một người cứng rắn mạnh mẽ như Thanh Hà cô lại muốn khóc,nước mắt như trào ra khoé mi, không cần nói gì nhiều, tình cảm của anh,cô hiểu hơn ai hết

………………………..

“Ừ”

Cần gì phải nói nhiều, ngôn ngữ của tình yêu, chỉ những người yêu nhaumới hiểu, hãy cho anh ấy biết tình cảm của bạn, anh ấy sẽ ở bên cạnhbạn…!

………………………………………………………………………

Một ngôi nhà to lớn nằm phía Nam thành phố, đó là ngôi nhà có rất nhiều cửa kính, nhà của gia đình ông Triệu

“Chị, em mới có vé live show của Tử Ngạo nè” Tiểu Minh giờ đã không cònthói quen mặc đồ con gái, anh chính thức trở thành một người đàn ôngthực thụ! (^\_\_^||| Còn lâu em trai à

)

“Ừ!” Tiểu Hương hờ hững đáp, tay nhoay nhoáy chiếc iphone đang cầm

“Chị à, dạo này chị sao thế?” Tiểu Minh nhíu mày nhìn cô “Chị có nhiều nếp nhăn hơn kìa!”

“Thật á?” Tiểu Hương giật mình, vô thức đưa tay sờ lên mặt mình “Ôi ôi, làm thế nào bây giờ?”

“Em có kem nha đam nè” Đưa cho cô một chiếc lọ đựng nha đam, Tiểu Minhngồi xuống ghế sôpha thở dài “Chị có phải đang shock vì bị gia đình Đông Phương từ hôn không?”

Một câu nói chọc đúng nỗi đau của Tiểu Hương khiến vết thương trong lòng băng bó chắp vá bấy lâu lại rách ra:

“EM IM ĐI!”

“Chị, chị phải đối diện với sự thật! Tiểu Hương, anh ta không yêu chị,cớ gì chị cần níu kéo? Thứ mà không thuộc về chị, thì mãi mãi sẽ khôngthuộc về chị!”

“EM CÚT RA NGOÀI CHO CHỊ!” Tiểu Hương lí trí bị tình cảm lu mờ, tiện tay sờ phải một hộp phấn, không kìm được ném về phía Tiểu Minh

“BỐP”

“A”

“Tiểu…Tiểu Minh” Cô lắp bắp run run đứng trân trân một chỗ, mắt căng ranhìn một dòng máu đỏ trào ra từ trán Tiểu Minh, mà cậu chỉ nhíu mày chịu đựng nỗi đau truyền tới từ cái trán

“Sao em không tránh?”

“Chị à, nhớ lấy lời của em!”

Nói rồi cậu bỏ xuống nhà, từ nhà dưới vọng lên tiếng mẹ xót xa:

“Tiểu Minh, con làm sao vậy? Ôi, chảy nhiều máu quá, bông băng thuốc đỏ đâu rồi?”

“Không sao, con bị trượt chân!” Tiếng Tiểu Minh nhẹ nói

Trên lầu, Tiểu Hương run sợ mặt tái đi, cô sợ máu!

Tiểu Hương từ nhỏ được bao bọc chu đáo, chưa từng chịu đau khổ, dằn vặt cái gì, thứ cô sợ nhất chính là máu!

Đúng vậy, cô hiểu rồi!

Giờ cô hiểu rồi, những thứ gì không thuộc về cô, cô có giành cũng không được!

Nhưng…

Đông Phương Hàn Thu vốn là của cô cơ mà?

Tại sao giờ anh lại ở bên cạnh Lăng Nhã Nhi? Cô có gì kém cô ta chứ?

Cô muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn thân hình có thân hình, muốn gia thế có gia thế! Có cái gì không tốt chứ?

Tại sao anh lại yêu Lăng Nhã Nhi mà không phải Lăng Tiểu Hương cô?

Lăng Nhã Nhi, cô ta chỉ là người hại chết cha mẹ mình, có gì đáng hay chứ!

Lăng Tiểu Hương cô sao lại có thể để một Lăng Nhã Nhi tầm thường cướp người con trai của mình? Đừng hòng (T\_\_\_T tầm thường á?)

Mở khoá chiếc iphone, Tiểu Hương nhấn số gọi:

“Ngọc Doanh, việc tôi giao cô làm tới đâu rồi?”

Đầu bên kia trả lời gì đó

“Mẹ kiếp, cô không thể làm nhanh hơn một chút sao!”

“…”

“Tôi nói cô nghe, việc đó trong 2 ngày nữa phải hoàn tất! Tôi không muốn nhìn mặt Lăng Nhã Nhi nữa!”

“….”

“Lăng Thanh Hà? Ừm…”

“….”

“Kệ cô ta, cô ta tôi không quan tâm!”

Ngoài cửa phòng của Tiểu Hương, một đôi mắt thâm trầm theo dõi tất cả

..................................................................

Trò chơi đã đi tới hồi kết!

## 51. Chương 51 : Thực Trạng Ngọt Ngào

Buổi sáng sớm trong xanh, từng tia nắng xuyên qua vòm lá, chiếu vào cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của hai người đang ngủ ngon lành

Hàng mi của cô gái rung rung, rồi từ từ hé ra…

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói trầm trầm mang từ tính vang lên ngay bên tai cô

“Ừm…chào buổi sáng!” Thanh Hà mỉm cười, hai tay dụi dụi mắt

“Chúng ta đã muộn hai tiết đầu rồi!” Kì Phong uể oải ngồi dậy, chui vào phòng vệ sinh

“Đã muộn rồi sao?” Cô hốt nhiên không biết tí gì, ngồi bật dậy “Chết toi, em không mang sách vở? Sao mà đi học đây?”

“Trốn một buổi thì có chết ai đâu?” Kì Phong mặc chiếc áo gió, ngồi ung dung thản nhiên nhìn cô

“Nhưng mà…” Thanh Hà mở điện thoại, có 3 cuộc gọi nhỡ của Nhi với mộttin nhắn [ Chị à, chị không định đi học sao? Anh trai gọi cho em rồi,nói là hôm nay bà nội sẽ chuyển đi, hình như quyết định mang theo cáihộp kho báu. Mai em sẽ chuyển đồ về, em xin nghỉ học giúp chị rồi, cứchơi tới bến đi! ]

Thanh Hà lập tức đột khuỵ!

Vì chuyện của Kì Phong mà cô quên béng mất còn có sự tồn tại của cái hộp kho báu kia! Haizz…Chẳng nhẽ cô háo sắc tới mức ấy?

“Có chuyện gì vậy?” Kì Phong ngồi xuống cạnh cô, ôn tồn hỏi

“Không có việc gì, là chuyện gia đình em thôi!”

“Có cần anh giúp gì không?”

“….” Thanh hà chợt im lặng nhìn Kì Phong, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh khiến anh chột dạ:

“Sao vậy?”

“Em cảm thấy, hình như anh thay đổi rồi?”

“Anh thay đổi ư? Vẫn thế thôi!” Anh cười xoà, xoa đầu cô

“Ừ, anh có chút xíu thay đổi, mọi khi anh luôn trốn tránh em, tại sao vậy?”

Kì Phong hít sâu một hơi:

“Có lẽ tại anh sợ rằng anh sẽ thích em mất chăng?”

“Thật á? Em không tin!” Cô bĩu môi khinh miệt “Nhưng ít ra anh cũng chưa từng nhầm em với Tiểu Nhi”

“Ừ, anh cũng không hiểu tại sao nữa… Mà em cũng thay đổi rồi! Nữ tính hơn trước rất nhiều!” Anh cười trêu cô

“Á? Thế trước đây em không xinh đẹp nữ tính sao?” Cô nhíu mày, cầm chiếc gối đánh tới tấp vào người anh, nhưng miệng không kìm được khẽ nhếchlên, một nụ cười ngọt ngào buổi sớm mai

.............................................................................................

“Thế nào?” Trong lớp, một chàng trai cầm một hộp sữa chocolate ngồi quay ngược lại trên ghế (E hèm, cái tư thế ngồi này giống như quay hẳn xuống đối mặt với người ngồi bàn dưới, quay lưng lại với bục giảng ý T\_\_T||)

“Xong rồi!” Cô gái ngồi bàn dưới cố tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng trên mặt lại không giấu được gió xuân thổi vù vù!

“Đã xong rồi? Thành đôi rồi?” Anh chàng kia bất ngờ nhướn mày

“Ừ, mị lực của Thanh Hà cũng cao lắm chứ bộ!” Nhã Nhi lườm Hàn Thu, ngón tay liên tục bấm trả lời tin nhắn

“Cái tên Kì Phong đó đáng để em gửi gắm chị gái sao?” Hàn Thu bất mãnném hộp sữa vào thùng rác như động tác của vận động viên bóng rổ, mộtđường parapol chuẩn mực…có điều là trật lất!

“Hừ, anh ấy tuy quá khứ không được…khụ khụ…trong sạch lắm, nhưng mà anhấy là một người quyết đoán (Ưu điểm đầu tiên được phát hiện, cũng có thể đây là ưu điểm duy nhất T\_\_T|||)

“Quyết đoán gì cơ?” Hàn Thu không tin được nhìn cô

“Kì Phong sẽ chẳng bao giờ dây dưa với một cô gái nào khác trong khiđang có bạn gái, dù chơi bời đi chăng nữa, kể cả cô gái kia có cố nhờ vả chuyện gì, anh ấy đều thẳng thừng từ chối cho dù thừa sức làm được!”

“Thế giống vô sỉ hơn là quyết đoán” Hàn Thu lầm bầm

“Nhưng em thích Kì Phong ở điểm đó!” Nhã Nhi mỉm cười “Em sẽ chẳng phảilo anh ấy có léng phéng với ai ngoài tầm nhìn của em hay không!”

“Anh cũng thế mà!” Anh không chịu thua rống lên, may trong lớp chẳng cóai, còn lưa thưa mấy người đi ngoài hành lang thì thỉnh thoảng mới dèdặt ném một ánh mắt tò mò vào lớp học

“Anh không như vậy, Hàn Thu, em nhìn người rất chuẩn đấy!” Nhã Nhi nhànnhạt nói “Ví dụ nhé, hiện tại anh đang là bạn trai của em…”

“Tình hình vốn là như thế!”

“Sau đó, bạn gái cũ của anh…”

“Anh chưa từng có bạn gái!”

“Ví dụ thôi cơ mà!”

“Được rồi, em tiếp tục đi!”

“Bạn gái cũ của anh nhờ anh dùng vũ lực giải quyết hộ cái tên đang nhằng nhặng bám theo cô ta, vậy thì anh có đồng ý không?”

“Anh…” rất muốn trả lời là không, nhưng nếu thật sự ở trong hoàn cảnhnhư vậy, anh có lẽ sẽ giúp cái cô người yêu cũ ấy, vì dù sao mình cũngtừng là bạn trai của cô ta, không phải sao?

“Đó, thấy chưa?” Nhã Nhi mỉm cười “Em đã từng có một lần hỏi Kì Phong, và anh ta chả thèm phân vân lấy một giây nào!”

“Nhưng mà…” Anh cảm thấy mình thực thất bại!

“Không sao! Anh rất thật thà với bản thân mình, và em thích một Hàn Thunhư thế!” Tiểu Nhi mỉm cười đến là ngọt ngào, nhưng lại toả ra một khíthế bức người “Nhưng anh nên nhớ, nếu lâm vào hoàn cảnh như vậy, hãy cưxử như Kì Phong là an toàn nhất!”

“Đã biết!”

Nhưng Tiểu Nhi cô đã quên một câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”

## 52. Chương 52 : Mở Ra Cánh Cửa Bóng Đêm

Thiếu, sẽ thêm vào sau.

## 53. Chương 53 : Lục Lạc Pha Lê Bạc

“Cô…không phải Nhã Nhi?” Hàn Thu kinh ngạc, nhưng đáy lòng thở dài nhẹ nhõm mộthơi. Tại sao anh lại có cảm giác kiểu như mình vừa bị xảy chân từ trêntầng thượng rơi xuống nhưng phát hiện bản thân hạ cánh rất nhẹ nhàng ởtại cái ban công cách chỗ anh ngã có mấy xăng nhỉ?

“Phải” Thanh Hà hai tay chống nạnh “Ban đầu tôi tưởng con bé Tiểu Hươngkia là người tốt, hừ, dám động vào bạn trai của em gái tôi, thì đừnghòng nguyên vẹn mà đi về!” Điển hình chính là cô vừa hạ thủ cho TiểuHương một phát!

Hàn Thu trợn tròn mắt

“Tiểu Hà, kệ chúng nó đi!” Kì Phong khoác vai cô “Anh nhớ là chúng nó có một ‘con đường tình yêu’ khá bằng phẳng, thế thì thử chịu sóng gió nàyxem”

“Đúng đúng đúng…” Tiểu Hà gật đầu như trống bỏi “Chúng ta đi thôi!”

Hàn Thu đứng trân trân nơi cổng trường, có lẽ từ giờ anh không nên cóchút liên hệ nào với Lăng Tiểu Hương kia nữa, tránh xa cô ta ra trướckhi quá muộn

Anh không để ý, quan hệ của mình với anh trai không hề như trước kianữa, cho dù không thân thiết nhưng cũng không tới nỗi gặp mặt là‘choảng’ nhau

......................................................................................

Hôm nay là ngày cuối cùng Lăng bà bà còn ở tại nhà Lăng Tuấn Nam, NhãNhi cũng mới chuyển đồ đạc về đây rồi. Buổi tối, bữa ăn là cuộc họp giađình

Không khí cực kì u ám.

Nhã Nhi nhàn hạ từ tốn ăn, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Thanh Hà cũng Tuấn Nam liếc ngang liếc dọc, hận không thể lập tức mở miệng

Bên phía bàn bên kia, Tiểu My đứng đằng sau hầu Lăng bà bà ăn cơm, côkhông hề biết Lăng Nhã Nhi kia lại cầm một thứ giá trị như vậy, nếu biết trước, hẳn cô nên tiếp cận, sau đó moi thông tin về cho Lăng bà

Lăng Bà bà tuy trên mặt không có biểu cảm, song trên trán lại có vàigiọt mồ hôi, bà đang phân vân vô cùng, khó chịu vô cùng, xấu hổ, hổthẹn, áy náy…không thể mở miệng được!

Dì hai cùng dì ba mặt dày hơn, khi biết Nhã Nhi cầm chìa khoá kho báu đã muốn mời cô về từ lâu, song Nhã Nhi kiên quyết khi nào họ rời đi mớichịu chuyển về, hừ, tưởng cô đã bước chân ra ngoài rồi thì mời về dễ thế sao? Nằm mơ!

“Tiểu Nhi a, cháu ăn cái chân giò đi, trông gầy quá…!” Dì hai mỉm cườigiả lả, trên trán đồng dạng có mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu

“Không cần tiếp” Tiểu Nhi giọng lạnh lùng dừng ngay cái hành động đang định ném miếng chân giò hun khói vào chén cơm của cô

“Tiểu Nhi, vậy ăn soup đi, soup rất ngon!” Dì bà thấy chết không sờn, tiếp tục tiến bước

“Không ăn!” Tiểu Nhi tiếp tục mặt bất biểu cảm

Không khí bữa cơm đột ngột tăng lên trên một tầng ới

“Tiểu Nhi à, bà nội định mang cái hộp đó về Lăng gia để…” Lăng Tuấn Nam lựa lời mà mở miệng

“Để về vị trí cũ!” Bình thường đã lạnh nhạt đạm bạc, tới bây giờ tăng thêm mấy phần băng

“Cô nói cái gì cơ?” Tiểu My uất ức từ nãy, giờ mới mở miệng, hét lên “Báu vật thuộc về Lăng gia, cớ gì mình cô giữ!”

Ngược lại với tất cả khuôn mặt tái xanh của mọi người, Lăng Nhã Nhi bình thản ung dung lên tiếng:

“Đến phiên cô nói sao? Lăng Gia đối với cô là gì?” Sau đó khinh khỉnh cười “Bất quá chỉ là một người giúp việc!”

Tiểu My tức trào máu, nhưng không thể phản bác, đành cúi đầu mắt rơm rớm

“Tiểu Nhi, cháu đừng có quá đáng như thế!” Lăng Bà bà cũng bất mãn,nhưng mà tức giận nhưng cũng không dám quát to hay hống hách như trướcnữa!

“Tôi cảm thấy mình không có gì quá đáng so với thái độ bà đối với tôi!”

Quá khứ như dòng nước tràn về

“Thế này đi” Lăng bà bà hít sâu một hơi rồi nói “Cháu lấy chìa khoá, mở cáihộp cho chúng ta nhìn một chút, sau đó chúng ta sẽ để lại nó ở đây”

“Được, chúng ta làm như vậy được không?” Dì hai như bắt được vàng, mắt sáng lên

Đôi mắt của Nhã Nhi đảo qua những khuôn mặt trong căn phòng, không nóng không lạnh nói:

“Không!”

“Cô…cô quá đáng lắm rồi nhé! Chúng tôi đã lùi như vậy, cô còn không chịu sao?” Dì ba rống giận

Khép hờ đôi mắt, Tiểu Nhi chậm rãi nhả từng chữ:

“Không cần tôi mở cho bà xem, thì bà cũng không thể mang nó ra khỏi tầmtay chúng tôi, di chúc cụ cố để lại, quyền quyết định nằm trong tayngười được uỷ thác, thế hệ này, người được uỷ thác là tôi và Thanh Hà,nếu tôi không cho phép, cái hộp không thể được mang đi, nếu bà nhấtquyết, chúng ta sẽ gặp nhau ở toà!”

“Cô…”

Thấy Nhã Nhi rắn không ăn, mềm cũng chê, Lăng bà bà không biết nên làm thế nào

“Trong cái hộp này…” Nhi lại nói “Là một chiếc lục lạc làm bằng pha lêbạc đã mất tích hàng nghìn năm nay, nếu để lộ ra, thế giới sẽ biến động”

Sau đó ngước đôi mắt sáng như sao nhìn Lăng Bà bà, tôi sẽ nhất quyết bảo vệ nó!

.....................................................................................

Sau cùng, Lăng Bà cùng dì hai dì ba và Tiểu Mi tay không trở về

“Uầy, Tiểu Nhi, em ngầu thật đó!” Thanh hà trợn tròn mắt nhìn Nhi

“Vậy sao?” Cô ngước mắt cười nhạt

Thanh Hà lập tức gật đầu như bổ củi:

“Công nhận đấy, Tuấn Nam, anh có thấy không khí áp bức lúc đó không? Tiểu Nhi như đấu khí cùng bà nội vậy đó!”

“Ừ, không khí lúc đó thật đáng sợ!” Tuấn Nam gật đầu cảm thán trong lòng

## 54. Chương 54 : Trước Giông Bão

Sự việc kho báu cuối cùng cũng giải quyết xong, Nhã Nhi cùng Thanh Hà chúc nhau ngủ ngon sau khi ríu rít với nhau chuyện hai tên bạn trai củamình, nào chuyện ưu khuyết điểm, món quà đầu tiên, nụ hôn đầu tiên,cái…tát đầu tiên..mang ra nói hết sạch bách.

“Tiểu Nhi, bài tập ngày mai…” Thanh Hà giờ có trách nhiệm…chép bài hơn, từ khi Nhi đi, cô cứ bị giáo viên mắng hoài à!

“Được rồi, em ượn, mang về phòng chị đi, em đi ngủ!” Nhã Nhi ngáp mộtcái, chui lên chăn thì tiếng điện thoại của cô reo lên

“Lại Hàn Thu gọi rồi!” Thanh Hà lè lưỡi trêu chọc, điềm nhiên ngồi xuống bàn học của Tiểu Nhi chép bài

“Alo?” Nhã Nhi mỉm cười, nhấc điện thoại

“Chưa ngủ à?” Giọng anh vọng từ bên kia, Thanh Hà đoán không sai, giờ này được gọi chỉ là độc quyền dành cho bạn trai thôi!

“Tất nhiên, chẳng phải em đang nghe điện thoại của anh đấy sao?!” Cô nằm xuống, kéo chăn tới tận cổ

“Tiểu Nhi…”

“Chuyện gì?”

“Tiểu Nhi…”

“….”

“Nhiều khi anh nghĩ đây chỉ là một giấc mơ…” Giọng của anh vẫn ấm như mọi khi

“Ừ, nhưng anh mơ cái gì?” Nhã Nhi tiếp tục hỏi

“Hơi sến nhỉ?” Anh bật cười một tiếng “Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói những lời này, có chết cũng không!”

“Anh sắp nói rồi!” Nhã Nhi điển hình là người thực tế, trực tiếp nói thẳng “Sắp die chưa?”

“Ừ chưa, anh…cảm thấy rất hạnh phúc!” Dừng một chút “Được ở bên em cảm giác…rất tuyệt, thật sự thật sự!”

“…”

“Sao em không nói gì?”

“Chỉ thế thôi?”

“Chỉ thế thôi?? Em còn muốn nghe cái gì? Những lời đường mật sao? Đợi chút,anh sẽ bật máy tính, lên google search và đọc cho em!”

“Được, anh đọc đi!” Nhi cũng không ngại nghe giọng anh nhiều một chút

“Đáng lẽ em phải ngăn anh lại chứ?” Hàn Thu nhíu mày, bạn gái anh có bình thường không đây?

“Tại sao em phải ngăn?”

“Thì những lời đường mật đó là đọc chứ không phải từ chân tình”

“Em không ngại, anh tiếp tục đi!”

“…”

Bất đắc dĩ, Hàn Thu thật sự phải bật máy tính

“Tình cảm của anh dành cho em không thể đo bằng mực nước biển, nó bao la hơnbầu trời, cuồng nhiệt hơn ngọn lửa của thổ dân da đỏ…” cái gì thế này?(=.= anh mở nhầm trang web lừa tình hạng D rồi) “…Có trời mới biết anhyêu em bao nhiêu, có đất mới biết anh yêu em nhiều thế nào…”

“…” Bên cạnh Thanh Hà nghe thấy cũng cố mà nhịn cười

“Tốn tiền điện thoại quá, anh cúp máy nhé!” Không đợi cô ú ớ thêm lời nào, anh trực tiếp ngắt máy

“Oh, công tử nhà Showa mà lo không có tiền điện thoại ư? Khủng hoảng tàichính tới mức nào rồi?” Thanh Hà cười lớn, chúc cả đầu, hai bàn tay nắmchặt đập liên hồi xuống đất!

“Thanh Hà, chị lo làm bài đi” Nhã Nhi đơn giản cười ngọt ngào, đem Thanh Hà ngó lơ

“Hừ, ngọt ngào quá, anh em đó nha!” Thanh Hà cực lực nhịn cười “Tại sao trước kia em từ chối Hàn Thu?”

“…” Nhi nghiêng đầu suy nghĩ “Em không nhớ!”

“Nói cho chị đi, không nói chị kì kèo cả đêm cho em xem”

“Lúc đó, em suy nghĩ không được thấu đáo” Cô còn nhớ khi đó còn bị cái chết của ba mẹ ám ảnh “Còn bị bệnh nữa”

“A, đúng rồi, bệnh của em….”

“Hôm trước bác sĩ nói đã tìm được thuốc chữa, em cũng đã uống rồi, bác sĩbảo chỉ là một loại virut mới, làm mất tác dụng hệ miễn dịch, làm ảnhhưởng tới hoạt động của các bộ phận trên cơ thể như tim, các cơ chân,tay…”

“Stop nhé, chị không hiểu đâu, nói ngắn gọn thôi”

Biết Thanh hà vốn mang một cái đầu đơn giản, những thứ tiếp thu được không thể quá phức tạp, Nhã Nhi hít sâu:

“Nói đơn giản là, đã có thuốc chữa, em đang uống”

“Tốt, bao giờ khỏi hẳn?”

“Còn phụ thuộc vào liều lượng và sức hồi phục của hệ miễn dịch, máu…”

“Nói chung là bao lâu?” Thanh Hà đem lời Nhã Nhi chặt đứt

“Chắc khoảng 3 tháng”

“Sao em cứ phải nghiêm trọng hoá vấn đề thế?” Thanh Hà chống nạnh “Nói đơn giản như vậy có phải tiết kiệm nước bọt không”

“…”

………………………………………………………………………………..

Lúc đó, ở biệt thự thành phố Vincent nhà Showa, một góc phòng ăn…

“Dạo này công việc thế nào rồi?” Ngân Thanh Hoà vừa cắt thịt nướng vừa hỏi

“Ừ, ngoại trừ vị hợp tác với Lăng tổng đổ bể thì vẫn rất tốt”

“Chuyện Lăng tổng đổ bể rồi?” Thanh hoà khẽ mỉm cười “Em đã nói trước với anh, hôn nhân sắp đặt ư? Anh nghĩ con anh là ai?”

“Cũng tại Hàn Thu không chịu lấy con bé Tiểu Hương kia, nhìn nó cũng xinh xắn đấy chứ?” Đông Phương Đình Phi, giám đốc tập đoàn Showa bất mãn giơ iếng đùi gà trên tay

“Hừ, anh đúng thật là…” Thanh Hoà tặc lưỡi “Tiểu Hương dễ thương xinh xắn, nhưng con trai anh không vừa ý, cũng next”

“Cũng tại nó từ hôn, cho nên Lăng tổng mới tức giận” Đông Phương Đình Phi tức lắm, muốn nạt nộ Hàn Thu, cơ mà nếu nó nạt lại, sợ là người rúm ró làông!

Tại sao ông lại sinh ra khắc tinh của ông a? Phận làm cha thấy thật tủi thân!!!!!!

“Ôi dào, nếu không phải Lăng tổng thì là người khác chứ, còn rất nhiều công ty muốn chúng ta cùng hợp tác” Thanh Hoà nhún vai

“Tôi muốn hợp tác với Lăng Thị là bởi vì một phần muốn tìm hiểu ‘Lục Lạc Bạc’ mà giang hồ đồn đại a~”

Đôi mắt Ngân Thanh Hoà sáng lên, tia nhìn đượm mùi sát khí, bà từ tốn mở miệng:

“Lục Lạc Bạc mà Lăng Dạ Huân từng kể với anh? Anh muốn tìm nó?”

“Anh và Lăng Dạ Huân là bạn thân, tất nhiên anh ấy có đem chuyện kể với anh, một chút” Đình Phi ngập ngừng “Mạng lưới tình báo của showa vốn tinhxảo, nhưng một thông tin và Lục Lạc Bạc cũng tìm không ra”

“Nó là báu vật nhà người ta, anh đừng tìm nữa”

“Anh muốn nó, Thanh Hoà” Đông Phương Đình Phi không hề che giấu sự tham muốn trong ánh mắt

“RẦM!!!!”

Thanh Hoà đập bàn, mặt bà đỏ bừng vì tức giận:

“Anh còn muốn thảm hoạ tám năm trước lặp lại nữa sao?” Bà dường như cảm thấy hít thở không thông nữa “Lần này anh còn làm tới cùng, vậy chuẩn bịgiấy li hôn với em đi”

Đông Phương Đình Phi không nói gì, chỉ trầm ngâm rất lâu

“Ngày trước Tiểu Hạ từng nói với em, không nên yêu anh, tám năm trước em đãhiểu, bây giờ càng hiểu, thật sự hối hận” Ngân Thanh Hoà nhíu mày đaukhổ “Tám năm trước anh bức em từ bỏ bạn thân, giờ anh còn muốn em từ bỏthứ gì nữa? Còn thứ gì?!!!!”

“Em bình tĩnh một chút, sự việc không nghiêm trọng như thế” Ông cố sức chấn an cơn thịnh nộ của vợ

“Tám năm trước, Tiểu Hạ đã ra đi, hiện tại con gái cô ấy, em quyết không cho anh động tới chúng”

“Hai đứa trẻ song sinh họ Lăng kia…” Đông Phương Đình Phi sầm mặt lại, trầm ngâm, những lời muốn nói như mắc nghẹn nơi cổ họng

“Cạch”

Tiếng mở cửa phát ra giòn tan

“Con chào ba mẹ” Kì Phong một thân bụi bẩn trở về, nhưng khuôn mặt sáng rỡ

“…” Hai vợ chồng bất ngờ

“Có chuyện gì vậy?” Kì Phong thấy khuôn mặt của cha đầy lo lắng còn của mẹ còn vương lại chút tức giận

## 55. Chương 55 : Chia Tay

“Có chuyện gì sao?” Kì Phong vừa cởi giày vừa đưa mắt thắc mắc nhìn hai người đang ngồi trong phòng

“Không….không có chuyện gì” Thanh Hoà mỉm cười cầu tài

Bình thường cứ khi nào nói ‘không có chuyện’ là y như rằng ‘có chuyện nghiêm trọng’

Kì Phong thủng thỉnh đi vào phòng ăn, kéo ghế, ngồi xuống:

“Ba mẹ nói đi, con nghe”

“Không có gì mà” Thanh Hoà sầm mặt, khuôn miệng khẽ cử động muốn cười mà không thể

“Con biết là có chuyện”

“…” Thanh Hoà tối mắt nhìn sang Đông Phương Đình Phi

“Chuyện này con không cần biết cũng được, ngược lại nói chuyện của con đi” Đình Phi khéo léo lái sang chuyện khác

“Chuyện của con?” Kì Phong nhíu mày một chút, sau đó, khuôn mặt như bừng sáng “Con có bạn gái rồi”

“…”

Hẳn là không có gì đặc biệt a?

“Người đó là Thanh Hà, chị gái song sinh của Nhã Nhi” Anh nói

Một luồng sét rọi thẳng xuống nhân gian

“Kì Phong à” Thanh Hoà hạ giọng nói “Chúng ta có một số vấn đề”

“Hử? Sẽ không liên quan đến con và Thanh Hà chứ?”

“Có liên quan” Đông Phương Đình Phi cố lựa lời “Con và cô bé đó không thể ở bên nhau”

Không gian yên tĩnh một lúc, áp lực đè nén khiến con người ta cảm thấý bức bách

“Ba không đùa đấy chứ?” Kì Phong mỉm cười “Làm gì có chuyện đó?” Anh có một linh cảm gì đó, chuyện ba mẹ anh sắp nói, chắc chắn anh sẽ không muốnnghe

Kì Phong đứng dậy, cầm chiếc túi màu nâu luôn kè kè trên tay anh từ lúc mới bước vào nhà

“Xin lỗi, Kì Phong, con có thể hẹn hò với mọi cô gái, trừ Tiểu Nhi và TiểuHà, bởi vì, chính mẹ con là người gián tiếp hại chết ba mẹ hai cô bé”

“Choang”

Chiếc túi trong tay anh rơi xuống, một tiếng vỡ chói tai vang lên, là tiếng vỡ của trái tim anh sao?

Lúng túng nhặt lên chiếc túi, bên trong là chiếc đồng hồ cát định tặng TiểuHà vào ngày mai, giờ đã vỡ tan tành không một mảnh lành lặn

Thời gian đã hết rồi……………………

“Con không hiểu” Từ cánh cửa ra vào phòng bếp, Hàn Thu mặt mày đăm chiêu đira “Tại sao cái chết của ba mẹ Nhi lại liên quan tới nhà mình?”

Đông Phương Đình Phi thở dài:

“Ba từng là bạn cùng phòng rất thân với một người, đó là Lăng Dạ Huân, chacủa Lăng Nhã Nhi, còn mẹ con là bạn nối khố của Tư Đồ Hạ, mẹ của Nhã Nhi cùng Thanh hà, sau này thành vợ của Lăng Dạ Huân”

“Hồi đó xảy ra một số chuyện rất rắc rối, Bạch Liên tuy không cố ý nhưngđúng là đã gián tiếp gây ra tai nạn tám năm trước” Đông Phương Đình Phiđôi mắt mông lung nhìn về phía trước “Đúng là Bạch Liên và Tư Đồ Hạ vốncó xích mích”

“Tai nạn nào?” Hàn Thu nhíu mày đăm chiêu

“Tai nạn xe tám năm trước, nghe nói hồi đó Thanh Hà không đi cùng nên khônglàm sao, còn Nhã Nhi là do ba mẹ bảo vệ nên chỉ xây xước vài chỗ, khôngnguy hiểm lắm…nhưng mà, ba mẹ cô bé đã ra đi cũng vì thế” Thanh Hoà nhắm nghiền mắt, thâm tâm cảm thấy vô cùng có lỗi

Kì Phong đứng yên một chỗ không hề nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vàonhững vụn cát sặc sỡ bị vỡ ra từ chiếc đồng hồ kia, là…mẹ anh hại chếtsao? Tại sao lại là mẹ anh kia chứ?

“Kì Phong à, chia tay con bé đi” Đình Phi thở dài ngả đầu về phía sau ghế“Nếu nó biết chân tướng sự việc, quan hệ của bọn con sẽ tệ hơn hoàn cảnh bây giờ”

……………………………………………………………………….

Tại một góc công viên gần ngôi biệt thự nhỏ của Lăng Tuấn Nam, có một chàng trai cao lớn đứng đó, anh mặc một cái áo full đen hiệu D&G màu xámcùng một cái hoodie kéo khoá, đang hững hờ nghĩ mông lung

Bỗng từ đâu chạy tới một cô gái nhỏ, cái bóng màu xanh của cô nhanh lẹ chạy từ phía sau chàng trai, bất ngờ ôm chầm lấy cổ anh:

“Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?”

Chàng trai mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô gái, không nói gì

“Sao vậy?”

“Anh nhớ em, chỉ thế thôi” Anh đặt cô ngồi lên chỗ bên cạnh mình

“Vậy à? Hihi…mà tuần sau là giao thừa rồi, anh có định đi đâu không?” Thanh Hà hà hơi vào hai bàn tay lạnh cóng của anh

“Ừ, em định đi đâu?” Kì Phong cúi đầu nhìn cô thâm tình mà ấm áp

“Đi xem pháo hoa ở trung tâm nhé?” Hà nhíu mày suy nghĩ “Nhi nói ở đó hơi đông người”

“Xem pháo hoa cũng được, rồi mình đi chùa nhé?”

“Được” Cô cười tít cả mắt “Em rất muốn cùng anh ngồi một chỗ bàn những việcbọn mình sẽ làm trong tương lai, cảm giác cứ thinh thích thế nào ấy”

“Vậy à?” Nụ cười của anh ảm đạm dần “Anh cũng thế”

Thanh Hà nhìn ngắm anh rất lâu, sau đó rất nhạy cảm phát hiện anh có điều gì đó khác lạ:

“Anh có chuyện sao?”

## 56. Chương 56 : Tuột Mất Một Bàn Tay

Gió đông vun vút thổi qua, da mặt anh lạnh cóng, đôi môi anh mím chặt lại:

“Không”

Thanh Hà vô tư phì cười:

“Thật chứ? Trông mặt anh như mafia í, hi hi…”

Kì Phonglặng lẽ xoa đầu cô, những sợi tóc mượt trượt vào ngón tay anh rất ấm áp, bên cạnh cô, anh không phải lo nghĩ gì cả, anh cũng cảm thấy rất thoảimái…

Điều ấm áp nhất của anh…

………………………………………………………………………

Giao thừa…

Từng dòngngười đi qua đi lại rất tấp nập, bây giờ là mười hai giờ kém mười lămphút, còn mười lăm phút đúng nữa, pháo hoa sẽ nổ. Công viên trung tâm là nơi đông người nhất, đèn kết phách, lồng đèn treo toả sáng khắp nơi,từng rạp hàng bán đủ thứ linh tinh như bong bóng, mặt nạ, kẹo, vv…

“Tiểu Hà, em đã nói rồi, đi sớm thật đông” Cô gái mặc chiếc áo bông đỏ, dưới cằm cài một chiếc huy hiệu hình bông tuyết liên tuyệt đẹp, bên dưới mặc mộtchiếc minijuyp màu xanh trống nạnh nói

“Ừ, nhưngchị muốn đến sớm” Cô gái có khuôn mặt y hệt, mặc một cái áo cũng y hệtmàu trắng tuyết, huy hiệu là một đoá hồng liên cười khì “Không khí ngàytết mà”

“Chen chết em mất” Nhã Nhi luống cuống, bám chặt vào đôi tay của anh chàng bên cạnh

“Tiểu Nhi, tẹo nữa cũng nắm chặt tay anh như vậy hiểu không?” Hàn Thu mỉm cười nhìn cô

“Ừ” Nhã Nhi được thể, nắm càng chặt hơn

“Ái, đau…”

“Mà Kì Phong đâu rồi?”

Thanh Hà nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, ỉu xìu:

“Anh ấy chưa tới, nói là có việc…”

Không khígiữa ba người không hiểu sao lại trùng xuống, không ai nói gì. Hàn Thunhíu chặt lông mày, anh có một gánh nặng trong lòng muốn nói ra nhưngkhông thể. Mặc dù người hại chết cha mẹ Tiểu Nhi không phải mẹ anh,nhưng cha anh cũng tham gia vào cái kế hoạch chết tiệt đó, không biếtTiểu Nhi có thể vì thế mà chia tay anh chăng?

Nói thật là anh không dám mạo hiểm…

Hay Kì Phong cũng vì thế mà hôm nay ngay giờ phút này không xuất hiện?

“A, anh ấy tới rồi!” Thanh Hà vui vẻ hẳn, vẫy vẫy tay gọi Kì Phong từ đằng xa

“Xin lỗi, tắc đường nên tới trễ” Khuôn mặt anh vì chạy từ đoạn tắc tới nơi nên đỏ bừng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi

Nhã Nhi cười gian, chọc ghẹo:

“Tiểu Hà, khăn tay đâu? Lưu khăn tay cho chàng đi”

“A?Khăn tay sao? Không có a” Thanh Hà giật mình, sờ khắp túi trên người

Mọi người bật cười, Nhã Nhi tiếp tục trêu:

“Hihi…Tiểu Hà, thời buổi này ai còn mang khăn tay nữa a? Giờ chỉ có khăn giấy xài một lần thôi”

Đúng lúc đó, một giọng đàn ông ồm ồm từ chiếc loa treo trên một cây cột đồng vang ra:

“Mọi người, còn năm phút nữa sẽ tới đúng mười hai giờ”

Nghe vậy, lũ người đang đứng cười cười nói nói rôm rả kéo nhau đi vào bên trong công viên trung tâm bây giờ mới mở cửa, dòng người vô tình cứ thế kéo nhauvào

Cả bốn người họ tuy thanh niên khoẻ mạnh như thế, cũng bị đẩy nhau vào

Hàn Thu không hiểu sao, rất có kinh nghiệm như là sợ…lạc mẹ vậy. Anh nắm chặt tay Nhã Nhi, cứ thế kéo cô đi sát bên cạnh mình

“Anh nắm tay em chặt quá” Cô nói

“Nếu không như vậy chắc chắn sẽ bị tuột mất em…”

Nhưng ThanhHà và Kì Phong lại không may mắn như vậy, họ bị lạc mất nhau, vì tuộttay. Chớp mắt đã không thây bóng dáng của anh đâu, Thanh Hà hoảng loạnvô cùng, cô chạy đông chạy tây, chạy nam chạy bắc nhưng ở đâu cũng chỉtoàn người với người, không thấy anh đâu cả.

“Kì Phong…”

Thanh Hà có gọi tên anh, nhưng bị tiếng cười nói của mọi người át đi mất

Cô muốn cùng anh trải qua đêm giao thừa….

Chiếc loa treo ở trên chiếc cột đồng lại vang lên:

“Còn mười giây, mọi người cùng tôi đếm ngược nào…”

“Mười…”

“Chín…”

“…”

“Ba…”

“Hai…”

“Một…”

“Zero..!!!!!!!! Happy new year!!!!”

Tiếng pháo nổ chói tai vang lên, trên trời, từng bông pháo như những đoá hoa cúc nở rộ vô cùng đẹp mắt

Cô nhìn ngắm chăm chú, lặng thinh…

Anh ở đâu rồi?

## 57. Chương 57 : Tới Lượt Anh Trai Tuấn Nam Chịu Trận

Pháo hoa bắn mười lắm phút, Thanh Hà chỉ đứng một chỗ bần thần nhìn lêntrời, rồi chợt nhìn xuống bàn tay mình. Tuột mất rồi? Sao cô cứ có cảmgiác, Kì Phong có chuyện gì đó giấu cô nhỉ?

Sao anh không nói cho cô biết?

Có thể bọn họ quen nhau quá sớm – Khi mà cả hai vẫn còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn để nhìn nhận vấn đề, hay còn lí do nào khác?

Tiếng xì xầm nói chuyện, tiếng chúc tụng vang lên xung quanh. Mười lămphút trôi qua, những đoàn người ở công viên trung tâm vui vẻ trở về nhàcủa họ.

Hàn Thu và Nhã Nhi đi đâu không biết, cũng chỉ có một mình cô đang đứng, vẫn nguyên chỗ cũ.

“Tiểu Hà?” Một bàn tay to đặt lên vai cô, nhẹ xoay người cô lại. Gươngmặt tuấn tú góc cạnh hiện ra, Kì Phong lo lắng sờ trán, sờ đầu cô “Emkhông sao chứ?”

Thanh Hà thoát khỏi cảm xúc dâng trào, trợn mắt giận dỗi nói:

“Anh đi đâu vậy hả? Mẹ kiếp, muốn chết sao? Làm em sợ chết đi được!”

Anh nghe cô mắng mình, phì cười:

“Ô thế chúng ta cùng chết à?”

“Câm miệng! Đưa em đi! Ra khỏi chỗ này! Mau!” Thanh Hà rít lên, đứng ở nơi này, cô luôn có cảm giác rất bất an, phải thoát ra!

“Được rồi, anh biết em sợ, chúng ta đi thôi!”

Sau đó Kì Phong đưa cô vào một cửa hàng ăn lẩu, hai người ngồi im chẳngnói chẳng rằng, chăm chú nhìn vào cái nồi đang bốc hơi nghi ngút.

“Kì Phong, anh…có chuyện giấu em phải không?”

Kì Phong im lặng, trong giây phút cô nhắc tới chuyện đó, thân mình anh khẽ run lên.

“Anh có thể giấu em gì chứ?” Mặt anh trắng bệch nói

“Ví dụ như…” Thanh Hà nhún vai “…Anh có bạn gái mới”

Anh phì cười xoa đầu cô, nhưng mà nụ cười gượng gạo kia không thể xoá được nét căng thẳng trên gương mặt.

“Anh yêu em..”

Rồi anh bỗng nói, làm cô không thể tin vào tai mình. Anh nói gì đấy? Yêu cô à? Ờ nhể? Nhưng tại sao bỗng dưng lại nói?

“Em ghét anh, ghét chết được!” Cô chun mũi, làm bộ dáng dễ thương lè lưỡi nhìn anh.

Anh dịu dàng véo mũi cô rồi cả hai cùng ăn tối (ăn đêm chứ? :”3)

-------------------------------------------------------------------

Không lâu sau, học sinh phải từ biệt những ngày tháng chỉ có vừa ngủ,vừa ăn, vừa chơi để bước vào học kì II, phải nói là đứa nào cũng cực kìuể oải, thậm chí…chả thiết sống nữa…

“Đánh chết em đi, đánh chết em em cũng không dậy đâu!” Buổi sáng, thúthực chính là địa ngục của Tuấn Nam, anh phải dậy thật sớm, nhắn tin chào buổi sáng cho bạn gái, nấu bữa sáng, và đau khổ hơn cả hai việc trên chính là phải gọi Thanh Hà dậy.

Quang cảnh trong phòng ngủ của Thanh Hà như sau:

Trên giường, cô gái nhỏ úp mặt vào gối, mặc kệ, không cần thở, hai taygiữ chặt lấy đầu giường, hai chân quắp lấy chăn. Cuối giường, Tuấn Namra sức kéo chân của Thanh Hà, không thành công, vậy thì kéo chăn vậy,sao cũng không thành công vậy nè?

Ngoài cửa, Nhã Nhi dựa vào bản lề cửa, đánh răng!

“Thanh Hà, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không nhất thiết phải ngủ trễ như vậy chứ!”

“Thừa lời, trường này trốn một, hai tiết có làm sao đâu?” Cô khẽ ngẩng đầu.

Trong khi cuộc chiến căng thẳng đang diễn ra bất phân thắng bại, thì một giọng nói trầm trầm vang lên:

“Tiểu Hà, chào buổi sáng!”

Đó không phải là giọng Kì Phong thì còn là giọng của ai?

Thanh Hà ngẩng phắt đầu dậy, hai tay nắm đầu giường thả ra, hai chânđang quắp chăn cũng thả nốt, thành ra Tuấn Nam đang hết sức kéo phíacuối giường theo quán tính ngã bẹp dí trên tường.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Nhã Nhi giơ lên điện thoại, trên màn hình cảmứng, khuôn mặt Kì Phong với mái tóc rối đang mỉm cười nhìn cô, hiểnnhiên, anh cũng vừa mới dậy!

Tiểu Nhi gọi Camera call?!!!!!

Tiểu Hà thẹn quá, chùm chăn, làm con rùa rụt cổ không chịu ra.

“Ha ha ha..” Tiếng cười sảng khoái của Kì Phong vang lên, anh nói “Tí nữa anh tới đón em nhé!”

Từ trong chăn, Thanh Hà chậm chạp vươn cánh tay ra, làm điệu bộ xua đuổi.

Nửa tiếng sau, mọi tiếng ồn chấm dứt, hai cô gái nhỏ ngồi trước bàn ăn sáng nghiêm túc ăn.

“Thôi đi, dẹp cái bộ mắt đó đi” Thanh Hà khó chịu càu nhàu, nhìn khuônmặt “xuân tình phơi phới” của anh trai, này, làm như anh là người duynhất trên thế giới này có bạn gái không bằng, thử hỏi người ta có bạngái có phản ứng khoa trương như anh không?

Tuấn Nam đôi mắt chớp chớp liên tục, xuân quang bắt tứ phía.

“Em gái à, đừng ghen tỵ” Anh cười sảng khoái

“Eh eh, em cần gì phải ghen tỵ chứ?” Tiểu Hà bĩu môi

“Nói đi nói lại, thế bao giờ em mới thấy chị dâu tương lai đây?” Nhã Nhi chen vào một câu, xui xẻo cho anh trai nào đó, câu này lại là câu hỏitrí mạng!

“Chỉ…chỉ sợ các em ‘giúp’ anh khiến cô ấy sợ chết khiếp mà bỏ chạy thôi!” Tuấn Nam so vai rụt cổ nói

“Cho em xem ảnh trước đi!” Một câu trí mạng nữa, mà tác giả không ai khác là Nhã Nhi

Tuấn Nam toát mồ hôi lôi trong điện thoại, màn hình điện thoại của anh là một cô gái…rất béo?

=.=

“Anh trai à…bọn em cũng…cũng không có kì thị người béo đâu…nhưng mà…” Thanh Hà run rẩy chưa nói xong thì anh trai cô xen vào:

“Diệp Anh rất dễ thương” Tuấn Nam tiếp tục chớp chớp mắt liên tục

=.= Cuồng rồi, cuồng rồi, thế giới này thật điên cuồng!

“Trông cô ấy quá trẻ” Nhã Nhi lại xen vào bình luận hết sức dã man “Anh đúng là dê già gặm cỏ non”

“Em gái à, dùng sai thành ngữ rồi” =.,= Toát mồ hôi

“Tiểu Nhi cố tình đấy!” Thanh Hà cười phá lên “Em dám chắc là em ấy cố tình thay ‘trâu’ bằng ‘dê’ đấy”

“…” \_ Rốt cuộc tại sao anh lại có hai đứa em quái vật thế chứ? Hu hu…

Sau đó, Nhã Nhi mở file ảnh của Tuấn Nam ra, lác mắt khi thấy trong đó không có một cái ảnh nào khác ngoài ảnh bạn gái..

Cuồng rồi, thế giới này thật điên cuồng!!!!

Cuối cùng cũng tìm được một tấm hình vừa rõ mặt vừa rõ dáng người, côgái béo lúc nãy tầm mười tám tuổi, cô gái này lại tầm hai mươi tư, caokhoảng một mét sáu, dáng người nhỏ nhắn thon thon. Khuôn mặt bầu bĩnhtrẻ con, mái tóc nâu búi củ tỏi…

“Dễ thương, duyệt!” Tiểu Nhi mỉm cười nói

“Tiểu Nhi duyệt thì em cũng duyệt” Thanh Hà thậm chí còn chẳng quan sát, liếc qua một cái

“Được rồi” Ai cần các em duyệt chứ

## 58. Chương 58 : Mở Hộp Pandora

Sau bữa sáng, Nhã Nhi cùng Thanh Hà vui vẻ đến trường, còn Tuấn Nam đi làm – anh mở một công ty game và giờ công ty của anh đang trên đà phát triển. Chiều hôm đó, Lăng Tuấn Nam nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là em gái của mẹ anh, cũng là dì của anh – Tư Đồ Thuỷ.

“Dì ạ?” Anh vui vẻ bắt máy, phải nói là người dì này của anh tính tình rất cổ quái, tuy xinh đẹp quyến rũ nhưng cái gì cũng không quan tâm, tạm thời nghĩ, để có được 1 cuộc gọi quý giá của dì, không biết bao nhiêu chàng trai phải điên cuồng?

“Tiểu Nam?” Đầu bên kia vọng sang là một giọng nói trầm trầm đầy quyến rũ, người gọi là một phụ nữ có mái tóc đỏ dài xoăn nhẹ, ngũ quan xinh xắn kiệt xuất, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang phong đạm mĩ nhân khó gặp.

“Dì Thuỷ, hôm nay dì không đi hẹn hò với bạn trai à??” Tuấn Nam thoải mái gác hai chân lên bàn, trêu chọc.

“Nhóc con, mặc dù dì hẹn hò bận bịu, nhưng vẫn chú ý tới 3 đứa các cháu đấy nhé, làm gì thì cứ cẩn thận!”

“Dì chú ý cái gì chứ? Bọn cháu lớn cả rồi!” Anh cười dịu dàng

“Ừ, dì cũng biết cháu có bạn gái, là một trong những nữ nhân viên công ty cháu chứ gì? Thảm nào, cháu trai tôi lại bỏ công việc ở bộ ngoại giao để tự mở một công ty game, đây thật là hành động bỏ giang sơn chọn mĩ nhân hiếm có đó” Tư Đồ Thuỷ nhếch miệng cười, ánh mắt lấp lánh tựa sao khuê.

“Sao dì biết??” Lăng Tuấn Nam thiếu chút rớt cằm.

“Hừ, dì đã nói cái gì dì cũng biết mà” Tư Đồ Thuỷ lấy 2 ngón tay gõ xuống mặt bàn – 1 hành động mang tính tiềm thức của cô.

“Tiểu Thuỷ theo dõi cháu sao?” Tuấn Nam thoát khỏi sự bất ngờ, nghĩ cũng phải, dì của anh là một nữ doanh nhân thành đạt hiếm hoi, nhà giàu nứt đố đổ vách, bỏ tiền ra thuê thám tử thì tin gì mà chẳng biết.

“Này, Tiểu Nam, nhóc con gan càng ngày càng lớn, dám gọi dì là Tiểu Thủy hả?” Cô giả bộ tức giận

“Tiểu Thuỷ, Tiểu Thuỷ, Tiểu Thuỷ…”

“…”

“Được rồi, dì gọi cháu không chỉ vì việc cháu có bạn gái chứ?”

“Dĩ nhiên là không” Tư Đồ Thuỷ thôi cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn “Chuyện này khá rắc rối, chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện nhé?”

“Được, vậy 3 giờ chiều nay gặp dì tại…”

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

3 giờ chiều, tại một quán cà phê nhỏ, quán cà phê này được bao quanh bởi kính thuỷ tinh trong suốt, ánh nắng sớm chiều chiếu vào kính tạo thành những đường sáng lấp lánh hết sức sống động như hàng ngàn chiếc cầu vồng.

Bên cạnh cửa kính, một mĩ nhân áo đỏ dáng người thon thả đang ngồi chờ bạn, nhâm nhi một tách cà phê sữa thơm lừng, đôi đồng tử của cô màu nâu, lanh lợi đảo qua trái, rồi lại qua phải, nước da trắng hồng hào mịn màng như lòng trắng trứng…e hèm, được rồi, ta miêu tả hơi quá, ta thích mĩ nhân mà.

Sau mấy phút đồng hồ, một chàng trai cao ráo, anh tuấn mở cửa quán cà phê bước vào, anh ta mặc một bộ ple cách điệu trông trẻ trung, nước da màu mạch khoẻ khoắn, ngũ quan tinh anh sắc sảo, nhìn vào đã biết là doanh nhân trẻ thành đạt hiếm có.

“Tiểu Nam” Mĩ nhân ngồi gần cửa kính khẽ gọi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đôi trai gái này

Chàng trai hơi mỉm cười, đôi mắt bán nguyệt cùng núm đồng tiền khiến trai tim của bao nhiêu cô gái trong quán đập lỗi một nhịp.

“Dì” Anh chàng đẹp trai nói

Mọi người tròn mắt nhìn, mĩ nhân xinh đẹp xuất chúng kia lại là dì của chàng trai anh tuấn này sao? Haiz…vậy thì bọn họ còn cơ hội rồi??

Lúc chàng trai ngồi vào vị trí đối diện cô gái, xung quanh bọn họ toả ra ánh nắng chói chang khác thường.

Cùng một lúc, một chàng trai và một cô gái ở bàn khác đồng thời tới xin số điện thoại, Tuấn Nam cùng Tư Đồ Thuỷ quay qua, gương mặt không có tí gì gọi là ngượng ngùng hay bất ngờ, lãnh đạm nói một câu:

“Tôi có bạn trai/ bạn gái rồi”

Sau khi toàn bộ trai gái độc thân trong quán mất hi vọng, bọn họ mới bắt đầu chậm rãi vào chuyện chính:

“Dì à, chuyện quan trọng mà dì nói là gì thế?”

Tư Đồ Thuỷ nhấp một ngụm cà phê, nhẹ giọng hỏi:

“Dạo này, theo dì biết thì Tiểu Hà cùng Tiểu Nhi có quan hệ với nhà Đông Phương??”

“Nhà Đông Phương mà dì nói là nhà Showa đấy à?”

“Ừ”

“Vâng, đúng thế đấy ạ, bọn em cháu đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi” Tuấn Nam bật cười, tiếng cười trầm trầm của anh rất dễ nghe

“Bảo chúng chia tay đi” Tư Đồ Thuỷ lạnh lùng nói

“CÁI GÌ?” Tuấn Nam suýt chút rống lên “Tại sao ạ??”

“Yêu ai cũng được, trừ người nhà Đông Phương!”

Tuấn Nam nghi ngờ, này, tình tiết này cũng quá giống trong phim Hàn đi?? Kiểu gia đình ngăn cản tình yêu ý? Nhưng mà hình như chuyện này hay xảy ra ở nhà trai không chấp nhận con dâu thôi mà? Hay thực tế chính là nhà gái không thừa nhận con rể?

“????”

“Cháu có thể không biết” Tư Đồ Thuỷ trầm mặt, từ tốn nói “Nhưng cái chết của bố mẹ cháu, dì đảm bảo không chỉ đơn giản như thế!”

“Tai nạn của bố mẹ cháu?” Uẩn khúc sao? Tuấn Nam nghĩ, lại còn liên quan tới bố mẹ anh nữa?

“Phải” Tư Đồ Thuỷ móc trong túi một điếu thuốc, châm lửa “Cái tai nạn chết tiệt đó có dinh líu tới nhà Đông Phương”

## 59. Chương 59 : Kết Quả Bất Ngờ - Kì Phong Lộ Mặt Sến! =.=||

Tuấn Nam trên đường lái xe trở về nhà đầu óc mông lung, anh vừa nghe từ chính dì của anh sự thật về tai nạn của bố mẹ. Theo như Tiểu Nhi kể lại, lúc đó con bé dại dột bịt mắt bố khiến bố phanh xe gấp lên chiếc xe bị lật, nhưng dì Thuỷ lại nói, chuyện này liên quan tới mối tình tay …tư giữa mẹ anh, bố Hàn Thu, mẹ Hàn Thu và mẹ Kì Phong, nói một cách đơn giản là liên quan tới mẹ anh, Đông Phương Đình Phi, Ngân Thanh Hoà và Bạch Liên.

Kể chi tiết thì dài dòng, nhưng tóm gọn lại một câu chính là: Đông Phương Đình Phi - tức bố Hàn Thu và Kì Phong hồi - hồi trẻ đem lòng yêu mến mẹ anh, cuối cùng dưới sự oanh tạc liên tiếp của bố anh, mẹ anh liều mạng đem trái tim để ở nơi bố anh, Đông Phương Đình Phi không cam lòng, nhưng cũng không muốn mẹ anh chán ghét, quyết định làm bạn thân với mẹ anh và yêu bạn thân của mẹ anh là Ngân Thanh Hoà, nhưng Bạch Liên yêu thầm Đông Phương Đình Phi đã lâu, ghen ghét với mẹ anh nhân cơ hội này \*\*\* hại mấy lần đều bị Đông Phương Đình Phi cùng Ngân Thanh Hoà bắt gặp, bị tuyệt giao không biết bao nhiêu lần. Hận thù tích tụ, rồi cái lần bố mẹ anh cùng Tiểu Nhi đi chung động tay chân vào cái phanh xe ôtô, vì Nhã Nhi bịt mắt bố anh, ông theo quán tính nhấn phanh để dừng xe, nhưng không ngờ phanh không ăn, vậy là xảy ra tai nạn!

Nói như vậy, tai nạn xảy ra là do..mẹ Kì Phong chứ không phải tại Tiểu Nhi sao?

Dù sao hiện giờ nếu sự thật này bị vạch trần, Tiểu Hà sẽ là người đau khổ, nhưng nếu không thì Tiểu Nhi sẽ mãi day dứt!?

Trước sự thật này, Tuấn Nam không thể lựa chọn, đều là em gái mình, đứa nào đau lòng cũng đều không tốt! Tiểu Nhi đã chịu đựng nhiều trong 8 năm qua, anh cũng chứng kiến Tiểu Nhi từng bị tự kỉ, mặc dù Tiểu Hà có tình cảm với Kì Phong, nhưng chuyện này vẫn được đưa ra ánh sáng!

Nếu tình cảm của 2 đứa chúng nó chỉ có vậy đã biến mất, thì hãy cho kết thúc luôn từ bây giờ đi!

\*\*\*

Tối hôm đó, Nhã Nhi và Thanh Hà nghe toàn bộ chân tướng từ Tuấn Nam, biểu cảm dĩ nhiên là không thể tin được, sau đó Thanh Hà thẫn thờ bỏ lên phòng, Nhã Nhi trầm ngâm một chút rồi ngước nhìn về phía Thanh Hà, dường như hòn gạch đè lấy tâm trí cô đã được đặt xuống, mặc dù cô cũng tự nhủ rằng sẽ không quan tâm nữa, sẽ mạnh dạn yêu, vì từ trước tới nay cô cũng có bao giờ nghe lời mẹ đâu (Bé hư mà~)

\*\*\*

2 tuần sau, Kì Phong đến tìm Tiểu Nhi, bộ dạng hớt hải, kéo cô từ căng tin ra ngoài, sau đó dồn dập hỏi:

“Tiểu Hà đâu rồi?” Nhìn giọt mồ hôi trên trán anh, chắc là chạy xung quanh trường này một vòng rồi?

“Nghe bảo đi đến lớp học sáo gì đó ấy mà” Tiểu Nhi mút sữa nói “Có chuyện gì sao??”

“Ừ, dạo gần đây cô ấy tránh anh” Kì Phong nhún vai “Chẳng biết tại sao!”

“Kì Phong, để cho chị ấy có thời gian suy nghĩ một mình đi, chắc giờ chị ấy cũng rất dằn vặt!”

“Dằn vặt?” Anh mở to mắt

“Ừ, chuyện tai nạn của bố mẹ em, cô ấy biết chân tướng rồi! Anh chưa biết à?”

Kì Phong cứng đờ người, toàn thân như có 1 dòng điện chạy qua, thật khó khăn mở miệng:

“Thật…thật sao?”

“Ừ, mới biết cách đây 2 tuần, chị ấy trong thời gian này trầm mặc ít nói, cũng hay ngồi thẫn thờ một mình, nhưng anh yên tâm, Thanh Hà rất mạnh mẽ, nếu em mất 8 năm dằn vặt, thì cô ấy có lẽ chỉ mất một nửa thời gian thôi, anh cứ chờ 4 năm nữa đi, biết đâu lại..”

Nói tới đây, một bên vai bỗng nhiên nặng hẳn xuống, Nhã Nhi lạnh lùng quắc mắt nhìn anh chàng điển trai mặt mày nhăn tít lại, hậm hực thở phì phì:

“Hai người đang nói cái gì đó?”

Nhã Nhi thấy vậy, sát khí trong mắt giảm xuống, ánh mắt yêu nữ ngàn năm ngủ vùi thức tỉnh, nháy mắt đưa tình với Kì Phong, sau đó uể oải nói với Hàn Thu:

“Đang bàn chuyện ngoại tình, sao? Vấn đề gì à?”

Kì Phong dở khóc dở cười, đến thời điểm nào rồi mà Nhã Nhi có thể chọc cho quả bom Hàn Thu phát nổ chứ?

Hàn Thu trợn mắt lắp bắp mãi không nói được lời nào, tức giận kéo Nhã Nhi dông thẳng, trước khi đi không quên ném về phía Kì Phong một ánh mắt cảnh cáo!

Kì Phong toát mồ hôi, cũng quyết định đi tìm chỗ nào đó để ngủ, không quan tâm tới “thế sự khó lường” nữa, chuyện của Thanh Hà, anh sẽ để cô tự vượt qua.

\*\*\*

Kì Phong không ngờ, ngày phán quyết nhanh như vậy đã đến, thay vì 4 năm như Nhã Nhi nói, 4 tuần sau Thanh Hà đã gọi điện cho anh, hẹn ở một quán cà phê.

Chỉ mới mấy ngày suy nghĩ, trông Thanh Hà đã gầy sụp đi, cô không còn vui vẻ như ngày trước nữa, hai hàng lông mày trông ưu phiền hẳn, tinh thần cũng không được tốt lắm, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng như cũ, dường như không tạp chất nào xâm phạm được nó.

“Anh đã biết chuyện mẹ em chưa?”

“Anh biết rồi” Kì Phong cúi đầu.

“Biết bao giờ? Trước hay sau em?”

“Trước…” Kì Phong nhìn Thanh Hà, thẳng thắn “Xin lỗi, anh cũng muốn nói cho em biết, nhưng mà anh thật sự rất sợ…”

“Dẹp!” Thanh Hà nhăn mày “Đừng có nói bằng cái giọng sến súa ấy, nghe ghê chết đi được!”

Kì Phong: =.=||| “Anh không nghĩ đây là chủ đề chúng ta cần nói tới!”

Thanh Hà: “Anh làm ơn ăn nói bình thường đi!”

Kì Phong: “Đấy là giọng ăn năn hối hận, em có hiểu không hả? Không khí lãng mạn anh tạo ra em phá hỏng rồi!”

Thanh Hà: “Em không thèm lãng mạn!” =.=||| “Ghê chết người!”

Kì Phong bất giác nhớ tới ngày trước, khi mà anh mời Nhã Nhi đi ăn tối, rõ ràng đầy đủ ánh nến chập chờn, bản ballad dịu dàng đằm thắm đưa con người vào cõi mộng, khung cảnh như vậy, Nhã Nhi kêu muốn nghe nhạc rock, đúng là giết phong cảnh, chị em nhà này đúng là phân nửa tế bào lãng mạn cũng không có!!! Tức chết anh!!!!

“Em sẽ đi vào chuyện chính” Thanh Hà nhấc li sinh tố dưa hấu, hút một ngụm lớn, sau đó dõng dạc “Chuyện mẹ anh gây ra, không liên quan đến anh, em cảm thấy nó chẳng có tí xíu gì dính líu tới tình cảm của bọn mình cả! Mối hận của bố mẹ chúng ta, cứ coi như chấm dứt từ đời họ đi, chúng ta không rảnh mà đi dằn vặt nhau bởi vì họ!” (Ai cho điểm 10 câu nói này của Tiểu Hà nào~?)

Kì Phong trợn trắng mắt nhìn cô bạn gái giỏi karate của mình, không nói được lời nào, theo phim Hàn Xẻng, lời thoại của Thanh Hà hiện tại sẽ phải là: “Chúng ta thật có duyên mà không có phận, thôi thì chấm dứt đi, Kì Phong, em yêu anh, nhưng định mệnh không cho phép, chúng mình chia tay đi! Từ giờ gặp nhau hãy coi là người dưng nhé!” Sau đó ôm mặt khóc chạy đi. (Ghê tởm, quá ghê tởm, anh zai ơi, sao anh có thể nghĩ ra tình huống như vậy được chứ? Bây giờ là thời buổi nào rồi? Mà Thanh Hà là người có thể nói ra những câu đó được hay sao?

## 60. Chương 60 : Kì Nghỉ Hè Đáng Đáng Nhớ

Trong lớp học ở trường cấp III Vincent, cô giáo toát mồ hôi để sổ điểm cuối năm xuống bàn, giọng bé như con muỗi nói:

- Từ ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ hè, các em.. - Mấy chữ “nhớ tập trung ôn tập không nên chơi bời quá” còn chưa nói hết, lớp học như muốn vỡ tung, đứa trèo lên bàn, đứa chui xuống bàn, đứa hò hét, đứa cất sách vở…

Bốn người ngồi bàn cuối đang châu đầu vào nhau. Họ là ai ấy hả? Còn ai ngoài 4 con vịt nhà ta?

Kì Phong và Thanh Hà ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, còn Nhã Nhi và Hàn Thu ngồi bàn cuối. Thấy cả lớp đã ồn ã, Kì Phong và Thanh Hà quay xuống bàn hai người nói chuyện.

Nghỉ hè thì nghĩ tới cái gì? Dĩ nhiên là đi tắm biển!

- Nhã Nhi, bọn mình đi biển A thấy sao? Nằm trong thành phố thôi! - Thanh Hà hỏi.

Nhã Nhi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó vuốt vuốt cằm:

- Cũng được.

- Chúng ta đi một tuần nhé? - Kì Phong vừa mút kẹo mút vừa cười.

- Một tuần chỉ sợ hơi lâu, anh Tuấn Nam sẽ không cho đi!

Kì Phong nhíu mày, liếc về phía Hàn Thu, dĩ nhiên đề xuất đi một tuần đối với Hàn Thu là quá tốt, anh còn muốn đi một tháng cơ.

- Không sao, có nhà bên bờ biển, quang cảnh rất đẹp, không khí cũng trong sạch, rất có lợi cho sức khoẻ của Nhi. – Hàn Thu giờ cũng biết nói lí lẽ, ai za, lúc anh biết Nhi bị bệnh, tóc gáy anh dựng hết cả lên. Nhưng lúc đó bác sĩ bệnh viện đã tìm được thuốc chữa trị rồi, bác sĩ nói rằng đây chỉ là một con vi rút nhỏ không gây nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bị suy giảm hệ miễn dịch trong thời gian nhiễm bệnh mà thôi.

- Nói cũng phải. – Thanh Hà cũng gật đầu, ngốc nghếch tin lời em rể tương lai.

Chỉ có Nhã Nhi chống cằm, bình thản liếc nhìn anh em nhà họ, rồi lẩm bẩm:

- Nguỵ biện có lí lẽ.

Hàn Thu cùng Kì Phong biết mình múa rìu qua mắt thợ, chỉ đành cười trừ. Ai chả được chiêm ngưỡng tiểu yêu nữ kia biến thân rồi chứ. Rõ ràng là âm mưu đầy mình, yêu nữ bất bại.

\*\*\*

Một tuần sau, hai chiếc xe mui trần màu xanh cô ban xuất phát từ khu A thành phố Vincent chạy thẳng tới khu O. Khu O là vùng biển mênh mang - xanh biếc, bãi cát vàng - nóng rẫy chân, cây dừa xanh – hái trộm dừa, khu resort – cao cấp.

- Nhà trên biển đâu? – Nhã Nhi con nhà lính tính nhà quan hất cằm, rõ ràng cô đi chơi chẳng mất đồng nào, nhưng lại không ngại đòi hỏi.

- Người ta cho thuê mất rồi! – Hàn Thu tiếc nuối nói.

Sự thật thì, chả ai dám tranh với một công ty lớn như Showa, có điều, e hèm, nhà trên biển thì quá hoang vu, mà nơi hoang vu như thế tới ở cùng bạn gái thì thật tuyệt - đối với những thằng bạn trai – nhưng mà nhà trên biển cảnh sắc đẹp thì chỉ có một, anh em nhà Showa này lại chẳng muốn nhường nhịn nhau. Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay vào khách sạn.

Kì Phong đi thuê phòng, đem lại 2 cái chìa khoá. Thanh Hà rất tự nhiên cầm một chiếc, Nhã Nhi cũng rất tự nhiên mà đi theo Thanh Hà.

- Ơ... – Kì Phong và Hàn Thu đồng loạt biểu đạt sự bất mãn.

- Ơ quả mơ có hột, ơ cái gì? – Thanh Hà ngoái đầu lại hỏi.

Hàn Thu nhìn chiếc chìa khoá còn lại trên tay Kì Phong, Kì Phong cũng cúi đầu nhìn chiếc chìa phòng trên tay mình, sau đó hai người họ… nhìn nhau.

- Em muốn anh chung phòng với nó/ anh ta ư? - Bọn họ đồng thanh.

Nhã Nhi nhún vai, kiểu “hiển nhiên rồi” nói:

- Chứ sao?

- Không được! Nhất quyết không được! - Đồng thanh tập 2.

- Không được thì đi thuê thêm một phòng nữa! – Nhã Nhi đưa ý kiến.

Kì Phong cũng quay ngay lại bàn tiếp tân, rất tiếc, đây là một khu resort cao cấp nhất khu O, khách đông như trẩy hội, chỉ cần lơ là trả phòng thôi, sẽ ngay lập tức có người đặt. Nên Kì Phong tay trắng trở về.

- Hai anh chịu khó đi! – Thanh Hà vô tư nói - Để bảo đảm sự trong sáng của em, hai anh cần ở chung với nhau.

Hàn Thu đau khổ lấy tay vuốt mặt, Kì Phong lấy ngón tay day day hai huyệt thái dương. Hai căn phòng sát nhau trên tầng 12 có khách vào.

Sau khi ăn xong một bữa chiều bằng soup và bánh mì, Thanh Hà sốt sắng muốn ra biển. Cô nàng giục giã mọi người từ trưa, nhưng Nhã Nhi lười biếng muốn ở trong phòng.

3 giờ chiều, bọn họ mặc áo bơi có mặt dưới đại sảnh khách sạn.

Quang cảnh thì phải gọi là đẹp hết biết, hai cô gái nhỏ khoẻ khoắn da trắng, một cô mặc bộ áo một mảnh màu đen, mặc dù là một mảnh thôi, nhưng trình độ khiêu khích thì cứ gọi là, một cô mặc đồ hai mảnh màu xanh tươi tắn, lộ ra vòng eo thon gọn, gợi cảm level max!

Bên cạnh hai cô gái có hai chàng trai tương xứng, bọn họ không mặc quần bơi, mà mặc quần short kẻ. Hàn Thu dĩ nhiên không chấp nhận mặc quần bơi bởi vì nó có 3 tiêu chí: mỏng - ngắn – bó sát!

Kì Phong mặc quần bơi rồi chạy sang khoe ngay với Thanh Hà, bị cô nàng ném cả chiếc dép vào mặt, bắt đi thay lại.

Nhìn hai chàng trai này rất khoẻ khoắn, tuy họ không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng xét về độ mạnh mẽ nam tính thì có thừa!

Kì Phong khó chịu nhìn bạn gái, nhưng anh không thể bắt bẻ được cái gì. Thanh Hà đã mặc đồ bơi một mảnh rồi, nếu muốn kín đáo nữa chẳng lẽ phải mặc quần jean áo pull xuống biển?

Hàn Thu thì trợn mắt lên nhìn Nhã Nhi – hay nói đúng hơn thì là nhìn cái vòng eo của cô nàng. Vòng eo, áo bơi hai mảnh,...Nhưng vì bị anh super soi kĩ quá, cô đành phải khoác thêm một chiếc áo pull của Hàn Thu mà anh bắt cô mặc vào, chiếc áo đó thì đủ thùng thình luôn.

Hàn Thu vừa đi trên đường vừa láo liên nhìn xung quanh xem có ai ngắm vợ tương lai của mình không (Cẩn thận người ta tưởng ăn trộm =))))

\*\*\*

- BIỂN ĐÂY RỒI!!!! – Thanh Hà gào rú, rồi không chờ ai, dông thẳng xuống biển. Cô nàng có một tình yêu vô vàn đối với biển.

Nhưng bị Nhã Nhi túm lại:

- Không ai được xuống biển khi chưa bôi kem chống nắng!

Sau đó ném cho Thanh Hà một tuýp thuốc, rồi kêu Hàn Thu nằm xuống ghế tre để bôi kem, Hàn Thu cười:

- Em bôi cho anh xong, anh bôi cho em nhé! - Bộ mặt cười he he.

- Em bôi rồi. – Cô nàng dội một gáo nước lạnh vào lửa tình đang rục rịch trong anh.

Về phía Kì Phong và Thanh Hà, bọn họ không lúc nào được yên, giờ đang cãi nhau trí troé:

- Em bôi toàn thân đi, bôi gì được có một góc thế?! – Kì Phong nằm một chỗ gân cổ lên.

- Em đang bôi toàn thân trừ chỗ mặc quần cho anh đấy! Còn đòi hỏi cái gì nữa!

- Hay em bôi luôn chỗ-đang-mặc-quần cho anh đi? - Anh cười đê tiện.

- Cút! – Cô tức giận giơ chân đạp vào khuôn mặt điển trai của anh.

Bọn họ rục rịch xuống biển, nước biển ở đây xanh trong, quan trọng là khu O không có mấy tên biến thái thích khoe body như mấy bộ xương khô của chúng hoặc mấy tên ngu đần thích đi trêu gái.

- Thích quá, thích quá! Bảo em ở đây một năm em cũng ở! Chả muốn đi học nữa! – Thanh Hà hớn hở nói.

- Vậy em với anh cùng nghỉ học làm nghề bán cá nhé? – Kì Phong thấy đây cũng là một ý hay!

## 61. Chương 61 : Đừng Ngốc Nghếch Bình Phẩm Vóc Dáng Của Người Con Trai Khác Ngay Trước Mặt Bạn Trai Mình

Thanh Hà nghe thấy vậy khinh bỉ nhìn Kì Phong, nói, sao con người anh lại có thể không có chí tiến thủ như thế chứ? Cam nguyện làm một tên bán cá ngoài đường sao? Anh cảm thấy không tồi, nhưng Thanh Hà cô thì cảm thấy rất tồi!

Bọn họ tiếp tục bơi thêm một lúc. Trong bốn người có mỗi mình Nhã Nhi không biết bơi, phải đem theo một cái phao con heo trông vô cùng ngốc nghếch, biểu cảm chững chạc của cô như bị sóng biển cuốn đi vậy. Nhã Nhi tiểu yêu nữ ở trên bờ, xuống biển trở thành vịt cạn!

Khi biết Nhã Nhi không biết bơi, Kì Phong cười gập cả bụng, nói rằng, hoá ra tiểu yêu nữ chuyên môn đi hại người cũng có điểm yếu cơ đấy! Hàn Thu thì đỡ khoa trương hơn, anh chỉ cắn chặt hàm răng, mặt đỏ lựng, so vai rụt cổ nhưng nhất quyết không phát ra tiếng cười. Nhã Nhi khó chịu, được rồi, mấy người cứ đợi lên bờ đi!

Quả nhiên, đắc tội với cao nhân thì gặp xui xẻo ngay trong ngày. Nhưng chuyện này để lúc nữa hẵng nhắc đến.

Nhã Nhi quẫy đạp một lát, mệt phờ nằm lên chiếc phao con heo, Hàn Thu đứng ngay cạnh toát mồ hôi. Nhã Nhi ở trường trình độ tiếp thu thuộc loại top, thế mà dạy thế nào cũng không bơi được! Rõ ràng anh tuy không phải bơi giỏi như vận động viên thi olympic, nhưng trình độ để dạy người chưa biết bơi cũng có thừa, nhưng ngu đồ này học thế nào cũng không vào!

- Em khát quá, nãy giờ toàn uống nước biển! – Nhã Nhi phồng má phụng phịu, cô mới học bơi nên uống không ít nước mặn chát, giờ khát là lẽ đương nhiên.

- Được rồi, em muốn uống nước dừa hay nước cam? Nước dưa hấu thì sao? – Hàn Thu mỉm cười, sau đó đi mấy bước vào bờ, quay đầu hỏi cô.

- Đi biển phải uống nước dừa! Lấy cho em đi! – Nhã Nhi lười biếng xua xua tay, lim dim mắt hưởng thụ cảm giác được một tên công tử nhà giàu phục vụ.

Hàn Thu biến mất rất nhanh giữa bãi tắm, thoáng chốc đã không thấy đâu. Thanh Hà và Kì Phong – hai tên khốn kiếp biết bơi đã trôi dạt vào hòn đảo nào rồi chẳng biết, một mình Nhã Nhi bơ vơ vùng vẫy ở chỗ nước cạn.

Một quả bóng hơi bay từ xa tới rơi xuống gần chỗ cô, nước bắn tung toé, bắn cả vào mặt cô, tràn vào mắt cô cay xè. Nhã Nhi âm thầm tức giận, liếc xéo quả bóng, nếu ánh mắt có thể đục thủng vật gì đó, thì quả bóng này sớm xịt hơi bẹp dúm nổi lềnh phềnh trên biển rồi!

Khi não cô đang bị nước biển làm úng (biểu hiện chính là đang đọ mắt với một quả bóng) thì từ xa bơi lại, một chàng trai cơ bắp săn chắc, vai rộng, eo thon, nước da màu mạch khoẻ khoắn, mái tóc cắt ngắn, mái trước trán dựng lên, khuôn mặt anh ta tuấn tú bảnh bao, từng giọt nước chảy từ trán xuống cằm trông hết sức quyến rũ, anh ta bơi rất nhanh, nhoáng cái đã tới chỗ cô, trong khi cô gái nhỏ đang mải mê đánh giá vóc dáng của chàng trai.

- Xin lỗi, bóng của tôi bay qua đây, có thể cho xin lại được không? – Chàng trai khách sáo hỏi xin bóng.

Gân xanh trên trán cô giật giật, thì ra tên khốn này ném bóng về phía cô làm ắt cô cay xè! Có điều Nhã Nhi đang nằm trên phao, lại nhát chết, nếu cử động mạnh khiến cái phao lật lại phải uống thêm mấy ngụm nước biển nữa, cho nên cô hiếm khi có lòng trắc ẩn bỏ qua cho chàng trai, coi như mình ngắm dáng người mẫu của anh ta miễn phí rồi, không tính toán nữa.

Nhã Nhi nhón ngón tay đẩy quả bóng về phía chàng trai. Bỗng chàng trai giật mình một cái, trợn tròn mắt lên nhìn cô:

- Cô có phải Thanh Hà không? Nữ vương trường Vincent ý? Ồ! – Anh ta mở lời, giọng nói có mấy phần ngưỡng mộ.

Gân xanh của cô lại giật giật thêm hai cái nữa. Dáng người anh ta rất tốt, Hàn Thu nhà mình phải học hỏi thêm, có điều nếu anh ta cứ dây dưa thế này cũng không ổn, để tí nữa cái tên gió thổi qua người mình cũng ghen kia trở về, nổi máu xung muốn đánh nhau sẽ to chuyện.

- Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi. – Cô trả lời, không thể qua loa đại khái mà nhận là Thanh Hà được, người Thanh Hà đắc tội đếm trên đầu ngón tay, ngón chân đều không hết, tuy anh chàng tỏ vẻ ngưỡng mộ để ngầm xác định, nhưng trở mặt thì không tốt! – Nhã Nhi sâu xa nghĩ.

- Tôi đã từng nhìn thấy cô một lần rồi, làm sao nhầm được? Cô nhớ tôi không? Tôi là Lê Bách trường Surrett ngày trước từng đấu với cô một trận nè?

\*\*\*

- Lê Bách? - Ngồi trong phòng khách sạn, Thanh Hà nhíu mày nghi hoặc, im lặng lục soát trong đầu xem có cái tên này không, nghe cũng quen quen, nhưng không thể nhớ nổi.

Bên cạnh Thanh Hà, Nhã Nhi đang nằm úp mặt vào gối, không rõ biểu cảm. Hàn Thu đi từ cửa vào, nhìn thấy dáng nằm của cô, lại thấy áo cô do lăn lộn, vô tình bị vén lên, lộ mảng da trắng dưới eo, nghĩ lại chuyện hồi chiều, bực tức sốc cô dậy, ôm kín mít vào lòng.

Nhã Nhi mệt mỏi rệu rã chân tay, cũng mặc kệ Hàn Thu.

Kì Phong dựa vào vai Thanh Hà thấy vậy đá vào mông Hàn Thu, bực tức:

- Chú bị làm sao thế?

Hàn Thu quay đầu lườm Kì Phong:

- Anh thử nhìn thấy bạn gái mình mặc đồ bơi hai mảnh nói cười với đứa con trai khác xem!

Kì Phong xoa xoa cằm, nhướn mắt nghiêm túc nghĩ ngợi, đặt bản thân mình vào vị trí của Hàn Thu. Nhã Nhi uể oải thấy vậy, lên tiếng sửa:

- Em chỉ nói, không cười!

- Em không cười, nhưng tên khốn đó cười!

- … - Anh có thể ghen hơn nữa được không?

Sau khi xoá khỏi đầu suy nghĩ Thanh Hà mặc đồ bơi hai mảnh bị tên con trai khác chọc ghẹo, mà Nhã Nhi với Thanh Hà thì khác quái gì nhau đâu, cần gì phải tưởng tượng, có điều Kì Phong cũng yên tâm hơn, là khi bị chọc ghẹo, Thanh Hà sẽ cho tên rảnh rỗi đó biết cảnh má không nhận con luôn!

- Thế lúc nhìn thấy cảnh ấy, chú đã làm gì?

- Tôi dĩ nhiên chạy nhanh hết sức có thể tới ngay!

- Sau đó?

- Làm gì còn sau đó! – Hàn Thu thở dài não nề. – Tên đó…khiến Nhi không rời mắt luôn mới sợ!

- Không rời mắt?? – Kì Phong nhướn mày thắc mắc.

Nhã Nhi nằm an ổn trong lòng Hàn Thu ngóc đầu dậy:

- Body tên đó rất ổn!

Hàn Thu càng khó chịu tợn, anh lấy tay ấn đầu cô trở lại lòng mình, khuôn mặt hậm hực khó chịu. Kì Phong cũng xanh mặt nói:

- Hàn Thu, chú đánh nhau bao nhiêu năm kiểu gì mà cơ thể không bằng người ta?

Khi Hàn Thu ấm ức đang định thanh minh, thì Thanh Hà vỗ tay cái “Bộp” giọng nói mừng rỡ:

- Lê Bách, chị nhận ra hắn rồi! – Cô cười vang. – Cái tên học trường Surrett ngày trước đánh nhau với chị để bảo vệ một tên đàn em, tên đó công nhận khoẻ như trâu, đánh ngang với chị mới sợ chứ! Công nhận body của hắn...

Lời còn chưa nói hết, Kì Phong đã cắt ngang:

- Sau này đừng gặp hắn nữa! - Nếu để ý, trong giọng nói của anh có mấy phần ghen tỵ, đố kị với người ta.

Thanh Hà đơ mặt. Cũng đúng thôi, bình phẩm về vóc dáng của người đàn ông khác ngay trước mặt bạn trai mình là một điều ngu ngốc mà.

- Nghe nói ở đây có phòng tắm lộ thiên…

- Ừ, đi.

## 62. Chương 62 : Ngoại Truyện

Một buổi sáng đẹp trời, Lăng Thanh Hà ta đi loăng quăng…….

Ta là Lăng Thanh Hà, hiện tại là 16 tuổi, đang học năm thứ 4 trường trung học cơ sở. Ta không học giỏi nhiều môn lắm, nói trắng ra, ta là học sinh dốt nhất lớp.

Nếu hỏi ta học không giỏi môn nào, thì chi bằng nên hỏi ta học giỏi môn nào

Bởi vì ta chỉ giỏi có mỗi môn Thể dục thôi…

Năm nào ta cũng phải ở lại học hè rồi thi lại, bla bla…Chính ta cũng không biết làm thế nào, nhưng mà ta có cố thế nào cũng không được bằng Nhi Nhi, em gái song sinh của ta.

Ta cũng đau lòng lắm ý!

Hôm ấy, ta đi dạo lung tung, mặc cho sắp thi giữa kì rồi, ta cũng mặc kệ, hôm nay ta ngứa tay ngứa chân lắm rồi, ta muốn kiếm một tên chán sống nào đó, oánh cho nó nhừ tử.

Vừa mới nhắc, tai ta nghe thấy mấy tiếng “hự” “hộc” “rầm” “bụp” “binh”

Đây chắc chắn là tiếng đánh nhau rồi, mắt ta sáng như sao, xông vào con hẻm nhỏ

Đứng giữa một đống thi thể máu me là một người thanh niên cao lớn, mu bàn tay bị thương tới nỗi trầy cả máu

Ta đoán đây là một tên ngốc!

Vì sao ư? Ta đánh nhau, không bao giờ để tay mình bị thương thế kia, bàn tay là tài sản quý giá mà, ta có cách đánh mà bọn chúng bay như rơm mà tay ta không rụng một cọng lông tay nào!

Hắn nhìn tới ta, đôi mắt sắc bén như chim ưng, phải chăng hắn lầm tưởng ta cùng với bè đảng bị hắn dập thê thảm kia ư? Oh no

~“Khoan đã” Trước khi hắn dùng cái tay đầy máu đó đấm vào mặt ta (dơ lắm), ta phải dự liệu trước

“…”

“Xin lỗi, tôi không có ý định làm phiền anh vui đùa với bạn học đâu, tôi là người qua đường thôi, đi nhé” Ta đã nói ta giỏi môn thể dục chưa nhỉ? Nhất là chạy nước rút hơi bị giỏi đấy!

Ta cắm đầu chạy cho tới khi cảm thấy bình yên thì thôi

Ngôi nhà hoa sữa bình yên hiện ra trước mặt ta, ta nghênh ngang bước vào nhà, bây giờ thì kể cả ma cũng không làm gì được ta nữa, nhà ta có một con Tiểu yêu nữ vô địch thiên hạ đấy há!

“Đi đâu vậy, sao không ở nhà mà học?” Anh trai ta cầm một cái muôi đứng trước cửa đón đầu.

“Em đi dạo” Ta đáp

“Phải học tập Nhi Nhi kia kìa” Anh trai chỉ vào bóng người đang ngồi ở ghế sopha làm bài tập

“Thôi mà, em mệt lắm” Ta vật vờ lật hẳn ra cái ghế gần đấy

“Em có định thi vào trường cấp 3 Vincent không đấy?”

“Được mà”

“Em học thế này mà bảo được á?”

“Được” Ta thở dài “Anh tin em đi”

Anh trai ta quay người tiếp tục nghĩa vụ trong bếp.

“Tiểu Hà” Khi ta đang mơ mơ màng màng chìm vào mộng mị, Nhi Nhi gọi ta một tiếng

“Sao vậy?” Đang ngái ngủ, ta cáu gắt

“…” Nhi Nhi lườm ta “Anh trai gọi chị kìa”

“Xin lỗi” Ta xấu hổ ngồi bật dậy “Gì ạ?”

“Lên phòng mà ngủ đi, ngủ ở đây cảm lạnh đấy” Anh trai thân yêu hét từ trong bếp ra

“Vâng vâng” Ta ôm gối trèo lên tầng 3, sau đó ta lăn luôn ra giường

Rồi sau đó, một tiếng nói nữa lại phá vỡ giấc ngủ của ta:

“Lăng Thanh Hà, 16 tuổi, học trường trung học cơ sở Bạch Đằng, thành phố Vincent, lực học:5, IQ: 20, Thể lực: 100”

“Cái quái gì thế?” Ta bật dậy, kẻ nào rống cả lí lịch của ta lên?

Nhưng cái tên đó vẫn bình thản, cất giọng đều đều bóc mẽ ta:

“Chiều cao: 1m60, cân nặng…”

“Stop ngay, đến cân nặng của ta mà người không tha à?” Ta phát hiện tiếng nói phát ra từ ngoài cửa, vội chạy tới mở cửa sổ, mà không thấy ai

“Cân nặng…” Người nào đó nhất quyết không tha ta

“Im ngay, ai cho ngươi điều tra ta hả? Ngươi có biết cân nặng là bí mật của con gái không? Ai cho ngươi rống lên thế hả?”

“…” Bị ta xả ột trận, hắn không nói gì nữa, bất thình lình xuất hiện lù lù trước mặt ta

“Cái…cái gì đấy? Ngươi là thứ gì đấy?” Ta nheo mắt nhìn hắn, đừng lo, ta không học nhiều, mắt ta rất tốt, còn mắt Nhi Nhi, mỗi khi học phải đeo kính

“Ngươi không nhìn nhầm” Người đó cất tiếng nói, hắn chính là tên ngu ngốc ta gặp ban sáng trong hẻm nhỏ

“Cái con khỉ nhà ngươi, ta rất tin vào mắt ta, ta nhìn ngươi rõ ràng”

“…” Hắn hơi bất ngờ “Ta là ai, ngươi có biết?”

“Ngươi là con khỉ thích đu cột điện” Ta khoanh tay khinh bỉ nhìn hắn

“…” Hắn không hề phật ý, đưa tay xoa má ta “Ta là ác quỷ”

“Phì” Ta suýt chút nữa không để ý hình tượng, lăn ra cười, may là kìm kịp “Ừ, ngươi là ác quỷ”

“…Ngươi năm nay 16 tuổi, thọ tới 70 tuổi mới chết, nghĩa là ngươi còn sống được 54 năm nữa, có muốn ta đưa ngươi đi luôn ở tuổi 16 không?”

“Đi đâu?”

“Đi tới một nơi rất thú vị” Hắn cười gian xảo lưu manh

“Ồ, có khi nào ta sẽ không phải đi thi không?” Ta vui vẻ một cách ngu ngốc

“Phải, ngươi không phải đi thi” Hắn cười

“Được được” Mắt ta sáng lên

“Vậy ta thành toàn cho ngươi” hắn nói, rồi rút ra một thanh trường kiếm, ban đầu ta tưởng cái kiếm đó bằng nhựa, nhưng khi nó đâm vào ngực ta, ta mới nghĩ ra, nó là thật, một thanh trường kiếm thật!

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

………………………………………………

Lúc ta tỉnh dậy, trời đã tối, ta hơi bất ngờ, ta vẫn còn sống sao? Không ngờ đường đường là một Lăng Thanh Hà ta, lại bị người ta đâm!

Trời tối, ta chẳng nhìn thấy gì cả, huơ huơ tay, chẳng cảm thấy gì…

“Đây là loài người mà ngươi đã vượt mặt cả bọn tử thần để đưa về đây?” Một giọng nói vang lên, một đường sáng le lói, đủ để ta nhìn thấy bóng người ngồi trên cao

Ta không nhìn rõ khuôn mặt người đó, chỉ thấy người hắn rất cao to, đôi mắt đỏ quạch

“Đúng” Thằng cha đâm ta đứng bên cạnh nói

“Cô gái kia, ngươi tên gì?” Mắt đỏ nhìn ta, tà mị hỏi

“Sao ta phải nói?” Ta vênh mặt lên

“Ồ, thật có chí khí, nữ nhân của nhân gian bây giờ đã thay đổi rồi, đúng là vật đổi sao rời!” Hắn cười, mà ta thì lại cảm thấy sát khí xung quanh nụ cười ấy, ta đúng là ngốc khi đi theo tên khỉ thích đu cột điện kia, giờ ta thà đi thi còn hơn!

“Roẹt” một tiếng, sát khí của tên mắt đỏ tăng lên, một lưỡi kiếm toan ghé vào cổ ta, nhưng đừng quên, ta đã học karate từ hồi 5 tuổi không phải chỉ để cho có

“Làm gì vậy?” Ta lách người, nhanh chóng cướp đại một cây cung của tên lính gần đấy, dí sát vào mặt Mắt đỏ, e hèm, giờ ta mới nhận ra, dí súng vào mặt dễ hơn cung tên nhiều, căng cung đã là cả một vấn đề rồi!

Ta cố gắng không để tay run, cật lực căng cung:

“Nói, đây là đâu? Ngươi là ai?”

“…” Mắt đỏ cười khoé miệng nhếch nhếch

“Nói!” Ta cực kì mất kiên nhẫn, tay ta đã đau rần rần rồi!

“Ngươi là người phàm, nhưng lại biết được hành tung của ác qủy bọn ta, cho nên, ngươi phải ở lại đây” Mắt đỏ chậm rãi nói “Vĩnh viễn”

Ta choáng.

“Các ngươi là ác quỷ thật ư?” Ta bỏ cung xuống

“…” Mắt đỏ cười như không cười

“Lậm Phong” Mắt đỏ gọi thằng cha đu cột điện “Dọn phòng cho vị tiểu thư này”

“Ê, ta còn chưa có đồng ý ở lại nha”

“Hì hì” Hắn lấy tay chống cằm “Không được đâu”

“Đừng vớ vẩn, nhà ta có Tiểu yêu nữ vô địch thiên hạ, đừng có mà bắt ta”

“Để xem tiểu yêu nữ nhà cô có cứu được cô không” Mắt đỏ nói “Ta là Vũ Hạ, sau này chúng ta có lẽ gặp nhau dài dài…”

“…” Ta im lặng không nói gì

Gặp nhau cái XXOO!!!!!

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..

Phòng của ta không tối lắm, có lẽ là nơi sáng sủa nhất chỗ này

“Ngươi là Lậm Phong?” Ta hỏi tên đu cột điện

“…” Gật gật

“Đưa cho ta chỗ lí lịch của ngươi thu thập được lúc nãy”

“Làm gì?” Lậm Phong hỏi

“Tiêu huỷ” Mắt ta sáng quắc, hai tay nắm chặt kêu rắc một tiếng làm Lậm Phong mặt mày xanh mét. Sao ta có thể cho người khác biết cân nặng của ta được chứ?

Khi đưa bản lí lịch cho ta, Lậm Phong tránh không được tay run bần bật, thật mất hình tượng

Ta châm lửa, tờ giấy tan thành tro tàn, ta sẽ không để nó lại, cho dù nó là một mảnh vụn!

“Hắc hắc hắc…Còn ngươi nữa, nếu nói cho ai cân nặng của ta…” Ta cười 3 tiếng, Lậm Phong run 3 cái, giật giật cái đầu, lủi mất!

Ta đường đường là Lăng Thanh Hà, cớ gì lại bị người ta giam \*\*\*?

Haiz, ta phải tìm cách đào tẩu nha

~Đúng 12 giờ, bụng ta ọch ạch giục ta phải kiếm bữa trưa cho nó, ta không còn cách nào khác là phải cầu cứu chủ nhà, ta không đến nỗi mặt dày, nhưng mà ta là khách, có quyền đòi hỏi chứ?

Vũ Hạ đại nhân cho người bưng tới một bàn thức ăn được úp lên giống như những bữa ăn ở Pháp ta từng ăn. Một người già lọm khọm, vừa đi xương vừa kêu răng rắc bước tới, xem chừng là quản gia, nhưng già tần này tuổi, vẫn chưa được nghỉ hưu sao?

Ông lão với tay mở chiếc vung bằng sắt ở món đầu tiên cho ta xem, là món gì đây?

Rết độc nướng?

Ồ, thật là hiếu khách thịnh tình nha!

“Ta làm sao ăn nổi cái thứ này?”

“A, tiểu thư, người đợi một chút” Lão quản gia với tay mở đĩa thứ 2:

Gián xào? Nhện luộc?

“Trông buồn nôn quá, ta không ăn nữa đâu!” Ta đứng dậy

“Vị tiểu thư này, có phải kén ăn quá rồi không?” Lão quản gia đứng im nhìn một cô gái xinh đẹp bước vào nhà ăn “Đều là nhưng món ngon nhường này mà bảo buồn nôn?”

“Hừ hừ, món ngon, đúng là món ngon” Ta cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn “Đúng là ngon muốn chết đi được ấy”

“Hà tiểu thư, nếu không ngại, có thể ở lại dùng bữa với Tiểu Thanh không?”

Ta từ chối: “Không cần, Tiểu Thanh tiểu thư cứ tự nhiên, ta sực nhớ ta rất thích ăn món lá cây tươi, bái biệt”

Ta nói rồi đi thẳng, bỏ lại Tiểu Thanh ngồi trên bàn lắc đầu: “Lá cây tươi có gì ngon hả? Con người đúng là khó hiểu”

Mặc dù ta không nhớ là ta đã từng thích ăn lá cây tươi, ông trời ơi, ta phải gặm cái gì bây giờ?

Ta chờ đến tối, cũng chẳng có ai mang cho ta một bát cơm nguội nào, cứ tưởng tên Vũ Hạ kia thiết đãi nồng hậu lắm, ai dè…

“Ta đi đào tẩu đây” Đến trước mặt Vũ Hạ đại nhân, ta nói

“….” Chắc chẳng ai dám công bố dự định của mình trước khi đào tẩu cả, ta thấy hắn thần người mất một lúc “Lí do?”

“Ở đây ta sẽ chết đói”

"Ta đã sai nhà bếp làm những món ngon nhất”

“Rết nướng? Gián xào? Nhện luộc? ôi thật là ngon quá, ngon muốn chết đi được ấy!” Ta dở khóc dở cười “Sáng giờ ta ta chưa được miếng nào vào bụng đâu!”

“…”

Hắn ngồi im một lúc, rồi ngoắc tay: “Lại đây”

“Lại thì ngươi cho cơm ăn à?” Ta hỏi

“Uh”

Thế là ta cả tin lại gần, hắn kéo ta vào lòng hắn, ấn đôi môi của mình lên, ta cũng ngơ ngác lắm chứ bộ!

Trong miệng ta có một nguồn nhiệt lành lạnh, khi hắn nhả môi ta ra, ta mất cảm giác đói

“Wow, thật kì diệu nha” Ta ngu ngốc tới nỗi quên mất mình vừa bị cưỡng hôn “Ngươi làm thế nào vậy?” Ta còn nghĩ, nếu ngày tận thế của trái đất ập tới, chỉ cần có Vũ Hạ hắn ở bên cạnh, loài người không lo chết đói!

“…” Hắn im lặng nhìn ta

“Giấu bí kíp là không tốt đâu, chia sẻ với ta đi?” Ta cũng không muốn lúc nào đói là phải chạy tới hôn hắn, tốt nhất là nên tự mình học!

“Đợi tới khi học được, ngươi đã sớm đói chết” Vũ Hạ nhàn hạ nói

“Chẳng lẽ, cứ khi nào ta đói, là chạy tới hôn ngươi?” Ta nhíu mày, không phải chứ?

“Chắc” Hắn ném vào mặt ta một chữ

“Thế cái cô Tiểu Thanh gì đó có biết cách làm ta no giống ngươi không?”

“Chắc”

“Thế ta nhờ cô ấy cũng không việc gì nha?” Ta lần thứ 2 công nhận mình ngu ngốc

“…” Hắn không còn gì để nói, một lần nữa nghi hoặc, nữ nhân thời đại này không bình thường nha

…………………………………………………………………………………………….

Hai ngày hôm sau, ta cố tìm ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này một thứ có thể ăn được. Chỉ cần nhìn thấy một con gà sống thôi, ta cũng sẽ tự lăn vào bếp nấu, không cần đến lũ đầu bếp quái dị ở đây!

Ta tuy trình độ nấu ăn xếp hạng bét trong nhà, nhưng không sao, có thể nuốt là được rồi, nhưng thứ khác không quan trọng nữa!

Nhưng ta sai lầm, đừng nói đến một con gà, một cọng lông gà còn chẳng có.

Rốt cuộc nơi này là ở đâu chứ?

Ta ngồi xuống đất, ngon lành bật khóc

Ta không mặt dày tới nỗi chạy tới chỗ Vũ Hạ kia bảo hắn cho ta ăn…

Nhưng ta đói, đói, đói quá đi!

Thế là Vũ Hạ như ông bụt xuất hiện hỏi:

“Tại sao ngươi khóc?”

“Ta đói~” Ta đáp ngon ơ

“Không chạy tới chỗ Tiểu Thanh bảo cô ta hôn ngươi cho đỡ đói à?” hắn khinh bỉ nhìn ta

“Không thể, ta mới sực nhớ, cô ta cũng ăn mấy cái món ‘ngon muốn chết’ kia của nhà ngươi, sao có thể hôn cô ta, kinh tởm chết” Ta nức nở

“…”

“Khoan đã, không phải ngươi cũng ăn món ‘ngon muốn chết’ kia đấy chứ?” ta sực tỉnh

“…”

“Ôi ôi ôi, ta đi chết đây” Ta bật dậy, tính tìm một vách núi tự vẫn, nhưng nơi quái quỷ này làm gì có ngọn núi nào? Chỉ có hòn giả sơn bé tí, đừng nói nhảy từ hòn giả sơn này xuống, tới sáng mai cũng không chết~!

“Ta không có ăn” hắn bất đắc dĩ nói

“Thế ngươi uống sữa mẹ để sống à?” ta không suy nghĩ bật ra câu nói làm mặt hắn đen sì “Xin lỗi” ngay lắp tự

“…” Hắn không nghĩ ta trở mặt nhanh như thế, liền không biết phản ứng ra sao

“Ta đói, ta đói”

“thế ngươi muốn ăn gì?” Hắn hỏi, để hắn còn sai người đi mua

“KFC, BBQ…khoai tây chiên, pepsi, chocolate,…bla bla” Ta nói vạn thứ, ở đây đói suốt mấy hôm, có cơ hội đòi hỏi, không đòi hỏi mới là đồ ngu!

“…”

“thịt bò xào, pizza, sanwish, hải sản…”

“Thôi, khi nào đói, tới tìm ta” Hắn phất tay áo bỏ đi

Ta cứ nghĩ rằng mình đòi hỏi nhiều quá, hắn không có đủ tiền mua!

“Giờ ta đang đói” ta nói với theo, nhưng người đã đi mất hút rồi!

Chuyện ăn uống này một lần nữa tiếp cho ta thêm sức mạnh để đào tẩu!

Buổi tối, ta rón rén chạy qua chỗ tường vây quanh dinh thự của hắn – Trèo tường

“Vị cô nương này,thực sự muốn chạy trốn?” Giọng Tiểu Thanh vang lên sau lưng ta

“Phải, ta muốn chạy trốn” ta thở dài “Không biết cô có giúp ta không?”

“Cô nương, ta đang mong ngươi rời đi đây” Tiểu Thanh nhìn nàng hài lòng

“Vậy giúp ta đi” Ta cũng hớn hở chả kém

“Vũ Hạ đại nhân có vẻ thích ngươi” Đột ngột Tiểu Thanh nói

Ta ôm lấy đôi vai mình:

“Đừng có hù ta, chết người đấy”

“Ngươi không thích hắn?” Tiểu Thanh nâng đôi mắt kiều mị

“Ma mới thích hắn, ta không thích, ê ê, không lẽ ngươi…”

“Được rồi, ta đưa ngươi về thế giới của mình, từ nay về sau, dù có gặp lại hắn, tránh xa ra, làm như không quen biết, nghe rõ chưa?” Tiểu Thanh dặn dò

“Được được” Ta nhận lời ngay lắp tự, rời xa hắn, ta sắp rời xa hắn …ta…ta…ta…sướng quá đi, sướng quá đi!!!

Mấy ngày qua ta chứ chốc lại đói, một ngày phải hôn hắn tới mấy lần

Lần đầu tiên hắn cho ta ăn, ta no tới ngày hôm sau, mà từ lần thứ 2, thứ 3 trở đi, không hiểu sao cứ 3, 4 tiếng lại đói, có phải phép thuật bất hiệu nghiệm do bị lạm dụng quá mức không?

Thấy ta nhận lời nhanh như thế, Tiểu Thanh có vẻ không tin lắm

“Được rồi, ta đưa ngươi về!” Tiểu Thanh niệm thần chú, ta thấy người lâng lâng, tầm mắt mờ đi, sau đó ta nghe tiếng gọi, hình như là của hắn, hắn gọi tên ta sao? Chắc ta nghe nhầm mất rồi!

“Tiểu Hà!” Tiếng anh trai, ta mở chừng mắt, ô ô, ta đang nằm ở phòng mình, ta nằm mơ??

“Đi ăn cơm” Anh ta nói

Ngồi vào bàn ăn, ta vẫn nghi hoặc, đó có phải là giấc mơ không? Tại sao lại chân thật như thế? Tại sao ta vẫn còn nhớ y nguyên những gì vừa trải qua?

Vì không tập trung, ta làm rơi tõm miếng thịt vào bát canh của mình, nước canh văng tung toé

Nhi Nhi, em ta thì vẫn im thin thít ăn, còn anh trai ta, mặt chi chít gân xanh gân đỏ:

“Tiểu Hà!!!Tập trung vào đi!!!!!!”

Sáng hôm sau, ta đi học như bình thường, chuyện giấc mơ hôm qua, ta sớm để qua một bên, chắc ta có trí tưởng bở phong phú quá rồi!

Đứng trong con hẻm đối diện nhà ta, có 3 nam thanh nữ tú, cả 3 khuôn mặt ấy, ta đều trông rất quen!

Người đứng đằng sau, hơi cúi đầu, là Lậm Phong, người đứng giữa, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, đôi mắt đỏ, ngũ quan trên mặt vẫn bình thường, nhưng ta lại cảm thấy hắn đang tức giận nhìn chằm chằm ta. Còn cô gái xinh đẹp khoác tay hắn, trừng mắt nhìn ta, ý bảo, ngươi từng hứa với ta khi nhìn thấy hắn làm bộ như không quen, đừng có nuốt lời!

Ta nhìn thấy thế, cũng ngoảnh mặt đi…

Văng vẳng bên tai, ta nghe có tiếng nói

“Vũ Hạ đại nhân, cô ấy không nhớ ngài, theo Tiểu Thanh trở về đi, ngài biết rõ, ác quỷ không thể ở bên con người mà……”

——————-Vũ Hạ phân cách tuyến—————–

Lần đầu gặp cô ấy, ta đã có hảo cảm…

Nói chuyện rất tự nhiên, tuy cô ấy chưa từng nói cho ta biết tên, nhưng thông qua Lậm Phong, ta biết toàn bộ về cô ấy

Khi nói đến đoạn cân nặng, Lậm Phong hơi run run, cuối cùng, nói không nên lời, nói ta tốt nhất nên hỏi thẳng cô ấy.

Trước khi Lậm Phong đưa cô ấy về đây, các Lão Quỷ chỗ ta đã thúc giục ta lấy vợ, ta tất nhiên từ chối, hiện tại không có hứng.

Khi nhìn thấy gương mặt méo mó của cô ấy lúc tìm đến ta, thông báo cho ta cô ấy sẽ đào tẩu, ta nghĩ, có phải cô ấy lợi hại không? Dám thông báo trước khi bỏ trốn. Nhưng nghe Lậm Phong nói, ta cũng yên tâm phần nào

Những ngày sống trong cung điện của ta, cô ấy không hề có ý bỏ trốn, thế mà ta lại nghĩ, cô ấy không thể bỏ trốn, ta sai lầm.

Nụ hôn đầu của ta, là trao cho cô ấy. Tuy chỉ truyền khí, nhưng nó khiến ta nghiện, ta nghĩ thế.

Vì thế, những lần truyền khí sau, ta chỉ truyền có một ít, cứ chốc chốc, cô ấy lại chạy tới chỗ ta kêu đói, ta cũng hài lòng cho ăn.

Tiểu Thanh tới nhắc nhở ta, đừng đem trái tim trao cho con người. Ta khinh bỉ nghĩ, ta sao có thể yêu ai đó dễ đến thế. Ta một lần nữa sai lầm.

Tối hôm ấy, ta cảm thấy vô cùng thấp thỏm, lòng ta nóng như lửa đốt, ta cảm thấy…mình sắp mất đi thứ gì đó...

Ta tới phòng của cô ấy, không thấy, đêm đã khuya lắm rồi, còn đi đâu?

Ta hoảng loạn, chạy ra ngoài tìm cô ấy, nhìn thấy 2 cái nữ nhân đang đứng với nhau, ta nhận ra, đó là Tiểu Thanh và cô ấy.

Ta kinh hoàng khi thấy Tiểu Thanh niệm chú đưa cô ấy về nhà

Ta đã sai lầm nhiều thứ…

Ta sai lầm khi nghĩ cô ấy không thể trốn khỏi bàn tay ta…

Ta sai lầm khi không quan tâm tới cô ấy nhiều hơn mà chỉ nghĩ tới cảm quan của mình…

Ta sai lầm khi nghĩ mình không dễ yêu cô ấy, dễ yêu sâu sắc đến thế…

Ta, sai lầm khi không gọi tên cô ấy nhiều một chút, vì khi ta gọi tên cô ấy lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, không biết cô ấy có nghe thấy ta không?

Ta đứng im một chỗ, nhìn vào vị trí cô ấy vừa biến mất. Tiểu Thanh phía sau ta cũng đứng im:

“Ngài cảm thấy tiếc nuối sao?”

“…” Ta không nói gì, hiện tại ta đang kìm chế để không xông tới bóp chết Tiểu Thanh

“Chuyện này không phải phận sự của ngài, yêu con người, là điều không thể”

“…” Tiểu Thanh nói không phải không có lí, nhưng sao lòng ta lại cảm thấy không can tâm

Ta quyết đi tới thế giới con người tìm lại cô ấy

Và ta nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng nhìn thấy ta, nhưng rồi quay đi mất

Tiểu Thanh khoác tay ta, ta chẳng còn bận tâm nữa, Tiểu Thanh khuyên ta trở về, nhưng ta lại cảm thấy mình không muốn.

Tên của cô ấy rất ngọt ngào, ta muốn gọi tên cô ấy, gọi thật nhiều, nhưng làm vậy phỏng có ích gì nữa?

2 năm sau, ta vẫn luôn dõi theo cô ấy, chắc cô ấy nghĩ, đoạn kí ức có ta, chỉ là một giấc mơ?

Cô ấy đã có người đàn ông bên cạnh, cô ấy cười, cô ấy sống hạnh phúc, ta đã mãn nguyện.

Tiểu Thanh thích ta, ta hiểu, nhưng ta, không thể đáp lại!

Trái tim ta để ở một nơi khác, một nơi tưởng như gần mà rất xa xôi………

2 năm sau, Vũ Hạ từ bỏ Thanh Hà, hắn quyết định, tình yêu dành cho Thanh Hà đã hết, nhiều tiếc nuối, nhiều ân hận, giờ đã không quan trọng nữa rồi…

Hắn một lần nữa gặp người hắn yêu, oan trái, cô ấy cũng chính là con người, giờ hắn quyết sẽ không thể một l

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hoc-vien-ac-quy*