Chồng Lưu Manh

Table of Contents

# Chồng Lưu Manh

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Hạ Tử Đàm, chuyên gia thiết kế thời trang người Hoa đứng đầu Paris. Ngoài tài năng xuất chúng, anh còn dịu dàng đa tình, muốn đăng kí nhãn hiệu độc quyền. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chong-luu-manh*

## 1. Chương 1

Paris, bờ sông Sen, nơi xa có thể thấyđược một cầu đá hình vòm, vô cùng xinh đẹp, bên dòng sông đầy cây xanh,trên bệ cửa sổ trồng đầy hoa, giờ phút này cũng bị tuyết tháng mười mộtdính một tầng màu trắng rất mỏng. Lam Hiểu Hi đứng trước công ty thiết kế thời trang có lối thiết kế của thế kỉ mười tám, khuôn mặt cháu gáiphương Đông xinh đẹp ngọt ngào, so với người phương Tây thì dáng ngườinhỏ nanh, hơn nữa trên người cô mặc trang phục màu sắc chói mắt hơnnhững người ở Paris, khiến người khác chú ý đến. Tóc xoăn ngắn của cô xõa tung, rủ xuống vòng tai màu bạc, áo khoác xanh biếc bó sát vùng eo, trên cổ quấn thêmmột khăn quàng cổ loại lớn màu hồng phấn, nửa người dưới mặc người quầntây bó, giày bốt cao, đứng điếm trên đường cái, giữa vùng tuyết nhẹ bay, cô chỉ ngưỡng mặt, dùng đôi tay đang hứng vài bông tuyết bay lạc, mặtcười rực rỡ, hình như cô đã quên mất cái lạnh. Nụ cười như vậy, tự do như vậy, so vớinhững người đi đường đang vội vã tránh tuyết trên đường cái, không thểnghi ngờ rở thành một phong cảnh chói mắt đẹp đẽ. Hạ Tử Đàm bị một hình ảnh này hấp dẫn thật sâu. Từ phương hướng của anh nhìn lại, mặcdù chỉ nhìn thấy gò má của cô gái, nhưng cô ấy nở nụ cười như nắng ấmtrong bông tuyết rực rỡ, hồn nhiên ngây thơ như trẻ cháu, thậm chí trênngười còn mang theo một tia hấp dẫn của phụ nữ, không khỏi làm ngực anhkhẽ chấn động . . . . . . Đó là một loại cảm động, giống như bởi vì cô hạnh phúc mà cảm thấy mình cũng bị loại hạnh phúc ấy lây sang. Rõ ràng là người không quen biết, anhkhẳng định có thể cô là người mới đến, nhưng bất kể là vì nguyên nhângì, nhìn hình ảnh như vậy, khóe môi anh cũng không tự giác lộ ra mỉmcười. Mặc áo khoác màu cà phê (màu nâu đậm), quần dài màu đen, cộng thêm mũ lông thú đội trên đầu, dáng người caolớn tuấn tú chậm rãi tới cô gái ấy, bởi vì nơi anh muốn đến, là tòa nhàtrước mặt cô gái kia, mà cô, có thể nói là đang chặn đường đi của anh.

“Tìm người ư?” Hạ Tử Đàm dùng tiếng Nhật hỏi. Nghe giọng nói dễ nghe lại mê người,Lam Hiểu Hi quay mặt sang, vốn là nụ cười rất sáng chói, bởi vì nhìnthấy anh mà càng thêm rực rỡ, mắt của cô lấp lánh, mặt cô cũng thế, đókhông phải là nụ cười của cô gái đối với người đàn ông mình ngưỡng mộ,mà là một niềm vui sướng tự nhiên, mừng như điên. “Hạ Tử Đàm?” Cô dùng tiếng Trung hỏi,nhưng mà, giống như căn bản không đợi anh trả lời, cô hướng về phía anhvừa rực rỡ cười.”Rốt cuộc tôi cũng gặp anh được! Tôi còn cho là hôm naykhông thấy được anh, vậy ta thì xong rồi! Trời ạ, Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, thật sự là quá may mắn, thật là vui!” Đúng vậy, cô rất vui vẻ, cái đó, ai nhìn chẳng thấy. Nhưng, anh không nghĩ tới cô gái nàytới tìm anh, anh liếc mắt nhìn chiếc mũi hồng hồng của cô, đột nhiên cầm tay cô, quả thật là lạnh. “Khí trời lạnh như vậy, sao không mangbao tay?” Anh cũng dùng tiếng Trung hỏi.”Cô đến từ đâu? Đài Loan? Đứng ở đây bao lâu rồi? Đừng nói với tôi, cô đứng trước cổng công ty là vì chờ tôi chứ?” Anh căn bản không biết cô gái này, thế nhưng rõ ràng là cô đang đợi anh. “Đúng vậy.” Lam Hiểu Hi le le lưỡi,nhận ra anh đang mắn tay cô thật chặt, vội vàng rút về, móc danh thiếptrong áo khoác đưa cho anh.”Tôi là chuyên viên chi nhánh công ty thờitrang SS tại Đài Loan, tôi đã rất nhiều lần gọi điện thoại đến đây,nhưng vẫn không liên lạc được với anh.” Hạ Tử Đàm nhếch môi, liếc danh thiếpmột cái, biết đây là một nhà nhãn hiệu thời trang Á châu có tiếng, tổngcông ty đặt tại Nhật Bản, Đài Loan Đài Bắc là công ty cháu, năm gần đây, đang tích cực xâm nhập thị trương thời trang Trung Quốc, lập công tytại đây, cũng coi như là có danh tiếng. Cô không liên lạc được cho anh, đó là đương nhiên. Anh Hạ Tử Đàm chuyên gia thiết kế thờitrang người Hoa đứng đầu Paris, danh tiếng được người biết tới khôngnói, chỉ là các công ty muốn làm nhà độc quyền tiêu thụ trang phục củaanh, một năm không dưới chục nhà, chứ đừng nói là đến từ công ty Á châu, thiết kế trang phục của anh luôn luôn chỉ tiêu thụ ở Âu Mĩ, đây là quitắc. “Cái đó. . . . . . Bọn họ nói hôm nayanh sẽ không tới, nhưng mà khách sạn tôi đặt tạm thời xảy ra chút vấnđề, cũng không còn chỗ nào đi, cho nên muốn ở đây thử vận may một chút.” Hạ Tử Đàm chau mày, nên nói cô ngây thơ hay là ngu? Tại sao cô cho rằng chỉ cần liều lĩnh ngàn dặm xa xôi tìmtới cửa, có thể kí kết hợp đồng? Buồn cười nhất chính là, thậm chí ngaycả khách sạn đặt cũng có vấn đề? “Vào đi.” Anh nói, xoay người giúp cômang hành lý, cô đuổi kéo đồ đạc của mình về, thế nhưng anh lại đưa taybắt được tay của cô, đương nhiên đem cô tới tận cửa. Không chỉ như thế, vừa vào cổng chínhcông ty, anh liền để người đem sữa nóng, món điểm tâm ngọt cùng bánhbích quy lên, chồng chất lên nhau trên một khay mâm sứ, đặt trước mặtcô. Lam Hiểu Hi đang cầm sữa tươi ấm, uốngmột ngụm thì thở một hơi, thỏa mãn giống như mèo cháu đang nhấm nháp bữa tiệc lớn, khuôn mặt trắng trẻo nõm nà, mắt to đen láy, tóc ngắn uốnlên, xinh đẹp trong sáng, quần áo trên người lại lộ ra một loại cảm giác rất tự nhiên mà thời thượng, cũng mơ hồ để lộ ra sự chuyên nghiệp trong cách phối đồ của cô. Hạ Tử Đàm ngồi đối diện cô, quan sát cô từ đầu đến chân, giờ phút này, anh đã cởi áo khoác ra, áo len màu đen,trên cổ quấn chiếc khăn quàng màu xanh lá, tôn lên vóc người mạnh mẽ,đơn giản mà lại thanh nhã. “Anh rất tao nhã mà dịu dàng như lờiđồn.” Cô cười meo meo uống sữa nóng, cảm thấy người đàm ông này thậttốt, sớm biết Hạ Tử Đàm bình dị gần gũi như thế, cô sớm bay đến Paristám trăm năm trước rồi. “Vậy sao?” Hạ Tử Đàm mỉm cười nhưcũ.”Lời đồn đãi còn bao gồm cái gì? Chơi bời trăng hoa? Thay đàn bà nhưthay áo? Mắt dán trên đỉnh đầu? Trong mắt không có người khác? Chậcchậc, để tôi suy nghĩ thêm, đúng rồi, còn có người nói tôi là du côn,nói hãng thời trang của tôi chẳng có gì hơn người, chẳng qua là có khuôn mặt đẹp cùng với thế lực sau lưng mạnh mẽ, chẳng có tài cán gì, đúngkhông?” Lam Hiểu Hi nháy mắt mấy cái, an tĩnh uống một hớp sữa nóng, sau đó lại thêm một ngụm. Cô có thể làm bộ như không biết những lời đồn kia sao? Khụ khụ khụ, đột nhiên bị sặc sữa tươi, cô che miệng ho khan vài tiếng. chẳng biết lúc nào mà Hạ Tử Đàm đã đứng phía sau cô, một bàn tay to vỗ nhẹ lưng cô. “Về đi.” Anh nói thẳng, không có ý định cho cô bất cứ hy vọng nào.”Thiết kế trang phục của tôi không thích hợpvới người Châu Á, cho nên sẽ không tiêu thụ ở bất cứ một quốc gia nàothuộc châu Á, tất nhiên không thể ký hợp đồng độc uyền tiệu thụ sản phẩm ở châu Á với cô được.” Cô ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn anh, nhịp tim giống như ngừng đập. Người đàn ông này sao vậy? Một giâytrước còn đối xử với một người xa lạ dịu dàng như nước, bình dị gần gũikhiến cô không thể tin, một giây sau lại rất gọn gàng dứt khoát, hoàntoàn phá hủy hi vọng của cô! Hạ Tử Đàm híp mắt cười.”Tôi sẽ khôngthay đổi ý định chỉ vì cô bay hơn 10 tiếng đến đây, lại đứng trước cổngcông ty chờg thiếu chút nữa ngất xỉu, đương nhiên, cũng sẽ không vì nụcười ngọt ngào đáng yêu mà bị hấp dẫn phải thay đổi chủ ý, nước mắt cũng vậy à, nếu cô quyết định dùng mấy cái chiêu này trước mặt tôi, có thểdừng lại rồi.” Lam Hiểu Hi nhìn anh, bên môi còn dínhsữa tươi màu trắng, cô liếm liếm, nhìn ánh mắt trong suốt tinh khiết của anh.”Trang phục của anh không thích hợp người Châu Á, vậy thì thiết kếthích hợp người Châu Á, không phải anh là người lai giữa Trung-Nhật sao? Anh là người Châu Á, tại sao không thể thiết kế quần áo cho người Châu Á mặc?” Điểm này, cô không thể hiểu. Nếu đã dùng tiền để đến Paris, đươngnhiên là cô đã tìm hiểu người đàn ông rất cẩn thận, nhưng góp nhặt tintức trên báo mấy năm qua, chỉ có các loại tin như từ nhỏ anh đã bộc lộtài năng, vẽ tranh rất đẹp, giật rất nhiều giải thưởng, nhưng khiếnngười khác phải tròn mắt là, sau khi lớn lên, anh lại theo cháu đườngthiết kế thời trang, rất ít khi vẽ tranh. Hay là —— Người đàn ông này vừa ra đời, là cháu trai duy nhất của tập đoàn may mặc Nghiệp Long lớn nhất NhậtBản, cho dù chỉ là cháu trai, nhưng là người thừa kế duy nhất, sinh ratrong gia đình gia thế bối cảnh như thế, nên anh thường xuyên đến Paris, tác phẩm lại luôn lập dị, không ngờ được, mỗi lần có một kiểu trangphục mới của anh, thì nó tạo thành trào lưu….., nhận được nhiều lời khen chê. hoặc là —— anh là người đàn ông hoàngkim đọc thân tại Paris, hôm nay có xì căng đan với danh nhân nào đó,ngày mai lại cùng người mẫu nói chuyện ở quán ăn…. Cô nghe quá nhiều, nhìn quá nhiều, dùsao ấn tượng đối với Hạ Tử Đàm chính là một công tử phong lưu, vừa ducôn lại vừa đào hoa, nhưng, cô lại cực kỳ thích các mẫu thiết kế y phụccủa anh, đó là một cảm giác không nói lên lời, hấp dẫn, lại thiết kế racác kiểu hợp với phái nữ rất tỉ mỉ. Cô có thể hiểu theo lời anh, thiết kếấy không thích hợp với người Châu Á, bởi vì nếu để người Nhật Bản hoặcĐài Loan mặc, chính xác là sẽ thiếu phần hào phóng cùng hấp dẫn mà anhmong muốn, nhưng, căn bản cô không rằng đây là vấn đề lớn lắm, cô tínnhiệm anh, hoặc giả so cô vốn cho rằng hơn nhiều hơn thôi. cháu mắt thâm thúy của Hạ Tử Đàm yên lặng rơi vào trên mặt cô. Cô gái này. . . . . . Là người dầu tiên dám hỏi anh vấn đề này. Đúng vậy, anh chính là người châu Á, tại sao không thiết kế người quần áo để người Châu Á mặc? Hỏi rất hay, có khuôn mặt chấu Á thìsao, anh không muốn, không được à? Người nào quy định người châu Á nhấtđịnh phải thiết kế quần áo cho người Châu Á mặc? Anh là nhà thiết kế hay cô là nhà thiết kế hả? Hạ Tử Đàm thoải mái ngồi ghế sa lontrên lan can, ánh mắt mang theo ý cười.”Dĩ nhiên là tôi có thể thiết kếtrang phục phụ nữ châu Á, nhưng, cô phải biết rằng muốn thiết kế thìphải có cảm hứng, bên cạnh tôi lại không có một người cháu gái phươngĐông nào để kích thích cảm hứng của tôi . . . . . Hay là, cô có thể đấy? Ví dụ như cởi hết quần áo, làm người mẫu của tôi…? Nếu như cô đồng ý,tôi có thể suy nghĩ thật kỹ khả năng này, ừ?” Cái gì? ! Cởi hết quần áo để làm người mẫu cho anh ta lấy nguồn cảm hứng ư? Lam Hiểu Hi không thể tin được , côquay đầu nhìn chằm chằm anh.”Tôi không ra rằng anh là người đàn ông nhưthế! Hạ Tử Đàm, anh làm tôi thất vọng quá!” Hạ Tử Đàm vẫn cười, mắt rũ xuống.”Tôilà loại đàn ông thế nào? Ngay cả dũng khí cởi quần áo làm người mẫu đứng trước mặt tôi cũng không có, việc gì tôi phải thay đổi quy tắc trò chơi chỉ vì cô? tiểu thư Lam Hiểu Hi, không làm thì sẽ không có, nếu như côlàm không được, thì trở về nhà đi, Hạ Tử Đàm tôi cũng không hi vọng vàongười khác để sống.” hốc mắt Lam Hiểu Hi hồng hồng, mặc dùcảm thấy bị làm nhục, nhưng cảm thấy lời của anh không sai, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản bác như thế nào. Cô đứng dậy,kéo hành lý đẩy ra khỏi cửa phòng làm việc, gió tuyết càng lúc càng lớnthổi qua mắt cô, nhiệt độ hạ xuống khiến cô rùng mình một cái. Mới tháng mười một, khí trời quỷ quái gì vậy? Trời giao trách nhiệm lớn lao chongười, thì người ấy phải chịu khổ rất nhiều, lao động rã rời gân cốt,gầy như da bọc xương. . . . . . Cô vừa đi vừa nói thầm, tay kéo hành lýcũng sắp đông cứng rồi, nhưng vẫn bông tuyết bay múa đầy trời, mà LamHiểu Hi vẫn luôn nở nụ cười như đóa cười. Bước chân dừng lại, để hành lý một bên, cô ngưỡng mặt hứng tuyết ven đường nghịch nghịch, muốn quên đề nghị ghê tởm của gã đàn ông kia. Nhưng, thật khó, cô phải lấy dũng khílớn nhất mới được công ty giao sứ mạng thần thánh này, một mình bay đếnParis, tính toán kháng chiến lâu dài với người đàn ông này, tại sao cóthể cứ dễ dàng bỏ cuộc nửa đường như vậy được? Lỡ người đàn ông chỉ hù dọa cô, nên mới mở miệng nói lên loại yêu cầu đó? Cởi hết quần áo làm người mẫu. . . . ..nghĩ đến khiến cô cực kì xấu hổ! Không nghĩ tới người đàn ông nhìn dịudàng hòa nhã như thế, lại nói ra những lời khiến người ta nghe mà ghêtởm. Nhưng, nếu như anh nói là sự thật? Chỉ cần cô nguyện ý làm người mẫu cho anh, anh sẽ xem xét đến chuyện kí hợp đồng với SS sao? Mà anh là nhân vật cao cao to to ở đây, muốn cô làm người mẫu, phải là người mẫu thôi chứ? Sao phản ứng hồi nãy của cô lại nóng nãy như vậy? Giống như anh là tên dâm ô, nói rõ muốn ăn đậu hũ của cô . . . . . Lam Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy có chút ủ rũ, đôi tay vuốt vuốt mặt, thật băng, nhưng cô phát hiện mình có chútkhông tỉnh táo lắm. cái thành phố Paris này không thích hợp với cô, mới xuống máy bay đã gặp mưa tuyết, nhà nghĩ có sai sót phảisữa chữa đến ngày mai, thật vất vả đợi được nhà thiết kế Hạ, lại cáukỉnh với người ta, xách theo hành lý xoay người rời đi, hiện tại khôngcó chỗ để đi, tối nay cô có thể phải ngủ tại hành lang sân bay, trở vềvới hai tay trống trơn, vé máy bay là tiền của cô, còn có thể bị công ty đuổi việc nữa. . . . . . Không được! Tuyệt đối không được! Lam Hiểu Hi cô không muốn như vậy! Nghĩ tới, Lam Hiểu Hi kéo hành lý quay lại gian phòng làm việc kia, khuôn mặt nho nhỏ có một cỗ kiên định quyết tâm ——“Cô ta đã trở lại, nhưng vẫn đứng ở trước ngưỡng cửa trên đường cái, không chịu vào.” Trợ lý Meg đột nhiên mở miệng. Anh đang nhắc đến nhà thiết kế Hạ, làmngười ta tức giận bỏ đi, còn mình thì lại đứng ngồi không yên, nhưng mà, vị này lại không chịu nhận, chỉ nhẹ nhàng nâng mắt, liền cúi đầu tiếptục lật xem tạp san Paris Fashion Magazine (tạp chí thời trang) mới ra. “Cô ta tính đứng đấy cho đến khi trờisáng sao? Ngoài trời tuyết rơi càng lớn rồi.” Trợ lí Johnson cũng bưngmột ly cà phê nóng, rỗi rãnh đi đến trước cửa sổ, dùng tiếng Pháp kêuloạn lên.”Nhìn kìa, cứ theo đà này, mặt đường sẽ đóng băng mất, cô békia có trượt chân thì người người đi đường không ai phát hiện, sau đóchết rét trên đường!” “Chuyện hoang đường!” Meg nói tiếp, độc địa không kém.”Nhiều lắm thì bị đông lạnh ngất xỉu và đưa vào bệnh viện thôi! Mà cô bé kia nói tiếng Pháp không lưu loát mấy, tối nay có thểvào bệnh viện cũng tốt, tốt hơn nhiều so với việc thi thể bị đông cứngngoài đường.” “Ừ, nói như vậy cũng không còn lỗi, hivọng bệnh viện sẽ nguyện ý chứa chấp cô ta cả đêm.” Johnson uống một hớp cà phê nóng, trở về chỗ ngồi của mình. Phòng làm việc trong có máy sưởi, hơnnữa bố trí cũng rất tiện lợi, mỗi nhân viên đều có bàn ghế da riêng củamình, đặt tại góc làm việc, bày trên đó khay trà, cái ghế, ly trà ướphoa, còn có thể trải khăn. Thay vì nói gian phòng làm việc này gọi phòng làm việc, ở chỗ này, nhân viên ưa gọi nó là Đương gia (coi như là nhà), bởi vì nó so nhà còn thoải mái hơn, vừa tiến vào đã có thể ngửi thấy được hương cà phê, hương trà hoặc là mùi hoa. phòng làm việc của Hạ Tử Đàm ở tầngnăm, toàn bộ tầng này đều là không gian của anh, đây cũng coi là ngôinhà thứ hai tại Paris của anh cũng không quá đáng, bên trong cái gì cầncó đều có, không phải là anh thường ở đây, nhưng mà không gian này tuyệt đối rất kín đáo. Tầng bốn là không gian riêng của hai gã trợ kí thiết kế, tầng ba là một gian rất lớn dành cho tài liệu, sách…,tất cả đều liên quan đến thiết kế thời trang, tạp chí thời trang cácnước, tầng hai là để chứa vải vóc và các vật liệu cần thiết, tầng một là nơi các phụ tá tiếp khách. Quan trọng là, tính tất cả nhân viên, kể cả ông chủ và mấy người thường xuyên không đến, chỉ có sáu người. Một ngôi nhà cổ xưa với kiến trúc thếkỷ mười tám, lại chỉ để cho sáu người bọn họ độc chiếm, trên đời này nào có một công ty có thể làm được như vậy? Cho nên, gian phòng này rất ítkhi có người vào, để ông chủ bọn họ – Hạ Tử Đàm có không gian riêng đểthiết kế. Tựu như hiện tại, giờ phút này, nên xửlý cô gái bên ngoài đang bị đông cứng như thế nào đây, ông chủ bọn họđang tìm cảm hứng mà. Nhưng hôm nay, thiết kế Hạ không biếtlàm sao, tâm cực kỳ sắt đá, mặc cho bọn anh bên cạnh của kêu nửa ngày,một chút động tĩnh cũng không có, cho đến —— “A! Cô ta té bất tỉnh!” Meg kêu to một tiếng này, giống như là thức tỉnh cháu thú đang ngủ mê mang. Có một tiếng khẽ nguyền rủa, bọn họcuối cùng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của thiết kế Hạ như gió một quétqua, vọt ra khỏi đại môn. . . . . . ★★★ Khi khuôn mặt anh tuấn phong đái trước mặt Lam Hiểu Hi, Lam Hiểu Hi có chút kinh sợ, sững sờ lên khuôn mặtngười đàn ông đột nhiên xuất hiện trước khung cảnh tuyết bay trên bầutrời. Hạ Tử Đàm cũng bị cô dọa sợ hết hồn, cô gái này căn bản không phải té xỉu, đôi mặt tròn xoe kia đã chứng minh điểm này. “Cô đang giở trò quỷ gì hả?” Anh bỗng dưng hét lên. “Tôi. . . . . .” “Cô là đứa trẻ ba tuổi sao? Không biếtcái kiểu nằm này giống thi thể trên mặt tuyết à? Cả buổi chiều cô chơituyết chưa đủ sao, bây giờ lại còn nằm xuống nhìn tuyết?” Anh tiếp tụchét. Cái gì mà người đàn ông dịu dàng, cáigì mà người đàn ông độc mê người, những thứ danh hiệu xinh đẹp này đềubị anh ném sangc một bên, giờ phút này anh chỉ muốn mắng chửi người, nếu như người trước mắt là cháu trai, có thể anh đã tay đánh người rồi. Tay của anh giơ lên, đem cô gái từ trên đất tuyết kéo —— Lam Hiểu Hi đứng dậy, lại đứng khôngvững lắm, một bàn tay rất nhanh ôm lấy hông của cô, mới không để cô ngãvào trong tuyết lần nữa. “Cám ơn. . . . . .” Cô ngưỡng mặt lênnói cám ơn với anh, nhìn anh vẫn còn trừng cô, đầu của cô lập tức hạthấp xuống.”Cái đó. . . . . . không phải là tôi nằm trên mặt đất nhìntuyết đâu. . . . . . Là bởi vì chân đông cứng, có chút tê tê , muốn ngồi một chút, không nghĩ tới cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất, chắc do mệt, cho nên không bò dậy được. . . . . . Sau đó anh xuất hiện. . . . . .” Bây giờ đang trách anh xuất hiện quá sớm sao? Hạ Tử Đàm chau mày, cơn giận còn chưa tan, nghe cô gái nói tiếp—— “Cũng không phải tôi ngu ngốc, làm saocó thể nằm trên mặt đất nhìn tuyết chứ. . . . . . Anh cũng có thể tựmình nằm nhìn đi, bông tuyết bay tới trên mặt rất lãng mạn, tôi cũngnghĩ nằm dưới đất không tồi. . . . . .” Cô không nói nữa, đầu cúi thấp . Câu nói ‘tôi cũng nghĩ nằm dưới đấtkhông tồi’ ngừng lại, không đầu không đuôi, vốn cũng không liên quan đến chuyện của anh, nhưng lại khiến anh cảm thấy khí huyết không thông,toàn thân đều không thích hợp. Hạ Tử Đàm chờ, muốn cô nói xong, nhưngcô không nói, chấm hết, cố ý khiến anh bất an cùng áy náy sao? Cô quêncô và anh một chút quan hệ cũng không có à? Cho dù anh là người dịu dàng cũng sẽ không để quá nhiều đến một người xa lạ. Anh là muốn nói như vậy, nhưng chẳngbiết tại sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo, một giây sau chính anh không những không phải quay đầu đi, ngược lại đưa tay ra bắt được cánh taysắp đông thành que kem của cô, cứ như vậy trực tiếp đem cô cùng hành lýkéo vào trong phòng làm việc—— “Ơ? Không có té xỉu?” Johnson thở nhẹ một tiếng. Meg trợn trắng mắt.”Té xỉu thì sao cóthể đi được? Còn nữa…, nếu như cô ta té xỉu thật, cậu cho rằng chúng tasẽ tiếp tục ngồi vẽ được sao?” “Tôi uống cà phê mà!” “Cho nên nói cậu máu lạnh vô tình, không giống người, mà giống Vampire (ma cà rồng)!” “Làm sao cậu biết Vampire sẽ máu lạnh vô tình?” “Biết thế là được. . . . . .” Meg nhìnchằm chằm hai người kia, trơ mắt nhìn thiết kế Hạ kéo một người đi lêntầng.”chậc chậc, không thể nào? Anh ta muốn kéo cô ấy đi đâu?” Vào lúc này, đổi lại là Johnson mắttrợn trắng.”Lên một lúc mấy tầng, còn có thể nơi nào? Đương nhiên là tới phòng của ông chủ Hạ, nơi đó có giường, có phòng tắm, còn có phòng bếp, đối với một cô gái phương Đông tối nay không chỗ nào để đi mà nói, đókhông phải là nơi hoàn mỹ nhất sao?” Đương nhiên, là hoàn mỹ nhất . Chỉ là một gã đàn ông lôi kéo một cô gái đi gian phòng, luôn khiến người ta suy đoán những chuyện kế tiếp….. Ở trong mắt người khác, hoặc giả như thế, nhưng đối với Lam Hiểu Hi mà nói, trừ cảm động vẫn là cảm động. Lam Hiểu Hi ngoan ngoãn để cho anh lôi kéo cô đi, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn bàn tay đang chạm vào cô. Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, bá đạo. . . . . . Rồi lại ấm áp. Có thể cả đời này cô cũng sẽ không quên…. Tuyết mùa thu trong hoàng hôn Parisrơi, một bàn tay ấm áp xinh đẹp, đã từng vững vàng dắt mình, đem cô từtrong rét lạnh của gió tuyết mà mang tới một căn phòng ấm áp….

## 2. Chương 2

iường siêu lớn, ngủ dậy tới chiếc gốimềm nhũn, giường này còn đẹp hơn cả giường ở khách sạn, ô cửa sổ gỗ màuxanh, sàn nhà cũng bằng gỗ, rèm cửa sổ màu trắng, còn bàn nhỏ cộng vớighế sô pha cạnh cửa sổ, toàn bộ đều đẹp đến không thể nói gì thêm. Lam Hiểu Hi mở mắt nằm trên giường, đời này dù có mơ bao nhiêu giấc cũng không mơ được cảnh thế này, cô lại ngủ trên giường của đại danh đỉnh đỉnh Hạ Tử Đàm. . . . . . Được rồi, cáinày cũng không thể gọi là phòng của anh ta, mà là phòng làm việc, nhưngai đã tới nơi này, tuyệt đối sẽ thừa nhận nó là căn phòng rất đẹp rấttuyệt, về phần phòng làm việc là mấy cái bàn ghế dựa vào cửa cầu thangkia cơ, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô cònkhông dám tin rằng, người đàn ông kia lại chứa chấp cô, còn cho ăn choở, so với phục vụ của khách sạn chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì côchính miệng ăn mỳ Ý mà người đàn ông kia nấu, quả thật chính là món ănsáu sao. Cho nên, cho tới bây giờ, nằm ở trên giường lớn nhìn trần nhà màu xanh, cô còn cảm thấy mình giống như đang nằm mộng. Cảnh trong mơ, luôn luôn có lúc phải tiêu biến, hôm nay, người đàn ông kia sẽ đuổi cô đi chứ? Đang nghĩ đến chỗ này, thì một chuông quen thuộc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng—— Lam Hiểu Hi vừa lấy điện thoại di động, mới ‘alo’ một tiếng, liền bị giọng nói với thanh “đố” (nốt nhạc đô: âm cao, ở đây chỉ tiếng thét chói tai) của đối phương dọa sợ hết hồn.

“Lam Hiểu Hi, cô ở khách sạn nào hả? Tại sao tôi gọi điện thoại đến khách sạn mà cô đặt trước thì người ta bảo là không có, hả?” Đầu bên kia điện thoại, là cấp trên của Lam Hiểu Hi, quản lý Lô Mỹ Lâm, cô ta chính là người giao nhiệm vụ nàycho cô, hơn nữa chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nếu côkhông ngưỡng mộ tài năng thiết kế của Hạ Tử Đàm, nếu cô không muốn tớiParis một chuyến, cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn làm theo. “Báo cáo quản lý, khách sạn mà tôi đặt gặp chút vấn đề, cho nên bây giờ, tôi ở. . . . . . Ở chỗ khác.” “Chỗ nào?” “Việc này không quan trọng, quan trọng là tôi đã gặp Hạ Tử Đàm.” “Cái gì? Cô gặp anh ta? Thật ư? Rồi sao nữa, anh ta đồng ý chưa?” “Không, anh ta một mực……” “Bất kể anh ta ra điều kiện gì, cô cũng phải làm theo!” “Nhưng mà. . . . . .” “Đừng nói nhưng mà! Cô cho rằng công ty chịu để tiền không cho cô bay một chuyến đến Paris sao? Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cho nên mới giao nó cho cô đấy, cô có sự chuyên nghiệp, lại biết tiếng Nhật, Anh, cũng hiểu một chút tiếng Pháp, nếu không tôiđã sớm tự mình bay qua đó rồi. Tóm lại, cô nhất định phải cố gắng thuyết phục anh ta, đây là việc rất quan trọng đối với việc SS phát triển, chỉ cần có thể ký hợp đồng, hai người chúng ta có thể thăng quan phát tàirồi, cô phải cố gắng, biết không? Tôi không cho phép cô mắc sai lầm gì!Nghe rõ chưa?” “Quản lý. . . . . .” “Được rồi, bây giờ tôi có việc, khôngthể nghe cô nói nữa, dù sao cô nhất định phải hoàn thành nó, nếu khôngthì cô đừng trở lại!” “Tút” một tiếng, đối phương cúp điện thoại. Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm điện thoại di động, rất muốn mắng thô tục. Ả này sao lại cố gắng bức bách cô nhưthế chứ? Cô có thâm cừu đại hận gì với ả? Từ khi ả vào công ty, đã bắtđầu chèn ép cô rồi, giống như không thể đem cô đuổi ra ngoài thì chếtkhông nhắm mắt! Nhìn chằm chằm, điện thoại di động lạivang lên, màn hình hiện lên tên người gọi, cô vội vàng bắt máy, ngheđược giọng nói âm ấm của đối phương từ trong điện thoại truyền tới. “Là anh, ngủ dậy chưa?” Hà Mân là bạn trai của cô, là quản líSS, chuyên mở ra sự phát triển của thị trường trang phục, mà cô làchuyên phụ trách khai phá các sản phẩm mới của nhiều quốc gia, hai người biết nhau đã lâu, tuy nhiên hai tháng gần đây mới bắt đầu chính thứcqua lại, cái gọi là chính thức, chính là khi tan việc về thì hẹn hò vớinhau. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô cũngkhông có thói quen hai người, thường ngày cùng ăn cơm, xem phim, nắmtay, ôm thì cũng ôm qua, nhưng không tiến hành bất kỳ giai đoạn thân mật nào khác, có thể hai người còn chưa chuẩn bị tốt, có lẽ là chỉ có côcòn chưa có chuẩn bị xong, đáp án này — cô không biết. “Tối hôm qua quá vui nên vẫn không ngủ được, cho nên bây giờ có chút đau mắt.” Giọng cô làm nũng. Giờ khắc nà,y ở Paris nghe được giọngnói của Hà Mân, cảm thấy rất kì quái, giống như khoảng cách của haingười lại thân mật hơn khi Đài Bắc một chút, hoặc có thể là do cô mộtthân một mình bên ngoài chăng? “Vất vả cho em rồi, Hạ Tử Đàm là ngườikhông dễ dàng giải quyết, có thể phải tốn nhiều thời giờ thuyết phục anh ta, nếu như thành công, em chính thần hộ mệnh của công ty chúng ta rỗi, tổng giám đốc có thể thăng chức cho em nữa đấy!” Lam Hiểu Hi cười.”Nói không chừng đó. . . . . .” “haha! Chắc lúc đó anh phải nhờ anh hào quang của em rồi!”Ha ha ha, Lam Hiểu Hi sáng sủa cười to, tiếng cười kia truyền tới bên ngoài phòng làm việc, khiến khóe môi HạTử Đàm đang chuẩn bị bữa ăn sáng không khỏi cũng nâng lên. Không tệ, còn cười được. Thế thì khi anh mở miệng đuổi cô đi, cô sẽ đáng thương khóc cho anh nhìn ra sao đây? ★★★ Một bàn bữa ăn sáng nóng hổi, có càphê, sữa nóng, phô mai trứng sandwich cắt thành hình tam giác, mùi thơmbốn phía, còn thêm chân giò hun khói, một tô salad đủ màu. Lam Hiểu Hi nhìn Hạ Tử Đàm tự mình giúp cô chuẩn bị bữa ăn sáng, nhìn lại tấm lưng mê người của anh đang bậnrộn trong phòng bếp, ánh mắt của cô rất buồn bã. “Đã nhiều rồi, không cần lấy thêm đâu.” Hạ Tử Đàm nghe tiếng sửng sốt, quay đầu lại cười nhìn cô.”Tôi biết cô có thể ăn rất nhiều, hơn nữa bữa ăn sángrất quan trọng, nên cô ăn nhiều một chút.” Cái gì mà” Tôi biết cô có thể ăn rất nhiều”? Cứ như nói cô giống heo. “Tôi sẽ không đi.” Cô đột nhiên nói. Cô biết anh nhất định muốn đuổi cô đi, mới sáng sớm liền tự mình làm thứnày, anh thật là một người siêu cấp dịu dàng, ngay cả từ chối người khác cũng dịu dàng như thế. Hạ Tử Đàm chau mày, ngồi đối diện cô.”Ý cô là sẽ không đi khỏi đây ư? Bởi vì giường quá thoải mái, hay là mónăn tôi làm quá ngon?” Không buồn cười. Lam Hiểu Hi rất nghiêm túc nhìnanh.”Anh đã nói, chỉ cần tôi nguyện ý làm người mẫu cho anh, anh sẽ nghĩ đến việc giao độc quyền về trang phục cho tôi, đúng không?” Hạ Tử Đàm nhìn cô, nhìn vẻ mặt nghiêm túc vừa khẩn trương, cũng biết cô bé này đã quyết định. “Chỉ là nghĩ lại, không phải nhất định, nếu như cô cởi quần áo, chưa chắc đã khơi nguồn cảm hứng của tôi.” Anhlãnh khốc nhắc nhở. “Tôi biết rõ. Tôi chỉ muốn xác định một chuyện —— anh nói người mẫu, chỉ là người mẫu thôi, đúng không? Ý củatôi là. . . . . .” Cô len lén dò xét anh một cái, mới nhỏ giọng mà nói:“Anh không phải là muốn người mẫu ngủ cùng anh chứ?” Bên trong phòng, im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Tim của Lam Hiểu Hi đập nhanh, anh vẫn nhìn chằm chằm cô, khiến đầu cô càng ngày càng cúi thấp. Kỳ quái, lá gan của cô không coi là nhỏ, tại sao mỗi lần người đàn ông này nhìn cô thì cô lại muốn tránh né chứ? “Cô cho rằng tôi giống như mấy gã đànông khác sao, cần dùng loại thủ đoạn này tìm phụ nữ để lên giường à?”Anh đột nhiên cười.”Coi như tôi muốn tìm thật, cũng sẽ không tìm cô đâu, phụ nữ của tôi phải có dáng người đẹp, ít nhất thì ngực phải 36 D (tầm 90cm) trở lên, theo tôi thấy, cô không đạt.” “Phải . . . . . Không đạt.” Đầu của côcúi thấp hơn trước, đôi tay không nhịn được bắt chéo trước ngực, ngăncản ánh mắt anh không ngừng dò xét. Hạ Tử Đàm buồn cười nhếch môi, nóitiếp: “Đợi lát nữa cô cởi hết quần áo, lúc đó tôi có thể tận mắt nghiệmchứng, hoặc là tôi có thể đã đoán sai, đã hạ thấp cô cũng không biếtchừng.” “Chờ một chút?” Cởi hết quần áo? Cuối cùng cô cũng ngảng đầu lên. “Ừ, sau khi ăn xong bữa ăn sáng.” Anh mỉm cười, tâm tình thoạt nhìn không tệ. Xem ra anh chuẩn bị bữa ăn sáng hôm nay, cô bé này sẽ ăn rất ít, anh rất tò mò. “Tại sao?” Nghe được bốn chữ ‘cởi hết quần áo’ này, đầu của cô vẫn bị oang oang lên. “Không phải cô nói là muốn làm ngườimẫu của tôi sao? bình thường người mẫu của đều không mặc quần áo, nếu cô sơ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Trên thực tế, anh thật đang đợi cô bỏcuộc nửa đường, coi như người ra điều kiện này là anh, nhưng từ đầu tớiđuôi, anh đều không cho rằng cô gái này làm được. “Tôi không cần. . . . . .” “Rất tốt, lát nữa tôi tự mình đem cô đến sân bay.” “Tôi là nói tôi sẽ không bỏ cuộc.” LamHiểu Hi giương cao cằm, kiên định nhìn anh, nụ cười sáng lạn giắt trênkhóe miệng.”Tôi nhất định sẽ cố gắng khiến anh có cảm hứng, tôi tintưởng anh nhất định có thể thiết kế ra trang phục đặc biệt cho phụ nữphương Đông, anh cũng sẽ nhất định ký hợp đồng.” Thật không biết, tự tin của cô đến từ đâu? Hạ Tử Đàm cười lạnh, dùng nĩa xiên một khối chân giò hun khói đưa vào trong miệng. Chờ lát nữa, cô sẽ cười không nổi. Cô sẽ khóc , nhất định sẽ khóc. . . . . . ★★★ Cả không gian tầng năm, cũng chỉ có hai người Hạ Tử Đàm và Lam Hiểu Hi. Tuyết đã ngừng, ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, xinh đẹp mà hiu quạnh. Hạ Tử Đàm mang đò vest trắng, vô cùngnhàn nhã ngồi trên ghế phủ da lông, trong tay bưng một ly cà phê mớipha, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mắt. Cô không khóc, không, phải nói cô chưakhóc, đầu ngón tay đặt lên một cái cúc áo, áo lót màu hồng như ẩn nhưhiện dưới lớp áo sơ mi, ngọn tuyết trắng đẫy đà vì cô không ngừng runrẩy mà nhẹ nhàng lắc lư, khiến tầm mắt anh không thể không bị hấp dẫnmột lúc. Cô cắn chặt lấy cánh môi, đôi môi cánh đào cũng mau bị cô giày xéo, rỉ ra một ít màu đỏ tươi không nên có. ánh mắt Hạ Tử Đàm hơi âm u, bên môi đãtừng có nụ cười bây giờ lại biến mất, ngay cả cà phê vẫn thích uống cũng trở nên vô vị chua chát. “Bỏ cuộc đi, cô làm không được.” Bàn tay thon dài khẽ lay cái ly, anh mắt đặt trên mặt cô mang theo ý lạnh. “Tôi có thể!” Lam Hiểu Hi cô cho tới bây giờ không phải là sẽ dễ dàng bỏ cuộc. “Vậy thì nhanh một chút, tính nhẫn nại của tôi có hạn.” Lời chưa dứt, chỉ thấy cô gái đã cởichiếc nút cuối cùng, rút đi áo khoác, lộ ra bầu ngực tròn căng với vòngem mảnh khảnh, đường cháug uyển chuyển có thể làm cho người ta mộngtưởng nhục cảm, cô không giống phần lớn phụ nữ phương Đông gầy như quecủi, ôm chẳng có cảm giác gì. Ánh mắt của anh cứ như vậy tùy tiện xem xét kỹ lưỡng, Lam Hiểu Hi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nhịn được dùng đôi tay ôm ngực, che kín tầm mắt của anh. “Còn chưa cởi hết mà đã biểu hiện như vậy sao, Lam Hiểu Hi tiểu thư.” Anh đùa cợt nhìn cô, có ý xấu nhắc nhở.Lam Hiểu Hi dùng sức cắn môi, cúi đầuthấp xuống, bàn tay hướng sau lưng, định cởi cúc áo lót ra, lúc này,điện thoại Hạ Tử Đàm vang lên, anh liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới,do dự có nên bắt máy hay không, mặc cho nó kêu ầm ĩ trong ánh nắng bìnhminh. Ngừng. Lại vang lên. Rốt cuộc, anh không tình nguyện bắt máy, bên môi cũng nổi lên nụ cười —— “Hello, bà ngoại, cháu đang nhớ tới bà, bà lại gọi cho cháu, chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm mà, bà có khỏe không?” “Tiểu tử thúi! Rõ ràng là bà bảo quảngia gọi điện thoại nhiều lần cho cháu, bảo cháu lập tức trở về Nhật Bản, cháu nghe nó giống như gió thoảng ngoài tai đúng không? Bà đã nói là bà đã sắp xếp xong xuôi việc xem mắt ỏ Nhật Bản, cháu không xuất hiện, bàphải đi xem mắt giùm cháu à? Nếu cháu không trở lại, bà sẽ giúp cháuchọn cô dâu, đến lúc đó cháu không thể từ chối.” “Bà ngoại, cháu nói rồi, cháu chưa nghĩ ——” “Đừng nói thêm gì, trước khi bà bướcvào quan tài, bà nhất định phải thấy cháu kết hôn, bà nghiêm túc đấy,nếu ba tháng nãy, cháu không tìm được cô giá để kết hôn, tất cả tài sảncủa bà sẽ làm từ thiện hết, một đồng cũng không để lại cho cháu, cháu có nghe thấy không?” Hạ Tử Đàm buồn bã than thở, ánh mắt lơđãng quét qua trước mặt Lam Hiểu Hi còn đứng phía sau, giờ phút này, côđang đưa lưng lại, có chút không biết làm sao nhìn ngoài cửa sổ, khítrời lạnh, cô run rẩy một chút, đôi tay xoa xoa cánh tay trần truồng,thoạt nhìn thật đáng thương. “Mặc quần áo vào, Lam Hiểu Hi.” Anh che điện thoại di động lại, nói với cô. Sợ cô bị lạnh mà ngất xỉu, trongnháy mắt đột nhiên có chủ ý mới. Nếu bà ngoại kiên trì như vậy, thúcgiục cưới cũng đã nhiều năm rồi, xem ra sự nhẫn nại cũng gẫn cạn, hơnnữa mấy ngày trước quản gia Noriko tới. . . . . . Nếu như, bệnh của bàngoại đúng như lời quản gia nói, như vậy anh phải làm tròn đạo hiếu củangười cháu, hoàn thành tâm nguyện của bà. Nếu như là cô gái trước mắt này. . . . . . Có thể giúp được anh? Nếu cô đã xin xỏ anh như thế, ngay cảquần áo cũng nguyện ý cởi, như vậy, anh nghĩ, chỉ cần anh dùng một chútlực, cô sẽ giúp anh . Một ý niệm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu của anh, thành hình hoàn mỹ rồi. . . . . . Coi như có vi phạm luật hôn nhân, nhưng, nếu như cô nguyện ý, có thể vẹn toàn đôi bên mà. “Cháu đang nói chuyện với ai vậy?” Chức Điền hỏi. Hạ Tử Đàm ha ha cười, cố ý tạo ra ámmuội mà nói: “Sáng sớm ở trong phòng cháu có phụ nữ thì sao? Đương nhiên là tình nhân của cháu rồi.” tay Lam Hiểu Hi đang mặc đồ dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Cô là tình nhân của anh? Lúc nào cô lại biến thành tình nhân của anh rồi hả ? Người đàn ông này nói láo cũng đừng như thế chứ? “Bà ngoại, xem mắt thì miễn đi, cháu đã có người yêu rồi. . . . . . Muốn kết hôn, cháu cũng chỉ kết hôn với côấy. . . . . . Biết, lập tức cháu sẽ mang cô ấy trở về gặp bà . . . . . . Ai nói cháu không có phụ nữ chứ? lời của mấy tên bà tin ư? . . . . . .Cô ấy không phải cô gái bình thường, mà là người con gái cháu yêu. . . . . .” Đứt quãng không liên tục, cô nghe cuộc nói chuyện của anh với bà ngoại anh là thế đấy. Người mà anh nói yêu là chỉ cô sao? Trời ạ! Nghe không nổi nữa! Lam Hiểu Hi lắc lắc đầu, quyết định đem lỗ tai bịt lại, không nghe anh nói cái gì nữa. Khi cô mặc quần áo tử tế xong, Hạ TửĐàm cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện giữa anh cùng với bà ngoại anh,ung dung đến trước mặt cô. Tròng mắt của anh ở nhanh chóng lóesáng lập lòe bức người, cứ như vậy từng bước một hướng cô đi tới, ép côđến góc tường, cho đến khi cô không thể lui được nữa mới thôi. “anh muốn làm gì?” Cô khẩn trương nhìntới anh, đôi tay không tự chủ được mà chống đỡ trước ngực của anh, tránh cho anh dựa vào gần. “Lam Hiểu Hi. . . . . .” giọng nói nhẹ ấm của anh rất hấp dẫn, gọi cô. “Cái gì?” Cô cảm thấy đáy mắt anh tràn đầy tính toán. . . . . . Rất đáng sợ, khiến trực giác cô vô cùng bất an. “Gả cho anh đi.” Anh cười, cố ý mê chết người trước mắt…. Bất kể là cưỡng bức dụ dỗ, anh cũng phải khiến cô gái này đồng ý giúp anh, cũng không quá đáng lắm. “Cái gì? ! Gả. . . . . .” Miệng cô mởto, cô nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, đầu mơ màng cho nên nghe lầm, đúng, nhất định là như vậy! “Gả cho anh, anh liền đem độc quyền trang phục ở châu Á ký kết với công ty em. . . . . .” ★★★ Cô nhất định là điên rồi mới chịu đáp ứng chuyện này! Lam Hiểu Hi ngồi trên máy bay đi NhậtBổn, máy bay vừa mới cất cánh, cô đã muốn nhảy dù ra khỏi đây, cả ngườixoay tới xoay lui, đứng ngồi không yên, hơn nữa máy bay mới vừa khởihành, đang tăng tốc lên cao, khiến cô khẩn trương muốn ngừng thở. Đan tay vào nhau thật chặt, cô cảm thấy nhịp tim của mình quá nhanh, hai mắt nhắm lại, không ngừng điều chỉnhhô hấp, nhưng mà âm thanh ‘phạch phạch’ giữa trưa khiến cô cảm càng thêm sợ hãi. Một cánh tay đột nhiên ôm lấy cô, cô kinh sợ mở mắt, lại bắt gặp một nụ cười dịu dàng. “Hối hận sao?” Hạ Tử Đàm cười hỏi. Bị anh ôm, Lam Hiểu Hi rất xấu hổ, cũng không được tự nhiên lắm, muốn tránh ra, thế nhưng lại bị anh ôm chặthơn.”Trả lời anh đi… thân ái.”(cách gọi thân mật của 2 người yêu nhau) Thân ái? Cô trợn to mắt. Anh gọi cô là thân ái làm gì? “Anh có thể đừng ôm tôi như vậy không?” Mặt cô hồng hồng nhìn anh.”Cái đó. . . . . . Có chuyện tôi muốn nói rõvới anh, tôi là người đã có bạn trai, mặc dù tôi đồng ý tạm làm vợ củaanh, cùng anh diễn mấy trận đùa giỡn, nhưng mà, không nên làm nhữngchuyện không nên làm. . . . . .” “Ví dụ như?” Anh cười cười nhìn cô.”Hôn em cũng vậy à? Anh rất khó bảo đảm, nếu như nhất định để bàngoại tin tưởng anh và em yêu nhau thật lòng, nên có một ít hanh độngthân mật, nếu không, rất dễ dàng bị phá vỡ, nếu như ậy, giao dịch củachúng ta sẽ không thành công, cho nên, em có phải thói quen đến gầnanh,biết không? Cái dáng vẻ này của em, khiến người ta hiểu lầm anh là đồháo sắc đấy.” Miệng cô lại mở ra thật to .”Hôn. . . . . . Hôn?” “Còn nữa…, chuyện em có bạn trai anhđãbiết, chỉ là, nếu em đã đồng ý điều kiện của anh, thì phải diễn tốt, dùsao tất cả đều là giả, chỉ cần em không động lòng với anh, sau đó tất cả sẽ trở về như ban đầu, em muốn cho bạn trai em biết cũng được, khôngmuốn để anh ta biết cũng được, tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, người đànông của em chỉ có một mình anh, phải nhớ rõ, nếu bị bà ngoại vừa hỏi đãlàm lộ ra, thì giao dịch chấm dứt, biết không?” “Cái đó. . . . . . Thật ra thì, tôikhông biết phải làm sao. . . . . .” mặt cô lộ vẻ khó khăn nhìn anh.”Tôichỉ yêu mới một lần, ý của tôi là. . . . . . Tôi không có kinh nghiệmgì, nếu như diễn không giống thì. . . . . .” Hạ Tử Đàm lấy tay nâng cằm của cô, đắmđuối đưa.”Chỉ cần nhớ là hai chúng ta yêu nhau, anh là người đàn ông emthích nhất, như vậy là đủ rồi, những thứ khác anh có thể tự làm, em chỉcần ngoan ngoãn phối hợp với anh, cứ thế là được.” Lam Hiểu Hi chăm chú nhìn anh, khoảngcách gần như vậy, khiến cô có thể nhìn người đàn ông này rõ ràng hơn,lông mày dài, khóe mắt hơi xếch, đôi môi hấp dẫn không dứt, còn có cặpmắt có thể khiến cô đắm chìm vào trong. . . . . . Cổ họng cô bỗng khô khát, môi hồng cũng khẽ run lẩy bẩy, gương mặt tuấn tú của Hạ Tử Đàm càng ngày càng đếngần, chóp mũi thẳng tắp sắp chạm vào cô. . . . . . Tâm, đang nhảy loạn. Đầu, sắp nổ bung. Thân thể cũng nóng lên. Cô bỗng dưng nhắm chặt mắt, không dámnhìn đôi mắt kia nữa, cảm thấy một cỗ ấm áp xúc cảm nhẹ nhàng sượt quamôi của cô. . . . . . Rất nhẹ, giống như gió xẹt qua, khiến cô hoài nghi mình đang ảo giác hay không nữa. “Được rồi, có thể mở mắt ra.” Hạ Tử Đàm đột nhiên khẽ cười nói, đưa tay vỗ vỗ cô.”Máy bay đã bang lên cao rồi,cho dù vừa rồi em có hối hận muốn nhảy xuống, hay là sợ độ à giốngnhư con sâu uốn qua uốn lại, bây giờ có thể an tâm một lát, đúng không?” Nói xong, anh thu hồi cánh tay đang ôm cô, đeo phone lên, mở video mà anh đã chọn sẵn. Thì ra, anh biết cô đang sợ? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn anh. Một chữ cô cũng không nói, thế nhưnganh lại biết cô sợ mà cố ý đùa cô, hại cô hốt hoảng lại luống cuống, căn bản quên mất sợ chuyện này. . . . . . Xong rồi. . . . . . Cô rất cảm động, còn cảm thấy anh tốt bụng. Bây giờ cô mới biết, đầu vừa choángváng không liên quan đến chuyện máy bay bay lên, mà bởi vì cô ngồi gầnanh, nụ hôn của anh. . . . . . Nếu như, vừa rồi, anh thật đã hôn cô………

## 3. Chương 3

Nhà của Chức Điền, lớn đến thái quá,lần đầu vào đây khiến Lam Hiểu Hi choáng váng, trong phòng lớn còn cóphòng nhỏ, quả thật giống như là hoàng cung cổ đại, làm người ta chặclưỡi hít hà. Hạ Tử Đàm một đường dắt tay Lam HiểuHi, đi tới phòng tiếp khách nhà Chức Điền, trong phòng to như vậy làkiến trúc cổ đại truyền thống, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, ngoài cửa sổ cây xanh lớn lên rất tự nhiên. Lam Hiểu Hi ngồi sụp hai chân ( kiểu ngồi của truyền thống Nhật Bản) đến nổi hai chân tê dại, mới nhìn thấy một vị trung niên hơi mập đượcquản gia đỡ vào, vốn là cô muốn uốn éo người để chân đỡ nhức mỏi, nhưngvừa thấy được vị trung niên nhiều năm liên tục ngồi đoan chánh trên nệmtatami, khiến Lam Hiểu Hi động cũng không dám động. “Bà ngoại, cô ấy chính là người mà cháu nói trong điện thoại với bà, bạn gái của cháu, Lam Hiểu Hi.” Hạ Tử Đàmmỉm cười dùng tiếng Nhật giới thiệu giúp hai người.”Hiểu Hi, đây là bàngoại Chức Điền hiền lành của anh, em gọi bà ngoại giống anh cũng được.” “Bà ngoại mạnh khỏe, cháu là Lam HiểuHi, thật xấu hổ, đã đến quấy rầy bà.” Lam Hiểu Hi cười ngọt ngào, khigọi bà ngoại thì đầu rủ xuống gần sát sàn nhà, cung kính không thể hơnđược nữa. Chức Điền lạnh lùng nhìn cô bé trướcmắt, khóe môi một nụ cười cũng không có, quan sát cô từ đầu đến chân,chỉ là, đứa bé này thái độ cung kính, nụ cười ngọt ngào, lại nói lưuloát tiếng Nhật, ngược lại khiến bà có ấn tượng tốt đầu tiên. “Cháu ở đâu?” “Đài Loan ạ.” Nghe được hai chữ Đài Loan, Chức Điềnrất có thâm ý nhìn cháu trai một cái, mới tiếp tục hỏi: “Trong nhà cómấy người? Làm những công việc gì?” “Trong nhà. . . . . .” Lam Hiểu Hi khổsở nhìn Hạ Tử Đàm một cái, không biết nên nói thật hay nói dối, Hạ TửĐàm chẳng những không giúp cô, còn đem mắt nhìn về nơi khác. “Thế nào, rất khó nói sao?” Chức Điền lườm cô một cái.”Chẳng lẽ cháu không cha không mẹ, là một cô nhi?” “Phải . . . . . cháu là cô nhi.” Lời vừa nói ra, không chỉ bà lão biến sắc mặt, ngay cản Hạ Tử Đàm cũng ngoài ý muốn nhìn cô. Cô là cô nhi? Một cô gái trong sáng hoạt bát đến vậy lại một cô nhi không cha không mẹ sao? đáy mắt Chức Điền thoáng qua một chút thương hại, nhưng không có vì sự lỡ lời của mình mà nói xin lỗi.”Vậy ai nuôi cháu lớn?” “Là viện trưởng Cô Nhi Viện, chỉ là, viện trưởng cũng đã qua đời vào tám năm trước.” Lam Hiểu Hi đau thương mà nói. “Vậy sao?” Chức Điền gật đầu một cái.”Cháu năm nay mấy tuổi?” “Hai mươi bảy tuổi, thưa bà ngoại.” “Như vậy, có thể nói cho bà biết, cháu thích Đàm nhi nhà bà điểm nào không?” Sao? Lam Hiểu Hi sửng sốt, nhìn về phía Hạ Tử Đàm. Hạ Tử Đàm ho nhẹ mấy tiếng, cười nói:“Làm ơn, bà ngoại, bà hỏi vậy khiến người ta xấu hổ đấy? Không bằng hỏicháu tại sao thích Hiểu Hi là được——” “Cháu im đi! Bà đang hỏi Hiểu Hi!” Chức Điền khẽ quát một tiếng. Hạ Tử Đàm sờ sờ lỗ mũi, đối với Lam Hiểu Hi nhún nhún vai, bày tỏ anh đã tận lực. Lam Hiểu Hi không thể làm gì khác hơn là cầu trời, suy nghĩ một chút liền nói: “Cháu nghĩ, cháu thích Hạ tiên sinh. . . . . .” Nghe cô gọi anh là Hạ tiên sinh, Hạ Tử Đàm vội ho khan vài tiếng nhắc nhở cô. Lam Hiểu Hi lập tức phản ứng kịp, bồi thêm một câu nói: “À, cháu nói là cháu thích Tử. . . . . . Đàm, nói từ đâu nhỉ?” Chức Điền nhìn hai người một chút, conbé này thật ấp úng, ngay cả kêu tên cũng đỏ mặt, bà lạnh nhạt nói: “Thếnào? Bởi vì cháu bà đẹp trai, hay là bởi vì nó có tiền? Nói rõ một chútđi!” Lam Hiểu Hi khẩn trương nắm chặt tay,lại nhìn Hạ Tử Đàm một cái, anh lại cũng đang hăng hái dồi dào chờ nghe, một chút khẩn trương cũng không có. Không được, cô không thể thất bại trong gang tấc vào lúc này, nếu như bị bà ấy đoán được quan hệ của cô cùng Hạ Tử Đàm là giả, vậy thì hợp đồng kia sẽ bay mất sao? Cô hít sâu một hơi, nghĩ tới muốn nóithế nào, vẻ mặt rất nghiêm túc.”Tử Đàm. . . . . . Là một người rất xuấtsắc, lại có tài, thiết kế trang phục rất đặc biệt, không sợ lời đàm tiếu của người đời mà kiên trì xây dựng tác phẩm của mình, tạo nên một tràolưu mới . . . . . Người lại dịu dàng săn sóc, lại giữ vững lập trường,cũng chú ý đến cảm nhận của đối phương, ngay cả từ chối người khác cũngrất dịu dàng, khiến người động lòng, mặc dù có thời điểm lạnh lùng,nhưng trái tim chân chính cất giấu bên trong lại rất tốt đẹp . . . . . . Cháu nghĩ, người đàn ông như vậy rất khó không để cho người thích.” Cô từ từ nói, vẻ mặt hơi khẽ cười, đó là lời nói thật lòng, mà không phải cố ý thêm gấm thêm hoa. Nghe thấy ấy, Hạ Tử Đàm nhẹ nâng lên khóe môi, lần đầu tiên cảm thấy mình tốt như vậy. Hoặc là, không thể nói là anh tốt, màbởi vì cô gái này rất tốt đẹp, cho nên trong mắt cô, mình cũng trở nênvô cùng đẹp, bất kể là anh ác ý hay cố ý, ở trong mắt cô, toàn bộ thànhmột loại săn sóc ân cần. Anh ngắm nhìn cô, trong ánh mắt mangtheo một cỗ hứng thú, nếu không phải đã biết cô có bạn trai, nếu khôngphải cô đang diễn cùng anh, có thể anh đã nghĩ là cô yêu anh rồi đấy. Chức Điền nghe xong, bưng ly trà trên bàn uống vài ngụm. Gió thu thổi vào, mang theo nhàn nhạtmùi hoa quế, Lam Hiểu Hi không khỏi giật giật cái chân tê dại, mặc dùnói như vậy có vượt qua kiểm tra hay không, nhưng cô đã cố gắng hết sứcrồi. Lúc này, quản gia tới thông báo ăn cơm, bà ấy đứng dậy, Hạ Tử Đàm cũng đứng dậy, cô cũng muốn đứng dậy, kết quả chân tê dại không có phương pháp tử đứng thẳng, ngã nhào xuống, Hạ TửĐàm nhanh chóng vịn chặt cô, cô cơ hồ là cả người ngã vào trong lòng anh —— “Chân tê thế sao không nói sớm?” Hạ TửĐàm thấy thế, không khỏi cười khẽ một tiếng, ôm cô ngồi xổm xuống, đểcho cô có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, còn dùng tay xoa bóp chân cô—— “Anh đừng làm như vậy. . . . . .” Cônhỏ giọng la hét. Chân tê dại đến không nhúc nhích được, cô lúng túnghất tay anh đang bóp cô chân cô ra, vừa lúc ánh mắt của bà quét tới, mặt cô đỏ hơn.”Bà ngoại đã chờ lâu rồi, anh nhanh bồi bà ngoại đi ăn cơmtrước đi.” “Như vậy sao được? Em sẽ bị lạc đường . Đương nhiên là anh phải chờ em.” Hạ Tử Đàm cười vỗ vỗ gương mặt hồnghồng của cô, quay đầu lại nói với bà ngoại: “Bọn cháu sẽ đi sau, bàngoại, bà đi trước đi, cháu dâu tương lai của bà không có thói quen ngồi thế này, chân đang tê lắm, có thể phải đợi một lát. Bà Noriko, bà đỡ bà ngoại đi trước, tôi theo sau .” “Vâng, thưa tiểu thiếu gia.” Quản giaNoriko Long Nhất cung kính nói, xoay người đỡ Chức Điền đang không ngừng lắc đầu mà thở dài đến phòng ăn. “Làm sao bây giờ? Bà ngoại không thíchtôi.” Lam Hiểu Hiếm có điểm lo lắng nhìn anh, muốn thu hồi chân, thếnhưng anh lại đem cô chân của đặt trên đùi mình. “Đừng lộn xộn, xoa bóp để nhanh khỏi.” Mặt cô hồng hồng, nhưng không từ chối nữa, bởi vì thật thoải mái, thoải mái khiến cô không muốn từ chối. “Anh thật giống như không lo lắngchuyện bà ngoại sẽ không thích tôi, biết bà sẽ hỏi đông hỏi tây, trướcđó anh cũng không nhức nhở tôi, khiến tôi lâm vào cảnh túng quẫn thế,vui lắm à?” Anh ngẩng đầu lên, buồn cười nhìn cô một cái, lại gật đầu.”Đúng vậy, rất thú vị .” Cái gì? Lam Hiểu Hi trừng mắt liếc anh một cái. “Này, nếu như bà ngoại không thích tôi, không phải anh sẽ đi xem mắt tiếp sao? Không phải là bởi vì anh khôngmuốn xem mắt, nên mới đem tôi đến đây để giả làm bạn gái anh chứ? Vậythì ít nhất anh cũng phải giúp tôi một chút, không phải sao?” Hạ Tử Đàm cũng không ngẩng đầu, tiếptục xoa bóp bắp chân giúp cô.”Một chút tôi cũng không lo lắng bà ngoạikhông thích cô đâu, cho nên không cần làm chiêu gì, bọ mặt ngu ngu nhưthế lại vô cùng đáng yêu, bà ngoại nhìn rất vui mừng .” “Nói bậy, người nào sẽ thích cưới vàocửa cô vợ ngây ngốc hả? Hơn nữa còn một cô nhi không cha không mẹ . . . . . .” Ánh mắt của cô ảm đạm xuống.”Thật xin lỗi, điểm này là sơ sótcủa tôi, trước đó tôi nên nói về hoàn cảnh của mình, bởi vì tôi chưa gặp mặt thế này, cho nên không biết người lớn hỏi cái gì. . . . . . Bất kểnhư thế nào, tôi đều nghĩ là ai cũng không thích cưới cô nhi. . . . . .” lời còn chưa nói hết, đột nhiên tất cảcơ thể bị Hạ Tử Đàm ôm ngang lên, theo bản năng, cô đưa tay ôm gáy anhthật chặt, có chút kinh sợ nhìn của anh. “Tôi cũng là cô nhi.” Anh hướng về phía cô, cười một tiếng. Sao? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn anh. “Mẹ anh có gia thế hiển hách, nhưng mẹbất chấp tất cả đi theo cha anh đến Đài Loan, sau đó sinh hạ ra anh,tình cảm hai người mặc dù rất tốt, nhưng số mạng trêu cợt người, khi anh mười lăm tuổi thì cha mẹ bỏ mình trong một vụ tai nạn xe cộ ngoài ýmuốn, chỉ để lại một mìh anh, sau đó bà ngoại mới đem anh về Nhật Bản.”Anh hời hợt nói, cúi đầu nhìn qua cô một cái.”Cho nên, cô nhi cưới cônhi, không phải trời sanh một đôi sao?” Mắt của anh, sáng ngời , tựa như anh sao rực rỡ trên bầu trời đêm. Anh nói, giống như anh thật lòng muốn kết hôn với cô. . . . . . Nhưng mà, anh an ủi cũng rất có tácdụng, khiến lòng của cô tìm được chỗ dựa, loại cảm giác này thật sự quákỳ diệu, giống như rất dễ dàng an ủi, giống như ở con thuyền lạc giữabiển cả mênh mông, tìm được một hòn đảo. Cô rời mắt.”Tôi là cô nhi, ba mẹ cũng không muốn có tôi… Cô nhi, trừ tên, bọn họ cái gì cũng không để lại.” “Nhưng mà cô vẫn sống rất khá, đẹp nhưvậy, thiện lương như vậy, lạc quan như vậy, gặp phải chuyện cũng khôngdễ dàng bỏ cuộc, người gặp người thích, cho nên, một ngày nào đó, cô sẽtìm được người yêu chân chính của mình, sau đó hạnh phúc cả đời.” hạnh phúc cả đời. . . . . Thật là một giấc mộng đẹp. Đó là giấc mộng của cô, ngày qua ngàyđều bình an hạnh phúc, cùng người đàn ông mình yêu sinh mấy đứa con, cứnhư vậy mà sống hết đời. Lời như vậy từ trong miệng Hạ Tử Đàm nói ra ngoài, cô giống như cầm lấp được cái phao. “Anh thật là một người thần kỳ, có malực.” Có thể khiến người ta an lòng. Mới ngắn ngủn hai ngày, cô độtnhiên cảm thấy anh cách mình thật là gần, không giống như là cái dạngngười cao cao tại thượng, xa tận chân trời. “Vậy sao?” Anh mỉm cười, nháy mắt mấycái với cô, ôm lấy cô đến phòng ăn.”Chúng ta phải đi ăn cơm, cái nhà này có quy định là toàn bộ người đến đông đủ mới có thể dùng bữa ăn, khôngthể để cho bà ngoại đợi quá lâu được.”Cái gì? “Sao anh không nói sớm?” Cô đưa tay bắt lấy anh anh. Anh nhướng nhướng mày.”Anh có nói thì em sẽ chạy được sao?” Nghe vậy, Lam Hiểu Hi mới ý thức tớimình còn bị anh ôm, mắc cỡ giãy giụa muốn xuống.”Chân của em tốt lắmrồi…, mau buông em xuống.” “Anh ôm em đi nhanh hơn.” “Hạ Tử Đàm! Anh đừng làm cho người ta mất thể diện như vậy chứ!” Cô đỏ mặt. “Không mất thể diện bằng người nào đóvừa đứng dậy đã tê chân té vào trong lòng anh đâu, tiểu thư Lam Hiểu Hiạ.” Anh cười nhạo cô, còn cười hết sức vui vẻ. “Sao biết em biết nhà anh phải ngồikiểu đó. . . . . . Người ta không có kinh nghiệm, cũng không phải là cốý. . . . . .” Thật mất thể diện…, nói xong, cô xin lỗi quay mặt đi, nhìn nóc nhà, nhìn sàn nhà, nhìn cánh tay của mình, nhưng không nhìn anh. “Xem ra em mà gả cho anh, còn phải học ngi lễ nhiều truyền thống Nhật Bản mới được.” Đầu của cô lập tức quay lại.”Thiệt hay đùa? Không phải là muốn đem một quyển dày từ đầu xuống tận chân chứ?” Anh gật đầu một cái.”Không sai biệt lắm.” Trời ạ. . . . . . “em không lấy chồng!” khi còn bé, cô thường chơi trò này, đó là cực hình, cô vốn không phải thục nữ. “Chỉ vì chuyện nhỏ này sao?” Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn cô. “Đó là việc lớn!” Đến phòng ăn rồi, lồng ngực Lam Hiểu Hi còn đập mạnh, và cô vẫn ở trong ngực anh, dĩ nhiên biết anh đang cườicô, hơn nữa cười rất lớn. “Thả em xuống đi. Đồ quỷ sứ đáng ghét!” Lần này, anh rất nghe lời, khom ngườiđặt cô xuống, cô vừa rơi xuống đất, hai chân nhảy nhảy, chỉ sợ quỳ mộtchút, hai chân liền sẽ không thể chạy nhảy được, thật là. . . . . . Vôcùng thú vị. Hạ Tử Đàm nắm tay cô. “Đi thôi, chúng ta đi vào ăn cơm.” Cô nhìn chằm chằm bàn tay to.”Anh đừngcầm tay được chứ? Như vậy vô cùng. . . . . ….” Mỗi lần đụng phải anh,toàn thân cô sẽ nóng lên. . . . . . rất kỳ lạ. “Chúng ta phải nỗ lực ra vẻ yêu nhau, nếu em không phối hợp, sẽ bị phát hiện.” Anh cúi đầu, ghé vào bên tai cô nói. Rất nhột, cô né tránh, gương mặt hồng không đến không thể hồng hơn. Nhìn gò má hây hây đỏ của cô, con ngươi Hạ Tử Đàm lóe lóe lên, ngay sau đó thu lại, lôi kéo cô vào phòng ăn, bà ngoại đã chờ bọn anh, hơn nữa gương mặt không được tốt lắm. “Thật xin lỗi, bà ngoại, thật thật xin lỗi, khiến bà đợi lâu.” Vừa vào cửa, Lam Hiểu Hi đã cúi người chào, bộ mặt đều là áy náy. Chức Điền buồn cười nhìn cô một cái,lại cố ý lạnh lùng nói: “Không cần dài dòng nữa, bà cũng rất đối rồi,mau tới đây ngồi xuống đi.” “Dạ, bà ngoại.” Lam Hiểu Hi ngoan ngoãn đáp lời, mới chịu tìm chỗ ngồi xuống, lại phát hiện mình phải ngồi quỳ chân ăn cơm. Trời ạ, người nào có thể tới cứu đôi chân của cô không? ★★★ Nếu không phải khắp nơi này đều ngồiquỳ trên đệm Tatami, Lam Hiểu Hi tin tưởng mình sẽ cực kỳ yêu thích cuộc sống ở đây, ngôi nhà tràn đầy hơi thở mùa thu, lá phong đỏ nhè nhẹ bayxuống, thỉnh thoảng vài chú chim nhỏ ghé qua đây, bầu trời bao la, cảnhthơ đẹp hết sức. Sáng sớm, cô đã bò dậy khỏi giường,chạy đến trong phòng bếp giúp việc bếp núc, thu xếp bữa ăn sáng, mới vừa nấu xong, gói kỹ cơm nắm, một chén canh đậu hũ, một ít đĩa rau cải, tất cả đều dùng đĩa riêng của từng người, tinh xảo khéo léo. một tay cô giúp nấu mì, nấu cơm, khôngphải là vừa học vừa ha ha cười, chính là vừa kêu lên vừa vỗ vỗ tay nhưđứa con nít, rất vui vẻ. “Hoá ra là làm như vậy . . . . .” Cônói nhỏ, chóp mũi còn dính ít cơm, nhưng căn bản không có chú ý, vẫn cúi đầu nghiên cứu cơm nắm trên tay. Chức Điền đi ngang qua, nhìn thấy bộdạng con nít của cô, giọng cười ha ha của cô rất hay và dễ thương, nênbảo người dẫn cô tới phòng bếp . Đầu bếp nhìn thấy cô, đang muốn chào hỏi, lại lặng lẽ lại di động bước chân rời đi. Qua một lúc lâu, bữa ăn sáng bên trongphòng bếp rốt cuộc đã chuẩn bị xong, đang muốn bưng bữa ăn sáng bưng lên bàn, quản gia Noriko đi tới, nói phu nhân phân phó hôm nay bữa ăn sángchuyển qua một phòng ăn khác. ” nhà Chức Điền có mấy phòng ăn vậy hả bác.” Lam Hiểu Hi mở miệng hỏi, vội vàng đem đồ vật bỏ vào trong xe thức ăn. Đầu bếp mỉm cười nói: “Nhỏ thì có ba,lớn có hai, chia làm kiểu phương Tây và Nhật, nhưng mà, phu nhân rất ítdùng cơm ở phòng ăn kiểu phương tây, trừ phi trong nhà có tiệc, mời cácnhân vật quan trọng, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên ra quyết địnhnày, chắc có liên quan đến tiểu thư đấy.” “Tiểu thư? Người nào vậy?” “Đương nhiên là cháu rồi.” Hả? Lam Hiểu Hi sửng sốt, vội vàng cười phất tay một cái.”cháu không phải là tiểu thư gì gì đó đâu, bác thật thích nói giỡn!” “Tôi chưa bao giờ nói đùa, thưa tiểuthư.” Đầu bếp mỉm cười nhìn cô một cái, đem mấy món ăn cuối cùng đặt vào xe thức ăn.”Xem ra, phu nhân rất thích tiểu thư đấy.” Bà ngoại thích cô? A, ha ha, vậy căn bản chính là trời phương dạ đàm được không? Lam Hiểu Hi cũng không cùng anh biện,đẩy xe thức ăn đã.”Lên đường thôi bác, nhưng mà bác có thể theo cháukhông, nếu không một giờ sau bà ngoại cũng chưa chắc ăn được bữa ăn sáng đấy.” Đầu bếp cười ra tiếng, cô cũng cườitheo, thật to. Nhà Chức Điền, đã lâu không có cảm nhận được hoạt bát vàkhông khí nóng như vậy. Sau đó, Lam Hiểu Hi mới hiểu được chữthích theo lời đầu bếp nói là gì, bởi vì gian phòng ăn kia là ngồi, chứkhông phải quỳ để ăn cơm. . . . . . Cho nên, bà ngoại thích cô, mới đem phòng ăn đổi thành kiểu phòng ăn phương tây? Mãi cho đến ngồi trên bàn lớn, ăn cơmnắm do chính cô giúp làm, Lam Hiểu Hi vẫn còn suy nghĩ vấn đề này, đôimắt luôn nghi ngờ nhìn trên mặt bà. “Thế nào? Mới trong một đêm, em liềnmến bà ngoại mà không yêu anh nữa sao? Làm gì mà nhìn chằm chằm bà ngoại vậy?” Hạ Tử Đàm bất chợt nói. Lời vừa ra khỏi miệng, hại hai ngườithiếu chút nữa cười sặc sụa, một là Lam Hiểu Hi, một là Chức Điền thủychung bưng mặt lạnh, ngay cả quản gia một bên cũng thiếu chút nữa cườira tiếng, mà đầu bếp vội vàng quay lưng cười trộm. “Đàm nhi!” mặt của Chức Điền bắt đầu căng ra. “Dạ, bà ngoại.” Hạ Tử Đàm khéo léo ứng tiếng. “Con ở nước ngoài mấy năm tại chỉ học chút lời ngon tiếng ngọt trở về sao? Nói hưu nói vượn cái gì!” “Cháu không dám.” Hạ Tử Đàm giả bộngoan ngoãn cúi đầu.”Chỉ là buổi sáng hôm nay đến bây giờ, vợ tương laicủa cháu ngay cả mắt cháu cũng không nhìn, cho nên cháu mới có thể mởmiệng cười giỡn, xin bà ngoại tha lỗi.” Trời ạ. . . . . . Người đàn ông này cố ý muốn cho cô mất thể diện trước nhà nhà bà ngoại anh sao? Lam Hiểu Hi cúi đầu, cắn răng nghiến lợi muốn mắng người. “Này, khuôn mặt sắp chạm vào bát canhrồi đấy.” Hạ Tử Đàm buồn cười, đưa tay đem mặt của cô kéo lên, ánh mắtsáng quắc nhìn.”Rốt cuộc em cũng nguyện ý nhìn anh rồi, đêm qua ngủ cóngon không?” Này này, anh nhất định phải đắm đuối nhìn cô như vậy sao? Mắc cỡ chết được! “Em ngủ rất ngon.” Cô nhỏ giọng trả lời, cũng không dám nhìn bà ngoại một cái. “Phải là không tốt, nếu không thì sángsớm đã chạy đến trong phòng bếp, quỷ rống quỷ kêu làm bà thức giấc.”Chức Điền tức giận nói. A? Tiếng cười của cô làm bà ngoại thức dậy sao? Lam Hiểu Hi xin lỗi lè lưỡi. “Vậy sao? Sáng sớm em đã đến phòng bếpgiúp một tay làm bữa ăn sáng à? Khó trách trên lỗ mũi dính hạt cơm.” HạTử Đàm căn bản không quan tâm, thân mật chạm vào chóp mũi của cô, gạthột cơm ra.”Chơi vui không? Nói cho anh biết, em làm vỡ mấy cái chén,cháy hỏng mấy cái nồi rồi?” Cô nào có? Lam Hiểu Hi trừng anh, Hạ Tử Đàm lại đột nhiên cúi xuống mặt gần trên môi của cô, hôn một ngụm nhỏ —— Cô ngây dại, hoàn toàn quên làm như thế nào để hô hấp. “Đợi lát nữa dẫn em đi chơi, ăn nhiềumột chút, nha?” Anh vui vẻ nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô, rất tự nhiênđút thức ăn vào trong miệng cô. Cô từng miếng từng miếng ăn, hoàn toàn không có ý thức được là hành động này có bao nhiêu thân mật. Chỉ là đỏ mặt, tâm cuồng loạn, đầu trống rỗng. . . . . .

## 4. Chương 4

Nhật Bản Kyōto, chùa chiền có lá phong rụng là cảnh đẹp nhất.

đường cái kéo dài, hai bên rợp bóng phong, cuối đường cái thềm đáhàng nghìn viên, trên thềm đá là một gian miếu lớn, Lam Hiểu Hi chânnhảy cẩng cẩng, lâu lâu lại xoay vòng vòng trên đường cái, hoàn toàn bịcảnh đẹp trước mắt hớp hồn rồi.Năm nay mới hai mươi bảy tuổi sao? Anh thấy cô căn bản chỉ mới mười bảy tuổi à.“Cẩn thận một chút, kẻo té.” hai tay Hạ Tử Đàm đút trong túi quần,rất nhàn nhã đi phía sau, nhìn cô gái trước mặt, thỉnh thoảng giống nhưchú bướm chập chờn, thỉnh thoảng lại như con dế mèn nhảy loạn khắp nơi,mắt anh sắp rối cả lên.Nhưng, đã bao lâu, anh không lửng thững đi ở đầu đường như vậy, cảmnhận được một mùa thu lãng mạn? Chỉ đơn giản là hưởng thụ niềm vui sướng này? Nếu không mang cô gái này tới thành phố dạo chơi, có thể anh sẽkhông trở lại đây, hoặc là đến già mới có thể .Đối với anh mà nói, Nhật Bản chẳng có kỉ niệm tốt đẹp nào, đầu tiênlà mẹ gần như đã đoạn tuyệt quan hệ với Chức Điền, cùng cha bỏ trốn đếnĐài Loan , trước khi mẹ anh qua đời, anh không gặp qua bà ngoại, mà saukhi bà ngoại đón anh trở về Nhật Bản, mặc dù đối xử với anh cực tốt, lại hoàn toàn không có biện pháp giảm đi nỗi đau mất cha mẹ, mà ở cái quốcgia xa lạ này, anh không tìm được cảm giác như trở lại quê hương, cũngkhông cảm thấy hương vị ấm áp của ngôi nhà.Ở nơi đây, anh cảm giác bị vứt bỏ, vì bị vứt bỏ, cho nên anh khôngthích đi đâu, vì vậy khi anh có cơ hội lựa chọn, anh liền đến Mĩ và Pháp để học, ở qua San Francisco, sau đó định cư tại Paris, số lần trở vềNhật Bản có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói nhàn nhã thưởng thức phong cảnh miếu thờ như vậy.“Nơi này thật là đẹp.” Cô hoàn toàn đắm chìm ở nơi cổ điển này.Hạ Tử Đàm nhìn cô, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi cười.”Đối với anh,mỗi quốc gia có một cái đẹp riêng, thích quốc gia nào? Anh có thể dẫn em đi.”Cái gì chứ? Người đàn ông này căn bản là đang cười nhạo cô mà.Lam Hiểu Hi hí mắt cười một tiếng.”Anh muốn dẫn em đi sao?”“Khụ khụ.” Anh gật đầu.”Nói đi, nơi nào?”Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, muốn nghĩ ra một quốc gia mà cômuốn đi, sau đó cố ý nói là không thích, để anh mang cô đi, kết quả, còn chưa có nghĩ ra được, điện thoại di động lại vang lên.Cô lấy điện thoại di động ra, bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một chuỗi âm thanh rè rè của Lô quản lý kia——“Ý cô viết trong thư là gì? Cho cô một quả tháng sao? Cô cho rằngcông ty là công ty du lịch à, đặc biệt cung cấp tiền cho cô đi Parismiễn phí ăn ở và vui chơi hả? Chuyện làm xong chưa? Tại sao muốn mộttháng?”Trong điện thoại di động, giọng nói rất chói tai, Lam Hiểu Hi cầmđiện thoại xa một chút. “Một tháng chỉ là tạm thời, bởi vì tôi khôngbiết phải bao lâu mới được, chuyện này không phải là tôi có thể giảiquyết ngay được. . . . . .” Nói được một nửa, cô mới ý thức được Hạ TửĐàm đang đứng bên cạnh, vội cười lúng túng một tiếng, quay lưng đi.”Quản lý, hiện giờ không tiện để nói chuyện. . . . . .”“Không được! Trừ phi cô khẳng định là một tháng sau, tuyệt đối cóthể đem chuyện kia nắm chắc trong tay, nếu không tôi không thể nào để cô đi một tháng! Còn nữa…, tại sao muốn một tháng? Nếu như anh ta đã từchối cô, sao cô có thể nắm chắc trong tay là trong vòng một tháng sẽkhiến anh ta thay đổi ý kiến?”“Quản lý, nếu như xui xẻo thì không có vấn đề gì, tôi sẽ tận ta đểtranh thủ, bảo đảm tôi sẽ không ở đây để chơi. . . . . .” Lam Hiểu Hicàng nói càng nhỏ, bởi vì cô có chút chột dạ, hiện tại cô đang làm việcsao? Ở dạo ở thủ đô . . . . .trời ạ.Đột nhiên, điện thoại di động trên tay cô bị một bàn tay cướp đi ——“Alo, tôi là Hạ Tử Đàm.”Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm Hạ Tử Đàm, không biết nên hay không nên đoạt di động lại.“Hạ Tử Đàm?”Cô nghe thấy giọng hét rõ to của Lô quản lý từ trong điện thoạitruyền ra, hiển nhiên là bị giật mình, nếu như là cô, cô cũng sẽ bị dọa! Đường đường là thiết kế sư hàng đầu nước Pháp, thế nhưng ở chung mộtchỗ với một phụ tá nhỏ như con kiến! Nói ra sẽ chẳng ai tin cả.“Thật xin lỗi, do tôi và Lam tiểu thư đã thỏa thuận, chỉ cần cô ấygiúp tôi một việc, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về việc này, điều này cầnmột chút thời gian, với lại. . . . . . một chút thời gian mà công ty côcũng không muốn bỏ ra sao? Nếu như là vậy, tôi sẽ đưa Lam tiểu thư đếnsân bay, hôm nay cô ấy sẽ bay trở về Đài Loan ngay. . . . . . Không phải như vậy, thì các người có đồng ý không? Vậy sao? Thật xin lỗi, đây làchuyện riêng của tôi. . . . . . Không sao? Là thế này. . . . . . được,tôi sẽ gọi lại cô sau, hẹn gặp lại.”Hạ Tử Đàm nói xong, mỉm cười giao điện thoại cho Lam Hiểu Hi.”Nửa tháng này, sẽ không ai gọi điện thoại đến làm phiền em.”Lam Hiểu Hi cười cười, đưa di động bỏ vào trong túi.”Cám ơn.”“Cám ơn cái gì? Cám ơn anh lợi dụng thân phận và danh tiếng của mình để chèn ép quản lý công ty em sao?”Lam Hiểu Hi cười cười, lại không nói gì thêm, đi vào miếu thờ, chắptay, vái lạy, lâu sau mới đứng dậy, thấy Hạ Tử Đàm chỉ là tựa ở cửa miếu nhìn cô, căn bản không đi vào, cô thích thú đi ra ngoài.“Cầu xin gì vậy?” Anh hỏi.“Không thể nói, nói sẽ không linh.”“Nếu như là quyền độc quyền, thì em nên xin anh.”“Em không cầu xin cái đó, là cái khác.” Cô cười, trong mắt lóe ratia sáng, giống như các cô gái đang mong chờ thần tình yêu ‘bắn chết’.Đúng vậy, trên đời này làm gì có người con gái nào mà không xin đường tình duyên hả?Trong lòng của anh có cảm giác này.Bỗng dưng, anh kéo lấy cô, rất thuận thế đem tay cô đặt vào túi áo ngoài của anh.Lam Hiểu Hi nhìn anh, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi, muốn rút tay về, nhưng anh lại không thả.“Chúng ta phải tình cảm hơn, như vậy sẽ khó bị lộ.” Anh rất nghiêmtúc nhìn cô, nhẹ nâng lông mày.”Em phải học cách quan tâm anh chứ, anhmới kéo tay em mà em đã muốn rút ra, Còn nữa…, nếu như cần thiết, khianh hôn em, em không thể trốn, biết không?”Anh dịu dàng như nước, nhìn cô, bờ môi khêu gợi nói ra những lời khiến người ta mặt hồng tim đập, dịu dàng mà lại bức người.“Hôn? Tại sao muốn hôn em?” Lam Hiểu Hi đỏ mặt, lui về sau một bước.”Anh không được hôn em!”Cô gái này này. . . . . . Có cần thiết phải sợ đến như vậy không?Bao nhiêu người phụ nữ hi vọng Hạ Tử Đàm anh hôn, cô lại tránh né! Quả nhiên là muốn làm người ta tức chết mà.Anh tức giận nhếch lông mày.”Tôi nói là có lúc cần thiết.”“Ví dụ như?”“Ví dụ như biểu hiện của em quá kém cỏi, có thể bị bà phát hiện ra.” Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lại gần cô, đôi mắt híp lại.”Em có từngthấy người ta hôn nhau chưa? Bây giờ là thế kỷ hai mốt, lên giường cũngrất phổ biến. . . . . . Đúng không?”Lên giường? !Một cây đuốc bỗng đốt cháy mặt của Lam Hiểu Hi, cô liều mạng đẩy tay Hạ Tử Đàm ra, vừa xấu hổ vừa giận chạy về phía trước.Cái gì vậy, lên giường? Tên đàn ông háo sắc này! Thật là quá đáng!Tuy cô đã có bạn trai, nhưng anh không thể nói trước mặt cô thế được!Ghê tởm. . . . . .Hạ Tử Đàm không đuổi theo, chỉ đứng xa xa nhìn cô, nụ cười khóe môi chưa từng ngừng lại.Thật sự là. . . . . .chơi vui!Cô giống như một em bé mới chào đời, chỉ cần anh nhẹ nhàng trêu chọc, cô sẽ gấp đến độ nhảy dựng lên, thú vị vô cùng.Anh từ từ đi, lần đầu tiên cảm thấy Nhật Bản lại đẹp đến vậy, lầnđầu tiên cảm thấy mình không ghét nơi này, anh hít một hơi thật sâu,ngước nhìn bầu trời xanh bao la, đang muốn nhắm mắt lại cảm thụ một chút gió thổi vào mặt, lại nghe thấy một tiếng gào thét ——Bỗng dưng mở mắt, theo bản năng, anh chạy lên phía trước, ánh mắtnhìn quanh, quả nhiên thấy Lam Hiểu Hi ngã trên đất, anh hơi nhíu lôngmày, bước nhanh đến, còn chưa ngồi xổm xuống đã nhìn thấy đầu gối dướicái váy trắng như tuyết dính đầy đất và máu.“Trời ạ, cô tìm chỗ ngã thật tốt.” Trên nền gạch không ngã, lại ngã trúng đá vụn trên đất.Hạ Tử Đàm ngồi xổm người xuống, đem chân bị thương của cô đặt trênđùi mình, cúi đầu thổi nhẹ bụi đất, sau đó móc khăn tay ra, muốn lau vết máu và vết bẩn trên đầu gối cô, nhưng một bàn tay lại vội vàng ngăn cản anh ——“Như vậy thì khăn tay sẽ bẩn rơi mất! Chẳng qua là vết thương nhỏ,về nhà xử lý là được rồi!” Lam Hiểu Hi hoàn toàn muốn khăn tay hàng hiệu kia dính bẩn.Hạ Tử Đàm tức giận liếc nhìn cô một cái.”Bây giờ là lúc lo lắng ột cái khăn tay sao?”Nói xong, cúi đầu muốn lau vết máu ——“Này, khăn tay rất quý, em sẽ không bồi thường đâu.” Cô lần nữa bắt tay anh lại.Anh bật cười, gạt tay cô, nhẹ nhàng lau chùi máu trên đầu gối, dịu dàng lại chuyên chú.Lam Hiểu Hi nhìn anh, gương mặt không tự chủ càng ngày càng hồng,cũng càng ngày càng nóng, thỉnh thoảng có vài du khách nhìn chằm chằmbọn cô, mấy nữ sinh Nhật Bản thì chỉ chỉ chõ chõ, cười với vẻ mặt mập mờ mà lại hâm mộ.Cũng đúng, ở trong mắt người khác, có một bạn trai dịu dàng như vậy, khiến người ta hâm mộ là phải, nhưng cô biết, tất cả chẳng qua là diễnthôi, người đàn ông này chẳng có chút quan hệ nào với cô, còn đối vớiphái nữ dịu dàng là bản tính của anh, căn bản cũng không cần nghĩ quánhiều.Vẫn biết thế, nhưng tại một giây này, cô lại có chút động lòng, côkinh ngạc nhìn nhìn gò má dịu dàng chuyên chú của anh, vừa cảm động,vừa cảm thấy hạnh phúc, tựa như ngày đó trên mặt tuyết, anh kéo tay củacô, đem cô từ trong tuyết lạnh mang tới căn phòng ấm áp; tựa như hômqua, anh ôm lấy cô khi đôi chân cô đang tê dại đi tới phòng ăn.Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngâyngô nhìn anh, đột nhiên bị anh làm giật mình, cô không ngừng mở to mắt.“Anh biết mình rất đẹp trai, nhưng em là một cô gái, lại nhìn chằmchằm một người đàn ông như vậy, nói gì cũng sẽ làm cho người ta hiểulầm, biết không?”Rõ là. . . . . . Sao anh lại làm bộ như không nhìn thấy cô nhìn chằm chằm anh sao?Lam Hiểu Hi lấy tay quạt quạt khuôn mặt đỏ hồng, quay đầu lại.”Emchỉ cảm thấy cái khăn tay kia rất vô tội. . . . . . Em đang nhìn khăntay, không phải nhìn anh. . . . . . Anh đừng tự kỉ nữa!”Hạ Tử Đàm khẽ cười một tiếng, không có phản bác, ngược lại đứng lên xoay người, đưa lưng về phía cô.“Lên đây đi, anh cõng em.”Cô sợ tới mức rất muốn chạy đi.”Không cần! Sao em lại để anh cõngđược? Chỉ là chảy một chút máu, chân đâu bị gãy đâu, anh không cần nhưvậy. . . . . . đối tối với phái nữ cũng có mức độ thôi chứ?”Anh xoay người lại, trừng cô, hoàn toàn không có biện pháp để nói.“Em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi, nhiều lời chi vậy.” Đời này, anh cũng chưa từng thấy người đàn ông nào lại đối xử tốt như vậy với mộtngười phụ nữ mà mình không yêu thương.“Nhưng em không thích như vậy.” Anh đối với cô dịu dàng như thế,chăm sóc như thế, nếu như cô không cẩn thận yêu anh thì sao bây giờ? Cômới thể yêu một người đàn ông không nên yêu!“Vậy em thích thế nào? Anh vẫn lạnh nhạt với em sao? Thấy em bị nhãcũng không để ý đến em sao? Hay là anh đã vỗ tay khi thấy em ngã xuống,phải không?” Muốn anh nổi khùng à.“Em không cô ý này.” Biết anh đang tức giận, Lam Hiểu Hi lúng túngđưa tay kéo kéo váy, lại sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, nhìn trộm anh một cái, thấy anh trừng cô, cô vội vàng dời đi ánh mắt.”Em là nói, em không yếuớt như vậy, tự mình có thể đi rồi.”Nói xong, để chứng minh chân của mình có thể đi lại bình thường, Lam Hiểu Hi lấy tay dùng lực chống mình lên, tuy đứng không vững, đầu gốidau nhức, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn được.Thật ra thì cô rất sợ đau, mỗi lần không cẩn thận va chạm đến vếtbầm cũng sẽ hét to lên, chích thuốc cũng thế, chưa tiêm đã kêu la oaioái, nhưng bây giờ, cô không thể yếu thế trước mặt người đàn ông này.Cô dẫn đầu đi về phía trước, hơn nữa đi bộ giống như đang bay, cũngkhông biết đang lẩn trốn cái gì, giống như phía sau có quỷ đuổi theo cô, đi một đoạn đường, dừng lại, ở bên đường nhỏ giọng gọi.Hạ Tử Đàm phía sau cô, cười lắc đầu, khi cô lần nữa dừng lại vì đaumà gọi thì anh cất bước tiến lên, đuổi theo cô, sau đó ngồi xổm ngườixuống, đem tấm lưng to lớn lại gần——“Lên.”“Em đã nói. . . . . .”“Đây là mệnh lệnh, lên.”Ra lệnh ư? Người này rõ là. . . . . . Không thể nói lý.“Em mà không leo lên lưng anh, anh sẽ gọi tài xế đem em đến sân bay, ngay cả leo lên lưng em cũng làm không được, sao anh có thể thuyết phục người khác rằng anh muốn cưới em về nhà hả?”Hèn hạ. . . . . .Cũng chỉ biết dùng mấy cái này để uy hiếp cô. . . . . .Lam Hiểu Hi le lưởi sau lưng anh, cuối cùng mới bò lên lưng của anh.Hạ Tử Đàm cõng cô lên, ngưỡng mặt mỉm cười.Cây Phong, trong gió thu, cô lắng tai nghe tiếng tim đập của anh, tâm cũng cuồng loạn.Một đường không nói gì.Nhưng có thứ gì đó không bình thường, cả cô, và cả anh.★★★Nhà Chức Điền có một vị khách xinh đẹp, là cô gái có quan hệ họ hàng với Chức Điền, con gái thiên kim thanh nhã mê người—— Phạn Mạt Nhi.Cô ở phòng khách hói chuyện với bà cố nội Chức Điền Lão nhiều giờ,mới đợi được Hạ Tử Đàm vào cửa, trên lưng còn cõng một cô gái đang ngủ,lông mi cô gái kia rất dài, da trắng nõn, lúc ngủ còn mang theo nụ cười, ngọt ngào lại đơn thuần giống như thiên sứ ngây thơ.Chức Điền liếc một cái liền nhìn thấy vết thương trên đầu gối củaLam Hiểu Hi, không nhịn được thì thầm: “Sao giống đứa bé thế, lớn nhưvậy đi bộ còn có thể ngã sao? Rõ là. . . . . .”Hạ Tử Đàm cười cười, nhìn thấy Phạn Mạt Nhi, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Em tới rồi? Anh phải đem cô bé trên lưng đến phòng ——”“Em tỉnh…á…thả em xuống!” Lam Hiểu Hi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anhnói, nói xong, xin lỗi nhìn bà ngoại cùng cô gái xinh đẹp trước mắt này, cười cười xấu hổ.“Đã tỉnh rồi sao?” Hạ Tử Đàm quay đầu lại liếc cô, cong người để cho cô xuống, một cánh tay vươn ra vịn cô.”Cẩn thận một chút, ngồi trướcđi.”“Thật xin lỗi, em lại ngủ thiếp đi, em có nặng không? Anh phải gọi em dậy chứ . . . . . .”đột nhiên, Hạ Tử Đàm tới gần phía trước, hôn cô một cái, Lam Hiểu Hi lập tức ngây người, quên muốn nói gì.Chức Điền thấy thế, không vui ho vài tiếng.”Không thấy có khách ở đây sao? Như vậy còn ra thể thống gì!”Phạn Mạt Nhi nghe vậy, lúng túng đem đầu hạ thấp xuống.“Mạt Nhi giống như là em gái cháu, không thể nói là khách.” Hạ TửĐàm cười đáp, kéo tay Mạt Nhi.”Giới thiệu với em, bạn gái của anh….LamHiểu Hi, Hiểu Hi, vị này là bạn của anh – Phạn Mạt Nhi, bọn anh đã từnghọc trung học cùng nhau.”“Cháu cũng nên thuận tiện giới thiệu một chút, đối phương chính làvị hôn thê của cáu.” Chức Điền lạnh lùng bồi thêm một câu. Bà cố ý mờiMạt Nhi đến đây, cũng không muốn có hiệu quả như vậy.Bất kể cô cái này khôn khéo có thể khiến cháu trai điên đảo, nhưng Mạt Nhi sẽ không bỏ cuộc. . . . . .Thành thật mà nói, mặc dù nó thích cô gái Hiểu Hi này, nhưng cũngkhông ghét Mạt Nhi, bất kể chuyện phát triển thế nào thì mục tiêu cuốicùng của bà cũng có thể đạt thành.Vị hôn thê?Lam Hiểu Hi ngạc nhiên nhìn Hạ Tử Đàm cùng vị Mạt Nhi tiểu thư vôcùng xinh đẹp trước mắt, không biết tại sao, trong lòng lại quặn lên.“Bà ngoại, chuyện cười năm xưa cũng không cần nhắc lại chứ?” Hạ TửĐàm cười cười, xoay người lại, đem Lam Hiểu Hi kéo vào trong ngực.”Nhưvậy Hiểu Hi sẽ hiểu lầm, cháu bỏ ra ngoài nhiều năm như vậy, thật vất vả mới cùng Hiểu Hi ở chung một chỗ, cháu không muốn khiến cô ấy bị dọa mà chạy mất.”Chức Điền khẽ hừ một tiếng.”tối hôm nay Mạt Nhi muốn ở lại, cháu phải giúp bà chăm sóc con bé.”“Không thành vấn đề, bà ngoại, cháu với cô ấy cũng đã lâu chưa nói chuyện.”Phạn Mạt Nhi nhìn Hạ Tử Đàm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên nụ cười,chuyển sang Lam Hiểu Hi.”Có thể chứ? Hiểu Hi tiểu thư, anh Hạ cho emmượn một đêm?”“Dĩ nhiên. . . . . .” Lam Hiểu Hi vô cùng mà cười cười sáng lạn .”Bạn mượn mấy đêm cũng được, đừng bận tâm. . . . . .”Nói như anh là hàng hóa không bằng.Hạ Tử Đàm liếc xéo nhìn cô.Thành thật mà nói, nụ cười trên mặt cô quá ruwacj rỡ, rực rỡ đến mức làm cho người ta cảm thấy có chút ưu thương. . . . . .Là ảo giác của anh ư?Nhất định vậy.★★★Ưu thương, cảm giác như thế quá kỳ dị.Lam Hiểu Hi ngủ trưa một giấc, sau đó bò dậy, đã là bốn giờ chiều,cảm giác như thế nhưng cô không biết tại sao, khiến cô cảm thấy phiềnmuộn, cho nên không để ý vết thương ở chân, cô mở cửa đi ra ngoài, mộtngười từ từ đi dạo, không muốn cùng người nói chuyện, cô cố ý thấyphương xa có người liền nhanh chóng tránh đi, sau đó đi dạo vòng quanhvườn hoa, hai cái ao nước, đến khi mặt trời sắp xuống núi.Cô lạc đường.Lam Hiểu Hi không thể không thừa nhận sự thật này.Bởi vì cô đã đi đủ 4 hướng đông tây nam bắc, nhưng vẫn không tìmđược đường trở về phòng, nhưng mà, cô cũng không vội, dù sao thì cô vẫncòn trong phạm vi nhà của Chức Điền, đi thế nào cũng không gặp phải concọp con hổ, không nguy hiểm đến tính mạng.Nhưng, cô không nghĩ tới sẽ gặp phải loại hình ảnh trước mắt này. . . . . .Một nam một nữ đang hôn nhau. . . . . .bóng lưng cao lớn, rất quen, không cần thấy mặt cũng biết người đànông kia là Hạ Tử Đàm, còn nữ chính là Phạn Mạt Nhi… người đã nói muốnmượn người đàn ông ấy một buổi tối.Cô nhìn, không có chuyển bước, nên đi, dù sao đây cũng chẳng phảichuyện hay ho gì, nhưng không biết vì sao, chân của cô lại bất động,nhúc nhích một chút cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ,nhìn bọn họ hôn nhau quên mình.Thế này ư . . . . .Không phải, anh đã nói cùng cô là vị hôn phu hôn thê năm xưa là chuyện cười mà? Nhưng, hình ảnh trước mắt là gì?Ngực rất buồn bực, cứ như bị một tảng đá lớn chặn lại, cô sắp hít thở không thông rồi.Lam Hiểu Hi không tự chủ vòng chặt hai cánh tay, đột nhiên cảm thấylạnh quá, cô ngồi xổm xuống, đầu gối bởi vì động tác ngồi xổm xuống màkhẽ đau, nhưng cô không biết.Nơi này, cây lớn có thể giúp cô ẩn núp, cô giống như nghe có ngườinói chuyện, nhưng nghe không rõ lắm, bởi vì đầu cô đã loạn thành mộtđoàn.Tại sao cô muốn tránh?Cô nên đi ra ngoài, bảo anh đem cô đi về phòng, bởi vì cô lạc đường.Tại sao cô muốn tránh?Tại sao thấy người ta âu yếm, cô lại cảm thấy đau lòng?“Ăn cơm tối. . . . . .” một người làm nữ ở nhà Chức Điền tìm đượccô, kinh ngạc kêu thành tiếng.”Hiểu Hi tiểu thư, sao cô ở đây? Có chỗnào không thoải mái sao?”“A. . . . . .” Lam Hiểu Hi muốn ngăn lại nhưng không kịp, bởi vì cô đã nghe được tiếng bước chân chạy lại gần cô——Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô.

## 5. Chương 5

Thật khó chịu.Bữa ăn tối này, Lam Hiểu Hi ăn không biết ngon, nhưng chiếc đũa củacô vẫn không ngừng chuyển động, đem thức ăn nhét vô miệng, nụ cười cũngthủy chung rực rỡ, nhưng trở lại trong phòng, cô liền mặt vùi vào trongchăn, quyết định tối hôm nay muốn ngủ sớm một chút, không cần gặp lạingười kia.Điện thoại di động lại vang, cô miễn cưỡng mò được, nhấn phím nhận, nghe được giọng nói của Hà Mân, cô liền chui ra khỏi chăn——“Sao nhận điện thoại nhanh như vậy, ăn trưa chưa?”“Hả? Bữa trưa? A, ừ, ăn rồi ạ.” Cô suýt quên mất là tất cả mọi người cho rằng cô vẫn còn ở Paris, lấy thời gian bây giờ, Paris chắc khoảngbuổi trưa.“Anh nghe Lô quản lý nói rồi, em có thể kí kết được hợp đồng là thật sao?”“Phải . . . . . Nếu như không có chuyện gì sai sót thì có thể nắmchắc. . . . . .” Nhưng mà, cô một chút cũng không xác định trong lúc này có thể xảy ra lỗi gì không, ví dụ như, cô không cẩn thận yêu Hạ Tử Đàm?“Anh ta bảo em hỗ trợ cái gì? Không phải là lấy thân báo đáp chứ?”Hả? Mặt Lam Hiểu Hi trắng toát, cười khúc khích mấy tiếng.”Anh nghĩlà có thể sao? Anh ta là Hạ Tử Đàm, lại không thiếu phụ nữ đâu. . . . ..”Vừa mới dứt lời, cửa phòng cô liền bị kéo ra, Hạ Tử Đàm đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm mắt cô.Nhìn anh cứ như vậy đi tới, đóng cửa lại ngồi ở trước mặt cô, côkhẩn trương đến đầu lưỡi sắp líu lại.”Cái đó. . . . . . Hà Mân, hôm nayem rất mệt mỏi, muốn ngủ rồi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . khi nàoem sẽ gọi lại cho anh. . . . . . Bye.”Cô tắt điện thoại di động, để ở một bên, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Đàm.“Có. . . . . . Chuyện sao?” Cô có tật giật mình, ánh mắt chuyển đủ chỗ.Anh chau chau mày, hỏi: “Hà Mân? Bạn trai em? Hình như anh vừa giống em nói về chuyền quyền đại lý, cậu ta cũng làm ở SS với em à?”Liên tiếp câu hỏi khiến cô sững sờ .Thật là sắc bén, người đàn ông này nghe lén người ta nói điện thoạicòn có khí thế hùng hôn hỏi thăm đối phương, thế gian này rất ít ngườinhư thế. Còn nữa…, lỗ tai của anh có thính như vậy không? Tùy tiện ngheđôi câu mà có thể đem toàn bộ sự kiện liên kết lại một chỗ?“. . . . . . Vâng” mặc dù có điểm không cam tâm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời.Anh có chút không vui chau chau mày.”Nghe cho kỹ, ở chỗ này, khôngcho phép em nhận điện thoại của cậu ta, không cho phép gọi điện thoạicho cậu ta. Còn nữa…, vừa rồi em nên trả lời anh là bạn trai của em, emquên à?”Cái gì?Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn xem anh, vốn cho là anh đang nói giỡn,nhưng hình như không phải, anh thoạt nhìn rất nghiêm túc, hơn nữa cóchút tức giận.“Biết.” Đầu cô hạ thấp xuống. Sờ sờ lỗ mũi.“Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?”tim cô đập mạnh, lắc đầu.Hạ Tử Đàm đưa tay nâng mặt của cô lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàngvẽ vòng qua môi của cô.”Vừa nãy, ở trong vườn. . . . . .Em đều nhìnthấy?”“Không có.” Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hừng hực. Cô thật không biết phải nói đối thế nào, rất chột dạ.“Vậy em trốn làm gì?”“Em. . . . . . Đau chân, không phải đang trốn bọn anh.”Anh cười.”Bọn anh? Anh không nhớ rõ là anh không nhắc đến người khác, còn nói em không nhìn thấy sao?”Cô cắn môi không nói, đem mặt quay sang một bên, không muốn cùng anh thảo luận cái đề tài này.Hạ Tử Đàm như có điều suy nghĩ nhìn cô, dịu dàng gọi: “Này, Lam Hiểu Hi.”Cô dứt khoát quay lưng đi, không để cho anh nhìn cô.“Không phải là em yêu anh chứ?” Anh đột nhiên hỏi.Nghe vậy, Lam Hiểu Hi cả kinh thất sắc, tim đập mạnh, thân thể không cử động, chỉ sợ không cẩn thận tiết lộ ra cái gì.Cái này là vấn đề chính cô cũng không dám nghiêm túc suy nghĩ, độtnhiên được nói ra từ miệng người đàn ông này, khiến cô rất kinh sợ.“Làm sao có thể?” Cô đưa tay vuốt khoang ngực nhảy loạn.”Em đã có bạn trai, anh quên sao? Em yêu bạn trai em, rất yêu.”Những lời này nói ra khỏi miệng, nghe lại giống như là cô đang thuyết phục chính mình.Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, những triệu chứng tình yêu từng tảtrong phim ảnh, trong tiểu thuyết như động lòng, đau lòng, tim đập rộnlên, thân thể nóng lên, và tất cả nhưng thứ khác toàn bộ xảy ra trênngười cô khi cô ở cùng Hạ Tử Đàm, so sánh với, cô phát hiện, khi Hà Mân ở bên cạnh cô cũng không nảy sinh ra mấy thứ vớ vẫn này. . . . . .Quá đáng sợ! Cô không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận!Hạ Tử Đàm đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, một cánh tay vòng ngangvai của cô, một cánh tay nắm ở hông, không chỉ như thế, anh còn dựa đầuvào trên vai cô, thân mật giống như bọn họ là người yêu chân chính.Cô cứng lại, tim cũng sắp nhảy ra, thân thể càng lúc càng nóng đến phát bỏng.“Hạ Tử Đàm. . . . . .” Cô run rẩy gọi tên anh.“Ừ?” Anh đáp nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp nhẹ phẩy vào tai của cô,chọc cho trong ngực cô gái thở khẽ một tiếng, anh muốn cười, càng sắplại gần cô, cho đến khi mũi anh đụng nhẹ vành tai của cô, giống như conmèo sắp dính vào cô vậy.”Cái gì?”“Anh không được ôm em như vậy. . . . . .” Cô kháng nghị.“Tại sao?”“Bởi vì em có. . . . . .”“Bởi vì em có bạn trai? Hay là bởi vì em rất yêu bạn trai em?”“Chẳng có gì khác nhau. . . . . .”“Dĩ nhiên là khác nhau.”Anh hôn lên cổ của cô, cô run rẩy, toàn thân quá nóng, cô muốntránh, thế nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, khiens cô không đường để chạy.“Nếu như em rất yêu cậu ta, cũng sẽ không động tâm với anh; nếu như em không yêu cậu ta, cậu ta làm bạn trai em thì đã sao?”“Em không động tậm đối với anh!” Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phủ nhận.Cô nói láo, nhưng là Hạ Tử Đàm lại bị chọc giận.“Thân thể của em đã nói lên tất cả.” Anh ôm cô, trên người cô có bất kỳ biến hóa rất nhỏ cũng chạy không thoát khỏi giác quan của anh, anhkhông tin cô lại không có động lòng với anh, bởi vì thân thể cô khi bịanh ôm có phản ứng, đã sớm bán đứng cô rồi.Tuy là như thế, không biết vì sao, khi anh nghe cô nói yêu người đàn ông kia, khi anh nghe cô chính miệng phủ nhận không động lòng với anhthì lại nổi giận.“Buông em ra.”“Không buông.”“Hạ Tử Đàm. . . . . . anh quên là chúng ta chỉ diễn kịch thôi sao?”Lam Hiểu Hi cũng nổi giận, nghĩ đến cảnh lúc trước ở trong vườn, lòng cô liền chua chát.”Người anh yêu là Mạt Nhi, tại sao không cưới cô ấy? Cần gì phải ra điều kiện như vậy để làm khó em? Cần gì cố ý trêu chọc emnhư vậy? Thân thể em động lòng với anh thì thế nào? Anh là người giỏitán tỉnh, em thì cái gì cũng không hiểu, cho dù bị anh trêu đùa cũngrất bình thường, tại sao anh lại muốn phá hư tình cảm của em và Hà Mân?Nói em không yêu anh ấy hả?”Thật là gặp quỷ! Cô hét lên, nhưng thật giống như đang hét với chính mình!Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh, cô liều mạnggiùng giằng, thế nhưng anh lại thủy chung ôm rất chặt, bất kể cô dùngtay chân đấm đá, anh cũng không buông.Một chút cũng không giống tác phong của anh.Anh Hạ Tử Đàm từ nhỏ đã có phái nữ theo, nào có người con gái vàokhông thương anh? Được rồi, đã từng có một, nhưng đó là bởi vì lúc trước cô ấy yêu bạn anh – Nghiêm Mạc Thần, cho nên anh tự động giữ một khoảng cách, từ đầu tới đuôi cũng không có thật lòng muốn câu dẫn cô ấy.Nhưng người trong ngực này. . . . . .Anh cực kỳ khó chịu khi nghe cô vẫn nói đến người bạn trai kia, không chỉ một lần . . . . .Hoặc giả, là do anh ghen tỵ?Ặc, anh đã lâu không biết hai chữ kia viết thế nào rồi.“Anh không yêu Mạt Nhi.” Anh vào đây chính là muốn nói việc này chocô nghe, nhưng không biết vì sao lại trở thành dạng kiếm bạt nỗ trương (gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây: tình trạng căng thẳng) như bây giờ.”Từ đầu tới cuối cũng không có, bất kể em nhìn thấy gì, dù sao sự thật không giống như em nghĩ.”Trên thực tế, Mạt Nhi đột nhiên tiến đến hôn anh, anh căn cứ vàothói quen, không muốn khiến cô gái cảm thấy quá khó khăn nên không lậptức đẩy cô ấy ra mà thôi, nhưng, cũng căn cứ vào đấy, anh không muốn nói chuyện đó với cô.Anh nói, không yêu Mạt Nhi.Vậy sao?Tại sao cô nghe anh nói như thế lại cảm thấy mừng như điên, và lại uất ức?Lam Hiểu Hi bất động, nhìn cánh tay anh bị cô hung hăng cắn ra dấurăng, rất muốn vuốt nó cho khỏi sưng bầm, mà cô cũng thật làm như vậy,động tác rất nhẹ, nhưng rất cố chấp.“Rất đau.” Anh giả bộ đáng thương.Một giọt lệ nhỏ trên cánh tay của anh.Cô khóc, một giọt lại một giọt nước mắt trợt xuống gương mặt của cô.Hạ Tử Đàm kinh ngạc, đem thân thể chuyển đến trước mặt cô, đem đầu cô nâng lên.”Này, em cắn anh đau, em khóc cái gì?”Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu tiếp tục khóc.“Lam Hiểu Hi. . . . . .” Anh than nhẹ.Cô như vậy, làm sao bây giờ? Cô luôn miệng nói có bạn trai, lại đáng thương khóc trước mặt anh, là thử thách anh sao?“. . . . . .”“Anh là đàn ông 200%, em biết chứ?”Hả? Cô không hiểu anh đang nói gì, nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.Chóp mũi hồng hồng, mắt hồng hồng, cánh môi cũng hồng hồng, cô rấtkhông chú ý khuôn mặt cô bây giờ đã trêu ghẹo khiến lòng của anh loạnthành một đoàn.Bỗng dưng, anh nghiêng người hôn cô ——Cô kinh ngạc lại hốt hoảng, trên môi mềm mại lại nóng ấm, mang theonồng đậm lực lượng, khiến cô đắm chìm trong hơi thở phái nam mạnh mẽ,đầu óc choáng váng. . . . . .“Tối hôm nay, anh muốn ngủ ở đây.” Anh nói.Nhẹ nhàng đẩy cô ngã lên đệm, cô còn tới không kịp hiểu ý anh thì anh lần nữa cúi người hôn cô. . . . . .★★★Làm chuyện xấu nhất định sẽ bị phát hiện, nhất là ở ngôi nhà có nghi lễ truyền thống này, bởi vì căn phòng Nhật hiệu quả cách âm quá kém,làm chuyện gì không riêng tư, nếu như gặp phải người có tâm muốn nghehay mấy kẻ vụng trộm, vậy thì thật chuyện gì xấu cũng không giấu được.Cho nên, Hạ Tử Đàm mới sáng sớm liền ngồi chồm hỗm ở chỗ này, bị bàngoài yêu quý của anh làm bộ mặt như tờ giấy nát trừng nửa ngày.Thành thật mà nói, nếu không phải là lão quản gia chính miệng nóicho anh biết bà ngoại mắc bệnh ung thư, anh không thể tin được ngườitrước mặt khỏe mạnh trước lại mắc bệnh.“Cháu cưới Mạt Nhi ngay lập tức.” Trợn mắt nhìn đứa cháu trai một hồi lâu, lúc này Chức Điền mới chậm rãi mở miệng.Hạ Tử Đàm nhìn bà, giật nhẹ môi.”Bà ngoại, cháu cho rằng bà rất thích Hiểu Hi đấy.”Nó cho rằng? Tại sao nó cho rằng vậy? Chức Điền tức giận trợn mắt nhìn anh một cái.“Vì sao bà phải thích một người phụ nữ chạy đến ở trong nhà người ta, còn tùy tiện như vậy hả?” Bà cố ý giận anh.“Hiểu Hi tùy tiện khi nào?” Hạ Tử Đàm cố ý hỏi, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Bà ngoại chỉ chuyện tối qua cháu ngủ trong phòng cô ấychứ?”Bà hừ một tiếng.Hạ Tử Đàm ngưng cười: “Bà ngoại, sao lại là lỗi của Hiểu Hi được? Do cháu cô ý muốn ngủ chung một chỗ, sức cô ấy nhỏ, đẩy cháu không nổi, cô ấy đã rất cố gắng phản kháng cháu, nhưng sức cháu hơi lớn, cô ấy đánhkhông lại, cho nên mới phải để cho cháu ngủ chung . . . . . . Bà ngoạibiết chứ?”Anh cười rất đểu, rõ ràng biết bà một mực giám thị anh và Hiểu Hi, chỉ vẫn không tách bọn họ ra.“Dù sao thì cháu lập tức cưới Mạt Nhi!” Bà lại một lần nữa hét lên.Bà sắp bị đứa cháu trai duy nhất chọc cho tức chết. . . . . .“Sợ rằng không được, bà ngoại ạ.”“Tại sao không được? Mạt Nhi là vị hôn thê của cháu——”“Cho tới bây giờ, cô ấy không phải là vị hôn thê của cháu, ít nhất,cháu chưa từng thừa nhận qua, luôn là do mấy người lớn tự ồn ào lên,chẳng lẽ, muốn cháu phụ trách lời nói đùa của mấy người sao?”Chức Điền nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, đột nhiên nhíu mày, thử dò xét hỏi: “Cho nên, ý của cháu là cháu phải cưới Hiểu Hi?”Hạ Tử Đàm nhìn bà.”Ừ. . . . . . Trên thực tế, chúng ta đã công chứng tại Las Vegas rồi, cho nên, hôm qua cháu ngủ trong phòng cô ấy làchuyện bình thường, thưa bà ngoại đáng kính.”Cái gì? Chức Điền trợn to mắt.“Các cháu đã kết hôn rồi?” Thật là quá đáng! Tại sao bà lại có đứa cháu bất hiếu như vậy?“Đúng vậy.”Không, không đúng. . . . . . Thắng oắt này nhất định là lừa gạt bà!Vì không để bà đem tài sản quyên góp vào hội từ thiện, cho nên mới làmnhư vậy. . . . . .“Vậy lúc trước cháu tại sao không nói?”“Cháu chỉ sợ bà ngoại bị dọa.”“Chứng thư đâu?”“Cháu để ở Paris, cần cháu đi lấy không?”“Không cần.” Chức Điền lạnh lùng nhìn anh.”Nếu công chứng rồi, liềnlập tức tổ chức hôn lễ đi, bà không thể nào cho phép đứa cháu trai duynhất kết hôn nhưng ngay cả tiệc mời cũng không có, bà sẽ lập tức pháingười đi làm, mười ngày sau chính thức cử hành hôn lễ. . . . . .”★★★Bây giờ, mặt trời cũng sắp phơi đến mông, Lam Hiểu Hi cũng chưa xác định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.Hạ Tử Đàm hôn cô, không chỉ một lần. . . . . .Đêm qua, anh nói muốn ngủ lại, và ở lại thật, nhưng anh ngủ của anh, cô ngủ của cô, người đàn ông lớn tiếng kêu la muốn lưu lại ngủ, trừ lúc hôn cô, sau đó chuyện gì cũng không làm gì nữa, hại cô một buổi tối tâm thần có chút không tập trung, mãi đến khi trời sáng quá mệt mỏi mà ngủ.“Là mộng sao?” Cô đột nhiên từ trên giường bò dậy, đưa tay gõ trên đầu một cái.”Rốt cuộc là thật hay mộng?”Cô thật mơ hồ, không thể xác định chuyện đêm qua Hạ Tử Đàm có phải ở lại hay không, hơn nữa đã rất nhiệt tình hôn cô?Xong rồi. . . . . .Cô còn trẻ như vậy mã đã mắc chứng đãng trí của người già?Còn nữa…, bây giờ đã 10h 20 sáng, sao không ai tới gọi cô đi dùngbữa ăn sáng? Bà ngoại rất tức giận chứ? Bảo cô là người chẳng có tý phép tắc gì, ngủ đến gần trưa!Nghĩ tới đo, Lam Hiểu Hi vội vàng đứng dậy, mặc áo khoác, bước racửa phòng, không nghĩ tới vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy lão quản gia ở bên ngoài tự lúc nào.Cô vội vàng hướng bà cúi người chào.”Xin chào, tiên sinh Noriko.”Lão quản gia cũng hướng cô khom người chào.”Chàu tiểu thư Hiểu Hi, lão phu nhân giao phó, bà chủ và tiểu thư dùng đồ ăn sáng.”“Phải . . . . . Thật xin lỗi, bà nên gọi cháu dậy sớm hơn.” Cô xấuhổ vừa khom người chào. Ngủ trễ như thế, còn khiến một người già chờ bên ngoài, thật sự rất mất thể diện.“Tiểu thiếu gia nói, sợ tiểu thư hôm qua quá mệt mỏi, cho nên đặc biệt giao phó chúng tôi không thể đánh thức tiểu thư.”Hả? Sợ cô hôm qua quá mệt mỏi?Lam Hiểu Hi nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân cũng không biết đi hướng nào cho phải.”Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi, cháu đi trướcdùng đồ ăn sáng rồi.”“Tiểu thư, bên này. Lão phu nhân cũng đang chờ tiểu thư, nói có lời muốn nói cùng cô.”“Bà ngoại sao? Không biết là muốn nói với cháu chuyện gì?” Thànhthật mà nói, mỗi lần đối mặt với bà ngoại của Hạ Tử Đàm, cô đều có chútsợ sệt.“Là chuyện liên quan đến việc chuẩn bị hôn lễ, tiểu thư không cần lo lắng, nhà Chức Điền là một đại gia tộc, tuyệt đối sẽ làm hôn lễ chotiểu thư cùng tiểu thiếu gia long trọng.”Lam Hiểu Hi dừng chân, ngạc nhiên nhìn quản gia.Cô không nghe lầm chứ? Lão quản gia nói bà ngoại phải giúp cô làm một. . . . . . Hôn lễ đồ sộ?Vậy là sao? Cô kết hôn với Hạ Tử Đàm không phải là thật mà!” tiên sinh Noriko, ngài phải biết. . . . . . Cháu là nói Tử Đàm đang ở đâu ạ?”“Thưa tiểu thư, tiểu thiếu gia đang ở trong sân. . . . . .”“Vậy sao? Cám ơn bà, tiên sinh Noriko, cháu đi trước tìm anh ấy, sau đó sẽ gặp bà ngoại.” Nói xong, xoay người chạy ra ngoài.★★★Khi Lam Hiểu Hi định gọi Hạ Tử Đàm thì vừa lúc bắt gặp hình ảnh Mạt Nhi dựa vào trong ngực Hạ Tử Đàm khóc thút thít .Người khóc đến không kịp lau khô nước mắt, người an ủi cũng khôngkịp thu hồi đôi tay đang vỗ nhẹ trên lưng người ta, mà cô gái chạy xôngxênh tới cũng không kịp né tránh, cứ như vậy. . . . . . Ba người nhấtthời hai mặt nhìn nhau, không khí trong sân trở nên rất quỷ dị.Trên cây, Diệp Tử bị gió thổi rơi, vừa lúc rơi vào trên tóc, trên mặt, trên người Lam Hiểu Hi, làm cho cô một thân nhếch nhác.Mạt Nhi từ trong ngực Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròngnhìn cô, hại cô nhất thời cảm thấy mình là người phá hư tình cảm củangười khác, là người thứ ba đáng ghét.Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy mình căn bản không nên xuất hiện, cũng lần đầu tiên ghét sự lỗ mãng của mình đến vậy.“Đúng. . . . . . Không nên quấy rầy hai người.” Đầu cô cúi thấp, xoay người muốn đi.“Em đứng lại, Lam Hiểu Hi!” Hạ Tử Đàm theo bản năng gọi cô lại.Nghe vậy, bước chân của Lam Hiểu Hi có chút dừng lại, ngay sau đó lại chạy đi.Anh muốn đuổi theo, nhưng một bàn tay kéo anh lại.Anh nhìn về chủ nhân của cái tay kia, Phạn Mạt Nhi van xin nhìnanh.”Đừng bỏ em lại, Tử Đàm, ít nhất giờ khắc này đừng thế, làm ơn. . . . . .”Hạ Tử Đàm nhắm mắt than nhẹ, muốn đẩy tay cô ra.“Mạt Nhi, em tội gì phải làm vậy?”Cô không thuận theo, nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh.”Saoanh không cho em chút thể diện nào hết vậy? Ngay cả trước mặt cô gái kia cũng vậy sao? Có thể anh không yêu em, nhưng người luôn luôn dịu dàngnhư anh sẽ không nhẫn tâm bỏ em như vậy chứ?”Đúng vậy, anh không biết.Mạt Nhi luôn luôn hiểu rõ anh.Nhưng, nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy càng ngày càng xa lần đầu tiên ,anh lại chán ghét sự dịu dàng vốn có của mình đối với phái nữ. . . . . .

## 6. Chương 6

Cô, thật sự yêu anh chứ?Nếu không, tại sao cô mỗi lần gặp đôi nam nữ này, không phải vội vã muốn tránh thì chính là vội vàng chạy trốn?Cô là kẻ ngu, là kẻ ngốc, là ngu ngốc, mới có thể yêu một người đàn ông căn bản không nên yêu.Lam Hiểu Hi chạy một đoạn đường, sau đó liền từ từ dừng đi, cô thởgấp, tâm tính thiện lương, nhưng mắt lại chua sót như bị bụi bay vào.Thật sự là không giải thích được, tất cả đều tới quá nhanh quá quỷdị, tại sao hai mươi bảy năm qua, nhịp tim cô không nhảy nhanh giống như ở bên cạnh Hạ Tử Đàm vậy?Không nên . . . . . .Cô có Hạ Mân, không phải sao? Coi như Hạ Mân chưa từng khiến nhịptim cô mất tốc độ, khi cầm tay cô cũng không khiến toàn thân cô nónglên, lúc rời đi anh cũng sẽ không nhớ, không muốn nghe giọng nói củaanh, không muốn gặp anh. . . . . . Nhưng, dù sao bây giờ anh ấy vẫn làbạn trai của cô, không phải sao?Cô lại động lòng đối với Hạ Tử Đàm.Cô lại yêu Hạ Tử Đàm.Hoặc giả, cô không thật yêu anh, mà bởi vì cô vọng tưởng, cho nên sinh ra một loại cảm giác mộng ảo?Nghĩ tới, Lam Hiểu Hi lấy điện thoại di động ra, tìm một số điện thoại quen thuộc, ấn nút gọi ——Điện thoại rất nhanh được đối phương bắt máy, cô lại chỉ nắm lấyđiện thoại di động, lẳng lặng nghe giọng nói của đối phương, một câucũng không có nói.“Alo, Hiểu Hi hả? Có phải Hiểu Hi hay không? Tại sao không nói lời nào?”Cô rớt lệ, sau đó dùng tay gạt đi.“Hiểu Hi? Em đang khóc sao? Tại sao khóc? Xảy ra chuyện gì?”Cô khóc càng lớn hơn, cảm thấy thật có lỗi, cảm thấy áy náy, cảm thấy bất đắc dĩ, lại hoàn toàn không phải do mình nhớ anh.Làm sao bây giờ? Cô một chút cũng không nhớ Hạ Mân.Làm sao bây giờ? Cô thật sự không yêu Hà Mân.“Có phải em không? Hiểu Hi? Trả lời anh!”“Là em.” Lam Hiểu Hi cười, nhưng vẫn rơi lệ.”Thật xin lỗi. . . . . . em chỉ . . . . . Quá nhớ anh.”Cô nói láo, nói láo khủng.Nhưng đứng ở sau lưng cô, Hạ Tử Đàm chẳng biết lúc nào đuổi theo lại đem những lời này nghe được rõ ràng, cũng thấy cô khóc thút thít,không ngừng rơi nước mắt, trở thành cô vì nhớ bạn trai mà như vậy.Hoặc giả, anh quá tự tin, cho là cô đối với anh có tình cảm.Thật lâu chưa bị người khác ruồng bỏ, nhưng bây giờ có.Không phải là lỗi của cô, nhưng, lồng ngực của anh giống như bịngười hung hăng đâm một đao, cảm giác đau đớn mấy năm rồi anh chưa gặp,khiến anh cơ hồ không cách nào chịu đựng nỗi.Lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng Hạ Tử Đàm cũng xoay người tránh ra ——Ngồi lên xe nhà Chức Điền, ngay sau đó, anh gọi một cuộc điện thoạicho người bạn Tống Minh Hi đang ở Đài Loan vì cưới cô vợ ở đó.“Tử Đàm? Ngọn gió nào thổi cậu tới vậy? Ban ngày gọi điện thoại cho tớ làm gì?”“Bây giờ cậu ở Đài Loan sao?” Hạ Tử Đàm cũng không dài dòng, trực tiếp đi vào trọng điểm.“Đúng vậy, vợ tớ vừa mới sinh đứa thứ hai, nên đang ở cạnh cô ấy.”Giọng nói của Tống Minh Hi nghe giống như tắm gió xuân, rất hạnh phúc.Thành thật mà nói, lại không ngờ để anh cũng cảm thấy có chút hâm mộ.Tống Minh Hi là một trong ba người bọn anh hôn người sớm nhất, cũngcó hai đứa con rồi, mà người bạn Nghiêm Mạc Thần, gần đây đột nhiên phát hiện mình có một đứa con trai ba tuổi, thật vui vẻ làm cha, vì vậy đemcô gái tình một đêm nhiều năm trước lấy về nhà, chỉ có anh còn độc thân.Không biết có phải bởi vì anh nhiều thêm mấy tuổi, mà khoảnh khắcthanh xuân giảm bớt, bây giờ còn bắt đầu học người ta muốn cưới vợ haykhông nữa?“Này, gọi điện thoại cho tôi mà ngẩn người hả?” Tống Minh Hi ở mộtđầu khác thấy lâu không có giọng nói, không khỏi cười nói: “Đừng nói với tớ là gần đây nhà thiết kế Hạ muốn hương vị khác chứ, bên cạnh cậukhông thiếu đàn bà mà, nói mau đi, tìm tớ làm gì? Tớ còn muốn giúp vợthay tả cho con kìa.”Thay tả? Ha ha, Hạ Tử Đàm khẽ thay đổi mặt, rốt cuộc có một chút cảm thấy khi sung sướng của người đàn ông độc thân.“Tớ muốn cậu tra giúp một người, nhân viên công ty SS, tên là Hà Mân. . . . . .”★★★Lúc hoàng hôn, Lam Hiểu Hi ở hành lang nhà Chức Điền, tìm khắp mọi nơi mà không thấy bóng dáng Hạ Tử Đàm.Lên vài bậc thang ngắn, còn chưa tới đỉnh, cô nhìn qua khung cửakính thấy người đàn ông kia đang vẽ tranh, tấm vải to được đặt trênkhung dựng, anh ưu nhã ngồi trên ghế cân cao, một tay cầm bút vẽ, mộttay cầm bảng màu, trong ánh chiều tà, bản thân anh chính là một bứctranh xinh đẹp làm người ta than thở.Cô biết từ nhỏ người đàn ông này đã là một kỳ tài hội họa, nhưng,trừ khi còn bé vẽ tranh ra, bức tranh anh vẽ cho tới bây giờ cũng chưatừng công khai trước mắt người đời, mà trải qua hơn hai mươi năm, mọingười chỉ biết là anh là với cái danh chuyên gia thiết kế thời trang, mà không xưng anh là hoạ sĩ.Cô cho rằng, anh sẽ không vẽ tranh nữa.Lam Hiểu Hi chậm rãi hướng anh đến gần, Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô, taydừng lại, mắt híp lại, trong nháy mắt, cây bút trong tay anh tiếp tục vẽ tranh sơn dầu lên tấm vải, giống như hoàn toàn không vì người khách đột nhiên xuất hiện mà bị quấy rầy.Cô lại không dám tiến lên làm phiền anh, xoay người ngồi xuống trênghế mộc, không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối, cô mới nghe được tiếng Hạ Tử Đàm nói——“Đang đợi anh sao?” Anh cười hỏi.Cô vội vàng đứng dậy, đôi tay chà xát trên váy.”Ừ.”“Chuyện gì?”“Em có lời muốn nói.”“Nói đi.” Anh tựa vào trên lan can nhà gỗ, dịu dàng nhìn cô.Lam Hiểu Hi giật giật môi, mới nói: “Em nghe nói bà ngoại giúp chúng ta làm hôn lễ, hơn nữa còn rất long trọng…, Hạ Tử Đàm. . . . . . Chúngta chỉ giả kết hôn, không phải sao? Một hôn lễ to như vậy, về sau làmsao bây giờ? Lập tức kết hôn lại lập tức ly hôn sao? Chúng ta phải giảithích thế nào ọi người hiểu?”Anh liếc xéo nhìn cô.”Lập tức kết hôn lại lập tức ly hôn? Ai nói với em chúng ta có thể như vậy? Em không muốn chúng ta sẽ bên nhau cả đờisao?”Lam Hiểu Hi ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn anh.”Anh nói gì?”“Anh nói, có lẽ hôn lễ này chỉ có một lần, bây giờ là giả, về sau có thể là thật, đến lúc đó hối hận sẽ không kịp.”Thật sự là. . . . . . , một chữ cô cũng nghe không hiểu.Kết hôn giả chính là kết hôn giả, làm sao sẽ thành thật đây?đột nhiên Hạ Tử Đàm xoay người một cái, ôm cô vào lồng ngực của anh, nửa người trên cơ hồ muốn dán lên cô, nghiêng người bên tai cô nói:“Không muốn cả đời bên anh sao? Thật. . . . . . Một chút cũng không động lòng sao? Đến bây giờ, trong lòng em chỉ yêu người đàn ông tên Hạ Mânà? Cũng chưa. . . . . . Một chút yêu anh ư?”Anh thử dò xét hỏi, rõ ràng là giọng có chút trêu chọc, nhưng thân thể của anh rất căng thẳng.Anh đang khẩn trương. . . . . .Gặp quỷ đấy!Từ khi anh chính tai nghe cô gái này nhớ người đàn ông kia, anh liền mất tất cả khống chế. . . . . .Lần đầu tiên, anh đối với phái nữ có loại cố chấp khát vọng, ngoài dự đoán, rồi lại tựa hồ rất bình tĩnh đón nhận.Nhưng, cô lại là cô gái của người đàn ông khác. . . . . . Nghĩ đếnchỗ này, con mắt anh không khỏi tối lại, lo lắng và cố chấp nổi lêntrong mắt của anh.Hạ Tử Đàm quá gần, hại lỗ chân lông toàn thân của Lam Hiểu Hi cũng bởi vì khẩn trương bất an mà dựng hết lên.Anh nhìn ra cái gì sao? Nhìn ra cô yêu anh? Nhìn ra cô ghen tỵ Mạt Nhi? Nhìn ra cô mất hồn mất vía?Lam Hiểu Hi hốt hoảng không dứt nhìn của anh.”Đến tột cùng anh đangnói cái gì? Ban đầu nói muốn em giúp anh chuyện này, anh sẽ đem quyềnđại lý cho em, cho nên em mới đáp ứng, trừ lần đó ra, cái gì cũngkhông…cũng không có gì cả, không biết tại sao anh nói như vậy? Còn có. . . . . . Tại sao không thể là Mạt Nhi? Nếu chỉ vì an lòng bà ngoại màkết hôn giả, ai cũng có thể, không phải sao? Mạt Nhi yêu anh mà, anh cóthể cưới cô ấy——”“Cũng bởi vì cô ấy yêu anh, cho nên anh không thể nào cưới cô ấy,kết hôn giả cũng không được.” Hạ Tử Đàm nhàn nhạt cắt đứt cô.”Mà anhkhông thương cô ấy, anh đã nói rồi mà? Làm sao anh có thể cưới một người yêu anh mà anh không yêu được? Vậy sẽ đả thương lòng của cô ấy, cũng sẽ tạo phiền toái cho anh, muốn thân cũng không thân được, mà muốn li hôncũng không nỡ, phải không?”Hoá ra là vậy.Tìm một người nguyện ý cùng anh giao dịch, tất cả đều đơn giản dễ dàng rất nhiều.Lam Hiểu Hi cười, đáy mắt lại cất giấu lòe lòe lệ quang.Cho nên, cô không thể yêu anh.Nếu khiến anh biết cô yêu anh, anh sẽ không giao dịch cùng cô, không chỉ cô không lấy được quyền đại lý, cũng không có cách nào ở bên cạnhanh giống như bây giờ, đương nhiên sẽ không ở chung một chỗ với anh.“Em hiểu rồi, hôn nhân của chúng ta sẽ biến mất khi bà ngoại mất,phải không?” Cô vô cùng hiểu cuộc giao dịch này là do bà ngoại bệnh.Hạ Tử Đàm nhìn cô thật sâu, lại không lập tức trả lời cô.“Em là người phụ nữ đầu tiên muốn rời khỏi anh, thật tổn thương lòng của anh, Lam Hiểu Hi.”“Chúng ta còn phải lập hiệp ước hôn nhân không.” Lam Hiểu Hi cười cười nhắc nhở anh.Giờ phút này, bề ngoài của cô giả bộ rất lý trí, nội tâm lại đang len lén khóc thút thít.“Thật là hung ác, cô gái này khôn khéo hơn nhiều so với tưởng tượngcủa anh.” Hạ Tử Đàm đưa tay siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giễucợt cô.Lam Hiểu Hi không có né tránh, ngoan ngoãn chịu đựng không khí thân mật.Tạm thời như vậy đi, khi cùng anh kết hôn, sau đó, đem hôn lễ nàylén làm thành hôn lễ chính thức của cô, cũng đem anh, len lén trở thànhchông chính thức của cô.Đây là lần đầu tiên cô mất đi trái tim của mình. . . . . .Yêu một người không nên yêu, một người đàn ông vô cùng xuất sắc.Hôn lễ, đúng hạn cử hành, long trọng xa hoa, cử hành trong nhà thờgiữa thành phố, tuy là một nhà thờ không có tiếng tăm gì, nhưng là nơiđã tổ chức hôn lễ của bà ngoại và ông ngoại, đối với gia đình Chức Điềnvô cùng có ý nghĩa.Hạ Tử Đàm mang một bộ tây trang màu trắng gọn gàng, kèm theo cà vạtđỏ tươi, vóc người trời sinh khiến anh đứng nơi nào cũng vô cùng lóamắt, chung quanh bày đầy hoa hồng, hình thể cao ngất, làm cho người tacảm thấy đỏ mắt.Lam Hiểu Hi nhìn anh, trong lòng thỏa mãn.Cô thật muốn gả cho người đàn ông này rồi. . . . . .Trước khi rời Đài Loan, làm sao cô có thể tưởng tượng rằng mình sẽlấy được chuyên gia thiết kế thời trang Hạ Tử Đàm mà mình ngưỡng mộ đãlâu? Coi như nằm mộng cũng chưa từng mơ thấy chuyện này, trên thực tếlại xảy ra, thật không thể tưởng tượng nổi! Đến bây giờ cô cũng cònkhông thể nào tin nổi.Hạ Tử Đàm đi về phía Lam Hiểu Hi, cô mặc bộ váy lục trắng, đưa taynâng lấy tay của cô, nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt hồng hàotrên mặt.“Em thật là đẹp, cô dâu của anh.” tự đáy lòng anh than thở. Khôngnói cho cô biết, bộ đồ trên người cô do anh tự tay thiết kế, để nhiềungười ngày đêm không ngủ để đính cườm, nếu nói cho, e rằng cô cho là anh có tâm xấu, cho nên anh không nói gì.Anh nói, cô dâu của anh.Coi như là giả, Lam Hiểu Hi nghe được, trong lòng vẫn ngọt nhưmật.”Cám ơn. . . . . . Anh cũng là chú rễ đẹp nhất mà em từng thấy.”Anh cười, lôi tay của cô, đứng lẳng lặng trước cha sứ, cảm giác nhưmới một luồng ánh sáng chiếu xuống , đem anh cùng Lam Hiểu Hi ôm lấy.Là thiên thần sao? Anh nâng khóe môi, nheo lại mắt, ngửa đầu chịu ánh sáng.nghi thức kết hôn bắt đầu, cũng giống như bao hôn lễ khác, trình tự cố định, không có một chút mới mẻ.Trừ. . . . . . câu nói ‘Chú rễ có thể hôn cô dâu’, mới khiến anh mong đợi.Nghiêng người, Hạ Tử Đàm hôn thật sâu Lam Hiểu Hi, khi mọi người chứng kiến và vỗ tay, thì hoàn thành nghi thức này.Thành thật mà nói, đời này anh vốn không có ý định kết hôn, anhkhông kềm chế được bản tính phong lưu, chỉ có thể lưu lạc mãi bên ngoài, không muốn có cô gái nào bên cạnh.Nhưng vào giờ phút này, khi anh kéo tay của cô đứng trước mặt chasứ, khi anh cúi đầu hôn môi cô ấy, cảm nhận được sự thẹn thùng cùng ngọt ngào, anh lại muốn có cô, mãi mãi.★★★sau khi kết thúc nghi thức, dạ tiệc kết hôn tổ chức tại nhà Chức Điền.Hạ Tử Đàm kiên quyết mãi, thì bữa tiệc mới mang hai phong cách Nhậtvà phương Tây, có vài người phục vụ rượu, về phần thức ăn thì tự mìnhchọn, cũng có sáu đầu bếp của nhà hàng sáu sao được mời đến, hòa với món ăn Nhật và dàn nhạc trình diễn, có thể nói là tất cả đều là hương vịcủa khách sạn sáu sao, mà còn có nhiều cảm giác thân thiết và ấm áp hơn.Chức Điền phát thiệp mời quá muộn, hầu như tất cả các tân khách đềuvội vã chạy tới, thậm chí nhiều người phải tạm hoãn những cuộc họp haygặp quan trọng mới có thể đến tham gia được, trong đó bao gồm cả haingười bạn của Hạ Tử Đàm: Nghiêm Mạc Thần cùng Tống Minh Hi.“chưa từng nghe cậu nói đã rơi vào bể tình, liền vội vàng kết hôn,chuyện gì xảy ra vậy?” Tống Minh Hi giễu cợt, một cú đấm bay tới.”Cáitên này thật là, mỗi lần đến hay đi đều giống như trận gió, ngay cả cưới cũng giống vậy, nhìn quanh cũng chẳng thấy doanh nhân nào đến từ Pariscả, đừng bảo là thiệp hồng của cậu chỉ gửi cho bọn tớ thôi chứ?”“Đúng vậy.” Hạ Tử Đàm cười gật đầu một cái.Tống Minh Hi trừng lớn mắt.”Không thể nào? Cậu chỉ phát cho chúng tớ?”Người đàn ông một bên, luôn im lặng: Nghiêm Mạc Thần, giờ phút nàycũng nâng lên khóe môi, gia nhập đề tài.”Cậu kết hôn giả à? Nhưng e rằng sau này mà ly hôn sẽ rất khó coi đấy?”Trời ạ. . . . . . Hai người kia lại nữa rồi!Tống Minh Hi giơ tay bưng kín miệng Nghiêm Mạc Thần .”Này, tớ nghĩchúng ta nên đến bàn mà uống mừng, sao cậu vẫn không đổi được thói quenhả, hôn lễ của bạn còn nguyền rủa người ta à?”Nghiêm Mạc Thần gạt tay Tống Minh Hi, hừ lạnh một tiếng.”Tớ thù cậu cấu một đời cũng không hết.”Nghe vậy, Hạ Tử Đàm cười ha ha.”Thế nào, bà vợ thứ hai của cậu nhớđến tớ sao? Vậy thì cậu không cam tâm phải không, con cậu chắc giống tớlắm nhỉ?”Nói đến chuyện giữa anh và Nghiêm Mạc Thần thật là một cuộc đùa giỡn rất dài.Chỉ là, đối với anh mà nói, đùa giỡn đã kết thúc hơn nhiều năm trước rồi, anh cũng không để trong lòng.“Con tớ không giống cậu.” Nghiêm Mạc Thần rất nghiêm túc phủ nhận,nhwung có bất cứ tức giận nào, mặc dù anh vô cùng hiểu Hạ Tử Đàm, ngườinày tuyệt sẽ không đụng vào vật của anh.Hạ Tử Đàm giơ tay lên, nhìn đông nhìn tây, lại cúi đầu nhìn NghiêmMạc Thần.”Quái, cậu cố ý không mang Nguyên Nhi cùng Ti Man tới tham giahôn lễ của tớ sao? Không thể nào! Lòng dạ cậu hẹp hòi như vậy sao xứnglàm đại trượng phụ được?”Lại nói bậy rồi. . . . . .Tống Minh Hi ở trong lòng than thở, lập tức đứng giữa hai người.”Tớ cũng không mang theo vợ con, Tử Đàm, sao không hỏi tớ?”Nghe vậy, Hạ Tử Đàm trừng lớn mắt, rất nghiêm túc nhíu mày hỏi: “Không thể nào? Tống Minh Hi, vợ cậu cũng yêu tớ à?”Thật đáng đánh đòn . . . . . . Tống Minh Hi giận đến nghiến răng nghiến lợi.“Cái người này, cậu là chú rễ, sao một chút hạnh phúc cũng không cóvậy?” Coi như Tống Minh Hi là người luôn luôn hiền hoà, dễ gần, nhưngcũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể để người khác vương vấn vợmình, nếu người trước mắt không phải là Hạ Tử Đàm, có lẽ anh đã ộtquyền rồi.Nghiêm Mạc Thần liếc anh một cái.”Không phải như cậu nói đâu, nguyên nhân kết hôn chỉ sợ là kết hôn giả, nếu không thì. . . . . .”“Có con mới cưới?” Tống Minh Hi nói tiếp, lông mày vểnh cao.Hạ Tử Đàm ngoắc ngoắc môi, giơ ly rượu lên kính hai người bạn.”Nếunhư có thể được vậy, tớ cũng vậy rất muốn, uống đi, khó được tới NhậtBản một chuyến, khó được tham gia hôn lễ của bản thiếu gia đây, tối hômnay, chúng ta không say không về!”Không say không về? Nghiêm Mạc Thần như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tử Đàm.Người này, xem ra thật sự có tâm sự, chỉ là, tửu lượng quá tốt, muốn uống đến say, vậy thì bọn họ chắc đã sớm ngã xuống đất, không dậy nổirồi.★★★Đêm tân hôn, Hạ Tử Đàm bị người dìu vào phòng, mùi rượu đầy người,nhưng vẫn duy trì nụ cười mê người, anh nói anh không say, bàn tay cầmlấy tay cô, đặt cạnh khóe miệng, hôn nhẹ.Lam Hiểu Hi thấy anh muốn cởi cà vạt, không khỏi tiến lên đưa taygiúp anh cởi cà vạt xuống, sau đó mở hai cúc áo, để cho anh có thể thoải mái một chút, không nghĩ tới người đàn ông này lại đưa tay ôm cô vàolòng, bàn tay đặt trên mông và eo thon.“Hạ Tử Đàm, anh buông em ra. . . . . .” Cô nhỏ giọng kháng nghị, bởi vì hai người gần sát nhau, cộng thêm việc cô giãy dụa, bộ ngực mềm mại ma sát trước ngực của anh.“Em thật là đẹp, Hiểu Hi. . . . . .” Hạ Tử Đàm mỉm cười, đôi mắt say lờ đờ nửa nhắm nửa mở liếc nhìn cô, muốn có bao nhiêu mê người thì cóbấy nhiên mê người.”Anh muốn hôn em, có được không?”“Không được. . . . . .” Cô suy yếu trả lời, khí nóng từ trên ngực, mông và eo khiến thân thể cô nóng bỏng vì dục niệm.Cô nói không, nhưng không đẩy anh ra, thậm chí khẽ ngước nhìn đôimôi đẹp mắt mà lại khêu gợi, nghe được tim của mình nhảy lên mãnh liệt.Anh một thân mùi rượu, rồi lại hỗn tạp nhàn nhạt hương nước hoa,hoàn toàn không khiến người ta chán ghét, còn có một cỗ mị hoặc vốn cócủa phái mạnh.Nếu như, anh thật muốn câu dẫn cô, cô căn bản một tí sức chống cự cũng không có.“Anh muốn hôn, cho anh hôn. . . . . .” đột nhiên, anh lật người đècô xuống phía dưới, hơi thở phái nam bao trùm toàn bộ không khí, anh thử dò xét dùng làn môi mềm mại quét về phía cô, cô thở khẽ, đỏ mặt, sâukín oán trách nhìn anh.Con ngươi của anh vẫn chằm chằm nhìn môi cô, đưa đầu lưỡi dịu dànglướt qua cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở kia, chỉ vậy, thân thể của cô đãkhông ngừng run rẩy, giống như đóa hoa chọc người thương tiếc.“Hạ Tử Đàm. . . . . .” Cô yếu đuối gọi tên anh.Bởi vì anh trêu ghẹo, bộ ngực giấu dưới áo ngủ đã sớm đứng thẳng căng đau, thân thể của cô bị lửa nóng thiêu đốt mà căng thẳng.Giọng nói yêu kiều mềm mại khẽ gọi, đối với anh 100% là thuốc trợ tình.môi Hạ Tử Đàm cuối cùng cũng phủ xuống lên môi của cô, bàn tay thăm dò bên trong áo ngủ, vuốt ve bên trong bắp đùi cô, đóa hoa tuyệt đốithẹn thùng.“A. . . . . .”Cô không chịu nổi, yêu kiều ra tiếng, nửa người trên không ngừng nẩy lên, anh cới áo ngủ rồi đến áo lót của cô, liếm hôn vùng da tuyết đẫyđà cùng mềm mại, anh ôm cô giống như rắn nước, vòng chiếc eo mảnh khảnhđối diện, để cho cô có thể tiếp cận với lửa nóng dục vọng, cọ sát lẫnnhau. . . . . .Đó là một loại hành hạ.Bất kể là đối với anh hay là đối với cô, cái loại cảm giác khiêu chiến, lau súng cướp cò tuyệt đối là một khốc hình.Anh chỉ hy vọng để thân thể cô ấm áp hơn một chút, chấp nhận đượcanh, cô lại bởi vì dục hỏa đốt nóng mà không chịu nổi, lắc lắc eo nhỏ,phía dưới vọng động, hoàn toàn không biết làm như vậy đã khiến anh sắpphát điên. . . . . .“Ngoan, Hiểu Hi, không nên lộn xộn.” Anh dụ dỗ, sợ của mình vào sẽ làm cô đau.Cô lại khóc lên, đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng to lớn, nỗ lực muốn giảm đi sự thống khổ bởi khẩn trương buồn bực. . . . . .Anh, cuối cùng không thể không theo ý cô, nếu không, chắc bị máu nóng lên đầu mà chết mất.Nghiêng người, anh đem lấy chính mình thật sâu vùi vào mềm mại——“A. . . . . .” Cô gào thét ra tiếng, đồng thời cũng rơi lệ.“Thật xin lỗi. . . . . .” Còn làm đau cô.Con mắt anh mang theo một cỗ áy náy, nhưng lại không có hối hận.Anh muốn có cô. . . . . .Đối với chuyện phải giữ lấy người mình yêu, cho tới bây giờ, Hạ Tử Đàm anh chưa bao giờ hối hận.

## 7. Chương 7

Đó là một cuộc kích tình vô cùng cuồng dã.

Hôm sau khi tỉnh lại, toàn thân Lam Hiểu Hi đau nhức giống như làmình phải làm mười ngày khổ lực, nhiều lần mở mắt lại mệt mỏi ngủ đi,mãi cho đến khi ánh mặt trời xuyên vào trong nhà, nghe được tiếng đi lại và nói chuyện ngoài cửa sổ, cô mới giật mình vội vàng từ trên giường bò dậy.Bên cạnh, đã không thấy bóng dáng của Hạ Tử Đàm.Đồng hồ treo tường chỉ đúng mười giờ hai mươi lăm phút.Hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới của cô, cô nên thức dậysớm để đi chúc bà ngoại, thậm chí nên biểu hiện đức tính nên có của côdâu, đi vào phòng bếp giúp một tay, dòn đồ ăn sáng cho bà ngoại cùngchồng, cho dù những thứ này không phải tự tay làm, nhưng không như vậythì ít nhất cô nên cùng mọi người dùng bữa ăn sáng, cô lại vắng mặt, vẫn chưa có người nào tới gọi cô.Nghĩ đến, nếu bà ngoại ra lệnh, cô liền là người không có chỗ để về rồi.Ở căn phòng to như vậy, Lam Hiểu Hi không dám tưởng tượng đêm qua cô đã kêu rên ầm ĩ, rốt cuộc, có truyền đễn trong tai mỗi người không. . . . . . Nhất định là vậy. . . . . . bức tường chỉ dán bằng miếng giấymỏng dính thì có thể có hiệu quả cách âm gì được?Trời ạ. Bây giờ, ngay cả dũng khí bước ra cửa phòng cô cũng không có.Nhớ tới đêm qua, mặt của cô lần nữa ửng hồng, mắc cỡ quá, cô đem mặt vùi vào trong chăn.Đều tại say rượu mà gây họa. . . . . .Rõ ràng là kết hôn giả, cô lại cùng người đàn ông này lên giường. . . . . .Bây giờ cô làm thế nào nhìn anh đây?Thật lúng túng. Thật mắc cỡ. Cô rất muốn biến mất, khiến người trên toàn thế giới này không thấy cô nữa.Cửa, nhẹ nhàng bị kéo ra.Lam Hiểu Hi chôn ở trong chăn bỗng dưng ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại cặp mắt mê người của Hạ Tử Đàm.Sáng nay, anh mặc áo màu tím cùng với quần dài trắng, nhẹ nhàngkhoan khoái, mê người cực độ, không thể không khiến cô động lòng.“Mệt không? Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?” Anh tự tay vuốt ve mặt của cô.Cô bị anh đụng chạm mà khẽ run, mắc cỡ cúi đầu.“Thật xin lỗi.” Anh nói.”Tối hôm qua, anh uống nhiều rượu rồi.”“Em không cần anh phụ trách.” Cô nói, suy nghĩ một chút, cảm thấykhông ổn, sửa lại: “Ý của em là em sẽ không vì đêm qua mà quấn quít anhkhông buông, chúng ta đều người đã trưởng thành, đêm qua. . . . . . Chỉlà một chuyện ngoài ý muốn, chúng ta quên đi, việc này không có gì,không phải sao?”Cô biết, đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp ngoài ý muốn, cô sẽ không vì vậy mà chờ mong vĩnh viễn.“Em là cô gái còn trong trắng.”Hả? Lam Hiểu Hi đỏ mặt.”Cái đó. . . . . . Không phải lỗi của anh. . . . . .”“Em nên đẩy anh ra, hoặc trực tiếp sử dụng chân đá anh ra ngoài, kêu to, thế nào cũng được, đêm qua anh say đến bất tỉnh nên không biết.”Anh cố ý đem trách nhiệm đẩy tới người cô, nhìn cô rơi vào đường cụt.“Sức anh quá lớn, em đẩy không nổi.” Cô chột dạ nói. Trên thực tế,cô bị anh ôm cùng hôn, căn bản đến một tý sức chống cự cũng không có,nhưng cô sẽ không nói cho anh biết.“Bạn trai em làm sao bây giờ?”“Anh ấy sẽ không biết. . . . . . anh ta và em chưa quan hệ tới tìnhtrạng này. . . . . .” Nói xong, Lam Hiểu Hi cắn môi.”Chúng ta có thểđừng thảo luận đề tài này nữa không? Dù sao, anh cũng không nên lo lắngem, vì vậy chuyện tối hôm qua quên đi”Cô sẽ quên, nhưng mà, anh lại nhớ.Cô đều đem lần đầu tiên cho anh, anh có thể không dây dưa sao? Hoặclà, mặt khác, anh cố ý đem cô biến thành của mình, vì thế cả đời muốncuốn lấy cô!Phải . . . . . Anh rắp tâm hãm hại, là một người đàn ông lưu manh,cái mà người ta nói là ‘sói đội lốt cừu’, chính là dùng để chỉ anh.Dù sao anh không tổn thất gì, ngược lại đổ hết tội đêm qua cho cô.“Đói bụng không? Quản gia còn đang chuẩn một bữa ăn chờ em đi đếnđấy. Thay xong quần áo rồi ra chứ? A, đúng rồi, chúng ta còn phải đihưởng tuần trăng mật nữa, ăn xong bữa sáng thi chuẩn bị một chút hànhlý, máy bay sẽ cất cánh vào tối hôm nay mà.”Hưởng tuần trăng mật? mắt Lam Hiểu Hi nháy nháy, không thể tin được nhìn anh.“Chúng ta…như vậy. . . . . . Cũng có thể đi hưởng tuần trăng mậtsao?” Cho tới bây giờ cô không dám hy vọng xa vời, người đàn ông này sẽđem lễ kết hôn này làm giống như thật, dù sao là chỉ tùy tiện nói mộtcâu, có cần thiết phải hoang phí như vậy không?Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô.”Tại sao không được? Anh còn có một món quà lớn muốn cho em, em quên sao?”“Hạ Tử Đàm. . . . . .” Cô cảm động nhìn anh.“Đừng nhìn anh như vậy, như vậy sẽ khiến anh muốn nhào tới ăn em.” Nói xong, anh tiến lên, hôn cô một cái.Mặt cô đỏ lên.”Không phải anh muốn nói giỡn à?”Sao người đàn ông này qua một đêm lại có thói quen hôn cô chứ?“Còn đau không?” Anh đột nhiên hỏi.“Hả?” Cô sững sờ nhìn anh.Hạ Tử Đàm nhìn cô không hiểu, nâng lên khóe môi, cười có chút bấtđắc dĩ.”Anh là hỏi thân thể em còn đau không? Tối hôm qua. . . . . . Khụ khụ, có phải không thoải mái không?”Lam Hiểu Hi rốt cuộc hiểu anh đang hỏi cô cái gì, vốn là khuôn mặthồng hồng, bây giờ đã nóng lên, vội vàng cúi đầu dùng đôi tay che.“Anh đi ra ngoài đi…em muốn thay quần áo.” Cô xấu hổ mở miệng đuổi người ta.Anh quay lưng đi.”Anh sẽ không nhìn lén, mau thay đi.”“Không cần. . . . . .Anh ra ngoài trước đã.”Anh cười, quả thật không biết nên làm gì cho phải, toàn thân cô đều bị anh sờ qua, còn sợ thay quần áo trước mặt anh sao?“Hiểu Hi.”“Hử?”“Về sau phải gọi anh là Tử Đàm hoặc Đàm, không thể gọi cả tên cả họ, biết không?”“Dạ.” Cô chần chờ đáp một tiếng.“Kêu một tiếng xem nào.”“. . . . . .”“Vậy em muốn gọi anh là ông xã sao?”“Đàm. . . . . . Gọi Đàm hay lắm.” Cô vội vàng trả lời.Hạ Tử Đàm hài lòng, phủi mông một cái, đứng lên đi ra cửa, kéo cửa, nhìn cô một cái thật sâu.Ánh mắt kia, nóng bỏng vô cùng, tựa như đêm qua anh đè cô xuống dưới thân, dùng ánh mắt này nhìn toàn thân cô . . . . . . Trần truồng đoạtlấy. . . . . .thân thể Lam Hiểu Hi giống như bị yếm bùa, sợ hãi, giống như bị ánh mắt anh lột sạch quần áo vậy.Thời gian giống như dừng lại, tim của cô đập đập mạnh, rốt cuộc, cô không chịu nổi, xông lên trước mặt anh, đem cửa kéo lại——Cái gọi là khổ sở, phải là hoàn cảnh bây giờ của anh chứ?Hạ Tử Đàm sờ sờ lỗ mũi, lắc đầu cười khổ rời đi.★★★Sau giữa trưa, mưa nhẹ kéo đến, tiếng mưa rơi tích tích đáp đáp nhưbản nhạc ru ngủ, nhưng cũng có thể làm phiền người khác, phải xem tâmtrạng mỗi người thế nào đã.Chức Điền nằm, Hạ Tử Đàm ngồi ở một bên, một bà một cháu, không khí có vẻ quỷ quyệt dị thường.“Ngày gần đây, bà đã đem tất cả tài sản sang tên cho cháu rồi.”Hạ Tử Đàm chau chau mày, mỉm cười.”Cảm ơn bà, chỉ là, chuyện nàykhông vội, bà khỏe mạnh là được, gần đây cháu cũng không thiếu tiền, bàcũng còn có thể sống lâu trăm tuổi, chỉ cần viết xong di thư giao chocháu bảo quản, để cho cháu xác định tài sản của bà sẽ không bị đóng gópra ngoài xã hội, như vậy là được rồi.”“Sống lâu trăm tuổi?” Chức Điền nhíu nhíu mày.”Chuyện bà bị ung thư. . . . . . Cháu biết khi nào?”“Mấy ngày trước, nghe được bà và quản gia đang nói khẽ.”Mấy ngày trước? Đó chính là trước ngày hôn lễ sao?Chức Điền quỷ dị nhìn anh.”Vậy sao cháu còn ngoan ngoãn nghe lời đi kết hôn?”“Cái vấn đề này rất kỳ quái, bà ngoại, không phải cháu đã nói rồisao, cháu đã đăng kí kết hôn với Hiểu Hi tại Las Vegas, cũng coi như làđã kết hôn, cháu làm gì mà nghe lời chứ?”“Vậy sao?” Chức Điền cũng học anh hếch lên mày.”Cháu cho rằng bà sẽ tin chuyện hoang đường do cháu bịa ra sao?”Anh nheo lại mắt.”Hả? Vậy sao bà ngoại lại đồng ý việc cháu cưới Hiểu Hi?”Chức Điền liếc cháu trai một cái.”Con bé ấy là một cô gái tốt, xứngvới cháu, lại do cháu mang về, sao bà phải phản đối? Bà chỉ muốn thấycháu lập gia đình, mục đích đạt tới là tốt rồi.”“Cho nên. . . . . . Bà cố ý tìm Mạt Nhi tới để khích cháu nhanh kết hôn phải không?”Chức Điền ho vài một tiếng, chứng minh bà ấy chột dạ.“Bà ngoại, bà rất gian trá.” Anh mỉm cười kết luận. Quả thật là con hồ ly già mà, anh Hạ Tử Đàm coi như là cúi lạy sát đất luôn.Chỉ là, chuyện này nếu để cho Lam Hiểu Hi biết, có thể không đơn giản.Nếu như cô biết chuyện bà có thể sống lâu trăm tuổi, cô sẽ ngoan ngoãn làm bà xã của anh sao?Điểm này, anh hoàn toàn không nắm chắc.“Chúng ta làm hiệp nghị đi, bà ngoại.” Hạ Tử Đàm nhẹ nhàng mở miệng.” Trước mặt Hiểu Hi, bà phải tiếp tục diễn. . . . . .”Lam Hiểu Hi không nghĩ tới, nơi hưởng tuần trăng mật trong miệng Hạ Tử Đàm lại là Đài Loan.Một vài rương hành lí không biết từ đâu lòi ra, ngay cả cô cũngkhông biết bên trong nó đựng gì, anh nói đó là thứ quan trọng, những thứ khác sẽ chuyển tới sau.“Em ở chỗ nào?”Cô sững sờ, nói một địa chỉ.Hạ Tử Đàm mỉm cười vỗ vỗ vai tài xế tắc xi.”Chú đưa bọn cháu đến đó.”“Anh đến nhà em?”Anh nhìn cô.”Anh là chồng em, đến nhà của em có cái gì không đúngchứ? Chẳng lẽ em muốn anh ngủ ở ven đường hoặc là công viên sao?”“Cho nên bây giờ anh có ý là muốn ở nhà em ư?”“Bà xã à, em cứ hỏi như vậy, khiến ông xaã thật mất mặt, em xem, cả tài xế tắc xi đều cười trộm anh.”Nghe vậy, Lam Hiểu Hi nhìn kính chiếu hậu một cái, quả nhiên tài xế đang cười trộm, vẫn còn trong gương nhìn cô.“vợ chồng mới cưới giận dỗi nhau à?” Tài xế hỏi.Hạ Tử Đàm rất dùng sức gật đầu một cái, khoa trương nói: “Đúng vậy,chúng cháu nghèo, đến một ngôi nhà cũng không chuẩn bị cho cô ấy đã épcô ấy kết hôn, là lỗi của cáu.”Tài xế cười ha ha.”Không sao, vợ chồng mà, đầu giường giận cuốigiường vui, tiền không phải là chuyện quan trọng nhất…, đừng nghĩ quánhiều, cháu giá à, chú nói có đúng hay không?”Đúng cái con khỉ. . . . . .Người đàn ông này căn bản có tiền đến vài đời xài cũng không hết cơ mà!“Chỗ em rất nhỏ, mấy rương lớn hành lý của anh nhét không vừa đâu.”“Không sao, hành lý có thể để ở khách sạn.”Lam Hiểu Hi trừng to mắt mà nhìn anh, người đàn ông này bị bệnhà.”Vậy tại sao anh không ở khách sạn mà muốn chen chúc vào nhà em?”Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô một cái.”Anh chỉ muốn đi xem chỗ ở emmột chút thôi mà, không phải em giấu tình nhân ở nhà chứ? Sao căng thẳng như vậy?”“Tốt nhất là anh mau đến khách sạn đi, để tránh tự mình chuốc lấycực khổ, tốt nhất là anh lập tức buông tha chuyện đi nhà em đi, nhà emcó mỗi gường đơn, anh mà đến là nằm đất!”Cô nói một chuỗi, anh đều không nghe được, chỉ có nghe thấy câu này —— giường đơn.A, thật tốt, vì tấm giường đơn này, anh sẽ kiên trì đi nhà cô ngủ một đêm.★★★Bỏ đồ vào nhà, một cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài bờ đê Viễn Sơn dài, trên đê trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, sông không có nước, ngược lại bị cải tạo thành sân bóng rỗ và nơi tập lái xe.Nhà màu hồng, hoàn toàn là style của cô khi anh gặp cô ở Paris, tràn đầy hồn nhiên ngây thơ cùng lãng mạn.Bóng lưng Hạ Tử Đàm cao lớn, ưu nhã đi về phía giường đơn duy nhấttrong phòng, phía trên còn treo rèm che, gió nhẹ nhẹ quanh quẩn theo cửa sổ vào, giống như diều trong gió, anh ngồi xuống, lại nằm xuống, thoảimái duổi tấm lưng mỏi, cứ như đây là chuyện rất đương nhiên.Lam Hiểu Hi nhìn anh.”Tối nay anh muốn ngủ nơi này sao?”“Ừ.” Đầu anh cũng không ngẩng.“Nhưng mà em không có nhiều chăn với gối đầu, cũng không có chiếu, không thể để cho anh nằm dưới đất ngủ được.”“Ai nói anh muốn nằm ngủ dưới đất?” Hạ Tử Đàm từ trên giường bò dậy, buồn cười nhìn cô.”Anh thích giường, mặc dù rất nhỏ, nhưng thoải mái.”“Anh ngủ giường? Vậy em ngủ nơi nào?” Người đàn ông này muốn cô ngủdưới đất hả? Đây là nhà cô mà! Huống chi cô là phụ nữ, không phải anhđối với phụ nữ rất dịu dàng săn sóc sao? Sẽ vô sỉ như vậy chứ?Hạ Tử Đàm vỗ vỗ giường.”Đương nhiên là nơi này, chúng ta cùng nhau ngủ.”Hả? Như vậy sao được?“Hạ Tử Đàm, anh đừng nói giỡn, chuyện này không đáng để cười đâu!”Mặc dù cô và anh đã có ‘quan hệ kia’, nhưng, đó là bởi vì anh uống say,hoàn toàn không phải do chủ động.“Anh không nói giỡn, trời cũng sắp sáng rồi, chấp nhận một chút đi, tới đây.” Anh vỗ vỗ ga giường.“Thôi, để em ngủ trên sofa.” Cô ôm áo khoác của mình chạy đến trênghế sa lon, nằm xuống, đem áo khoác đắt lên người.”Anh ngủ đi, em cũngrất mệt mỏi, ngủ ngon.”“Không muốn ngủ chung giường với anh ư?”“Không.”“Em là xấu hổ? Hay sợ anh ăn em?” Hạ Tử Đàm cười nhạt.”Nếu như là lí do sau thì em không cần lo lắng đâu, đâu phải anh lúc nào ôm lấy phụ nữ cũng phải nhất định làm cái gì đó, em đừng suy nghĩ lung tung.”Ặc ~~ Lam Hiểu Hi đỏ mặt, đem áo khoác che đầu, cô không muốn nghe nữa.“Không phải là em bị ám ảnh bởi đêm tân hôn chứ? Em biết đấy, chuyện này anh vô tội, chỉ là, nói thế nào cũng do anh không đúng, em muốntrừng phạt anh thế nào cũng được.”Trời ạ, anh có thể đừng nói nữa hay không. . . . . .nhất định anh phải nhắc lại chuyện đêm hôm đó sao? Đúng vậy, anh vôtội, nếu như không uống rượu say, người đàn ông giống anh nhất định cũng sẽ bảo cô như thế! Dù sao cũng có một lần anh ôm cô đến trời sáng,chuyện gì cũng không xảy ra mà. . . . . .Đúng, cô thậm đã quên mất chuyện anh là một quân tử.hôm nay anh nói muốn cùng cô ngủ chung một giường, nhất định khôngcó ý định đen tối nào, là cô, tất cả đều là lỗi của cô, bởi vì từ sauđêm hôm đó, mỗi lần nhìn thấy anh, từng hình ảnh anh hôn cô, ôm cô, vuốt ve cô, và trêu đùa cô sẽ hiện lên, khiến tâm của cô nhảy loạn, thân thể phát run, giống như mình bị bệnh.Tại sao cô có thể chen chúc cùng anh trên một cái giường đơn?Lỡ như cô ngủ thiếp đi, có thể cô sẽ nhào vào lồng ngực bền chắc kia. . . . . .Ngủ thôi, mau ngủ thôi, cô nhắm thật chặt hai mắt, thôi miên chínhmình. Không ngờ, cố gắng niệm chú để thôi miên chưa đọc được lần thứ ba, thân thể của cô đột nhiên bị người ta ôm lấy ——“A.” Cô bị dọa sợ, giống như con thỏ nhỏ.Hạ Tử Đàm cười nhẹ ra tiếng, bế cô lên giường, còn đắp kín mền chocô.”Mau ngủ đi, em cho là anh sẽ chiếm đoạt giường của em để ngủ sao?Sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi đến công ty em, nói chuyện độc quyền nhãn hiệu.”Độc quyền? Đúng vậy, thiếu chút nữa cô đã quên mục đích của việc giả kết hôn với anh.“Vậy anh ngủ ở đâu?”“Đương nhiên là trên ghế sa lon.”Lam Hiểu Hi từ trên giường bò dậy.”Vậy thì anh ngủ trên giường đi,en ngủ ở sofa cũng được, người anh to cao thế kia sao vừa ghế sa lon——”Anh ngăn cản cô.”Anh nói rồi, anh sẽ không để em ngủ trên sofa.”“Nhưng mà. . . . . .”“Vậy thì cùng nhau ngủ?” Anh mỉm cười đề nghị.Cô nhìn anh một lát, đem thân thể dịch sát bên trong, đưa tay vỗ vỗmột nửa giường, nói quanh co mà nói: “Vậy. . . . . . Ngủ chung đi, dùsao, cũng không phải là không ngủ qua. . . . . .”Đối mặt cô, Hạ Tử Đàm vẫn còn ở chống đỡ buồn bực.”Anh không muốn gây khó dễ cho em, mau ngủ đi, đừng lo lắng cho anh.”Nói xong, anh xoay người, một bàn tay nhỏ níu lấy áo anh——“Ngủ chung đi, anh mà ngủ trên sofa, ngày mai nhất định sẽ đau lưng, mặc dù đây là do anh tự mình làm, nhưng mà, em sẽ cảm thấy băn khoăn,dù sao thì em cũng là chủ nhà, không thể đãi khách như thế được. . . . . . anh lên đây đi.”Hạ Tử Đàm đưa lưng về phía cô, bả vai nhẹ nhàng giật giật, anh đangcười, cười trộm, thật sự không cười được thì anh sẽ nội thương mất, chonên phải mạo hiểm để khỏi bị phát hiện.Cô gái nhỏ này, thật sự rất đáng yêu, dễ dàng bị dụ. . . . . .“Thật?”“Thật, anh lên đây ngủ đi.” Mặt cô hồng hồng mà nói, càng nói thân thể lại càng lui vào bên trong.Hạ Tử Đàm nằm xuống, cho dù cô đã co rúm thành một quả cầu nhỏ, thìthân thể cao lớn như anh cũng rất khó để tránh đụng vào cô được.“Em có thể nằm trên người anh, như vậy tương đối thoải mái.”“Không. . . . . . .” Lam Hiểu Hi thà để cả người dán lên tường, cũng không thể để mặt úp lên ngực anh, quá nguy hiểm.“Anh thì không sao, em có thể nằm ngủ trên người anh——”“Anh đừng nói nữa, em muốn ngủ, ngủ ngon.” đưa lưng về phía anh, cả người Lam Hiểu Hi cuộn tại, dựa vào tường, giả bộ ngủ.Bên cạnh, truyền đến mùi thơm đặc biệt của anh.Còn nữa…, hơi thở và nhịp tim của anh.Cô lẳng lặng nghe, suốt đêm khó có thể ngủ say được. . . . . .

## 8. Chương 8

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?Mới vừa xuống xe, mặt Lam Hiểu Hi liền kinh ngạc nhìn tấm bảng to đặt trước cổng công ty S'S——“Hoan nghênh chuyên gia thiết kế thời trang Hạ Tử Đàm cùng phu nhân Lam Hiểu Hi ghé thăm S'S!”Không chỉ như thế, mấy chục giỏ hoa tươi, số lượng ký giả truyềnthông và nhiếp ảnh gia đều tụ tập lại, so với siêu sao còn khoa trươnghơn nhiều.Hạ Tử Đàm một tay ôm hông của cô, vừa mỉm cười hướng mọi người phấttay một cái, đối với việc cô sững sờ, người luôn luôn có thói quen đứngdưới đèn flash như anh thì hoàn toàn bình thường, không bị choáng ngợp.“Thả lỏng một chút, Hiểu Hi.” Anh nói nhỏ bên tai của cô.“Tại sao bọn họ lại biết chúng ta kết hôn?” gương mặt cô mê hoặc.Lam Hiểu Hi chưa từng nghĩ, chuyện cô cùng Hạ Tử Đàm kết hôn ở Kyoto Nhật Bản, mấy ngày đã truyền về Đài Loan Đài Bắc.Cô dĩ nhiên biết khoa học kỹ thuật bây giờ cực kì tiên tiến, cô cũng biết cô gả ột người chồng nổi danh cỡ nào, nhưng, rõ ràng là haingười bọn họ ở Nhật Bản kết hôn , không phải sao? Ngày đó không nhìnthấy bất cứ ký giả truyền thông nào, Hạ Tử Đàm cũng không đưa thiệp mời cho ai ở Paris, người đến đều là bạn bè thân thiết với Chức Điền, tạisao mọi người đều biết?“Giấy không thể gói được lửa, huống chi chồng em lại là người phương nào?”Lam Hiểu Hi không phản bác, còn nhìn thấy ông chủ S'S cũng tựmình chạy đến nghênh đón, vừa tiến lên đã lôi kéo tay của Hạ Tử Đàmkhông buông, giống như đã là bạn tốt nhiều năm vậy.“Hoan nghênh hoan nghênh, Hạ tiên sinh, Hạ phu nhân.” Ông chủ thân thiết vô cùng, chỉ kém không trực tiếp cúi người chào thôi.Hại cô không thể làm gì khác hơn là mỉm cười với gã.Hôm nay, toàn thân Lam Hiểu Hi mặc âu phục màu hồng đào, cánh tay áo được cắt ngắn, tên ngực được đính đá, dưới ánh đèn flash tản ra ánhsáng lộng lẫy, không chỉ như thế, buổi sáng ra cửa, Hạ Tử Đàm còn bảo cô đem nhẫn cưới, bao gồm cả âu phục trên người cô, cũng do anh muốn cômặc vào.Hoặc giả, Hạ Tử Đàm sớm biết hôm nay sẽ đối mặt tất cả?Nghĩ tới, gò má Lam Hiểu Hi như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tử Đàm một cái.“Thế nào?” Mặc dù anh rất bận, muốn bán rẻ tiếng cười, muốn phất tay với mọi người, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến cô, cho nên, động nào củacô cũng chạy không khỏi ánh mắt anh.“Không có gì.”“Nếu em không thích đối mặt với ống kính, có thể núp sau lưng anh.” Anh nhẹ giọng gnói.“Ừ.” Cô ngoan ngoãn núp phía sau anh, nghe lời giống như cô vợ ngoan ngoãn.Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy Hà Mân trong đám người, mặt anh lạnh lùng nhìn cô, giống như tố cáo sự phản bội của cô, ánh mắt cũng trànđầy khinh thường.Cô ngây ngẩn cả người, tâm co rụt lại.Trời ạ, cô quên mất chuyện quan trọng như vậy—— cô vẫn còn có bạn trai tên là Hà Mân.Cô nên nói trước cho anh biết một tiếng cô muốn trở về, nhưng mà,điều này cũng không thể trách cô, cô đến sân bay mới biết Hạ Tử Đàm muốn dẫn cô đến Đài Loan mà.Dĩ nhiên, cô muốn cùng Hà Mân nói một chuyện quan trọng, là chuyệnvề hôn sự giữa cô và Hạ Tử Đàm. . . . . . Nhưng, chuyện như vậy bảo cômở miệng thế nào? Vốn tính toán là sau khi lấy được bản quyền, ly hônvới Hạ Tử Đàm mới nói, nhưng hôm nay. . . . . . Rất nhiều việc đã thayđổi, quan trọng nhất, thay đổi là tâm của cô, cô không cách nào cùng HàMân tiếp tục được nữa.★★★Thừa dịp chủ công ty cùng Hạ Tử Đàm nói chuyện công việc, Lam HiểuHi giả vờ muốn đi phòng rửa tay mà chuồn êm ra ngoài, không nghĩ tới HàMân đã đứng cách đó không xa, giống như đã chờ cô rất lâu.Cắn môi, cô lấy dũng khí hướng anh đi tới, Hà Mân không kịp đợi côtừ từ đi tới, tiến lên, một phát bắt được tay của cô, liền kéo cô tớicầu thang bên cạnh——Trong cầu thang rất an tĩnh, cách phòng làm việc một lối thoát hiểmthật lớn, anh kéo cô đến cầu thang bộ, nơi gấp khúc mới thả cô ra.“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh có quyền được biết chứ?” Hà Mân vòng tay, ôn hoà nhìn Lam Hiểu Hi.Cô, đã thay đổi.Mặc dù trước kia cô cũng không tệ lắm, cười ngọt ngào lại đáng yêu,mà sự hấp dẫn chẳng nhiều, nhưng cô bây giờ thật sự rất đẹp, mang theosự thành thục hấp dẫn của phái nữ.Nhìn thấy vậy, Hà Mân có cảm giác rất muốn đè cô xuống—— đây là cảmgiác về dục vọng đầu tiên từ khi biết cô tới nay, một loại dục vọng củangười đàn ông đối với người phụ nữ.Ban đầu mở miệng muốn quen cô, là do anh thấy cô gái này luôn làmcho người ta sung sướng, kiên cường, tinh thần bất khuất, ở cùng cô mộtchỗ cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy cuộc sống không trống trải nữa, anh biết anh thủy chung không có cảm giác yêu, nên cô cũng không có, nói rõ một chút, quan hệ bạn bè trai gái vừa mới bắt đầu, so với đồng nghiệptrong công ty còn xa cách hơn nhiều.“Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ, đúng như anh nhìn thấy, em vừa thấy đã yêu Hạ Tử Đàm, sau đó hai người nhanh chóng kết hôn?”Lam Hiểu Hi lắc đầu một cái.”Không phải như thế.”“Vậy là như thế nào?”“Còn nhớ rõ chuyện mà em gọi điện thoại nói cho anh không? Chỉ cầnem giúp Hạ Tử Đàm một chuyện, em có thể lấy được quyền đại lý?”“Ừ.”“Việc kia. . . . . . Chính là cùng anh ấy kết hôn.”Nghe vậy, Hà Mân sửng sốt.”Cho nên, em cùng anh ta kết hôn là vìmuốn lấy được quyền đại lý? Em vì quyền đại lý mà bán rẻ tương lai củamình?”“Cũng không phải như vậy. . . . . . bởi vì anh ấy cần một cô gái đểkết hôn, cho nên mời em giúp anh ấy một việc, em cùng Hạ Tử Đàm không có quan hệ gì.” Cô càng nói càng nhỏ, vì chột dạ.Cô không nói dối, cô và Hạ Tử Đàm hoàn toàn không có quan hệ kếthôn, mặc dù cô cùng anh đã lên giường, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. . . . . . Chỉ là, dù sao cô vẫn thấy có lỗi với Hà Mân.“Cho nên, em giả kết hôn?”“Vâng”“Cho nên, anh ta không yêu em, cũng chưa chạm em?”Hả? Gì cơ? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn Hà Mân, đối với vấn đề sắc bén như thế có chút không chịu nổi.Cô không muốn nói dối, nhưng cô lại không muốn thảo luận vấn đề nàyvới anh, cũng chỉ có thể nói dối thôi, vì vậy cô gật đầu một cái, rấtdùng sức.Hà Mân hơi híp mắt lại, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong ngực ——“Hà Mân. . . . . . anh làm gì đấy?” Lam Hiểu Hi kinh hoảng không dứt nhìn anh, bất an giãy nãy trong lòng anh, muốn đẩy anh ra lại khôngđược, cho nên cả người cứng đờ để mặc anh ta ôm.“Anh rất nhớ em, chẳng lẽ em không muốn anh sao?”Hả? Lam Hiểu Hi nhìn khuôn mặt anh càng ngày càng đến gần, không xong rồi.“Dĩ nhiên. . . . . . em đương nhiên muốn anh. . . . . .” Cô vừa nóivừa khẩn trương lấy tay chống đỡ lồng ngực của anh.”Hà Mân, anh đừng làm như vậy. . . . . . em sẽ sợ.”Trên thực tế, cô căn bản không suy nghĩ đến anh, thiếu chút nữa đãquên anh rồi, đúng, đều là lỗi của cô, cho nên dù bị anh hận chết, oánchết cũng đáng đời.“Sợ cái gì? Em là bạn gái của anh, anh không thể hôn em sao?”“Hà Mân. . . . . . Đây là công ty. . . . . .” Cô sợ muốn trốn, lại không tìm được lý do nào.Anh cười, dán sát mặt vào cô, nói chuyện bên tai cô.”Không sao, em trở nên rất đẹp, khiến anh không kìm hãm được.”“Anh đừn vậy. . . . . . em không muốn. . . . . .”“Không muốn cái gì? Để anh hôn?” Hà Mân Thẩm nhắm mắt.”Thế nào, emyêu Hạ Tử Đàm rồi hả? Em quên bạn trai là anh rồi sao? Bạn trai khôngthể hôn bạn gái sao?”Nói xong, Hà Mân cúi đầu hôn lên miệng của cô, bàn tay sờ bắp đùi, sờ tới phía dưới váy——“Không cần! Hà Mân! Anh đừng như vậy. . . . . .A. . . . . . Buông em ra!” Lam Hiểu Hi giùng giằng, giãy dụa, vội vã muốn thoát.“Ngoan một chút, chúng ta là người yêu mà. . . . . . Không để choanh đụng thì em muốn cho người nào đụng?” Hà Mân ham muốn bị cô khuấyđộng, giữa hai chân căng thẳng, cho dù không thể ở đây mà muốn cô, ítnhất cũng phải để anh đã khát một ít.“Không. . . . . .” Cô cắn anh, đưa chân đá anh.Anh đè cô tại trên mặt tường, hôn càng nhiệt liệt.Trong lúc bất chợt, một tiếng vang thật lớn, lối thoát hiểm bị đẩy ra.Hà Mân sửng sốt, xoay người ——Hạ Tử Đàm đang đứng ở cầu thang, hai tay thanh thản để trong túi quần, khuôn mặt giống như mang theo nụ cười nhìn bọn họ.Nụ cười, là giả, cất giấu trong mắt lại là lửa giận ngút trời.Chỉ là, rất ít người nhìn thấy được.“Xin hỏi, hai vị đang làm gì vậy?” Anh lễ phép hỏi, một con mắthướng về Lam Hiểu Hi, bộ âu phục mà anh thiết kế tỉ mỉ bị lôi kéo khiếnrối loạn một chút, môi, cũng hơi sưng.Rất rõ ràng, cô mới bị người đàn ông này bắt nạt, hơn nữa còn rất kịch liệt. . . . . .Một cỗ tức giận từ lòng bàn chân chạy thẳng đến tim, anh quả thật có một cổ xung động muốn trực tiếp đã bay Hà Mân ra ngoài. . . . . .“Không nhìn được thấy sao?” Hà Mân cũng giật nhẹ môi, cười cười.”Anh phải biết Hiểu Hi là người của tôi, tôi dĩ nhiên cũng biết nguyên nhânkết hôn của anh, nơi này chỉ có ba người chúng ta, đừng diễn trò nữa?”mặt mày Hạ Tử Đàm đảo qua Lam Hiểu Hi, khuôn mặt của cô lại tái nhợt, nhìn cũng không dám nhìn anh lấy một cái.Bởi vì anh ra phát hiện làm phá vỡ chuyện tốt của cô cùng người đàn ông này, cho nên đang giận anh sao?Đáng chết. . . . . .Tại sao ngực anh lại bị lửa giận bốc cháy?“Đùa giỡn hay muốn làm gì cũng vậy, ít nhất cô ấy bây giờ là vợ củatôi, tốt nhất là cậu đừng động vào cô ấy, nếu không sẽ phá hư ước địnhcủa cô ấy và tôi, tôi cũng có thể tùy ý thay đổi ước định với S'S,dĩ nhiên, tôi sẽ nói rõ ràng với quý giám đốc công ty rằng đây tất cảđều do người quản lý tên Hà Mân gây ra, cậu thấy thế nào?”“Anh uy hiếp tôi?”Hạ Tử Đàm cười cười, gật đầu.”Đúng vậy đấy.”“Không sợ giảm danh tiếng của thiết kế sư Hạ ư?”“Tôi sợ cái gì? Tôi đường đường là Hạ Tử Đàm, uy hiếp một quản lý nho nhỏ trong công ty cũng nho nhỏ? Nói ra ai sẽ tin?”Hà Mân cắn răng, tức giận nhìn chằm chằm anh.”Thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt, thì ra Hạ Tử Đàm cũng giống tiểu nhân mà thôi.”“Cậu cũng không kém.”“Anh——”“Đủ rồi! Các anh đừng tranh cãi nữa!” Lam Hiểu Hi bỗng dưng hét to.Hai người này lời qua tiếng lại, căn bản là đem Lam Hiểu Hi co xemnhư không khí đúng không? Bọn họ coi cô như hàng hóa, không để ý đến ýnguyện của cô; mở miệng ngậm miệng đều là quyền đại lý, Lam Hiểu Hi côcần thế sao?“Muốn chữi thì các người ra chỗ khác mà chữi!” Lam Hiểu Hi thở phìphò chạy xuống, không muốn nhìn thấy Hạ Tử Đàm, cũng không muốn gặp lạiHà Mân.Cô chạy trốn rất gấp, nước mắt cũng rơi nhiều hơn, giày cao gót trên chân thiếu chút nữa khiến cô trật gân, cô cởi giầy ra để chạy, một hơichạy từ tầng 19 chạy đến tầng 1, sau đó xông ra cửa, đưa tay vẫy mộtchiếc tắc xi, không nghĩ tới cô vừa mới ngồi vào trong, một người đànông cao lớn cũng lập tức chui vào ——“Đến khách sạn, cám ơn.” Hạ Tử Đàm mỉm cười đối với tài xế trước mặt nói.đôi mắt Lam Hiểu Hi đẫm lệ nhìn anh, nhìn thấy anh cười, cô quay mặt sang bên kia xem phong cảnh.Cô không nói chuyện với anh, xem ra đã thật sự tức giận.Cô có thể không biết, so với cô, anh còn tức giận, hơn nữa khi anhnhìn thấy rõ ràng cô bị hôn đến môi cũng sưng đỏ, cổ áo xộc xệch.Anh rất muốn đem ấn kí của người đàn ông khác trên người cô xóa hoàn toàn. . . . . .Nếu như là người phụ nữ khác, anh có thể đã sớm làm như vậy rồi,nhưng đối mặt với cô, anh thậm chí có điểm sợ hãi. . . . . . Thật buồncười, bởi vì anh chưa từng quan tâm ai như cô, nên lòng cao ngạo tôn quý lần nữa bị chà đạp.Rõ ràng là cô ấy yêu người đàn ông khác, mình lại không muốn buông tay, vì cái gì đây?Thật giận… anh nghi ngờ tính nhẫn nại của mình còn lại bao nhiêu?“Em muốn về nhà.” Cô đột nhiên nói.Hạ Tử Đàm liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Tốt, chờ em cởi âu phục trên người ra cho anh,em có thể về nhà.”Cởi âu phục trên người?Cô kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh.”Tại sao? Nếu như anh quan tâmđến bộ đồ mà anh mua cho em, thì em có thể về nhà giặt nó sạch sẽ, rồitrả lại cho anh.”“không thể được, em không phải biết bộ đồ trên người em là kiểuthiết kế thời trang mùa xuân sang năm của anh à? Đây là bí mật, trừ phinó ở trước mắt anh, nếu không không ai có thể đem nó mang đi.”Anh. . . . . . Thiết kế đồ?Lam Hiểu Hi sững sờ, cô chưa từng suy nghĩ đến chuyện bộ đồ này là do anh tự tay thiết kế , hơn nữa còn chưa đưa ra thị trường?Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn! Cô quả thật không thể tinđược mình có vinh hạnh lớn thế này, là người đầu tiên mặc bộ đồ anh mớithiết kế! Nhưng, không đúng. . . . . .“Không phải là anh từ trước đến nay đều không thiết kế đồ cho ngườiphụ nữ châu Á sao?” Anh còn chính miệng nói cho cô biết, y phục của anhchỉ nghiêng về phía Âu Mĩ mà thôi.Hạ Tử Đàm liếc cô một cái, môi khêu gợi kéo ra nụ cười lạnh.”Em quên anh đã đáp ứng với em là muốn đem thiết kế của anh đến châu Á sao?”“Nhưng mà. . . . . .”“Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ để bọn em mặc những bộ đồ chỉ chuyêndụng cho người phương Tây Phương mà không phải là muốn thiết kế đồ chophương Đông à? Em cho ràng anh lừa em sao? Chẳng lẽ anh vì phải kiếmnhiều tiền một chút, liền đem đồ vốn không phải thiết kế cho họ để họmặc hử? Chẳng lẽ trong mắt em, Hạ Tử Đàm anh chỉ là người như vậy ư?”Liên tiếp, khiến cô nghẹn họng, không trả lời được.môi Lam Hiểu Hi giật giật, không dám nói đúng, cũng không dám nóisau, bởi vì anh nói đúng rồi, cô hoàn toàn không muốn anh sẽ đem y phụckhông hợp với phương Đông sang đây, cô vẫn cho rằng anh chỉ vì muốn từchối cô nên mới nói thế mà thôi.Cô lại một lần nữa liếc mắt nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người, âuphục màu hồng đào, đơn giản ưu nhã, phong cách rất khác trước kia, khótrách cô không nhận ra.Hoặc giả, nói rõ hơn, cho tới bây giờ cô đều không có nghĩ rằng anh sẽ thiết kế đồ cho cô. . . . . .Cô nhìn trộm anh một cái, anh đang vòng tay quanh ngực, chờ cô đáp lại.Anh biết, giờ phút này cô nhất định rất cảm động, rất kích động, lại rất áy náy, bởi vì ánh mắt cô nhìn anh đã nói lên tất cả, mặc dù côkhông nói một chữ nào.Bên trong xe trở nên rất im lặng, hai người không nói chuyện, chođến khi xe dừng tước cửa khách sạn, Hạ Tử Đàm trả tiên rồi xuống xatrước, Lam Hiểu Hi từ từ đi theo phía sau anh, giống như người vợ nhỏđáng thương.Hạ Tử Đàm đến quầy, lấy chìa khóa phòng, cô nhân viên vừa nhìn đãbiết anh là thần thánh phương nào, đứng dậy tự mình dẫn anh đến cửathang máy, khom người mỉm cười nói với anh: “Hạ tiên sinh, hành lý củangài đã người quản gia từ Nhật Bản mang đến, cũng đặt đúng theo yêu cầucủa ngài, xin ngài yên tâm.”Hạ Tử Đàm khẽ gật đầu một cái, dịu dàng đối với cô cười một tiếng.”Tôi biết rồi, cám ơn cô.”“Đây là việc chúng tôi nên làm.” Cô nhân viên khẽ đỏ mặt, đưa bọn họ hai vị đưa lên thang máy sau mới rời đi.Thang máy dừng ở lầu cao nhất của khách sạn, tất cả tầng lầu cũng chỉ có một gian phòng—— ‘phòng cho tổng thống’.Anh mở cửa đi vào, Lam Hiểu Hi vẫn đứng bên ngoài.“Em muốn đứng ở đấy cởi quần áo à?” Hạ Tử Đàm bĩu bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà một cái, nhắc nhở: “Bên ngoài đều có camera, em không để ý thì cứ tiếp tục, anh thi không sao cả.”Lam Hiểu Hi cắn môi, trừng mắt liếc anh một cái, đột nhiên sau đónhư gió vọt vào phòng, kết quả, vừa xông vào phòng cô liền ngây ngẩn cảngười, bởi vì gian phòng này căn bản không giống như chỗ cho người ta ở, bởi vì bên trong người giả còn nhiều hơn gấp mấy lần 2 người thật nhưcô và anh, tất cả gồm 20 người giả với đủ tư thế tạo hình khác nhau đềumặc trang phục cực kỳ xinh đẹp“Đây là. . . . . .” Cô kích động đến nói không ra lời.”Những thứ này đều do anh thiết kế sao? Đặc biệt vì người phụ nữ phương Đông mà thiếtkế sao?”Thật sự rất đẹp! Thiết kế này lấy 3 màu xanh lục, vàng nhạt cùngphấn hồng làm tông nền, mỗi một bộ y phục có khí phái làm cho người cảmthấy ấm áp, tự nhiên cùng lãng mạn, tất cả đều khiến mọi người ánh mắtsáng lên đặc biệt là thiết kế, độc nhất vô nhị. . . . . .Hạ Tử Đàm nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của cô, vẻ mặt giống như sắp khóc, khóe môi không tự chủ được nâng lên.”Thích không?”“Thích, thật thích.” Cô đi lên trước, lấy tay từng cái từng cái sờ vào. Mỗi bộ cô đều thích.“Những thứ này, tất cả đều vì em mà thiết kế.”tay Lam Hiểu Hi dừng lại, sững sờ ngay lập tức, đầu đột nhiên hò hét loạn lên, mặt cũng nóng hừng hực .Anh đang nói gì? Cô không nghe lầm chứ? Cô làm như thế nào đểu hiểu lời nói của anh theo ý nào mới đúng? Anh có ý tứ gì?Cô quay đầu lại, ánh mắt Hạ Tử Đàm sáng quắc nhìn cô.“Là bởi vì em, anh mới thiết kế được những bộ dành riêng cho phái nữ phương Đông, em, là cảm hứng của anh. Biết chưa? Thứ mà những kẻ sángtác khát vọng nhất, chính là cảm hứng sáng tạo.”đầu Lam Hiểu Hi choáng váng . . . . .Hoàn toàn nghe không hiểu anh đang nói gì. . . . . .Tại sao anh dùng loại ánh mắt đó nhìn cô? Giống như là muốn đem cảngười cô ấn vào trong thân thể anh vậy, khiến cô không kiềm chế được màrun lên.“anh….muốn. . . . . . Làm gì?”Hạ Tử Đàm từng bước một đi gần về phía cô, sau đó dừng trước mặt cô, khi cô vẫn còn ngơ ngác không rõ anh muốn gì, anh đã đưa tay nâng cằmcủa cô ——Anh, cúi người hôn cô.

## 9. Chương 9

Nụ hôn này, kéo dài, giống như qua cả một thế kỷ, thời gian ngừnglại, không gian dừng như không tồn tại, Lam Hiểu Hi mở mắt, thiếu chútnữa quên mất mình đang ở đâu.Tâm, kịch liệt cuồng loạn, cô sững sờ nhìn lại anh, ngón tay dài của anh nhẹ nhàng vẽ qua môi cô, con mắt thâm thúy bình tĩnh rơi vào trênmặt cô.“Tại sao hôn em?” Giờ khắc này, quá kinh người, cũng không hiểu.Lần này, anh không uống rượu cũng không say mà! Hay, anh quá nhàm chán lại muốn trêu cô?con mắt Hạ Tử Đàm tươi cười thật sâu ngưng lại .”Em cứ nói đi? Mộtngười đàn ông hôn một người phụ nữ vì cái gì? Như thế nào? Nụ hôn củaanh và Hà Mân, em thích cái nào?”Đối với hình ảnh giữa cầu thang kia, anh vẫn canh cánh trong lòng.Muốn đem sự tồn tại của một người đàn ông khác toàn bộ tẩy đi, anhbá đạo muốn đoạt lấy cô, bất kể cô có thuộc về mình hay không.vẻ mặt Lam Hiểu Hi vốn là sững sờ chuyển thành giận tái, cô tự giễumình, mới vừa rồi còn đắm chìm trong sự dịu dàng khi anh hôn cô.“bởi vì nguyên nhân này? Cho nên anh mới hôn em?” Cô sắp điên mấtrồi!: “Là bởi vì muốn khoe khoang nụ hôn của anh mê người đến cỡ nàosao? Đáng chết. . . . . . Tôi là cái gì mà phải so sánh hả? Anh xem LamHiểu Hi tôi là người nào hả? Tùy tiện để người ta muốn làm gì thì làmsao? Anh quá đáng lắm!”Hạ Tử Đàm nhìn cô.Cô tức giận đến nổi sắp nhảy dựng đánh về phía anh, rất thú vị.Nhưng, trong mắt kia toát lên sự đau thương, làm xúc động chỗ sâu nhất, mềm mại nhất trong lòng anh.Nụ hôn của anh, đả thương lòng của cô sao?Cô, thật không thương anh sao? Ngay cả một ít cũng không có sao?Trừ việc anh hôn cô ôm cô, làm hại cô không thể ý loạn tình mê vớingười yêu, trừ lần đó ra, anh đối với cô mà nói chẳng là cái thá gì sao?Rõ là. . . . . . Làm cho người ta thất bại rồi. Anh quả thật khôngthể tin được một người luôn luôn thắng trên tình trường lại thua trongtay cô bé hồn nhiên lại non nớt này“Chưa từng yêu anh sao?” Anh cười nhìn cô, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo từng tia phiền muộn khó để người ta có thể nhận ra.“Không có!” Cô không chút nghĩ ngợi trả lời, không để ình có một chút do dự nào.Cô không muốn bị người đàn ông này trêu nữa, không muốn làm món đồchơi để khi anh nhàm chán lại lấy ra trêu đùa, cho dù cô yêu anh, côcũng không muốn bị anh đùa bỡn như vậy.“Tổn thương lòng của anh rồi kia, sao vóc người ngọt như vậy, nóichuyện lại ác đến thế chứ? Nói gì thì cũng là vợ chồng…ặc…. một chút tình nghĩa cũng không có.” Hạ Tử Đàm nửa đùa, lắc đầu một cái, trongnháy mắt con mắt sắc cũng chuyển thành ảm đạm, ưu nhã đến bên cửa sổ,đưa lưng về phía cô.Cô nhìn bóng lưng anh cao lớn, cắn môi, chẳng biết tại sao, rõ ràngngười bị thương phải là cô, cô lại cảm thấy anh có chút không vui, mànguyên nhân không vui vẻ là bởi vì cô.“Em đi đi. Nếu như cần vợ chồng cùng xuất hiện chung, anh sẽ gọi em.”giọng nói anh rất lạnh, cô không nhìn thấy ánh mắt của anh, lòng có chút khó chịu.“Hạ Tử Đàm. . . . . .”Anh quay đầu lại, tức giận liếc cô một cái.”Không phải đã nói là kêu anh là Đàm sao? Quên à? Còn nữa…, đừng quên gần đây chúng ta hưởng tuần trăng mật, em nên xin công ty nghỉ một khoảng thời gian, thừa cơ hộinày mà nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, muốn đi chỗ nào chơi thì nói cho anhbiết, biết chưa? Cho dù không thích anh, trong mắt người ngoài, chúng ta phải ân ân ái ái, tránh truyền tới tại bà ngoại làm hỏng chuyện củaanh, biết không?”“Biết.” Cô đáp một tiếng, lè lưỡi với anh, sau đó xoay người rời đi.Xem ra cô quá lo lắng rồi, người đàn ông này nào có bị thương gì? Mở miệng ngậm miệng đều là giao dịch kia. . . . . .nhất định là kia dây thần kinh của cô bị chập, mới có thể lập tứchoảng, cho rằng anh sẽ bị câu nói vừa rồi làm thương tổn, quỷ mà!★★★Lam Hiểu Hi đến công ty xin thời gian nghỉ kết hôn, mỗi đồng nghiệpvừa thấy cô liền cười cười, cám ơn cô đã đưa bánh, sau đó cô mới hiểuđược, sáng sớm hôm nay, từng thùng bánh lớn được người đặc biệt đưa tớiđây, nghĩ cũng biết là kiệt tác của Hạ Tử Đàm.Cô vẫn cười, tâm cũng hoảng, rõ ràng là kết hôn giả, lại thổi phồng như vậy, về sau ly hôn, cô nhất định sẽ chết rất khó coikết quả một đống đồng nghiệp còn nói phải giúp cô cùng Hạ Tử Đàm làm bữa tiệc ăn mừng tân hôn, thời gian diễn ra vào buổi tối ngày mai, ởmột nhà hàng cao cấp.Nghe nói, ông chủ còn đích thân chi ra một số tiền lớn để mọi ngườichơi vui vẻ, nghĩ cũng biết tất cả đều muốn thiết kế của Hạ Tử Đàm.SS vì tranh thủ muốn quyền đại lý của Hạ Tử Đàm, tốn rất nhiều thờigian, lần này lại được một tên lính quèn như Lam Hiểu Hi lập công lớn,còn từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, gả cho Hạ Tử Đàm, nói gì cũng đều khiến công ty nở mày nở mặt, không ăn mừng sao được?Lam Hiểu Hi lẳng lặng tiếp nhận sự chúc phúc của mọi người, âm thầmmay mắn về thời gian cô cùng Hà Mân lui tới không lâu, căn bản trongcông ty không người nào biết quan hệ giữa cô và Hà Mân, nếu không, bâygiờ cô không thể nhận sự chúc phúc, mà là chịu đủ phê phán, nhưng, chodù như thế, đối với cô hay là đối với Hà Mân đều tốt cả, cho nên trướcthời gian nghỉ trưa, cô tìm Hà Mân, hai người cùng nhau ra ngoài tìmphòng ăn yên lặng một chút.Gian phòng này là phòng ăn mà bọn họ đã tới mấy lần, cách công ty hơi xa một chút, cho nên không gặp được người quen.Hai người tựa hồ cũng không có khẩu vị gì, vì vậy chỉ ăn một ít.“Em muốn nói cái gì?” Hà Mân trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù anh vàcô lui tới không lâu, nhưng biết cô một thời gian khá dài rồi, bộ dạngcô có lời muốn nói với anh, anh nhìn cái là ra.Lam Hiểu Hi cầm khăn giấy lau miệng, uống một ngụm nước ép trái cây, mới cố lấy dũng khí, giương mắt đối với anh nói: ” Hà Mân, chúng tachia tay đi.”“Chia tay?” Hà Mân bật cười, một đôi mắt nhìn thẳng vào cô.”Tại sao? Bởi vì em đã chọn được con rùa vàng tốt hơn anh sao?”Lam Hiểu Hi xin lỗi nhìn anh.”Không phải như thế, Hà Mân, anh hãy nghe en nói…”“Em cho rằng người đàn ông cao cao tại thượng kia sẽ thật yêu em? Em ngu à? Đầu đất à? Em cho rằng em sẽ ngồi vững chắc cái ghế Hạ phu nhânkia ư? Không phải chi là giao dịch thôi sao? Chẳng lẽ em cho rằng em cóthể thật sự trở thành vợ của anh ta? Bên cạnh người gã có vô số ngườiđẹp, muốn thân hình có thân hình, muốn gia thế có gia thế, em cho rằnggã sẽ để ý đến em? đúng không? Coi như là như vậy, anh ta cũng chỉ làvui đùa một chút đối với em mà thôi, chẳng lẽ em cho là thật?”Lam Hiểu Hi cắn môi, một câu cũng không phản bác.từng chữ từng câu của Hà Mân đều cháy đốt lòng của cô, anh nói xong, lại không thể nói đó không phải là sự thật.“Em biết rõ anh ấy không yêu em, nhưng mà, em muốn chia tay với anh cũng không phải bởi vì anh ấy.”“Vậy là cái gì?”“Em không thể ở cùng một chỗ với anh. . . . . . Phải nói, em pháthiện em không yêu anh, giống như. . . . . . Cho tới bây giờ cũng chưtừng yêu anh. . . . . .em biết em nói như vậy rất quá đáng, thậtt xinlỗi vì em nhận ra trễ đến vậy, em cho là giữa nam nữ yêu nhau chỉ cần có tâm là được, nếu như em không gặp được tình yêu thật sự thò chưa chắcem đã nhận ra, nhưng. . . . . . Anh ấy xuất hiện, cũng khiến em biết cảm giác yêu một người là thế nào. . . . . . Hà Mân, thật xin lỗi, đều làlỗi của em, xin anh tha thứ cho em.”Hà Mân nhìn chằm chằm cô, lửa giận tăng lên.”Cho tới bây giờ đều là tôi vứt bỏ đàn bà, chưa có người đàn bà nào vứt bỏ tôi!”“Thật xin lỗi.” Cô thủy chung cúi đầu. Anh muốn oán cô, tức giận cô ,trả thù cô thế nào, cô cũng không đáp trả, chỉ có thể nhận.“…!”“Thật xin lỗi.” Cô liên tục nói xin lỗi.”Là lỗi của em.”Hà Mân đứng dậy.”Hóa đơn em trả đi!”Nói xong, anh giận đùng đùng rời khỏi phòng ăn.Lam Hiểu Hi nhìn hóa đơn trước mắt , cảm thấy không biết nên khóchay cười đây, trước kia làm sao cô lại cảm thấy người đàn ông này rấtthích hợp làm chồng đây?Nhưng mà, cũng không thể trách anh được, dù sao cũng là lỗi từ phíacô, ngàn lỗi vạn lỗi đều là của côi, anh tức giận như thế cũng là chuyện đương nhiên.Đứng dậy, trả nợ, Lam Hiểu Hi đẩy cửa phòng ăn ra, đi trên đường cái, gió rét tạt vào mặt khiến cô khẽ rùng mình một cái.Làm như vậy, đúng chứ?Coi như Hạ Tử Đàm không thương cô, nhưng cô đã yêu anh mất rồi, thì không ở chung một chỗ với Hà Mân.Đường tình yêu, bất kể gập gềnh thế nào, đều không muốn phụ lòng của mình, như vậy mới không hối hận.Đúng không?★★★Một đêm này, Lam Hiểu Hi ngủ không tốt.Cô một mực nghĩ về Hạ Tử Đàm, ngày hôm qua ánh mắt khi anh để cho cô đi, giọng nói kia, vẫn giống như hòn đá đè trên lồng ngực cô, nghĩ đếntối hôm nay có bữa tiệc mà các đồng nghiệp làm, cô phải nắm tay Hạ TửĐàm làm bộ yêu thương ngọt ngào, cô cũng không tự tin lắm.Cô rời giường, đánh răng rửa mặt, không nghe thấy tiếng chuông điệnthoại bên ngoài vẫn vang, đợi khi cô đi ra khỏi phòng tắm nghe điệnthoại di động thì đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đang muốn nhìn một chútlà ai gọi tới, điện thoại di động lại vang, là quản lý Lô.Cô vội vàng bắt máy ——“Alo, tôi là Hiểu Hi.”“Cô lập tức đến công ty! Ngay lập tức!” Lô Mỹ Lâm nói xong đã cúp điện thoại.Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm điện thoại di động, mí mắt giật giật cóchút bất an, rất muốn không đi, nhưng vì phải giữ chén cơm đáng yêu, côquyết định phải ngoan ngoan nghe lời.Nhưng cô không khỏi cảm thấy kỳ quái, dù sao thân phận bây giờ củacô còn là Hạ phu nhân, theo lý mà nói Lô quản lý cũng không dám ra lệnhnhư vậy với cô mới đúng.Chuyện có chút quỷ dị, hơn nữa, cô vẫn còn trong thời gian nghỉ kết hôn.Chỉ là, đáp án rất nhanh biết được, khi Lam Hiểu Hi bước vào phònglàm việc SS thì ánh mắt mỗi người nhìn cô vô cùng bí mật, nghị luận ầmĩ, chắc chắn có việc liên quan đến cô rồi.Cô mở cửa phòng làm việc của Lô quản lý ra, còn chưa có ngồi xuống,một tờ báo đã bay xuống trước mặt cô, dòng chữ nổi bật rất nhanh đập vào mi mắt ——Âm mưu lớn của thế kỉ!Người phụ tá nhỏ vì muốn tranh thủ quyền đại lý đã bán mình làm phu nhân của chuyên gia thiết kế thời trang!Thiết Kế Sư Hạ vì muốn tài sản của nhà Chức Điền, không thể không ngoan ngoãn đeo nhẫn cưới?Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn chằm chằm trang đầu tờ báo giải trí, cảm giác toàn thân máu chảy ngược. . . . . .“Chuyện gì xảy ra? Lam Hiểu Hi! Tôi có bảo cô vì quyền đại lý mà leo lên giường người ta sao? Tôi còn đang suy nghĩ làm sao cô được nhưvậy, nguyên lai là dùng thủ đoạn giả kết hôn cái này để lấy được quyềnđại lý? ! Như vậy coi như xong, tin tức báo đã lên! Cô bao công ty lêntiếng thế nào hả? Rõ ràng từ một chuyện tốt, lại bị cô làm mất hết cảmặt mũi rồi, cấp trên nói muốn cắt chức, cô có lời gì muốn nói?”Mất thể diện? Đúng vậy, rất mất thể diện! Sẽ không người nào mất thể diện hơn cô!Vốn là phượng hoàng được người người ca ngợi, trong một đêm biến thành kĩ nữ bán mình, ha ha, hài kịch ghê . . . . . .“Lam Hiểu Hi, rốt cuộc cô có nghe tôi nói chuyện không?” Lô Mỹ Lâmrống lớn, giày cao gót trên mặt đất mài mài. Cô hận Hiểu Hi đã lâu, bâygiờ bị cô túm được cái chuôi rồi, không cho cô đạp mấy cái trên đầu, sao tiêu mối hận trong lòng được?Ngày hôm qua, Hà Mân đem toàn bộ chân tướng nói cho cô nghe, còn nói với cô rằng anh nhất định sẽ báo thù.Cô thật không nghĩ tới tên Hà Mân kia sẽ vì ngườ đàn bà trước mắtnày, thà lấy được ngọc vỡ còn hơn, đem tin tức này báo cho giới truyềnthông, cũng không quản người lãnh đạo trực tiếp như cô mất đi công laovề quyền đại lý, bất kể cách đó có thể chọc giận Hạ Tử Đàm.Thì ra, Hà Mân thật sự yêu Lam Hiểu Hi? Thế cô là cái gì?“Nghe.” Lam Hiểu Hi rốt cuộc trả lời.Lô Mỹ Lâm chau chau mày.”Cho nên, cô lập tức nghỉ việc!”“Được.” Lam Hiểu Hi gật đầu một cái, mặc dù có chút lưu luyến đốivới công việc này, nhưng việc đã đến nước này, cô lưu luyến nữa cũng vôích, không phải sao?Hiện tại, cô lo lắng chính là, chuyện này bị giới truyền thông côngbố xong, bà ngoại có phải tức giận đến mức nằm viện hay không? Hạ Tử Đàm bị mất quyền kế thừa không? Nếu như vậy, tất cả sẽ trở về vạch xuấtphát, cô không giúp anh được gì, mà còn hại anh.Cho nên, người không thể làm chuyện xấu. . . . . .Lam Hiểu Hi xoay người rời đi, mới mở cửa, đã nhìn thấy gương mặt cười lạnh của Hà Mân.Cô sâu kín nhìn anh.”Là anh ư?”Hà Mân không phủ nhận.”Tôi nói rồi, cô phải trả giá thật lớn, cảmgiác thân bại danh liệt thế nào? Cô chẳng những mất sạch thanh danh, vềsau cũng đừng nghĩ đặt chân ở chỗ này.”“Đúng vậy.” khóe môi Lam Hiểu Hi nâng lên cười, đáy mắt lại bốc hơinước.”Tôi đã trả giá thật lớn, bởi vì tôi phản bội anh, tôi sẽ khôngtrách anh.”“Em không trách cậu ta, nhưng tôi lại muốn trách.” Tiếng nói dịu dàng, như gió thổi qua.Một thân hình khôi ngô mặc áo khoác màu trắng sữa, Hạ Tử Đàm giốngnhư vương tử đứng nghiêm ở sau lưng cô, nghe rõ cuộc đối thoại này.Lam Hiểu Hi sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy anh, uất ức nồng đậm kia trong phút chốc xông lên, vội vàng không kịp chuẩn bị.“Tới đây nào, bà xã.” Hạ Tử Đàm dịu dàng cười một tiếng đối với cô, kêu cô là bà xã, tựa như mỗi ngày đều gọi, rất tự nhiên.Cô cúi đầu, một giọt lệ cứ như vậy nhỏ giọt trên sàn nhà, lặng yênkhông một tiếng động, lại không tránh được cặp mắt kia của Hạ Tử Đàm.Anh đi về phía cô, trước mắt bao người, đưa tay đem cô ôm vào lòng——“Cái con nhóc này, khóc cái gì? Chẳng lẽ tờ báo viết cái gì em đềutin ư? Chẳng lẽ em cho là anh cưới em bởi vì muốn thừa kế tài sản của bà ngoại sao? Không biết anh yêu em à? Cả đời anh sẽ không buông em rađâu, em chỉ vì một bài báo viết mà lựa chọn buông tay anh ư?”Hạ Tử Đàm nhẹ nhàng nói với cô, lại làm ỗi người trong phòng làm việc nghe được.“Cõi đời này, ai dám nói anh không thương em? anh yêu em, Lam HiểuHi, bà xã của anh, đời này anh chỉ yêu em, có bà ngoại làm chứng choanh. . . . . .”Từng chữ từng câu, dịu dàng như nước.Từng câu từng chữ, tình yêu sâu đậm.Nếu như là thật thì tốt quá. . . . . .Lam Hiểu Hi nhắm mắt lại, khéo léo dựa vào trong ngực anh.Cô biết, anh là tự mình đến giải vây cho cô, cho nên mới nói như vậy.Cho dù người của toàn thế giới này coi lời của anh là thật, cô cũng không biết.Nhưng mà, cô cảm động không thôi.“. . . . . . bây giờ, anh phải làm một chuyện trước, em đừng cảnanh, cũng đừng bị giật mình, bởi vì anh không nhịn được. . . . . . Chodù phá hỏng thanh danh trước nay, anh vẫn muốn làm như vậy. . . . . .”Cái gì?Lam Hiểu Hi không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh nghiêng người hôn nhẹ vào môi cô .”Nhắm mắt lại.”Cô vẫn nhìn anh.“Ngoan, nghe lời, nhăm mắt trong năm giây thôi, được không?” Anh ưu nhã cười cười với cô.Cho nên, cô nhắm mắt lại, khi cô vừa nhắm mắt lại, cô cảm thấy bênmá mình có gió mạnh quét qua, nghe được một tiếng kêu đau, sau đó là vài tiếng hét gào khóc. . . . . .Không đúng!Lam Hiểu Hi mở mắt ra, chỉ thấy Hà Mân sau lưng đã bị quật ngã trênmặt đất, khóe môi rịn ra máu, đau đến nỗi gương mặt vặn vẹo. . . . . .Cô ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Tử Đàm ——“Không phải anh.” Anh mở to mắt, vừa thổi thổi tay mình.Thật là gặp quỷ. . . . . .Tại sao chính là anh đánh người, lại có vẻ đau hơn kẻ nằm trên mặt đất kia?Một người thiết kế rất yêu đôi tay của mình. . . . . .★★★“Đừng khóc.”Lam Hiểu Hi vừa giúp anh thoa thuốc vào tay, vừa khóc, khiến cả trái tim Hạ Tử Đàm co rúm lại.“Anh ngốc sao? Là đứa ngốc à? Tay anh dùng để thiết kế quần áo,không phải dùng để đánh người, nếu như bị thương thì làm sao bây giờ?Còn nữa…, anh ta sẽ kiện anh, danh dự của anh có thể bị hủy trong chốclát, anh mà mang danh xấu, đều tại em cả.”“Cậu ta đáng ăn đòn.” Hạ Tử Đàm anh, đời này hình như chưa ra tayđánh người: “Không nghĩ tới đánh người ta lại đau thế này, sớm biết nêntìm người đánh thay, nhưng mà, như vậy thì không giống anh hùng cứu mỹnhân rồi.”Cô trừng anh.”Anh vẫn còn nói giỡn được sao?”Tay cũng sưng lên rồi, thiệt là, rõ ràng bàn tay vốn hấp dẫn lại mêngười, nhưng bây giờ vì cô mà biến thành như vậy, bảo cô không đau lòngđược sao?“Ngu ngốc!” Cô vẫn còn mắng.”Tại sao phải ra tay? Đó là do em nợ anh ta, là bởi vì em nói muốn chia tay, anh ta mới tức đến nỗi làm rachuyện như vậy, vốn chính là em có lỗi, anh ta làm như vậy, căn bản emkhông thể trách anh ta, anh không đáng vì em mà đánh anh ấy, như vậyhình như em lại nợ anh ta nữa rồi.”“Em không nợ cậu ta! Cũng không có lỗi với cậu ta!” Hạ Tử Đàm tức giận nói.Cái này đần nha đầu, người kia ở sau lưng cô len lén bắt cá hai tay, cô không biết, còn mỉm cười ra nước ngoài kiếm tiền cho người ta! Nghĩđến đấy, không đánh anh ta thì hả giận thế nào được?“Có! Em có lỗi! Em. . . . . . Với anh kết hôn là có lỗi với anh ấy. . . . . . em lại còn nói chia tay. . . . . . Đều là lỗi của em. . . . ..”Đợi chút ——Hạ Tử Đàm đột nhiên trợn to mắt nhìn cô, chợt mới nghĩ đến lời cô vừa nói.“Em nói, em chia tay với cậu ta rồi?”“Ừ. . . . . .”“Lúc nào?”“. . . . . . Ngày hôm qua.”“Tại sao?” Anh lại hỏi. Cổ họng có chút khàn, bởi vì mong đợi một đáp án, mà khiến cả người anh căng thẳng lạ thường.Cô nhìn anh, muốn nói lại thôi.“Nói cho anh biết, Hiểu Hi, anh muốn biết đáp án.”Cô lắc đầu.”Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em không muốn làm anh ta lãngphí thời gian. . . . . . Cho dù là kết hôn giả, nhưng thời gian có thểkéo dài, bất kể thế nào, em cảm thấy thật có lỗi với anh ấy, cho nên mới nói chia tay . . . . . . Anh đừng hiểu lầm, em không yêu anh…..”

## 10. Chương 10

Kỳ lạ….Người chưa bao giờ ra tay đánh người, vì một người phụ nữ, trước mặt mọi người phá hư hình tượng, còn vì vậy mà bị trật khớp tay.Một người đàn ông chưa bao giờ đến Câu Lạc Bộ hay quầy rượu để muasay, vì một người phụ nữ, say đến nỗi không biết gì, trong miệng vẫn lahét một câu: “Cô ấy nói cô không yêu tôi! Đáng chết, em không yêu tôi. . . . . . Mà tôi lại yêu cô ấy, làm sao bây giờ? Anh yêu em thật mà. . . . . .”Còn có thể làm sao?Muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông, không thể làmgì khác hơn là tìm tên đầu sỏ gây nên đến đây, bất kể dùng kế lừa gạthay uy hiếp lợi dụ, ai bảo bọn họ là bạn bè của Hạ Tử Đàm đây?trong câu lạc bộ ROSE, Tống Minh Hi nhìn Nghiêm Mạc Thần một cái,nhìn lại tên Hạ Tử Đàm say bất tỉnh ở một bên, nhẹ nhàng thở dài.“Làm thế nào? Lừa gạt người nhà cậu ta đến đây. . . . . .”Nghiêm Mạc Thần đảo con mắt lạnh toát qua.”Lừa gạt? Có sao? Chồng cô ta say khướt ở chỗ này, tôi điện thoại có nói câu nào là dối gian sao?”“Không có, chỉ là, hai chúng ta là hai gã đàn ông to cao, có thể kéo cậu ta về khách snj được, gọi cô ấy tới nơi này làm gì?” Tống Minh Hisờ sờ lỗ mũi, có chút không hiểu nổi nhìn Nghiêm Mạc Thần.Nghiêm Mạc Thần lườm anh.”Được xưng là bạn bè người ta, sao vợ mìnhlại yêu cậu ta cơ chứ? Một người đàn ông mới cưới như quỷ đến Câu Lạc Bộ uống rượu, không trở về nhà ôm bà xã, cậu có thể khoanh tay đứng nhìnà?”Ô ô, xem ra, Nghiêm Mạc Thần rất quan tâm Hạ Tử Đàm rồi, khiến anh giống như gà mẹ hóng hớt chỗ này!Tống Minh Hi quỷ quyệt nhìn anh, Nghiêm Mạc Thần làm bộ không nhận thấy ánh mắt thăm dò của gã.“Trước kia cậu ta bảo cậu điều tra tên đàn ông kia, gọi là Hà Mân, đến tột cùng có yêu Lam Hiểu Hi hay không?”“Nếu như yêu, bắt cá hai tay làm gì?”“Thằng nhóc này mới vừa không phải nói Lam Hiểu Hi rất thích tên kia ư?”“Ừ, đáng thương thằng nhóc Hạ này, trên tình trường là người khôngcó đối thủ, phong lưu nổi danh, nhưng yêu người thật lòng lại khổ sở thế đấy,” Tống Minh Hi rất thay anh than thở.Nghe vậy, Nghiêm Mạc Thần lạnh lùng trợn mắt nhìn Tống Minh Hi một cái.”Nói những thứ chuyện cũ năm xưa làm cái gì?”Tống Minh Hi cười ha ha.”Bây giờ cậu rất hạnh phúc, Mạc Thần, quáhạnh phúc, nếu không có đoạn quá khứ kia, cậu sẽ không quý trọng nhữngthứ đang nắm trong tay như thế này, không phải sao? Nhưng Tử Đàm củachúng ta lại bị thương rồi, mỗi lần cũng yêu một người phụ nữ đã yêu một gã khác, còn phải cố làm ra vẻ không việc gì, thật ra thì trong đầu khổ muốn chết, sống thật mệt mỏi.”Thật ra thì, anh rất hiểu Hạ Tử Đàm, căn bản người này cũng khôngphong lưu, lời đồn đãi bên ngoài kia tất cả đều do cậu ta cố ý tạo, muốn cho người ta cảm thấy tình cảm đối với anh không quá quan trọng, nhưngchỉ để che dấu nội tâm cực kì yếu ớt.Hạ Tử Đàm, không dễ dàng yêu một người, nhưng, một khi đã yêu, rất khó buông tay.Chỉ tiếc, đường tình của tên này nhấp nhô quá, yêu người phụ nữ đầutiên là người vợ đã mất của Nghiêm Mạc Thần, không nghĩ tới thời gian đã mười năm trôi qua, người yêu thứ hai của gã không ngờ lại là cô gái đãcó người trong lòng, nhưng có khác, lúc này cậu ta không có ý định buông tay, hơn nữa khi biết tên Hà Mân kia căn bản không phải là kẻ tốt dẹpgì, quyết tâm của cậu ta lại càng kiên định.Nếu như không phải là lần này Hạ Tử Đàm say nói nhăng nói cuội, cănbản anh còn chưa hiểu cậu ta muốn điều tra tên kia và bà xã Lam Hiểu Hicó quan hệ gì, bọn họ căn bản cũng sẽ không biết, thì ra hôn nhân giữaanh cùng Lam Hiểu Hi thật sự như báo nói, xuất phát từ một cuộc giaodịch.“Đó là do cậu ta tự nhận lấy.” Nghiêm Mạc Thần lười biếng nằm ở ghế sofa.“Này. . . . . .”“Không phải sao?”Tống Minh Hi chau chau mày.”Cậu hi vọng cậu ta bị vợ bỏ hả? Nguyênnhân là do cậu ta đã cướp mất trái tim của bà xã năm đó của cậu sao?”Chân dài giơ lên, Nghiêm Mạc Thần định đá anh một cái.”Cậu muốn chết hả?”Tống Minh hi nhanh chóng trốn thoát một cú này.”Đợi chút nữa ngườita đến, cậu nói gì với người ta? Suy nghĩ nhanh đi! Đừng bảo là cậu trực tiếp hỏi cô có yêu Hạ Tử Đàm hay không chứ?”“Mắt dùng để làm gì?”“Có ý gì?”“Ý là, một người có yêu một người khác hay không, dùng mắt nhìn là có thể nhìn ra được rồi. . . . . .”★★★Lam Hiểu Hi bước vào Câu Lạc Bộ ROSE, sau khi nói tên thì được dẫnđến căn phòng mà Hạ Tử Đàm đã bao, cô đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy HạTử Đàm nằm dưới đất.Cô cuống quít chạy tới đem Hạ Tử Đàm đỡ dậy, mãi mới kéo anh lên ghế sofa, ngẩng đầu, lại nhìn thấy hai người đàn ông kia đang vắt chân ngồi bên cạnh nhìn cô, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ.“Các anh là. . . . . .” Nhìn có chút quen mắt, chỉ là cô không quennhiều người bạn của Hạ Tử Đàm, bởi vì kết hôn giả, Hạ Tử Đàm cũng chưagiới thiệu qua người nào với cô, cho dù đã gặp trong hôn lễ, cô cũng khó có ấn tượng sâu sắc gì.“Bạn cậu ta.”“Vậy tại sao không dìu anh ấy đến lên ghế? Sao lại để anh ấy nằmtrên mặt đất?” Thật là bạn bè kì quái. Theo ý cô, bọn họ giống như kẻđịch của Hạ Tử Đàm đúng hơn í, hoặc là, . . . . . Căm thù cô? Bởi vì bọn họ vẫn nhìn chằm chằm cô, cô thật sự không thể không hướng liên tưởngđến trường hợp kia.“Bởi vì thằng nhóc này say khướt, mỗi lần kéo cậu ta lên thì cậu talại nằm xuống đấy, nói nằm dưới đất thoải mái hơn, cho nên cũng khôngquản cậu ta làm gì.”“Nhưng cũng không thể như vậy chứ, người say nói có thể nghe theosao? Tôi dã gọi xe ở bên ngoài chờ rồi, các anh có thể giúp tôi dìu anhấy lên xe không?” Lam Hiểu Hi hỏi hai người kia.Bọn họ lại. . . . . .lắc đầu một cái? !Có lầm hay không vậy? Hai gã đàn ông trước mắt quần áo chỉnh tề,giúp một tay cũng không được sao? Chẳng lẽ muốn một người phụ nữ nhỏ bénhư cô dìu anh ấy ra?Rõ là. . . . . . Gặp quỷ mà.Dìu thì dìu! Dù sao sức của cô cũng không nhỏ!Lam Hiểu Hi dùng thân thể của mình chống Hạ Tử Đàm lên, rất nỗ lựckhiến thân thể đứng vững, nhưng người kia quá nặng, cô đi chưa được haibước suýt nữa ngã nhào, nhưng cô gắng gượng tiếp tục.Nghiêm Mạc Thần lên tiếng.”Cậu ta nói cô không yêu anh ta, uống say mà khóc đấy.”Tống Minh Hi cũng lên tiếng.”Chúng tôi quen biết cậu ta vài chụcnăm, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta vì một người phụ nữ mà say thành nhưvậy, lại còn khóc nữa.”“Cô yêu cậu ta không? tiểu thư Lam Hiểu Hi.” Nghiêm Mạc Thần trực tiếp hỏi. Nhìn vẫn chưa đủ, dùng miệng hỏi trực tiếp cho rồi.“Nói không yêu cậu ta, là lừa gạt cậu ta à?” Tống Minh Hi tự nhậnmình rất dùng sức căng mắt mà nhìn, nhưng là, thật sự không nhìn ra, đối với Tử Đàm nhà bọn họ đến tột cùng cô có yêu hay không nhỉ?Hai người kia. . . . . .Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn bọn họ, nóng mặt .”Các anh muốn nói gì?”“Cậu ấy yêu cô.” Nghiêm Mạc Thần nói thẳng.“Rất yêu.” Tống Minh Hi bổ sung thêm.“Tôi. . . . . . Các anh nghĩ sai rồi, anh ấy không thương tôi, chúng ta chỉ. . . . . .”“Cậu ấy thật sự rất yêu cô.” Nghiêm Mạc Thần cũng không biết tại sao mình muốn nói hết ra ở đây, giúp tên đàn ông say như chết kia nói hộ,hơn nữa còn nói liên tục tới hai lần.“Thật sự rất yêu.” Tống Minh Hi lần nữa xen vào.”Cậu ta chính miệngnói rất nhiều lần, chúng tôi mới vừa cho phục vụ tới đây ghi âm, cô cócần nghe lại không?”Ghi âm?Nghiêm Mạc Thần không giải thích được nhìn Tống Minh Hi một cái, Tống Minh Hi lại nháy mắt mấy cái với anh.môi Lam Hiểu Hi giật giật, không nói.“Nếu cô yêu cậu ta thì nói ra cho cậu ta biết, yêu một người mà xấu hổ không mở miệng.”“Đúng vậy, nếu như hai người đều yêu nhau, rồi lại bởi vì không dámthừa nhận yêu nhau mà chia tay, không phải rất oan uổng sao? Điểm này,vị đại tổng tài Nghiêm Mạc Thần này là bằng chứng sống.”Nghiêm Mạc Thần đảo mắt lạnh quét về phía Tống Minh Hi, ngược lại không có lên tiếng phản bác lại.Lam Hiểu Hi nhìn bọn họ, cảm thấy thân thể Hạ Tử Đàm càng ngày càng nặng, mình cũng sắp chống đỡ không nổi.Hai người kia cố ý sao? Hành hạ cô như vậy để giúp đồng đảng báo thù sao?“Nếu hai người các anh là đàn ông thì mau tới đây giúp tôi đỡ anh ấy đi, nếu như anh ấy không cẩn thận bị té, không phải oan uổng hơn sao?”Nghiêm Mạc Thần cùng Tống Minh Hi liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc đứng dậy đỡ bạn tốt.Cô gái này. . . . . . Thật là có điểm thú vị, hai người bọn họ tốn không ít clo, cô chỉ đáp lại một câu này.“Đi thôi.” Lam Hiểu Hi cười ngọt ngào đối với bọn họ, đi lên đằng trước.Bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng, so với 27 năm qua thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Em, là cảm hứng của anh. Biết chưa?Người thiết kế, cần có cảm hứng.Thì ra, ý tứ của những lời này là —— anh yêu cô, anh rất cần cô sao?Lam Hiểu Hi đỏ mặt ngồi bên giường, nhìn Hạ Tử Đàm vẫn còn say trong mộng.Không thể tin được, người đàn ông này lại yêu cô, giống như nằm mơvậy, cô thật sự rất sợ mộng sẽ tỉnh, sau đó phát hiện đây chỉ là mộtgiấc mộng mà thôi.Cho nên, cô cứ nhìn anh như vậy, coi chừng anh, nghĩ đến đêm tânhôn, nghĩ đến nụ hôn thâm tình hôm qua, nghĩ đến anh hỏi cô ai hôn thuần thục hơn, nghĩ đến cô chính miệng nói cô không yêu anh, vui sướng, xấuhổ, ảo não, hối hận. . . . . . Tất cả tâm tình xông lên cùng lúc.“Thật xin lỗi, Hạ Tử Đàm.” Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của anh.”em đã lừa anh, thật ra em đã yêu anh từ lâu, lại sợ để cho anh biết. . . . . .anh nhất định muốn hỏi em vì sao phải không? Em sợ anhcười nhạo em không biết tự lượng sức mình, em cũng sợ anh cho rằng em là người đàn bà dễ thay lòng đổi dạ. Cho dù, em phát hiện mình không yêuHà Mân, cũng không thể nói cho anh, bởi vì em rất đần lại rất ngu, ngaycả mình có yêu anh hay không cũng không rõ ràng. . . . . . Nhưng mà,chuyện quan trọng nhất là, em sợ để cho anh biết, thì không cách nào đối mặt với anh được, bởi vì, em vẫn cho rằng anh không yêu em, vĩnh viễnsẽ không yêu em. . . . . .”Cô nói xong, cười khóc.Nước mắt rơi vào gò má của Hạ Tử Đàm, tạo ra một tiếng tí tách cựcnhẹ, nhưng cô không phát hiện, vẫn tiếp tục rơi lệ, khóe môi lại luôncười.“Đàm, Đàm, Đàm. . . . . . Rất xin lỗi, em đã khiến anh đau lòng nhưvậy. . . . . . Nhưng thật sự em không muốn em có hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến giống như mưa, đi giống như nắng, nếu như bây giờ em có chết,em cũng sẽ vui vẻ , mặc dù, em chưa nghe anh nói với em là anh yêu em. . . . . .”“Anh yêu em.” Một tiếng nói trầm thấp vang nhẹ bên tai cô.Cô ngây ngẩn cả người, nhìn Hạ Tử Đàm đang nhắm hai mắt như cũ.Mới vừa. . . . . . Là ảo sao?Rõ là. . . . . . Cô điên rồi chăng?Khi Lam Hiểu Hi nhắm mắt lại, một bàn tay đột nhiên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt——Hạ Tử Đàm chậm rãi mở mắt ra, tươi cười nhìn cô.”Anh yêu em, Lam Hiểu Hi.”Tim, đập mạnh.Anh và cô, giống như bản hòa tấy nhạc cổ, rung động lẫn nhau.“Anh. . . . . . Giả say?” Mặt cô hồng đến cực điểm, lại không quên lên án hành vi tiểu nhân của anh.Con mắt Hạ Tử Đàm chớp chớp, không muốn thừa nhận, mình đã nghe cô nói yêu mình.“Không phải giả say, mà là vừa tỉnh.” Anh phản bác, cười cười, hôn nhẹ môi cô.“Anh nghe tất cả rồi sao?”“Ừ.” Anh cười đến đắc ý, cũng rất hài lòng, say rượu khiến nhức đầu cũng bị anh nhịn xuống được.Sớm biết uống rượu say mà có thể nghe được những lời này, anh nghĩ anh nhất định sẽ sớm đem mình uống thật say.Dĩ nhiên, anh nghĩ anh nên cảm ơn hai người bạn ‘tốt’ kia. . . . . . Tất cả, anh đều nghe, mặc dù anh thật sự rất say, say đến không thểgượng dậy nổi, nhưng anh thật còn chưa say tới tình trạng bất tỉnh được. . . . . .Hèn hạ sao?Ha ha, nói như vậy cũng được, dù sao từ khi gặp cô gái này, anh đãhèn hạ từ đầu đến cuối rồi, ép cô cùng anh kết hôn giả, hấp dẫn cô yêuanh, biết rõ bà ngoại không bệnh lại không nói cho cô biết, cùng cô ướcđịnh bên nhau trọn đời, tiếp, đêm tân hôn anh lại mượn rượu giả say muốn cô, đơn giản chỉ cần đem cô biến thành người của anh, lại sợ cô khôngthương anh, cho nên lại dùng giao dịch ra một ít quy định nhàm chán,trói buộc cô phải nghe lời anh, đến cuối cùng, anh còn dựa vào hai vịbạn tốt thay anh tỏ tình, rốt cuộc mới nghe được lời thật lòng của cô. . . . . .Hình như rất hèn hạ.Nhưng mà một chút anh cũng không hối hận.Lam Hiểu Hi vươn tay sờ lên mặt của anh.”Nhức đầu không?”“Ừ, rất nhức.”Cô cười, lại đem bàn tay sờ vào tay của anh.”Tay còn đau không?”“Ừ, rất đau.”Cô vừa cười, một đôi mắt chói lọi chăm chú nhìn vào khuôn mặt vôcùng tuấn lãng kia, đột nhiên, cảm thấy anh giống như mèo con chỉ thíchlàm nũng với ăn vạ, khiến cô thật muốn cưng chiều anh.Rõ ràng ở trước mặt cô là một chàng trai cao lớn tuấn tú, cô lại cảm thấy anh giống như mèo….A, tuyệt đối không thể để cho anh biết, nếu như anh biết, anh sẽ nhìn cô kiểu gì biết?“Em nghĩ về cái gì mà cười tủm tỉm vậy?” Hạ Tử Đàm nheo mắt lại nhìn cô.“Không có. . . . . . Em chỉ vui vẻ thôi.”“Bởi vì em thích anh, cho nên vui vẻ hả?” Anh cố ý nói ngược.“Đúng vậy, em rất yêu anh.” Cô không cùng anh so đo, hào phóng thừanhận cô thương anh, dù sao, cô đã biết anh cùng yêu cô, cho nên thua một vài câu cũng không sao.Quả nhiên, người đàn ông này thích ngọt, cô vừa nói, tim của anh liền mềm nhũn, cao ngạo lập tức thu về.Anh hôn cô, ôm cô, cô cười trốn tới trốn lui.“Chờ một chút, em có điều muốn hỏi!” Cô giơ tay lên tiếng, lòng bàn tay lại bị anh hôn vào.“Nói.”“Anh yêu em khi nào vậy?”Hôn ngừng, anh liếc nhìn cô.“Làm ơn, em muốn biết. . . . . . Có thể không?” Cô đáng thương mà nhìn chằm chằm vào anh.“Không được.” Khuôn mặt đẹp trai có chút ửng đỏ, anh cự tuyệt nóicho cô biết, quyết định không thể để cô biết được, anh có rắp tâm bấtlương với cô đã rất lâu rồi.“Đàm. . . . . .” Cô dùng giọng nói mềm nhũn, hi vọng anh có thể rỉ chút tin tức.“Em mà gọi anh như vậy, anh sẽ ôm lấy em đấy.” Hạ Tử Đàm lật ngườiđè cô xuống dưới thân thể mình, lồng ngực nóng rực kiên cường chống đỡlấy sự mềm mại của cô.Cô đỏ mặt.Cô không phải nói đến cái này. . . . . .“Anh muốn ôm em.” Quá nhớ, bây giờ cả người anh đều đau, khác vớilần mượn rượu giả điên trong đêm tân hôn rất nhiều, lần này, anh nghĩmuốn triệt để yêu cô mới được.Anh hôn lên tai của cô, cô nhạy cảm co rúm lại một chút.Cô bị ánh mắt nóng bỏng của anh hòa tan.“Anh đã ôm em rồi đấy.” Cô nhẹ nhàng tố cáo, thân thể mềm mại không tự chủ được cuộn lại trong ngực anh, rung động, chờ mong.“Không phải ôm như vậy, anh muốn nhiều cái này nữa cơ.” Anh đùa vớicô, chờ cô, bức bách cô, nhìn tròng mắt dịu dàng, lại mang theo khíphách đàn ông.“Vâng. . . . . .” rốt cuộc cô nói ra.Anh hài lòng cười, nụ hôn dầy đặc niêm phong lại đôi môi nhỏ nhắn kia, đưa tay tìm kiếm mềm mại phía dưới . . . . . .Về phần khi nào thì anh yêu cô, đáp án là đã rất lâu rồi, từ khi gặp cô với nụ cười trong sáng tại Pari….>>>>>>>>> khúc cuối cùng <>

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chong-luu-manh*