Tuyến Thời Gian

Table of Contents

# Tuyến Thời Gian

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Nàng thân cao trung đẳng, xuất thân giai cấp tư sản dân tộc gia đình, học nghiệp thành tích trung thượng, cộng tác cũng là cái nửa vời. Tuy rằng rất bình tĩnh nhưng làm cho người ta cảm thấy không thú vị, nàng thật sự hy vọng cuộc sống có thể xuất hiện một chút kích thích, một chút thay đổi hoặc cao trào. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tuyen-thoi-gian*

## 1. Chương 1

Ngày đó, giống như cuộc sống hàng ngày của cô, bình thường không thú vị.

Thế nên sau này Chu Duy Duy hồi tưởng lại, một chặng đường kinh tâmđộng phách như vậy, không nghĩ tới lại bắt đầu từ một ngày bình thườngnhư thế, chính cô cũng cảm thấy không thể không hoài niệm.

Hôm đó là thứ năm, ngày hai mươi mốt tháng tám, cô nhớ rất rõ ràng.

Ngày đó cô không phải đi làm, nhưng cũng không bởi vậy mà nhàn hạ. Cô mở máy tính điện thoại, máy ở trạng thái kết nối, điện thoại cũng thông suốt, tùy thời công ty có việc cô sẽ chạy qua.

Lúc ấy đã hơn 5 giờ một chút, cô vẫn chưa ăn cơm, sau khi đi toilet xong đứng trước bồn rửa mặt [1], đánh giá gương mặt yên tĩnh ổn định trước gương.

[1] trong cv nó là ‘thủy tào’ kh biết để thế này có được kh = =

Hé ra không phải là khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có một loại khí chấtthong thả ung dung, làm cho người ta nhìn, cũng tự nhiên cảm thấy tâmbình khí hòa — khuôn mặt như vậy, theo lý thuyết là thích hợp học tiếngTrung, cô gái triết học, mang chút hương vị cổ điển, nhưng Chu Duy Duylại chính là chủ cửa hàng đứng đầu trong hệ thống thông tin.

Cô là kỹ sư máy tính, cũng trước mắt phục vụ Công ty MIS phần kế toán ở đây.

Thời gian cô làm việc ở đây đã được 4 năm, căn cứ quy định có thể có10 ngày nghỉ đông, không may, công ty MIS bọn họ chỉ có một mình cô,cũng không tha cho cô khi nghỉ 10 ngày. Mặc dù còn có một viên chức MISkhác thỉnh thoảng vào công ty giúp đỡ cô, nhưng là kế toán viên cao cấpcủa công ty, trong kho số liệu có rất nhiều chi tiết tư mật của kháchhàng, ông chủ chỉ tín nghiệm một người giám thị là cô, vì thế vị kiêmchức kia chỉ có thể giúp một vài chỗ không nhiều, cùng lắm chính là phụtrách công ty Internet bình thường bên ngoài, máy tính lớn nhỏ máy móclinh tinh; Nếu thật sự gặp phải chuyện gì, vẫn là cô vào công ty xử lý.

Kể từ đó, cô chỉ có thể đem những ngày nghỉ đông đánh tan, thỉnhthoảng xin một hay hai ngày, hoặc nhiều lắm sắp xếp cuối tuần từ đầu đến cuối, ngay cả nghỉ ngơi ba ngày, lại dài bước đi không ra.

Hôm nay là thứ sáu, cô xin nghỉ, tính cả ba ngày đều ở trong cái phòng nhỏ của mình hảo hảo làm đồ lười, cái gì cũng không làm.

Chu Duy Duy rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm.

Gian phòng lớn này khoản kỳ đầu tiên là cha mẹ giúp cô ứng, nhưng sau đó chính cô tự mình chi. Cha mẹ cô là người truyền thống, thực ra ngaytừ đầu rất không vui vì con gái chưa lấy chồng đã tự mình mua phòng ở,vẫn cảm thấy tương lai chờ con gái đi xuất gia chuyển ra ngoài vẫn tốthơn.

Bất quá quê nhà cô ở Đào Viên, mỗi ngày đi xe đến khu Đài Bắc đôngđúc thực sự rất vất vả, nếu như ở thô phòng tại trung tâm thành phố này, vậy một tháng tiền thuê cũng không kém nhiều lắm có thể gửi vay rồi;Suy đi nghĩ lại, lão phụ lão mẫu liền bỏ vốn tâm tình, thay con gái lúcấy vừa tốt nghiệp đại học tìm được việc làm, thanh toán khoản kỳ đầu của căn phòng, mặt khác hàng tháng gửi phần chia làm gánh nặng cho cô, cũng coi như cho đứa con một chút áp lực cùng trách nhiệm.

Gian phòng này có mười tám khu nhỏ, bố cục bắt đầu từ phòng khách.Bởi vì cô thích không gian rộng mở, cho nên đem vách ngăn giữa cácphòng bỏ sạch, chỉ dùng một vài cái tủ làm ngăn cách, bởi vậy toàn bộnhà trọ biến thành một gian phòng lớn, từ từng góc độ cũng có thể thấytoàn bộ căn phòng.

Qua cái cửa nhỏ vào phòng, tiếp nối là phòng khách nhỏ, có một cái sô pha dài cho ba người ngồi, cùng với cái ghế dựa bằng mây, tivi tinh thể lỏng 40 inch là quà chuyển nhà của ông chủ.

Tiếp đến chút nữa là khu làm việc, khu vực này trải sàn gỗ, bìnhthường có khách đến, trải thêm một lớp đệm chăn là có sẵn không gian cho khách.

Tới nữa là phòng ngủ của cô, tủ quần áo làm thành vách ngăn với những khu vực khác, kể từ đó, nếu có khách ngủ lại, cô cũng sẽ có không gianriêng tư. Chỗ thoải mái nhất trong nhà cô chính là phòng làm việc, bởivì đây là không gian cô thường sử dụng nhất. Về phần cái phòng bếp nhỏđáng thương kia, dù sao trừ lúc thỉnh thoảng làm bánh sủi cảo, cô cũngrất ít khi dùng.

Cô không phải là không biết nấu, chính là tan tầm về nhà thường rấtmệt mỏi, nhà lại chỉ có một mình, trực tiếp mua thức ăn ở ngoài là tiệnnhất.

So với một cô gái độc thân 26 tuổi mà nói, đây kì thật xem như là một căn phòng ở thoải mái, cô không nên cảm thấy bất mãn. Trên thực tế, côcũng không phải không vừa lòng. Cô chỉ là……

“Chỉ là cái gì?” Cô đứng trong phòng khách, nhăn mặt quỷ với chính mình.

Chỉ là……

Chỉ là hi vọng cuộc sống của cô ngoại trừ công việc, còn có thể có niềm vui khác.

Bởi vì tính tình hoà thuận, cô cơ hồ cả đời mang nhãn ngoan ngoãn, làm lâu cũng sẽ chán.

we will, we will rock you…… Chuông điệnthoại của cô đột nhiên vang lên. Cô đi đến phòng ngủ, cầm lấy di động ởđầu giường, cả người thuận thế nằm lên giường lớn mềm mại.

“Alo?”

“Duy Duy, tớ nhận được e-mail của cậu, tìm tớ hả?” Đầu điện thoại bên kia quả thực là một đạo tiếng nói vừa nhẹ nhàng lại tràn đầy sức sống.

Là bạn cùng đại học của cô, Lí Tri Nhã.

“Đúng vậy, cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài chút đi!” Ngược lại, tiếng nói của cô có điểm nhu hòa, lười biếng.

Nghiêm chỉnh mà nói, cô cùng Tri Nhã thời đại học giao tình cũngkhông quá sâu, trên lớp chỉ là tình cờ gặp thì chào hỏi, nói nói cườicười, nhưng sau khi ai nấy về nhà thì rất ít khi gọi điện cho đối phương cái kiểu bạn học cùng lớp kia. Sau lại biết Tri Nhã khi tốt nghiệp,không hiểu rõ đàng hoàng mà đi làm nhân viên bảo hiểm, Chu Duy Duy hướng dẫn cô mua tờ phiếu bảo hành lần đầu tiên trong đời, hai người bởi vậymà trở nên quen thuộc.

Rồi cuối cùng, Tri Nhã thế nhưng trở thành người thường xuyên liên lạc với cô nhất trong đám bạn học.

“Tốt! Cậu nói cậu muốn biết rõ hơn một chút về loại bảo hiểm y tế mới nhất?”

“Đúng. Lúc trước vừa tốt nghiệp đại học, tớ không dám lập tức mua liền mấy sổ đơn vị, sợ phí bảo hiểm không đến, nhưng mà năng lựckinh tế hiện tại xem như ok, cho nên tớ nghĩ đem bảo hiểm nhân thọ cùngbảo hiểm y tế tăng cường thêm chút.” Cô giải thích.

“Không thành vấn đề! Loại bảo hiểm này nha, lúc mua mà tuổi càng trẻ, phí bảo hiểm càng thấp.” Từ đầu kia nghe thấy thanh âm lật giấy của Tri Nhã. “Cậu hôm nay lúc 5 giờ có rảnh không? Tớ đem một phần DM mới của công ty đến cho cậu xem, thuận tiện giúp cậu giải thích luôn. Hiện tại cậu ở côngty sao?”

“Không có nha! Tớ hôm nay nghỉ ngơi. Chúng ta hẹn đi thuận tiện ăn một bữa cơm nữa. Cậu muốn lúc mấy giờ?” Cô ung dung nhìn chằm chằm trần nhà, thanh âm có điểm mệt mỏi.

“Khó trách nghe qua lười như vậy. Cô nương, mạng cậu thật tốt!” Tri Nhã cười nói. Đầu kia lại nghe thấy tiếng sột soạt không biết cô đang sờ cái gì, một lát sau, Tri Nhã bỗng nhiên nói: “Bằng không như vậy xem, tớ đang muốn đưa một bộ hồ sơ đến bệnh viện chokhách hàng kí, cậu đến cùng, chờ sau khi kí xong hai chúng ta đi ănluôn.”

“Không ổn a? Khách hàng cậu ở đó, tớ đi theo, không phải rất kì quái sao?”

“Đừng lo lắng, khách hàng này cậu cũng biết đó, là bạn học cũ cùng chúng ta Đường Kiện.”

“Đường Kiện?” Chu Duy Duy nhíu mày.

Tên rất quen thuộc, gương mặt trong lúc nhất thời lại không rõ. Đường Kiện, Đường Kiện, Đường Kiện…… Nha, có!

“Là Đường Kiện kia sao?” Cô có chút bất khả tư nghị (khó tin).

Cái tên âm dương quái khí đơn độc nghĩa hiệp Đường Kiện? Cái tên lănlộn học đại học sáu năm mới tốt nghiệp? Cái tên với ai cũng không thân,chính cô thậm chí cùng lớp vài năm mà số lần nói chuyện với anh ta vượtkhông quá năm câu – Đường Kiện?

“Hắc hắc, đúng rồi, chính là anh ta.”

“Bạn học, cậu cũng rất lợi hại nha! Thế nhưng bảo hiểm có thể kéo đến loại quái già này nha.” Chu Duy Duy dở khóc dở cười.

“Cô nương tớ cũng không phải là nắp vung!” Tri Nhã không khỏi có đắc ý, bất quá giây tiếp theo lập tức nhận chiêu: “Kỳ thật là vì mẹ tớ cùng mẹ anh ta cùng tham gia cái thổ phong vũ xã. Mẹanh ta nghe nói tớ làm bên bảo hiểm, trước hai năm mua cho con trai mộtphần, xem như thay người mới tớ đây bán hàng, thật sự là người tốt.”

Đường Kiện nói đến cũng là cái hoa tuyệt thế [2], anh talúc trước thi vào hệ sinh vật của trường, sau lại cảm thấy không hứngthú, chuyển tới hệ tin tức của bọn họ. Trên thực tế, ngành học khác nhau xa như vậy còn có thể làm cho anh chuyển hệ thành công, Chu Duy Duycũng không phải không có loại cảm tình bội phục, chính là người này hình như không có thật sự đến trường, để lại một năm lại một năm nữa, vốnhẳn là học trưởng sớm hơn cô hai khóa, đến cuối cùng lại kéo dài theochân bọn họ cùng tốt nghiệp. (aoi: ảnh có khi cố tình à nha)

[2] hiếm thấy, đặc sắc

Trong ấn tượng của cô mơ hồ có bóng dáng, cao cao, nhưng là cực kìgầy, một đầu tóc mọc dài vĩnh viễn lộn xộn, che đi hơn phân nửa khuônmặt, cặp kính đen khung thô chắn đi nửa còn lại, mơ hồ làm mất đi tất cả ấn tượng về ngũ quan của anh đối với cô.

Cô trừ bỏ nhớ rõ người này rất âm trầm, luôn độc lai độc vãng ởngoài, cơ hồ không có ấn tượng gì khác. Cô thậm chí nhớ không nổi mộtlần vì nguyên nhân gì mà cùng anh nói chuyện với nhau.

Trong ấn tượng, Đường Kiện hình như có một bạn gái học khác hệ, nghenói từ trung học đã bắt đầu kết giao, nhưng bởi không ai thân với anh,cho nên “Nghe nói” này đến tột cùng có baonhiêu chuẩn xác, cũng không có người xác định. Mà cô lại nhớ rõ điểm ấy, thậm chí là vì cô đối với nữ sinh kia ấn tượng còn cao hơn Đường Kiện.Nữ sinh đó có mấy lần đến lớp học bọn họ tìm Đường Kiện, trong ấn tượnglà một cô gái thanh tú, hiện tại cũng không biết hai người có hay khôngcòn cùng nhau.

Trên cơ bản, loại đàn ông âm dương quái khí này có thể kết giao bạngái thật sự là không dễ dàng a! Tuy rằng không bằng nói bọn họ hiện tạicó phải hay không còn cùng nhau, nhưng mà nếu cô là Đường Kiện, khẳngđịnh là chết cũng không buông tay, bằng không bằng cái loại tính tình cổ quái này, lần kết giao kế tiếp quả thực quá khó khăn.

Này, mày thực ác độc nha! Chu Duy Duy tự nhăn mặt quỷ với chính mình, may mắn bạn học cách điện thoại nên không thấy.

“Đường Kiện làm sao vậy? Làm sao có thể nằm viện?” Cô thuận miệng hỏi một chút.

“Nói đến cái này, cậu không thể không thừa nhận, bảy tháng trước thật sự có chuyện kì lạ.” Tri Nhã tinh thần rung lên, “Tháng trước, anh ta một người cưỡi xe máy đi vòng xoay, kết quả ở quốc lộ TôHoa cùng xe chở đá cát va chạm nhau. Anh ta cùng cả cái xe bị cuốn dướibánh xe, cả người bị văng ra đến cạnh vách núi đá, nghe nói thời điểm xe cứu thương đến, anh ta đã gần như không còn thở, nhưng là không biếttại sao, khi đưa đến bệnh viện lại đột nhiên khôi phục hơi thở mongmanh, vì thế bác sĩ vội vàng cấp cứu đem cái mạng nhỏ của anh ta về.

“Vốn bác sĩ nói với người nhà anh ta, với tình trạng hôn mêcủa anh ta, khả năng sẽ trở thành người thực vật. Không nghĩ tới anh tanằm phòng bảo vệ hai tuần, liền đã tỉnh. Cho tới bây giờ, khoảng cáchanh ta xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy mới có một tháng, mà anh tađã chuyển tới phòng bệnh bình thường; Trừ bỏ bị gãy ba cái xương sườncùng thương tích ngoài da, gần như không có gì trở ngại.”

“Tứ chi đều còn vẹn toàn?” Cô lắp bắp kinh hãi.

“Toàn vẹn vô cùng! Nghe nói cổ tay cùng xương đùi chỉ bị thương nhỏ mà thôi, ngay cả bó thạch cao cũng không cần.”

“Nhưng mà, anh ta như thế nào lại có thời gian lái xe vòng xoay? Cũng không đi làm việc sao?” Chu Duy Duy nghĩ rằng, cái chuyện lái xe vòng xoay hình như chỉ có sinh viên mới làm, một cái đại nam nhân hai mươi tám tuổi, lúc đó không phải hẳn nên làm việc sao?

“Không hiểu được, hình như thời gian trước vừa bỏ việc.” Tri Nhã ở đầu điện thoại kia nhún vái. “Công việc anh ta làm cũng gián đoạn lắm, có cũng được không cũng được. Dùsao cha anh ta kế thừa sản nghiệp tổ tiên, ở Đài Bắc có vài khối đấtcùng nhà, ở Đông Nam Á còn có đầu tư nhà xưởng, cả đời này cho dù anh ta có dựa vào cái tổ ấm đó cũng ăn uống không hết được.”

“Nha.”

Tuy rằng Chu Duy Duy cũng không phải người quá coi trọng sự nghiệp,nhưng là một đại nam nhân tuổi trẻ khỏe mạnh, mới ba mươi tuổi mà đã dựa dẫm vào cha, nghe qua thật sự là có chút…

Được rồi! Mỗi người một chí hướng.

Trên thế giới này, có một số người mà bạn mới gặp lần đầu đã biết cótiền đồ hay không, mà Đường Kiện quái già này, chỉ có thể nói, cho dùanh ta thật sự không nghe không thấy được cả đời này, cô cũng sẽ khôngquá báng dị là được.

“Tớ hôm nay là muốn đưa giấy đền bù cho anh ta kí — đúng rồi, cái này cũng là thứ tớ muốn giới thiệu cho cậu. Bảo hiểm y tế này củacông ty tớ, nếu gặp phải chuyện quan trọng ngoài ý muốn hoặc bệnh tật,lúc nằm viện có thể xin trước một nửa tiền đền bù, trong lúc nằm viện là có thể lấy trước tiền, một nửa khác sau khi xuất viện lại [chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu]. Bảo hiểm này tớ cảm thấy rất thực tế, lúc 5 giờ đến tớ giải thích thêm cho.” Tri Nhã nói.

“Cậu ở bệnh viện sẽ không phải đợi lâu sao?” Chu Duy Duy có điểm chần chờ.

Tuy rằng là bạn học cũ, nhưng mà cùng người xa lạ cũng không khác mấy, đi thăm kiểu này cũng thật quỷ dị.

“Sẽ không! Tớ sẽ đưa cho anh ta ký luôn, ký xong chúng ta nói tiếng ‘Ha la bye bye’ là có thể đi rồi. Tớ cùng mẹ anh ta thân quen, chứ không phải cùng anh ta a!”

“Được rồi! Vậy nửa giờ nữa ở cổng bệnh viện gặp. Tớ còn chưa ăn cơm trưa, sắp chết đói rồi, cậu cũng đừng ngâm quá lâu.”

“Tớ cũng chưa có ăn, vừa vặn gặp nhau cùng ăn.bye-bye.” Tri Nhã ngắt máy.

Chu Duy Duy lại ngồi một lát, sau đó thở hắt ra, chấn tác tinh thần bắt đầu chuẩn bị xuất môn.

Chất da của cô tốt lắm, trắng nõn mang theo cảm giác trong suốt, bình thường khi ra khỏi nhà không cần trang điểm quá đậm, chỉ thản nhiênđiểm chút phấn, cùng son môi là đủ rồi.

Hồi trước để tóc dài, rồi đột nhiên có một ngày tâm huyết dâng tràođi cắt một đầu tóc siêu ngắn, các đồng sự đều khen đẹp, chỉ có Chu DuyDuy càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Trước mắt đang cố nuôitóc lại, mới chỉ dài tới tai. (aoi: kh hiểu cắt kiểu gì nữa =..=)

Thân cao 160 cm cùng thể trọng tiêu chuẩn, tổng thể mà nói là một mỹ nữ trung bình.

Hiện tại ngẫm lại, cuộc đời của cô cũng chính là như vậy, tất cả đềuchia đều giá trị trong vòng — một cái mỹ nữ trung bình, chiều cao trungbình, sinh ra trong một gia đình giai cấp tư sản dân tộc, thành tích học tập cũng thuộc lớp giữa, công việc cũng là tiền lương nửa vời.

Tóm lại, cuộc sống của cô cho tới nay đều ở trong phạm vi. “Không có trở ngại”

“Ai!” Chu Duy Duy thở dài.

Thật sự, thật sự thực hy vọng trong cuộc sống có thể xuất hiện một chút kích thích, một chút thay đổi.

Cho dù chỉ một chút thôi cũng tốt. (aoi: bình tĩnh… sắp rồi chị ạ dù nó ‘hơi nhiều’)

\*\*\*\*

Mở to mắt không đến 5 phút, Đường Kiện lại nhắm lại, chờ đợi một trận đau đớn đi qua.

Đau đớn cuộn sóng theo các hướng đánh úp lại, tựa như có mười ngườiđang đập mạnh lên đầu anh, đến nỗi anh không thể phân biệt chỗ nào đauhơn nữa. Xương sườn? Băng gạc đang bó đầy tay chân? Hoặc là đều đau nhưnhau đi!

Anh cho chính mình 1 phút. Đánh lui trận đau đớn kia đi, anh lại lần nữa mở to mắt, đôi mắt đen dần dần trấn tĩnh.

Nằm lại một chút, anh đỡ xương sườn chậm rãi ngồi dậy. Trong khôngkhí có hương vị của nước tiêu độc, ngoài phòng bệnh không biết thế nàolại ẩn ẩn truyền đến tiếng dụng cụ lách cách.

Anh biết chính mình đang ở trong bệnh viện, đây là chuyện mà qua bảy ngày tới nay anh dần dần nhận thức được.

“A, anh tỉnh? Muốn uống nước không?” Sau lưng có một cô gái nói chuyện.

Anh nghe thấy tiếng quyển tạp chí đặt xuống, tầm mắt vòng vo đi qua, trên mặt không có biểu tình.

Ngồi trên giường bệnh ánh mắt cô gái cùng anh tiếp xúc, tựa hồ chần chờ một chút, thần sắc có vài tia không được tự nhiên.

“Không cần.” Anh đờ đẫn nói xong, tự mình xuống giường, chậm rãi đi tới toilet.

Tiếng khóa cửa lách cách, anh đem mình cùng thế giới bên ngoài ngăn cách.

Đường Kiện chậm rãi đi đến trước bồn rửa tay, nhìn chính mình qua kính.

Người trong gương, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Anh gọi là Đường Kiện, đây là khuôn mặt anh, đúng vậy, nhưng là không biết vì sao, anh cảm giác lại không giống mình, về phần tại sao khônggiống, anh cũng không nói được.

Người đàn ông trong kính hốc mắt so với người bình thường sâu hơn,cho nên khoảng cách lông mi cùng ánh mắt có vẻ tương đối hẹp, khi anhkhông nói lời nào, chính là giống như nhìn thẳng tắp vào này nọ, sẽ cócảm giác nhìn chằm chằm, mâu quang gần như nghiêm khắc.

Hơn nữa trong lúc anh đang ốm đau này, sắc mặt tái nhợt, dưới hốc mắt một màu xanh đen, vẻ mặt thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng.

Không hiểu được có phải do bộ dáng vẻ mặt này hay không, làm cho côgái bên ngoài mỗi lần nhìn anh, đều một bộ biểu tình cẩn thận.

Anh sờ sờ băng vải trên đầu. Phần lớn tóc của anh đều bị băng vảiquấn chen chúc hướng lên trên, lộ ra một khuôn mặt gầy nam tính.

Đây quả thật là ngũ quan của anh, nhưng là…… Vì sao anh tổng cảm thấy bộ dạng chính mình không phải như thế?

Vấn đề hình như là ở tóc của anh. Bởi anh nhớ tóc mình không có dàinhư vậy. Nếu đem băng vải bỏ xuống, tóc của anh gần như có thể chạm đếnbả vai, nhưng anh nhớ khi để tay lên đỉnh đầu, hình như là loại cảm xúcchạm vào da đầu, tóc anh trước kia hẳn là để đầu húi cua.

Bọn họ nói anh đã hôn mê hai tuần lễ, hai tuần lễ mà tóc mọc nhanh như vậy sao?

“Anh bị chấn động não nghiêm trọng, từng rơi vào hôn mêsâu, cho nên não còn đang trong giai đoạn phục hồi, sẽ tạm thời có tìnhtrạng mất trí nhớ, hoặc trí nhớ lẫn lộn; Chờ một thời gian khi não ổnđịnh hơn, tình huống sẽ dần chuyển biến tốt. Trước mắt chưa có tạo thành thương tổn vĩnh viễn, anh không cần lo lắng.” Bác sĩ đã nói như vậy.

Cho nên, có lẽ là anh lầm, có lẽ thật lâu trước kia anh để tóc húi cua, chính là bị lẫn lộn thời gian.

Anh rửa mặt, làm ình thanh tỉnh một chút, sau đó mở cửa, bước đi khom người như lúc nãy chậm rãi đi về phía giường bệnh.

Cô gái trẻ kia nghĩ muốn qua dìu anh, nhưng mà lại tiếp xúc với ánhmắt không hề có cảm xúc của anh, chậm rãi ngồi trở lại ghế trên.

Đường Kiện đưa lưng về phía cô ngồi mép giường.

Cô gái đó là Văn Tuệ Linh, anh nhớ rõ cô, bọn họ hình như là bạn họcthời đại học, cho nên anh không có mất trí nhớ. Anh chỉ là…… Nhớ đượcchuyện cùng người khác nói cho anh biết có chút chênh lệch.

Mẹ anh nói, Tuệ Linh là bạn gái anh kết giao nhiều năm, nhưng anh nhìn cô, trong lòng hoàn toàn không có gì một tia rung động.

Không có tình yêu, không có nhu tình. Cảm giác anh nhìn cô, cùng vớinhìn y tá không khác là mấy, hoàn toàn không có loại cảm giác rung độngkhi nhìn bạn gái của mình.

Từ lúc anh tỉnh đến giờ, cho dù có vài hình ảnh liên quan đến Văn Tuệ Linh hiện lên, cũng chỉ là nói chuyện hời hợt với nhau vài câu, chưatừng có hình ảnh thân mật nào.

Anh nhớ rõ phần lớn sự việc, vì sao đoạn trí nhớ cô đơn này không tồn tại?

Từ bạn gái này làm anh có chút phiền chán, phảng phất từ này không nên còn ở trên cô gái này.

Đột nhiên trong lúc đó, một tia cảm xúc ôn nhu tác động lên nội tâm của anh. Mềm mại, như muốn hòa tan cả người vào.

Là một người.

Có một người ở nơi nào đó, giấu sâu trong chỗ tối, tác động đến tâm của anh, tác động đến tình của anh……

Đường Kiện ngũ quan nhu hòa, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhợt nhạt.

Là ai? Vì sao, anh muốn người này?

Cho dù người con gái làm cho lòng anh mềm lại là ai, cũng chắc chắn xác định không phải người trước mắt Văn Tuệ Linh này.

Cho nên, anh bắt cá hai tay?

Sao có thể. Anh bình tĩnh vô tình xem kĩ nội tâm của mình; Hoàn toànkhông phát hiện cảm giác tội lỗi. Anh có thể giải thích vì chính anh làmột nam nhân hư hỏng, nhưng cũng có một khả năng –

“Chúng ta sớm chia tay rồi, đúng không?” Anh đột nhiên mở miệng, tiếng nói có điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Văn Tuệ Linh hơi hơi chấn động, trên mặt cảm xúc không được tự nhiên càng đậm.

“Cũng…… không hẳn thế. Chính là…… Um, chúng ta lúc trước đều đồng ý, tạm thời bình tĩnh một thời gian.” Cô thanh thanh yết hầu.

Cho nên, bọn họ cảm tình không tốt. Đường Kiện hạ xuống kết luận này.

Cũng tốt, sớm chia ra, đỡ làm anh phiền lòng khi đột nhiên xuất hiện “Bạn gái”, cũng đỡ làm anh bị cảm giác tồi tệ đè nặng.

Văn Tuệ Linh tựa hồ còn muốn giải thích cái gì, nhưng anh thờ ơ, khuôn mặt gầy yếu chuyển qua cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài.

“Anh cũng biết, từ lúc theo anh tốt nghiệp đến giờ, công tácvẫn không ổn định. Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, không phảikhông có cảm tình, nhưng là…… Nếu chúng ta muốn tiếp tục, em cần mộtchút cam đoan ổn định, phụ nữ đều như vậy, mà anh……”

Anh chỉ dành ra một phần tâm tư nghe cô lải nhải. Bất quá cô nhắc tới công việc, thoáng bắt lấy lực chú ý của anh.

Anh không có việc làm?

Phải không?

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên một đoạn hình ảnh. Đó là một phònglàm việc tuy đơn giản lại vô cùng hiện đại, còn có một số người đi qualại, máy tính cùng rất nhiều thiết bị chuyên nghiệp xếp thành một đoàn…… Vì sao anh “Cảm giác” chính mình có công việc, hơn nữa chức vụ còn không thấp?

Đường Kiện nhíu nhíu mày, phiền chán đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ.

Đây là thành phố Đài Bắc, anh rất quen thuộc, từ cửa sổ phòng bệnh của anh có thể nhìn thấy tòa cao ốc cao nhất 101.

“Tòa thứ hai đâu?”

Anh đột nhiên hỏi, Văn Tuệ Linh đang lải nhải thoáng chốc bị gián đoạn.

“Cái gì?”

Anh nhíu mày nhìn thẳng vào khoảng không trống rỗng bên cạnh 101. “Nơi đó, không phải có một tòa thứ hai sao?”

“Tòa thứ hai nào?” Văn Tuệ Linh đi đến bên cạnh anh, cùng anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh nhìn chằm chằm chỗ trống kia, vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. “Còn có tòa thứ nhất có vẻ thấp một chút, nó chỉ cao có một nửa……”

Văn Tuệ Linh khó hiểu nhìn anh, lại nhìn về phía tòa kiến trúc cao nhất kia.

“Không có! Đài Bắc chỉ có một tòa 101 như vậy.” Dừng một chút, cô giật mình chợt hiểu. “Nó chỉ ột nửa? Anh đang nói tòa cao ốc Tân Quang Tam Việt sao? Chỗ đó nằm phía trước nhà ga Đài Bắc, cách tòa nhà 101 một đoạn. Trước kia khi tòa nhà 101 chưa xây xong, đó là tòa cao ốc cao nhất Đài Bắc. Anh nhớnhầm rồi, đem hai tòa nhà đó hợp làm một.”

Phải không?

“Tôi nhớ lầm?” Anh vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng trống, ánh mắt có chút mờ mịt.

Văn Tuệ Linh nhìn sườn mặt gầy yếu của anh, trong lòng mềm nhũn, tay hướng phía vai anh đáp. “Anh xuống giường quá sớm, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Anh theo bản năng thu vai. Tay cô xấu hổ dừng giữa không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống.

Đường Kiện hít sâu một chút, đi về trước giường bệnh, chậm rãi ngồi xuống.

“Chúng ta chia tay đi!”

Văn Tuệ Linh sững sờ tại chỗ, hình như nghĩ mình nghe nhầm.

“Cái gì?”

“Chúng ta chia tay đi!” Anh lại hồi phục ngay từ đầu mặt không chút thay đổi. “Dù sao vốn muốn chia tay.”

Văn Tuệ Linh hít một ngụm khí.

“Lời này của anh có ý gì? Anh đối với em có gì bất mãn sao?Anh bị thương nặng như vậy, em không nói hai lời liền đến bệnh viện chăm sóc anh! Anh còn cái gì không hài lòng? Em đối với anh thật sự là hếtlòng quan tâm giúp đỡ! Anh còn muốn như thế nào nữa!”

Cô tức đến phát điên, chỉ vào mũi anh xổ một trận mắng chửi điên cuồng.

Đường Kiện băng lạnh lẽo lạnh nhìn thẳng cô, hoàn toàn thờ ơ.

Phụ nữ thật là một sinh vật kì quái. Rõ ràng đối với anh oán giậnkhông có tiến bộ, anh thật muốn chia tay cho cô tự do, cô lại ở chỗ đókhông chịu dứt khoát.

“Họ Đường! Tôi thật sự là mắt bị mù mới có thể ở bên anh lãng phí nhiều thời gian như vậy! Anh có biết tôi bên người có bao nhiêu đàn ông điều kiện so với anh tốt hơn không? Hả?” Văn Tuệ Linh cực kì tức giận, đoạt lấy hai cái chén đầu giường dùng sức ném!

Anh chỉ mong chính mình đối với màn hí kịch[3] này biểu hiện thêm nhiều cảm giác, chính là người phụ nữ này không thể tác động đến anh.

[3] kịch vui

Chính là không thể.

Anh chỉ cảm thấy mình giống như đang đứng bên đường xem tình lữ cãi nhau, hoàn toàn mặc kệ chuyện mình.

Loại cảm giác này thật sự làm cho Đường Kiện có chút phức tạp. Anhcho rằng chính mình hẳn không phải một người đàn ông lãnh khốc vô tình,cho nên nếu cô gái này là bạn gái anh, vì sao anh lại đối với cô talạnh lùng như vậy?

Trong phòng bệnh khí thế mắng ngất trời, mà bên ngoài lại có hai người đang rất lung túng.

“Cậu vào đi.” Chu Duy Duy số chết lắc đầu, chân đính trên mặt đất, dám không chịu lại đi phía trước từng bước.

“Làm ơn! Bọn họ người yêu cãi nhau, cậu bảo tớ một mình đi vào xấu hổ chết!” Tri Nhã cứng rắn nắm tay cô, cường điệu có nạn cùng chịu.

“Chúng ta hai người cùng nhau đi vào sẽ có vẻ không xấu hổ sao?”

“Ít nhất hai người chia nửa, một người xấu hổ 50% a!”

“Ngụy biện cái gì!” Chu Duy Duy không biết nên khóc hay cười. “Mặc kệ, chính cậu đi vào, tớ ở ngoài chờ.”

Thừa dịp bạn học không chú ý, Chu Duy Duy đem cô đẩy vào phòng bệnh, chính mình chạy nhanh trốn bên cạnh tường.

Tiếng mắng chửi bên trong bởi vì người thứ ba xuất hiện mà ngừng lại.

Chu Duy Duy hướng vách tường dựa vào, thở phào nhẹ nhõm, tay nhu nhu lỗ tai. Rốt cục im lặng.

Không nghĩ tới cô gái thoạt nhìn khí chất văn tĩnh như vậy, mắng chửi cũng rất là kinh người.

“Ách…… Ách…… Ha ha, ngượng ngùng, tôi…… Tôi hình như tới không đúng lúc?” Tri Nhã xấu hổ tiếng pha trò vang lên.

“Tớ chờ cậu 5 phút.” Chu Duy Duy nhỏ giọng quăng ra một câu, xác định Tri Nhã nghe được, sau đó đến hành lang chờ ngồi xuống.

Các cô mỗi lần đi ra ngoài đều đến cùng một quán cà phê, Tri Nhã biết phải tới chỗ nào tìm cô. Nếu 5 phút sau bạn học không đi ra, Chu DuyDuy cảm thấy tự mình đến chỗ dùng cơm chờ có vẻ tốt hơn.

Trong phòng bệnh làm người ta không được tự nhiên trầm mặc qua đi,bắt đầu vang lên tiếng cúi đầu nói chuyện, cùng với thanh âm túi giấy ma sát.

Tốt rồi, ít nhất bọn họ không bất động nữa.

Ở giữa hai cô gái, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nói trầm thấp của đànông, đều rất ngắn gọn, chỉ là ừ, đúng, được, không được… linh tinh cáctừ một âm tiết.

Chu Duy Duy thật ra không nhớ rõ thì ra tiếng nói Đường Kiện trầmthấp như vậy, nghe thanh âm đó nói, thực ra còn rất dễ nghe, cảm giácrất đàn ông.

Đợi thêm 2 phút nữa. Cô đột nhiên có chút muốn đi toilet.

Không biết bên trong còn bao lâu nữa? Cô có thể ra toilet công cộng,nhưng là cô sợ nhỡ may cô đi rồi, người bên trong lại đi ra, hai ngườivừa vặn xuất phát sai.

Dù sao bên trong tình hình có vẻ khống chế được rồi, cô đi nhờ vệ sinh chắc sẽ không kì quái đi?

Nghĩ nghĩ, Chu Duy Duy đột nhiên có chút hối hận, sao lúc đầu khônghẹn luôn ở chỗ cà phê có phải tốt hơn không? Hiện tại lại tự đem mìnhtreo nửa vời.

Chuyện sinh lý ngày càng bức thiết, không thể nề hà, cô đành phải đứng lên, thật cẩn thận đến trước cửa dò xét.

Bên trong vài người đang bàn chuyện, Tri Nhã lẩm nhẩm giảng giải mộtít văn kiện, Đường Kiện ngồi trên giường bệnh vừa vặn bị cô che khuất,Chu Duy Duy nhìn không thấy, mà Văn Tuệ Linh đứng một bên sắc mặt còn có chút nghiêm, bất quá ngữ khí coi như hiền lành.

Cô nhẹ giọng đối với chính mình thở dài, nâng tay gõ nhẹ cửa phòng.

“Ừm, xin lỗi……”

Trong phòng ba người đồng thời quay đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều tĩnh lặng. Tri Nhã quayngười lại, vừa vặn tạo ra chỗ trống, người đàn ông trên giường ánh mắtthẳng tắp nhìn cô.

Chu Duy Duy xấu hổ cười cười, vẫy tay với mọi người.

“Thật ngại…… Vừa rồi mọi người đang nói chính sự, cho nên tôi không có tiến vào quấy rầy.” Cô đánh thêm chút chào hỏi với Đường Kiện, “Bạn học, anh có vẻ khôi phục tốt lắm.”

Người đàn ông kia nguyên bản mặt không chút thay đổi đột nhiên khuônmặt ngẩn ra, đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm cố định trên người cô.

Anh không có phản ứng, Chu Duy Duy thực xấu hổ, đành phải bổ sung thêm một câu, “Tôi là Chu Duy Duy, không biết anh có nhớ tôi hay không?”

Chắc là không nhớ rõ đi? Dù sao thời kì bọn họ còn học đại học, thật sự cũng không có qua lại gì mấy.

Nhưng mà, Đường Kiện thật sự khôi phục so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều.

Trong ấn tượng gương mặt kia luôn bị tóc mai cùng cặp kính đen chekhuất, nay toàn bộ tóc đều bị vén hết lên trên, ngược lại lộ ra khuônmặt sạch sẽ.

Hốc mắt vi thâm, nổi bật một đôi con ngươi đen lợi hại vô cùng, gương mặt gầy cao làm cho ánh mắt của anh thoạt nhìn nghiêm khắc hơn, nhưngsắc mặt tái nhợt quá độ, thần sắc cũng quá âm trầm, nhưng ngũ quan Đường Kiện vẫn là đoan chính.

Cô không biết có nên dùng từ anh tuấn để hình dung không, bởi vì ánh mắt anh…… Cô rất khó hình dung ánh mắt này.

Người da vàng truyền thống hình dạng sọ tương đối tròn, ngũ quantương đối mở, nhưng anh ngay cả hình dạng sọ cũng vô cùng thon gầy hẹpdài, hốc mắt hãm sâu, thời điểm không nói lời nào thoạt nhìn như đangtrừng người khác.

Anh so với trong trí nhớ cô là rất cao. Đúng vậy cô nhớ rõ anh cao cao gầy teo, bất quá cái “Cao” kia cảm giác là được cái gầy phụ trợ. Bởi vì thân thể không nhiều thịt, cho nên thể trạng giống như bị kéo dài quá.

Trong ấn tượng của cô anh hẳn là có vóc người trung bình trên 1m7, hiện tại thực tế gặp được, cũng như vậy.

Bởi vì bị thương ở xương sườn, ngồi ở mép giường lưng anh phải khomxuống. Tri Nhã cũng không lùn, 168 cm, mà khi anh khom lưng có thể cùngTri Nhã nhìn thẳng, nói cách khác, nếu cả người anh đứng thẳng, ít nhấtngoài 185 cm.

Nhưng…… Anh ta nhìn chằm chằm vào cô làm cái gì?

Chu Duy Duy bị ánh mắt anh nhìn chặt chẽ đến nỗi có chút hốt hoảng, anh ta hẳn là biết ánh mắt của mình rất lợi hại đi?

“Xin chào.”

Rốt cục có người hưởng ứng cô. Văn Tuệ Linh lễ phép cười cười, Chu Duy Duy nhẹ nhàng thở ra.

“Cậu muốn làm gì?” Tri Nhã dùng khẩu hình hỏi cô.

“Ngại quá, tôi mượn toilet một chút, các người tiếp tục nói chuyện.” Cô xấu hổ hướng toilet đi qua.

Tri Nhã thật muốn té xỉu!

“Nhịn không được.” Cô đối với khuôn mặt phẫn nộ của bạn, cúi đầu đi tới.

Sau đó bị người ngăn cản.

Chu Duy Duy thiếu chút nữa bị đụng đầu, vội vàng dừng bước lại.

Đường Kiện đứng trước, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

“Đường, Đường Kiện?” Cô chần chờ gọi nhỏ.

Biểu tình trên mặt anh, chỉ có thể dùng “Rung động” để hình dung.

Một người đàn ông dùng vẻ mặt kinh sợ như vậy nhìn bạn, dù là cô gáinào cũng không biết làm sao. Chu Duy Duy gần như muốn dùng tay sờ sờ mặt mình xem có phải dính cái gì hay không.

“Đường Kiện……” Văn Tuệ Linh với tay muốn chạm vai anh,

Anh không chút nghĩ ngợi nghiêng người né, từ đầu tới cuối anh mắt bức người kia cũng không rời khỏi mặt cô.

Chu Duy Duy ngực hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biếtnên nói hay làm gì bây giờ, đành phải dùng ánh mắt hướng Tri Nhã cầucứu.

Sau đó, Đường Kiện cử động.

Anh đột nhiên hướng cô đánh úp lại, ánh mắt cực kì chuyên chú, vẻ mặt kiên quyết, phảng phất nếu lần này có người cản trở nữa, cũng sẽ bị anh nghiền nát.

Giây tiếp theo, cả người cô bị khóa trong lồng ngực nóng cháy của anh.

Chu Duy Duy kinh hô một câu, cả người hoàn toàn bị dọa!

Một cỗ mãnh liệt vị thuốc cùng nhiệt độ cao của cơ thể hướng vào cô,sau lưng cô vang lên hai tiếng hít sâu bén nhọn, Chu Duy Duy da đầu runlên, thậm chí không có dũng khí quay đầu nhìn biểu tình Văn Tuệ Linh.

“Bạn, bạn học……” Cô muốn đẩy anh ra, nhưng là anh ôm nhanh như vậy, xương sườn lại bị thương, cô căn bản không bằng nói vớichính mình làm sao có thể chạm vào, làm sao không thể đụng vào, cả người gấp đến đầu đầy mồ hôi, cứng nhắc tại chỗ.

Cô cố gắng quay đầu chỉ điểm Tri Nhã cầu cứu, nha đầu kia chết tiệt kia căn bản đứng đó, hoàn toàn không đáng tin cậy!

“Em không sao, em còn sống, thật tốt quá……” Bỗng dưng, anh ở bên tai cô tiếng nói khàn khàn trầm thấp.

Cô không có việc gì? Người nằm viện không phải cô, cô đương nhiên không có việc gì!

“Bạn học, anh buông tôi ra trước……” Hai tay cô buông ở hai bên, không biết nên làm gì cho tốt.

Ôm lấy hai tay cô xoay mình thu càng chặt, cô bị ôm lâu đến gần như không thở nổi.

Đường Kiện chôn mặt trong tóc cô, hít lấy hương vị của cô, từng câulẩm bẩm trầm thấp không thể không nghe bay vào trong tai cô –

“Thật tốt quá, em không sao, anh tới kịp, anh còn tới kịp……”

## 2. Chương 2

“Cậu dâm phụ này!”

Chu Duy Duy rên rỉ một tiếng, sau đó ngã mình lên sô pha.

“Tớ thề! Tớ vô tội!”

“Văn Tuệ Linh đã muốn bẩm báo với Đường mẹ ở nơi nào đấy, nói con trai bà ta bắt cá hai tay, tóm lại bọn họ trong lúc đó xác địnhrồi, mà đầu sỏ gây nên chính là cậu.” Tri Nhã ở đầu kia quả thực là cao hứng phấn chấn.

Con nhỏ đáng giận, căn bản là bỏ qua xem kịch vui!

“Tớ thề, tớ thật sự không hiểu là chuyện gì xảy ra! Từ lúctốt nghiệp đại học đến giờ tớ chưa có gặp qua Đường Kiện lần nào. Thậmtrí trước kia còn học đại học, tớ đều rất ít khi gặp qua anh ta!”

Chu Duy Duy thật sự là khóc không ra nước mắt. Vì sao? Vì sao cô lạivì một người đàn ông gần như xa lạ làm một chuyện không thể hiểu được mà làm hỏng danh dự của mình?

“Làm ơn, hôn cũng bị người ta hôn, ôm cũng bị người ta ôm, hiện tại giải thích như thế ai người ta tin?” Tri Nhã quả thực là muốn bật cười.

“Đâu có hôn?” Chu Duy Duy ngồi thẳng người kháng nghị.

“Sao lại không? Anh ta ngày đó hôn lên đỉnh đầu của cậu rất nhiều nha.”

“Sao lại tính như thế…… Quên đi, không nói với cậu nữa.” Chu Duy Duy buồn bực cắt điện thoại.

Vì sao? Vì sao lại phát sinh chuyện kì quái như vậy a?

Từ lúc cô bỏ chạy khỏi phòng bệnh đã được một khoảng thời gian rồi, Chu Duy Duy vẫn như cũ nghĩ không ra.

Hơn nữa ngày đó khi chạy trốn, cũng là một trận rối loạn. Đường đạicông tử căn bản không chịu buông cô ra, Văn Tuệ Linh ở bên cạnh “Oa” một tiếng liền khóc ra, Tri Nhã cùng Duy Duy nghĩ đến đoạn đối thoạicủa đôi tình lữ lúc trước khi các cô tiến vào, mặt đầy hắc tuyến. DuyDuy còn băn khoăn xương sườn anh còn đang bị thương, không dám đẩy ra,Tri Nhã cũng là nghĩ vậy, mà duy nhất có thể khiến anh buông tay chínhlà bạn gái chính quy lại đang khóc thảm thiết ở bên cạnh, hai cô gái ởtại chỗ không biết nên làm gì cho tốt.

May mắn sau đó Đường mẹ đưa điểm tâm đến, y tá cũng tiến vào muốntiêm thuốc, thừa dịp lực chú ý của Đường Kiện bị dời đi, Duy Duy nhanhchóng vặn bung tay anh ra, lôi kéo Tri Nhã quay đầu liền chạy.

Tri Nhã đúng là đứa không có nghĩa khí, đã chạy rồi còn ồn ào kháchhàng của cô vẫn chưa ký hợp đồng! Duy Duy ảo não thiếu chút nữa đem côtử hình ngay tại chỗ.

Về phần vị Đường đại công tử kia, nghe nói cách đây vài ngày anh talại bắt đầu phát sốt, nặng tới mức suýt nữa phải quay về phòng bảo hộ.Nhưng cô đã muốn nhắm mắt không muốn biết tin tức liên quan gì về ngườiđàn ông kì quái đó, về phần Văn Tuệ Linh cáo trạng như thế nào cùngĐường mẹ, cô lại không muốn biết.

Tóm lại, ngay từ đầu! Vị “Bạn học cũ” khó hiểu kia đã phát sinh chuyện khó hiểu gì đều không liên quan đến cô!

Thật sự là không thể hiểu được!

Nhưng mà…… Tuy nói chính mình không được suy nghĩ về người nọ, Duy Duy không tự chủ được lại nghĩ về ngày đó, cùng lời anh nói.

Thật tốt quá, em không có việc gì……

Đây là có ý gì?

Cái gì thật tốt quá? Cô sẽ có chuyện gì?

Cô thế nhưng trong cái ôm mãnh liệt của anh không muốn rời xa, hoàntoàn làm cho người ta không thể lý giải. Bọn họ rõ ràng là người xa lạ,không phải sao?

Người đàn ông này, thật sự là một câu đố.

Leng keng! Chuông cửa vang lên, pizza cô đặt đã đến.

Duy Duy thở dài, không nghĩ, đứng lên mở cửa.

Hôm nay là thứ năm, lại đến ngày cô xin nghỉ. Cô lười đi ra ngoài,cho nên vừa rồi kêu pizza, chuẩn bị hôm nay cứ như vậy giải quyết dânsinh đại kế cả một ngày.

Leng keng!

“Chờ một chút, lập tức đến.” Cô ở trước cửa tủ tìm ví tiền của mình, mở cửa ra.“Tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Cửa còn chưa mở hết, một cỗ vị thuốc mạnh mẽ xông vào mũi, Duy Duy lập tức cảm thấy không thích hợp.

“Oái!” Một con quái vật lớn ngã sụp xuống trước mặt cô.

Duy Duy luống cuống tay chân đỡ được, cả người bị đụng phải lui từngbước, khó khăn đứng vững mới đỡ được cái thân thể đang phóng nhiệt caonày.

“Hi.” Đường Kiện từ trên vai cô ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười với cô.

“Anh!” Duy Duy á khẩu không trả lời được.

Anh ta làm sao biết cô ở nơi này? Lại xuất hiện ở trong này làm cái gì?

“Anh không thể được ngồi xuống trước sao?” Không đợi cô lên tiếng, Đường Kiện mở miệng trước, cái trán vô lực lại dựa vào đầu vai cô.

“Anh……” Vẫn là chỉ nói ra được một từ “Anh”, cô vô lực thở dài một tiếng. “Quên đi, vào đi!”

Tuy gầy thì gầy thật, nhưng rốt cục vẫn là đàn ông, anh gần như đemmột nửa sức nặng của mình dồn lên cô, Duy Duy nửa khiêng nửa đỡ chống đỡ anh, cả người mệt thở hồng hộc.

“Anh trước nằm xuống đi!” Cô đi qua chỗ sô pha dài trong phòng khách, một đường đỡ anh đến giường của mình.

Cái sô pha kia khẳng định không thể cất chứa vóc dáng của anh, đếnlúc đó lại làm gãy chỗ nào đó, cô làm sao đền người ta một đứa con được?

Đáng giận! Nhất định là Tri Nhã bán đứng cô, bằng không anh ta làm sao có thể biết cô ở nơi này?

“Hô……” Nằm xuống chiếc giường mềm mại của cô, ngườiđàn ông gầy gò thở hắt ra, mi mắt buông xuống, sắc mặt trắng bệch biểuhiện anh một đường tới đây nhất định không thoải mái, lông mi cụp xuốngtạo ra một mảnh bóng râm dưới mắt, làm cho hốc mắt màu xanh đen của anhthoạt nhìn càng rõ ràng.

Cô thở hồng hộc đứng ở bên giường, nhìn tên bệnh nhân đột nhiên nhảy ra này.

Hiện tại thế nào mới tốt đây?

Tri Nhã chết tiệt kia!

Cô một phen bốc hỏa, quay đầu nghĩ muốn đi tìm di động gọi người.

Leng keng! Chuông cửa lại vang. Làm ơn đừng phải cái gì ngoài ý muốn nữa.

May mắn, lần này là pizza của cô.

“Đây là pizza cô đặt từ cửa hàng, tổng cộng bốn trăm bảy mươi chín đồng, cám ơn.”

Có hoàn sao, cô đóng cửa sắt, đem pizza để lên bàn trà ở phòng khách. Bị lăn qua lăn lại như vậy, thèm ăn của cô cũng chạy hết rồi.

Cô lặng lẽ đi về bên giường, người đàn ông trên giường hô hấp vững vàng, đang mệt mỏi ngủ.

Dáng người của anh vẫn như cũ, rất gầy, cho dù đang ngủ mi tâm vẫn là nhíu lại, thân thể hẳn là rất không thoải mái.

Vậy cần gì phải đặc biệt đến nhà cô thế này? Duy Duy thật sự buồn bực.

Bệnh nhân có thể ăn pizza sao? Hình như không dễ tiêu hóa…… Vậy làm sao bây giờ? Tìm mẹ anh ta đem về được hơn.

Nhưng là cô không có số điện thoại của Đường gia.

“Thối Tri Nhã, cậu xong đời rồi!” Duy Duy quyết định gọi điện thoại cho đầu sỏ gây chuyện hỏi điện thoại, kiêm hỏi tội.

Kết quả Tri Nhã không nhận máy, có thể đang cùng khách hàng họp linh tinh.

Duy Duy vứt di động sang một bên, dùng âm thanh bị kiềm chế để không ảnh hưởng tới người khác, oán hận khẽ kêu vài tiếng.

A –

“Quên đi. Trước khi vị đại công tử này tỉnh lại, chả ai di chuyển được anh ta.” Cô buông tha.

Duy Duy trước mắt chợt lóe, còn chưa rõ chuyện gì phát sinh, trên môi liền có thêm hai phiến môi cứng rắn nóng rực.

“Anh……” Cô thở hốc vì kinh ngạc, ngắn ngủn một lát như vậy vừa vặn làm cho lưỡi anh chui vào giữa.

Vị thuốc, vị cháo, cùng một trận hơi thở nam tính vọt vào mũi, cô nhất thời ngây người, thế nhưng đã quên muốn đẩy anh ra.

Đường Kiện hơi hơi di động một cái, bả vai đem cô vây giữa sô phacùng lồng ngực của mình, bàn tay to trượt sau đầu cô, đem môi cô ấnnhanh về hướng mình.

“Ưm……”

Lòng của cô đột nhiên gia tốc.

Cô không phải chưa từng bị đàn ông hôn qua, chính là nụ hôn này…… Nụ hôn này thế nhưng chết tiệt cảm giác đúng!

Lưỡi của anh trước liền tiến nhập vào miệng cô, không cho cô đàothoát đường sống. Hơi thở của cô dồn dập, thân thể khẽ run. Đầu lưỡi anh dụ dỗ đầu lưỡi cô, làm cho chính mình hút, tay trượt sau lưng cô, từdưới áo T-shirt chui vào, ở trên tấm lưng mềm mại xinh đẹp trơn bóng của cô dao động.

Ông trời, kĩ thuật hôn của người đàn ông này rất lợi hại……

Tay cô đặt ở đầu vai anh vốn muốn đẩy ra, anh hiểu được ý đồ của cô,đôi vai gầy mà rộng lại càng áp đi lên, tay cô đành phải đặt ở đó, thoạt nhìn ngược lại biến thành ôm lấy anh.

Đường Kiện hôn không ngừng gia tăng, không ngừng ở miệng cô dao động, hút cô cũng bắt buộc cô hút chính mình. Duy Duy thở hồng hộc, trong đầu một mảnh ngu muội, cả người chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của anh, cùng một trận vị thuốc nhàn nhạt……

Không đúng! Như vậy không đúng!

“Buông ra…… Buông!” Cô đột nhiên quay đầu gián đoạn nụ hôn, dùng sức thở dốc.

Đường Kiện đôi mắt híp lại, hốc mắt sâu hơn so với người khác có điểm bức người, trong nháy mắt, Duy Duy nghĩ đến anh sẽ liều lĩnh đem cô kéo trở về, tiếp tục chuyện vừa rồi.

Cô vội vàng nhảy dựng lên, chạy xa ra chỗ vách ngăn tivi trốn, hai má đỏ bừng, hơi thở hơi hơi dồn dập, có chút mê hoặc nhìn theo anh.

Vẻ mặt bất lực này, tác động tới chỗ mềm mại nhất trong lòng Đường Kiện.

“Lại đây.” Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng ra lệnh.

Duy Duy dùng sức lắc đầu, liều mạng nhìn anh, một chữ đều nói không được.

Này rốt cuộc là…… Sao lại thế này?

Cô chưa bao giờ là một cái tùy tiện nữ nhân, vì sao…… Vì sao cùng anh hôn môi lại có cảm giác như vậy?

Cô thậm trí không biết anh, hơn nữa anh còn có một người bạn gái!

“Ngoan, đừng sợ, lại đây.” Đường Kiện giọng nói vẫnnhư cũ mềm nhẹ, đôi con ngươi đen cơ hồ bị chân mày chặt khít phủ lên,làm người ta nhìn không rõ. Chỉ có một trận quang mang sáng quắc, cùnglời nói ôn nhu kia hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Cô có một loại cảm giác giống như sẽ bị anh một ngụm nuốt sạch.

“Anh…… Anh mau trở về, gọi điện thoại ẹ hoặc bạn gái anh, hoặc là kêu ai tới đón đi, nhanh chút!” Hai tay cô ôm trước ngực, giống như muốn chống đỡ cái gì.

Đường Kiện thở hắt ra, cúi đầu vuốt vuốt mi tâm. Lại ngẩng đầu lên,cỗ quang mang bức người kia không còn thấy nữa, ánh mắt trở nên ôn nhubình thản.

“Cô ta không phải bạn gái anh.”

Duy Duy ngừng lại một chút, mới phát hiện, anh là đang giải thích với cô.

“Không sao cả, không liên quan gì tới tôi.” Cô lắc đầu, vẻ mặt cảnh giác giống chim nhỏ nhìn cạm bẫy.

Anh nhìn cô, ôn nhu lặp lại. “Duy Duy, cô ta không phải bạn gái anh.”

Duy Duy trước đem ánh mắt dời đi.

Cô không biết nên nói gì để đối phó với người đàn ông này.

“Anh…… Rất thật khó hiểu, hơn nữa cũng không quan chuyện của tôi.”

Đường Kiện nghe xong lời của cô, cười khổ: “Em cảm thấy khó hiểu? Vậy không ngẫm lại tâm tình của anh.”

Tâm tình của anh? Tỉnh lại sau một trận đại nạn, thân thể tổn hại,não thương nghiêm trọng, trí nhớ lẫn lộn, quả thật so với bất luận kẻnào đều thảm hơn.

Cô rốt cuộc động lòng trắc ẩn.

“Anh còn nhớ rõ cái gì?”

Anh nhớ rõ cái gì? Đường Kiện cũng tự hỏi.

Một trận cảnh vật đột nhiên xuất hiện từ trong đầu anh vụt qua, nhưng tốc độ quá nhanh, anh cái gì cũng không bắt được. Muốn tiếp tục nghĩthêm chút nữa, lại làm thái dương ẩn ẩn đau.

Anh nhu nhu mi tâm, trên mặt xuất hiện vẻ đau đớn.

Bỗng dưng, một cái hình ảnh nhảy ra – là chính anh!

Anh ngẩng đầu nhìn phiến cửa thủy tinh bên cạnh tủ ti vi, bóng của anh chiếu rọi lên đó.

Hình ảnh trước mắt, cùng với hình ảnh duy nhất trong đầu kia có vẻ —Đường Kiện sờ sờ mặt mình, sau đó trượt lên đến đỉnh đầu, chạm vào máitóc dài của mình.

“Làm sao vậy?” Duy Duy tinh tế theo dõi anh.

Anh vừa nhìn thấy cái kính thủy tinh liền bất động ra đấy, đang nhìn cái gì a?

Đường Kiện sờ soạng tóc mình vài lần, rốt cục gật gật đầu.

“Anh nhớ tới cái gì?” Cô thử hỏi.

Thâm mâu của anh chậm rãi dời lên khuôn mặt cô, cực kì nghiêm túc, cô không tự chủ được ngừng thở, chờ anh mở miệng.

“Anh nên đi cắt tóc.” Đường đại công tử nói.

“……”

Anh ta nghĩ, cắt tóc?

Chủ nhà đáng thương tức đến bốc khói, hoàn toàn á khẩu không trả lời được.

\*\*\*\*

Vui vẻ. Vui sướng. Hạnh phúc. Thỏa mãn.

Chẳng qua là nhìn một cô gái mà thôi, thế nhưng lại có cảm tình mãnhliệt như vậy. Đường Kiện khoái trá ở trong phòng Duy Duy lúc ẩn lúchiện, tâm tình tốt vô cùng.

Trêu chọc cô sẽ làm cho người ta nghiện, cô mỗi lần tức giận lên,ngược lại cái gì cũng nói không được, muốn mắng người thì lại không tìmđược chữ, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì tiêu sái đến phòng khác —bình thường là phòng bếp — không để ý tới anh.

Cô bình thường nhất định rất ít khi tức giận với người khác! Đường Kiện thỏa mãn nghĩ.

Kỳ quái là, anh nhớ rõ cá tính của cô không phải như thế.

Ấn tượng của cô trong anh là táo bạo một chút, giống viên tiểu đạnpháo bị chọc tức nhảy nhảy, nhưng mà như bây giờ cũng thực đáng yêu.

“Tiểu Kiện, con đột nhiên ra bệnh viện, ngay cả giải thích một tiếng cũng không có, có biết mẹ lo lắng thế nào không?” Mẹ anh vẫn còn ở bên kia lải nhải lầm bẩm.

“Đừng có gọi con như vậy.” Đường Kiện bị kéo hoàn hồn, nhíu nhíu mày bên tai đang nghe di động.

“Cái gì?” Đường mẹ đang càm ràm liền ngừng lại.

“Gọi con Đường Kiện là được rồi.” Cảm giác được chính mình khẩu khí rất lãnh đạm, anh ngừng lại một chút, khẩu khí có chút ôn hòa hơn: “Cũng đã ba mươi tuổi rồi.”

“Các con người trẻ tuổi chính là không cần tuổi, lại còn cóthể tự mình làm tròn thế nữa, cả người mới có hai tám chỗ nào lại bảo ba mươi.” Đường mẹ ở một chỗ khác ai oán. “A xả xa! Nhanh chút nói con hiện tại ở đâu? Mẹ đi đón con về bệnh viện.”

Nhưng Đường Kiện lại bị lời nói của mẫu thân mà nhíu mày càng sâu.

Hai mươi tám. Con số này quả thật đánh mạnh vào trong lòng anh, làmanh che ngực lại, nghĩ muốn lau quệt đi cảm giác không khỏe này.

Anh mới hai mươi tám tuổi sao? Vì sao lại cảm giác tuổi của mình phải lớn hơn một chút?

Hơn nữa, hai mươi tám tuổi…… Con số này hình như gắn liền với một sự kiện, phi thường quan trọng, anh lại nghĩ không ra.

Trí nhớ của anh vẫn như cũ rất hỗn loạn, thỉnh thoảng anh nhìn thấymột chút hình ảnh, cùng với mọi thứ hiện tại hoàn toàn không đáp yết(?), giống như anh đồng thời sinh hoạt trong hai cái thế giới bất đồng.

Anh thở dài, đối mặt trước loại tình huống thế này phi thường không kiên nhẫn, lại không có cách nào thay đổi.

Trước khi đầu óc anh tự động chữa trị xong, anh sẽ phải chịu đựng một đoàn cảm giác tương hồ này.

“…… Tiểu Kiện? Tiểu Kiện?” Mẹ anh ở bên kia lại lần nữa la lên thất thanh.

Thần trí anh bị gọi trở về.

“Làm cái gì?” Anh cùng những đứa con trai khác trênthế giới này giống nhau, sau khi thô lỗ với cha mẹ đều có cảm giác tộiác. Nhưng bởi đối phương là cha mẹ, cho nên luôn có thể có chút khônggian bốc đồng.

“Con hiện tại rốt cuộc ở đâu? Không phải là tìm cái vị Chutiểu thư đó chứ? Tri Nhã nói, con hỏi con bé điện thoại của Chu tiểuthư, nhưng con bé nói không cho con biết, con sao lại tìm được cô ta?”

Tìm người một chút cũng không khó, cái khó chính là nhờ cậy ai, nhưng mà, cũng rất may cho anh lại thành công.

“Tóm lại, con hiện tại tốt lắm, mẹ không cần lo lắng.”

Mỗi lần nghĩ đến Duy Duy cố gắng tìm các loại lý do muốn đem anh đuổi đi, nhưng đều bị anh nhất nhất phá giải vẻ mặt bất đắc dĩ, anh sẽ cảmthấy tâm tình đặc biệt tốt.

Ai, cô làm sao có thể đáng yêu như vậy a? Đáng yêu đến mức làm cho anh muốn một ngụm nuốt vào.

Nhưng là không được. Đường Kiện ấn ấn xương sườn vẫn đau đớn như cũ, anh bây giờ còn không có điều kiện “Nuốt” cô, hơn nữa tiến triển quá nhanh sẽ dọa đến cô, chờ thương thế của anh tốt chút rồi nói sau.

Đến lúc đó, anh cam đoan có thể nuốt cô cam tâm tình nguyện, mềm mại nhu nhược.

Anh chưa từng có hoài nghi quá điểm ấy, giống như thiên kinh địa nghĩa[1]cô là của anh, ở dưới thân anh thừa nhận, làm cho anh khoái ý va chạm rong ruổi.

[1] điều hiển nhiên, lý lẽ chính đáng

Một trận nóng rực ở giữa hai chân anh tụ tập lại. Anh thống khổ thay đổi tư thế, cười khổ một chút.

Hoàn hảo Duy Duy đi làm, bằng không nhất định muốn mắng anh sắc lang, cầm thú.

Có trời mới biết, thân thể đàn ông ở buổi sáng 醚 醚 đến sẽ tự độngthức tỉnh. Anh chính là bị thương, cũng không phải đã chết, mỗi ngàynhìn cô bộ dáng yêu kiều tỉnh giấc, lại không thể động chạm được, đã làđàn ông sao lại không thể không có phản ứng, cho nên buổi sáng anh đốivới cô cương lên, thật sự không thể trách anh đi? (khục…= =|||)

“A Kiện, con và Văn Tuệ Linh đã xảy ra chuyện gì? Hai đứathật sự chia tay sao? Con thích cái cô Chu tiểu thư kia sao? Hai đứa bắt đầu khi nào, sao mẹ một chút ấn tượng cũng không có?” Mẫu thân ở đầu bên kia liên tiếp dò hỏi.

“Con và Văn Tuệ Linh trước kia rất tốt sao?” Anh đột nhiên hỏi.

“Vẫn rất ổn định a! Chi tiết thế nào con bình thường cũngkhông hay nói, mẹ chỉ biết các con không nóng không lạnh đã nhiều năm,giữa đó thỉnh thoảng ầm ỹ vài lần đi. Nói đến Văn Tuệ Linh kia cũng cóchút quá yếu ớt, nhà có con gái vậy cũng khó hầu hạ……” Đường mẹ lại bắt đầu lải nhải.

Nói đến cùng, con trai là của nhà mình, bạn gái là của nhà ngườikhác, cho nên xảy ra vấn đề tình cảm, như thế nào cũng vẫn là che chởcho con mình.

Nghe xong nửa ngày, không có nghe được tin tức hữu dụng nào, Đường Kiện quyết đoán xuất ra “Thô lỗ tùy hứng quyền”, đánh gãy lời mẹ anh nhắc đi nhắc lại.

“Được rồi, con tắt máy đây, qua một thời gian con sẽ về nhà, gặp mẹ sau.” Anh cắt điện thoại.

Hôm nay là thứ Hai, Duy Duy đi đi làm, khi ra ngoài vẻ mặt đương nhiên là bất đắc dĩ.

Từng chút trực giác của anh đều bám vào trên người cô, Duy Duy đốivới anh rất quan trọng, nhưng là anh cũng không biết vì sao cô lại quantrọng với anh đến vậy. Hiện tại cả nhà chỉ còn mình anh, anh quyết địnhhảo hảo đi quan sát tình hình quân địch một chút, hơn nữa hoàn toànkhông có cảm giác tội ác khi làm trộm.

Sau khi lục lọi ngăn kéo của cô, anh biết cô thực rối loạn – quần áomặc bên ngoài toàn là kiểu dáng bảo thủ, nhưng quần áo lót bên trong lại thực rực rỡ. Ngón tay dài của anh câu lên một chiếc quần lót chữ “T”, mày rậm nâng lên một chút, mơ màng tìm thời điểm bộ dáng của cô khi mặc chiếc quần chữ “T” này.

Chuyển sang lục lọi thư viện của cô, vẫn như cũ rối loạn – một hàngphần mềm phần cứng, từ điển, sách tham khảo các loại, những cái khác tất cả đều là tiểu thuyết lãng mạn hồng phấn. Anh rút ra mấy quyển lật lậtmột phen, trong đó có một số đoạn làm anh cảm thụ sâu sắc, cũng phải đợi cho thân thể anh khá hơn một chút, mới có thể thực tế thi hành trênngười Duy Duy.

Laptop cô mang đến công ty, chỉ để lại một máy tính để bàn cũ, bêntrong có một đống ảnh chụp. Đường Kiện đối với phần này rất có hứng thú, vì thế chọn một file mở ra.

Khoảng thời gian chụp ảnh bao gồm rất lớn, từ khi cô học cấp ba cho đến mãi cuộc sống gần đây đều có.

Mới bắt đầu vẻ mặt anh thoải mái, nhìn dung nhan ngây ngô xinh đẹpmỉm cười trong những bức hình. Theo ảnh chụp lần lượt lật từng tấm, thời gian từng bước tiến về phía trước, vẻ mặt thoải mái dần dần trôi đi.

Không có anh.

Làm sao có thể?

Trong cuộc sống của cô hoàn toàn không có anh!

Trung học, đại học, thậm trí cả sau khi đi làm, toàn bộ không có anh!

Làm sao có thể?

Anh nhớ rõ cô! Cho dù trong thời khắc đầu óc hỗn loạn nhất, nhữngđoạn kí ức ngọt ngào thuộc về bọn họ thỉnh thoảng lại từ trong đám sương mù phá vòng vây mà ra, mang cho anh niềm an ủi vô hạn.

Anh nhớ rõ bộ dáng thanh tú xinh đẹp non nớt của cô khi học đại họcnăm nhất, anh nhớ rõ bọn họ cùng nhau từ cổng trường đi đến phòng học,lúc mưa dầm liên miên đến mùa ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn đều vậy. Anhnhớ rõ cô nhướn mi cười ngọt ngào phong tình với anh, còn có khi tứcgiận thì nhảy vào trong lòng cắn cắn cổ anh.

Anh chuyển hình từng tấm từng tấm một, đột nhiên hé ra một tấm ảnh khiến anh dừng lại.

Đây là cô khi học năm thứ hai, khoa bọn họ tổ chức tiệc tối, ảnh chụp cô đêm hôm đó mặc trang phục diễn kịch. Anh đối với loại hoạt động nàychưa bao giờ có hứng thú, bởi vì cô muốn lên đài diễn kịch, anh mới đi.

Tối hôm đó, cô cười đến thực vui vẻ, khoa nhiếp ảnh giúp bọn anh chụp ảnh rất nhiều. Sau khi về nhà, cô mềm mại ở trong lòng anh, thế là bọnhọ cả đêm không ngừng nhiệt tình làm nóng sàn nhà.

Đó là đoạn năm tháng tình cảm nóng cháy lưu luyến nhất của hai người, anh không có khả năng quên.

Nhưng, trong ảnh chụp chỉ có mình cô.

Có mấy tấm ảnh là anh nhớ chụp chung cùng bạn học không nhớ rõ tên, cả trai lẫn gái đều có, cô đơn không có anh.

Không có anh.

Không đúng. Hết thảy đều không đúng.

Đường Kiện nóng nảy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, hít vào một ngụm không khí nóng.

Anh rõ ràng ở trong cuộc đời của cô, là ai đem cô trộm đi?

Không! Là ai đem “Anh”, trộm đi?

Cửa sổ thủy tinh chiếu rọi chính khuôn mặt anh, lộ ra gương mặt quenthuộc lại xa lạ — anh vì sao cảm thấy hình ảnh này không giống với trong trí nhớ của mình?

Anh sờ sờ tóc, đột nhiên đối với mái tóc dài này xuất hiện sự chán ghét chưa từng có.

“Mẹ nó!”

Đường Kiện đột nhiên xoay người, ấn ẩn ẩn làm đau xương sườn, đi nhanh đến phía cửa.

Nếu như sinh mệnh tất cả cũng đều thoát khỏi nắm tay của anh, thì ítnhất chính bề ngoài này là anh có thể nắm trong tay, anh phải khôi phụcbộ dáng chính mình như trong kí ức kia.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, trước mặt là một tấm gương, ánh sángtrên đầu theo gương phản xạ lại, trực tiếp đâm vào trong mắt anh.

Một trận đau đớn mãnh liệt đột nhiên từ huyệt thái dương của anh xuyên đến.

“A –” Đường Kiện đau đớn ngồi quỳ trên mặt đất.

Liên tiếp hình ảnh cuồn cuộn không dứt đánh tiến vào đầu của anh.

Toàn bộ là Duy Duy.

Có cắt từ báo chí, tin tức tivi, có xe, có núi, có nước, có rất nhiều người. Bóng người nhanh chậm thoảng qua, giọng nói chói tai giống nhưđược phát ra từ băng ghi âm, zít zít tra tấn màng tai của anh. Có ngườiđang khóc. Anh nhìn thấy cha mẹ cô, bạn bè của bọn họ, mặt cỏ sáng ngời, cách một tấm bia đá màu xám tro……

Cuối cùng, hình ảnh dừng ở một mảnh tiên diễm màu đỏ.

Sau màu đỏ là trắng. Hoàn toàn trắng. Tẩm màu xanh trắng, màu trắng chết chóc thê lương.

Hai tay anh nhiễm máu, trước mắt hiện lên một mảnh trắng chết chóc.

Đường Kiện ồ ồ thở phì phò, cố hết sức dựa vách tường đứng lên, sắc mặt của anh trắng bệch giống hệt với sắc thái trong đầu.

Anh nghĩ tới.

Anh nhớ tới cuộc họp hằng năm này hai mươi tám tuổi sẽ xảy ra chuyện gì.

Một năm này, cô gái anh yêu sẽ chết.

Anh phải cứu cô!

## 3. Chương 3

“Phốc xuy!” Có người chọc vào eo cô.

Duy Duy “Phì” một tiếng cười bật cười, sau đó nghiêm mặt lại trừng nhìn phía bên cạnh.

“Làm sao?”

Bạn cơm của cô, Yến Tuệ nhe răng trợn mắt tiến vào phòng máy tính.

Yến Tuệ xem như là kế toán viên cao cấp mới vào công ty bọn họ, mộttên mới đến siêu cấp, toàn công ty hai người gần tuổi nhau nhất, cho nên hay đến nơi này nhất.

“Cậu cái tên này!” Yến Tuệ chỉ vào mũi của cô. Cònchưa nói xong, màn hình trước mặt Duy Duy đột nhiên nhảy ra một cửa sổ,dấu hiệu cảnh báo bắt đầu nhấp nháy.

“Chờ một chút.” Duy Duy không có thời gian để ý đến cô bạn, chuyên tâm xử lý vấn đề trong tay trước.

Hàng năm trong khoảng thời gian này, hình như toàn bộ hacker trên thế giới đồng thời tỉnh lại, công ty firewall bọn họ một ngày nhận đượchàng vạn tín hiệu công kích.

Thật ra thì, mục tiêu của bọn họ cũng không phải mục tiêu lớn có danh tiếng gì, bình thường sẽ chỉ tìm các công ty nhỏ để xuống tay, đều làhacker lính mới, tìm mục tiêu luyện tập, hoặc là cái loại nhân sĩ nhàmchán bắt được mấy ván cầu phần mềm liền cho rằng mình là hacker.

Duy Duy thật ra không sợ bị mấy người mới đến này thử tay nghề, côđối với việc công ty chọn bộ firewall này đầy tin tưởng; Hơn nữa số liệu quan trọng bên trong hệ thống mạng của bọn họ cùng bên ngoài Internetlà hai bộ hệ thống hoàn toàn riêng biệt, cho dù thật sự bị xâm nhập mạng lưới, cùng lắm trò đùa nhàm chán kia cũng chỉ bỏ đi được trang chủ, sẽkhông có tổn thất quá lớn với công ty. Nhưng, nếu chuyện như vậy thực sự xảy ra, cái mặt MIS này của cô cũng ném đi được rồi.

Duy Duy kiểm tra log một chút, đem một phần mềm ván cầu trong đó khảo nghiệm liên tục điều chỉnh cửa khẩu, rồi mới đem sức thả lên người đồng nghiệp.

“Cậu muốn nói gì?”

Yến Tuệ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ cô xử lý chuyện trong tay, một lần nữa dạng chân bày ra tư thế, chỉ vào mũi cô chất vấn.

“Có loại khang (?) tốt như thế, cậu dám một mình thầm nuốt vào? Nói, đã bao lâu?”

“Cái gì với cái gì nha?” Duy Duy bị nói đến khó hiểu.

“Trong phòng khách có một siêu cấp hình nam a! Đầu tiên nóitrước, nếu không phải của cậu, nhớ rõ giới thiệu cho tớ, bổn cô nươngtháng trước khôi phục độc thân.”

“Tớ có khách đến?” Còn là cái hình nam?

Duy Duy một đầu mờ mịt tiêu sái đi ra ngoài.

Yến Tuệ đi theo cô, trên đường quay về bàn làm việc của mình, một đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô.

Duy Duy vừa tức giận vừa buồn cười, mặc kệ cô ấy, trực tiếp đi tới cửa khu vực tiếp khách.

Trong nháy mắt, cô không nhận ra người đàn ông đang đưa lưng về phía mình.

Anh ở phía trước tường kính, nhìn xe cộ đông nghịt bên ngoài.

Nhìn từ sau lưng, một đầu tóc đen của anh được cắt rất ngắn, ngay cảmàu da đầu nhàn nhạt xanh cũng lộ ra. Bóng lưng cao gầy thẳng tắp có một loại cảm giác di thế độc lập tiêu điều.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng, người đàn ông xoay người, bước chân Duy Duy lập tức dừng lại.

Đường Kiện. Cái người đàn ông mạc danh kì diệu xuất hiện trước cửa nhà cô, rồi lại mạc danh kì diệu biến mất.

Lần này đi, chính là hơn một tháng.

Không nghĩ tới chỉ thay đổi một kiểu tóc, sẽ làm ảnh hưởng lớn tớingũ quan của một người như thế. Thiếu kia đầu tóc bay rối, ngũ quan củaanh tự nhiên trở thành tiêu điểm thị giác.

Phía dưới lông mày đang nhíu lại là một đôi mắt dài thâm thúy lạnhnhạt, sống mũi thẳng hợp với đôi môi mỏng, đây là một gương mặt đàn ôngđoan chính đẹp mắt, khó trách Yến Tuệ lại gọi anh là “Hình nam”.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bình thường cùng quần bò, ngược lạilại đem thân mình nổi bật hơi thở xa cách lạnh như băng lộ ra ngoài.

Thương thế của anh xem ra tốt hơn rồi, trên người thêm được hơn mấy kg, rốt cuộc không còn gầy đã có chút ít cảm giác đơn bạc.

Trong trẻo nhưng lạnh lùng, gầy yếu tao nhã, Duy Duy không thể khôngthừa nhận, Đường Kiện là một người đàn ông cao ngất đẹp mắt.

Khi ánh mắt của anh vừa chuyển lên người cô, vẫn thâm thúy cùngchuyên chú như trước, bị anh nhìn chằm chằm, lại lần nữa có loại cảmgiác muốn bị rơi vào đó.

Duy Duy trước dời tầm mắt, cũng không nói.

Đợi một lát, Đường Kiện chủ động tới phía cô, trong cử chỉ có chút ung dung như con mèo lớn.

“Hi.” Trái ngược với ánh mắt thâm trầm nóng bỏng, tiếng nói của anh dị thường thấp mềm.

Duy Duy vẫn không nhìn anh.

Không thể trách cô thái độ không tốt. Người đàn ông này, rốt cuộc coi nhà cô là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngay cả tờ giấycũng không để lại, chẳng lẽ không hiểu sẽ làm người khác lo lắng sao?

“Tôi còn phải đi làm, anh có việc gì không?” Cô lạnh nhạt hỏi.

Quầy nhân viên làm việc bán thời gian ánh mắt sáng long lanh nhìnchằm chằm bọn họ, một bộ dạng chờ xem bát quái, Duy Duy có chút bựcmình, một bụng lo lắng không thể tận tình phát tiết.

Bàn tay ấm áp của Đường Kiện nhẹ nhàng sờ gương mặt cô, cô vội vàng tránh một chút, rốt cuộc quay qua nhìn anh.

“Anh có thể nói chuyện với em không?” Anh ôn nhu hỏi.

Duy Duy cô nương lắc đầu, khóe miệng nhếch thành góc độ cố chấp.

“Duy Duy, chỉ cần 10 phút là tốt rồi.” Anh nhẹ dỗ.

Duy Duy không biết, dáng vẻ hai người bọn họ như vậy, xem trong mắtngười khác tựa như người đàn ông đang vỗ về cô gái của anh ta.

“Thật ngại, tôi còn phải đi làm. Mặc kệ trước đó anh ở đâu,làm ơn tiếp tục ở đó, tôi cũng muốn quay lại cuộc sống của tôi rồi, hẹngặp lại.” Cô nói xong liền muốn đi.

Nhưng mà công lực của cô vẫn kém hơn một chút, lối ra vốn hoàn mỹ,nhưng bởi vì cô nhịn không được nói nhiều hơn hai câu mà bị phá hỏng.

“Nhưng mà trước đó muốn ở trong nhà người ta làm trò mấttích, xin để lại cái tờ giấy, để chủ nhà biết anh tự nguyện mà biến mất, nếu không gần đó mà xuất hiện báo viết cái gì mà xác chết vô danh, chủnhà sẽ không hiểu được có nên ra mặt nhận biết xác chết hay không.”

Đường Kiện vừa nghe, nở nụ cười trầm thấp, một bộ dáng rất khoái trá.

Duy Duy thật sự là bực mình tới cực điểm. Cô nói những lời này khôngphải để chọc anh cười! Đây có thể xem là trình độ độc miệng nhất có thểnghĩ đến của cô rồi!

“Thực xin lỗi.” Tay anh dán lên mặt cô nhẹ dỗ: “Là anh không tốt, không cần tức giận, nhé?”

Giọng nói của anh ôn tồn như thế, Duy Duy không hiểu được liền đỏ mặt.

“Duy Duy, chúng ta nói chuyện, 10 phút là tốt rồi, được không?”

Rất nhớ cô. Nghĩ đến mỗi lần mắt nhìn thấy cô, trái tim đều có mộtloại cảm giác trướng đến phát đau. Nếu không phải xung quanh đang cónhiều ánh mắt, mà Duy Duy của anh da mặt lại quá mỏng, anh đã sớm liềulĩnh ôm cô vào trong lòng, hung hăng hôn trụ.

“Anh…… Anh……” Duy Duy thực hận bản thân vì sao mỗi lần bị anh nhẹ nhàng dỗ, liền nói cái gì cũng không xong.

Ngữ khí của anh khép nép như thế, cam tâm tình nguyện như vậy, giống như vì dỗ cô mà mặt giãn ra, muốn anh làm gì đều được.

Nhưng bọn họ rõ ràng không phải quan hệ như vậy! Nhiều nhất, bọn họchỉ là bạn học cũ ít quen biết, cùng lắm là bạn cùng phòng ở chung mấyngày mà thôi.

Hơn nữa, cô cũng không có tức giận — được rồi! Cô quả thật có chút tức giận.

Không thể trách cô, một tháng vừa rồi cô thật sự nghĩ tới các loạikhả năng nguyên nhân anh mất tích, mà kết quả của mỗi cái ý nghĩ đều làanh nằm trong một cái góc lạnh lẽo hoặc trong tủ lạnh. (aoi: hết biết = =)

Cô không phải là người vô tâm vô phế, cho dù không quen thuộc, chungquy vẫn là quen biết một hồi, mà người lại từ trong nhà cô không thấy,cô không có cách nào không nóng vội.

Cuối cùng cô thậm trí hỏi Trí Nhã số điện thoại nhà anh, gọi điệnthoại ẹ anh. Ai ngờ, Đường mẹ vẫn một lòng cho rằng con trai mình ở nhà cô, biết con trai mất tích, vì thế số người kinh hoàng từ một mìnhcô đã tăng thành hai.

Một tháng qua này, anh thậm trí ngay cả gọi điện thoại – gọi điệnthoại!– cũng không có. Mà trước khi anh mất tích cũng không phải làngười thân cường thể kiện gì a! Anh hi vọng cô nghĩ thế nào?

Đường Kiện thở dài một tiếng, rốt cục nhịn không được kéo cô ôm vào lòng.

“Anh biết em lo lắng cho anh, thực xin lỗi, không cần tức giận. Chỉ cần 10 phút là tốt rồi.” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô cam đoan.

Phụt! Ha ha a. Em gái tiếp tân phía sau thấy vậy nhiệt huyết sôi trào.

Duy Duy vừa thẹn vừa giận, vội vàng đẩy anh ra, cố ý đề cao tiếng nói.

“Đến đây đi! Mấy ngày nay công ty firewall chúng ta vẫn bịcông kích, có một, hai vị hacker thiếu chút nữa thành công, anh nói muốn giúp đỡ thì vào trong nhìn xem.” Tuy rằng giấu đầu lòi đuôi, nhưng mà đành vậy.

A? Muốn đi vào sao? Em gái tiếp tân thất vọng trở lại chỗ ngồi.

Khuôn mặt Duy Duy hồng đến tận tai, còn phải cố gắng tự trấn định, dẫn anh tới phòng máy tính phía sau.

Khi đi qua quầy, Đường Kiện quay đầu mỉm cười với em gái kia, thật là đẹp trai nha! Em gái vẻ mặt nhất thời choáng váng vui sướng.

Hành trình tới phòng máy tính giống như đi đại đội diễu hành, nhómđồng nghiệp người người dõi theo anh. Công ty bọn họ từ trước tới giờ âm thịnh dương suy, mà phần lớn bộ phận “Âm” kia là nhân vật cấp mẹ, cho nên khó có được đàn ông trẻ tuổi anh tuấn nàobước vào nữ nhi quốc này, người người chấn động ngay tại chỗ.

Duy Duy biết người này đối với người mình không quan tâm đều một bộtính cách lãnh đạm, giống như ngày đó đối xử với Văn Tuệ Linh trongphòng bệnh. Vốn đang có chút lo lắng anh sẽ cấp bộ mặt thối đó cho đồngnghiệp cô xem, không nghĩ tới Đường Kiện từ đầu tới đuôi làm đủ cấp bậclễ nghĩa, trên mặt nhất nhất mỉm cười gật đầu với mỗi người.

Đây, không phải là vì cô chứ?

Bên tai Duy Duy càng ngày càng nóng, không dám lại nghĩ nhiều.

Vào phòng máy tính, mở một bên cửa, cô trước tiên cầm lấy chiếc áokhoác vắt trên ghế dựa mặc thêm vào. Phòng máy tính một năm bốn mùa điều hòa đều mở rất mạnh, cho nên cô tùy thời đều mặc áo khoác.

Không gian vốn không rộng, thân hình cao gầy của anh vừa tiến vàoliền càng thêm chật chội. Duy Duy chờ anh mở miệng trước, Đường Kiện lại cười cười, ở vị trí vốn là của cô ngồi xuống.

“Em nói công ty firewall của bọn em làm sao vậy?” Anh đem bàn phím cùng con chuột chuyển qua trước mặt.

“A! Cái đó tôi chỉ là nói cho em gái công ty nghe thôi, không cần để ý nó.” Cô vội vàng nói.

Đường Kiện không trả lời, chính là mở một chút văn kiện ghi lại, bắt đầu kiểm tra từng cái.

Người này từ trước đến giờ không làm việc đàng hoàng, ở trường nghiêm chỉnh lên lớp không đi qua mấy đường, ra xã hội công việc nghiêm chỉnhcũng không làm qua vài ngày, mấy thứ này hẳn là trả lại hết cho thầygiáo đi? Nhưng cũng đừng đem toàn bộ hệ thông cô vất vả chuẩn bị tốt làm hỏng đi.

“Khụ! Đồng học, không sao, loại chuyện này tự tôi làm là tốt rồi, anh không cần lộn xộn.” Duy Duy đứng sau lưng anh lo lắng.

“Bộ firewall này viết không sai, tuy nhiên……” Đường Kiện không yên lòng đáp lời, ánh mắt chuyên chú nhìn trên màn hình máy tính.

“Tuy nhiên cái gì?” Duy Duy nhịn không được hỏi.

“Bộ hệ thống này có một bug, mặc dù không dễ dàng bị thử ra,nhưng gặp được hacker có nghị lực một chút, muốn xâm nhập kì thật cũngkhông khó khăn như vậy.” Đường Kiện ngẩng đầu cười cười với cô.

Sau đó, Duy Duy liền trơ mắt nhìn anh đem firewall nhà bọn họ thoát xác, bắt đầu viết vào đó mấy phần ngăn chặn quan trọng.

Không được, bộ firewall này là công ty bọn họ đập nhiều tiền để mua,còn trải qua tay cô để hoàn thiện, anh anh anh — anh rốt cuộc đang làmcái gì a! Đây là cơm ăn của cô, không phải thứ anh có thể lấy ra vuiđùa!

Trái tim Duy Duy không đủ kiên cường, có chút chóng mặt ngã ngồi lên ghế bên cạnh.

Đường Kiện liếc mắt nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng của cô, nở nụcười, nâng tay cốc cô một cái, quay đầu tiếp tục gõ bàn phím.

Vị tiểu thư này thật không tin tưởng anh nha! Nên phạt!

“Xem!” Rốt cục, anh gõ đến một đoạn, cầm bàn phím trong tay đẩy sang bên cạnh, sau đó trượt ghế dựa sang bàn máy tính bên kia.

“Xem cái gì?”

“Xem bug.”

Vì thế, trước mặt của cô, Duy Duy nhìn anh dùng máy tính thứ hai môphỏng xâm nhập ngoài mạng, một đường vào vòng trong, tiến quân thần tốc, giết chết hệ thống công ty bọn họ, lấy được đầy đủ quyền hạn của ngườiquản lý.

“Anh –” Sắc mặt của cô tiếp tục xanh trắng, nhưng mà lúc này là bị dọa.

Đường Kiện nhìn cô một cái, nhịn không được cười nhẹ, một bàn tay to thò ra, chạm chạm cái trán của cô.

MIS đáng thương đã hoàn toàn quên chuyện muốn kháng nghị.

“Có muốn xem thứ đặc sắc hơn không?” Đường Kiện lộ ra nụ cười đùa dai.

Vì thế, Duy Duy tiếp tục nhìn anh một bước lại tiến một bước, trực tiếp tiến đến giết cái gọi là “Server nội bộ vận hành độc lập” của công ty bọn họ.

“Không có khả năng……” Cô suy yếu nói. “Công ty chúng tôi kho số liệu nội bộ cùng mạng lưới nhân viên hoàn toàn là hai mạng độc lập.”

“Loại ‘Độc lập’ này chỉ là một loại giả định, bấtluận kẻ nào biết một chút nguyên lý trao đổi đều có thể tiến vào được.Mạng lưới độc lập chân chính là phải giống cục quốc an, cách làm của cục điều tra kia, nhưng mà lấy quy mô của công ty, muốn dùng đến thiết bịnhư vậy là rất không phù hợp hiệu quả kinh tế và lợi ích.”

Anh nói rất nhẹ nhàng bang quơ, nhưng khoa chính quy Duy Duy rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải “Bất kì kẻ nào biết chút gì đó” là có thể làm được chuyện.

Người này rốt cuộc là loại người nào? Bằng tay nghề này của anh, làmsao mà không buồn không cơm ăn, làm sao mà ngay cả phần công việc cũngkhông giữ được?

Cô mềm nhũn dựa vào ghế, nhìn anh quay về vị trí, tiếp tục biên soạn vài đoạn trình tự firewall cuối cùng.

Trong phòng máy tính, chỉ còn tiếng gõ bàn phìm thanh thúy, ánh sángmàn hình phản xạ lại khuôn mặt anh, làm anh thoạt nhìn có chút xa lạ.

Nửa giờ sau, gõ xong phần cuối, Đường Kiện một lần nữa bắt đầu lắpđặt sửa tốt lại hệ thống, lại một lần nữa khởi động toàn bộ firewall.

“Tốt lắm thời gian có hạn, không dám nói chắc chắn, nhưng nếu muốn quấy nhiễu tiến vào, đại khái phải có chút công lực mới được.” Anh đẩy bàn phím sang bên cạnh, tùy ý nói.

Duy Duy trượt đến bên anh, đem chuột đi qua, nhập vào trang thiết lập hệ thống, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đến tột cùng anh làm thế nào để sửa chữa.

Một mùi hương u đạm nữ tính lập tức chui vào trong mũi anh. Cô khôngchú ý tới mặt mình cùng mặt anh thật sự rất gần, đến mức gần như mặt anh dán vào mặt cô.

Ánh mắt Đường Kiện nhu hòa như nước nhìn chằm chằm cô, Duy Duy sau khi kiểm tra xong, thở ra, quay đầu mỉm cười với anh: “Thì ra anh lợi hại như vậy……”

Rốt cuộc nhịn không được người đàn ông một tay chế trụ cái gáy của cô, ấn lên môi của mình.

Toàn bộ tiếng hô khẽ của Duy Duy thu vào trong miệng anh. Trước khicô có thể phản ứng lại, Đường Kiện đã liệu trước ôm cả người cô vàolòng, hai cánh tay chặt chẽ khóa trụ.

Khuôn mặt nam tính gần trong gang tấc làm cô không tự chủ được nhắmmắt lại, lưỡi anh chui vào miệng cô, lấp đầy, hoàn toàn không cho côđường lui.

Người này cường thế bá đạo, ngay lúc này đây nhất định không bỏ sót.

Lưỡi bá đạo thăm dò mỗi chỗ giữa môi và răng cô, gần như làm cô không thể hô hấp. Hơi thở cô dồn dập, những ngón tay vịn bám vào cánh tay của anh. Cánh tay anh gầy yếu nhưng rắn chắc, giống như một đoạn tơ lụa bao quanh sắt cứng.

“Ưm……” Cô khẽ run hừ anh.

Ở dưới mông cô có một thứ cứng nóng rõ ràng nổi lên, hai gò má cô đỏhồng, môi vẫn như cũ bị anh chà đạp. Ngón tay anh linh hoạt bắt đầu dọctheo quần bò của cô hướng bên trong chui vào.

Duy Duy cả người run lên, ý thức mơ hồ. Ngón tay cứng rắn chen vàoquần bò bó sát người tiếp tục đi xuống, rốt cục đi vào nơi ấm áp nữtính.

“A……” Duy Duy toàn thân run lên, cảm giác một ngón tay thật dài bắt đầu hướng tới khu vực ẩm ướt nữ tính kia. “Không…… Không được…… Chỗ này là công ty……”

Cô tránh né nụ hôn bức người của anh, giữa lúc đứt quãng nói nhỏ.

Người đàn ông ôm chặt cô dán vào sau tai cô khẽ gầm gừ, đó là tiếng gầm gừ rất không thoải mái vì chưa được thỏa mãn dục vọng.

“Đường, Đường Kiện…… Bỏ ra đi!” Cô bắt lấy cái tay ở dau lưng đang làm chuyện xấu, mặt đỏ đến nỗi không dám mở mắt nhìn anh.

Đường Kiện nhìn dung nhan mĩ lệ của cô thẹn đến thành màu phấn đỏ,cùng cơ thể mảnh mai một trận lại một trận khẽ run, dục vọng chinh phụcrốt cục không chịu được.

Anh đột nhiên bế bổng cô lên ôm lấy, miệng chặn cô, làm tiếng kinh hô tinh tế của cô đều tiến vào miệng anh.

Anh đi nhanh hai bước, ôm cô ngồi vào phía sau một bàn xử lý hỗn tạp, một bàn tay to cường ngạnh tách hai chân cô ra, cơ thể gầy đầy sức mạnh ngay sau đó chen vào chỗ trống giữa hai chân cô.

Làn da của anh, hơi thở của anh, độ ấm của anh, cánh tay của anh, lồng ngực của anh, hoàn toàn chi phối thế giới của cô.

Giữa hai chân cô nam tính càng phát ra cứng rắn, miệng anh che lạimiệng cô, tay cởi bỏ khóa kéo quần dài của cô, từ chính diện mà chuivào.

Góc độ này, làm cho tay anh càng làm được nhiều chuyện, Duy Duy chịukhông nổi, toàn thân cứng đờ, hàm hàm hồ hồ rên rỉ một tiếng, sau đó ngả đầu lên vai anh.

Thân thể cô mẫn cảm như thế, gần như làm người đàn ông phía trướcphát cuồng, trong nháy mắt, Đường Kiện đã liều lĩnh nghĩ cởi quần dàicủa mình, trực tiếp trôi theo nguyện vọng.

Duy Duy tựa vào đầu vai anh thở dốc thật mạnh, trải qua một đợt sóngcao trào bị anh xoa nắn thân thể nhạy cảm đến không được, ngón tay dàicủa anh dính tại nơi ấm áp, làm cô xấu hổ nghĩ muốn bất tỉnh luôn, từnay về sau không cần tỉnh lại nữa.

Ông trời, chỗ này là văn phòng a……

“Anh…… Anh hơi quá đáng……” Mắt cô đỏ lên lung túng.

Bản thân người đàn ông bị trướng đến phát đau, không nghĩ tới vừa rồi giúp cô thoải mái qua, còn bị cô mắng, thật sự là ủy khuất không chịuđược.

“Ai bảo em ngọt như vậy.” Tay anh vươn đến, miệng ngậm môi cô, liếm lại liếm.

Ai! Đây là có chuyện gì?

Anh ta là người xa lạ nha! Chính cô lại để anh……

Duy Duy cũng không biết nên nghĩ như thế nào.

Chuyện xảy ra giữa bọn họ giống như một chiếc xe lửa không thể khốngchế được, hoàn toàn không ngăn được, cô bây giờ không biết nên nói gìlàm gì cho đúng.

Cô không phải là đứa con gái tùy tiện, không có người đàn ông nào trong khoảng thời gian ngắn, liền tiến triển đến như vậy……

Đường Kiện cố gắng đánh lui dục vọng lửa nóng, rút ra một tờ giấy nghĩ muốn giúp cô lau.

“Tôi tự làm được!” Duy Duy vội vàng đoạt lấy tờ giấy kia.

Nhưng là, ở trước mặt anh ta lau…… Làm sao có thể? Cô quả thực muốn chết.

Cảm nhận được cô lung tung suy nghĩ, Đường Kiện than nhẹ một tiếng,lui ra phía sau một bước nhỏ, lấy lại tờ giấy trong tay cô giúp cô dọndẹp sạch sẽ, sau đó kéo khóa quần dài lên.

Hai tay anh chống trên mặt bàn, khóa cô ở trong lòng mình, Duy Duyngượng ngùng lại có chút ủy khuất nhìn anh, anh nghiêng người hôn lênmôi cô, thì thào an ủi.

Duy Duy cảm xúc rốt cục cũng bình phục lại, tay nhẹ nhàng sờ mái tóc ngắn ngủn của anh.

“Anh cắt tóc.” Cách một tháng, vậy mà thầm nghĩ đến điểm này.

“Ừ.” Anh lại hôn lên miệng cô một chút. “Thích không?”

Cô đáp thích cũng không phải, không thích cũng không phải, đành phải lung tung điểm cái đầu.

“Anh quen bộ dáng này, đây là kiểu tóc trước kia của anh.” Anh khẽ vuốt gương mặt trắng ngọc của cô.

“…… A.”

Kỳ thật, cô cũng không biết cái anh gọi “Trước kia” là chỉ trước kia bao lâu.

Đường Kiện nhìn chằm chằm cô, hình như đối với phản ứng chỉ một tiếng “A” của cô không quá vừa lòng.

Duy Duy bất đắc dĩ buông tay.

“Tôi không rõ bộ dáng trước kia của anh ra sao, chúng tanhiều năm không gặp như vậy, tôi chỉ nhớ rõ bộ dáng khi học đại học củaanh, mà cái bộ dáng kia cùng với lúc anh chưa cắt tóc không khác lắm,nhưng anh bây giờ nhìn được lắm.”

Vị đại gia này rốt cục vừa lòng.

Thật hư vinh.

“Duy Duy……” Đường Kiện gắt gao ôm cô, nhẹ giọng gọi.

“Ừ?”

“Không cần rời khỏi anh.” Ánh mắt của anh vô cùng chăm chú, còn rất nghiêm túc làm Duy Duy cảm thấy sợ hết hồn.

Cô không hiểu nên trả lời những lời này như thế nào, đành phải luận sự nhắc nhở, “Đường đồng học, anh hình như còn có một bạn gái.”

“Người kia không phải bạn gái của anh!” Cơ tay anh căng chặt, giọng nói chuyển thành kiên quyết.

“Vậy mời anh xử lý sạch sẽ xinh đẹp một chút. Quăng một câu ‘Chúng ta chia tay đi’ liền chạy tới nhà một cô gái khác, tiếp theo còn biến mất cả một tháng, đây tuyệt đối không phải chuyện người đàn ông có trách nghiệm sẽ làm.”

Duy Duy chưa bao giờ cùng đàn ông có bạn gái dây dưa không rõ. Mặc kệ anh nghĩ thế nào, từ chỗ Đường mẹ cô biết được, Văn Tuệ Linh vô cùngkhổ sở, yêu cầu một “Lời giải thích”, mà đại gia anh chính là bỏ đi.

Bất luận bọn họ trong lúc đó có cái gì hay không, đều chờ anh trước đem xử lý một đoạn sạch sẽ rồi hãy nói.

“Cô gái kia không phải bạn gái anh!” Đường Kiện lạnh lùng lặp lại.

“Tôi mặc kệ, mặc kệ chuyện gì, tôi chỉ muốn cho anh hiểuđược, thái độ một người đàn ông đối xử với bạn gái trước, có thể sẽ làmngười ta nhìn ra anh ta sẽ là một người yêu như thế nào. Mà anh, Đườngtiên sinh, điểm của anh không cao.” Cô chỉ chỉ cơ ngực cứng rắn của anh.

Đường Kiện xoay người ở trong phòng nhỏ hẹp đi thong thả vài bước, cuối cùng ngửa đầu thở dài, bất đắc dĩ vô cùng.

Vì sao rõ ràng không phải anh trêu chọc phụ nữ, lại muốn anh kết thúc công việc? Quên đi, dù sao chỉ cần là chuyện “Đường Kiện”, chính là bắt lên đầu anh, anh nhận.

“Duy Duy, em chỉ cần biết, anh yêu em, vẫn luôn là em, chúng ta trong lúc đó chưa từng có người khác!”

“Chúng ta trong lúc đó ‘Chưa từng có người khác’, là vì chúng ta chính thức quen biết mới có bốn ngày mà thôi.”

Đường Kiện không để ý cô trào phúng.

“Anh vì em mà đến. Chúng ta trong lúc đó không có bất kì kẻnào tham gia vào, vì em, anh thậm trí có thể hi sinh chính sinh mệnh của mình, em hiểu chưa?” Đôi mắt hãm sâu hơn so với người thường của anh kia thả ra ánh sáng u ám nan giải.

Vì cô mà đến?

Duy Duy trong lòng quay vòng vô số dấu chấm hỏi.

Từ lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viên, anh liền đối với cô tràn đầy lưu luyến, mạnh mẽ đến mức làm người ta thấy sợ hãi.

Sau đó, anh im hơi lặng tiếng mà biến mất, vừa đi hơn một tháng.

Ngay tại lúc cô nghĩ bốn ngày kia chỉ là một hồi mộng ảo, anh lại không hề báo trước mà xuất hiện, sau đó nói anh là “Vì cô mà đến”.

Đến làm sao?

Tất cả cái này đều không có đạo lý mà theo. Tình ý khó hiểu của anh, bình phục “Như kỳ tích” của anh, anh bất ngờ thay đổi dung mạo, còn có một ít làm người ta không thể lý giải –

Đợi đã!

Duy Duy trong lòng đột nhiên hiện lên một ý tưởng không thực tế.

Không, sẽ không phải như thế chứ?

Không có khả năng! Không có khả năng! Loại chuyện này rất không khoahọc! Tốt xấu gì cô cũng là MIS, đọc thông tin máy tính, một nhà puter science cũng là một loại science [khoa học], cho nên cô tuyệt đối không thể nghĩ đến cái chuyện gì mà mượn xác hoàn hồn……

Trên mặt Duy Duy hiện lên các loại màu sắc, Đường Kiện nhìn mà vừanghi hoặc vừa buồn cười. Nha đầu kia lại đang miên man suy nghĩ cái gì?

“Chị Duy Duy, tổng giám đốc nói máy tính của anh ta có chút vấn đề, mời chị đến xem một chút!” Em gái làm việc bán thời gian đột nhiên gõ cửa.

Duy Duy thoáng chốc lấy lại tinh thần, đem ý tưởng mới rồi trong đầu đá nhanh.

“Tôi đi ngay.”

“Duy Duy……”

Cô nhảy xuống cái bàn, Đường Kiện bắt lấy cánh tay cô còn muốn nói gì đó, Duy Duy hơi hơi uốn éo, tránh sự đụng chạm của anh.

“Tóm lại, anh thiếu Văn Tuệ Linh một lời giải thích, về phầnchúng ta…… Tôi chỉ biết, trước đó anh có một đoạn quan hệ không sạch sẽ, tôi hy vọng chúng ta có thể tạm thời duy trì một chút khoảng cách, chonên chuyện vừa mới phát sinh –” Khuôn mặt Duy Duy thật vất vả mới trở về trắng lại đỏ lên. “Loại chuyện này, trong thời gian tới, tuyệt đối không thể lại xảy ra.”

## 4. Chương 4

Đinh linh linh – tiếng chuông cửa vang lên.

“Đến đây.” Đang ở phòng bếp quấy nồi nước Duy Duy vội vàng ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở ra, sửng sốt.

Cô quay đầu lại nhìn đồng hồ điện tử treo tường — năm giờ.

Cảm thấy loại chuyện đàm phán này, từ “Hẹn” đến “Gặp” đến “Nói chuyện” đến “Nói chuyện ra kết quả”, dù nhanh cũng phải ba, năm ngày, cho nên cô tự mình tính, Đường Kiện sẽ lại xuất hiện trước mặt cô, tốt xấu cũng phải vài ngày sau.

Cô nhìn vị đại ca trước mắt này. Từ lúc cô bảo anh “Đi xử lý cho xong một đoạn tình cảm trước”, đến lúc anh lại lần nữa xuất hiện, trong lúc đó chỉ cách có năm giờ.

Động tác của anh có phải có chút hơi nhanh hay không?

“Anh và Văn tiểu thư đã nói chuyện rồi.” Đường Kiện nhàn nhã từ một bên người cô lách đi vào.

“Tôi có thể xin hỏi chút, anh nói chuyện cùng cô ấy thế nào?” Chủ nhà đáng thương theo sau người đàn ông cao lớn, trong lòng một đường run sợ.

Đường Kiện quay đầu lại, vẻ mặt thậm chí có chút kỳ quái.

“Sao em lại trở nên dài dòng như vậy?”

“……” Duy Duy trúng tên té ngựa.

Đôi chân dài tiếp tục đi về phía trước, theo mùi hương mà đi, phíasau bắt đầu toát ra một chuỗi lại một chuỗi tiếng nói thầm bất mãn.

“Cái gì mà dài dòng? Đây là săn sóc, đây là quan tâm, đây là phụ nữ đồng tình phụ nữ –” Lầm nhầm lầm nhầm. “Đây là vấn đề của đàn ông các anh, các anh chưa bao giờ hiểu rõ tâm lý phụ nữ –” Lầm nhầm lầm nhầm.

Đường Kiện đi vào phòng bếp, vì mùi thơm đậm đà kia mà tinh thần rung lên.

“Cái gì thơm vậy?”

“Có lẽ đối với anh đây chỉ là một đoạn tình cảm bình thường,nhưng trong mắt người kia, nó có thể là — a? Tôi đang chưng gà dầuvừng.”

Đường Kiện lại dừng lại nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lần này ý vị thâm trường.

“…… Nhìn cái gì?” Duy Duy bị anh nhìn không khỏi sờ sờ mặt mình.

“Không có gì.” Đường Kiện lắc đầu mỉm cười.

Duy Duy của anh biết nấu ăn, thực mới mẻ.

Mặc dù có chút ngốc nghếch, tuy rằng không thật rõ ràng, mặc dù thiếu chút cá tính, nhưng đây là Duy Duy phiên bản hiền thê lương mẫu, anhthích.

Vì thế anh dành chút thời gian đánh giá Duy Duy phiên bản ở nhà –

Tóc đen mềm mại dùng một cái cặp cá mập kẹp sau đầu, áo bông vảitrắng ngắn tay lộ ra làn da trơn bóng trắng đẹp cùng xương quai xanh,một chiếc tạp dề ca rô trắng đen thắt ở trước người, che đi đôi ngựcxinh đẹp thanh tú. Đường Kiện trong đầu nhớ lại một chút cảm giác haituyết nộn kia ở trong tay mình cùng trong miệng.

Lâu lắm rồi……

Thân thể khiết mĩ trắng mềm của cô, uyển chuyển dưới thân anh nhưvậy, thừa nhận anh, anh chỉ cần thoáng dùng sức sẽ để lại dấu vết lưutrên cơ thể tuyết trắng kia. Hơn nữa còn làm cô cuồng dã, đảo kháchthành chủ, vắt chân qua ngang hông anh thúc ngựa……

Một trận dục vọng mãnh liệt đâm thủng anh. (aoi: hự…=..=)

Duy Duy thấy anh đột nhiên ngơ ngác đứng giữa phòng bếp nhìn mình, càng nhìn sắc mặt càng kì quái, tiếp theo……

“Anh nghĩ gì đó?”

Gương mặt xinh đẹp của cô cuồng thiêu, vội vàng trốn sau quầy bar nhỏ ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách, đoạt lấy cái thìa gỗ vung vẩyvới anh.

Đường Kiện bước đi tới phía cô chậm lại, dục vọng trên khuôn mặt thâm trầm dù cho ai đi nữa cũng không có khả năng nhận nhầm.

Người đàn ông này…… Cô không trêu chọc anh, tại sao mỗi lần gặp côliền đã trong dục hỏa thiêu đốt? Cô rất tự biết mình, rõ ràng không phải loại phụ nữ gợi cảm đẫy đà.

Sau khi đắn đo, anh vuốt mặt, sắc mặt còn chút cứng ngắc, nhưng đại khái đã khôi phục được bình tĩnh.

Sắc mặt thì bình tĩnh, nhưng mà, anh cúi đầu một chút xem mình, tầm mắt Duy Duy cũng theo anh hạ xuống –

“Sắc, sắc lang!” Cô tiếp tục vung thìa gỗ.

“Anh là đàn ông.” Đường Kiện buông tay, chính đáng giải thích.

Duy Duy xấu hổ khuôn mặt xinh đẹp có xu thế lan thành rừng lửa.

Anh thở dài, đi tới trước tủ lạnh mở ra. Trong tủ lạnh không tìm thấy bia khô anh thích, anh bất mãn nói thầm hai tiếng, lui mà cầu lấy ramột lon Côca, ngửa đầu mặc sức uống.

“Trời rất nóng, sao lại nghĩ chưng gà dầu vừng?” Anh đến trước nồi đun nóng hôi nóng hổi, hít thật sâu một hơi.

“…… Chính là muốn ăn a.”

Cô thể chất thiên hàn, hàng tháng khi đến kì sinh lý, cô đều tự mìnhnấu nồi gà dầu vừng điều trị một chút, nếu không đến ngày đầu tiên xácđịnh sẽ đau đến mưa gió biến sắc.

Loại chuyện này, kì thật nói cho anh cũng không sao, nhưng mà, trải qua một phen “Xúc động” vừa rồi, cô cảm thấy vẫn là không nên nói những thứ có liên quan đến bộ vị nữ tính của cô cho anh thì tốt hơn.

“Thơm quá, anh đói bụng.” Anh nghĩ, tay đã trực tiếp cầm lấy miếng thịt gà trong nồi.

“Ai! Nóng quá!” Duy Duy vội vàng vuốt ve bàn tay của An Lộc Sơn[1], lấy một cái bát con, lấy trước một ít thịt gà cho anh đỡ thèm. “Chưng thêm mấy phút nữa thịt gà sẽ càng ngon hơn, ăn tạm trước một bát. Cơmnấu sắp xong rồi, anh đừng đứng ở trong này vướng tay vướng chân.”

[1] xem tại đây

Phòng bếp nhỏ hẹp, để cho con ngựa cao to là anh lấp kín, cô cũng không còn chỗ để làm việc.

“Hô……” Đường Kiện thỏa mãn cắn thịt gà, vừa ăn vừa thổi, trở về phòng khách xem tivi.

Duy Duy nhìn tướng tham ăn của anh nhịn không được buồn cười. Vừa rồi còn một dáng “Oai hùng anh phát” đâu! Được cho ăn một cái, lập tức liền như con mèo lớn được vuốt thuận lông.

Duy Duy một bên rửa rau xắt thức ăn, một bên không yên lòng nghetiếng tin tức truyền đến từ phòng khách. Nghe được một lát, đột nhiêncảm thấy có gì đó không thích hợp.

Hình như tất cả đều là tiếng Anh, anh đang xem CNN?

Dao thái trong tay cô không khỏi dừng lại.

Hai người bọn họ học Đại học rõ ràng đều trùng tu lại tiếng Anh, côvà anh còn chọn cùng khóa. Trình độ tiếng Anh như vậy, sao có thể ngắnngủi trong vài năm, đột nhiên luyện được đến trình độ xem CNN?

Cô quay đầu liếc mắt về phòng khách một cái, lông mày nhíu lại, rồi vòng vo trở về.

Kì là, thật sự rất kì lạ.

Yên lặng xào bắp cải, cô đến tủ lạnh muốn lấy ra thịt băm đông lạnh, đột nhiên nghĩ đến — không tốt!

Laptop của cô còn để mở, lại để ở trên bàn trà phòng khách, mà hình ảnh đang dừng ở……

“Này!”

Duy Duy vội vàng buông chuyện trong tay, vội vã chạy ra phòng khách.

Đã quá muộn, Đường Kiện đã chuyển laptop của cô ra trước mặt, rất có hứng thú nhìn trang web trên màn hình.

“Sao anh lại tự tiện nhìn máy tính người khác thế!” Duy Duy ảo não đoạt lấy laptop.

Đường Kiện lông mày sắc bén hạ xuống, chậm rãi mở miệng.

“Mượn, xác, hoàn, hồn?”

“Tôi…… Đó là……” Cô cãi chày cãi cối nói: “Tôi nhàn rỗi nhàm chán, đang muốn sưu tầm trang web truyện ma thời xưa!”

“Nha.”

Anh không hề nhiều lời, nhưng vẻ mặt ý vị sâu xa.

Duy Duy nói thầm hai tiếng, đặt laptop lại trên bàn làm việc, cho anh một ánh mắt cảnh cáo, sau đó chui về phòng bếp làm cơm.

Anh nhất định sẽ cảm thấy cô thật buồn cười, cả đầu đều là những ý tưởng không thực tế, đáng ghét!

…… Khoan đã.

Cho dù bị anh thấy như thế, Đường Kiện cũng không nhất định đoán được cô đang nghi ngờ cái gì. Cho dù anh đoán được, cô cần gì quản anh nghĩvề cô như thế nào?

Một tháng trước đó, Đường Kiện với cô mà nói chỉ là một người đàn ông xa lạ, bây giờ cô cũng đã bắt đầu để ý đến anh đối đãi với cô thế nào?

Duy Duy bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhất định là bên cạnh lâu lắm không có người, bằng không cô sẽ khôngtoan tính ý nghĩ của người đàn ông kia. Nhưng, bạn trai trước cũng không lâu như vậy a…… (aoi: chỗ cuối này bạn hem hiểu lắm = =)

Quên đi. Cô lại lần nữa đà điểu rụt về, lấy thịt băm ra.

Vừa quay người, Duy Duy ấn ngực thiếu chút nữa bị anh dọa ngất. Đường Kiện không biết từ lúc nào đứng sau cô.

“Anh nhất định phải dọa người như vậy sao?” Người này làm sao mà đi đến một chút tiếng động cũng không có?

Đường Kiện dựa vào bàn di động, đáy mắt có một mạt ánh sáng thần bíchuyển động. Hai mắt anh vốn là bộ phận trung tâm nhất của ngũ quan, lúc này thâm trầm ý tứ hàm xúc, làm hô hấp cô không tự chủ được ngừng lại.

“Em cảm thấy anh là người mượn xác hoàn hồn?” Anh giơ lên khóe môi cười.

“Làm ơn đừng nhắc lại chuyện này, tôi chỉ là xem truyện ma.” Nặn bột tốt rồi. Duy Duy cho thịt vào lò vi sóng quay, hoàn toàn không dám quay đầu.

Một trận cười khẽ bật ra, cơ thể nóng rực của anh lập tức dán đến,hai tay chống vào bàn di động bên cạnh cô, đem cô hoàn toàn vây kín giữa mình và bàn tủ.

“Em thấy anh là hồn ai?” Anh vẫn dùng ngữ điệu chậm rãi.

Duy Duy cẩn thận liếc trộm anh một cái.

“Cũng…… Không có riêng ai nha.” Sao thấy vấn đề này như cái bẫy vậy?

Đường Kiện hai mắt híp lại, lưu quang mê ly ban đầu biến thành cảm giác áp bách.

Cô cảm thấy anh vốn không phải “Đường Kiện”, tốt, điểm này có thể chấp nhận.

Nhưng cô cảm thấy hồn phách anh là của người khác. Đây không phải tỏvẻ, bên người cô cũng có một người đàn ông như vậy, sẽ quấn lấy hôn cô,hôn cô ôm cô, thậm chí hắn (chỉ bạn zai cũ của chị ý) còn muốn nhiều hơn nhưng vẫn chưa có làm, cho nên cô nghĩ anh là người kia?

Điểm này, không thể chấp nhận! Vô cùng không thể chấp nhận!

“Duy Duy.” Đường công tử nhẹ nhàng khẽ gọi, môi nóng mạnh mẽ tiến đến bên tai cô, hơi thở làm cô hơi ngứa.

“Anh, anh muốn làm gi?” Tầm mắt của cô chỉ dám nhìn chằm chằm chỗ phía dưới một góc ba mươi độ, trái tim nhảy trong ngực suýt nữa xuyên qua áo mà ra.

Môi của anh có như không lướt qua tai cô, hai lỗ tai màu trắng ngọcnhanh chóng nhiễm một tầng ráng hồng, đáng yêu đến cực điểm, thật muốnmột ngụm nuốt cô……

“Duy Duy, anh muốn em.” Anh ngậm vành tai cô, mập mờ lầm bẩm.

Trái tim Duy Duy lúc này đã chạy tới chỗ anh ngậm, ra sức cổ động ấm áp trong miệng anh.

Cô thích hương vị của anh. Sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, dễ ngửi, gợi cảm mê người nói không nên lời.

A! Không được!

Hai tay Duy Duy mềm mại kiên định chống đỡ ngực anh, cố chấp kéo ra một tia khoảng cách.

“Không thể!”

Đường Kiện nhìn ngón trỏ chuyển động trước mũi mình.

…… Ngay cả ngón trỏ cũng đáng yêu như vậy! Anh muốn cắn một ngụm.

“Không, thể, được!” Ngón trỏ kia đẩy đẩy đỉnh mũi anh cảnh cáo.

Kết quả đồng tử của anh tụ tập lại trên ngón trỏ kia, cả người biến thành mắt gà chọi.

Duy Duy thiếu chút nữa không nhịn được cười.

“Vì sao không thể?” Đường Kiện nhìn ra quả quyết của cô, vẻ mặt buồn bực.

“Chính là không thể.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. “Anh…… Chúng ta vừa mới…… Không được! Tóm lại, chờ thêm một thời gian nói sau.”

“Chúng ta đã biết nhau mười năm.” Anh đùa cô.

“Bắt đầu quen thuộc cũng mới hơn tháng nay.” Cô nhe răng gầm nhẹ với anh.

“Được rồi, vậy phải đợi bao lâu?”

Cô gái nhỏ âm hiểm ở trước anh nói: “Anh mà lại làm phiền nữa, sẽ phải chờ một trăm năm.”

Ai!

“Duy tiểu nhân cùng con gái khó nuôi giống nhau!” Người nào đó chưa thỏa mãn dục vọng bất mãn mà phát.

Cái gì?

“Nói đến con gái, anh rốt cuộc nói chuyện như thế nào cùng Văn Tuệ Linh?” Cô ép hỏi.

Nhìn xem! Mèo tiểu thư tinh thần cố chấp lại được dẫn lên đây. Đường Kiện thở dài, rất là thất sách.

“Em muốn anh nói rõ ràng với cô ta, anh liền đi nói rõ ràng, vậy thôi.” Trên thực tế ngay từ đầu căn bản vốn không có chỗ nào không rõ ràng.

“Không phải tôi muốn anh, mà là anh vốn nên cùng người ta giải thích vì sao muốn chia tay.” Bị anh nói, cô thật giống như một con hồ ly tinh muốn anh trở về bấtluận thế nào cũng phải nói chuyện. Trên thực tế bọn họ muốn chia tay hay không, cùng cô căn bản không có quan hệ gì?

“‘Anh’, cùng cô ta đã sớm chia tay – xác thực cáchnói là tiến vào giai đoạn nguội lạnh, nhưng mà cùng chia tay cũng khôngkhác mấy. Vốn qua thời kì nguội lạnh, cô ta cũng muốn đề nghị chia tay,chỉ là cuối cùng biến thành anh đề xuất, cô ta không cam lòng, cho nênmắng cũng bị mắng rồi, hét cũng bị hét rồi, cà phê với trà đều bị cô tahắt lên người, anh bị đuổi khỏi nhà, như vậy đủ chưa?”

Ách, nghe qua thật thảm thiết……

“Nha.” Vậy cô không phản đối.

Đường Kiện thề cô trở nên có tính cách mẹ già như vậy, nhất định làtới khắc anh, có lẽ anh vẫn quen tính cách sảng khoái mạnh mẽ dễ dàngkia hơn một chút.

Nhưng, nhìn thiên hạ trước mắt, cô vẫn ở trong lòng anh, mềm mại lại tươi sáng, đây mới là điều quan trọng nhất.

“Duy Duy……” Anh lại dán đến.

Đinh linh linh – tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Duy Duy nhẹ nhàng thở ra. May mắn. Cô không xác định mình còn có thế ứng phó được với đợt tiến công thứ hai của anh.

“Nhanh đi mở cửa!”

Tay Đường Kiện gãi lên mái tóc ngắn ngủn. Dù sao đêm còn dài, anh sẽ có thời gian “Thuyết phục” cô.

“Nấu cơm nhanh chút, anh đói bụng.” Giọng người đàn ông rất to.

Đi qua bàn trà ở phòng khách, anh cầm lấy lon Côca còn mấy miếng, vừa uống vừa đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hai người đàn ông trong ngoài cửa đồng thời dừng lại.

Sao lại là đàn ông?

Ý nghĩ giống hệt nhau đồng thời nổi lên.

Đường Kiện uống nốt ngụm Côca cuối cùng, bóp nghiến lon nhôm, tiệntay quăng về phía thùng rác bên cạnh, dáng vẻ tiêu sái, hai tròng mắtmột giây cũng chưa rời khỏi cửa phòng khách.

“Anh tìm ai?” Anh thuận miệng hỏi.

Người tới xem chừng tuổi tương đương anh, thấp hơn anh mấy cm, trênkhuôn mặt trắng nõn mang một chiếc kính mắt, bộ dáng thoạt nhìn có chútvăn nhược (nho nhã yếu ớt). Bản thân Đường Kiện cũng thuộc loại hình đàn ông gầy yếu, nhưng anh hiện tại, tuyệt sẽ không có người dùng hai chữ “Văn nhược” gắn trên người anh.

Người nọ đầu tiên nghi hoặc nhìn dãy số bên cạnh, xác định mình không có ấn sai nhà.

“Xin hỏi…… Chu Duy Duy có nhà không?”

“Anh có việc gì?” Đường Kiện hai tay khoanh lại, bả vai dựa vào khung cửa.

Chắc là không sai. Ánh mắt người nọ lướt qua đầu vai anh, bắt đầu dò xét hướng vào trong phòng.

“Ách, tôi là bạn cô ấy, xin hỏi, cô ấy có ở nhà không?”

Đường Kiện vươn cánh tay kia chống vào khung cửa, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt hắn.

“Anh là ai, tên là gì, có quan hệ thế nào với Duy Duy?”

Vấn đề của anh không chút khách khí, giống như con thú lớn bảo vệlãnh thổ của mình. Người khách ngoài cửa sắc mặt trầm xuống, rốt cục đem ánh mắt trở lại lên người Đường Kiện.

Hai người bốn mắt giao nhau, toát ra ý tứ phân cao thấp. Đây là địch ý hai giống đực hiểu được mình đang cùng tranh đoạt một giống cái.

“Anh là ai?” Người nọ cũng không khách khí hỏi lại.

Đường Kiện hai tròng mắt nhíu lại, chậm rãi đứng thẳng lưng.

“Tôi là bạn trai cô ấy.”

“Ai thế?” Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói mềm mại.

Người đàn ông ngoài cửa vừa nghe, vội vàng mở miệng kêu: “Duy Duy là anh, Trần Dục Cần.”

Phía sau im lặng, Đường Kiện nhướn mày, chậm rãi xoay người.

Trong phòng khách, ba món ăn một món canh cùng cơm trắng đã chuẩn bịtốt lắm, trong tay Duy Duy cầm theo một miếng vải cách nhiệt đứng cạnhbàn, anh nhường lối, vừa vặn làm cho tầm mắt cô đối diện với người đànông ngoài cửa kia.

“Duy Duy?” Đường Kiện nguy hiểm thấp gọi.

“Ừ……” Duy Duy nhìn anh một cái, ho nhẹ một tiếng, “Cơm chuẩn bị tốt rồi, anh đói bụng có thể ăn trước.”

Lúc này còn ai muốn ăn? Tiếng chuông phái nam cảnh báo của Đường Kiện liều chết rung.

Quả thật, đả kích rất lớn…… Anh chưa từng nghĩ tới, Duy Duy sẽ có thể có bạn trai khác! Địa bàn của anh có một kẻ xâm lăng, hơn nữa tình tiết so với anh dự kiến còn lớn hơn.

Duy Duy không dám đối mặt với ánh mắt anh, cúi đầu đi đến bên người hắn.

“…… Này.”

“Hắc.” Trần Dục Cần không có chắc chắn, mang theo một tia dáng vẻ lấy lòng. “Anh nhận được tin nhắn của em, em nói mấy quyển ngôn ngữ phần mềm máy tínhcho anh mượn cần dùng đến, cho nên anh mang đến trả em.” Hắn ôm lấy thùng giấy đang để một bên.

Duy Duy yên lặng nhìn bạn trai của cô — sửa chữa, là bạn trai trước.

Tin nhắn của cô từ tháng trước, hắn hiện tại mới đến đưa sách, cũng có chút quá lâu.

Cô biết Trần Dục Cần trong công việc, cũng cùng công ty MIS; Haingười tuổi gần nhau, sở học lại giống nhau, hơn nữa lúc ấy mọi người đều đùa giỡn vớ vẩn, vì thế thật tự nhiên ở cùng một chỗ.

Nhưng, kết giao ba năm, cuối cùng đi đến một cái bình cảnh, cô cònkhông kịp tìm hắn nói chuyện rõ ràng tiếp theo sẽ thế nào, liền truyềnra tin hắn cùng một cô đồng sự ở công ty có chuyện mập mờ.

Cô không phải không thương tâm, đây là đoạn tình cảm đầu tiên, cũnglà duy nhất cô thật lòng bỏ ra. Một khi có khe hở, cũng khó có thể đắplại, cho nên trằn trọc vài tuần lễ, cô quyết định buông tay thành toànbọn họ, đây là chuyện ba tháng trước.

Nay, Trần Dục Cần lại lần nữa xuất hiện.

Từ vẻ mặt rất cẩn thận của hắn, cô đại khái hiểu được, một đoạn mậpmờ kia, rốt cuộc không có tu thành chính quả, cho nên hắn muốn quay đầu.

Ngẫm lại thật có chút bi ai, sao cô lại biến thành cái lốp xe phụ rồi?

“Anh……” Cô mở miệng muốn nói chút gì đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận ấm áp.

Môn thần[3] nhà cô cực kì khó chịu bị kẹt ở đâu đó.

[3] thần giữ cửa

Hai người bọn họ cứ im lặng nhìn tới nhìn lui là có ý gì? Coi anh là người chết sao?

Còn có, người này! Cũng dám dùng loại ánh mắt kia nhìn Duy Duy củaanh! Đốt ngón tay Đường Kiện tanh tách rung động, vẻ mặt âm ngoan quảthực có thể dọa đứa trẻ nằm mơ thấy ác mộng.

Mẹ nó, anh muốn xé xác hắn!

“Anh đói bụng, chúng ta đi ăn cơm!”

Duy Duy đôi mi thanh tú nhíu lại, nghĩ anh nói mấy câu không lễ phép, nhưng khi mắt cô nghênh hướng ánh mắt Đường Kiện, trong lòng đột nhiêncó loại cảm giác khủng bố.

Trực giác nói cho cô, tốt nhất mau đuổi Trần Dục Cần đi, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Cô vội vàng cảm ơn người ngoài cửa.

“Cám ơn anh mang trả sách cho tôi……”

Chưa kịp nói xong, một trận lửa giận trong lòng Trần Dục Cần dâng trào. “Duy Duy, anh ta là ai vậy?”

Chất vấn này có điểm nồng, Đường Kiện nghiêng đầu, hai tròng mắt sâu híp càng chặt hơn.

Duy Duy bất đắc dĩ, đành thay hai người giới thiệu.

“Vị này là…… là bạn học hồi Đại học, Đường Kiện. Vị này là…… bạn của tôi, Trần Dục Cần.”

Trần Dục Cần kia hai tay ôm thùng sách có chút run rẩy, không ai có ý muốn nhận lấy. Hắn có chút không chống đỡ được, đành phải đem thùngsách đặt xuống trước, bởi vậy, khí thế đã muốn thua người đàn ông saucửa một mảng lớn.

“Xin chào.” Đường Kiện nói có lệ.

“Khách khí.”

Hai người đàn ông đều không có ý vươn tay hướng đối phương, không khí trong khoảng thời gian ngắn bế tắc tại đó.

Duy Duy nghĩ nghĩ, khẽ đẩy Đường Kiện.

“Cơm tôi nấu được rồi, anh ăn trước đi! Tôi cùng anh ta nói chuyện mấy câu, lập tức sẽ tới.”

Có một số việc, chung quy cần nói rõ ràng.

Đường Kiện làm sao có thể không rõ ý tứ của cô, nhưng là, muốn anhcho Duy Duy cùng tên bạn trai cũ chó má ở cùng một chỗ? Giết hắn rồi hầm canh còn dứt khoát hơn.

Cô có lẽ tin rằng mỗi người đều phải có nghĩa vụ nói rõ ràng với người trước mặt, anh chắc chắn cũng vậy!

Nếu địch nhân xuất hiện trước mặt, phải lập tức loại bỏ, đây là tín điều[4] của anh.

[4] điều đặt ra để tin theo

“Anh đến trả sách?” Đường Kiện lộ ra nụ cười cá mập trắng với đối phương. “Đưa tôi, tạm biệt.”

Anh một tay khiêng lên hộp giấy Trần Dục Cần phải ôm rất vất vả, quay chân muốn đá lên cửa sắt.

“Đường Kiện!” Duy Duy vội vàng giữ cửa, không cho anh lỗ mãng. “Anh thật không lễ phép nha!”

Gì? Đối với tính khí của anh, sao lại không nói gì phản lại tên ngốc ngoài cửa kia, từ đầu tới cuối tiếng nói nuốt cứng lại?

“Không phải trả lại sách sao? Lề mà lề mề đến bao giờ? Chờ cơm nước xong, chúng ta còn có việc phải làm.” Đường Kiện lạnh lùng thốt.

“Làm cái gì?” Duy Duy tay co lại, đối với thái độ của anh bắt đầu bất mãn.

“Làm tình!” (aoi: saxxx…=..=)

Oanh! Nữ chủ nhân đáng thương ngây người tại chỗ.

“Tôi …… Tôi…… Tôi không có đồng ý, anh không cần tùy tiện nói lung tung!” Cô hổn hển đẩy anh một phen.

Nghĩ cũng biết, khí lực gà con của cô có đẩy hay không cũng như nhau, dưới cánh tay Đường Kiện đang mang thùng sách nặng, không chút độngđậy.

“Chúng ta không phải vừa mới nói xong sao?”

“Ai nói được với anh, nghĩ hay quá nhỉ!” Cô gái nhỏ trước mặt anh giơ chân.

“Tốt lắm, anh thích thuyết phục em.”

Ngữ khí kia đủ làm cho người ta hiểu rõ, anh muốn “Thuyết phục” như thế nào.

“Anh……” Duy Duy vùi mặt vào hai tay. Cô không cần làm người! Cô thật sự không cần làm người!

Trần Dục Cần rốt cục nhịn không được.

Có lẽ chính cô không phát hiện, hai người bọn họ không coi ai ra gìkia vô cùng thân thiết, căn bản không giống quan hệ bạn bè bình thường.

Hắn biết rõ cá tính Duy Duy, cô sẽ không thân cận với một người không quan trọng như thế.

“Duy Duy, anh không thể nói chuyện với mình em sao?” Trần Dục Cần cứng ngắc nói.

“Không được.” Nghĩ cũng biết người nói lại là ai.

“Có thể.” Đây mới là đáp án của chính chủ.

Môn thần đại nhân bên cạnh cô lại khó chịu.

“Anh đi vào cho tôi!” Cô chỉ vào phòng khách hét lên ra lệnh.

Đáng giận! Cô gái này đã dưỡng thành thói quen dùng câu mệnh lệnh nói với anh – nhưng mà dáng vẻ tức nảy nảy của cô càng đáng yêu, so vớidáng vẻ ôn thuận mềm mại bình thường, hoàn toàn không xinh đẹp đồng dạng như vậy, như thế sẽ hại anh về sau rất muốn chọc cô tức giận.

Đường Kiện cân nhắc một lát, quyết định không đuổi tới cùng.

“3 phút.”

Duy Duy trở mặt xem thường.

“Chỉ có thể ở ngoài cửa.”

Duy Duy tay co lại.

“Cửa không được đóng.”

Duy Duy sắc mặt bắt đầu âm trầm.

“Cách ít nhất 2 mét.”

“Anh có thôi hay không!” Nữ chủ nhân rống giận.

“Hừ.”

Đường Kiện đem thùng sách của cô quay vào phòng khách.

Vừa quay người, ngoài cửa đã muốn không nhìn thấy hai người kia, nghe thanh âm là đi tới bên hành lang nói chuyện với nhau, bị cửa sắt chemột chút, nhưng mà không có đóng hẳn, trên cửa lan can chạm rỗng, bởivậy tiếng sẽ trực tiếp xuyên vào.

Anh không hề có cảm giác tội lỗi tiêu sái đến trước cửa nghe lén. (aoi: thực mất mặt a…Đường ca: \*liếc\* có ý kiến?…aoi: dạ, kh dám, anh cứ thoải mái ạ)

“Duy Duy, thật xin lỗi……” Mở màn rất yếu. Quả nhiên là gà bệnh.

“Không có gì phải thật xin lỗi, anh cũng không thiếu tôi cái gì.” Duy Duy tiếng nói lãnh đạm. Tốt lắm, quả nhiên lập trường kiên định.

“Anh biết hiện tại có nói gì em cũng sẽ không tin, nhưng anhcùng cô ta trong lúc đó cũng không có chân chính phát sinh chuyện gì –”

Tiếp theo là một chuỗi giải thích thật dài, không có gì hơn là hắncùng cô đồng sự kia thật ra là trong sạch ra sao, bọn họ trong lúc đókhuyết thiếu điểm giống nhau như thế nào, Duy Duy yêu cầu chia tay làmtim hắn bối rối như thế nào.

Trọng điểm là, bọn họ trước đó chẳng qua là trong “Giai đoạn nguội lạnh” mà thôi, hiện tại hai người hẳn là đều nghĩ qua rồi, họ Trần hy vọng có thể trở về.

Đường Kiện không hiểu nổi phụ nữ.

Với anh mà nói, chia tay liền cùng mang thai giống nhau, nếu có làcó, không là không, không có gì mà giai đoạn nguội lạnh, giai đoạn đìnhtrệ, nhiều một chút, ít một chút đạo lý đi.

Văn Tuệ Linh muốn một bộ này, Duy Duy cũng muốn một bộ này, có phảicon gái đối với chuyện chia tay đều không dứt khoát hay không, nhất định phải có một giai đoạn làm ván cầu mới có thể?

Bên ngoài người nọ còn đang niệm kinh, Đường Kiện đã muốn hết kiên nhẫn, mắt nhìn đồng hồ, còn có khoảng chừng nửa phút.

“– đừng nữa nói, tóm lại, tôi đã không có cách nào đối với anh không có khúc mắc, chúng ta trong lúc đó không có khả năng.” Duy Duy ngữ khí quả quyết.

Được! Không hổ là cô gái của Đường Kiện anh.

“Duy Duy……” Trần Dục Cần tựa hồ còn muốn cầu xin.

“3 phút, đã đến giờ.” Người ở cửa trước tính giờ trực tiếp đẩy cửa sắt ra kêu ngừng.

Duy Duy vốn cúi đầu, vẻ mặt có chút sầu não, thân ảnh lười biếng củaanh vừa xuất hiện, cô thở dài, sở hữu tình cảm ôm ấp đều bị đuổi đi hết.

Trần Dục Cần vừa thấy anh, vốn đang chịu đựng lửa giận trong lòng liền vọt đi lên.

Duy Duy trước giờ là cô gái chậm chạp, bọn họ mới chỉ bắt đầu có batháng mà thôi, dưới tình huống bình thường cô không thể có một đoạn tình cảm khác nhanh như vậy.

Hắn ít nhiều cũng đã chăm sóc nơi này một chút, trong lòng có chútmay mắn, cho rằng trong vòng ba tháng nếu không thể được cùng người yêumới, tùy thời có thể về tìm cô.

Chỉ cần hắn bỏ chút công phu, lấy cá tính nhớ tình cũ của Duy Duy,muốn theo đuổi lại cô không phải khó. Nhưng là hiện tại…… Hiện tại!

Nhất định là vì người đàn ông này, Duy Duy mới có thể quyết tuyệt như vậy.

“Anh tính cái gì? Tôi nói chuyện với bạn gái tôi, ai cho anh xen mồm vào!” Trần Dục Cần đột nhiên tức giận mắng, đi nhanh đến phía anh.

Đường Kiện lộ ra những chiếc răng xinh đẹp, cười.

“……” Lông tơ sau gáy Duy Duy hoàn toàn dựng đứng!

Nụ cười kia, căn bản không thể nói là cười, kia căn bản là mãnh thú há mồm muốn nuốt thức ăn vào.

Cô không chút nghi ngờ, nếu Trần Dục Cần dám tiếp cận Đường Kiệntrong vòng ba thước, tình huống tiếp theo nhất định sẽ thấy máu, hơn nữa máu kia tuyệt đối không phải của Đường Kiện!

“Chậm đã! Chậm đã!” Cô vội vàng chen giữa hai người đàn ông. “Trần Dục Cần, cứ như vậy, anh nhanh về đi. Đường Kiện, được rồi được rồi, chúng ta vào đi thôi.”

Đường Kiện không có nhìn cô, ánh mắt dừng trên Trần Dục Cần tràn đầycổ vũ cùng chờ mong — chờ mong Trần Dục Cần tiếp tục đi tới phía anh,cho anh cơ hội động tay.

Thậm chí hai tay anh mở ra, tư thái cực kì khiêu khích, hoan nghênhđối thủ tiếp tục đi tới phía mình, tinh quang bắn ra tứ phía cặp mắt đen kia ẩn ẩn lộ ra sát khí tanh nồng.

Duy Duy sởn gai ốc.

“Anh không cần như vậy!” Cô vội vàng đi qua, tay dán tại ngực anh. Cơ tay anh căng chặt, hoàn toàn vận sức chờ phát động.

Duy Duy hoàn toàn không nghi ngờ, nếu giờ khắc này cô không ngăn lại, kế tiếp nhất định sẽ phát sinh tình huống bất luận kẻ nào cũng không xử lý được.

Kỳ thật Trần Dục Cần vừa tiến hai bước liền hối hận.

Hắn từ trước tới giờ chỉ là thư sinh văn nhược ngồi bàn làm việc, hai người bọn họ tuy rằng đều là loại đàn ông gầy yếu, nhưng Đường Kiện gầy là gầy gò, anh gầy…… Cũng chỉ là gầy. Đường Kiện giơ tay nhấc chân hoàn toàn không cần nhiều lời, nhìn ánh mắt của anh căn bản chính là “Phệ huyết”.

“Đường Kiện, Đường Kiện!” Duy Duy căn bản không ngăn được sát khí của anh, cô đành phải dùng tay ôm lấy hai gò má anh, buộc anh nhìn về mặt cô. “Được rồi, anh không cần như vậy…… Anh dọa tôi đó……” Cô nhẹ giọng lẩm bẩm.

Những lời này, rốt cục làm ánh mắt Đường Kiện thu về.

Duy Duy từ trước đến giờ sợ bộ dạng tức giận của anh, sao anh lại quên mất?

Đường Kiện nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, sự tàn bạo dưới đáy mắt toàn bộ thu lại.

Anh cúi đầu hôn một chút lên tóc cô, mâu quang tùy ý quét qua ngườitình địch. Trần Dục Cần ngực ẩm ướt lạnh, có một loại cảm giác vừa thoát trở về từ tay tử thần.

“Cút.”

Đường Kiện bình tĩnh ôm cô gái của anh, xoay người đi vào.

## 5. Chương 5

“Bây giờ mà cậu còn dám nói không có chuyện gì, chỉ là bạn bè bình thường sao?” Yến Tuệ lại lần nữa nhe răng trợn mắt nhảy ra, chỉ vào mũi cô ép hỏi.

Duy Duy thở dài, đưa mắt từ máy tình dời qua.

“Tiểu thư, tớ lại làm sao?”

“Không có gì, tớ chỉ cảm thấy cậu thật không có suy nghĩ. Rõràng giải thích Đường Kiện chỉ là bạn bình thường, tớ muốn xuống tay cậu cũng nói tùy ý làm tớ cao hứng, hiện tại thì sao? Bạn bè bình thường sẽ không có việc gì ngày ngày đưa đón đi làm? Sẽ mỗi ngày bồi ăn bồi uốngbồi ngủ?”

Duy Duy nghe thế mặt cũng xanh lại. “Tớ chỗ nào bồi ngủ cho cậu xem?”

“Là ở chỗ tớ không thấy được?” Yến Tuệ hắc hắc tà cười.

Duy Duy quyết định không thèm để ý tới vấn đề không có trình độ của cô bạn.

Nhìn vị động nghiệp tốt này xem. Ngô, hôm nay lại có trang phục mới rồi?

Công ty bọn họ đối với việc quy định trang phục không quá nghiêmkhắc. Ở nơi này, Duy Duy thật cảm tạ ông chủ nhân tính hóa của cô.

Trừ phi hôm nào đó có khách hàng quan trọng đến thương nghị, nếukhông bình thường ông chủ không ngại mọi người mặc thoải mái, chỉ cầnthời gian đi làm thoải mái là tốt rồi. Bởi vậy, tuy rằng công ty bọn họphụ nữ có vẻ nhiều, nhưng cái loại tình huống vạn hoa xinh tươi tranhchấp vẫn là ít thấy, đa số mọi người là quần bò cùng áo sơmi, chỉ vàiđồng nghiệp coi trọng một chút mới mặc váy.

Nhưng mà, loại tình huống gợn sóng này không thịnh hành, qua vài hai tuần liên tiếp đã bị khiêu chiến.

“Cậu mặc cái gì đó?” Duy Duy cười cô.

Nam nhân bà Yến Tuệ này hôm nay thế nhưng mặc một chiếc váy chữ A,trên người là chiếc áo sơmi trắng sa tanh, chỗ cổ áo buộc nơ con bướm,thoạt nhìn vừa tao nhã lại đoan trang.

“Làm sao? Tớ như vậy không xinh đẹp sao?”

“Khí tiết tuổi già khó giữ được a!” Duy Duy lại thở dài một tiếng.

“Cái gì khí tiết tuổi già? Cô nương người ta năm nay mới hai mươi bảy –” Chờ một chút, thiếu chút nữa quên mất vấn đề chính. “Này, Chu đại tiểu thư, cái vị ‘Chỉ là bạn bè bình thường’ lại đến cửa bồi cậu ăn cơm.”

Duy Duy nghe vậy, lập tức liếc xuống đồng hồ, ra là đã giữa trưa 12 giờ.

“Aizz.” Cô thở dài, thu dọn các thứ chuẩn bị đi ăn trưa.

“Cậu còn aizz? Cậu có biết công ty chúng ta có bao nhiêungười đang chờ đá rơi xuống thay thế cậu không? Đúng là nữ nhân đangtrong phúc mà không biết phúc……”

Duy Duy đem tiếng kháng nghị huyên náo của cô đá sau lưng.

Một bước vào khu vực tiếp khách, người đàn ông đang làm toàn bộ trái tim ở công ty rung động, quả nhiên đang ở đây.

Đường Kiện mặc một chiếc áo sơmi trắng, cổ áo buông ra hai chiếc cúc, một chiếc quần bò cũ xanh đậm, một thân nhẹ nhàng thoải mái, một cặplaptop màu đen đặt cạnh chân.

Loại phong cách nhàn tản này cực kì thích hợp với anh, khó trách toàn bộ phụ nữ ở công ty tâm hoa đều nở.

Nếu các cô thấy anh đêm hôm đó giằng co cùng Trần Dục Cần, khả năng sẽ hoàn toàn không còn cảm thấy đây là “Bạch mã vương tử ôn nhu chăm sóc nhất” nữa.

Nói thực ra, anh tối hôm đó, thật sự có chút dọa đến cô……

Cô không ngây thơ, đương nhiên hiểu được trên thế giới sẽ có lúc “Tàn khốc”, nhưng khía cạnh đó thuộc về những người khác, ở trong thế giới của cô,luôn luôn đơn thuần tốt đẹp. Bạn bè người thân của cô đều rất hòa thuận, trong công việc cũng đều gặp được những đồng nghiệp tốt, cho dù có chỗnào không đúng, tất cả mọi người chẳng qua cũng chỉ nghĩ cách giúp đỡlẫn nhau mà thôi, chưa từng có người đem cái thứ “Thô bạo”, bày ra thực chất hóa như vậy.

Nhưng, tối hôm đó, trong mắt anh, rõ ràng là sự tàn bạo.

Cô không hiểu.

“Đường Kiện” cô biết, không phải là người đàn ông như vậy.

Tri Nhã thực hàm súc ám chỉ qua, “Đường Kiện” trời sinh bị động tiêu cực, đây cũng là nguyên nhân làm cho Văn TuệLinh cuối cùng cũng cảm thấy người đàn ông này không thể dựa vào, vì thế quyết định chặt đứt tơ ngọc (chỉ tình cảm, tình yêu) nhiều năm.

Đường Kiện bị động tiêu cực, cũng là người đàn ông trước mắt cô?

Đây căn bản không phải cùng một người!

Tính cách của một người không có khả năng đột nhiên thay đổi lớn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Tất cả thay đổi, hình như bắt đầu từ trận tại nạn xe cộ suýt chết của anh, nhưng, đó đại biểu cho cái gì?

Một đống dấu chấm hỏi quay loạn trong đầu cô, cô cũng không xác địnhbản thân mình muốn biết đáp án. Không biết vì sao, cô cảm thấy nguyênnhân đằng sau đó sẽ làm người ta sợ hãi.

“Ai nha Duy Duy, Đường Kiện người ta chờ cô đã lâu, còn mang cơm trưa tới, sao cô còn ngâm lâu như vậy.” Chị Trần phó lý công ty thét to với cô.

Chẳng lẽ tôi chăm chỉ làm việc là sai? Duy Duy không dám đối với phólý như thế, đành phải trừng mắt liếc Đường Kiện một cái. Kia chính làđầu sỏ gây nên, không thể giải thích được trở thành bánh trái thơm ngon ở công ty bọn họ, lại còn được đám bà cô này rất yêu thích!

Rõ ràng không phải là người đàn ông tính tình tốt, lúc anh cố tìnhgiả bộ ngoan ngoãn giả bộ thâm tình, thật sự là mọi việc đều thuận lợi.Công ty bọn họ nhân viên kế toán cao cấp cấp bậc các mẹ, thấy bây giờcòn có người trẻ tuổi nguyện ý vì bạn gái ngày ngày theo đến, quả thậtdẫn tới việc nghĩ đến chuyện tình cảm.

“Bên ngoài khắp nơi chật chội, anh đã mua cơm hộp cho em rồi.” Đường Kiện cho cô một cái biểu tình vô tội.

“Đi thôi! Vào văn phòng của tôi ăn.”

Văn phòng của cô chính là phòng máy tính. Không gian bên trong nhỏ,lại chứa một đống máy móc, hai người bọn họ chen chúc vào đó sẽ có đượcchút riêng tư.

“Ừ.” Đường Kiện rất biết nghe lời.

Em gái tổng đài lập tức cầm túi thức ăn của anh cung kính đưa lên, như phi tử phục vụ Hoàng Thượng.

Duy Duy chỉ có thể lại thở dài. Nền nếp tốt đẹp công ty tích lũy mười lăm năm cứ như vậy theo gió biến mất, khí tiết tuổi già khó giữ được.

“Đợi đã! Không thể vào phòng máy tính ăn này nọ, muốn ăn mọi người đi ra ngoài ăn!” Yến Tuệ nhảy ra vì mọi người tranh thủ cơ hội.

Hai ngày gần đây, đội quân tóc dài (chỉ các bác các cô các chị em trong công ty chị ấy) này da mặt dưỡng dày, giữa trưa tụ tập tới yêu cầu cùng nhau ăn cơm,sau đó trong thời gian ăn trưa dùng các loại chủ đề tiêu chuẩn đem anhăn tươi nuốt sống.

Duy Duy ngẫm lại bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Vậy sẽ không phải vì thời gian riêng tư bị chia sẻ, cho nên người đàn ông đạo ột thước ma ột trượng này, dứt khoát chuyển hướng mà đi, trực tiếp ôm cơm hộp vào?

“Hệ thống quan trọng của tớ mới làm được một nửa, không điđược, nếu như lúc đi ra ngoài ăn trưa hệ thống bị treo, cậu muốn phụtrách?” Cái cớ của cô đúng lý hợp tình làm người ta không thể phản bác.

Đội quân tóc dài á khẩu không trả lời được, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn MIS đem bữa tiệc lớn ngon miệng vào phòng máy tính độc chiếm.

Vào phòng máy tính, cửa vừa đóng, cô liền quay đầu lên tiếng –

“Anh không cần lại –”

Sau đó lập tức bị một lực cường ngạnh nóng bỏng hôn trụ. (aoi: hai ng` nầy mà cứ ở riêng là y như rằng có chiện để xem)

Sau khi triệt triệt để để nhấm nháp cô xong, anh mới chống trán mình lên trán cô cười khẽ.

“Bộ dáng Duy Duy của anh đùa bỡn cấp trên thật đáng yêu.”

Oanh, có người da mặt trắng noãn mềm mại lại đỏ lên.

“Ai, Duy Duy thực thẹn thùng.”

Trần Dục Cần nói cô chậm nóng, sự thật chứng minh, loại chuyện chậmnóng này chính là bởi vì không gặp phải lửa cháy nhanh. Nếu bạn đụng tới là lửa cháy lan ra đồng cỏ, anh ta làm gì quan tâm bạn muốn chậm haynhanh? Trực tiếp liền một phen đốt lại đây!

Cho tới bây giờ, cô còn chưa bị anh “Đắc thủ”, nhưng cứ tiếp tục như vậy, khó bảo toàn một cô gái “Khí tiết tuổi già khó giữ được” khác sẽ không đổi lại thành cô.

Nói đến cùng, khi Đường Kiện có ý muốn mê hoặc người, thật sự vạn phần có thể làm được.

“Ăn cơm!” Cô đánh anh một cái, chia đồ ăn của hai người ra.

Đường Kiện dùng chân móc cái ghế dựa, đùi kề sát đùi cô, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Anh mua ình một phần hamburger, mua cho cô là món ăn Trung Quốccô thích: Mỳ vằn thắn cùng canh rau cải. Cô cho tới giờ chưa từng nóiqua cho anh cô thích ăn gì, nhưng anh hình như luôn biết rõ.

Không chỉ là ăn cái gì, còn có rất nhiều chuyện, anh đối với cô dường như luôn nắm trong lòng bàn tay……

“Thời gian bình thường anh làm gì?” Cô tinh tế nhai một miếng, nhịn không được hỏi.

Hàm răng trắng sáng của Đường Kiện rơi vào chiếc hamburger, liếc cô một cái.

“Như thế nào, cảm thấy hứng thú với anh?”

Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, Duy Duy vùi đầu tiếp tục ăn mỳ.

“Không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút mà thôi.” Cô lẩm bẩm.

“Anh muốn ăn một viên vằn thắn.” Người đàn ông bên cạnh kia dựa lại gần, miệng mở ra.

Duy Duy rất nhận mệnh gắp một miếng bỏ vào miệng anh. “Cẩn thận một chút, nóng.”

Đường Kiện một hơi cắn lấy, cảm thấy mĩ mãn nuốt xuống.

Duy Duy bị bắt ăn chung đồ với anh đã thành thói quen, cũng không chút nào từ chối.

Bọn họ như vậy rốt cuộc được coi là gì? Cái bầu không khí vô cùngthân thiết này ở trong mắt những người đứng xem, nhất định cảm thấychính là một đôi tình nhân đang cùng nhau ăn đi? Nhưng đối với một người đàn ông mà ngay cả công tác của anh cũng không biết, thật sự có thể gọi là người yêu sao?

Duy Duy suy nghĩ rất sâu, Đường Kiện rút một cọng khoai tây cắn mộtnửa, nửa còn lại đưa tới bên miệng cô, cô theo bản năng há mồm ăn.

Đường Kiện nóng rực nhìn cô chằm chằm, rất muốn dùng lưỡi của mìnhthay thế cọng khoai cô đang ngậm trong miệng, hoặc là dùng bộ vị kháccũng có thể……

Đáng chết! Anh thay đổi tư thế một chút.

Cô gái yêu dấu ở ngay trước mặt, mà lại chỉ cho hôn không thể đụng, anh không biết bản thân còn có thể nhẫn được bao lâu. (aoi: nghẹn chết đến nơi r…)

“Anh đang làm việc.” Anh quyết đoán dời đi suy nghĩ, để tránh mình ở công ty của cô nổ tung mà chết.

Duy Duy dừng một chút mới hiểu ra, anh là trả lời vấn đề vừa rồi của cô.

“Công việc gì?” Cô thật cẩn thận hỏi.

“Ừm,” Đường Kiện cắn miếng hamburger, suy tư một chút. “Xem như cùng nghề với em.”

“MIS?” Vậy anh vì thế mà chú ý hệ thống sao?

“Không khác lắm, mặt kỹ thuật có chút tinh tế tường tận hơn.” Anh cười khẽ, con ngươi đen thâm trầm chớp động.

Mặt kĩ thuật thâm sâu cô thật ra không hề nghi ngờ. Hai tuần nay anhđã đến giúp cô nâng cấp hệ thống hai lần, đối với công lực của anh cô đã muốn phục sát đất.

“Vậy anh không cần đi làm sao?” Mỗi ngày anh giốngnhư đang ở ngay gần cô lúc ẩn lúc hiện, nói thật, cô rất hoài nghi Đường Kiện khi cô đi làm buổi sáng, giữa trưa ăn cơm cùng buổi tối tan tầmtrong thời gian rảnh rỗi đó làm những gì.

“Công việc của anh không cần đi làm.”

“Vậy rốt cuộc là làm gì?”

“Là đông làm một chút tây làm một chút.”

Duy Duy lườm anh một cái, không hỏi.

Đường Kiện nhìn cô bộ dáng bực dọc, cười khẽ đứng lên.

“Tức giận?”

“Không muốn nói thì đừng nói, sao lại trả lời có lệ như vậy?”

Anh thở dài, trong đôi mắt thâm trầm chỉ có ôn tồn.

“Duy Duy, anh có vài chuyện quan trọng phải làm, chỉ là không cần đi làm.” Một ngón tay của anh nâng cằm cô, buộc cô nhìn anh. “Nhưng mà em đừng lo lắng vấn đề cuộc sống, anh hoàn toàn có năng lực nuôi em.”

“Tôi lo lắng không phải vấn đề tiền bạc. Một phần nghề nghiệp không chỉ đại biểu tiền tài, nó còn có thể tạo cảm giác thành tựu, lòng tự trọng cùng lòng tự tin.”

Đường Kiện xoa xoa cằm. “Em cảm thấy anh đây đứng lên không tạo cảm giác giống như thành tựu, là người không có tự tôn với tự tin sao?”

Người đàn ông này quả thật không có thiếu mấy thứ đó.

Duy Duy buông tha cho.

“Vết thương ở đầu của anh tốt chưa? Có cần khám lại hay không?”

Đường Kiện gần đây cũng vì chuyện đó mà khổ sở.

Một hồi tai nạn xe cô kia đã chấn động đến não bộ của anh, vượt xa so với những dự trù ban đầu của anh.

Anh đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho lần trở về này, nhất địnhphải trải qua một trận chấn động kịch kiệt, mới có thể chế tạo đủ nănglượng. Chẳng qua, anh thật không ngờ nó lại làm tổn thương não của mình.

Nhưng trong cái rủi có cái may, chấn động não bộ này không có ảnhhưởng vĩnh viễn. Phần lớn chức năng tứ chi của anh cũng đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ là phần não bộ, vùng có liên quan một chút đếntrí nhớ đoạn giữa vẫn chưa khôi phục như cũ.

“Theo ảnh chụp CT thì cũng không nhìn ra tính ảnh hưởnglâu dài nào. Đầu óc của anh đang tự khôi phục, đối với bộ phận bịthương, những vùng khác sẽ bắt đầu tiếp quản, sau đó tình trạng trí nhớmơ hồ hoặc xáo trộn sẽ giảm bớt. Ngắn thì khoảng vài tuần, lâu thì mấytháng, trí nhớ đoạn giữa của anh sẽ trở về vị trí cũ. Nếu không đúng,chúng ta sẽ lại làm kiểm tra thêm.” Lần trước trở vể kiểm tra, bác sĩ đã nói với anh như vậy.

Vấn đề là, anh cũng không còn mấy tháng thời gian.

Anh biết Duy Duy lo lắng cho anh, tiền không phải vấn đề, chỉ làngười cô quan tâm lo lắng cho không có một phần cuộc sống bình thường. (aoi: đoạn này bạn chém.)

Cho nên, anh muốn cho cô an tâm.

“Duy Duy.” Anh bỗng nhiên mở miệng.

“Ừ?” Cô ngậm mỳ trong miệng, liếc anh một cái.

“Anh có rất nhiều tiền.” Anh trước tiên quăng ra kết luận.

“Tôi biết a! Ba anh là đại địa chủ, ở Đài Bắc có vài miếng đất, ở Đông Nam Á còn có nhà xưởng.” Duy Duy gật đầu.

“Ờ?” Anh không nghĩ tới cái này.

Cô nhăn đôi lông mày thanh tú lại.

“Nếu không anh muốn nói với tôi cái gì?”

Đường Kiện cân nhắc nên tiết lộ bao nhiêu với cô.

“Khoảng mười năm trước, có một người Mĩ — chúng ta tạm thờigọi hắn là John Smith là được. Hắn vì chính phủ Mĩ mà chủ trì một kếhoạch nghiên cứu. Kế hoạch này có tính ảnh hưởng rất lớn, cho nên chínhphủ Mĩ cho hắn đầy đủ dự toán, gần như là tôi cần tôi cứ lấy, chỉ cầnnghiên cứu của hắn có kết quả thu hoạch.”

“Chờ một chút, người Mĩ? Chúng ta hiện tại đang nói chuyện người Mĩ?”

Đường Kiện xoa xoa tóc cô, tiếp tục: “Đối với nghiên cứu này, John kỳ thật không có tự tin thoạt nhìn như vẻ ngoài, vì thế khoảng bảy năm trước, hắn bắt đầu thay mình sắp xếp ‘Lối thoát’.”

“Mỗi một tháng, hắn sẽ lấy ra một khoản tiền mặt nhỏ, con sốkhông lớn để không có bất kì ai có thể chú ý, có thể rất đơn giản giấudưới hạng mục điều khoản phụ khác. Cứ như vậy, một tháng một chút, mộttháng một chút, dần dần, hắn tích lũy đến một trình độ giá trị tiềnkhác.” (aoi: ý là số tiền rất lớn)

“Sau đó, hắn ở ngân hàng quần đảo Cayman mở một tài khoản đầu người. Tài khoản này hoàn toàn là ảo, nhưng thẻ căn cước, hộ chiếu,giấy chứng minh khai sinh, tư liệu tài vụ, bối cảnh cuộc sống, tóm lạinên có đều có.”

“Nói cách khác, đây là một sự tồn tại dựa trên luật định, nhưng trên thực tế không có người đó tồn tại?” Duy Duy gật gật đầu, nói.

“Đúng. John ở nơi này bảy năm để khấu trừ tiền, toàn bộ tíchtrữ đều gửi tiết kiệm vào nhân vật ảo kia, mà chi tiết số liệu món tiềnđều nằm trong tay hắn, cho nên ngoại trừ hắn, gần như không ai biết sựtồn tại của tài khoản kia, cũng không có biện pháp động đến số tiền đó.”

Nhưng là…… Duy Duy vẫn là không hiểu cái đó cùng bọn học có liên quan gì.

“Vào bốn tháng trước, John đi Thụy Sĩ nghỉ phép, lại chết ngoài ý muốn trong một lần trượt tuyết.” Đường Kiện cắn một ngụm hamburger, tiếp tục nói. “Hắn vừa chết, cái tài khoản kia liền tựa như kho báu của vua Solomon[1],lẳng lặng nằm trong máy tính ngân hàng, không còn có ai biết.”

[1] tra gg có ngay đóa :”)

“Cái đó và anh có liên quan gì?”

Anh cứ như vậy nhảy ra một câu chuyện xưa, làm cho cô cảm thấy lẫn lộn.

“Duy Duy, không có bất kì người nào gặp qua nhân vật ảo này,cho dù là nhân viên cũng không. Nói cách khác, chỉ cần có thẻ căn cướccùng tài khoản mật mã, đều có thể trở thành ‘Hắn’.” Đường Kiện nhìn thẳng cô. “Duy Duy, tháng trước anh xuất ngoại, chính là đi thu phục chuyện này.”

Duy Duy yên lặng không tiếng động.

“Anh là nói…… Anh đi lĩnh món tiền kia?”

Đường Kiện môi nhẹ xả một chút, ý cười cực nhạt. Dù sao tên kia cònthiếu anh tiền lương chưa phát, anh thu bảy trăm ngàn đô la Mĩ khôngdùng đến của tên kia cũng chẳng tính là gì. (aoi: hự…tiền cả đấy anh ơi =\_\_=)

Nếu tất cả đều theo như kế hoạch anh triển khai, kỳ thật bảy trămngàn đô la Mĩ kia cũng có khả năng không dùng đến. Nhưng, bất cứ việc gì anh cũng muốn có đường lui tốt. Nếu thật sự không được, vậy món tiềnkia chính là chỗ dựa cho nửa đời sau.

Đầu Duy Duy sắp muốn phình to, loại chuyện này chỉ xuất hiện trênphim ảnh đi? Hơn nữa bình thường đều là chuyện gì mà đặc vụ rồi đen ănđen, chẳng lẽ, chẳng lẽ……

Cô đột nhiên chỉ vào mũi Đường Kiện, giọng nói phát run.

“Vậy ra anh là ‘James Bond’?”

Đường Kiện không khỏi “Ha” một tiếng cười nhẹ.

“Anh có thể cam đoan với em, anh tuyệt đối không phải gián điệp.”

“Vậy, chuyện này nếu không có bất kì kẻ nào biết, sao anh lại biết?”

Đường Kiện lại lộ ra ánh mắt sâu xa.

“Bởi vì anh chính là người tạo ra người kia giúp hắn.” Anh quyết định nói thật.

Duy Duy ngạc nhiên thật lâu.

Bọn họ bây giờ không phải đang nói chuyện linh tinh kinh hãi về mộthệ thống trò chơi trộm kho báu, chuyện bọn họ đang nói chính là bịa đặt “Chế tạo” ra một người tồn tại trên luật pháp, hơn nữa còn mở một tài khoản ởngân hàng quốc tế, chính là lúc đó phải qua được trạm kiểm soát, chốnglại bao nhiêu hệ thống, phá giải vấn đề mã hóa vân…vân, loại trình độnày, đã không còn là chuyện cô ngồi trong phòng máy tính, nhìn rồi ghichép giấy tờ có thể so sánh với.

Cô biết anh rất mạnh, nhưng là, mạnh đến trình độ này?

Bảy năm trước, bảy năm trước anh mới hai mươi mốt tuổi, bọn họ còn đang học đại học.

“Cho nên, đây là nguyên nhân hồi học đại học anh luôn ‘thần long kiến thủ bất kiến vĩ’[2]? Bởi vì anh làm hacker? Tất cả những thứ thành tích thối rữa kia cũng chỉ là để che dấu?” Cô phất phất tay, trong đầu có chút loạn.

[2] bạn kh biết đâu ;\_\_;

Đường Kiện gật gật đầu. “Mặt khác còn có một vài chuyện muốn làm.”

Duy Duy cảm thấy bản thân giống như nghe được một đoạn đầm rồng hang hổ.

“Chuyện khác là chuyện gì?” Sau một lúc lâu, cô rốt cục hỏi.

Lúc này thật sự không phải là thời cơ tốt để nói, vì thế Đường Kiệnquyết định vận dụng một chút ưu thế đã từng là bệnh nhân của anh.

“Không hiểu được, anh đã quên.”

“Đã quên?”

“Não của anh mới bị thương không lâu, nhớ rõ không? Có một chút chi tiết gì đó còn rất hỗn loạn.”

Đi lĩnh khoản tiền trong ngân hàng kia chỉ là để giải quyết nhu cầucuộc sống cơ bản nhất, để cho anh chuyên tâm nắm chuyện cần làm trongtay. Nếu không, bằng tắc sự của anh, chuyện làm giàu, tranh công thànhdanh, thì có khó khăn gì đâu?

Khoản tiền như vậy, anh còn không thèm để trong mắt. Đường Kiện không khỏi kiêu ngạo nghĩ.

“Nhưng là làm như vậy được không? Số tiền đó…… Anh xác định không ai có thể truy xét tới chứ?” Cô chần chờ hỏi.

“Anh còn thật hy vọng có người có thể truy xét tới đây.” Đường Kiện lẩm bẩm nói.

Nghĩ đến người cần tìm kia vẫn không tìm thấy, anh không khỏi có chút nôn nóng. Thời gian của anh không còn nhiều lắm.

Đường Kiện thu dọn các thứ trong chớp mắt.

“Anh đi trước, em chuyên tâm làm việc đi! Tối nay anh lại đến đón em.” Anh ném túi giấy vào thùng rác, đứng lên.

Duy Duy ngồi tại chỗ, nhìn anh nhanh chóng rời đi.

Anh nhất định rất phiền lòng, bởi vì bình thường ăn xong cơm trưa,anh đều bồi cô đến tận phút cuối cùng của thời gian nghỉ trưa mới bằnglòng rời đi, chưa từng có hôm nào như hôm nay……

Kết quả, cô ném ra một vấn đề, nhưng đổi lại là một bí ẩn lớn hơn nữa.

Nước Mỹ. Kế hoạch thần bí. Quần đảo Cayman. Ngân hàng. Hacker…… Việcnày hẳn chỉ xuất hiện trong phim Hollywood, không nghĩ tới cô cứ như vậy được nghe rõ ràng.

Càng quỷ dị là, cô thế nhưng…… Không có nghi ngờ chuyện anh nói.

Ngược lại nếu bất kì một người đàn ông nào ở trước mặt cô quăng ra bộ chuyện xưa kiểu này, cô có thể đã thất thanh mà cười, sau đó nói choanh ta biết nội dung thêu dệt vở kịch quá tơi tả, cho dù nghĩ lấy để tán gái cũng không thành công.

Nhưng người nói là Đường Kiện, là người đàn ông đã sớm ném vào lòngcô một đống thứ bí ẩn. Vì thế, tình tiết thần kì như vậy từ miệng anhnói ra, thế nhưng cũng không trở nên kì quái.

Anh vì sao lại liên lạc với người chủ trì kế hoạch nghiên cứu ngầm ởMĩ? Bảy năm trước, anh tuổi trẻ không có khả năng có năng lực như vậy —hoặc là anh thật sự có?

Duy Duy quay lưng dựa vào ghế của mình. Cô có nên tiếp tục truy cứu không? Cô đột nhiên không xác định được……

Chớp mắt, bỗng nhiên cô thấy túi máy tính của anh còn để trên đất.

A, anh đã quên mang đi, không có laptop anh không thể làm việc!

Duy Duy vội vàng cầm lấy túi máy tính, vội vã ra cửa đuổi theo.

\*\*\*\*

Tới lối đi bộ ở đường cái, Đường Kiện hít sâu một chút.

Thời gian giữa trưa không khí trên đường cũng không phải đặc biệtthanh nhàn, bất quá loại hương vị chân thật này, làm trái tim kiên địnhcủa anh hơi thấp thỏm một chút.

Anh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói lòa, tòa cao ốc kính thủy tinhbên cạnh phản xạ một luồng kim mang, đâm thẳng vào đáy mắt anh. ĐườngKiện nhắm mắt, có hơi chút choáng váng.

Chậm đã!

Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, khẩn cấp bắt lấy một người qua đường bên cạnh trực tiếp hỏi: “Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”

Người qua đường Giáp vô tội đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ hung hăng rống một cái, hoảng sợ.

“Ngày 8 tháng 10……”

Ngày 8 tháng 10!

Một đạo ánh sáng đột nhiên tiến nhập vào trong đầu anh, tại trung tâm của một đoàn tàn dư lộn xộn dẫn ra một đường thẳng minh bạch.

Ngày 8 tháng 10, là khởi điểm của sóng triều.

Là lần đầu tiên.

Đường Kiện cất bước chạy về.

“Đường Kiện! Đường Kiện……”

Xa xa, một thân ảnh lung linh tinh tế cũng chạy tới hướng anh, trongtay cầm một cái bao màu đen, tay kia dùng sức vẫy vẫy với anh.

“Duy Duy!” Anh lớn tiếng điên cuồng hét lên. “Đứng ở nơi đó! Không được cử động!”

“Cái gì?”

Người kia ở xa không nghe rõ, tiếp tục chạy tới phía anh.

“Duy Duy, đứng lại! Không được lại đây!”

Không được đi qua? Anh bảo cô không được đi qua?

Người đang chạy bước đi rốt cục chậm lại, nhưng vẫn nghi hoặc đi tới phía anh.

“Duy Duy, không được cử động, đứng ở đó!” Đường Kiện rống to.

Trái tim ở ngực kích cuồng nhảy lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch –

Tiếng máu lưu động trong huyết quản rõ ràng như thế, rào rạt chấnđộng, thậm chí áp vượt cả ngựa xe như nước ở bốn phía, giống như có mộtthác nước Niagara đang dâng trào trong cơ thể anh.

Đường Kiện mở đôi chân dài, tốc độ toàn lực, tuyệt vọng chạy.

Khoảng cách càng ngày càng gần, hình bóng của người ở xa kia càngngày càng rõ ràng. Ban đầu chẳng qua giống như cái móng tay lớn nhỏ, sau đó biến thành một đoạn ngón tay lớn nhỏ, một đoạn cánh tay lớn nhỏ, nửa người lớn nhỏ, trái tim lớn nhỏ của anh! (cái đoạn này bạn không rõ lắm, nguyên văn như ở dưới

从一开始只是指甲片般的大小，然后变成一段手指的大小，一段手臂的大小，半个人的大小，他的心的大小！

　　他的整颗心！)

Cả trái tim của anh!

Rốt cục tiến gần đến có thể thấy được ánh mắt của cô. Gương mặt xinhđẹp của Duy Duy tràn ngập nghi hoặc, bước đi ngày càng chậm, nhưng vẫntiến về phía trước như cũ, vẫn thẳng tắp đi tới phía anh……

Bên cạnh một cái bóng đen chợt lóe!

“Duy Duy!” Đường Kiện điên cuồng hét lên, phi người bổ nhào về phía trước ôm lấy cô, ngã xuống bên cạnh.

Đau!

Thời khắc bị ngực anh mãnh liệt đụng vào, Duy Duy chỉ cảm thấy trướcmắt nổ đom đóm, một chút không khí cuối cùng trong phổi cũng bị anh đẩyra ngoài.

Sau đó thân thể cô bỗng nhiên bị một đôi cánh tay dài khóa trụ, chặtnhư cái khóa, cả người cô quay cuồng, mặt đất đá đỏ đang từ dưới chânđột nhiên biến ra trước mặt cô.

Lại thêm một lần xoay tròn nặng nề, đá đỏ không thấy, thay vào đó làbầu trời xanh thẳm sáng đến chói mắt. Tiếng động xung quanh giống nhưhiệu ứng quay chậm trong phim ảnh, vừa trầm vừa bổng.

Phía dưới cô truyền đến một tiếng gầm nhẹ rầu rĩ. Sau đó cô phát hiện mình đang nằm ngửa, trong thời điểm như mành treo chuông xoay tròn tớiđây, anh đã chạm đất trước, làm đệm ở dưới bảo vệ cô.

Nhưng càng mạnh liệt là theo sau đó là một chuỗi tiếng vang dữ dội.

Bịch! Bịch đùng xoảng, đùng xoảng –

Tiếng vật nặng va chạm, tiếng thủy tinh vỡ vụn, bốn phía đột nhiênvang lên tiếng kêu sợ hãi hòa cùng tiếng thắng gấp của mấy chiếc xe.

Duy Duy mờ mịt nằm tại chỗ một lát, vùng trời không sáng rõ kích thích kia làm người ta trở nên ngây ngốc mù mịt.

Người phía dưới một động tác đem cô lật ra, thật nhanh dao động xungquanh toàn thân trên dưới của cô, kiểm tra xem cô có bị thương haykhông.

Duy Duy ngơ ngác chuyển hướng sang cảnh vật bên cạnh.

Chỗ giao lộ đột nhiên có một chiếc xe dữ dội xông lên chỗ người đi bộ, đâm vào đại sảnh của một tòa cao ốc.

Dưới đất đầy thủy tinh vỡ vụn cùng xe ô tô bị ngã lật ngửa, bốn phíacó tiếng người thét chói tai. Duy Duy ngơ ngác nhìn chiếc xe kia, lạingơ ngác nhìn chỗ mình vừa đứng. Nếu Đường Kiện không đuổi tới đúng lúc, nếu anh không có nhào tới đây……

Toàn thân cô phát run, một hồi nghĩ mà sợ hãi mạnh mẽ tập kích.

“Đường Kiện!” Cô anh một tiếng nhào vào lòng anh, bị dọa đến thậm trí không thể khóc lớn, chính là không ngừng phát run. “Đường Kiện…… Đường Kiện……”

Đường Kiện gắt gao ôm lấy khối thân thể trân quý, cuồng loạn hôn mặtcô, tóc của cô, mắt mũi miệng của cô, độ run cũng không thua gì cô.

Thật may. Thật may vượt qua được.

Cánh tay anh siết chặt đến mức gần như muốn hòa cô vào trong thân thể mình.

“Bắt đầu, rốt cục bắt đầu……” Anh thì thào nói nhỏ.

## 6. Chương 6

Chùm chìa khóa “lách cách” một tiếng, rơi vào cái quầy bàn màu đen, Duy Duy mệt mỏi đi đến. Cửa sắt phía sau đóng kín, tiếp đó là một tầng cửa gỗ.

Phía sau không có tiếng động gì lớn, nhưng nhiệt độ kề sát bên cạnhlàm cô hiểu được người đàn ông như con mèo lớn kia đang ở ngay sau cô.

Mùi nước thuốc nhàn nhạt bay ra từ trên người cô. Lúc nãy bị ngã chung quy cũng là hạ xuống gạch đất nặng nề, cánh tay trái cùngbả vai có vài chỗ bị trầy da. Đường Kiện giúp cô xin phép công ty, rồiđưa cô đến phòng khám gần đó băng bó.

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, cửa sổ đều được đóng chặt, không khí gần như trong trạng thái ngưng trệ, toàn bộ thanh âm thế giới đều bịngăn cách bên ngoài, tất cả yên tĩnh thanh nhàn có chút giống như ảogiác.

Duy Duy đứng trong phòng khách, không thể tưởng tượng được một giờ trước, bọn họ vừa từ trong cửa sinh tử chạy thoát ra.

“Anh muốn hay không……”

Bất luận cô muốn nói cái gì, đều không có cơ hội mở miệng.

Bàn tay kìm sắt của Đường Kiện nắm chặt khuỷu tay cô, mạnh mẽ xoay tròn cô, giây tiếp theo cả người cô đã đâm vào lồng ngực anh.

Sự va chạm này, làm bay hết không khí trong phổi cô, môi anh nóng rực che xuống, chính là ngăn đi cơ hội cô cố gắng hít lấy không khí.

Lại một lần nữa suýt mất đi cô làm cho anh hoảng sợ vô cùng, cần một chút chân thật để bảo đảm.

Anh trực tiếp đem cô chống đỡ ở cửa trước cùng chỗ giao giới phòngkhách, gắt gao giữ chặt trong ngực. Lưỡi của anh kịch liệt cạy mở môicô, thăm dò trong miệng cô.

“Đường Kiện……” Duy Duy hai gò má ửng hồng, đôi mắt khép chặt, trong lúc anh tấn công không ngừng cô liên tục thở dốc.

Cô hoàn toàn mềm nhũn trong ngực anh, chỉ có thể mút lấy đầu lưỡi anh di chuyển trong miệng cô.

Bàn tay thon dài trượt đến sau lưng cô, từ sau thắt lưng dò vào trong quần áo, ở trên da thịt trắng mịn lưu luyến chốc lát, liền tiến thẳngđến trọng tâm, đem nút cài nội y của cô cởi ra.

Mấy đồ cản trở nhanh chóng được rút ra dưới quần áo cô, tiện tay némsang bên cạnh. Đồng dạng một bàn tay khác nhanh chóng dời xuống, lần này là cởi bỏ thắt lưng quần bò của cô.

“Ưm…… Hừ……” Cô nhẹ nhàng anh một tiếng, khuôn mặt hồng đến mức như muốn chảy ra nước, ngượng ngùng đáng thương nói không nên lời.

Quần bò bị kéo xuống dưới mông, cái tay kia đã khẩn cấp từ quần lótdọc theo trượt vào, cầm lấy một bên tuyết nộn rất tròn mà càn rỡ nắnbóp.

“Đường…… Đường Kiện……”

Cái miệng của anh rốt cục cũng buông lỏng cô, hai ngươi đồng thời mànặng nề thở dốc. Gáy của cô chống lên tường, môi bị anh chống đỡ, trongmắt ánh nước lâm ly.

Mới kéo dài được mấy hơi, môi lại bị anh lấp, lúc này lại câu dẫn lưỡi cô tiến vào miệng anh, để anh hung hăng mút.

Tay ngay từ lúc ở dưới đã xoa nắn càn rỡ một mảnh. Đường Kiện hơi thô lỗ đem một chân của cô thoát ra khỏi ống quần. Một tiếng kéo khóa mơhồ, là của chính anh, giây tiếp theo, cô đã bị anh nâng lên, vững vàngnhét vào.

“Ưm…… Nhẹ một chút……” Duy Duy bị anh chống đến toàn thân run lên, cả người như nhũn ra, vung đôi phấn quyền đánh vào vai anh.

Tư thái mềm mại như vậy, là đàn ông liền chịu không nổi.

Đường Kiện là đàn ông.

Thân thể của anh còn chưa hoàn toàn tiến nhập vào, vốn muốn cho côchút thời gian thích ứng, nhưng bị một đấm yêu kiều mềm mại của cô, đầuanh nóng lên, cái gì cũng không cố được, đè nặng cô ở cửa trước trêntường, bừa bãi va chạm một hồi.

Duy Duy cảm thấy toàn thân rời rạc, mềm nhũn giắt trên người anh, người đàn ông kéo dài hơi thở chịu đựng ôm cô về giường.

Đường Kiện thỏa mãn đè nặng cô, hơi thở hai người đều vi suyễn. Anhtrước mở mắt ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trơn bóng dưới thân.Đôi lông mi dài cô khép hờ khẽ rung động, nhẹ nhàng mà thở hổn hển.

Anh nhịn không được ngậm lấy môi cô, nếm lại nếm, hôn lại hôn. Nhóccon đáng thương…… mới lần đầu tiên mà thôi, mấy lần kế tiếp cô làm saobây giờ?

Duy Duy toàn thân mềm nhũn cũng không muốn nhúc nhích, lẳng lặng nằm như vậy, cảm giác rất không thật, cho nên rất tốt.

Người đàn ông kia hôn hôn, tay lại bắt đầu không thành thật……

“Không cần, em mệt mỏi quá, em muốn ngủ trưa.” Cô đáng thương đẩy đẩy anh. “Em đau quá, toàn thân đều đau quá……”

Khổ nhục kế hình như có hiệu quả, người đàn ông đè trên người cô dừng lại một chút, rốt cục dời đi sức nặng. Cô vội vàng dùng sức hô hấp vàicái, rốt cục có thể thông thuận hít thở không khí.

Đường Kiện xuống giường, đi vào phòng tắm bên cạnh. Cô nghiêng người kéo chăn lên, giữa hai chân một trận ẩm ướt tràn ra ngoài.

Chuyện vừa phát sinh thoáng chốc quay lại trong đầu cô. Người này sao có thể như vậy chứ! Hỏi cũng không hỏi qua cô……

“Hừ!” Cô quay lưng về hướng phòng tắm, đem mặt vùi vào chăn.

Chỉ chốc lát sau, đệm phía sau bị hõm xuống, anh đã trở lại.

“Tức giận?” Một trận hơi nóng thổi vào bên tai cô.

Cô tiếp tục vùi mặt vào chăn, không để ý tới anh, chính cô cũng không biết là tức giận hay túng quẫn nhiều hơn.

Hai chân đột nhiên bị một bàn tay cường tráng tách ra, cô vội vàng chui ra muốn xóa sạch tay anh.

“Anh làm gì?”

“Đừng nhúc nhích.” Đường Kiện cầm một cái khăn mặt ấm, đang thay cô lau đi thứ dính dính mới rồi chính mình lưu lại.

“Không cần…… Anh không cần…… Em tự mình làm!”

Đường Kiện nhìn cô xấu hổ đến mặt đỏ bừng, ngay cả mắt cũng nhắm lại, giống như kiếm khách mù đâm loạn trong ngực anh. (aoi: chém = =)

Hơi thở vừa bình ổn, lại sáng quắc lên.

Sự thật chứng minh, khi đối phó với kẻ địch, trăm ngàn lần không được nhắm mắt lại, bằng không sẽ mất đi thời cơ. Chờ Duy Duy phát hiện tìnhhuống không đúng, khi đôi mắt ngập nước kinh hoàng mở ra, tên đàn ôngkia đã sớm lột sạch quần áo sót lại của cô, cùng với chính anh.

Vì thế, cô hé mắt ra, chỉ thấy thân thể trần trụi kiêu ngạo của anh.

“……” Cô giương môi, nhưng một chữ cũng không phun được.

Anh đẹp quá, hoàn toàn không phải loại gầy yếu tái nhợt cô nghĩ đến.Một trận ngoài ý muốn lúc trước kia, dấu vết gần như không nhìn thấy ởtrên người anh.

Anh là gầy, nhưng tuyệt đối không kém, làn da màu đồng trơn nhẵngiống như tơ lụa bao lấy đá cẩm thạch, cơ bắp trượt trượt khi chuyểnđộng, như nước chảy mây trôi, bình thuận mà tao nhã.

Hai mắt cô mê muội dừng trên khí lực hoàn mỹ của anh, bả vai rộnglớn, bắp tay khẽ dùng lực, đường cong vùng bụng rõ ràng, xuống chútnữa…… Cô đỏ mặt nhảy qua cái bộ phận “Sinh mãnh” kia, dừng trên bắp đùi cường tráng có lực của anh, cùng bắp chân gầy khỏe bền chắc.

Ông trời, đây đâu phải là người đàn ông tướng mạo xấu xí trước kia?

Cô chỉ lo nhìn thân thể anh, không có chú ý tới anh đang nhìn cô —sau đối với điểm này, Duy Duy rất hối hận, đồng thời tuyên thệ sẽ khôngdẫm vào vết xe đổ.

Cô không biết, cô ngây ngốc ngơ ngác như vậy, bộ dáng nhìn thân thể hắn chảy nước miếng có bao nhiêu đáng yêu.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, tên đàn ông kia đã lấn tới đi lên.

“A……” Kinh hô của cô đã bị lưỡi anh nhập hết vào miệng.

Hơi thở anh ồ ồ phun trên mặt cô, cùng cô giao hòa, trận đỏ ửng vừa mới được lau chùi lại đã di chuyển lên trên.

Cô đã gặp qua rất nhiều vẻ mặt bất đồng của Đường Kiện – với ngườikhông thương thì lạnh lùng, với người không quen thì lạnh nhạt, với mẹthì tùy hứng, với đồng nghiệp của cô thì cố ý mê người, với cô thì trămdựa trăm theo.

Mà, ở trên giường, Đường Kiện lại lỗ mãng như một con mãnh thú.

Bọn họ nuốt nước bọt của nhau, lưỡi anh bá đạo câu dẫn cô, dắt cô vào trong miệng anh, tay làm càn châm ngòi trên người cô.

Anh tựa hồ biết hết mọi điểm mẫn cảm của cô, mỗi lần xoa lấy vuốt ve đều làm cô cả người run rẩy, mềm yếu đến tột đỉnh.

“Đường Kiện…… Chờ một chút…… Ưm……” Cô đáng thương mảnh mai cầu xin.

Máu trong huyết quản cô tuôn trào, cơ hồ làm cho cô nghĩ mình sắpngất đi, ham muốn mãnh liệt như thế làm cô sợ hãi, đây là cảm giác côchưa từng thể nghiệm qua. Cô thậm chí có điểm hoảng sợ.

Cùng Đường Kiện làm tình, giống như bị một chiếc xe ủi đất chạy qua, không có bất kì bước lùi hay không gian giữ mình nào.

Anh muốn cô, muốn có hoàn toàn, muốn tới một ti một chút cũng phải bị anh đoạt lấy mới thôi.

Đường Kiện lúc này gần như là khát máu, giống như cái ngày cùng TrầnDục Cần giằng co; Cái khác chính là, người hôm nay bị nuốt, là chính cô.

Anh tách chân cô ra, vội vã vòng qua thắt lưng mình, xoa nắn mảnh đất nữ tính ấm áp của cô, cho đến khi đủ để tiếp nhận anh, liền toàn tâmtoàn ý đẩy mạnh về phía trước.

Duy Duy nín một hơi, hai mắt nhắm chặt, toàn thân hơi run rẩy cố gắng thích ứng sự xâm nhập của anh.

“Ngoan, em có thể…… nhé?” Anh ở bên tai cô thở gấp.

Sau đó là ép buộc long trời lở đất.

Thắt lưng Duy Duy cơ hồ bị anh làm gãy, một trận lại một trận sóngtriều tình dục làm cô hoàn toàn không trở về được mặt đất. Mỗi khi nghĩcó thể nghỉ ngơi một chút, lại liền bị anh dính đến.

Cuối cùng cô vừa tức vừa ủy khuất muốn bò đi, lại bị bàn tay tà áccủa anh một phen kéo về, đặt dưới thân, sau đó lại là một câu “Ngoan, lại một chút nữa là được rồi……”

“Cái gì một chút? Rất nhiều rồi.” Cô anh anh nức nở kháng nghị.

Đường Kiện đương nhiên biết toàn thân cô kì thật đã mềm nhũn rồi, dọa đến cô chẳng qua là tình dục mãnh liệt — cùng mãnh liệt của anh.

Dục vọng bao lâu, một khi bùng nổ, cơ hồ không thu lại được.

Anh đã muốn cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không nhịn được ép buộc cô nhiều lần.

Duy Duy của anh quá thơm quá mềm mại thật đáng yêu, chỉ cần cô nhúcnhích nhẹ trên anh, anh liền chịu không nổi. Trước kia như thế, về saucũng như thế, vĩnh viễn đều như thế.

“Không cần……”

Màn đêm buông xuống, bên trong phòng bịt kín mùi tình dục, cô gái mềm nhuyễn vô lực gần như cả khí lực đẩy anh cũng không có.

“Ngoan, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi.” Người đàn ông bên tai cô nhẹ dỗ, cơ thể dài rộng sau lưng cô vẫn mạnh mẽ chuyển động.

“Không cần, không cần……” Cô xoay người đẩy đánh anh.

Cô càng cầu xin như vậy, càng chọc lòng người thêm ngứa mà không thểgãi. Cuối cùng đương nhiên là bị mãnh thú kia trực tiếp phá hủy, ăn đếncả xương cũng không còn.

Màn hình máy tính phản chiếu ánh sáng, chiếu lên sắc mặt khẽ biến của người ngồi trước, vẻ mặt u ám mà xa lạ.

Trong phòng tiếng máy điều hòa chạy vù vù, từ một khe hở ngoài cửa sổ bay vào; rèm cửa sổ rủ xuống che đi phần lớn ánh sáng, làm cho cô gáiđang mê man trên giường có thể lẳng lặng yêu giấc.

Năm nay lại là một năm ấm áp, đến 10 tháng, nhiệt độ không khí ĐàiBắc vẫn cao như cũ. Nguyên nhân mở điều hòa còn mở cả cửa sổ, là do côgái nào đó nửa đêm rời giường đi toilet, phát hiện cả gian phòng mùi vịái muội làm người khác đỏ mặt, vì thế cứng rắn đánh thức người đàn ôngbên cạnh đi mở cửa sổ.

Cửa sổ mở, khí cũng tan, chẳng qua hậu quả đánh thức hắn chính là mùi vị lại nồng đậm.

Lúc này cô gái “tự thực ác quả”[1] mềm mại vô lực, cho dù đang trong cơn say ngủ, khóe mắt chân mày ngọt ngào cũng mang một ít nghiến răng nghiến lợi.

[1] cái này theo bạn hiểu là tự làm tự chịu chăng? Có cao nhân nào chỉ giúp với = =

Đường Kiện nghiêng đầu nhìn, dịu dàng nở nụ cười, thật muốn đi qua một phen cho đỡ thèm. (aoi: dã man thế từ trưa tới tận hôm sau r =\_\_=)

Tít tít! Tiếng tin nhắn vang lên.

Tất cả ý nghĩ tươi đẹp màu hồng bay đi, lực chú ý của anh nhanh chóng quay lại trên màn hình.

Rốt cục! Người khó tìm thế nào, vẫn bị anh đào ra.

Đôi mắt dài thâm thúy lộ ra vẻ sắc bén, khóe miệng gợi lên nụ cười như đao.

‘…… Anh là ai?’

Con trỏ chuột di động nhanh hai cái, một hàng chữ rốt cục hiện ra.

Đường Kiện chuyển động ngón tay như bay.

‘Một người bạn.’

‘Tôi không có bạn.’

‘Cậu sẽ có.’

Con trỏ chuột lại chớp nháy vài cái. ‘Anh rất được. Trên thế giới này người có thể tìm đến tung tích của tôi không nhiều lắm.’

‘Tôi có năng lực hơn những gì cậu nghĩ.’ Đường Kiện mặt không chút thay đổi phản hồi.

‘A?’

Vì thế Đường Kiện nâng ngón tay đánh ra một tràng dài kí tự.

a8s3-sosbsqm-bosdfas-ueaodm42-mq5j2x

Đây là một dãy số xen lẫn tiếng anh hỗn loạn, bất luận kẻ nào xemcũng không hiểu ý nghĩa, thậm chí sẽ nghĩ đây chỉ là hệ thống loạn mã.

Nhận ra được chuỗi tổ hợp này, trên thế giới chỉ có vài người. Bởi vì đây là mật mã đăng nhập một hệ thống cực kì thần bí, đứng đầu hệ thốngmã hóa. Không có chuỗi mật mã này, bất kì kẻ nào cũng không có khả năngđăng nhập.

Con trỏ chuột lần này dừng lại một hồi, liên tục chớp lóe.

Ngay khi Đường Kiện chuẩn bị đánh tiếp gì đó, kích thích đối phương trả lời, con trỏ lại có động tác.

Lần này là rất cố ý, sau khi dừng lại ở chuỗi số tiếng anh “x” kia, toàn bộ các thứ trước đó đều bị xóa bỏ.

Đường Kiện cười khẽ đứng lên.

‘Anh đến tột cùng là ai?’ Đối phương đã có phản hồi, lần này có chút khẩn cấp.

‘“Đồng sự” của cậu.’

‘Không có khả năng, tất cả “Đồng sự” tôi đều đã tiếp xúc qua.’

‘Phải không?’ Đường Kiện đùa cợt hắn.

‘…… Chỉ trừ có một người.’ Đối phương thừa nhận. ‘Mà tôi thậm chí không thể xác định người này có tồn tại.’

‘Tôi biết, cho nên tôi mới chủ động tìm cậu.’

‘…… Anh là Neo?’

‘Phải.’

Neo [neo] là tên nhân vật chính của bộ phim điện ảnh “Nhiệm vụ Hacker”, cũng là một hacker nổi danh. Khi Đường Kiện bắt đầu lấy tên mạng, thìcũng không có ý nghĩ gì, chỉ thoáng nhìn DVD trên giá sách liền thuậntay đánh từ Neo lên, vì thế Neo từ đó về sau trở thành danh hiệu củaanh.

‘Neo chỉ là một truyền thuyết.’ Bên kia đáp lại.

‘Cám ơn, mặt khác tôi cũng biết anh ta là nhân vật chính của một bộ phim.’

‘Ha ha ha, anh rất có khiếu hài hước.’

‘Cũng vậy.’

Cả hai bên, tay đánh chữ đều ngừng lại.

Rốt cục, bên kia lại có phản ứng.

‘Anh tìm tôi làm gì?’

Anh biết đối phương nhất định có một đống vấn đề muốn hỏi, chẳng qua tên nhóc này bảo trì bình thản, không tệ.

‘Xác nhận tiến độ công tác của cậu.’

Con trỏ chuột lại ngừng trong chốc lát.

‘Anh biết chúng ta không nên biết tình hình công tác lẫn nhau.’

‘Tôi biết chúng ta thậm chí không nên có cuộc đối thoại này.’ Đường Kiện lạnh lùng đánh chữ.

‘…… Được rồi! Vậy anh làm được tới đâu rồi?’

‘Tôi đã hoàn thành phần của mình.’

‘Không, có, khả năng! Án tử này mới tiếp nhận ba tháng,không ai có thể trong ba tháng hoàn thành chuyện này, công trình quá lớn cũng rất phiền phức.’ Phản hồi lần này tương đối nhanh mà trực tiếp.

‘Cậu chỉ cần biết tôi vượt xa những gì cậu tưởng tượng trong khoảng thời gian đó cũng có thể hoàn thành là được.’

‘Được rồi! Vậy anh trăm phương ngàn kế tìm tôi là muốn gì?’

‘Muốn giúp cậu.’

‘Giúp tôi?’

‘Đúng vậy, cậu sẽ gặp phải trở ngại, bốn tháng tới cậu sẽ bị trở ngại này gây khó khăn, hoàn toàn không có tiến độ; Cho dù cậumiễn cưỡng đẩy mạnh, cái phiên bản đó cũng không chính xác, cậu lại phải tốn hai tháng trừ sâu, tôi chính là đến giúp cậu vượt qua cửa ải khókhăn này.’

‘Anh là nói anh còn có thể dự đoán chuyện sẽ xảy ra sắp tới?’ Đối phương rõ ràng đùa cợt.

‘Phải.’

Anh trả lời dứt khoát như thế, bên kia ngược lại trầm xuống.

Sau vài phút, con trỏ chuột lướt qua, hiện ra một đoạn: ‘Giả sử tôi tin tưởng anh, sao anh lại giúp tôi?’

‘Bởi vì phần đó của cậu đối với tôi là quan trọng nhất, mà tôi phải bảo đảm cậu có thể hoàn thành đúng thời điểm.’

‘Thời điểm nào?’

‘Ngày tám tháng mười hai.’

‘Sao lại là ngày tám tháng mười hai?’

‘Tôi có lý do của tôi.’

‘Ông anh, thẳng thắn thành khẩn mới song thắng cục diện.’ Con trỏ chuột ném ra một câu.

Đường Kiện mỉm cười, ngón tay di động như bay. ‘West, cậu chưa từng tò mò qua chúng ta làm chuyện gì sao?’

Đối phương đánh chữ “Nhún vai”. ‘Tôi không quan tâm, chỉ cần bọn họ đúng hẹn trả tiền, ai quản bọn họ bắt làm những cái quỷ gì.’

‘Nhưng cậu quả thật quan tâm, nếu không cậu sẽ không độtnhiên cảm thấy hứng thú với những người khác, mặt khác sau đó còn nhấtnhất tìm ra những người cùng nhận án tử này. Cậu sẽ không gạt cấp trênliên lạc với bọn họ, sẽ không hỏi thăm một phần nội dung kia của bọn họ, sẽ không tìm đến tôi, sẽ không muốn liều mạng đem tất cả kế hoạch thuthập lại.’ Không có thời gian cùng hắn đùa, Đường Kiện trực tiếp đem con bài chưa lật phơi bày.

‘Ông anh, anh làm cho tôi phát bực, anh biết không?’

‘Yên tâm, tôi đối với cậu không có ác ý. Như tôi đã nói, tôi đến giúp cậu.’ Đường Kiện đáp lại.

Trên màn hình, từng chữ từng chữ hiện lên. ‘Nói cho tôi biết làm sao anh biết những chuyện đó?’

‘Cậu truy tìm Bailey, cậu biết hắn viết phần khởi độngtrình tự kia, nhưng cậu lại không biết nó dùng để khởi động thiết bị gì; Cậu truy tìm Khang Nam, cậu biết hắn viết phần kia có liên quan đếnsóng điện từ, có thể sinh ra năng lượng cực lớn; Cậu truy tìm Bender,cậu biết phần kia của hắn có liên quan đến thuyết tuyến hình bước sóng;Mà chính cậu, bằng hữu thân ái của tôi, là một hình thức năng lượng phản đạo (truyền ngược trở lại).’

Anh đánh xong, tay buông xuống, lẳng lặng chờ đối phương phản hồi.

Lần tạm dừng này còn lâu hơn so với lần trước, bởi vì anh biết West quá mức khiếp sợ.

Rốt cục, con trỏ từ trên màn hình trượt qua.

‘Anh có biết, bị người ta viết ra mấy hàng chữ ngắn ngủi chuyện tôi phải vất vả mới điều tra được, có bao nhiêu suy sụp không?’

Đường Kiện cong khóe miệng một chút.

‘Phải.’

‘Vậy còn anh? Bộ phận anh phụ trách là gì?’

Đường Kiện khiêu lông mày. ‘Tôi là cơ thể mẹ [matrix].’

‘Anh là chủ trình tự?’ Đối phương hiểu được ý tứ của anh.

‘Đúng vậy.’

‘Nhưng là không có khả năng á! Vậy chứng tỏ ngay từ đầubọn họ đã nói cho anh biết toàn bộ kế hoạch, anh mới có thể viết chủtrình tự. Nhưng là, cả vụ này lại làm thần bí như vậy, mọi người khôngnhìn thấy vua, không phải là vì đề phòng chúng tôi bất cứ người nào cũng nhìn ra được toàn cảnh?’ (aoi: chỗ này lủng củng mọi người thông cảm)

‘Tôi nghĩ thân phận của tôi có vẻ đặc thù một chút.’

‘Nhưng là, phần của chúng tôi trước đó chưa viết xong, chủ trình tự của anh cũng không có khả năng hoàn thành.’ Đối phương vạch.

‘Phải. Cho nên bốn tháng sau, cũng chính là lúc bốn người các cậu lần lượt giao văn kiện, sẽ có người cùng tôi liên lạc, tôi đemđến nước Mỹ, đem thành quả của nhóm bốn người các cậu cộng thêm của tôi, toàn bộ chỉnh sửa, đến lúc đó liền đại công cáo thành (việc lớn hoàn thành).’

‘Mà anh biết bốn tháng sau sẽ xảy ra chuyện gì?’ Con trỏ phun ra một chuỗi kí tự giễu cợt.

‘Phải.’

Anh trả lời rõ ràng như vậy, đối phương ngược lại dừng lại.

Một lát sau, rốt cục có phản hồi truyền đến.

‘Nếu như tất cả sẽ trong bốn tháng sau xảy ra, anh cần gì phải vội vã giải quyết vào ngày tám tháng mười hai?’

Đường Kiện lo nghĩ, đánh chữ qua.

‘Bởi vì ngày tám tháng mười hai là thời cơ tốt nhất, cũng là ngày duy nhất có khả năng thành công.’

‘Tôi không hiểu.’

‘Cậu không cần phải hiểu.’

‘Được rồi, tôi chỉ hỏi anh…… Chúng ta sẽ có nguy hiểm sao?’

‘Sẽ không.’

‘Vì sao?’

‘Bởi vì tôi sẽ ngăn nó xảy ra.’ Đường Kiện đáp lại.

Lại là một đoạn tạm dừng.

‘Tôi sẽ tin tưởng anh.’

‘Cám ơn.’

‘Anh cần tôi làm cái gì?’

‘Tôi cần phần trình tự kia của cậu nhất.’

‘Vì sao?’

‘Bởi vì phần kia của cậu quan trọng nhất, thậm chí so với phần của tôi còn quan trọng hơn. Trước khi bọn họ phát hiện, tôi phảiđem phần của cậu thu xếp, làm một ít điều chỉnh.’

‘Vì sao?’ Đối phương lại hỏi.

Đường Kiện dựa lưng vào tường, tay xoa nhẹ mi tâm.

Cuối cùng, anh quyết định trả lời: ‘Bởi vì tôi phải trở về.’

Con trỏ chuột chớp lóe hồi lâu.

‘Trở về?’ Ngay cả mấy chữ hiện ra cũng có vẻ rất cẩn thận. ‘Anh có biết anh đang nói gì không?’

Vì thế Đường Kiện tiện tay đánh cái công thức cho hắn. Đây là một cái công thức ngay cả trên Internet đều có thể dễ dàng tìm được, quan trọng không phải nội dung công thức, mà là ý nghĩa công thức này đại biểucho.

@“1／sqr[1-u2／c2] i“l／@

Con trỏ chuột trong nháy mắt tựa như yên lặng.

Đường Kiện gần như có thể nhìn thấy người bên kia đang liều chết bật hơi.

Cuối cùng, con trỏ chuột vội vàng đánh ra một hàng chữ: ‘Anh ở nơi nào?’

Đường Kiện mỉm cười, tiện tay đánh ra đáp án, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

‘Trọng điểm không phải ở đâu, mà là khi nào.’

Sau lưng cót két một tiếng vang nhỏ, Đường Kiện lập tức quay đầu lại.

Duy Duy đứng phía sau, trên người chỉ mặc áo sơmi của anh, hai gò má lộ ra vẫn ấm hồng như cũ sau một đêm hoan ái.

Mắt của cô dừng lại ở hàng chữ cuối cùng trên máy tính — câu anh vừa đánh ra kia — cuối cùng, dừng lại trên mặt anh.

“Câu nói kia, có ý gì?” Duy Duy bình tĩnh hỏi.

## 7. Chương 7

Rèm cửa vẫn như cũ không vén lên u tối, vẫn như cũ kín đáo che giấusự tĩnh lặng, bên trong im lặng đến mức ngay cả tiếng quạt gió laptoprất nhỏ cũng có thể mơ hồ nghe thấy.

Duy Duy ngồi trên sô pha, hai chân co lại bên người, khuôn mặt diễmlên mang theo chút bối rối. Đường Kiện ở trên sàn ngồi trước cô, đem bàn tay trắng như phấn của cô xoa trong lòng tay mình, dáng người to lớngần bằng chiếc ghế nhìn thẳng cô.

Tiếng nói khàn khàn trầm thấp mới phun ra được một câu, liền dừnglại, đôi mắt thâm thúy u ám của anh dừng lại trên đôi tay trắng mịn mềmmại kia.

“Đường Kiện……” Những ngón tay trắng mềm kia dời ra khỏi lòng bàn tay anh, xoa hai gò má anh. Duy Duy nhìn vào mắt anh thật sâu. “Không sao đâu, anh có thể nói cho em biết. Chuyện gì, đều có thể nói cho em biết.”

Đường Kiện quỳ lên, trán để lên trán cô, phun ra một hơi thật sâu.

Ông trời, anh yêu cô như thế, yêu đến liều lĩnh, một lần một lần cũng muốn mang cô trở về……

“Được, anh sẽ nói cho em, em hãy yên lặng nghe anh nói, chờ anh nói xong, em liền hiểu được.”

“Được.” Cô tin tưởng gật đầu.

“Tất cả xảy ra trong năm anh hai mươi tuổi kia.” Đường Kiện nhìn cô. “Anh sẽ cố hết sức bỏ qua một số chi tiết có tính kĩ thuật quá mức. Tóm lại, mười năm trước, lãnh đạo nước Mĩ đã phát hiện một địa động vô cùng kínđáo ở một chỗ trong vườn quốc gia Yellowstone [1], có chút thần bí giống như hố giun [2].”

“Hố giun?” Cô nhíu đôi mi thanh tú lại.

[1] Yellowstone (Hoàng Thạch Công): là một vườn quốc gia Hoa Kỳ nằm ở các bang phía tây Wyoming, Montana và Idaho của Hoa Kỳ được thành lậpngày 01 tháng 3 năm 1872. Yellowstone là vườn quốc gia đầu tiên và xưanhất thế giới, phần lớn ở góc phía đông của Wyoming. Yellowstone nổitiếng với các loài động vật hoang dã và các điểm địa nhiệt, đặc biệt làmạch nước phun Old Faithful. Ở đây có một số kiểu hệ sinh thái, như kiểu rừng cận núi cao là chủ yếu.

[2] Hố giun (Wormhole): Trong vật lý, một lỗ sâu hay lỗ giun là mộtkhông-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nênđường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùngkhông-thời gian này đến vùng kia và, đôi khi, vật chất đi từ vùng nàysang vùng kia bằng cách chui qua hố này.

Tên gọi “lỗ sâu” được tạo ra khi tưởng tượng rằng vũ trụ là một bềmặt cầu. Muốn đi từ một điểm đến điểm đối diện trên mặt cầu cần quãngđường là nửa chu vi đường tròn lớn của mặt cầu. Tuy nhiên, nếu có mộtcon sâu đục lỗ xuyên vào trong lòng hình cầu, nối thẳng hai điểm, quãngđường đi chỉ còn là đường kính mặt cầu.

Trong không thời gian, một hố giun có thể giúp đi qua các khoảng cách rất lớn, thậm chí đi tới một “vũ trụ khác”. Có thể sự tồn tại của hốgiun trải dọc chiều thời gian, đi qua quá khứ, vì thế có thể đi ngượcthời gian bằng cách đi qua nó.

Một ví dụ về cơ chế sinh ra lỗ sâu đã được tưởng tượng cho bên tronglòng các lỗ đen tích điện và quay (có mô men động lượng). Tuy nhiên,chưa có bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của các lỗ sâu, các lỗ sâuhầu như không tồn tại. Ngay cả khi một lỗ sâu có thể được hình thành,như theo cơ chế ở trên, nó sẽ không ổn định; chỉ một tác động nhỏ, baogồm việc vật chất chui qua nó, cũng làm nó sụp đổ. Thậm chí nếu các lỗsâu tồn tại và ổn định, việc con người có thể đi qua chúng cũng rất khókhăn, do bức xạ điện từ đổ vào trong lỗ sâu (từ các ngôi sao, màn visóng vũ trụ, …) sẽ dịch chuyển sang tần số cực cao với năng lượng tậptrung lớn, phá hủy sự sống.

Đường Kiện lấy ra một tờ giấy trắng, ở trên tờ giấy vẽ hai điểm đen tách biệt, lại dùng một đường thẳng nối liền hai điểm. “Chỗ này là điểm A, đây là điểm B, chúng ta muốn từ điểm A đến điểm B, phương pháp đơn giản nhất là?”

“Chính là đường thẳng này.” Cô chỉ chỉ đường thẳng nối hai điểm kia.

“Không đúng.” Đường Kiện uốn cong tờ giấy lại, đem hai điểm A, B tiếp xúc tại một chỗ, sau đó lấy bút xuyên thủng qua hai điểm này. “Nếu chúng ta làm như vậy, em thậm chí không cần đi qua đường thẳng kia,trực tiếp có thể đem hai điểm A,B gắn liền một chỗ, vì thế chỉ trongnháy mắt em có thể từ điểm A tới điểm B.”

Duy Duy như có điều suy nghĩ gật đầu. “Mà đường tắt nối hai điểm A, B này, chính là hố giun?”

“Đúng. Giả sử em từ điểm A đến B cần hai ngày, nhưng xuyênqua hố giun là em có thể nháy mắt đến chỗ mà cần mất hai ngày ấy, đây là mô hình du hành thời không cơ bản.”

“Nhưng mà, ‘Hố giun’ chỉ là một lý thuyết mà thôi, không có bất kì kẻ nào có thể chứng mình hố giun thực sự tồn tại.” Cô có chút nghi hoặc.

“Quả thật như thế. Chẳng qua hố giun đã sớm tồn tại giữachúng ta, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Trên Trái Đất thậm chíkhông phải chỉ có một hố giun. Ngẫm lại chúng ta thường xuyên đọc đượctrên báo, về sự biến mất đột ngột của máy bay hay ca-nô –”

“Vùng châu thổ Bernuda?” Hai mắt cô sáng lên.

Đường Kiện cúi người hôn nhẹ một chút lên mi mắt cô.

“Phải, vùng châu thổ Bernuda kỳ thật chính là nơi có một cáihố giun, chỉ là trăm nghìn năm qua, chưa từng có ai xác định chuẩn xácđược ‘Điểm’ đó đến tột cùng ở chỗ nào. Thẳng đến khi năm anhhai mươi tuổi ấy, một nhóm các nhà địa chất học của Mỹ, trong lúc vôtình phát hiện ra được cái địa điểm thần bí đó ở vườn quốc giaYellowstone.”

Duy Duy gật đầu, chậm rãi tiêu hóa mỗi câu của anh.

Đường Kiện tiếp tục nói: “Người Mỹ ngay từ đầu chỉ biết đó là nơi ‘Rất quái lạ’, thứ này có lúc sẽ biến mất không giải thích được, rồi lại không giảithích được xuất hiện. Chính phủ Mỹ vẫn coi địa điểm đó là cơ mật mức độcao, thậm chí ngay cả người có thể đường hoàng vào khu vực đó không vượt quá mười người, toàn bộ dụng cụ cần thí nghiệm được đưa cho từng nhómkhông có liên quan đến nhau chế tạo hoàn thành, rồi lại được đưa chonhóm người khác lắp ráp, sau đó từng phần từng phần một đưa vào điểmthần bí đó, thế nên trong toàn bộ quá trình không có bất kì kẻ nào hiểuđược thiết bị mình quản lý là cái gì. Bọn họ chính là đề phòng cao nhưvậy, đem bí mật giấu diếm đi.”

“Uh.” Cô chậm rãi gật đầu.

“Trải qua bảy năm nghiên cứu, năm anh hai mươi bảy tuổi, bọn họ rốt cục tìm ra mấu chốt của hố giun thần bí.” Đường Kiện nắm tay cô, nhìn vào đáy mắt cô. “Hố giun tuy gọi là hố giun, nhưng nó không thật sự lớn lên giống cái hố.Tại chỗ đó bọn họ phát hiện một loại vật chất đặc thù, loại vật chất này không thuộc về Trái Đất — Ai biết được? Có thể là từ thưở xa xưa hìnhthành Trái Đất, thiên thạch sao băng đụng vào Trái Đất lưu lại thànhphần linh tinh. Tóm lại, bọn họ phát hiện, chỉ cần phóng ra năng lượngthật lớn với vật chất thần bí này, khống chế được bước sóng, bọn họ cóthể thành công dẫn tới hình thành hố giun.” (aoi: đáng lẽ mik nên xem Discovery nhiều hơn @\_\_\_@)

“Chờ một chút, anh là nói…… Người Mỹ đã muốn nắm giữ được phương pháp xuyên qua thời không?”

“Cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì vật chất này vô cùngkhông ổn định, trong mỗi một lần phóng ra năng lượng đều cần chờ thờigian rất dài, đợi vật chất này ổn định xuống, lại phóng ra lần thứ hai,cũng bởi vậy số lần thí nghiệm bọn họ có thể làm là có hạn.” Đường Kiện nắm tay cô thưởng thức. “Cuối cùng bọn họ thử thiết kế ra một bộ dụng cụ, có thể sinh ra khả khốngchế tần suất, lấy bước sóng khác làm chấn động vật chất thần bí kia, thử tìm ra kết quả phù hợp bọn họ cần thí nghiệm. Mà bộ thiết bị này khôngchỉ có phần cứng phải vô cùng hoàn mỹ, còn cần phải duy trì được phầnmềm.”

Duy Duy dựa lưng lại vào ghế, kinh ngạc nhìn anh, mơ hồ có chút hiểu rõ.

Đường Kiện phiền chán gãi gãi mái tóc ngắn, cũng ngồi lên sô pha, đem cô ôm vào trong lòng.

“Duy Duy, anh là hacker lợi hại nhất trên thế giới, đồng thời cũng là ông chủ thành công của một công ty phần mềm máy tính. Lúc họcđại học năm hai mươi mốt tuổi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, năm haimươi ba tuổi anh kiếm vào một trăm ngàn đầu tiên, năm hai mươi tư tuổianh viết một bộ phần cứng máy tính cùng điện thoại di động trí năng sửdụng thao tác hệ thống, cùng năm đó bắt đầu cùng công ty ổ cứng phối hợp sản xuất; Một năm hai mươi bảy tuổi kia, anh được xếp hạng thứ ba trong “Phú hào dưới bốn mươi tuổi” trên toàn cầu, giá trị con người bảy mươi triệu USD –” (aoi: ối mẹ ơi @\_\_@)

“Chờ một chút chờ một chút……” Duy Duy nghe thế đầu óc choáng váng.

Thế này quá mức rồi! “Đường Kiện” mà cô biết cũng không phải là người như vậy! Đường Kiện mà cô biết là một người đàn ông cao gầy tái nhợt,đã ba mươi tuổi mà ngay cả một phần công việc cũng không giữ được.

“Duy Duy, trước tiên đừng hỏi gì được không? Chỉ cần nghe thôi.” Đường Kiện đôi mắt tối đen gắt gao nhìn cô. “Làm ơn.”

Một câu trầm thấp “Làm ơn” kia, làm ọi nghi vấn của cô nuốt vào bụng. Cuối cùng, cô dịu ngoan gật đầu.

Đường Kiện nhìn bộ dáng cô mềm mại như con cừu nhỏ, trong lòng cực yêu, hung hăng hôn cô một chút.

Cô cảm giác dưới mông có cái gì đó cứng rắn đội lên, vội vàng liềuchết đẩy anh, không cho anh lỗ mãng. Trải qua cả ngày hôm qua ép buộc,thân thể cô đến giờ vẫn còn mỏi nhừ.

Đường Kiện thở dài, cái trán để trên vai cô cưỡng bách bản thân yên tĩnh xuống.

“Tóm lại, năm anh hai mươi bảy tuổi năm đó, có một người thần bí tự xưng là John Smith, xuyên qua trạm kiểm soát nặng nề tìm đượcanh, hy vọng anh giúp hắn viết một trình tự, giá thù lao là tổng kinhdoanh trong một năm của công ty anh.”

Giả sử giá trị con người như anh nói kia, vậy tất nhiên đó là con số vô cùng lớn.

“Anh đáp ứng rồi?” Cô tò mò hỏi.

“Anh đương nhiên từ chối. Duy Duy, nếu có một thằng ngốc tựnhiên xuất hiện, nói một đống chuyện kì lạ cổ quái, sau đó muốn em giúphắn viết trình tự, nói hắn sẽ cho em một số tiền lớn, em sẽ tin sao?”

“Em đại khái sẽ nghĩ hắn là kẻ điên……” Cô nhỏ giọng thừa nhận.

“Anh cũng vậy.” Đường Kiện khẽ hôn thái dương cô một chút. “Đương nhiên lúc đó hắn cũng không nói rõ ràng như vậy, chỉ nói mơ hồ, đó làmột cái trang bị khởi động năng lượng chủ trình tự, anh cảm thấy ngườinày có việc cầu người mà không rõ ràng như vậy, dứt khoát cự tuyệt.”

Duy Duy tìm góc độ thoải mái, vững chắc ngồi trong lòng anh.

Đợi một hồi lâu, trên đầu đột nhiên không có tiếng gì. Cô không khỏi ngẩng đầu, một cái liếc mắt này, làm cả người chấn động.

Đường Kiện đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của anh cực kì đau đớn,thậm chí là tuyệt vọng, ngoài tuyệt vọng còn có thắm thiết không muốnrời xa, làm cho người ta xúc động.

Anh đột nhiên ôm chặt cô, mạnh mẽ dùng sức gần như làm cô không cách nào hô hấp.

“Sau đó……” Mặt anh vùi vào tóc cô, tiếng nói khàn khàn. “Sau đó, năm anh hai mươi tám tuổi xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, chuyệnngoài ý muốn đó…… Đối với anh có lực sát thương rất lớn. Có một đoạnthời gian rất dài, cả người anh giống như cái xác không hồn, gần như từlúc đó không gượng dậy nổi……”

“Hai mươi tám tuổi, chính là năm nay?” Cô nhẹ giọng nói.

“Thời gian là một loại khái niệm tương đối, Duy Duy.” Anh khàn khàn nói.

Có ý gì? Cô không hiểu. Năm nay chính là năm anh hai mươi tám tuổi,không phải sao? Mà chuyện ngoài ý muốn khá lớn của anh, cũng chính làtrận tai nạn xe cộ kia (aoi: xem lại chương 1 nếu không nhớ), nhưng cô thấy anh hiện tại rất tốt nha.

Trên dung nhan thanh lệ của cô tràn ngập nghi hoặc. Đường Kiện chỉdán chặt khuôn mặt vào gò má của cô, hít vào, thở ra, bắt buộc bản thântỉnh táo lại.

“Cuối cùng, anh chủ động liên lạc với Smith. Lúc trước khihắn ta nói mơ hồ một chút, anh đã có chút ấn tượng. Vì thế, lần này anhbắt hắn ta phải nói cho anh biết toàn bộ mọi thứ, cuối cùng, anh đồng ýgiúp hắn viết phần mềm đó, kí tất cả hồ sơ bảo mật hắn cần anh kí, hơnnữa chỉnh sửa giúp hắn vô điều kiện ngoài ra còn tìm bốn cao thủ máytính khác viết bộ phận, không lấy một xu, chỉ có một điều kiện –” Đường Kiện chăm chú nhìn cô. “Sau khi thiết bị hoàn thành, để cho anh trở thành người thí nghiệm thứ đó.”

“Chờ một chút, anh nói, anh phải làm thí nghiệm xuyên qua thời gian?” Duy Duy lại mông muội. “Vì sao?”

Ngón tay Đường Kiện vô ý thức dao động trên cánh tay trắng nón của cô.

“Tám tháng sau, bốn người kia hoàn thành phần của mình; Tháng thứ chín, anh chỉnh sửa hoàn tất; Tháng thứ mười, hệ thống login. Quanửa năm thí nghiệm, năm anh ba mươi tuổi, toàn bộ hệ thống rốt cục thành công. Tuy xảy ra cái chết ngoài ý muốn của Smith, nhưng anh giống nhưđược hiểu ngầm là người kế nghiệm của hắn. Vì thế ngày hệ thống xác nhận ổn định, anh là người đầu tiên thí nghiệm cho bọn họ.”

Trong đầu Duy Duy một trận nổ hỗn loạn.

“Anh là nói…… Anh là nói……”

“Đúng, Duy Duy, anh đã trở về.” Đường Kiện hôn nhẹ mắt cô, môi cô, chóp mũi cô, trán cô, lông mày của cô, tinh tế hôn mỗi tấc khuôn mặt cô, cúi đầu nói –

“Duy Duy, anh trở về tìm em.”

Du hành thời không.

Trở về tìm cô.

Duy Duy không hiểu được nên tiêu hóa tin tức này như thế nào.

Những ngày kế tiếp, cô chính là yên lặng trầm tư. Đường Kiện cũng không quấy rầy cô, bởi anh hình như bề bộn nhiều việc.

Anh vẫn gõ gõ đánh đánh máy tính, liên lạc cùng với một người tên “West”. Duy Duy liếc mắt nhìn qua trình tự bọn họ viết, một hệ thống những consố nguyên thủy khổng lồ làm lòng cô kinh sợ, lùi về phòng bếp đi chưngđồ ăn.

Mỗi lần trong lòng có phiền muộn, cô liền thích nấu ăn linh tinh, bản thân ăn không hết, cuối cùng mang đến công ty chia ỗi người mộtphần.

Lần này không cần phiền toái như vậy, bởi vì trong nhà có thêm đànông, sức ăn cũng lớn, vì thế món cánh vịt kho cùng một nồi nước súp cũng bị anh ăn hết.

Vì thế, trong thời gian cô đi làm, anh chính là làm cái trình tự kia? Cô rốt cục biết đáp án.

Tuy rằng cô thật sự không biết bản thân nên tin tưởng cái gì.

Lời nói này của Đường Kiện quá mức kì quái, những người tâm lý bìnhthường sẽ cảm thấy anh có chứng vọng tưởng, nếu không thì anh chính làngười điên.

Duy Duy thật sự cảm thấy bản thân cũng điên rồi.

Bởi vì, cô thế nhưng tin tưởng anh.

Vì thế, cô bắt đầu cố ý vô tình hỏi anh một chút về chuyện “Tương lai”, dù sao anh là từ ba mươi tuổi trở về năm hai mươi tám tuổi, tuy chỉ hơn có hai năm, nhưng vẫn coi là tương lai, đúng không?

Chỉ là cô chậm chạp không dám hỏi, anh nói, anh trở về là vì cô.

Tại sao?

Tạiì sao là “Vì cô”?

Cô, đã xảy ra chuyện gì?

Cô hiểu được “Phương pháp” anh đến, lại chậm chạp không dám điều tra “Nguyên nhân” anh đến.

Cô có thể hỏi, cô biết Đường Kiện sẽ nói, nhưng mỗi lần nghĩ chuyệnnhư vậy, trong lòng cô bắt đầu sợ hãi, giống như có một bàn tay vô hìnhbóp chặt trái tim cô, rét lạnh mãnh liệt, làm cô không tự chủ được thấy e ngại.

Sau đó, tất cả thăm dò tự động lui về, cô không hề muốn biết đáp án vấn đề như vậy.

Đường Kiện hình như cảm giác được cô chưa chuẩn bị tốt, vì thế anhcũng không chủ động nói nhiều lắm, chỉ mỗi ngày đi theo sau cô.

Anh mỗi ngày đưa cô đi làm, lúc cô ở công ty, anh ở ngay quán cà phêgần đó viết trình tự, thuận tiện liên hệ với West. Giữ trưa cùng cô ăncơm, buối tối đón cô về nhà.

Có mấy lần hệ thống công ty bọn họ gặp phải chuyện, cô call anh tớicứu mạng, cứ như vậy ngay cả ông chủ cũng biết anh, sau lại có mấy lầnđang ở trong công ty bọn họ anh dứt khoát cùng cô đi làm, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen.

Vì để trả nợ, Đường Kiện bận rộn cũng tranh thủ thời gian, giúp côngty bọn cô nâng cấp hệ thống kho số liệu cùng firewall, không lấy một xu, ông chủ mừng rỡ cười hớ hớ, gọi thẳng vật cực kì giá trị.

“Kỳ thật anh có thể không cần mỗi ngày theo em thế, đợi ở nhà làm việc cũng được mà.” Có một lần cô nói với anh.

Đường Kiện chỉ cười cười, xoa loạn đầu tóc cô, sau đó quay đầu tiếp tục đánh gõ bàn phím.

Nói thật, lấy thân phận một người yêu mà nói, Đường Kiện gần nhưkhông thể soi mói. Anh ôn nhu, săn sóc, đối với đồng sự bạn bè của côcũng tốt lắm, ngay cả Tri Nhã cả ngày om sòm cũng tam không ngũ khi chạy đến ăn cơm chùa, Duy Duy biết anh thật ra rất không kiên nhẫn, nhưngcũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi.

Bất kì người hay vật nào liên quan đến cô, anh đều tràn ngập tínhnhẫn nại, hoàn toàn không lạnh lùng hờ hững như lúc anh đối với Văn TuệLinh.

Nếu nói có cái gì không tốt, vậy chỉ có ở trên giường.

Bắt đầu từ ngày đó, Đường Kiện mỗi ngày làm tình với cô.

Mà tên đàn ông này vừa lên giường, liền biến thành cầm thú.

Có một khoảng thời gian cô cảm thấy bản thân bị anh ép buộc đến chết. Tên đàn ông này thể lực quá tốt không phải người bình thường.

Anh rất thích vận động, mỗi ngày đều ra ngoài chạy bộ, lúc trời mưathì ở nhà nằm gập bụng hoặc tập chống đẩy. Có mấy lần anh kéo cô vàogiúp anh làm, đương nhiên cuối cùng lại biến thành phiên bản gập bụngchống đẩy sắc tình…… (aoi: bạn chém đoạn này)

Quan trọng là, anh bây giờ cùng cái bệnh nhân suy yếu tái nhợt hai tháng trước, quả thực không thể sánh nổi.

Ngũ quan của anh vốn góc cạnh có hình, hiện tại phơi nắng một thânmàu da khỏe mạnh, bụng thịt rắn chắc, hành động lưu loát, khoẻ mạnh taonhã, đi ở trên đường, tỉ lệ quay đầu lại nhìn “người của cô” ngày càng cao

Một thân thể trạng cường tráng như vậy, vừa lên giường toàn bộ đềuđược lấy phát huy hết. Buổi tối mỗi ngày anh đều biến đổi các loạiphương pháp mà lăn qua lăn lại với cô, các loại góc độ, các loại tư thế, thậm chí các loại địa điểm.

Trong nhà cô đã không còn chỗ nào là bọn họ chưa làm qua.

Nói ra thật mất mặt, cô mỗi buổi tối đều bị anh làm cho khóc lên, vừa khóc lại cầu anh mới bằng lòng tận hứng. Tên đàn ông này quả thực khủng bố…… (aoi: dạ…chuẩn ạ = =)

Sau đó đã đến ngày tám tháng mười một.

Kỳ thật mấy ngày hôm trước, Duy Duy đã cảm giác thấy tinh thần của anh bắt đầu căng thẳng, ánh mắt nhìn lịch bàn vô cùng bất an.

Đến trước đó một ngày, anh trực tiếp yêu cầu cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cùng anh đợi ở nhà.

“Vì sao?” Duy Duy tò mò hỏi.

“Tóm lại nghỉ ngơi một ngày là được.” Khuôn mặt anh tuấn của Đường Kiện sa sầm.

Dù sao thời gian nghỉ đông của cô vẫn chưa dùng hết, cho nên cô xin nghỉ.

Qua một buổi sáng không gió không mưa, nhưng thần sắc của anh vẫncăng cứng khó nhìn, hơn nữa cả ngày cũng rất chuyên chế, không cho côlấy cái này không cho động cái kia. Xem ra chỉ cần ngày hôm nay chưaqua, tính bạo quân của anh sẽ không đi.

Đến buổi chiều, công ty lại gọi điện thoại tới đây: “DuyDuy, máy tính của ông chủ lại ngừng làm việc, phiền cô đến xem một chútđược không? Chúng tôi đnag làm một phần báo cáo, rất quan trong, hiệngiờ không rời đi được.”

“Em muốn đi đâu?” Đường Kiện mới đi ra từ toilet phát hiện cô đã thay xong quần áo, đang ở trước cửa đi giày, sắc mặt xanh mét đi tới kéo cô.

“Máy tính ông chủ ngừng làm việc, em phải vào công ty xem.” Cô kiên nhẫn giải thích.

“Nhất định phải là em sao? Công ty MIS của em không phải có kí hợp đồng khác sao?”

“Đó là máy tính của ông chủ, anh ta không cho người ngoài chạm vào máy tính của mình đâu.”

Anh trầm ngâm một lát, nói: “Được rồi! Em ở trong nhà, đừng có đi đâu, chờ anh trở lại, anh giúp anh ta giải quyết.”

Duy Duy buồn cười. “Anh không phải là ‘Người ngoài’ sao?”

Có cô ở bên cạnh nhìn, để cho anh nâng cấp hệ thống công ty là mộtchuyện, anh là người ngoài đi động tới máy tính của ông chủ lại làchuyện khác.

Đường Kiện sắc mặt âm trầm, xem chừng sắp nổi giận. Những lúc như thế này, anh liền quay lại cái tính khí ác liệt, một Đường Kiện lạnh lùngkhó gần.

Duy Duy thở dài, hai tay vòng qua thắt lưng anh.

“Được rồi! Anh nói cho em biết, vì sao em không thể ra khỏi cửa?”

Đường Kiện âm u nhìn cô một lát, rốt cục nhẹ thở: “Hôm nay em sẽ có nguy hiểm.”

“Cái gì nguy hiểm?”

“Anh không biết được.”

“Lúc nào thì xảy ra?”

“Anh không biết.”

“Địa điểm có thể?”

“Dunno.” Anh trực tiếp quăng tiếng Anh.

“Vậy anh biết cái gì?”

“Anh chỉ biết cùng xe có liên quan.” Anh mặt không chút thay đổi nói.

“Vì sao?” Duy Duy ngửa đầu theo dõi anh.

“Bởi vì mỗi lần đều cùng xe có liên quan.” Anh nóng nảy nói.

Mỗi lần? Duy Duy giật mình một cái, cuối cùng thở dài.

“Đường Kiện, để em kể cho anh một câu chuyện xưa. Có một ngày, một thầy tướng số rất linh nói với một người: ‘Trên mặt anh có tử kiếp, ngày mai chính là tử kỳ của anh, sớm mà lo liệu một chút đi.’. Người kia vô cùng tin tưởng thầy tướng số, cho nên sợ hãi vô cùng, vìthế đã sớm chuẩn bị tất cả. Đến ngày đó, anh ta khóa mình ở nhà, khôngbước chân ra khỏi cửa, như vậy sẽ không bị xe đụng, bì đồ vật đập lên,hoặc xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Anh ta tắtbếp gas trong nhà, hơn nữa cả ngày không bật lửa, như vậy gas sẽ khôngtiết ra hoặc gây hỏa hoạn. Trước ngày đó anh ta thậm chí nấu một nồicháo lớn, cả ngày ăn cháo mềm như thế sẽ không sợ bị sặc.”

“Anh ta trốn ở nhà một ngày, vào ban đêm rốt cục qua mười hai giờ, bạn của anh ta chạy đến vội vàng ấn chuông cửa xem xét tình hìnhcủa anh ta, ấn nửa ngày không thấy có ai mở cửa, người bạn đó đã xinchìa khóa của chị anh ta mở cửa. Anh có biết khi bọn họ vừa mở cửa đãthấy cái gì không? Người kia đã chết.”

Cơ bắp Đường Kiện từng cái căng cứng.

Duy Duy ngửa đầu nhìn anh nói: “Hóa ra lúc anh ta muốn tắmrửa, không cẩn thận trượt chân trong phòng tắm, ngã vào bồn tắm bấttỉnh, sinh mệnh cứ như vậy chết đuối trong bồn tắm”

“Câm miệng!” Đường Kiện hung hăng lắc cô, cúi đầu nặng nề mà che lại.

Duy Duy mặc anh giày xéo môi lưỡi của mình. Thật lâu sau, cô than nhẹ một tiếng, ôm lấy khuôn mặt gầy của anh, trong đôi mắt âm u mang thầnsắc sợ hãi, làm lòng cô hung hăng nhói một cái.

“Đường Kiện, em chỉ muốn nói cho anh, nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện, vậy cho dù em không ra khỏi cửa, đều cũng sẽ xảy ra. Một khi đã như vậy, không bằng làm như thế nào cho ngày qua đi.”

Đường Kiện tiếp tục nhẹ mổ lên môi anh đào của cô, một hồi lâu không lên tiếng.

“Được rồi! Anh đi với em, em tốt nhất nên theo sát anh, một bước cũng không cho phép đi xa.”

“Hay là một người đi trước, một người đi sau đi, như vậy anhcó thể tới cứu em, bằng không nếu em gặp chuyện không phải sẽ liên lụyđến anh sao?” Cô cố ý nói đùa anh.

“Vậy chúng ta sẽ chết cùng một chỗ.” Anh thản nhiên nói.

Một câu đơn giản như vậy, ngược lại làm cho cô im lặng.

Duy Duy thở dài, nhón chân lên hôn môi anh.

Người này a! Câu đầu tiên cũng có thể làm cho lòng người mềm nhũn.

Đường Kiện nghĩ muốn hôn lại cô, thừa dịp đốt lửa chưa mất khống chế, cô vội vàng rời khỏi ôm ấp của anh, hai má mềm mềm phớt hồng.

“Được rồi, em đi trước ấn thang máy chờ anh, anh đi thay quần áo đi.”

“Ừ.” Khuôn mặt Đường Kiện vẫn tối tăm như cũ đi về phía tủ quần áo của cô.

Duy Duy đi ra ấn thang máy, nhìn đèn số chậm rãi đi lên. Cách váchmột nhà đứa bé Tiểu Chí học tiểu học vừa lúc tan học về nhà, cười hì hìlên tiếng chào hỏi, đang đứng trước cửa mở khóa nhà mình.

“Dì Chu.” Tiểu Chí cười hì hì chào cô.

“Ai. Đã về rồi sao.” Duy Duy cũng cười vẫy tay với đứa bé.

Nhóc kia mở cửa, sôi nổi đi vào nhà.

Cửa thang máy sau một tiếng đinh mở ra, Đường Kiện vừa vặn đi ra, đang quay người khóa cửa sắt nhà cô.

“Thang máy đến rồi!” Duy Duy nhìn anh, bước chân tiếp tục đi vào thang máy.

Đột nhiên cô cảm thấy đạp phải cái gì đó dưới chân, nhưng đã khôngkịp nữa rồi. Vật kia trượt một cái, cả chân trái của cô bổ nhào về phíatrước, trượt vào trong thang máy.

Cửa thang máy mở. Nhưng bên trong tối đen.

“A –” Duy Duy lên tiếng thét chói tai.

Đường Kiện đột nhiên quay đầu — thang máy trục trặc! Cửa tuy mở,nhưng thang máy không đi theo lên, bên trong tối om mù mịt, rơi thẳngxuống lòng đất.

“Duy Duy!” Anh đột nhiên xông tới.

Từ cửa nhà cô đến thang máy ước chừng mười mét, thần kinh phản xạ kinh người của anh lúc này được thể hiện.

Lúc chân trái Duy Duy rơi vào khoảng trống bên trong anh đã rút ngắnkhoảng cách một nửa, lúc nửa người dưới của cô trượt ra ngoài anh đã tới bên cạnh cửa, trước lúc thân thể Duy Duy rơi xuống anh đã ôm cổ cô, vôcùng khẩn trương, cả người cơ bắp đầy sức mạnh, vững vàng ôm cô lên.

Đinh. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Hai người ngã ngồi trên mặt đất, Duy Duy nhìn chằm chằm cánh cửa thép kia, cả người ngây dại.

Đường Kiện ôm chặt cô vào ngực, chặt đến mức như muốn đem cô tiến vào trong cơ thể.

Lúc nãy nghĩ mà sợ, cô nhắm mắt lại, lui vào trong lòng anh cả người chấn động run rẩy kịch liệt.

“Là chiếc xe đồ chơi…… Là chiếc xe đồ chơi của Tiểu Chí……”

Cô đạp phải chiếc xe đồ chơi của Tiểu Chí.

“Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” Giọng anh khàn khàn hỏi không ngừng.

Duy Duy lui vào trong lòng anh, cả người run rẩy mạnh mẽ.

“Không có. Em không sao……”

Đột nhiên, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu vẫn chôn trong lòng anh, cuối cùng vẫn phải ngẩng lên.

Cô yếu ớt mỉm cười với anh.

“Đường Kiện, anh trở về, là vì em chết, đúng không?”

## 8. Chương 8

“Anh phải cứu em……”

“Anh nhất định phải cứu em……”

“Mất em, anh không biết phài sống như thế nào……”

Trên giường hai thân thể đang quấn quýt, ngăm đen bao phủ trắng noãn, trắng noãn quấn lấy ngăm đen, Duy Duy bị anh ôm cuốn, bên tai tiếng đàn ông khàn khàn tuyệt vọng.

“Chuyện ngoài ý muốn năm hai mươi tám tuổi” ấy, đã làm cho anh buông tay tất cả — sự nghiệp khổng lồ, cuộc sốngthành công, của cải to lớn — từ nay về sau toàn tâm toàn ý tập trung vào kế hoạch thần bí bên ngoài, chỉ vì cái chết của cô.

Đường Kiện ôm chặt cô, dựa lưng vào đầu giường, hai người không rờinhau một tấc. Cho dù trong nhà mở điều hòa, da thịt hai người dính lấynhau, không khỏi dính ra một tầng mồ hôi mỏng.

Anh nhẹ nhàng hôn cái cổ xinh đẹp, cánh môi của cô, không thể tinđược người yêu dấu giờ phút này vẫn rõ ràng trong ngực mình như trước.

“Tất cả xảy ra rất nhanh. Anh chỉ rời đi một chút mà thôi, rồi lập tức, chỉ chớp mắt em liền biến mất……”

Duy Duy nhìn chăm chú hai tay đang giao nhau của bọn họ. “Đã xảy ra chuyện gì?” Cô thấp giọng hỏi.

“Anh giúp em mua cà phê.” Khóe miệng Đường Kiện không có ý cười. “Chúng ta ở trước cửa Tân Quang Tam Việt ở quận Tín Nghĩa, hôm đó em nói emmua nhầm sữa rửa mặt, phải về quầy chuyên doanh đổi, anh qua đường tớichỗ đối diện mua cà phê. Em đổi các thứ xong đi ra, muốn qua tìm anh.Một gã say rượu vượt đèn đỏ, đụng thẳng vào người em……”

Đã chết. Chuyện cứ như vậy trong nháy mắt.

Trước một giây cô còn tươi sáng chói lọi, đứng ở lối đi bộ bên kiavẫy tay với anh, anh cười vẫy lại, quay đầu trả tiền, chỉ quay người như vậy, lúc ngoảnh lại đã thiên nhân vĩnh cách.

Cánh tay Đường Kiện đột nhiên căng cứng, gần như bóp ra không khí trong cơ thể cô.

Duy Duy cau mày, ra khỏi lòng anh, ngồi trên đùi đối mặt với anh.

“Đường Kiện, chúng ta là…… Người xa lạ.” Cô không thể lý giải. “Cho dù anh trở về, chúng ta vẫn là ‘Người xa lạ’! Vì sao em quan trọng với anh như vậy?”

Đây là chuyện từ đầu tới cuối cô không thể lí giải.

Trong đôi mắt u ám của anh có ánh sáng nhàn nhạn chớp lóe.

“Duy Duy, em rất quan trọng với anh, bởi vì anh đối với emcũng rất quan trọng. Chúng ta biết nhau khi em bốn tuổi. Em chuyển đếnngay cạnh nhà anh, từ đó về sau giống cái đuôi nhỏ, luôn dính sau anh.

“Anh lớn hơn em hai tuổi, phần lớn thời gian đều cảm thấy emrất phiền, hơn nữa vào thời kì trưởng thành, anh bắt đầu cảm thấy hứngthú với nữ sinh, em cái cô nhóc thích khóc thích theo chân nhìn lại càng phiền.”

“Nhưng mà, đến khi em tiến vào tuổi thanh xuân, đấy lại làchuyện khác. Đến phiên anh bắt đầu quay lại dây dưa với em, sau đó emcảm thấy anh thật phiền.” Đường Kiện nhẹ nhàng cười.

Cho dù không quá hiểu anh đang nói cái gì, nhưng nghĩ đến cậu bé cô nhóc lớn lên xích mích, cô không khỏi cười khẽ.

“Bắt đầu học cấp hai thì có một thằng nhóc muốn theo đuổi em, nhưng mà đều bị anh bí mật — đánh chạy. Cuối cùng đến trung học, anhbuộc em thừa nhận chúng ta là người yêu –” Nghĩ đến lúc ấy cô lộ ra vẻ mặt ủy khuất không cam lòng lại ngọt ngào, Đường Kiện lộ ra ý cười vô cùng dịu dàng.

“Chẳng qua em còn nhỏ. Anh vẫn nhịn, nhịn đến khi em học đạihọc năm thứ hai mới ăn hết em, tuy rằng ngày hôm sau bị em nện rất thêthảm, nhưng rất đáng giá.”

Cô gái nhỏ ngồi trên đùi anh, nghe anh nói những lời này, kiều nhanđỏ lên. Trên người cô chỉ bao có cái chăn, lộ ra da thịt phiếm hồng, mềm mại khó tả. Ngón tay Đường Kiện xoa hai má cô, không muốn xa rời.

“Anh tốt nghiệp đại học, chúng ta liền đính hôn, không chờ em tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn. Nhưng sau đó công ty làm càng lúccàng lớn, thậm chí cổ phiếu ở nước Mỹ đưa ra thị trường, anh bận tối mày tối mặt, vì thế em ở Mỹ cùng anh vài năm. Khi đó chúng ta trở về ĐàiLoan…… kết hôn.” Đường Kiện nhạt nhẽo nói.

Duy Duy dịu dàng nhìn anh.

“Duy Duy, anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta từ thời thơấu chưa bao giờ chia lìa, đã sớm là một bộ phận của nhau, mất đi emchẳng khác nào mất đi chính bản thân anh, thậm chí so với mất bản thâncòn đau hơn, anh không có cách nào thừa nhận –”

Vì thế anh buông tay tất cả, quay đầu gia nhập kế hoạch của Smith.

“Em không hiểu……” Duy Duy nhẹ giọng nói. “Vậy vì sao, chúng ta bây giờ không nhận ra?” (aoi: chắc ý chị bẩu sao chị kh biết anh = =)

Đường Kiện nhìn thật sâu vào mắt cô, tiếng nói trầm thấp chấn động.

“Duy Duy, đây không phải lần đầu tiên anh trở về”

Lần đầu tiên, anh về năm cô mười sáu tuổi, anh mười tám tuổi.

Thiết bị lỗ sâu này có hạn chế. Trong quá trình thí nghiệm, bọn họphát hiện không gian bốn chiều phản chiết này có tính phương hướng, hơnnữa dao động vô cùng không ổn định. (aoi: cái từ phản chiết bạn kh hiểu)

“Tưởng tượng thời gian là một con sông, phải cần đến một điểm tựa như em cầm một tảng đá ném vào trong đó. Sức củaem có hạn, xa nhất chỉ có thể quăng đến mười mét, cho nên mặc kệ consông đó dài rộng bao nhiêu, em cũng chỉ có thể quăng đến trong phạm vimười mét.” Đường Kiện vì cô giải thích. “Cái thiết bị kia bắn ra năng lượng, xa nhất chỉ có thể quay lại hai mươi lăm năm.”

“Cho nên, các anh không thể trở lại triều Minh cứu Viên Sùng Hoán?”Cô nói đùa. (aoi: gg, wiki để biết thêm thôg tin chi tiết, bạn bị lười)

“Ừ.” Đường Kiện khẽ hôn thái dương cô. “Nhưng không phải tất cả thời gian trong hai mươi lăm năm đều được.”

Dòng chảy thời gian kì thật như một cơn sóng ngầm mạnh mẽ, lung tungkhông hướng, bọn họ trong phạm vi hai mươi lăm năm ấy tính toán ra đượcmột điểm, có bước song bằng phẳng nhất, an toàn nhất, cũng là thời điểmthích hợp nhất, chính là năm anh hai mươi tám tuổi.

Lần này anh đã chuẩn bị chu toàn – ít nhất anh nghĩ mình đã chuẩn bị chu toàn.

Một thiếu niên mười tám tuổi, có linh hồn một người đàn ông ba mươituổi thành thục cùng tất cả tri thức. Anh biết hai năm sau địa điểm lỗsâu sẽ bị phát hiện, vì thế hacker trẻ tuổi với danh hào “Neo” nhanh chóng xông ra, chờ Smith tìm tới cửa.

Vì một cuộc sống nghiêm túc cùng cô, nào là sự nghiệp khổng lồ, nàolà cổ phiếu công ty đưa ra thị trường Mỹ, tất cả anh đều không cần. Anhcũng chỉ chuyên tâm trông chừng Duy Duy của anh, tránh thoát khỏi họakiếp năm anh hai mươi tám tuổi kia. Cái gì mà công thành danh toại, mộtkhi họa kiếp qua đi, anh đều có thể kinh doanh trở lại. Anh tin là nhưthế.

Ngày tám tháng mười hai, ngày đó đã khắc sâu vào linh hồn anh.

Kết quả Duy Duy chết trước hai tháng.

Nếu lần đầu tiên mất đi Duy Duy làm cho anh đau triệt tâm phế, thì lần thứ hai chính là hủy diệt.

Vì sao? Anh đã tính toán muôn vàn như vậy, sắp xếp tất cả, ngày ngày đêm đêm bảo vệ, vậy đến tột cùng là đã xảy ra sai lầm gì?

Đường Kiện gần như tuyệt vọng.

Nhưng anh còn có cơ hội. Gần như một dạng với cái xác không hồn, anh chịu đựng đợi đến ngày thiết bị lỗ sâu hoàn thành.

Với những người khác mà nói, đây là lần đầu của bọn họ, nhưng với Đường Kiện mà nói, đây là lần thứ hai của anh.

Anh nói những thực tế sai số trong thí nghiệm cho bọn họ, tuy nhữngngười đó không rõ vì sao anh biết, nhưng anh vốn biết những chuyện bọnhọ không biết, người đàn ông này vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt cấtgiấu một đoàn lửa, cho tới nay luôn thần bí hay thay đổi, nhưng đối vớithí nghiệm của bọn họ rất có ích.

Vì thế trải qua những lần chỉnh sửa, bọn họ phát hiện, tuy rằng tậptrung vào một điểm, nhưng năng lượng sau khi phóng ra sẽ sinh ra mộttrình độ chấn động nhất định, rất giống như tảng đá bị quăng vào nước,sẽ sinh ra những gợn sóng, cánh hoa trôi nổi trên mặt nước sẽ bị tácđộng từ xa. “Tác động” này theo như thực tếtính toán sẽ là hai tháng, cho sau khi anh trở về, chuyện đáng lẽ phảixảy ra trong cuộc đời anh, sẽ có khả năng bị đẩy lên hoặc lùi về haitháng, trong lúc chấn động.

Hai tháng. Được, anh nhớ kỹ.

Ngày tám tháng mười và ngày tám tháng mười hai.

Anh vẫn như cũ tình nguyện làm người thí nghiệm đầu tiên.

Nhưng tính toán lúc này, bọn họ phát hiện tuyến thời gian chấn độngcàng lúc càng loạn. Chỉ có một mình Đường Kiện hiểu được nguyên nhân,bởi vì cái khúc đoạn vốn vững vàng kia đã bị anh dùng mất, gợn sóng dẫnđộng, vì thế điểm kia biến mất.

Cuối cùng miễn cưỡng tính toán ra một khúc đoạn có vẻ nhẹ nhàng,Đường Kiện phát hiện đó là lần đầu tiên anh trở về ngoài mười năm.

Cũng chính là, sau khi tuyến thời gian bị dao động, nếu tìm ra mộtđiểm cân bằng khác, thì ít nhất phải ngoài mười năm, mới không bị bướcsóng quấy nhiễu. Nhưng đi tiếp mười năm chính là năm anh hai mươi támtuổi, thời gian quá gần, anh không muốn mạo hiểm, vì thế anh lựa chọn về trước đó, đến năm anh tám tuổi.

Nhưng anh đã quên một chuyện.

Mỗi lần trở về, đều phải phát ra năng lượng thật lớn, tương ứng vớithực tế chính là tai nạn. Lần đầu tiên trở về, Đường Kiện mười tám tuổilướt ván “Chết đuối”, mấy phút ngắn ngủi tiếpxúc làm cho anh có thể quay về thân thể của mình, ý thức lặp lại. Lầnthứ hai còn lại là Đường Kiện tám tuổi khỏe mạnh chơi ở sân xảy rachuyện ngoài ý muốn, gần như chảy máu quá nhiều mà chết.

Một năm này, đồng thời cũng là năm cha anh muốn tới Đông Nam Á làmcông xưởng, vốn là định chuyển đi, nhưng lúc đầu là Đường Kiện ầm ĩkhông chịu chuyển, cha mẹ đành phải ở lại Đài Loan. Lần này, chờ anhkhôi phục thần trí, mất đi “Đường Kiện ầm ĩ” làm phiền, chuyến đi đến Đông Nam Á đã chắc chắn.

Cứ như vậy, anh tám tuổi phải đi Thái Lan, lần này bỏ lỡ cơ hội cùng Duy Duy trưởng thành.

Đường sinh mệnh, thay đổi. Rút dây động rừng, vì thế, rất nhiều chi tiết số mệnh cũng bị thay đổi.

“Chờ một chút!” Duy Duy đột nhiên mở lớn mắt, sau đó ngồi lên gót chân của mình. “Em nhớ rồi. Em hình như thật sự có ấn tượng. Trước kia em có một anh trai ở nhà bên cạnh, nhưng lúc em năm, sáu tuổi gì đó đã chuyển đi mất.”

“Sáu tuổi.” Đường Kiện hôn khóe môi cô, rất khẳng định.

Cho nên, bọn họ thật sự đã biết nhau từ sớm.

Cho nên, nếu vận mệnh không có thay đổi, bọn họ thật sự sẽ trở thành người yêu.

Duy Duy kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Lúc này đây, Đường Kiện bắt buộc bản thân phải nhẫn nại. Bởi vì anhcó thời gian chuẩn bị lâu hơn, anh không thể chịu đựng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa.

Đồng dạng là linh hồn người đàn ông ba mươi tuổi, giấu trong cơ thểtrẻ con tám tuổi, anh thu lại sự sắc xảo, không dẫn chú ý của ngườikhác, sau đó dùng máy tính của cha, bắt đầu tiến hành công việc củamình.

Trước khi kế hoạch bắt đầu rất lâu, thậm trí còn lâu hơn trước khi lỗ sâu được phát hiện, anh đã viết cái trình tự tương lai mới dùng đến,hơn nữa còn đưa ra vấn đề anh đã biết — trừ trùng, tinh tiến.

Đến năm mười tám tuổi anh yêu cầu trở về Đài Loan học đại học, vốnnghĩ cứ như vậy có thể tìm Duy Duy, nhưng, chuyện kỳ quái đã xảy ra.Không biết có phải do tuyến thời gian bị quấy nhiễu quá mức hỗn loạn hay không, cho nên giữa bọn họ xuất hiện tương xích (kiểu như bài trừ bài xích lẫn nhau), mỗi khi anh thử cùng Duy Duy tiếp xúc, cô sẽ luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái cường độ ngoài ý muốn này sẽ từ mức độ tiếp xúc thân mật củaanh với cô mà có sự khác biệt. Nhẹ thì ngã xước da, nặng thì thiếu chútnữa bị chậu hoa từ trên tầng rơi xuống đập đến đầu rơi máu chảy.

Đường Kiện bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ, Duy Duy không thể lại trở lại trong cuộc đời của anh?

Được, không sao cả, vậy anh sẽ giữ khoảng cách với cô. Nhìn cô từ xaanh có thể thỏa mãn rồi, bảo vệ cô, chỉ cần qua được cái cổng sinh tửkia.

Một khi đã sống qua, tất cả sẽ bắt đầu lại hoàn toàn. Khi đó, tuổibọn họ còn trẻ, anh còn có thời gian thật dài để theo đuổi cô lần nữa.

Vì thế anh thu lại tài năng của mình, thậm chí thay đổi bề ngoài của bản thân, bắt đầu đeo kính, để chính mình không còn chút thu hút nào, chỉ cầu Duy Duykhông cần chú ý tới anh, để cho anh từ một nơi bí mật gần đó yên lặngchờ đợi.

Chính là, tình yêu mãnh liệt chung quy không nhịn được.

Vì thế rõ ràng hơn cô hai khóa, lại cố xuống cấp học cùng khóa vớicô; Rõ ràng ngay từ đầu vì muốn che mắt mọi người mà chọn hệ sinh vật,nhưng cuối cùng vẫn chọn lại hệ thông tin cùng lớp với cô; Rõ ràng támnăm trước đã sớm nghe nói đọc viết tiếng Anh lưu loát, thậm chí nằm mơcũng nói được, nhưng lại nghe nói cô đang học tiếng Anh nên cố ý nộp bài thi trắng, sau đó học kỳ sau cùng cô trùng tu Anh văn. (aoi: ối anh ơi T^T)

“Anh……” Duy Duy nhìn người đàn ông trước mắt, vừa tức vừa buồn cười, trong lòng một mảnh mềm mại ôn tồn. “Anh là đồ ngốc.”

Cô dựa sát tiến vào lòng anh.

Cho nên lúc này đây bọn họ không hề quen biết.

Cho nên anh thà rằng đau khổ đè nén chính mình.

“Vậy, cái cô Văn Tuệ Linh kia là sao?” Cô gái trong lòng anh nhỏ giọng nói thầm.

Đường Kiện bất đắc dĩ ôm sát cô.

“Duy Duy, không lừa em, anh thật sự không biết Văn Tuệ Linh kia là có chuyện gì, anh thật sự không có ấn tượng với cô ta.”

Chuyện này nói ra thật làm Đường Kiện bối rối, cái này chứng tỏ nãoanh bị thương còn có một bộ phận nào đó chưa khỏi hẳn, cho nên anh hoàntoàn không nhớ ra phần đó trong cuộc đời.

Nếu thật sự như thế, anh sợ còn có chuyện quan trọng khác anh không nhớ ra.

“Sau đó thì sao?” Duy Duy nhẹ hỏi.

Sau đó?

Sau đó cô đã chết.

Hôm đó, là ngày tám tháng mười một.

Vì sao? Vì sao? Vì sao anh luôn mất đi Duy Duy?

Đường Kiện đau triệt tâm phế. Anh một lần lại một lần, trăm phươngnghìn kế, thậm chí chịu đựng đau khổ gặp cô phải vờ như không quen biết, nhưng anh vẫn như cũ mất cô.

Không thể tưởng tượng bản thân đã sống như thế nào đến ngày kế hoạchlỗ sâu lần nữa tiến hành, anh báo lại tất cả giá trị khác. Lần này,người kế nghiệm Smith rất thông minh, có vẻ như đã đoán ra.

“Đường Kiện, anh…… Đã làm việc này, đúng không?” Người kế nghiệm thử thăm dò.

Đường Kiện không có trả lời.

Nhưng ánh mắt kiềm chế kia đã chứng minh tất cả.

Từ sau khi vui mừng “Kế hoạch sẽ thành công” hồi phục, người kế nghiệm cùng anh ngồi xuống, nhất nhất nghiên cứu tất cả những khác biệt ở chỗ nào.

Ngày tám tháng mười, ngày tám tháng mười một, ngày tám tháng mườihai. Vốn dĩ, chấn động là hai tháng, nhưng bây giờ là một tháng lênxuống.

Nhưng mà, vì sao chỉ liên quan đến một mình chuyện của Duy Duy? Vì sao Duy Duy luôn lần nữa chết trong lòng anh.

Đường Kiện cùng người kế nghiệm đều nghĩ không ra.

So với muôn vàn biến hóa của thế giới, một cô gái tên là “Chu Duy Duy”, chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Trong sinh mệnh của anh cũng córất nhiều chi tiết thay đổi, bây giờ trong lịch trình sinh mệnh củaĐường Kiện, cùng Đường Kiện nguyên bản quả thực một trời một vực, thậmchí ngay cả cảnh vật thành phố Đài Bắc cũng không hề giống bộ dáng vốncó của nó.

Vì sao, việc này có thể sinh ra biến hóa kinh người như thế, mà chỉ có một mình Duy Duy không tránh khỏi được cái chết?

Lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng, anh trở lại năm hai mươi tám tuổi này.

Không còn tiếp theo, đây là cơ hội cuối cùng. Bởi vì tuyến thời gianđã hỗn loạn đến mức không thể tìm được khu đoạn ổn định. Người có thểthiết nhập điểm thời gian, là anh năm ba mươi tám tuổi, thế nhưng lúc đó đã không còn Chu Duy Duy.

Thậm chí lúc đó có khả năng không có chính anh, bởi vì trước đó thật lâu, sinh mệnh Đường Kiện đã dừng lại ở năm ba mươi tuổi.

Năm lần bảy lượt, không ngừng, ba mươi tuổi.

Lần này, hai kiếp nạn lớn tháng mười và tháng mười một anh đều thành công tránh được.

Ngày tám tháng mười hai, một tháng sau. Cái ngày cùng vận mệnh chính thức quyết đấu, anh sẽ không thất bại nữa.

Anh không thể lại thất bại.

Duy Duy nhẹ vỗ về khuôn mặt gầy đẹp của anh, vì sự cố chấp của anh mà thở dài.

“Em đói bụng.” Cô đột nhiên đứng dậy, nhặt áo sơmi của anh mặc vào, nhảy xuống giường đi tìm đồ ăn.

Đường Kiện yên lặng, rồi lập tức bật cười.

Đây không phải phản ứng anh mong muốn, nhưng lại rất “Duy Duy”. Trong lòng cô rối loạn, liền rất thích nấu ăn.

Nói hơn nửa ngày, cũng thật sự đói bụng. Ngoài cửa sổ trăng đã sớmlên cao, tiếng xe cô mơ hồ từ ngoài nhẹ nhàng đi lên. Cả ngày bọn họ vẫn dính ở trên giường, trằn trọc ôn tồn, trong phòng không bật đèn, cô đến phòng bếp nhỏ, thuận tay mở đèn, tại một góc nho nhỏ kia, tựa như đènđuốc ấm áp buổi tối mùa đông.

Đường Kiện xuống giường, trên thân hình khỏe mạnh cao gầy chỉ mặc cái quần đùi, cơ bắp dưới lớp da màu lúa mạch theo động tác mà hoạt động.

Anh không thèm để ý với nửa thân trần của mình, ngồi vào trước bàn ngăn cách quầy bar, nhìn cô gái đang bận rộn trong phòng bếp.

Duy Duy chú ý chuẩn bị, bận rộn một lát, cho nấm hương cùng thịt gà vào nồi hầm canh, tay bắt đầu xắt bắp cải.

“Đài Bắc bây giờ cùng thời điểm của anh có gì khác?” Duy Duy lên tiếng trong giọng có chút tò mò.

“Cho ví dụ,” Đường Kiện khiêu mày. “Đài Bắc 101 có hai tòa.”

Cô đột nhiên tắt lửa, kinh ngạc xoay người.

“Cái gì? Hai tòa?”

“Đài Bắc 101 còn có một tòa tháp năm mươi tầng, hiện tại ởchỗ Tín Nghĩa Uy Tú Cinemax. Chẳng qua bây giờ ở đây, nhà thiết kế đótiếp nhận công trình Burj Dubai, Đài Bắc 101 có một do ông ta thiết kế,vì thế hiện tại 101 mới có một tòa.” Đường Kiện tay xoa cằm, kéo khóe miệng.

Duy Duy ngây người một hồi lâu.

“Thì ra là thế……”

Duy Duy quay đầu tiếp tục rửa rau xắt thức ăn. Lúc này, cô đợi bắpcải xào được rồi, bưng đến chỗ quầy bar nhỏ anh ngồi, mới lại mở miệng.

“Anh có tính qua hay không, có lẽ các anh đột phá không phải là thời gian, mà là không gian?” Duy Duy nhìn anh. “Cho nên anh ba lượt trở về, kỳ thật không phải là trở về, mà là tiến vào một không gian song song khác.”

Đường Kiện sắc mặt như nước. “Sao lại nói thế?”

“Tựa như anh nói ấy, rất nhiều chuyện thay đổi, cùng nguyênbản không giống nhau; Nếu toàn bộ thế giới đều phát sinh thay đổi lớnnhư vậy, anh không nghĩ qua đây kì thật là một không gian khác biệt sao? Lỗ sâu kia…… Các anh cho là quay lại thời gian, kỳ thật chính là trongkhông gian song song khác biệt đó nhảy ra. Không gian của anh vẫn tồntại, anh vẫn là ông chủ tuổi trẻ tài cao của công ty phần mềm, ngày ngày vẫn trôi qua. Mà anh nhảy vào không gian này, Đường Kiện chỉ là ĐườngKiện, một người đàn ông dung mạo không xuất sắc, dựa vào sản nghiệp tổtiên mà sống hết một đời bình thường, mà Chu Duy Duy cũng chỉ là Chu Duy Duy, một người cũng bình thường chẳng qua làm ở MIS.”

“Duy Duy, tin tưởng anh, anh là người biết rõ cái lỗ sâu kia nhất trên thế giới này–”

“Nhưng anh đã từng nói, năng lượng cùng vật chất nơi đó rấtbí ẩn, không thuộc về Trái Đất. Thí nghiệm của các anh nắm giữ lượngbiến đổi có hạn, ngay cả số lần cũng có hạn, cho nên, thật ra chính anhcũng không cách nào xác định được, không phải sao?” Duy Duy suy nghĩ sâu xa nói. “Có lẽ các anh đột phá kỳ thật là không gian, căn bản không phải thời gian.”

“Mặc kệ là thời gian hay không gian, tóm lại mục tiêu của anh chưa từng thay đổi.” Đường Kiện yên lặng nhìn cô.

Cứu cô. Để cô sống sót.

“Nghĩ như vậy hoàn toàn bi thảm. Cho dù là không gian song song, mặc kệ em ở trong không gian hay thời gian nào cũng sẽ chết.” Duy Duy tự đánh trống lảng.

“Anh sẽ không để em chết!” Đường Kiện đè lại tay cô, ánh mắt và ngữ khí đều tha thiết.

Anh không thích cô dùng cái giọng người không có việc gì tự bàn luậnvề mình. Giống như chuyện không liên quan đến mình, giống như người chết đi không phải cô, giống như cô không thèm để ý.

Nhưng cứu cô là toàn bộ sinh mệnh của anh, là mục tiêu duy nhất, anhkhông thể chịu đựng được cô khinh thường đối đãi với bản thân như vậy.

Duy Duy rũ đôi mi dài, trầm mặc một lát.

“Đường Kiện……” Cô mềm nhẹ gọi.

Không biết vì sao, Đường Kiện cảm thấy lời cô muốn nói sẽ không xuôi tai, vì thế anh mở miệng trước, ngăn cản ý đồ của cô.

“Duy Duy, thay đổi thời gian — hoặc không gian — cần trả giá rất lớn. Mỗi lần em…… chết đi,” Anh cực kì không muốn phun ra hai từ kia. “Càng ngày càng nghiêm trọng. Lần đầu tiên, em bị một tên say rượu đâm chết;Lần thứ hai, nó thăng cấp thành tai nạn xe cô liên hoàn. Lần thứ ba, một chiếc xe chở dầu đâm vào xe vận chuyển chất hóa học, dẫn đến phát nổ dữ dội, đốt rụi nửa con phố.”

Anh nói cho cô, lúc này đây, cũng là một lần cuối cùng, tình huốngchỉ biết càng nghiêm trọng. Mà điểm này làm Đường Kiện vô cùng bất an,giống như có một sức mạnh u tối nào đó, cố chấp muốn mang cô đi.

“Chờ một chút!” Duy Duy đột nhiên rút tay trừng mắt nhìn anh, “Anh là nói, ban đầu chỉ có một mình em chết, đến cuối cùng có rất nhiều người cùng chết theo em?”

“…… Ừ.”

“Đường Kiện, sao anh có thể để chuyện như vậy xảy ra?” Cô kinh hãi hỏi.

“Anh không có ngồi xem, anh trở về là vì không muốn nó xảy ra!”

“Không, em là nói……” Duy Duy vô lực khoát tay, vùi mặt vào tay mình.

Sao anh có thể để nó ba lần bốn lượt xảy ra?

Nhưng những lời này cô nói không nên lời, bởi vì anh làm thế này tất cả đều vì cô.

Nhưng mà……

Cô thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn anh.

“Đường Kiện, sau đó thì sao? Quyết định của anh là gì? Cuộcsống của anh là gì? Quay lại một thời điểm đặc biệt trong thời gian, qua một khoảng thời gian, sau đó đến điểm thời gian đặc biệt ấy, rồi lạibắt đầu một lần nữa?”

“Sẽ không có tiếp theo, đây chính là lần cuối cùng.” Hàm dưới của anh căng thẳng siết chặt.

“Nói cho em biết, anh không ngừng lặp lại cuộc sống của mình, cuối cùng thật sự tìm được thứ anh muốn sao?”

“Duy Duy……”

“Không, em nói thật.” Cô giơ lên một bàn tay ngăn cản anh. “Anh sống đến ba mươi tuổi, sau đó trở lại mười tám tuổi sống thêm đến bamươi tuổi, sau đó trở lại tám tuổi sống thêm đến ba mươi tuổi, sau đótrở lại hai mươi tám tuổi sống thêm một hồi ba mươi tuổi. Nếu anh sốngmột cách bình thường, anh bây giờ hẳn đã là người sáu mươi sáu tuổi. Cókhả năng đã con cháu đầy đàn, có một xí nghiệp xuyên quốc gia thànhcông, ở trong bảng tài phú thế giới anh không chừng đã đứng thứ hai,cuộc đời huy hoàng như vậy, có thể có bao nhiêu chuyện đặc sắc? NhưngNhưng hiện giờ anh lại kẹt ở chỗ này, vẫn như cũ là người hai mươi támtuổi, một thanh niên không có tiếng tăm, đáng giá sao?”

“Đáng giá!” Đường Kiện vòng qua quầy bar, mạnh mẽ ấn cô vào lòng. “Vì em, đáng giá.”

“Nhưng mà…… Nhưng mà em không cảm thấy bản thân đáng giá.” Duy Duy chôn trong lòng anh, nhẹ giọng nói nhỏ. “Không phải em tự coi nhẹ mình, em đương nhiên cũng muốn hưởng mệnh trăm tuổi, nhưng mà…… Những người vô tôi chết cùng em, người yêu bọn họ không phải chỉ có một, ‘Kế hoạch lỗ sâu’ có thể cho bọn họ trở về thay đổi tất cả, những người đó, làm sao bây giờ?”

“Anh không thể quan tâm hết bọn họ được, Duy Duy.” Đường Kiện thấp giọng nói.

Đúng, thế này rất ích kỉ, nhưng anh vốn chính là người ích kỉ.

Thiên hạ làm công, lấy sự hưng vong của thế giới làm nghiệm vụ củamình chưa bao giờ là lời răn cuộc sống của anh, anh chính là lạnh lùngmà ích kỷ như vậy, anh chính là chỉ thương chỉ nhớ người anh yêu, chỉcứu người anh muốn.

Anh phải như thế.

Bởi vì, nếu anh làm cho bản thân nhớ quá nhiều, trong lòng có daođộng, như vậy Duy Duy của anh vĩnh viễn không bao giờ về được……

“Duy Duy, Duy Duy.” Anh không ngừng thấp gọi tên cô, cúi đầu oa oa, gần như là đau đớn. “Duy Duy, em có đứa nhỏ……”

Yêu kiều mềm mại trong lòng anh chấn động.

“Thằng bé rất nhỏ rất nhỏ, trên hình ảnh siêu âm ba chiềuchẳng qua chỉ là một đoàn huyết nhục nho nhỏ, nhưng tiếng tim nó đậpthật mạnh, tràn đầy sức sống. Dù chỉ là viên thịt nhỏ năm tháng, cũng đã rất có cá tính, qua bụng của em chơi đấm bốc với anh……”

Sau tai Duy Duy là một làn da ấm áp.

Tiểu bảo bảo, đứa nhỏ của cô và anh. Sau đó mặt cô cũng nóng lên. Ở trước ngực anh ấn hạ đầm nước của cô.

“Cả hai chúng ta đều rất vui mừng, mới hơn một tháng mà đãbắt đầu tra từ đặt tên…… Em luôn cười anh toàn chọn tên quá tầm thường,còn anh cười em chọn tên không thực tế. Anh vốn muốn đưa em đi đăng ký ở Las Vegas, nhưng emkiene trì muốn về Đài Loan nhận lời chúc phúc củangười thân. Anh cười em, đến lúc đó lớn bụng mặc áo cưới nhất định sẽ bị người ta chê cười, em rất là khốc nói cho anh biết, em nhất định sẽ làcô dâu bụng dự xinh đẹp nhất thế giới, không sợ bọn họ nói……” Đường Kiện hơi đẩy cô ra, nhìn sâu vào đáy mắt cô, đôi mắt đen sâu không thấy đáy bị nước mắt ướt đẫm. “Duy Duy, chúng ta rất hạnh phúc.”

Bọn họ rất hạnh phúc.

Vợ yêu con thơ, công thành danh toại, cuộc sống mỹ mãn, tương laihạnh phúc, tất cả ở ngay trước mắt, đưa tay có thể chạm, cách anh gầnnhư thế, lại chỉ trong giây lát thành hư không……

Bảo anh làm sao có thể chấp nhận?

Anh muốn vợ của anh. Anh muốn đứa nhỏ của anh. Anh muốn người yêu dấu của anh trở về!

Cho dù thế này rất ích kỉ, cái giá đại giới phải trả bằng sinh mệnh của nhiều người, nhưng anh không quan tâm nhiều thế được.

Duy Duy thở nhẹ, ôm anh vào ngực an ủi thê lương trong lòng.

Kỳ thật cô vốn muốn nói cho anh, cô không phải“Chu Duy Duy” của anh.

Những đặc tính cấu tạo nào để hình thành một “Người”? Là gia đình của cô hoặc của anh, hoàn cảnh sinh trưởng, giáo dục đầyđủ, bạn bè giao hữu…… Những thứ này hình thành một con người phong mạohoàn chỉnh.

Nhưng, cô cùng“Chu Duy Duy” của anh không giống nhau.

Cô cùng “Cô” có cá tính khác nhau, bối cảnh khác nhau, cuộc sống khác nhau, chỉ chia xẻ cùng một cái tên mà thôi.

Như vậy, có thể xem là cùng một người sao?

Kỳ thật “Chu Duy Duy” của anh đã sớm chết rồi. Cho dù anh trở về lần nữa, cũng sẽ không tìm được người giống nhau kia.

Nhưng mà, ôm chặt người đang rơi xuống lệ nam nhi này, cảm nhận đượcsự thống khổ của anh, tuyệt vọng của anh, bi thương của anh, cô nóikhông nên lời.

Mặc kệ tâm tình đối với chuyện này như thế nào, vào giờ phút đây, cô yêu người đàn ông này.

Cố chấp, liều lĩnh yêu người đàn ông của “Chu Duy Duy”.

Người đàn ông tình nguyện vì người yêu buông tay tất cả, truy tìm đến chân trời góc biển, bị vây ở giữa không gian này.

Cô là “Chu Duy Duy” của anh, hoặc không phải “Chu Duy Duy” của anh cũng không quan trọng. Bắt đầu từ giờ phút này đây, cô, Chu Duy Duy, yêu Đường Kiện.

“Duy Duy, không được rời khỏi anh. Xin em, không được rời đi, anh không nổi chịu…… anh không chịu được những ngày không có em……” Anh đè cô lại vào ngực mình, nhanh đến mức hai người đều phát đau.

Duy Duy chôn sâu trong lòng anh, nước mắt không tự chủ được lăn dài.

“Được, em sẽ không rời khỏi anh.”

## 9. Chương 9

Nếu nói sau cuộc nói chuyện cuộc sống có gì thay đổi, nhiều lắm chỉlà cô trở nên càng phối hợp hơn một chút, thời gian khác, ngày vẫn quabình thường.

Anh yêu cầu cùng cô ra ngoài, cô cho anh đi theo. Anh yêu cầu cô đợi ở nhà, cô đợi ở nhà. Anh yêu cầu cô làm cái gì, cô làm cái đó.

Duy Duy làm tất cả những việc khiến anh an tâm.

Chẳng qua người này có đôi lúc dùng nó để truyền giả thánh chỉ, cục diện sau đó liền biến thành như vậy –

“A…… Ư…… Nhẹ, nhẹ một chút…… Đường Kiện……”

Duy Duy mồ hôi đầm đìa ghé vào giường, cái mông trơn bóng tuyết trắng nâng cao, thừa nhận những lần va chạm hung mãnh từ phía sau.

Bình thường Đường Kiện dịu dàng mọi cách với cô, cưng chiều mọi chuyện, nhưng chuyện trên giường lại hoàn toàn thô lỗ độc tài.

Anh biết, vì “Nguyên nhân kia”, Duy Duy sẽít từ chối yêu cầu của anh, vì thế anh cũng hoàn toàn không có cảm giáctội ác lợi dụng cơ hội này, tận tình cầu hoan.

Mỗi đêm cố định triền miên thì không cần nói, đến lúc anh hứng khởicòn có thể tới cả bữa sáng, hoặc thêm một màn lúc nghỉ trưa, làm cảngười cô mệt mỏi bủn rủn, khổ không nói nổi. (aoi: sung quá =]])

“Ngoan, bảo bối…… lập tức là được rồi……”

Chấn động sau lưng càng thêm mãnh liệt, Duy Duy như đắm chìm trong bể tình dục, vô lực ngâm nga, tùy ý anh.

Người đàn ông sau lưng mãnh liệt đến nỗi, cô cảm thấy bụng hơi chuaxót, tay trắng nõn lặng lẽ xoa, nghĩ tới cái gì đó, mi tâm không khỏihơi nhíu.

“Anh…… Nhanh chút……”

“Ngoan, lập tức được rồi……” Người đàn ông sau lưng khàn khàn dụ dỗ.

Nhưng cái tình trạng kia không giống như “Lập tức”.

“Đường Kiện!”

Ngữ khí kiên quyết, đây là thực sự tức giận. Người đàn ông phía saunặng nề cười nhẹ, lần cuối cùng này thật sự tận hứng thu binh.

Sau khi bị mưa to gió dữ tàn phá cô gái mềm nhũn nằm trên giường,thân thể trắng ngọc phủ một tầng phấn hồng trong suốt, hai tròng mắtnhắm chặt, đôi mi dài hơi phát run. Anh thích chọc cô, cũng bởi vì tưthái mây mưa của Duy Duy quá mức xinh đẹp đáng yêu, bảo sao anh chịunổi.

Đường Kiện hôn đôi mi rung động của cô, lười nhác duỗi lưng xuốnggiường, giống con mãnh sư được ăn uống no đủ, cả người thư sướng.

“Em ngủ một chút, anh đi ra ngoài mua bữa tối.” Đã hơn sáu giờ rồi, cũng nên ăn cơm chiều.

Cô lười biếng nằm trên giường không muốn động, Đường Kiện nhìn màtrong lòng yêu cực, lại ôm hung hăng hôn mấy cái, thực hận không thểnuốt cô vào bụng.

Duy Duy đợi đến khi nghe thấy tiếng anh ra khỏi cửa mới mở mắt, lậtngười nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà một lát, sau đó đột nhiên nhảyxuống giường, một khắc vừa đứng dậy thì hơi cứng đờ — tên Đường Kiện thú tính xấu xa — sau đó đi vào trong phòng tắm.

Bên trong một trận thanh âm huyên náo sột soạt, sau đó yên tĩnh trở lại.

Một lát sau, Duy Duy đi ra, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơmi của anh mặc lên, khuôn mặt thanh lệ suy nghĩ sâu xa.

Nhìn thứ gì đó cầm trên tay, cô khẽ thở dài một tiếng, tiện tay rút tờ A4 bọc vò lại, quăng vào thùng rác.

Hoàng hôn sớm buông xuống, bên trong u ám chỉ có ánh sáng của chiếcđèn dầu ở tủ đầu giường. Duy Duy cũng không bật đèn, ngồi trên chiếcgiường trước cửa sổ ở phòng khách, hai tay ôm đầu gối, nhìn chăm chúngọn đèn dầu Vạn gia dưới tầng.

Con ngươi ngập nước liếc đồng hồ điện tử treo trên tường, ngày hai mươi tám tháng mười một.

Hôm qua, Đường Kiện yêu cầu cô xin nghỉ phép hai tuần. Cô đương nhiên biết vì sao. Vốn nghĩ công ty sẽ không đáp ứng, cô đã phải chuẩn bị tốt để đưa đơn xin từ chức, không nghĩ tới ông chủ rất sảng khoái chuẩntấu.

“Ha ha, tôi biết cô đã thật lâu chưa có nghỉ phép dàihạn, vất vả cho cô rồi. Đi chơi cùng bạn trai cho tốt đi, chơi đã rồitrở về.” Ông chủ nghĩ cô muốn cùng bạn trai xuất ngoại đi Châu Âu chơi.

Rồi trở về……

Thật sự có thể trở về sao?

Kỳ thật không ai biết.

Cô cùng Đường Kiện hai người cũng chưa từng nói, cuộc sống bìnhthường mọi thứ bình thường, nhưng một loại cảm giác căng thẳng tế nhịđang dần dần tích lũy.

Đường Kiện có khi trong lúc vô tình nhìn lên đồng hồ trên tường, bấtluận lúc ấy đang làm cái gì, tay sẽ cứng đờ, sau đó khuôn mặt anh tuấnlập tức căng thẳng.

Từng ngày trôi qua, cầu hoan của anh phát ra càng mạnh mẽ, cô gần như cũng theo anh; Mà thời gian không cùng cô dính trên giường, anh liềnhướng về phía máy tính của mình. Cô biết anh cùng một người tên là “West” đứng đầu nhóm hacker liên lạc thường xuyên, nhưng mà cô chưa từng chủ động qua hỏi bọn họ trao đổi cái gì.

Ngày tám tháng mười hai, ngày chết của cô. Nghĩ lại có chút không thật.

Đại khái toàn thế giới không có ai giống cô, biết chuẩn xác ngày nạnlớn của mình. Trước kia không phải chưa từng cùng bạn bè tán gẫu qualoại đề tài “Nếu có một ngày có thể biết trước ngày chết của mình” này, lúc ấy mọi người thất chủy bát thiệt, nói bản thân trước lúc đónhất định sẽ như thế nào làm cái gì, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng hiệntại thật sự biết rồi, cô lại cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ cùngĐường Kiện, thật yên lặng qua từng ngày.

Ngẫm lại mà buồn cười, hình như mới không lâu trước, cô còn hy vọngmỗi ngày có thể có chút thay đổi gì đó, bây giờ cô lại chỉ hy vọng trởlại như trước kia có cuộc sống bình thản không lo âu.

Đối với tất cả chuyện đây, cô bất ngờ tâm bình tĩnh mà chống đỡ.

Cô chính là lo lắng Đường Kiện.

Nếu ngày tám tháng mười hai gần tới đây, mà tất cả vẫn như cũ, cô không dám tưởng tượng Đường Kiện sẽ như thế nào.

Anh đã thấy cô chết ba lần, đây là một lần cuối cùng. Anh tuy rằngkhông nói, nhưng đêm khuya tỉnh giấc, cô tỉnh lại đều phát hiện anh cònchưa ngủ, nếu không phải nhìn chằm chằm cô, thì chính là nhìn chằm chằmtrần nhà, dưới vẻ mặt suy nghĩ sâu xa là một loại tuyệt nhiên nghiêmtrọng.

Đường Kiện…… Người dàn ông này thực sự rất yêu cô, rất yêu cô.

Một cô gái, trong cuộc đời có thể được một người đàn ông yêu như vậy, cũng đáng giá. Duy Duy trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng chua xót.

Nếu cô chết, dù sao người chết cái gì cũng không biết. Nhưng Đường Kiện thì sao? Đường Kiện làm sao bây giờ?

Kỳ thật, cô biết Đường Kiện sẽ làm gì. Anh nhất định sẽ cố chấp, dồnhết tâm trí thay đổi trình tự lỗ sâu kia, chỉ vì để trở về cứu cô mộtlần nữa. Cho dù mười năm hai mươi năm ba mươi năm, anh cũng sẽ không từbỏ, tựa như anh đang làm bây giờ.

Người này nha……

“Aizz.” Duy Duy thở dài thật sâu.

Lúc trở về Đường Kiện xách theo cơm cuốn rong biển cô thích, đã thấycô ghé vào trên cửa sổ như vậy, bóng đêm thành phố chiếu vào một bên mặt cô nhiễm một tầng ánh sáng bạc.

“Sao không bật đèn?” Anh xử lý bật đèn lên, Duy Duy nháy mắt một chút, chậm rãi thích ứng với ánh sáng thình lình xuất hiện.

Anh đặt cơm cuốn lên bàn trà, cũng không vội gọi cô qua ăn, chính làđi qua, kéo thân thể mềm mại tiến vào lòng mình, cùng cô ngồi xem saoNgưu Lang Chức Nữ.

“Duy Duy, ngày mai chúng ta đăng ký được không?” Anh hôn tóc mai cô, ngón tay dài khẽ vuốt sau lưng cô.

“Ừ?” Cô lười nhác gối lên ngực anh, không muốn động đậy.

“Ở Đài Loan công chứng kết hôn là chuyện quan trọng phải đăng ký trước ba ngày, chúng ta đi đăng ký trước, sau đó đi chọn nhẫn, ba ngày sau em chính là Đường phu nhân.” Anh thấp giọng rì rầm rung động bên tai cô.

“……”

Duy Duy khép hờ mắt không có lập tức nói.

“Được không?” Đường Kiện nhẹ nhàng lắc cô một cái.

Cô nâng mắt mỉm cười với anh. “Cũng tốt.”

“Qua một thời gian, chờ tất cả những chuyện này xong rồi, anh sẽ bù cho em một hôn lễ chính thức.”

Trán anh để lên trán cô, khi nói chuyện, nhịn không được mút môi cô một cái.

“Được.” Cô gật gật đầu.

“Được! Đến ăn cơm đi!” Thần sắc của anh lập tức sáng sủa, ôm lấy cô về phía bàn trà.

“Đường Kiện……” Duy Duy dựa vào ngực anh, mềm mại gọi.

“Ừ?”

Cô dừng một chút, ánh mắt bay về phía đống rác, cuối cùng vẫn lắc đầu trong lòng mình, ôm cổ anh.

“Anh đã quên mua canh.”

Tinh tế như Đường Kiện, làm sao không biết cô có chuyện chưa nói ra? Đôi mắt đen trầm như hồ đêm chợt lóe.

“Duy Duy?”

“Ừ?”

“Em sẽ không sao đâu.” Anh dịu dàng cam đoan bên tai cô.

“Em biết.” Cô cong khóe miệng, mổ nhẹ lên môi anh.

“Anh sẽ không để em gặp chuyện không may.” Anh lẳng lặng nói.

Duy Duy ngừng lại một chút, thở dài thật sâu.

“Đường Kiện, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện này anh nhất định phải đồng ý, hơn nữa sau khi đồng ý xong, anh nhất định phải làm được!” Cô cố chấp vịn cổ anh.

“Em trước tiên phải nói là chuyện gì đã.” Anh không ngăn cản.

Duy Duy từ trong lòng anh hạ xuống, tay áp vào trước ngực anh, nghiêm túc nhìn anh.

“Lần này, nếu em lại chết……” Cô giơ một bàn tay lên ngăn anh phản bác. “Em muốn anh đồng ý với em, sống tiếp những ngày sau cho tốt, không bao giờ quan tâm tới cái ‘Kế hoạch lỗ sâu’ kia nữa.”

“Không được!” Anh quả quyết từ chối.

“Đường Kiện, đồng ý với em.” Duy Duy tay trước ngực anh nắm chặt. “Anh không thấy sao? Anh đã muốn tẩu hỏa nhập ma rồi.”

“Duy Duy, anh gần đây đang viết một mẫu tính toán mới, có khả năng làm chấn động bước sóng giảm, anh sẽ không phải chịu khoảng cách10 năm nữa, vẫn có cơ hội trở về, không nên ép anh từ bỏ.” Đường Kiện hơi thở bắt đầu nặng nề.

Duy Duy cười cười, chui ra khỏi lòng anh.

“Được, thực ra bây giờ anh cũng không cần thiết phải trôngnom em, dù sao nếu ngày tám tháng mười hai em chết, anh vẫn có thể trởvề, vẫn sẽ có một Chu Duy Duy khác chờ anh cứu, em sống không qua đượcngày tám tháng mười hai có gì quan trọng đâu?” Cô buông tay.

“Duy Duy!” Gân xanh bên thái dương anh nổi lên, rút ngắn lại khoảng cách, hung hăng kéo cô vào ngực. “Em không được nói như vậy!”

“Em là nói thật, Đường Kiện.” Duy Duy dịu dàng nhìn anh. “Người anh cứu, đã sớm không phải em; Là ‘Chu Duy Duy’, không phải em.”

Bởi vì cô căn bản không phải là cô gái chết trong lòng anh lần đầu kia.

Cô cùng “Cô” là khác nhau.

“Là em, chính là em!” Đường Kiện hai mắt đỏ lên, kịch liệt nói.

“Đường Kiện, em không biết người anh yêu là Chu Duy Duy nào, nhưng em biết người em yêu là ai.” Duy Duy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thon gầy của anh. “Người em yêu làanh, Đường Kiện. Anh đau lòng cho em, chẳng lẽ không hiểu được, em cũngđau lòng cho anh sao?”

“Vậy em không được có yêu cầu tàn khốc như vậy với anh!”

“‘Chu Duy Duy’ của anh……”

“‘Chu Duy Duy’ của anh chính là em!”

“‘Chu Duy Duy’ của anh sẽ hy vọng anh trải qua những ngày như vậy sao?” Cô giật mình không nói tiếp.

“Thật sự, anh ngẫm lại mà xem, Chu Duy Duy có thai con traicủa anh, Chu Duy Duy đứng ở bên kia đường cười sáng lạn với anh, nếu côấy biết sau khi cô chết, cuộc sống của anh từ đó về sau cứ mãi tuần hoàn ở tuổi ba mươi, cuối cùng ra không được, anh vì cô ấy buông tay tất cả, thành tựu, dã tâm, cuộc sống, tương lai hạnh phúc tươi sáng cùng tất cả người yêu quan tâm đến anh, cô ấy sẽ mong muốn anh làm như vậy sao?”

“Duy Duy……”

“Cô ấy sẽ không mong như vậy.” Duy Duy nâng mặt của anh. “Được, anh nói em chính là Chu Duy Duy của anh, em đây hiện tại nói cho anh, em cũng không mong muốn như thế.”

Những lời này như một cú đá thật mạnh vào trái tim Đường Kiện, đậpanh cả người chấn động, tứ chi bách hải như xương bị gãy, đau đớn.

“Đường Kiện, em sẽ cùng anh cố gắng, bởi vì em cũng khôngmuốn chết. Nhưng mà, nếu vận mệnh thật sự tránh không khỏi – đồng ý vớiem, thả em, để cho em đi.” (aoi: ôi chị ơi T^T \*cắn cắn khăn\*)

“Anh không đồng ý…… Anh không đồng ý……”

Anh ôm cô thật chặt, đem mặt cô đặt trước ngực mình, khuôn mặt chônsâu vào tóc cô. Từng đợt mùi hương cơ thể của cô chui vào chóp mũi anh,trong lành như thế, tốt đẹp như thế, sao cô có thể yêu cầu anh buông ra?

Duy Duy thở dài.

“Đường Kiện, anh đừng làm em ngay cả đi cũng không an tâm.”

“Câm miệng!” Anh hét thật mạnh, ôm lấy cô đi tớigiường lớn, cần lần nữa dùng sức kích tình mạnh liệt để chứng minh chobản thân biết cô tồn tại –

“Anh không buông tay! Anh tuyệt đối không buông tay!”

Một chiếc Toyota thuê chạy nhanh trên đường cao tốc xuôi Nam.

Đường Kiện tay vững vàng vào lái xe, khóe mắt nhìn xuống cô gái đang lười biếng ngủ vùi.

Tay anh dò xét khí lạnh điều hòa bên chỗ cô, điều chỉnh gió một chút, không cho thổi trực tiếp vào mặt cô, buổi tối lại ầm ĩ đau đầu.

Khi tầm mắt thu hồi lại thì lơ đãng liếc tấm lịch để bàn – dòng chữngày bảy tháng mười hai làm trái tim anh nhói một cái, có chút phiềnchán quay đi nhìn về phía trước

Còn lại một ngày……

Duy Duy nhớ có lần anh nói “Mỗi lần tai nạn đều càng ngày càng nghiêm trọng”. Nếu việc này không thể tránh phải xảy ra, như vậy ít nhất bọn họ có thể tận lực giảm số người bị hại, vì thế cô đề nghị bọn họ tìm chỗ thâm sơn núi hoang rời đi.

Kì thật theo như ý của Đường Kiện, vốn là đợi ở nhà trọ của cô, lấybất biến ứng vạn biến là tốt rồi. Hơn nữa trong lòng anh chứa một tia lo lắng cuối cùng, nếu Duy Duy thật sự bị thương, đợi ở trong thành phốcách nơi điều trị tương đối gần.

Nhưng Duy Duy thực kiên trì, mà một khi cô cố chấp, ngay cả anh cũng không lay chuyển được.

Vì thế, xử lý tất cả chuyện vặt xong, trước một ngày anh đưa cô đến một chỗ sản nghiệp của Đường gia ở vùng núi nam bộ.

Nơi đó quả thật là thâm sơn núi hoang, bởi vì mấy lần liên quan đếnlũ bùn, người chung quanh đã sớm chuyển đi, chỉ còn lại một vài phòng ốc bỏ hoang. Nhà này của bọn họ xây trên nhà cũ có nương rẫy bao quanh,cũng không bị lũ bùn đe dọa, cho nên phòng ở vẫn còn đó. Tuy rằng lụibại, bất quá chỉ ủy khuất một đêm, cũng không tồi.

Có điều chuyện làm Đường Kiện bất an là, mấy ngày nay anh đột nhiênkhông liên lạc được với West, có chút muốn giao phó cho tên kia vàichuyện. Chẳng qua, chuyện gì cũng đều không quan trọng bằng Duy Duy, mắt thấy thời gian gần kề, trước mang theo Duy Duy tránh một chút nói sau.

Linh linh linh — điện thoại của anh lớn tiếng kêu lên, Đường Kiện nhận.

“Alo?”

“Anh ở chỗ nào?”

Đường Kiện nhíu nhíu mày, tay ấn nút tắt, tiện tay vứt một cái sang bên cạnh.

Linh linh linh — di động không khuất phục tiếp tục kêu.

Cô gái yêu kiều bị đánh thức lười biếng duỗi lưng, nhìn chiếc di động đang ầm ĩ của ai đó.

“Anh không nhận à?”

Thần thái cô mệt mỏi, đêm qua lại bị anh nháo ngủ không đủ. ĐườngKiện bàn tay to dò qua, xoa loạn tóc cô, di động vẫn như cũ mặc cho nóvang.

Duy Duy cầm di động nhìn vào, Văn Tuệ Linh?

Cô cười trộm, đổi lấy anh không hờn giận thoáng nhìn.

“Này! Bạn gái trước nha! Còn tìm anh gấp như vậy, tốt xấu gì cũng có chút tình nghĩa đi?” Duy Duy nháo anh, ấn xuống nút trò chuyện màu xanh, tiến đến bên tai anh.

Đường Kiện bất đắc dĩ, trợn mắt nhìn cô một cái, bắt tay nhận điện.

“Alo?”

“Anh ở chỗ nào?” Giọng nói Văn Tuệ Linh ngoại trừ mất hứng, còn có một tia vội vàng.

“Cô muốn làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Tôi muốn biết anh ở chỗ nào.” Văn Tuệ Linh cố chấp hỏi.

“Tôi không rảnh, không cần gọi tới nữa!” Đường Kiện nghĩ ấn nút tắt.

“Đường Kiện!” Tại đầu dây kia Văn Tuệ Linh đột nhiên đề cao giọng nói, thanh âm kêu lên bén nhọn cho dù anh không bật loangoài, Duy Duy bên cạnh cũng nghe thấy được. “Tôi cảnh cáo anh, anh không được treo máy! Anh đang ở cùng với Duy Duy phải không?”

“Không liên quan đến cô.” Anh rõ ràng lưu loát nói lại.

“Anh đưa điện thoại cho Duy Duy, để tôi nói chuyện với cô ấy.”

“Tạm biệt.”

“Chờ một chút.” Là Duy Duy cản anh lại. Đường Kiện vẻ mặt không vui, cô không cần phải chịu đựng Văn Tuệ Linh quấy rầy. “Không sao, để em nói chuyện với cô ấy một chút.” Cô trấn an vỗ nhẹ tay Đường Kiện.

Đường Kiện bất đắc dĩ, đưa điện thoại cho cô.

“Alo?” Duy Duy đã muốn chuẩn bị tốt, chờ câu chửi bới “Hồ ly tinh, không biết xấu hổ” bên kia di động đánh tới.

“Duy Duy! Duy Duy, em nghe chị nói, em nhất định phải cản Đường Kiện, lập tức bảo anh ta trở về.” Văn Tuệ Linh dồn dập nói.

Bất thình lình, Văn Tuệ Linh chẳng những không mắng điên cuồng, ngữkhí thậm chí mang theo chút lưu luyến dặn dò, Duy Duy nhất thời ngốclăng.

“Duy Duy? Duy Duy?” Một chỗ khác không nghe cô trả lời, lại ở dồn dập kêu.

“Ai, tôi đây.” Cô liếc một cái Đường Kiện, biết anh cũng dựng thẳng lỗ tai đang nghe. “Văn tiểu thư, chị yên tâm, tôi cùng Đường Kiện chỉ là…… Đi lên núi độ vài ngày, lập tức quay lại.”

Một chỗ khác hiện lên một chuỗi hít sâu rõ ràng, giống như Văn Tuệ Linh đang cố gắng hít thở, vững vàng bản thân.

“Duy Duy, điện thoại bây giờ có bật loa không?”

“Không phải.”

“Được, em bật to giọng của chị đi.”

Duy Duy nhìn Đường Kiện, ấn nút bật loa.

“Đường Kiện!” TiếngVăn Tuệ Linh giận dữ kêu vang trong xe. “Anh lập tức đem Duy Duy trở về, nghe thấy không?”

“Không liên quan đến chuyện của cô.” Đường Kiện ngoại trừ cô ra từ trước đến nay đối với phụ nữ không có nhiều kiên nhẫn.

Đột nhiên, tiếng Văn Tuệ Linh âm ngoan đồng thời ngượng ngạo tiến vào lòng bọn họ –

“Đường Kiện, anh đã hại chết nó ba lần, tôi sẽ không cho anhcơ hội thứ tư! Lúc này đây, nếu anh lại hại chết Duy Duy, tôi sẽ tự taygiết anh!”

Hại chết Duy Duy?

Ba lượt?

Cô ta đang nói cái gì?

Trong xe hai người nhìn chằm chằm nhau, trong mắt đều có sự khiếp sợ.

Văn Tuệ Linh, sao cô ta biết?

Đường Kiện đột nhiên cắt đường xe, dừng bên đường. Xe cót két một tiếng dừng, anh lập tức nghiêm khắc ép hỏi.

“Văn Tuệ Linh, cô có ý gì?”

Điện thoại một chỗ khác có tiếng cười lạnh.

“Anh nghĩ chở Duy Duy đi đâu? Không có xe địa phương? ĐườngKiện, với một người có chỉ số thông minh cao như anh, có đôi khi anhthật sự mù quáng làm người ta khó tin.”

“Văn Tuệ Linh, tôi cho cô một cơ hội nữa.” Đường Kiện hung hăng, cắn răng nói từng chữ. “Cô rốt cục nói cái gì? Cô biết bao nhiêu?”

“Duy Duy,” Khi nói chuyện với cô, ngữ khí Văn Tuệ Linh chuyển dịu dàng. “Em không phải sợ, quay về Đài Bắc nhanh chút, đừng đi theo anh ta, chị sẽkhông hại em, em hãy tin chị, chị có biện pháp bảo vệ em.”

Duy Duy đầu choáng não chướng, căn bản không thể hiểu đây là tình huống gì.

Văn Tuệ Linh vì sao đột nhiên tốt với cô như vậy? Vì sao phải bảo vệ cô? Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì?

“Chị, chị là ai?” Cô lấy lại bình tĩnh nhẹ hỏi.

Một chỗ khác trầm mặc một lát.

“Duy Duy,” Trong giọng nói Văn Tuệ Linh lộ ra thương cảm. “Chị biết em hiện tại không biết chị, không sao, em chỉ cần biết rằng, chịsẽ không để em gặp chuyện không may, em mau bảo tên khốn kia đưa em về.”

Đây là chuyện gì? Người xa lạ trên thế giới này cũng có quan hệ sâu xa với cô, đều là tới cứu cô không thành?

Tuy rằng thời cơ không đúng, thế nhưng Duy Duy có một ý nghĩ hoang đường xúc động muốn cười to.

Đúng lúc này một tia ánh sáng, một vài chi tiết nhanh chóng tiến vàođầu Đường Kiện, một vòng nút thắt liền thành một mạch, anh bỗng nhiênhiểu được.

Anh cười lạnh một tiếng, nói với người phụ nữ trong điện thoại: “Cô chính là West.”

Đối với Đường Kiện, Văn Tuệ Linh nói chuyện không chút khách khí.

“Đúng vậy. Tôi chỉ nói với anh một việc, mọi chuyện không cómột chút liên quan đến xe, chỉ liên quan đến anh, cho nên anh có mangcon bé trốn đi đâu cũng không được. Ngày mai buổi chiều 2 giờ rưỡi, đếncửa Tín Nghĩa Uy Tú chờ tôi, mang Duy Duy theo, tôi biết làm thế nào đểgiúp con bé vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Tít một tiếng, di động kết thúc.

## 10. Chương 10

“Em muốn đi cùng!”

Ngày tám tháng mười hai, nếu đây là ngày cuối cùng trong kiếp này của cô, vậy cái cách bọn họ vượt qua ngày hôm nay tương đối khiêm nhường —tốn một buổi sáng cãi nhau.

Đường Kiện quyết định đi đến nơi quy ước lúc 2 rưỡi chiều, nhưng anh không cho Duy Duy đi.

“Em muốn đi!” Duy Duy ôm cánh tay trừng mắt nhìn anh.

Đường Kiện không có thời gian cùng cô ầm ỹ. Anh phải đến chỗ hẹn, Văn Tuệ Linh từ ngày hôm qua cũng không thấy liên lạc nữa, mà trực giác nói cho anh, nơi nào có cô ta anh nhất định sẽ biết được thông tin, vì thếanh không thể không đến chỗ hẹn.

“Duy Duy!” Anh nắm lấy chìa khóa xe, chỉ vào mũi cô cảnh cáo: “Nghe anh nói, đợi ở nhà, một bước cũng không được ra ngoài, biết không?”

“Nhưng nói chuyện với Văn Tuệ Linh và xe không có liên quan tới nhau –”

“Anh không tin cô ta!” Đường Kiện nghiêm khắc ép cô: “Đáp ứng anh, cho dù thế nào em cũng không được ra khỏi cửa, chờ anh trởlại! Trước khi anh về, em một bước cũng không được phép ra ngoài, đápứng anh!”

“Nếu hoả hoạn thì làm sao?” Cô nhướn lông mày xinh đẹp, không nghe lời hỏi. “Nếu em ăn mỳ bị sặc thì sao? Nếu em ngã chết đuối trong bồn tắm…… Được rồi được rồi!”

Tên đàn ông nào đó lửa giận tận trời đã muốn đi về phía cô, vì phòngngừa bản thân bị trói thành một đoàn cột lại trên giường, cô đành phảiđầu hàng.

Đường Kiện lo lắng nhìn cô một cái, tóm chặt hôn một cái thật mạnh.

“Anh lập tức quay lại. Một bước cũng không cho phép đi!”

“Được rồi!”

Anh bỏ lại vẻ mặt bất đắc dĩ của bạn gái mà đi.

Trên đường lái xe, Đường Kiện cố gắng tìm tòi những dấu vết về VănTuệ Linh trong đầu, tiếc rằng ngoại trừ một chút hình ảnh không đi đếnđâu, chuyện quan trọng gì cũng không thấy.

Kỳ thật, đây vốn chính là một cảnh báo. Lấy trí thông minh của anh mà nói, đột nhiên xuất hiện một người bên mình mà bản thân không có lấymột chút ấn tượng cũng không phải bạn gái trước, anh sớm nên biết rằngcó vấn đề.

Chính là, lúc trở về thời gian quá gấp, khoảng cách đến điểm cuối chỉ có mấy tháng, vì thế toàn bộ tâm trí anh đặt hết lên Duy Duy và bộtrình tự, không rảnh bận tâm cái khác. Hơn nữa não bị thương làm mất trí nhớ, thiên thời địa lợi nhân hoà làm Văn Tuệ Linh lợi dụng cơ hội sơhở.

Nếu anh không nhớ nổi, như vậy anh chỉ có thể suy diễn về cô ta.

Văn Tuệ Linh “Có thể” là ai?

Khi phần não trống rỗng một lần nữa sáng ngời, một cái khả năng bay vào trong đầu anh.

Nếu Văn Tuệ Linh là West, cô ta chính là người gần với anh, ngườihiểu về kế hoạch nhất, cho nên cô ta tất nhiên cùng anh trở về.

Nhưng mà, là lần nào?

Không phải lần trở lại đầu tiên năm mười tám tuổi, bởi vì lần đó anh không có bạn gái trước nào cả.

Một hình ảnh đột nhiên nhảy vào đầu, rất đột ngột, loáng thoáng làlúc Duy Duy còn nhỏ, cùng một cô bé khác tay trong tay đi với nhau……

“Đáng chết!” Hình ảnh cứ như vậy chợt lóe rồi biến mất, Đường Kiện không thể suy nghĩ về nó được nữa.

Được, tiếp tục.

Nếu không phải lần đầu tiên, như vậy, là lần thứ hai, anh trở lại năm tám tuổi.

Nhưng mà, nếu Văn Tuệ Linh trở lại cùng anh, vì sao anh lại không biết?

Đường Kiện suy nghĩ tình huống trong phòng thí nghiệm một chút. Thậtra, muốn nói khó, cũng cũng không phải khó. Bởi vì West từ anh kể lạibiết được địa cặn kẽ điểm cùng người liên hệ. Những người ở phòng thínghiệm tốn thời gian mười năm, tiền bạc đầu tư vô số, vẫn không có kếtquả rõ ràng, đã sớm bị cấp trên tạo áp lực. Nếu West chủ động cùng bọnhọ tiếp xúc, số liệu thí nghiệm đương nhiên càng nhiều càng tốt, bọn họcó thể nhận West tình nguyện thí nghiệm thử, giống như nhận Đường Kiệnanh.

Trước khi khởi động trang bị, anh phải chịu một tầng thuốc gây mê,tránh cho ý thức trong lúc truyền tải gặp phải chấn động quá lớn, chonên trong lúc anh ở trạng thái nửa tỉnh nừa mê, bọn họ có thể rất dễdàng lén cho West cùng truyền tải với anh mà không bị phát hiện.

Như vậy, tại sao Văn Tuệ Linh lại muốn loại mạo hiểm này?

Truyền tải không phải không có nguy hiểm, nếu vô ý một cái, bọn họrất có khả năng rơi vào một góc không biết đến trong vũ trụ, xương cốtkhông còn. Anh vì Duy Duy, cái gì cũng thuận theo, còn cô ta là vì cáigì?

“Đáng chết, cô rốt cuộc là ai?” Đường Kiện đập tay lái một cái.

Tình huống có khả năng nhất, là cô ta cùng anh đến vào lần thứ hai, nói cách khác Văn Tuệ Linh này đã đợi ở đây hai mươi năm.

Thực ra, cẩn thận suy diễn, quả thật có thể tìm được một ít sơ hở. Ví dụ như mọi người đều nói, Văn Tuệ Linh là “Bạn gái thời trung học” của anh, nhưng trên thực tế, trong đoạn cuộc sống đó, Đường Kiện mườitám tuổi mới từ Đông Nam Á trở về Đài Loan, anh cũng không học trung học ở Đài Loan. Trừ phi Văn Tuệ Linh cũng cùng anh từ Đông Nam Á trở về,nhưng trực giác nói cho anh không có khả năng này.

Vì thế kết quả có thể, chính là anh trở lại, Văn Tuệ Linh chủ độngquen biết với anh, hai người bọn họ có chung mục đích là cứu Duy Duy, vì thế hai người ăn nhịp với nhau.

Lúc ấy, anh phát hiện nếu bản thân tiếp cận với Duy Duy quá mức, sẽmang đến nguy hiểm cho cô, như vậy có bạn gái trên danh nghĩa bên ngườicũng tốt. Lấy tính cách của Duy Duy, cô tuyệt đối sẽ không đi trêu chọcđàn ông đã có bạn gái.

Được, nếu giả thiết thực sự như thế, anh và Văn Tuệ Linh bị vây trong trạng thái hợp tác, vậy làm sao cô ta biết lần trở về thứ hai khôngthành công?

Anh đến bởi vì biết đã thất bại, cho nên một lần nữa trở về năm haimươi tám tuổi; Mà trước mắt ở thời điểm này, đối với Văn Tuệ Linh mà nói chuyện còn chưa xảy ra, sao cô ta có thể biết lần thứ hai không thànhcông?

Suy nghĩ một chút nữa, anh đã hiểu.

Mấy tháng trước trong trận tai nạn xe cộ kia, sau khi anh tỉnh lại “Tính cách thay đổi lớn”, nếu Văn Tuệ Linh thật sự là một người khôn khéo như vậy, lại biết rõtất cả tin tức, cô hẳn rất nhanh có thể xác định; Lần thứ hai cũng thấtbại, Đường Kiện trước mắt là Đường Kiện thứ ba.

Điều này giải thích vì sao “Bạn gái cũ đã chia tay” vẫn còn đợi trong phòng bệnh chăm sóc anh, bởi vì cô ta đang quan sát, cô ta phải xác định.

Lúc này đây, có sự “Che chở” do não anh bị thương, trí nhớ của anh về cô ta hoàn toàn không có, vì thế đó là cơ hội để cô ta giấu diếm thân phận.

Cái gì mà “Bạn gái tức giận đau lòng bị vứt bỏ”, chẳng qua là diễn trò cho bọn anh xem! Lúc ấy anh vì muốn Duy Duy antâm, lại ngoan ngoãn trở về nghe cô ta chửi bới một lần, chỉ sợ lúc đócô ta ở trong bụng cười đến rụng răng. Nhưng mà cũng bởi vậy cô ta càngan tâm, bởi vì rút cục có thể xác nhận anh không còn nhớ tới thân phậncủa cô ta.

Như vậy, vấn đề cuối cùng: Mục đích của cô ta là gì?

Cứu Duy Duy, vì sao?

Duy Duy là người phụ nữ của anh, cho nên anh liều lĩnh muốn cứu cô, Văn Tuệ Linh là tính như thế nào?

Cứ cho là cô ta thật sự muốn cứu Duy Duy, vì sao không cùng anh hợptác? Vì sao muốn che dấu bản thân, không chủ động quen biết với anh?

Trong lúc bất chợt, hình ảnh vừa rồi lại vọt tới.

Ánh mặt trời mùa xuân tươi đẹp, một cô gái nhỏ xinh xắn mềm mại, làDuy Duy sáu tuổi, thật vui vẻ chạy tới phía anh. Phía sau cô từng bướctừng bước, có một cô bé tuổi lớn hơn một chút đi theo cô.

Tiểu Duy Duy tươi cười sáng lạn, từ xa liều mình vẫy tay, gọi anh: Đường Kiện, Đường Kiện –

Sau đó cô quay đầu, dậm chân mỉm cười với cô bé đứng ở phía sau, không thuận theo kêu lên: Nhanh chút! Nhanh chút! Chị……

Chị!

“Chị!”

Kít! Xe khẩn cấp phanh lại, xe ở phía sau suýt nữa đụng vào. Một trận còi xe náo nhiệt ở đầu đường Đài Bắc nhất thời vang lên.

Đường Kiện không nhìn hỗn loạn phía sau, sau lưng một thân mồ hôi lạnh.

Giống như tấm màn che cái lồng trong đầu đột nhiên được vén lên, tất cả kí ức vô cùng rõ ràng dâng trào.

Chị. Văn Tuệ Linh, là chị của Duy Duy.

Chuyện chỉ liên quan đến anh, cho nên anh có mang con bé trốn đi đâu cũng không được.

Chuyện chỉ liên quan đến anh, cho nên — cô ta muốn tới mang Duy Duy đi!

Kít — lốp xe bén nhọn ma sát đường nhựa, anh không tuân theo biển báo cấm rẽ trái, quay đầu cắt vào dòng xe đang chạy lộn xộn, chạy nhanh vềhướng lúc anh đi tới.

Đường Kiện mới đi không đến 5 phút, chuông cửa lại vang lên.

Duy Duy đang lên mạng nhất thời buồn bực.

“Anh quên mang gì……” Cửa vừa mở ra, cô liền quên mất vấn đề của mình.

Văn Tuệ Linh.

Duy Duy ngây người một chút, nhìn người phụ nữ ưu tú hào phóng ngoài cửa.

“Đường Kiện…… Đi gặp cô.”

“Chị biết.” Văn Tuệ Linh nhợt nhạt cười, không đợi cô tiếp đón, tự mình đi vào.

Duy Duy nhìn bóng lưng thon dài của cô ấy, đột nhiên không biết nên nói cái gì.

“Xin lỗi, xin hỏi…… Chị có việc sao?”

Văn Tuệ Linh đứng trong phòng khách, nhìn quanh mọi nơi một phen, cô hình như cảm thấy hứng thú với cái ổ nhỏ này.

“Nơi này thật thoải mái.” Văn Tuệ Linh quay đầu cười dịu dàng với cô. “Rất giống phong cách của em.”

“Cám ơn.” Duy Duy càng cảm thấy trong lòng kì quái không tự nhiên.

Trước kia cô không có cảm giác đặc biệt gì với Văn Tuệ Linh, tóm lạichỉ là nữ sinh học khác khoa. Hơn một chút thì chính là bộ dáng của côấy rất thanh tú, chỉ như vậy mà thôi. Hiện tại nhìn gần, phát hiện VănTuệ Linh kỳ thật khá xinh đẹp, có một loại khí chất ung dung, rất ítthấy ở những người phụ nữ trẻ tuổi.

Nhưng cô ấy là nhân vật thần bí, Đường Kiện không tín nhiệm cô ấy, cho nên…… bản thân Duy Duy cũng không tin tưởng cô.

Văn Tuệ Linh lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, đi đến trước mặt cô, tayđưa qua nghĩ muốn vuốt gò má cô, Duy Duy theo bản năng tránh một cái.

Tay cô ấy dừng bên gò má cô, Duy Duy liếc mắt nhìn cái tay kia, nhất thời có chút xấu hổ.

“Duy Duy,” Văn Tuệ Linh dịu dàng nhìn cô. “Chị biết em không biết chị, đột nhiên muốn em tin tưởng là chuyện rất khó,nhưng mà chị vẫn cần yêu cầu em làm vậy — xin em hãy tin chị.”

“Tôi đương nhiên biết chị!” Duy Duy miễn cưỡng cười cười. “Chúng ta học cùng đại học, chị học khoa đồ quán\*, đúng không? Chị là Văn Tuệ Linh, là bạn gái Đường Kiện.”

\*Từ đồ quán kia bạn kh biết, nguyên gốc đây 图馆 ai biết chỉ vs nhé ^\_\_^

Vừa nghe cái tên “Đường Kiện” kia khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tuệ Linh chuyển sang chút u ám, bất quá cô nhanh chóng đè xuống.

“Duy Duy, chị không phải bạn gái Đường Kiện.”

Khuôn mặt Văn Tuệ Linh hơi lộ ra một tia đấu tranh, Duy Duy nhìn VănTuệ Linh sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm,rốt cục nhìn cô thẳng tắp.

“Duy Duy, chị là chị của em.”

\*\*\*\*

Văn Tuệ Linh là chị của Duy Duy!

Nói chính xác hơn, là chị họ xa.

Thời điểm Văn Tuệ Linh năm tuổi, cha mẹ đều mất. Mẹ Duy Duy biếtchuyện của cô, sau khi cùng chồng thương lượng, đã nhận đứa bé gái mồcôi về nuôi dưỡng, vì thế Duy Duy có thêm một người chị.

Văn Tuệ Linh chỉ lớn cô nửa tuổi, chẳng qua từ nhỏ cũng rất da dángngười chị, đối với em gái này luôn đặc biệt yêu thương bảo vệ. Duy Duycùng người chị này gần như không có gì giấu nhau, tình cảm tốt đến mứcngay cả Đường Kiện cũng có chút ghen.

Văn Tuệ Linh từ nhỏ mất cha mẹ, đối với chuyện không muốn xa rờingười thân đặc biệt khắc sâu, Đường Kiện kia là người đàn ông muốn cướpđi em gái mình, đương nhiên không sắc mặt có hoà nhã, mà Đường Kiện dụcvọng chiếm giữ rất mạnh, cũng không như thế nào chịu được bạn gái mìnhmỗi lần có chuyện trở về việc đầu tiên là tìm chị. Với anh mà nói, DuyDuy có chuyện gì phải tìm anh trước mới đúng.

Vì thế anh và Văn Tuệ Linh, một bạn trai một chị gái, vẫn lấy mộtloại so sánh cạnh tranh hòa bình, trong cuộc sống của Duy Duy dễ dàngtha thứ cho nhau.

Duy Duy chết, trừ người đau nhất là anh, còn có Văn Tuệ Linh.

Đường Kiện mất đi người phụ nữ yêu dấu, mà Văn Tuệ Linh mất đi em gái thân nhất cùng người bạn tốt nhất. Hai người bọn họ đều không thể chấpnhận!

Anh chính là chưa bao giờ biết, hóa ra West chính là Văn Tuệ Linh. Văn Tuệ Linh làm thế nào phát hiện ra anh là Neo?

Mặc kệ như thế nào, chuyện này đã không còn quan trọng.

Xe Đường Kiện chạy thật nhanh ở đầu đường Đài Bắc, thậm chí không để ý đèn xanh đèn đỏ, một đường chạy thẳng về phía trước.

Văn Tuệ Linh muốn dẫn Duy Duy đi, bất kì ai muốn mang Duy Duy rờikhỏi anh, anh cũng không cho phép, cho dù là tử thần, cũng thế thôi!

\*\*\*\*

Chị? Chị?

Văn Tuệ Linh là chị cô?

“Không thể nào! Tôi không có chị, tôi là con gái một…… Tôi làm sao có thể có chị được?” Toàn bộ thanh âm của Chu Duy Duy đều khàn lại.

“Bởi vì chị đã tránh đi.” Văn Tuệ Linh khẩn thiết nhìn cô. “Duy Duy, Đường Kiện lần đầu tiên trở về thử cứu em, làm rối loạn biên độchấn động thời gian, toàn bộ tần suất bắt đầu trở nên rất không ổn định. Lần thứ hai cả chị và anh ta cùng về, hai chúng ta…… Em có thể nghĩ bọn chị thiết nhập virus máy tính, quấy nhiễu toàn bộ thời gian vận hành,cho nên toàn bộ hệ thống càng trở nên không ổn định, cũng bởi vậy ĐườngKiện lúc đó lựa chọn rời xa em, tránh cho em bị thương, chuyện như vậycũng xảy ra trên người chị.”

“Năm chị trở về, vừa vặn là năm sắp được cha mẹ em nhận nuôi, vì thế chị trốn. Ngày đó cha cùng mẹ về nhà mẹ đẻ thăm người thân, chịđã trốn đi, cho nên bọn họ chưa từng gặp chị, cũng không có cơ hội nhậnnuôi chị.”

“Các người…… Các người sao có thể làm vậy?” Duy Duy trong lòng rất loạn. “Các người không thể làm loạn thay đổi cuộc sống của người khác!”

Cho nên, hóa ra cô có một người chị?

Cho nên, hóa ra cô có bạn trai?

“Chu Duy Duy” kia, cô ấy hạnh phúc biết bao.

Cô ấy không chỉ có người đàn ông yêu cô, còn có một người chị yêu cô, mà hai người kia đều tình nguyện liều lĩnh cứu cô.

“Duy Duy, em hãy nghe chị nói, toàn bộ tuyến thời gian đã trở nên vô cùng không ổn định. Đường Kiện và chị không thể cùng xuất hiệnbên em trong thời gian quá lâu, nhất là hôm nay, nhất là bây giờ. Emphải đi cùng chị!” Văn Tuệ Linh vội vàng tiến tới kéo cô.

Đường Kiện là người đàn ông thông minh, trí nhớ trở lại hay khôngcũng không quan trọng, không cần bao lâu nữa anh sẽ nghĩ thông suốt tấtcả, hiện tại Văn Tuệ Linh chỉ có thể mong trong lúc anh rời đi, tranhthủ một chút thời gian.

“Không, không được đụng vào tôi!” Duy Duy theo bản năng tránh tay cầm của cô.

Văn Tuệ Linh ngạc nhiên, cả người cứng đờ, vẻ mặt vô cùng khó xử.

Duy Duy lập tức nghĩ đến, tuy rằng bản thân không biết cô ấy, nhưngtrong lòng Văn Tuệ Linh, cô vẫn như cũ là em gái yêu dấu, cho nên cô nétránh, mới có thể làm Văn Tuệ Linh bi thương như vậy.

Lòng cô mềm lại. Nhưng mà, Đường Kiện nói, không được rời khỏi chỗ này, cô đã đồng ý với anh.

“Tôi chờ Đường Kiện.” Cô kiên định nói.

Văn Tuệ Linh nhắm mắt.

“Em còn không hiểu sao? Chính bởi vì Đường Kiện, em mới chết!”

“Cái gì?” Duy Duy khó tin. “Chị đang nói cái gì?”

“Quên đi, không có gì.” Văn Tuệ Linh cắn chặt răng, mắt nhìn lên đồng hồ trên tường. “Không đi thì không đi!”

Cô làm việc luôn bảo đảm có hai con đường. Mang Duy Duy đi là mộttrong hai con đường, Duy Duy không chịu đi cùng cô cũng đã lo lắng tínhđến, cho nên, còn con đường thứ hai.

Vẻ mặt cô quyết tuyệt làm Duy Duy cảm thấy có điểm chẳng lành.

“Chị đang nói cái gì? Vì sao Đường Kiện là nguyên nhân khiếntôi chết? Chị muốn làm cái gì? Không phải chị động tay động chân vớiĐường Kiện đấy chứ?” Duy Duy đột nhiên gấp gáp, bắt lấy tay cô ta.

Tâm tư Văn Tuệ Linh hung ác, hất tay cô ra, đẩy về phía sô pha.

Duy Duy ngã ngồi, nhìn Văn Tuệ Linh đi đến cửa — bắt đầu đẩy tủ ngăn phía sau cửa.

Sao cô ấy lại muốn chặn cửa?

Đường Kiện! Cô ta sợ Đường Kiện trở về, không muốn cho anh đi vào!

Không đúng, tình huống không đúng!

Trái tim Duy Duy nhảy mãnh liệt trong lồng ngực, trong lỗ tai tất cảđều là tiếng máu điên cuồng lưu động trong mạch, chấn động làm lỗ tai cô thậm chí mơ hồ đau.

Văn Tuệ Linh nhất định đã sắp đặt cái gì đó, mục tiêu là Đường Kiện! Cô phải tới bên anh!

Duy Duy đột nhiên từ sô pha nhảy dựng lên, xông về phía cửa.

Cái tủ để ngăn cửa được làm từ gỗ thật lâu năm, vô cùng nặng, Văn Tuệ Linh đang cố hết sức đẩy nó, thật không ngờ phía sau đột nhiên truyềnđến công kích.

Duy Duy dùng sức đẩy ngã cô ta, vứt quần áo, đồ linh tinh, tất cảnhững vật có thể thấy được ném vào người đang ngã dưới đất, sau đó nhanh như chớp mở cửa lao đi!

“Duy Duy –” Văn Tuệ Linh ở phía sau cô sắc bén gọi.

Duy Duy nhìn lướt nhanh qua thang máy, còn ở tầng một, quá chậm. Chân cô không ngừng đẩy cửa cầu thang, lao xuống như tên bắn.

“Duy Duy!” Tiếng bước chân Văn Tuệ Linh đuổi theo, rớt lại phía sau cô khoảng một, hai tầng.

Duy Duy lần đầu tiên phát hiện, hóa ra adrenalin thật sự sẽ kíchthích tiềm năng cơ thể con người. Cô lấy tốc độ phá kỉ lục lao xuốngtầng một.

“Rầm” một tiếng xô vào cửa lớn dưới tầng, ánh sáng mặt trời chói lọi làm mắt cô nhất thời nhắm lại.

Tay che trên lông mày, cô bắt buộc bắt buộc bản thân tiếp nhận ánh sáng, tiếp tục hướng ra bên ngoài.

“Duy Duy! Duy Duy –” Phía sau Văn Tuệ Linh đuổi sát tới đây.

Duy Duy chạy đến cạnh đường cái, vội vàng muốn gọi xe.

Bỗng dưng, kít — một tiếng phanh xe bén nhọn xông lại phía cô.

Duy Duy toàn thân cứng đờ, trong phút cuối cùng của cuộc đời nhắm mắt lại.

“Đường Kiện……” Trong lòng cô cuối cùng chỉ có cái tên này.

Một đôi tay cứng rắn cường tráng kéo cô vào lòng.

“Bảo bối.”

“Đường…… Đường Kiện?”

Cô đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen lúng liếng dõi theo anh.

Cô không chết! Chiếc xe xông tới vừa rồi là do anh lái, chuẩn xác dừng trước người cô.

“Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ đâm chết em?” Đường Kiện gõ đầu cô một cái.

Duy Duy vuốt chỗ bị anh đánh, ngây ngốc nở nụ cười.

Anh đến đây. Trong lúc bất chợt, cái gì trời đất, sống hay chết, thời gian cùng hồng lưu (dòng nước lũ), đều không quan trọng nữa.

Anh đến đây, ở trước mắt cô.

“Đường Kiện, Đường Kiện……” Mắt Duy Duy đột nhiên ẩmướt, một dòng ấm áp vọt ra. Cô tiến sát vào trong lòng, trong khuôn ngực gầy vững chãi của anh, cả đời cũng không muốn rời khỏi sự ôm ấp này. “Đường Kiện, Đường Kiện, Đường Kiện……”

“Duy Duy!”

Văn Tuệ Linh thở phì phò đứng cách bọn họ mấy mét.

Ánh mắt Đường Kiện ấm mềm, đối mặt với ánh mắt của cô ta, nháy mắt lạnh băng.

“Chị không cần nói gì cả, tôi muốn ở cùng Đường Kiện.” Duy Duy chôn mặt trong lòng người yêu, rầu rĩ nói.

Văn Tuệ Linh trong lòng đau xót, giọng điệu này, trước đây khi em gái ăn vạ với cô thì sẽ dùng giọng điệu ấy. Duy Duy biết cô không thíchĐường Kiện, cho nên mỗi khi cô nói cái gì không tốt về Đường Kiện, DuyDuy sẽ dùng giọng điệu như vậy, tủi thân than thở: Em chính là thích Đường Kiện, em muốn ở cùng một chỗ với anh ấy……

Văn Tuệ Linh cắn răng nhìn chằm chằm tên đầu sỏ trước mắt.

“Đường Kiện, anh là người thông minh, không cần nói với tôi là anh còn chưa nghĩ ra, tại sao Duy Duy sẽ chết lần nữa.”

Đường Kiện híp mắt, khóe miệng cứng lại.

Văn Tuệ Linh cười lạnh một tiếng.

“Chị muốn nói cái gì?” Duy Duy ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Văn Tuệ Linh chính là nhìn thẳng vào mặt Đường Kiện.

“Vì sao thời điểm anh tiếp cận con bé, sẽ làm con bé gặp nguy hiểm? Vì sao chuyện gì cũng có thể thay đổi, chỉ có mỗi cái chết củaDuy Duy là không? Tại sao là Duy Duy? Tại sao con bé quan trọng nhưvậy?”

Văn Tuệ Linh từng chữ từng chữ nói. “Con bé quan trọng là vì anh!”

Đường Kiện đồng tử co rụt lại.

“Kế hoạch lỗ sâu phả hủy tính cân bằng của thời gian,” Văn Tuệ Linh nói với Duy Duy: “Thời điểm đầu tiên Đường Kiện bắt đầu sử dụng ‘Kế hoạch lỗ sâu’, bước sóngthời gian đã đánh dấu một điểm xác định, tựa như tảng đá ném vào consông lớn, anh không vớt nó về, tảng đá sẽ luôn luôn ở chỗ đó.”

“Cho nên, bất cứ chuyện gì cũng có thể bị thay đổi, bắt đầulà tòa cao ốc biến mất, rồi đến bạn bè, người thân mọi người có thể chưa bao giờ gặp nhau, chỉ có ‘Kế hoạch lỗ sâu’ thành công là sẽ không thay đổi.”

Duy Duy vẫn như cũ không hiểu, mê hoặc ngửa đầu nhìn anh.

Đường Kiện sắc mặt âm trầm gần như bóp ra hắc thủy (?), vẫn như cũ không nói lời nào.

Văn Tuệ Linh tiếp tục cười lạnh.

“Kế hoạch lỗ sâu thành công, là vì Đường Kiện, mà nguyên nhân Đường Kiện tham gia kế hoạch lỗ sâu, là vì Duy Duy em đã chết.” Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiện. “Anh ta nghĩ muốn cứu em, vì thế không ngừng thay đổi toàn bộ trình tự kếhoạch lỗ sâu, không ngừng muốn trở về, nhưng tuyến thời gian đã bị chấnđộng không thể phục hồi nguyên trạng, vì thế tại thời điểm kế hoạch lỗsâu thành công, chứng tỏ Đường Kiện nhất định sẽ tham gia, mà em, DuyDuy, nhất định sẽ chết!”

Có thể nói, bởi vì Duy Duy chết, vì thế anh tham gia kế hoạch lỗ sâu; Cũng có thể nói bởi vì anh tham gia kế hoạch lỗ sâu, vì thế Duy Duykhông ngừng chết.

Đây là một vòng tuần hoàn, sớm đã không biết gà đẻ trứng hay là trứng sinh ra gà, chỉ cần anh còn đây, chỉ cần anh không dừng lại, vòng tuầnhoàn này liền vĩnh viễn không có ngày kết thúc.

Duy Duy rốt cục hiểu được. (aoi: khỉ gió…nổ đầu con @@)

Cho nên, cô nhất định sẽ chết.

Bởi vì Đường Kiện không ngừng có ý định trở về thay đổi sự thật, vìthế lực tác động ngược lại càng lớn, chuyện cô chết mới có thể một lầnlại một lần càng thêm kịch liệt. (aoi: móa chứ…cảm giác như xem Final destination dù có tránh thế nào đi nữa thj nv chính cũg teo = =)

Giới tự nhiên, thật sự có một luồng sức mạnh muốn cô chết!

Cô ôm chặt Đường Kiện, toàn thân không kìm được run run.

“Cô muốn thế nào?” Đường Kiện đẩy Duy Duy về phía sau mình bảo vệ.

“Tôi nghĩ……”

Mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Tất cả mọi người bắn ra, ngay cả xe trên đường cũng nhảy một cái.

Duy Duy sợ hãi kêu một tiếng, ôm chặt lấy thắt lưng của anh.

Đường Kiện xoay tay lại bảo vệ cô, mặt đất đột nhiên lại nặng nề rung một cái.

“Bắt đầu rồi!” Văn Tuệ Linh lẩm bẩm nói. Cô cuồng loạn vươn tay về phía Duy Duy, “Duy Duy, em mau tới đây! Chị có biện pháp cứu em. Đường Kiện, vì sao anh ởchỗ này? Anh rõ ràng là phải đến nơi hẹn của chúng ta, anh rõ ràng phảiđợi ở đó!”

Cô gần như thê lương thét chói tai, làm Đường Kiện đột nhiên hiểu được ý đồ của cô.

“Cô sắp đặt gì ở đó, đúng không?” Anh cười lạnh một tiếng. “Cô rất rõ ràng biết tôi nhất định sẽ không mang Duy Duy đi, vì thế cô tớiđón Duy Duy, sau đó lừa tôi tới đó. Cô muốn làm cái gì? Tìm người giếttôi?”

“Không được!” Duy Duy tức giận muốn từ phía sau anh đi ra, lại bị anh một phen đẩy về.

“Chỉ cần anh đã chết, tất cả vấn đề đều đươc giải quyết.” Văn Tuệ Linh sắc mặt gần như tờ giấy trắng. “Anh sẽ không bao giờ có thể lợi dụng kế hoạch lỗ sâu để trở về, Duy Duycũng sẽ không bao giờ không ngừng chết. Không có anh, vòng tuần hoàn sẽlập tức được tháo bỏ, con bé sẽ thoát được vòng luân hồi này!”

“Chị điên rồi sao? Coi như giết Đường Kiện thì được lợi gì? Ở trong thế giới của các người, tôi cũng đã chết rồi!” Duy Duy quả thực không thể tin được cô ta sẽ làm ra loại chuyện này.

“Nhưng ở trong đây em sẽ không.” Văn Tuệ Linh rốt cục không nhịn được, rơi nước mắt. “Trong thực tế ở những nơi khác, em sẽ không, bởi vì không có Đường Kiện đi tìm, em sẽ được sống tốt.”

“Kế hoạch lỗ sâu chính là quay lại thời gian……” Duy Duy chưa nói xong, Văn Tuệ Linh lập tức đánh gãy lời cô.

“Không gian cùng thời gian là hỗ trợ lẫn nhau! Thời gian tạothành không gian thay đổi, không gian tạo thành thời gian khác nhau.Phật giáo nói ‘Vạn thiên thế giới’ (Muôn vàn thế giới), bởi vì mỗi một ý niệm chuyển động, đều hình thành một thời gian mới, thế giới mới.” Văn Tuệ Linh nhìn cô. “Em hôm nay ra khỏi cửa đi bên trái hoặc bên phải, từ sự lựa chọn khácnhau, hai không gian hoàn toàn khác nhau sẽ cùng lúc được sinh ra. Không gian song song này sẽ có lúc thay đổi lần lượt, có khi bởi vì trênđường chúng ta làm một quyết định giống nhau mà dung hợp.”

“Đường Kiện và chị quả thật quay lại thời gian, nhưng chúngta đều có những quyết định khác nhau, vì thế cuộc sống nguyên bản củachúng ta sẽ không có bộ dáng như thế nữa, như vậy, sự thật này vẫn là sự thật vốn có sao? Hoặc là đã trở thành một không gian hoàn toàn mới?” Văn Tuệ Linh cười lạnh một tiếng. “Vấn đề này, Đường Kiện, ngay cả chính anh cũng không thể trả lời đi?”

Cô chỉ vào Đường Kiện, dồn dập nói với Duy Duy: “Ở trongkhông gian của anh ta, anh ta mất em, anh ta không cam lòng! Vì thế anhta trở về, muốn quay lại tìm em, một lần không thành sẽ thử lại một lần. Mỗi lần anh ta thử sẽ tạo ra một sự thật khác với nguyên bản, mà trongtừng cái sự thật đấy em chết đi! Chị sẽ không ngồi xem chuyện đó xảy ralần nữa.” (aoi: ôi đc cả chị này nữa T^T)

“Đường Kiện, anh hại chết em gái tôi một lần là đủ rồi, tôi sẽ không để con bé chết ngàn ngàn vạn vạn lần nữa!”

“Cô là đồ ngu ngốc!” Đường Kiện sắc mặt xanh mét, hàm dưới cắn chặt. “Sóng địa chấn tuyến thời gian càng ngày không ổn định, không phải bởi vì tôi, mà là do cô!”

“Anh đừng có nghĩ trốn tránh trách nhiệm!”

Đường Kiện ánh mắt co rụt lại, sắc bén giống như mãnh sư trước khi tấn công.

“Theo như lời cô nói, kế hoạch lỗ sâu cần tôi, vì thế mặc kệtôi trở lại thế nào, Duy Duy đều sẽ tử, nhưng giết chết Duy Duy căn bảnkhông cần năng lượng quá mạnh, tất cả chuyện này diễn biến như vậy, làvì cô muốn giết tôi!”

Đường Kiện không thể chết là sự thật, giống như Duy Duy xác định sẽ phải chết.

Hai yếu tố quan trọng này thiếu một thứ cũng không được.

Anh muốn thay đổi cái chết của Duy Duy tất nhiên sẽ tạo thành chấnđộng nhất định, mà Văn Tuệ Linh muốn giết anh lại mang đến tai nạn lớnhơn. Toàn bộ tuyến thời gian bị vặn vẹo nghiêm trọng, tất cả không gianthời gian bị loạn thành một đoàn, giới tự nhiên cố gắng muốn sửa chữahết thảy, vì thế lực phản tác dụng hưởng ứng càng trở nên mạnh mẽ.

“Đủ, đủ! Cả hai người đừng có ầm ỹ nữa!” Duy Duy thét chói tai. “Em chịu hai người đủ rồi! Hai người mỗi người luôn mồm nói tới cứu tới cứu ra sao, tại sao không ai hỏi qua em nghĩ thế nào?”

“Duy Duy……” Đường Kiện muốn quay đầu kéo cô.

Ầm ầm! Mặt đất lại đột nhiên nặng nề rung một cái. Ngay cả chuông báo động của nhiều công ty bắt đầu vang lên. Động đất kì lạ làm thế giớixung quanh lộn xộn, xe đi trên đường bắt đầu dừng lại, người đi đườngthét chói tai không ngừng chạy trốn.

Nhưng Duy Duy không quan tâm chuyện đó.

“Anh!” Cô chỉ vào mũi Đường Kiện, đôi mắt đen trên khuôn mặt tuyết trắng vừa tròn vừa to. “Bây giờ em muốn anh đồng ý với em, mặc kệ hôm nay chúng ta có thể tránhđược một kiếp này hay không, anh vĩnh viễn không được nghĩ tới chuyệnquay lại.”

“Duy Duy……”

“Đồng ý với em!” Cô kiên định kêu to.

Đường Kiện nhắm mắt.

“Được, anh đồng ý, em trước tiên đi theo anh……”

“Còn có chị!” Duy Duy không để ý tới anh, quay đầu chỉ vào Văn Tuệ Linh. “Tôi mặc kệ kế tiếp chị muốn đi đâu, tóm lại, từ giờ trở đi, chị không được giết bất kì kẻ nào.”

Văn Tuệ Linh ngây người ngẩn ngơ.

Nếu là thời điểm khác, hai người có thể đã bật cười đối với cái giọng thầy giáo dạy bảo học sinh tiểu học này của cô, nhưng hiện tại không ai cười được.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Giống như có một con Godzilla tàng hình đi trên đường phố Đài Bắc, mỗi bước đi đều làm rung động mặt đất.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Duy Duy rốt cục cảm thấy khủng hoảng, theo bản năng chui vào trong lòng Đường Kiện.

Đường Kiện ánh mắt lạnh băng nhìn Văn Tuệ Linh, sắc mặt cô ta cũng vô cùng khẩn trương.

“Hợp tác đi.” Văn Tuệ Linh bật thốt lên nói: “Anh với tôi hợp tác cùng nhau viết trình tự đảo ngược. Tôi biết anh muốnlàm cái gì, anh muốn nghịch chuyển toàn bộ năng lượng sóng, lợi dụng lực phản tác dụng làm phẳng chấn động thời gian, để anh có cơ hội tìm mộtđiểm thiết nhập, đúng không?”

Duy Duy mắt hạnh híp lại, rồi đột nhiên rời khỏi lòng anh.

“Cho nên, em có chết cũng không ảnh hưởng gì tới anh, đúng không? Dù sao anh chính là sẽ nghĩ trở về!”

“Duy Duy, không phải như thế……” Đường Kiện bị cô chất vấn có chút chật vật.

“Hừ! Anh đi đi! Các người đều đi đi! Tôi chết ở đây liên quan gì đến mấy người?” Duy Duy đá anh một cú thật mạnh, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

“Duy Duy!” Đường Kiện vội vàng kéo cô lại, vẻ mặt tựa như một đứa nhóc làm sai chuyện bị bắt.

“Buông!” Duy Duy trong lòng đau khổ.

Nhìn hốc mắt cô đỏ lên, bộ dáng sắp khóc đến nơi, trái tim Đường Kiện như bị đao cắt.

“Duy Duy, anh không có ý muốn nhìn em chết, anh chỉ là muốn…… Có đường lui.” Cho dù thế giới có sụp đổ, anh cũng chỉ cố dỗ cô.

“Anh không có đường lui.” Văn Tuệ Linh bực mình nói.

“Có ý gì?” Vừa chuyển hướng sang cô ta, sắc mặt của anh liền cương lạnh.

“Anh thiết kế bước sóng ngắn có tác dụng ngược lại, tôi tăng cường nó mạnh gấp hai, đưa cho người ở phòng thí nghiệm.” Văn Tuệ Linh thanh âm lạnh lùng nói. “Tôi cung cấp số liệu thí nghiệm cho bọn họ, nói cho bọn họ tất cả sẽ xảy ra vào ngày tám tháng mười hai, nhất định phải khởi động vào hôm nay.”

“Mà bọn họ cứ như vậy tin tưởng cô?”

Cô cười lạnh một tiếng. “Anh cho rằng lần này tôi sẽ ngoanngoãn chờ anh chủ động ra trận sao? Từ lúc bắt đầu thí nghiệm tôi đãliên lạc được với bọn họ, trong thực tế ở đây, chỉ đạo kế hoạch lỗ sâulà tôi, không phải anh! Người bọn họ tín nhiệm cũng là tôi.”

Đường Kiện trong lòng chấn động, còn chưa kịp nói gì, Duy Duy đột nhiên quay đầu bắt lấy anh kêu nhỏ.

“Đường Kiện? Đường Kiện, anh xem!” Duy Duy chỉ vào cảnh vật xung quanh, ngón tay rơi vào trong cánh tay anh.

Xung quanh bọn họ đột nhiên nổi lên một sự xáo trộn kì quái, giốngnhư bọn họ đang ngâm trong nước, sau đó gợn nước dao động, vì thế cảnhtượng bốn phía bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo.

“Đương nhiên, nếu vận khí tốt, cường độ tác dụng ngược đủ đểtạo thành bước sóng nghịch hướng, tôi có thể tống anh quay về hiện thựccủa mình, cuối cùng anh sẽ không thể gặp được Duy Duy ở đây!” Văn Tuệ Linh đột nhiên kéo cô. “Duy Duy, em lại đây, không được ở gần anh ta!”

Cảm giác Duy Duy bị người lôi đi, anh theo bản năng kéo tay trở về,Duy Duy mắc kẹt giữa hai người bọn họ. Bỗng nhiên trong lúc đó, ầm ầm!Chấn động, khắp bề mặt lại rung chuyển.

Ba người đứng không vững, Văn Tuệ Linh ngã trên mặt đất, Đường Kiện vội vàng ôm lấy Duy Duy.

Ầm ầm! Chấn động. Gợn sóng bốn phía ngày càng rõ ràng, cảnh vật đột nhiên bắt đầu thay đổi.

“Đường Kiện, đây là có chuyện gì?” Duy Duy nắm chặt tay anh.

“Không có việc gì, nắm lấy anh, không được buông ra!” Đường Kiện khẩn cấp che lấy cô.

Ánh mắt của anh và Văn Tuệ Linh gặp nhau, Đường Kiện bỗng nhiên cười.

Nụ cười này không phải âm ngoan, không phải tức giận, không phải chợt biết được chân tướng bị giấu mà kinh ngạc, mà là một nụ cười thật lòng.

Tất cả những đau khổ tối tăm trước đó, toàn bộ được xóa đi, anh bây giờ thậm chí nở nụ cười khoái trá.

Anh nhướn mày, giống như đùa cợt lấy khẩu hình nói với cô hai chữ: “Cám ơn.”

Cám ơn……

Văn Tuệ Linh đột nhiên nhớ tới lúc nãy mình nói cái gì — trong hiện thực ở đây, người chỉ đạo “Kế hoạch lỗ sâu” là tôi.

Cô thay thế vai của Đường Kiện!

Có lẽ Đường Kiện không biết cô chính là West, nhưng điều này không có gì khác biệt. Anh ta đột nhiên cung cấp viện trợ, tích cực nói cho West tất cả những gì liên quan đến lỗ sâu, thậm chí ngay cả kế hoạch phươngthức liên hệ với mọi người cũng giải thích với cô rõ ràng! Tuy rằng côlà Văn Tuệ Linh, từ lúc bắt đầu cô đã nghĩ cách điều tra tin tức, nhưngĐường Kiện cũng không biết West chính là cô, cho nên anh ta thẳng thắnthành khẩn như vậy giờ nghĩ lại phải có vấn đề.

Đây không phải tính cách Đường Kiện! Anh ta không dễ dàng tin tưởng người khác, chứ chưa nói đến “Đồng nghiệp” chưa từng gặp qua lần nào.

Trừ phi anh ta cố ý.

Bất kể West là ai, Đường Kiện đã tạo ra một cơ hội.

Anh ta không biết nguyên nhân West muốn tham gia kế hoạch lỗ sâu,nhưng điều này không sao cả. Đường Kiện chỉ cần West viết phần phươngthức phản đạo (dẫn ngược lại), vì thế anh ta chủ động giúp đỡ, bộ trình tự phản chấn này so với những phần khác có thể độc lập vận hành.

Bởi vì West là cô, mà cô biết ngày tám tháng mười hai xảy ra chuyệngì, cho nên khi Đường Kiện liên hệ với cô, cố ý hoặc vô tình luôn lộ rangày tám tháng mười hai là ngày quan trọng, cô cũng không nghĩ nhiều.Nhưng hiện tại nhớ lại, cho dù West là người nào, cũng sẽ bị ám thị cáinày, cho rằng Đường Kiện tích cực viết chương trình như vậy, là bởi vìngày tám tháng mười hai là thời gian thích hợp nhất để khởi động thínghiệm.

Chính là số phận thực sự ưu ái, West chính là Văn Tuệ Linh, kế hoạch của anh không hề trì hoãn chút nào mà đúng hạn xảy ra.

West thế vai cho Đường Kiện, vì thế, kế hoạch lỗ sâu không nhất thiết phải có Đường Kiện.

Anh đã nhảy thoát vòng tuần hoàn đó.

Anh lúc này đây — một lần cuối cùng — kế hoạch được ăn cả ngã về không.

Một trận gợn sóng lưu chuyển, Văn Tuệ Linh gắt gao nhìn chằm chằm hai người dần dần vặn vẹo, biến dạng, Đường Kiện đón ánh mắt của cô, sắcmặt bình tĩnh như nước, em gái cô đang hoảng sợ núp trong lòng anh ta,không hiểu xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Văn Tuệ Linh tâm tư cũng đột nhiên bình tĩnh lại.

“Duy Duy?”

Trong gợn sóng vặn vẹo bọn họ gần như không nhìn rõ nhau được nữa, Duy Duy quay đầu nhìn cô một cái.

Văn Tuệ Linh mỉm cười, dịu dàng vẫy tay một cái. “Tốt rồi.”

Ầm ầm!

Gợn sóng hoàn toàn vặn vẹo, chấn động mãnh liệt hình thành lực phảnngược, đem tất cả thời gian không gian liên kết cùng một chỗ, đánh văngra; Liên kết cùng một chỗ, đánh văng ra; Cuối cùng lực tác dụng cùng lực phản ngược trung hòa, chấn động trong trời đất bắt đầu dịu xuống.

Duy Duy lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện — Đường Kiện không ở bên người cô.

Cô đột nhiên nhảy dựng lên!

Gợn sóng dần dần thối lui, cảnh vật xung quanh bắt đầu rõ ràng, vẫn là trên phố Đài Bắc, nhưng là –

Cô không chút nào tao nhã há to miệng, ngay cả kêu cũng kêu không được.

Cô nhìn tòa nhà Đài Bắc 101 cao ngất tận trời, cùng tòa tháp năm mươi tầng bên cạnh.

Ánh mặt trời chói lòa, chợt hiện làm mắt cô đau nhức. Cô nhắm mắt lại.

Duy Duy……

Hình như có người gọi cô.

Cô dùng sức dụi dụi mắt, làm dịu đi đau đớn vừa bị ánh nắng chiếu vào.

“Duy Duy……”

Thật sự có người đang gọi cô.

Duy Duy đột nhiên ngẩng đầu.

“Duy Duy!”

Đường Kiện, đứng ở đối diện đường cái, sắc mặt trắng bệch, cấp tốc xông về phía cô.

Trong nháy mắt Duy Duy không kịp phản ứng, ánh mắt không biết vì sao nhìn chằm chằm tòa kiến trúc năm mươi tầng kì quái.

Bỗng nhiên, tiếng nói của anh tiến vào trong óc.

Anh đi mua cà phê…… Em muốn tới đó tìm anh…… Một tên say rượu lái xe đâm thẳng vào em……

“Duy Duy –” Đường Kiện khuôn mặt xanh mét, chạy thẳng về phía cô.

Tất cả đều là sự phản xạ.

Duy Duy cử động.

Không phải về phía anh, mà là chạy về sau.

Cô hoàn toàn không kịp tự hỏi, khóe mắt chỉ nhắm đến cây cột đá rấtlớn, vì thế chân hành động so với óc còn nhanh hơn, cả người cô bay vềphía sau cột đá.

Ầm một tiếng!

Một chiếc xe đột nhiên không khống chế được chạy qua nơi cô đứng vừa rồi, đụng vào tảng đá lớn cô đang náu phía sau.

Cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, mảnh nhỏ bay tán loạn, Duy Duy ngã trên mặt đất.

A — a — hàng loạt tiếng thét chói tai vang tứ phía, người qua đường đều chạy trốn.

“Duy Duy!” Đường Kiện bay vọt qua đoàn hỗn loạn kia, vọt qua cây cột tìm cô.

Cả người anh run rẩy, nâng cô gái yếu đuốt đang nằm trên mặt đất.

“Đau quá……” Duy Duy rưng rưng nâng lên cánh tay bị mảnh thủy tinh xẹt qua. “Chảy máu, đau quá……”

“Duy Duy! Duy Duy……”

Đường Kiện cả người mệt lả, ôm cô thật chặt trong ngực, cùng cô ngồi mềm nhũn trên mặt đất.

Đồng hồ báo động của công ty bách hóa nhẹ nhàng rung lên, chỉ một vật cản trở lúc nãy, trận tai nạn xe cộ cứ như vậy im lặng trôi qua.

## 11. Chương 11: Kết Thúc

“Thật sự, rất kì quái.” Duy Duy ghé vào cửa sổ trên tầng 41, nhìn tòa tháp 101 có độ cao không khác mấy so với vị trí của mình.

“Cái gì rất kỳ quái?” Một đôi tay cứng rắn vòng phía sau cô, ôm cô ngồi lên đùi của mình.

Đường Kiện đưa nước trái cây cho cô, xnhìn cô giống con mèo nhỏ uống từng ngụm từng ngụm, cả người tâm thỏa mãn.

“Tất cả đều rất kỳ quái.” Duy Duy nở nụ cười với anh. Đột nhiên, cô hỏi: “Anh nghĩ, thế giới vốn có của em bị sao vậy?”

Đường Kiện lắc đầu.

Duy Duy trầm mặc một lát, lại hỏi: “Anh có nghĩ, Văn Tuệ Linh ở lại nơi đó không?”

Nếu lỗ sâu chỉ đơn thuần là quay lại thời gian, như vậy trước xoayngược sau dung hợp, theo lý thuyết Văn Tuệ Linh cũng sẽ đến đây. Bởi vìtrong không gian này, Văn Tuệ Linh vẫn tồn tại.

Nhưng sau khi bọn họ trở về, Văn Tuệ Linh lại không biết tung tích, từ đó về sau rốt cuộc cũng không gặp lại cô ấy.

Có lẽ, đúng như ý tưởng ban đầu của Văn Tuệ Linh và Chu Duy Duy, lỗsau không chỉ là trang bị đột phá thời gian, mà cũng là trang bị đột phá không gian. Khi bọn anh trở lại quá khứ, làm một quyết định cuộc sốngkhác, thì một không gian song song khác cũng sẽ phát động.

Sau khi Duy Duy và Đường Kiện trở lại thế giới của anh, Văn Tuệ Linh ở lại không gian kia, trở thành một người trong thế giới đông đảo đó.

“Có lẽ thế!” Đường Kiện nhìn ngoài cửa sổ một lát, ngón tay xoa loạn tóc cô. “Duy Duy, trong giới tự nhiên vẫn còn rất nhiều chuyện con người không thể lý giải.”

“Kỳ thật, thế giới kia của em cũng không tệ, hơn nữa Văn TuệLinh ở nơi đó so với Đường Kiện còn tốt hơn! Chị ấy nhất định sẽ tốtthôi.” Duy Duy cố ý hoạt bát nói.

Đường Kiện mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn phấn môi của cô.

Duy Duy tĩnh lại, dựa vào lòng anh, nhìn huyên náo rối loạn ngoài cửa sổ.

Bọn họ bây giờ đang ở trong phòng anh ở Đài Bắc, đây là khu nhà ở cao cấp của tòa cao ốc Tín Nghĩa, những người trong tòa cao ốc này khôngphú thì cũng quý.

Căn hộ này chẳng qua là một trong những của cải tài phú của anh, tượng trưng cho sự công thành danh toại của anh ở thế giới này.

“Nếu em đến đây, vậy em nguyên bản thì sao? Cứ như vậy biến mất trong thực tại kia sao?” Cô đột nhiên nói tiếp.

Đường Kiện thở dài, khẽ hôn khóe môi của cô.

“Duy Duy, không cần tự hỏi những thứ chủ nghĩa tồn tại kialàm khó bản thân. Em ở bên anh, chúng ta cùng một chỗ, kế hoạch lỗ sâuvà chúng ta không quan hệ nữa. Chúng ta sống tốt, như vậy là đủ rồi.”

Anh biết cô rất bất an, hơn ba tuần lễ trôi qua, phần bất an nàykhông có giảm bớt, anh chỉ có thể cố gắng thích ứng tất cả mới mẻ vớicô, quan sát thế giới mới này, bù lại của bất an cô.

Thật ra, mọi thứ thay đổi không lớn, ít nhất chính phần kia của cô.Người nhà bạn bè của cô phần lớn vẫn như cũ, chỉ là không thấy Văn TuệLinh. Lúc trước anh cùng cô về nhà thì chỉ nói qua loa với cha mẹ cô,Văn Tuệ Linh tham gia một kế hoạch nghiên cứu lớn ở Mỹ, sẽ rời đi trongmột thời gian rất dài.

Đương nhiên, cô không có đoạn trí nhớ đã cùng anh lớn lên, cùng anh ở Mỹ một thời gian, bởi vì đoạn cuộc sống đó với cô mà nói không tồn tại, anh chính là tận lực giúp cô, từng chút từng chút tìm dấu vết cuộc sống đã qua.

“Đường Kiện,” Duy Duy lẳng lặng nói. “Em chỉ sợ có một ngày anh tỉnh lại, sẽ phát hiện em không phải người anh yêu.”

“Duy Duy, em không rõ sao? Mặc kệ người nào là Duy Duy thìcũng chính là em, chỉ là sự lựa chọn khác sẽ tạo vận mệnh khác nhau,nhưng bản chất của em không khác.” Đường Kiện khẽ vuốt hai má của cô, vén sợi tóc dài ra sau tai. “Cho dù em không có chị, không có đi Mỹ cũng anh, em vẫn là cô bé anh biết năm tám tuổi ấy.”

Duy Duy cúi đầu không nói.

Đường Kiện hôn lên mi mắt cô, dịu dàng nói: “Anh cũng sốngmột thực tế khác biệt, cũng cùng em chia cách, nhưng những năm xa cáchnhìn em từ xa, anh vẫn như cũ yêu Chu Duy Duy đáng yêu rối loạn đó. Emchính là em, ở trong mắt anh không có gì khác biệt.”

Đôi mắt ướt nâng lên, Duy Duy xoa khuôn mặt tuấn lãng của anh, sóng mắt dịu dàng.

“Được rồi.” Cô than nhẹ một tiếng, tiến sát vào lòng anh.

Thế cũng tốt, không phải cũng tốt, hãy để cô ích kỉ một chút.

Cô yêu người đàn ông này, cho nên, cho dù anh nhớ lại Chu Duy Duy thật đi nữa, cô cùng không cách nào nhường lại được.

Nơi này đã là thế giới của cô, cho nên, cô sẽ cố gắng quen với nó.

Tay Đường Kiện miễn cưỡng dao động trên người cô, khi chuyển qua cáibụng bằng phẳng của cô thì ngừng lại một chút, sau đó không dấu vếttrượt mở.

Duy Duy biết anh nhớ tới cái gì.

Cô đứng dậy, nói nhỏ bên tai anh một câu.

Đường Kiện cả người chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm cô, Duy Duy dịu dàng mỉm cười, chủ động đưa môi mình lên.

Cánh tay ôm lấy cô run rẩy mạnh mẽ, căng cứng, gần như muốn bẻ gãy cô.

“Ai, đau!”

Anh vội vàng buông ra. “Được, được, anh sẽ cố gắng không dùng quá sức.”

Duy Duy nghĩ tới cái gì, kề sát bên tai anh, đùa dai nói nhỏ: “Vậy về sau buổi tối anh sẽ bớt phóng túng?”

Đường Kiện nhìn vẻ mặt giảo hoạt của cô, vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng đều là tình yêu tê tê ngọt ngào.

“Không được, đây là vấn đề quyền lợi.” Anh cắn môi cô, “Cũng có rất nhiều phương pháp không cần dùng sức.”

Sau đó anh ôm cô đi làm mẫu những phương pháp kia.

Tất cả mọi thứ, trải qua sự thay đổi, trở lại điểm khởi đầu–

Rồi sau đó kéo dài.

[ Toàn văn hoàn ]

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tuyen-thoi-gian*