Lương Sơn Bá Là Một Con Thiêu Thân

Table of Contents

# Lương Sơn Bá Là Một Con Thiêu Thân

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Chu Kết Kết hai mươi ba tuổi năm ấy, bạn trai chạy theo con gái của một cán bộ cao cấp. Từ đó, nàng không tin tưởng tình yêu nữa. . |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/luong-son-ba-la-mot-con-thieu-than*

## 1. Kết Hôn Đi

Kết hôn đi

Chu gia ba tỷ muội, lão đại lão nhị đều đã là vợ của người khác, chỉ có tiểu muội ta còn là khuê nữ, không thể kiếm được lang quân như ý.

Mẫu thân sợ ta quá lứa sẽ liên lụy đến nửa đời tiêu sái của nàng, vì vậy thường thường thu xếp bằng hữu giới thiệu đối tượng hẹn hò cho ta.

Tìm bạn trai? Tốt nha, hoàn toàn không thành vấn đề.

Ta hướng về phía mẫu thân thản nhiên cười: chỉ cần tiền lương hàng năm hơn 30 vạn, có nhà chung cư trăm mét vuông trở lên, khu dân cư lục hóa [1] diện tích đạt 30%, ít nhất phải có một chiếc POLO, trình độ này, ta liền có thể suy nghĩ một chút.

[1]: kiểu khu dân cư, khu đô thị xanh đó

"Bộp!" Mẫu thân làm rơi tấm hình, thở phì phò bỏ đi.

Trước khi đi nàng mắng ta: "Chu Kết Kết, ngươi cho rằng ngươi là ai?! Lâm Thanh Hà Trương Mạn Ngọc? Ta xem ngươi đời này cũng đừng nghĩ gả ra ngoài!"

Gia mẫu tương đối thoát ly khỏi thời đại, nàng kiên trì cho rằng nam nhân muốn cưới nhất chính là những minh tinh nổi tiếng từ xưa, mặc dù phần lớn tuổi của các nàng cũng tầm năm mươi bốn mươi.

Bất quá sợ cái gì, không ai thèm lấy thì thế nào đây?

Chu Kết Kết ta, ngay từ lúc hai mươi ba tuổi năm ấy đã chắc chắc, cả đời này, tuyệt đối muốn tự mình nuôi mình.

Kết Kết đi xem mắt

Cách một ngày đại tỷ hẹn ta đi dùng trà, thuận tiện khuyên bảo ta phải giữ vững lòng tin với hôn nhân.

"Tương lai tốt đẹp . . . . . . Thái độ lạc quan . . . . . ." Đại tỷ ở đài truyền hình biên tập tin thời sự lúc chín giờ, giọng nói luôn luôn nghiêm túc.

". . . . . . Đáng tiếc con đường quanh co, lật lọng thường có. . . . . ." Chính trị học của ta khá tốt, dứt khoát dùng quai hàm nhìn nàng cười nịnh nọt.

"Kết Kết!" Đại tỷ nhanh chóng nhăn trán, "Thế nào lại không có chút nghiêm chỉnh? Kết hôn sinh con là đại sự đời người, cũng là mục tiêu tận hiếu hàng đầu đối với cha mẹ!"

"Ai nha, chờ ngươi cùng nhị tỷ nam nữ đầy đủ, ước mơ cuộc sống của mẹ còn cái gì không hài lòng?"

Uống một ngụm Phổ Nhị, ta khẽ nhíu hai hàng lông mày --

Trà này thật đúng là khó uống, mẹ kiếp, sớm biết liền gọi ô lông nhân sâm đắt tiền thì tốt rồi.

". . . . . . Ngươi chính là như vậy, ỷ có chúng ta chống đỡ liền vô pháp vô thiên, cũng 26 tuổi còn không chịu kết giao một bạn trai, ngươi thật muốn làm bà cô cho đến cuối đời sao?! Chúng ta đối với ngươi quả thực là thất vọng cực độ, ngươi không hổ là ngoại tộc quái thai của Chu gia. . . . . ."

Hai mảnh môi mỏng của đại tỷ bắt đầu ở trước mặt ta lấy tốc độ ánh sáng cao thấp tung bay, nhưng ta nhìn lại có chút say sưa -- công phu miệng lưỡi cao siêu như thế, không biết có thể có mấy nữ nhân sau khi cùng nàng gây gổ miệng sẽ không sùi bọt mép trực tiếp hôn mê đây? Chậc chậc, thật là lợi hại, mau năm phút đồng hồ cũng không nuốt qua một bãi nước miếng, xem ra Chu gia chúng ta thật đúng là đất ngoại hổ tàng long. . . . . .

"Chu Kết Kết, ngươi rốt cuộc có đang nghe hay không!"

Vu bà nổi giận, một tiếng gào to, ta vội vàng hoàn hồn: "Đang, đang, đang!"

"Ngươi --" đại tỷ trợn tròn mắt nhìn ta, hít sâu một hơi khí, đang chuẩn bị triển khai vòng phê phán cùng công kích kế tiếp --

"Kết Kết?"

Thanh âm nam tính dễ nghe truyền đến, giống như tiếng trời, ta không nhịn được lệ tràn đầy vành mắt --

Mẹ a, ta đây rốt cuộc được cứu!

Người tới là cấp trên của ta, nhân vật quyết sách của công ty Ôn Minh Viễn, chừng ba mươi tuổi, nổi tiếng là một kim cương vương lão ngũ.

"Ôn sinh ôn sinh!" Ta chan chứa lệ nóng kích động gọi, "Ôn sinh mau tới ngồi!" Nói xong lập tức chân chó kéo ra cái ghế bên cạnh, bộ mặt nịnh hót nhìn về phía hắn.

Vì vậy Ôn Minh Viễn cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh ta, tư thái ưu nhã.

Ai, người này luôn luôn trì độn, bị ta gọi là "Ôn sinh" suốt ba năm cũng không biết hàm nghĩa chân chính kia, chỉ xem ta là học người Hongkong, kêu thân thiết.

"Đại tỷ hảo!" Hắn hướng lão tỷ gật đầu mỉm cười -- điện lực 500 Vôn siêu cường bắn ra, vu bà lập tức từ kim cương hóa hóa thành Barbie, đoan trang quyến rũ: "Ôn tiên sinh hảo, lâu như vậy không thấy, gần đây đang bận rộn việc gì sao?"

"Việc bình thường mà thôi." Ôn Minh Viễn khách khí hồi đáp, "Có Kết Kết giúp ta làm việc, công việc kỳ thật cũng không bận rộn, thật muốn đa tạ Chu gia các ngươi từ nhỏ nuôi dưỡng."

Nghe một chút, nghe một chút! Người này nói quá mức rồi!

Khuôn mặt lão tỷ lập tức cười lên, tức giận tan thành mây khói, cả người dung quang toả sáng.

"Ôn sinh --" đang lúc lão tỷ đang cười ngây ngô, ta lặng lẽ kéo tay áo Ôn Minh Viễn thấp giọng nói, "Đổi cho ta một bình trà."

Hắn nhìn sang cái tách của ta, hiểu rõ cười một tiếng, lập tức vẫy tay nói với người phục vụ: "Phiền toái, xin đổi cho bàn này ô long nhân sâm."

Ta cực kỳ hài lòng, vứt cho hắn một cái mị nhãn ngọt ngào -- Ôn sinh này không hổ là nam nhân tốt của thế kỷ mới, lại còn nhớ khẩu vị của thuộc hạ nho nhỏ.

Sau khi uống trà xong, giải tán, đại tỷ đi gặp ái lang, Ôn sinh lái xe đưa ta về nhà.

"Chậc chậc, lại thay mới đúng không?" Ta sờ sờ ghế da mới tinh, lại nhìn đồng hồ đo, trong lòng nhất thời không ngừng hâm mộ, "Ngươi cái tên này cũng quá có tiền nha, lần này lại là nhãn hiệu gì?"

"XXXX." Hắn trả lời một cái tên, nhưng ta nhớ không nổi, cũng không dự định nhớ.

Não của Chu Kết Kết dị thường thu hẹp trong không gian, luôn luôn thiếu hụt hiểu biết căn bản đối với nhãn hiệu xe hơi. Từ khi ra đời đến bây giờ ta liền chỉ nhớ rõ ba nhãn hiệu -- BENZ, BMW, còn có một nhãn hiệu lão công tương lai nhất định phải có POLO.

"Xe này bao nhiêu tiền?" Ta lại hỏi.

"XXXX." Hắn thuận miệng trả lời một chuỗi con số, ta chỉ nghe rõ phía sau là một chữ "vạn".

"Ôn sinh ngươi thật đúng là rất được nha!" Mặc dù cũng không quan tâm giá tiền, nhưng ta hiểu rõ vào giờ phút này nhất định phải ra vẻ khâm phục cùng ca ngợi năng lực giựt tiền xuất sắc của cấp trên, "Thật là nam nhân trong nam nhân! Cực phẩm!"

Lời này đoán chừng đủ bưu hãn, khóe miệng Ôn sinh giật nhẹ, nhàn nhạt cười.

Một lát sau.

"Kết Kết, " hắn chợt gọi tên ta, giọng nói ôn hòa, "Mẹ ngươi bây giờ còn ép ngươi thân cận sao?"

"Ép nha!" Ta đang cầm điện thoại di động màu trắng kiểu mới nhất của hắn chuẩn bị chụp ảnh, làm một vẻ mặt rất thoải mái.

"Vậy mẹ ngươi đưa ra những thứ gì điều kiện?" Hắn tựa hồ lơ đãng hỏi.

"Nam nhân, sống là được."

Ta hướng về phía ống kính bày ra một chữ "V". Ai, tư thế này không có gì mới lạ, bất quá cũng may toàn cầu thông dụng, người người đều biết.

"Vậy còn ngươi?" Hắn cười, tiếp tục truy vấn.

Ta nhất thời để điện thoại di động xuống, ngơ ngác nhìn phía ngoài cửa sổ.

Cách hồi lâu, ta rốt cuộc thấp giọng trả lời:

"Nam nhân, không thay lòng là được."

"Kết Kết. . . . . ." Ôn Minh Viễn thở dài, muốn nói cái gì lại thôi.

"Lừa gạt ngươi!" Ta chợt ngẩng đầu lên cười ha ha, "Ôn sinh, ngươi không phải là người từng trải sao, thế nào còn có thể ngây thơ như thế?!"

Lúc này Ôn Minh Viễn không trả lời, chẳng qua là xoay mặt bất đắc dĩ nở nụ cười khổ.

Chủ nhật mẹ lại để cho ta đi thân cận, đối tượng lần này của ta là một bác sĩ họ La, nghe nói hào hoa phong nhã phong lưu phóng khoáng cười một tiếng nghiêng ngả chúng sinh.

"Kết Kết, ngươi phải nắm lấy cơ hội!" Mẹ lời nói thành khẩn, đôi mắt đẫm lệ mê mang, "Ta chính là phải nhờ mấy 'ma hữu' mới làm cho hắn đáp ứng gặp ngươi một lần đó a!"

Mẹ nó! Ai mà thèm? Ta trợn mắt một cái, liều mạng chà xát da chân, họ La , ngươi chờ tiếp chiêu đi! Lão nương thề phải trở thành một người hủy diệt mỹ nam, không đem khẩu vị của ngươi đảo ngược quyết không trở lại!

"Chu -- Kết -- Kết --, ngươi cũng không cần có mưu ma chước quỷ gì cho ta!"

Hiểu con gái không ai bằng mẹ, mẹ lập tức phơi bày một chút thủ đoạn của ta, giọng nói âm u giống như mới bò ra từ Địa phủ.

"Được rồi được rồi!" Ta phất tay một cái tỏ vẻ đầu hàng, cũng là, xã hội hiện nay hình tượng nữ tử quan trọng như vậy, ta không muốn lộ ra nhược điểm để người ta nắm trong tay.

Chuẩn bị gọn gàng đang chuẩn bị ra cửa, chợt nhận được điện thoại của Ôn sinh gọi tới.

"Kết Kết, hiện tại có rãnh rỗi sang đây xem phần hợp đồng không?" Ngữ khí của hắn ôn hòa, thái độ khẩn thiết.

"Không có!" Ta vừa đi giày vừa vội vã trả lời, "Ta hiện tại đang phải đi thân cận cùng người ta đây!"

". . . . . . Vẫn là đến xem hợp đồng đi, ngươi không phải là ghét thân cận sao? Ta vừa vừa tìm cho ngươi cái cớ, còn tăng gấp ba tiền làm thêm giờ cho ngươi." Hắn giật mình một cái, bắt đầu ở đầu điện thoại bên kia tiến hành dụ dỗ.

"Phải phải phải, ngươi vẫn là mau tìm người khác đi!" Ta không nhịn được kêu la, "Đối tượng lần này nghe mẹ ta nói là cực phẩm, tuyệt không thể bỏ qua!"

Kỳ thực lúc này trong lòng ta đã tính toán, thân cận xong sớm một chút rồi chạy tới Bách Thịnh mua sắm, thuận tiện mua cho mình vài bộ quần áo để làm đẹp một chút.

". . . . . ." Đầu điện thoại bên kia trầm mặc, sau đó Ôn sinh vô cùng miễn cưỡng trả lời: "Vậy cũng tốt, chúc ngươi thân cận vui vẻ."

Vui vẻ vui vẻ dĩ nhiên vui vẻ!

Ta "Pằng" cúp điện thoại, ôm cảm xúc mãnh liệt cùng ước mơ chứa chan đối với quần áo mới, nghênh ngang nhảy lên phố.

## 2. Đại Tề Cùng Ôn Sinh

Đại Tề cùng Ôn sinh

Thân cận rất thuận lợi, ta cùng bác sĩ không vừa mắt lẫn nhau, không tới 30 phút liền hoàn toàn bye bye. Trước khi đi bác sĩ cầm tay của ta, giả mù sa mưa nói: "Chu \*\*\*\*\*, ngày sau hữu duyên hẹn gặp lại."

Mẹ nó, ngươi nói thẳng không thích ta đây là được rồi, giả bộ cái gì?!

Ta liếc mắt một cái, thanh toán hóa đơn của mình, cầm ví lên liền vọt ra khỏi cửa lớn.

Bách Thịnh chủ nhật nhiều người, một mình ta ở trong từ từ đi dạo, thuận tiện quan sát trang phục và phụ kiện cao cấp. Thời điểm đi tới trước bộ nữ trang, một đôi tình nhân ngăn cản đường đi của ta.

Nam thân hình cao lớn, nữ xinh xắn lanh lợi, bọn họ thân mật tựa sát vào nhau, ôm nhau thật chặt, sau đó ta nghe thấy người nữ làm nũng nói: "Thiệu Tề, nơi này tại sao không có nhãn hiệu XXX, chính là nơi chúng ta ở Paris thường xuyên tới đó?"

Thanh âm của nàng không lớn, nhưng đọc nhấn rõ ràng từng chữ đủ để cho tất cả nhân sĩ trong phạm vi năm mét nghe thấy, đám con gái trong cửa hàng nhất thời quăng cho nàng một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa phức tạp.

Ta cũng ngây ngẩn cả người, hai chân cứng đơ tại nguyên chỗ, bị cái tên nàng vừa hô lên làm hóa đá trong nháy mắt.

. . . . . . Thiệu Tề? Thì ra, hắn đã trở lại?!

Khuôn mặt ta trắng bệch, xoay người giống như mộng du bay ra cửa lớn Bách Thịnh.

Trên đường vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ, ta chẳng có mục đích tiếp tục loạn quạng, chẳng qua là khó nén dung nhan tiều tụy thần thái lạc phách, rất nhiều người đi đường rối rít quăng cho ta ánh mắt đồng tình.

Ta cảm thấy mắt có chút đau, mũi bắt đầu xót, thừa dịp trước khi nước mắt rơi xuống như bão tố ta vội vàng tự chửi bản thân mình không có tiền đồ -- ba năm, cũng ròng rã ba năm rồi! Con mẹ nó Chu Kết Kết ngươi còn nhớ nhung cái gì!

Sau đó điện thoại di động vang lên, là "Quỷ sứ vào thôn", nhạc chuông dành riêng cho Ôn Minh Viễn.

Ta "Ba" một tiếng nhận lấy điện thoại, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên: "Ôn sinh, ta mới vừa gặp Đại Tề rồi. . . . . ."

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

Ta từng điên cuồng mê luyến qua một người đàn ông, cùng hắn kết giao trong vòng bốn năm, ta cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả chấp nhất cùng ước vơi đối với tình yêu --

Hắn chính là Thiệu Tề.

Ta cùng hắn là bạn học thời đại học, đồng cấp bất đồng hệ.

Khi đó ta ở học viện ngoại ngữ, tự xưng là "Ngọc Hồ Điệp", bởi vì da trắng và giỏi ca múa. Thiệu Tề là chủ tịch hội học sinh viện xây viện, ngoại hiệu "hắc mã vương tử". Thời điểm năm thứ hai đại học ta trong buổi văn nghệ của trường đối với hắn vừa thấy đã yêu, lập tức triển khai tấn công mãnh liệt, rốt cuộc trong hai tháng thành công đem hắn đến tay.

Còn nhớ rõ ngày xác định quan hệ, hắn gọi điện thoại gọi ta ra quán cơm nhỏ phía ngoài trường ăn cơm. Lúc ấy mùa đông trời giá rét, ta quàng vội chiếc khăn quàng cổ màu đỏ liền đi ra cửa. Ai biết được vừa đến quán cơm, tất cả thành viên quan trọng của hội học sinh đều ngồi trước mặt uống rượu, ta đang do dự có muốn bước vào hay không, Thiệu Tề ngồi ở bên trong chợt hướng về phía ta mãnh liệt hô to:

"Các vị, đây chính là chị dâu của các ngươi!"

Rào rào rào, tiếng vỗ tay liên tục một mảnh, tiếng "chị dâu" liên tiếp, ta nhất thời cảm thấy vô cùng có mặt mũi, phiêu phiêu bay lên trời. Sau đó liền chính thức trở thành vật sở hữu của Thiệu Tề.

Bất quá sau này hắn lại oán trách ta nói: "Người ngày đó làm sao mặc quê mùa như vậy, hại ta thật mất mặt!"

Ta cùng Đại Tề muốn chết muốn sống hai năm, rốt cuộc tốt nghiệp.

Năm ấy hắn vận khí không tốt, thi nghiên cứu sinh ba lần không đỗ, trực tiếp nói muốn thi lại. Ta thì đang làm phiên dịch ở công ty tư nhân, miễn cưỡng có thể sống tạm. Ta sau khi nghe quyết định của hắn liền nói ngươi phải thi tốt, ta chiếu cố ngươi! Sau đó chiều nào tan làm ta liền đầy mặt phong trần nhào tới căn phòng nhỏ của hắn giặt quần áo nấu cơm.

Thời điểm làm những chuyện này, trong lòng ta vẫn rất vui vẻ. Bởi vì ta tin chắc với bản lĩnh của Đại Tề nhất định sẽ có ngày thành công, đến lúc đó ta liền có thể nở mày nở mặt trở thành Thiệu thái, sau đó hưởng phúc. Vì vậy trong thời gian một năm này ta làm rất nhiều việc hai mươi ba năm qua ta chưa từng làm, tay cũng thô ráp chai sần.

Ta ôm ước mơ tương lai tốt đẹp dùng nhiệt tình gấp trăm lần chiếu cố hắn, sau đó vào một buổi tối nguyệt hắc phong cao, Đại Tề chợt nói với ta, hắn muốn cùng ta chia tay.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản, hắn muốn đi nước ngoài, đi đến nước Pháp xa xôi xinh đẹp. Nhưng cùng đi có một cô gái xa xôi xinh đẹp khác, ba nàng là bí thư của thành phố.

Nước mắt của ta ào ào chảy ra ngoài, môi bị cắn nát, tất cả rỉ ra đều là máu.

"Con mẹ nó, Thiệu Tề ngươi là một tên khốn kiếp!" Ta cầm cái nồi lên tiện tay ném về phía hắn, ném trúng cái trán, chảy máu.

"Kết Kết ngươi đánh đi, ta thật sự xin lỗi ngươi." Hắn động cũng không động, vẻ mặt ẩn nhẫn bình tĩnh.

Chân ta mềm nhũn, theo lò bếp liền trượt đến trên đất, gào khóc lớn lên.

Chu Kết Kết hai mươi ba tuổi năm ấy, bạn trai mến nhau bốn năm chạy theo con gái của một cán bộ cấp cao. Từ đó, nàng không tin tưởng tình yêu nữa.

Ta hoảng sợ sững sờ đứng ở đầu đường, một lát sau, Ôn sinh liền phóng chiếc xe "XXXX" của hắn tới đón ta.

"Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi nhìn thấy hắn?!" Hắn đẩy cửa xe ra gấp gáp hoang mang chạy về phía ta, dưới mặt trời đầy đầu đều là mồ hôi sáng loáng.

Ta nín nghẹn không lên tiếng, trực tiếp nhảy vào xe.

Ôn sinh biết đoạn chuyện xưa của ta, bởi vì ngày đó mới vừa vào công ty, ta uống say rượu níu lấy hắn mắng cả buổi tối, đồng thời còn vừa khóc vừa hung hăng nôn lên người hắn. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía ta phần lớn là mang theo thương tiếc, đoán chừng bởi vì cảm thấy nữ nhân này thật sự xui xẻo.

Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặt không chút thay đổi ngơ ngác thổi hơi lạnh, ôn sinh len lén nhìn ta mấy lần, muốn nói lại thôi.

Sau khi yên lặng một lúc, hắn rốt cuộc lấy hết dũng khí nói: "Kết Kết, ta kể cho ngươi một câu chuyện cười được không?"

Ta không lên tiếng, vì vậy hắn cứ thế nói: ". . . . . . Ngày trước có một người mê bóng đá đi dạo phố, mắt không hảo hảo nhìn mặt đường. Người đi đường phát hiện trước mặt hắn có một cái cống, cuống quít nhắc nhở hắn: ‘Cống! Cống! Cống!’ [1] kết quả không nghĩ tới hắn phản xạ có điều kiện lập tức hát liên khúc: ‘Euler Euler Euler --’ sau đó ‘bụp’ một tiếng liền ngã vào trong hố!"

[1]: từ này phiên âm là [góu], đọc giống "go" trong tiếng Anh =]]

Ta lạnh lùng ngắm hắn một cái, không phản ứng chút nào.

"Không buồn cười sao?" Hắn sửng sốt một chút, vẻ mặt quẫn bách.

"Ôn sinh, ngươi đã cùng thời đại tách rời rồi!" Ta chán ghét vỗ vỗ vai hắn, lời nói thành khẩn ban cảnh cáo.

"Hắc hắc. . . . . ." Hắn lúng túng cười hai cái, nhìn ta giọng mang buồn bã lẩm bẩm nói, "Ta vốn chính là lão nhân, cùng thế hệ trẻ các ngươi thật là không có tiếng nói chung. . . . . ."

Trời ạ! Lúc nào gặp qua Ôn sinh tính trẻ con như thế?! Ta lập tức buông lỏng da mặt, ha hả cười lên.

"Ôn sinh. . . . . . Ngươi thật đúng là khôi hài. . . . . ." Ta cười, thở không ra hơi, sau đó nước mắt liền chảy ra.

Ta vừa cười vừa rơi lệ, sụt sịt liên tục không ngừng, mắt mũi tất cả đều hồng thành một đoàn.

Tầm mắt toàn bộ mơ hồ, ta cái gì đều nhìn không rõ cũng không nghe thấy, cảnh tượng thê thảm ngày chia tay điên cuồng xông lên.

"Ôn sinh, bả vai cho ta mượn dựa vào một chút." Ta cúi thấp đầu, thấp giọng cầu xin hắn.

Hắn thở dài, vươn tay đem ta ôm vào lòng.

Vì vậy ta rốt cuộc không hề miễn cưỡng nữa, lên tiếng khóc rống, nước mắt tuôn trào.

"Ô ô ô. . . . . ."

Cánh tay Ôn sinh buộc chặt, bàn tay vuốt ve tóc ta, trong tiếng khóc nhẹ nhàng run rẩy.

## 3. Dã Bách Hợp Chi Xuân

Dã bách hợp chi xuân

Thời điểm nước mắt làm mắt sưng đỏ khóc không được nữa, ta cuối cùng từ trong ngực của Ôn sinh ngẩng đầu lên.

Áo sơ mi hạng sang của hắn trước ngực đã ướt cả, dúm dó khó coi muốn chết, vì vậy ta lau một cái vào cổ áo hắn thút tha thút thít nói: "Thật xin lỗi, phí giặt khô phí ta trả tốt lắm."

Hắn thở dài nói: "Ngươi trước tiên soi gương đi, mascara tiêu hết sạch."

"Cái gì?!" Ta hét lên một tiếng vội vàng móc ra khăn giấy, trong miệng không quên hùng hùng hổ hổ, "Ta dùng chính là loại siêu cường không thấm nước a, mẹ nó chất lượng kiểu gì. . . . . ."

Lúc này ta không mắng được nữa, bởi vì miệng lập tức bị người ta chặn lại rồi, sau đó đầu lưỡi Ôn sinh duỗi vào, ở miệng ta trong tùy ý dạo bộ, thăm dò khắp nơi.

Trước lúc bị kỹ xảo hôn cao siêu của hắn làm mê man, ta lẩm bẩm nghĩ -- chậc chậc! Đây thật đúng là một nụ hôn nhiệt tình như lửa.

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

Ta bị Ôn sinh mãnh liệt hôn trong xe của hắn.

Chuyện cười, một kim cương lão ngũ như vậy theo đuổi ta, ta làm sao có thể không động tâm đây? Huống chi sau khi hôn xong vương lão ngũ kia thâm tình nhìn ta nói: "Kết Kết, ngươi có biết hay không, ta đã thích ngươi thật lâu?"

Thật lâu? Thật lâu là bao lâu? Chẳng lẽ kể từ sau khi ta ói lên người hắn hắn liền yêu ta? Ai, sớm biết sức quyến rũ nôn mửa của Chu Kết Kết to lớn như thế, nói gì ta cũng không cần làm việc, trực tiếp mua vé máy bay bay đến Wall Street, thấy một ói một.

Mẫu thân và tỷ tỷ đối với chuyện ta cùng Ôn sinh hẹn hò dĩ nhiên là vui tay vui mắt, khen không dứt miệng.

"Ta biết ngay hắn có tình ý với ngươi!" Mẫu thân bắt đầu đắc ý khen, "Nếu không làm sao hàng ngày có thể dễ dàng tha thứ tùy hứng cùng khuyết điểm của ngươi đây?"

Ta liếc mắt xem thường, mẹ chính là thích khoe khoang bản lĩnh nhìn người của mình, chẳng lẽ nàng quên những ngày trước là ai buộc ta đi thân cận sao?!

Nhưng thôi, ta cũng không cần cùng nàng so đo, trước mắt nhiệm vụ quan trọng là hảo hảo phát triển tình cảm cùng Ôn sinh -- người này cũng thật sự quá trì độn nha! Ta nói với hắn muốn đổi cách xưng hô gọi hắn "Minh Viễn", hắn sống chết không chịu, còn nói Ôn sinh là cách gọi riêng của ta, nghe đủ ngọt. Ta vốn muốn cho hắn một cái cốc đầu, cuối cùng vẫn hạ thủ không được.

Ai, nếu đem hắn đánh ngu, người nửa đời sau xui xẻo chính là ta nha!

Một ngày nào đó nửa tháng sau, ta từ công ty ra ngoài, nhận được tin nhắn từ một số lạ. Trong tin nhắn nói: "Kết Kết, ta đã trở về, có thể gặp ngươi một lần không?"

Kí tên -- Thiệu Tề.

Ta cùng Thiệu Tề hẹn gặp mặt ở quán bar "Hồng Trần Vãng Sự", ta cảm thấy hắn chọn thực tốt, cái tên này thật đúng là rất thích hợp với hai ta.

Thời điểm đến giờ hẹn, ta bước vào quán bar, Thiệu Tề đã ngồi ở bên trong chờ ta rồi.

Rốt cuộc có cơ hội hảo hảo quan sát một chút -- hắn mặc áo sơ mi đen, hé ra khuôn mặt MAN đủ khốc, cả người đường cong gọn gàng, khí chất bất phàm.

Ngô, nam nhân tốt, xem ra ánh mắt của ta năm đó xác thực không tệ!

Ta có chút nho nhỏ tự say mê mình.

"Kết Kết. . . . . ." Thiệu Tề bắt đầu gọi ta, ánh mắt lấp lánh.

"Hi, đã lâu không gặp nha!" Ta hướng hắn cười một tiếng, đi tới ngồi ở bên cạnh.

"Ngươi thành thục rất nhiều, còn có vị của nữ nhân." Hắn cười nhạt, đưa tay ra muốn giúp ta rót rượu.

"Miễn, cám ơn!" Ta che miệng ly lại, lắc đầu một cái nói, "Bạn trai ta không thích ta uống rượu."

". . . . . . A, phải không?" Hắn tựa hồ có chút mất mát, chai rượu trong tay cũng hơi trượt xuống, ". . . . . . Ngươi trước kia, không phải có thể uống rất cừ sao?"

"A, ta biết ngươi nói là chuyện trước kia ta mỗi ngày đều đến quán cơm nhỏ phía ngoài trường uống rượu." Ta cười khanh khách, "Đây là bởi vì muốn khiến cho ngươi chú ý, muốn cua ngươi! Ai kêu ngươi mỗi ngày đều cùng người của hội học sinh ở đó ăn đêm?"

". . . . . . Kết Kết. . . . . ." Hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn giống như nhớ lại chuyện năm xưa.

"A, được rồi được rồi, không cần nói trước kia!" Ta vội vàng phất phất tay, "Ngươi nói một chút về bạn gái của ngươi đi, hiện tại trôi qua như thế nào?"

"Rất tốt a, nàng rất đeo dính ta." Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, khóe miệng mơ hồ có chút không khỏi cười khổ.

"Chúc mừng." Ta cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ ngây ngốc cười theo.

Đêm hôm đó chúng ta hàn huyên rất nhiều. Trước khi đi Thiệu Tề tựa hồ say, chợt kéo tay của ta lẩm bẩm hỏi: "Kết Kết, ngươi hận ta sao?"

Ta nhìn thần sắc tiều tụy của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Thôi đi, ta không hận ngươi, qua cũng đã qua rồi."

Nước mắt của hắn lập tức tuôn ra, cả người giống như già đi mười tuổi: "Thật đều đã qua?"

Ta thấy dáng vẻ ngơ ngác này của hắn, trong lòng không khỏi có chút thương cảm: "Cũng đã qua rồi, hiện tại ta có bạn trai rất tốt, ngươi cũng có bạn gái rất tốt, mọi người cần gì vướng víu với dĩ vãng đây?"

"Nhưng ngươi không hề yêu ta nữa rồi, phải hay không?" Hắn đưa mắt nhìn ta, giọng nói nghẹn ngào."Ta thật hối hận, Kết Kết, thật sự rất hối hận. . . . . ." Hắn khóc rống như tiểu hài tử.

". . . . . . Đại Tề, ngươi uống say rồi." Ta không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn.

Ta rất rõ ràng, ngày mai sau khi thanh tỉnh, Thiệu Tề tuyệt đối sẽ trở lại bên cạnh bạn gái hiện tại của hắn, mà đối với Chu Kết Kết tối nay, hắn cũng vẫn sẽ đồng dạng vứt bỏ.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

"Về nhà đi, Đại Tề." Ta vỗ vỗ hắn đã khóc không thành tiếng, "Hảo hảo trở về ngủ một giấc, tỉnh lại lại không có chuyện gì."

Ta đem Thiệu Tề say như chết đưa lên xe taxi, sau đó một mình đi dạo trong gió đêm.

Tháo mặt nạ kiên cường xuống, ta đột nhiên có chút muốn khóc.

Ta nhớ tới ba năm này mình chấp nhất vô nghĩa, cả ngày mang trên người đau khổ cùng tổn thương. Ta không phải là không quan tâm, nhưng tất cả oán hận đều tan thành mây khói ở một khắc nhìn thấy Đại Tề kia.

Ta tin tưởng hắn thật có yêu ta, cái này đủ rồi. Từ nay về sau ta sẽ đem đoạn tình cảm kia trở thành một hồi ức khinh cuồng của tuổi trẻ, mà không xiềng xích tinh thần cùng vận mạng nữa.

Dù sao, ai mà không từng một lần bị tổn thương, một lần học được kiên cường?

Ta chạy băng băng trên đường cái, tóc dài tung bay, hiện tại ta chỉ muốn đến gặp Ôn sinh, thật là nhớ, thật là nhớ.

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

Ba tháng sau ta cùng Ôn sinh đi đăng ký kết hôn.

Hôm nay ta nằm ở trên giường xem ti vi, Ôn sinh ở bên bóc nho cho ta. Ta vừa ăn vừa phát biểu các kiến giải độc đáo, Ôn sinh chỉ nhìn ta cười cưng chiều.

Trên TV bỗng nhiên bắt đầu diễn đoạn ngắn kinh điển Lương Chúc -- "Hóa bướm", ta nhớ tới hoa danh của mình khi còn đại học, lại bắt đầu lẩm bẩm nói: "Nam nhân kia xứng với tên Hồ Điệp sao? Lương Sơn Bá cùng lắm cũng chỉ là một con thiêu thân!"

"Vậy ta đây? Là Hồ Điệp hay là con thiêu thân?" Ôn sinh cười tủm tỉm nhét một quả nho vào trong miệng ta, thật là ngọt.

"Ngươi?" Ta liếc hắn một cái, khinh thường nói, "Ngươi bất quá chính là một con ruồi nhỏ!"

Hắn ngước đầu lên cười ha hả, ngay sau đó tâm tồn bất chính nghênh ngang hướng nằm đè lên ta, còn mang theo bộ mặt cười gian: "Ta là con ruồi chỉ cưới 'Ngọc Hồ Điệp’!"

Ai, bọn tỷ muội, nếu như để cho người ngoài nghe được một kim cương lão ngũ nói những lời như vậy, sẽ không biết có bao nhiêu người ngã rách đầu? Bất quá nha, chuyện giữa vợ chồng, vốn chính là Chu Du đánh Hoàng Cái -- một người nguyện đánh, một người khác nguyện bị đánh.

Người nói đúng không?

-- Hoàn --

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/luong-son-ba-la-mot-con-thieu-than*