Bay Qua Năm Tháng

Table of Contents

# Bay Qua Năm Tháng

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: Đoản văn hiện đại, tình yêu thầy tròEditor: hatcathatcatĐây là đoản văn ngắn làm quà tặng Vanletine cho tất cả các bạn, chúc tất cả những người có duyên với nhau trong thiên hạ đều trở thành người một nhà!Nội dung: Hoa cuối mùa mưaNhân vật chính: Đào Kỳ, Chu Dư Đông ┃ Phối hợp diễn: ┃ Chủ đề : tình yêu thầy tròMột cô nữ sinh thường xuyên đi trễ giờ học, cô rất ngốc thường bị bạn bè trong lớp trêu ghẹo nhưng cô cũng chẳng nói gì, cô chỉ biết có sách vở làm bạn. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/bay-qua-nam-thang*

## 1. Chương 1

Lần đầu tiên Đào Kỳ nhìn thấy Chu Dư Đông là ở trong thang máy.

Buổi sáng rời khỏi giường trễ, cô ôm sách lao ra kí túc xá chạy thẳng đến lầu chính, trước khi thang máy khép lại cô kịp đi vào, vì đứng không vững nên nhào vào trong ngực của một người.

Một người đàn ông.

Những tình huống kiểu này vẫn hay chiếu trong phim, thỉnh thoảng cũng có xảy ra nhưng Đào Kỳ thề, cô thật sự không cố ý.

Người kia theo bản năng vươn tay ra đỡ, sau đó cúi người xuống, nhặt hộ cô quyển sách rơi trên mặt đất.

‘Phân tích thiết kế hiện đại phương Tây’- Đào Kỳ.

“Cảm ơn!”

Đào Kỳ đứng vững được rồi, cô cũng không ngẩng đầu lên, hướng về phía người kia cúi đầu một cái, nhấn nút đi lên tầng lầu, xoay người qua đứng ở một góc của thang máy.

Sau mấy tầng lầu thang máy dừng lại, những người lần lượt đi vào, cô bị đẩy đến trước mặt người kia.

Mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm ngát trong lúc lơ đễnh bao phủ chóp mũi của cô, tầm mắt vừa đúng với dây thắt lưng, bao bọc áo sơ mi trắng, phía trên áo có logo, nhãn hiệu rất đắt tiền. Một người đàn ông xa xỉ.

Cô nhấp môi dưới, mắt nhìn mũi, không nhúc nhích.

Chu Dư Đông hơi cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ trước ngực anh, đầu tóc xoăn có hơi lộn xộn xõa trên vai, mái tóc đen sáng bóng không giống như đã nhuộm thuốc, bởi vì cô cúi đầu nên lộ ra cái cổ trắng nõn, hai má hồng hồng có chút bụ bẫm như em bé, hai cánh tay ôm chặt chồng sách trước ngực, rõ ràng xem ra chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhưng lại đang học năm tư.

Thì ra là học sinh của anh. Khóe miệng của Chu Dư Đông hơi nhếch lên.

Đào Kỳ bước vào lớp học, phần lớn các bạn học đã ổn định chỗ ngồi, bởi vì hôm nay giáo sư dạy buổi đầu tiên nên sợ điểm danh.

Hai nữ sinh ở cùng kí túc xá đã giành thay chỗ ngồi tốt cho cô, thấy cô đi vào thì vừa vẫy tay về phía cô vừa tám chuyện: “Nghe nói người lần này là giáo sư trẻ tuổi nhất học viện, vừa du học trở về.”

“Cái mình quan tâm nhất là dáng dấp anh ta có phải giống như kim quy hay không?”

“Chà, dáng dấp tốt thì thế nào, Hách Thần nhà cậu không giết cậu à!”

Đào Kỳ giật mình cười.

Cửa phòng học bị đóng lại, Đào Kỳ ngẩng đầu lên nhìn người đứng trên bục giảng.

Quần bố màu sẫm, áo sơ mi trắng, con ngươi tĩnh mịch giống như một hồ nước sâu.

Thì ra là người mà mình đã đụng vào ở trong thang máy.

“Tôi tên là Chu Dư Đông, phụ trách giảng dạy cho các bạn học kì này.” Anh tiện tay cầm phấn viết tên của mình, tài khoản MSN và Email lên trên bảng đen.

Lớp học chưa bao giờ yên lặng như vậy, bên dưới không có người ngủ gật cũng không có ai gọi điện thoại. Chợt có những nữ sinh ghé đầu lại thảo luận nhãn hiệu áo sơ mi giáo sư đang mặc, nam sinh thì khen ngợi PPT của thầy rất tuyệt.

Chủ nhật một mình đi tới Phong Kinh, nhà của bác cả để thăm ông nội, Đào Kỳ dừng ở đầu phố mua một quả dưa hấu lớn ôm trong tay, sau khi nhấn chuông cửa xong, người mở cửa lại là Chu Dư Đông.

Đào Kỳ nhìn thấy gương mặt anh tuấn thì phản ứng đầu tiên là sững sờ, cho là mình đi nhầm nhà, nhưng bên trong là tiếng của ông nội gọi cô.

Đào Kỳ đáp lời, vừa bước vào trong phòng, Chu Dư Đông đưa tay nhận lấy dưa hấu trên tay cô.

Bàn tay khô ráo ấm áp xẹt qua da thịt trên cánh tay cô, giống như có một luồng điện chạy qua, sự tiếp xúc khiến trong lòng Đào Kỳ tê tê dại dại.

“Cám ơn thầy Chu.” Cô gái nhỏ lấy lại tinh thần, nâng khuôn mặt lên nở nụ cười sáng lạn.

Rõ ràng cô chỉ mặc quần sóc và T-shirt, thân ra mồi hôi, hai chân thon dài cân xứng xinh đẹp, đôi mắt to bởi vì đang cười mà hí lại, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ ngây thơ, trong nháy mắt Chu Dư Đông có chút hít thở không thông.

Chị họ Đào Vị từ trên lầu đi xuống, đứng ở bên cạnh Chu Dư Đông, cũng không có nói chuyện với Đào Kỳ, chỉ hướng khuôn mặt kiều diễm về phía bên cạnh người đàn ông: “Anh Dư Đông lại là thầy giáo của tiểu Kỳ, thật là khéo.” Ở nhà lại ăn mặc tinh xảo như vậy, Đào Kỳ cảm thấy nóng thay cho chị ấy.

Con ngươi Chu Dư Đông chợt lóe, quay đầu về phía Đào Vị cười, Đào Vị thản nhiên kéo tay của anh.

Lúc ăn cơm trưa, Chu Dư Đông ngồi cạnh ông nội và Đào Vị. Đào Kỳ ngồi ở giữa Bác cả gái và Bác cả, nghiêm túc gắp thức ăn trước mắt mình, mắt nhìn thẳng.

Đào Vị ân cần gắp thức ăn cho Chu Dư Đông, trong lời nói lộ vẻ thân thiện, Chu Dư Đông khách khí nói cảm ơn.

Sau khi ăn cơm xong, ông nội trở về phòng nghỉ ngơi, Đào Kỳ chào biệt, Chu Dư Đông cũng đứng lên nói muốn rời đi.

Chị họ có vẻ không vui, cô vốn định tìm cơ hội hẹn anh đi xem phim.

“Đào Kỳ tiện đường tiễn thầy Chu.” Bác cả gái nghiêm mặt nói.

Đào Kỳ lại thấy Đào Vị tức giận trợn mắt nhìn mẹ mình một cái, mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Chu Dư Đông đang đi phía sau Đào Kỳ ra cửa.

Đi ra cửa chính, trong lúc đợi thang máy thì nghe được tiếng quát của bác cả gái từ trong phòng vọng ra: “Một giáo sư nghèo, một tháng chỉ kiếm được vài đồng tiền! Đừng để mấy lời tốt lành của cậu ta làm cho mờ mắt!”

Sau đó là âm thanh chói tai của chị họ: “Không cần mẹ lo, con chính là thích anh ấy!”

Kì thực âm thanh quá lớn, cách cửa nhà bác cả một đoạn đều có thể nghe rõ, mặt của Đào Kỳ hơi đỏ lên.

Cũng may bác ấy không phải là mẹ của cô.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Chu Dư Đông, nhưng vẫn cảm giác được một trận hàn khí lạnh thấu xương đánh tới.

Đào Kỳ cảm thấy lúc này cô nên an ủi anh, nhưng thật sự không biết nên nói cái gì cho đúng, chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Thầy.”

Chu Dư Đông ‘Ừ’ một tiếng, từ chóp mũi phát ra âm thanh, lạnh lẽo vô cùng.

Trong chốc lát, thang máy đã xuống đến tầng một, cô vội vã đi ra khỏi thang máy và nói với anh: “Hẹn gặp lại.”

Bác cả gái quả thật có chút khinh nghèo mê phú quý, kể từ khi việc buôn bán của bác cả khá lên, luôn cảm giác mình bước vào giai cấp Quý tộc, đến cả những người đàn ông liên quan đến con gái mình cũng phải là hoàng tử.

Đào Kỳ cảm thấy chị họ còn không có quen bạn trai cố định, chắc có liên quan đến thái độ của bác cả gái.

Đào Kỳ nghĩ nếu như mẹ của cô cũng như vậy thì cô không đưa người yêu về nhà thì tốt hơn.

Đi từ đường nhỏ hướng đến trạm xe, cô nghe sau lưng có tiếng xe hơi, quay đầu nhìn lại là một chiếc xe Buick.

“Lên xe, tôi đưa em về.”

Chu Dư Đông từ từ hạ cửa sổ xe xuống, nhô đầu ra nói. Trên mặt anh tuấn không lộ ra vẻ mặt gì, chỉ là ra lệnh cho cô.

Chu Dư Đông đến gần khu nhà của Đào Kỳ, dừng xe ở dưới lầu thừa dịp giúp cô cởi dây an toàn, âm thanh của anh vang lên ở trên đỉnh đầu của cô: “Tôi là bạn của Đào Nhiên,lần này trở về nước, muốn tôi thay cậu ấy thăm người nhà của cậu ấy một chút.”

Đào Nhiên là anh trai của Đào Vị, du học ở Mĩ, bây giờ đang làm việc ở bên đó rồi.

Đào Kỳ chỉ cảm thấy từ từ thở phào một hơi.

## 2. Chương 2

Chu Dư Đông giảng bài có rất nhiều người tới nghe, học đệ học muội cũng tới tham gia náo nhiệt, thầy giáo ở lớp bên cạnh bất đắc dĩ cười, người lớn lên đẹp trai thật có duyên với học sinh. Cũng không hề ghen tị mà là thật lòng tán dương.

Thạc sĩ ngành thiết kế bối cảnh đại học California nước Mĩ, công ty kiến trúc Tam Kiếm Khách nổi tiếng NewYork mời anh ở lại giảng dạy còn nở mặt viện trưởng học viện.

Những buổi học của Chu Dư Đông dạy rất hay nhưng bài tập giao về làm cũng rất nhiều.

Thứ hai giao bài tập thứ năm phải nộp, không đúng sẽ phải về làm lại. Lúc đầu phần lớn đều bị đánh rớt đem về làm lại nhưng dần dần nhiều người cũng qua được, khi mọi người trong lớp đang dần đi hết thì Đào Kỳ có chút sốt ruột.

Khi cô ôm bài tập lần nữa đi tới phòng làm việc của anh, cả khu vực hành lang chỉ còn có phòng của anh là sáng đèn.

Đào Kỳ gõ cửa đi vào phòng làm việc của anh, cùng lúc gặp thoáng qua một nam sinh học cùng lớp.

Trường học ưu ái cho Chu Dư Đông tốt vô cùng, một phòng làm việc rộng lớn, chừng hơn 40 mét vuông, tường đối diện đều bày một hàng hộc tủ, phía trên có nhiều tác phẩm của học sinh được xếp lên, ở giữa phòng còn có đặt một mô hình lớn. Đây là thiết kế khu trung tâm triển lãm của học viện, nghe nói Chu Dư Đông là nhóm trưởng đảm trách phần thiết kế bên trong.

Đào Kỳ đem mô hình và bản vẽ để lên trên bàn làm việc của anh, ánh mắt quét qua của anh không phải là hài lòng nhưng thật sự Đào Kỳ cảm thấy buồn ngủ.

“Sửa lại chỗ này một chút.” Anh dùng bút máy vẽ lên phía trên “Vẽ lung tung quá, em không thấy chỗ này đã rất phức tạp rồi sao?”

Cô ôm đồ muốn rời khỏi nhưng anh lại chỉ vào một góc của phòng làm việc nói: “Sửa ở chỗ này luôn đi.”

Đào Kỳ đành phải ngồi xuống chỗ cái bàn phía trước.

Lúc Chu Dư Đông nghe được ở đối diện phát ra âm thanh thì phát hiện cô nữ sinh nhỏ này đã nằm trên bàn ngủ thiếp đi.

Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã qua mười một giờ rồi.

Đứng dậy đi tới trước mặt cô gái nhỏ, nhìn gương mặt đang ngủ say, lông mi thật dài cong lên, di chuyển lên xuống theo hô hấp, đôi môi đỏ, có một ít nước miếng trên bàn, nhìn đáng yêu vô cùng.

Cô gái nhỏ này rất đặc biệt, mỗi lần tới nộp bài đều cúi đầu, khép mắt lại không nói một câu, không giống các cô nữ sinh khác đều tranh nhau chen đến trước mặt anh, giống như hận không thể hỏi anh mười vạn câu hỏi vì sao.

Nhìn lại bản vẽ của cô một chút, căn bản không có thay đổi gì chỉ xóa đi một góc nét vẽ của anh.

Anh vừa giận vừa buồn cười, kéo bản vẽ qua, chỉ vài nét vẽ đã sửa được, sau đó hướng về phía mô hình sửa lại.

Biến đổi một số góc cạnh, bỏ đi những trang trí không cần thiết chỉ hơn 10 phút sau bản thiết kế đã trở nên lưu loát.

Anh cầm cái áo khoác treo trong tủ quần áo, nhẹ nhàng đắp lên người của cô, cô gái nhỏ khẽ động vội ngồi dậy.

“Thầy!”

Cô cuống quít đứng lên, ủ rũ cúi đầu lau đi nước miếng trên khóe miệng.

“Đi thôi.” Chu Dư Đông tắt máy vi tính, mặc xong áo khoác, hướng về phía cửa phòng làm việc bước tới.

Cả hành lang không một bóng người, ánh đén cũng có vẻ mờ mờ, cô che kín áo khoác đi theo phía sau anh.

Đi xuống lầu, anh chợt quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: “Trở về kí túc xá sao?”

Trường học có quy định kí túc xá mười giờ khóa cửa, phần lớn các bạn học khác đều thuê phòng trọ ở bên ngoài nhưng anh biết cô vẫn ở kí túc xá.

“Em… về nhà.”

“Tôi đưa em về.” Anh xoay người đi tới chỗ đậu xe.

Đi theo anh đi tới trước chiếc xe, phát hiện ra xe của anh là dòng mới nhất của BMW.

Thật tiếc là Đại bá mẫu không thấy chiếc xe đẹp này nếu không bà ấy sẽ hối hận vì đã nói câu nói đó.

Xe rất nhanh đã dừng ở chung cư nhà cô, lúc này mới nhớ tới mẹ cô đã không có ở nhà, cô từ trường học ra ngoài không mang theo chìa khóa trên người cũng chẳng có phân tiền nào.

“Thầy ơi, thầy có thể cho em mượn 200 đồng được không?” Cô muốn tìm nhà nghỉ, cũng không thể để bụng đói.

“Không mang theo chìa khóa à?” Anh cũng đoán ra được, lui xe lại đảo tay lái một vòng chạy đến hướng đi bộ, lái không xa thì quẹo vào một khu chung cư khác.

“Ở lại nhà tôi đỡ một đêm đi.”

Cô không có chứng mình thư bên người, tiền cũng không, còn nữa một cô gái hai mươi tuổi đơn độc ở bên ngoài, nếu có vấn đề gì anh cũng vì trách nhiệm mà thôi.

Nơi Chu Dư Đông ở là khách sạn kiểu nhà trọ, có hai phòng, diện tích rất lớn.

“Phòng ngủ chỗ này, em tắm trước rồi đi ngủ đi.”

“Còn thầy thì sao?” Cô học trò vô tội mở to đôi mắt.

Chu Dư Đông trong mắt hiện lên nụ cười: “Trong phòng làm việc có một cái giường.” Anh nói xong đưa cô đến trước phòng làm việc mở cửa ra cho cô nhìn.

Đúng là có một chiếc giường lớn, một người, cô không biết một người cao lớn như anh có thể nằm được trên đó không.

“Thầy, em ngủ nơi này là được rồi.” Cô ngủ phòng chính thì sẽ bị kêu là tu hú chiếm tổ mất.

Anh xoa xoa tóc của cô cười: “Tôi còn có việc phải làm, là tôi không đúng, giữ em ở lại trễ lại không yên lòng để em ở bên ngoài.” Dứt lời, đưa cô đến phòng ngủ, mở tủ quần áo ra tìm một cái áo T shirt đưa cho cô.

## 3. Chương 3

Đào Kỳ không biết mấy giờ anh sẽ đi ngủ, dù sao thì sáng ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi mùi thơm của trứng chiên.

Cầm quần áo của mình đi tới phòng tắm rửa mặt, sau khi ăn mặc gọn gàng cô bước ra ngoài, Chu Dư Đông đem cháo đặt lên trên bàn.

"Mau tới ăn sáng.”

Sinh viên năm tư giờ lên lớp hơi ít có rất nhiều bạn học đã ra ngoài kiếm việc làm, lúc bình thường Đào Kỳ sẽ ngủ thẳng tới mười giờ sau đó cô đến thư viện đọc sách, buổi chiều lại về nhà ngủ một chút, thế là hết ngày chủ nhật.

“Hôm nay có giờ lên lớp không?”

“Hả?”

Cháo nấu rất thơm, không biết anh có nấu trướng ốp la với cháo cho những cô nữ sinh khác giống như thế này hay không?

“Có nơi thực tập rồi sao?”

“Vẫn chưa ạ.”

Hiện tại cô chỉ muốn tập trung học, sau đó hoàn thành đề cương luận văn tốt nghiệp. Cô làm việc có hơi chậm nhưng cô hiểu đạo lí người chậm chạp cần bắt đầu sớm.

“Nếu không có chuyện gì, cùng tôi đến công ty.”

Đào Kỳ mở to hai mắt nhìn anh.

Chu Dư Đông không hề nhìn cô, ngón tay thon dài cắt thịt heo xông khói thành từng miếng nhỏ đưa lên miệng, động tác rất ưu nhã.

Đào Kỳ “Vâng” một tiếng, động tác trên tay bất giác cũng nhanh hơn.

Thấy cô đút thức ăn vào miệng đến phình cả quai hàm, Chu Dư Đông không nhịn được nhếch miệng, nét vui vẻ trên mặt không giấu được.

Xe rốt cuộc dừng ở trước cổng bãi đậu xe của Cao ốc thương mại, Đào Kỳ đi theo anh tiến vào cao ốc đi lên phòng làm việc của anh. Dọc theo đường đi có nhiều đồng nghiệp của anh chào hỏi anh, họ gọi anh là “Chu tổng”, bảng hiệu trên cửa là tổng giám thiết kế.

Phòng làm việc của Chu Dư Đông rất lớn, là một cái phòng xép, bên ngoài phòng là thư kí và còn có phòng của các trợ lí khác ở cách vách.

Anh nói với thư kí: “Đến phòng nhân sự, kêu trợ lí Lý sẽ bố trí vị trí cho cô ấy.”

Thư kí gật đầu đi ra ngoài.

“Không có việc gì thì xem những tài liệu này trước đi, làm quen tình hình công ty một chút.” Anh giao việc xong liền đi họp.

Công ty Thiên Cực vốn là một công ty lớn, có hơn mấy trăm kiến trúc sư, các anh chị cùng trường với cô khi tốt nghiệp có thể lấy được chữ kí từ Thiên Cực, rất hãnh diện.

Đào Kỳ không kịp thích ứng việc cô thực được vào thực tập ở một công ty thiết kế danh tiếng.

Chu Dư Đông họp đều là những dự án lớn, có một đoàn nhân viên theo vào, còn cô thì ở lại phòng làm việc của anh giúp anh chuẩn bị tài liệu, giúp anh kết nối với các kiến trúc sư khác, có lúc anh lại dạy cô về đồ họa. Đi theo anh như vậy lại học được nhiều hơn so với ở trên lớp.

Trừ một tuần có hai lần lên lớp, thời gian còn lại Đào Kỳ đi làm, cuối tháng nhận được 2000 đồng tiền lương, cô mừng rỡ đem đưa cho mẹ.

Gần tới kì nghỉ đông, Chu Dư Đông bận rộn với việc của công ty hơn, cả Đào Kỳ cũng bận rộn lục đục, có lúc buổi tối chuyện công ty xử lí đến rất muộn, anh đưa cô đi ăn cơm sau đó lái xe đưa cô về nhà.

Kết thúc hai môn thi ở lớp, trường học phân Chu Dư Đông làm người hướng dẫn cô làm luận văn tốt nghiệp, nộp đề tài báo cáo sau đó thì nghỉ đông.

Một ngày chủ nhật nọ, cô cùng mẹ đến nhà của ông nội, chị họ đang gây gỗ với bác cả gái.

“Đều là do mẹ! Nhìn lầm người, hiện tại con hẹn anh ấy đều không đến.”

“Cậu ta đi một chiếc xe tàn, còn nói dạy học ở đại học, tuổi như vậy cùng lắm chỉ là người hướng dẫn, làm sao có thể hợp với con.” Ở trong mắt bác cả gái, Audi cũng chỉ được coi là chiếc xe bình thường.

“Người ta là giáo sư kiêm chức đó! Là tổng giám thiết kế của Thiên Cực, tiền lương một năm ít nhất bảy con số! Chiếc xe kia là anh ấy mượn tạm của người bạn, xe người ta đi là chiếc BMW hơn hai trăm vạn!” Gương mặt xinh đẹp của chị họ trở nên đỏ bừng.

Chợt thấy Đào Kỳ đang cởi giày ở cửa, một đôi mắt đẹp lập tức mở to: “Đào Kỳ!”

Cô chỉ thấy ở phía sau lưng của mình có một lực kéo cô lạ, thân thể lập tức bay lên không, theo đà cô bị ném lên ghế sofa.

“Chu Dư Đông là của tôi, trả anh ấy cho tôi!”

Đào Kỳ choáng váng, mẹ cô vội bước tới xem thử cô có bị thương ở đâu không.

“Đào Vị!” Bác cả quát con gái, chạy tới chỗ Đào Kỳ. “Chị họ con nổi điên, Kỳ Kỳ con đừng để ý đến nó.”

“Cô ta không phải là em của con! Em gái của con làm sao lại đi giành đàn ông với con! Thượng bất chánh hạ tắc loạn.”

Lúc này mẹ cô đi tới phía trước.

“Đào Kỳ, con nói rõ ràng đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Con và chị con giành người nào?” Mẹ cô cũng không thèm nhìn đến Đào Vị, chỉ kéo Đào Kỳ tới nghiêm nghị hỏi cô.

“Giáo sư giới thiệu con đến công ty thực tập, những thứ khác con không biết.” Đào Kỳ cúi thấp đầu không nhìn những người kia.

“Cô không biết?! Cô mỗi ngày cùng Chu Dư Đông dựa vào danh nghĩa thầy trò mà qua lại, cho là mắt người khác mù hết sao?”

“Tôi biết chuyện Đào Kỳ đang thực tập ở công ty, nó cũng nói cho tôi biết là thầy giáo của nó giới thiệu.” Thanh âm của mẹ cô không lớn nhưng mỗi câu mỗi chữ đều rất rõ ràng “Đào Kỳ đi làm việc, nó không có quyến rũ đàn ông. Đào Vị con nên hiểu rõ người đàn ông kia có phải là bạn trai của con hay không, mà lại gây phiền phức với Đào Kỳ.”

Sắc mặt của mẹ cô chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy, rất cương quyết.

“Ôi thím hai, không thể nói như thế. Thầy Chu là bạn của Đào Nhiên, Đào Nhiên muốn giới thiệu thầy ấy làm bạn trai của Đào Vị, ngày đó tới nhà ăn cơm rõ ràng Đào Kỳ cũng ở đây. Nhà chúng ta rất hài lòng với thầy Chu, chỉ còn thiếu cha mẹ hai bên gặp mặt, hiện tại Đào Kỳ nhà thím tính toán đánh một đòn như vậy là sao?”

“Vậy các người phải đi tìm thầy Chu đó để hỏi rõ, tại sao mắng Đào Kỳ?” Trong lòng mẹ cô đã sớm rõ chuyện gì đã xảy ra, bác cả gái nói mấy câu đó sao có thể gạt được bà.

Lần đầu tiên mẹ cô hiên ngang bảo vệ cô như vậy, cho tới bây giờ mẹ con cô ở nhà họ Đào đều nhẫn nhịn.

Đào Kỳ lạnh lùng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.

Ngày đó cô rõ ràng nghe được bác cả gái trách cứ chị họ, ghét bỏ người ta là thầy giáo nghèo, hiện tại biết rõ lai lịch người ta rồi lại thay đổi.

Cô đoán là Đào Vị gặp khó khăn trong việc gặp mặt Chu Dư Đông, hôm nay cô và mẹ đến vừa đúng lúc tìm phiền toái.

Đang giằng co, ông nội ho khan một tiếng bước tới.

“Người một nhà lại ầm ĩ gì chứ, nhanh đi chuẩn bị cơm trưa đi.” Ông nội ở nhà họ Đào có quyền uy tuyệt đối.

Bữa cơm trưa mọi người ai cũng không thoải mái ở trong lòng, Đào Vị không đợi tới bữa cơm trưa đã đá cánh cửa đi ra ngoài mất, bác cả trầm mặt không nói lời nào, bác cả gái thì ngược lại, mặt vẫn tươi cười, Đào Kỳ cảm thấy nụ cười kia thật giả tạo.

Mẹ cô sau khi ăn cơm liền dẫn cô rời đi. Đào Kỳ biết lời nói của chị họ làm mẹ cô buồn lòng.

Bác cả gái vẫn ghét chuyện ba cô năm đó bỏ mặt gia đình mà kết hôn với mẹ cô, bác cả gái vì thế mà nói xấu không ít. Mười năm trước, cha của Đào Kỳ gặp tai nạn xe cộ nằm viện hơn nửa năm sau đó qua đời, Bác cả gái càng thêu dệt nên chuyện mẹ cô năm đó quyến rũ cha cô, sau đó còn có số khắc chết chồng mình.

Ông nội là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rất đau lòng, nên vẫn xa cách lạnh nhạt với người con dâu và đứa cháu gái, cho đến khi Đào Kỳ mười bảy tuổi thi đậu trường học nổi tiếng, lúc đó đã hiểu chuyện dần, ông lão mới có vẻ mặt ôn hòa với hai mẹ con cô.

## 4. Chương 4

Rất nhanh đã đến cuối năm, công ty Thiên Cực muốn tổ chức họp báo giới thiệu sản phẩm mới nên Đào Kỳ giúp trợ lí Lý chuẩn bị tài liệu.

Các đồng nghiệp khác buổi sáng đi bố trí hội trường, Đào Kỳ vẫn phải ở lại văn phòng trực điện thoại. Hơn ba giờ chiều thì bí thư Ngô ôm một cái hộp lớn đi vào.

“Tiểu Đào Kỳ, nhanh đi thay quần áo.”

Đào Kỳ nhận lấy cái hộp có chút ngẩn ngơ không hiểu chuyện.

“Là của thầy Chu thưởng cho em.” Bí thư Ngô cười híp mắt giúp cô mở cái hộp ra.

Là một bộ đồ công sở màu trắng, nhãn hiệu cao cấp, đúng với số đo của cô.

Những đường con đơn giản, phối hợp với cái khăn lụa màu hồng, ngoài ra còn có đôi giày cùng màu với màu da.

“Thay quần áo nhanh lên một chút, quan khách sắp tới rồi. Em phải cùng với Tổng giám đón khách ở cửa, một lát anh ấy lên sân khấu phát biểu, em còn phải giúp anh ấy nữa.” Bí thư Ngô thúc giục.

Đào Kỳ vội vàng cầm quần áo đến phòng vệ sinh để thay.

“Mắt nhìn của Chu tổng thật tốt.” Bí thư Ngô khen.

Bộ quần áo công sở mặc rất vừa, ở trên người cô nữ sinh nhỏ lộ ra phong thái thục nữ.

Công ty chuẩn bị rất nhiều lễ phục cho nhân viên nữ, bởi vì sẽ có tiệc rượu nơi có nhiều tinh anh trong giới thương nghiệp xuất hiện, là cơ hội tốt để câu kim quy, những người phụ nữ dã lập gia đình cũng muốn được dịp xinh đẹp hơn.

Trình tự buổi họp báo cũng không phức tạp, đầu tiên là chủ tịch công ty lên tuyên bố sản phẩm mới tung ra thị trường, sau đó đến tổng giám thiết kế Phương sẽ nói về đặc tính sản phẩm và cuối cùng là tiệc rượu.

Đào Kỳ vẫn đi theo phía sau lưng Chu Dư Đông, anh đang hướng dẫn còn cô thì thao tác trên máy vi tính.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Chu Dư Đông bưng ly rượu lên đi xã giao chào hỏi, Đào Kỳ và trợ lí Lý theo sát phía sau. Những vị khách có người gọi anh là Chu tổng, cũng có người đến từ đại học M gọi anh là giáo sư.

Tiệc rượu bắt đầu không lâu, Đào Kỳ thấy chị họ Đào Vị.

Một thân dạ phục đỏ rực, cánh tay trắng như tuyết khoác trên tay một người đàn ông hơn 40 tuổi, ở phía xa thấy Chu Dư Đông, mặt liền biến sắc, buông người đàn ông bên cạnh ra một đường đi thẳng tới gọi : “anh Dư Đông.”

“Đào Vị.”

Chu Dư Đông chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô, xoay người qua bên người phụ nữ bên cạnh nâng ly.

Đào Vị bị lạnh nhạt, hỏa khí tự nhiên bốc lên, xoay người lại lôi cổ tay của Đào Kỳ kéo cô đến một góc của đại sảnh.

“Tiểu \*\*! Còn dám nói mày không quyến rũ Chu Dư Đông!” Gương mặt Đào Vị được trang điểm tinh xảo, giờ phút này nhìn lại giống như là tượng người.

“Em là trợ lí của thầy ấy, đương nhiên là đi theo bên cạnh thầy rồi.” Đào Kỳ nhàn nhạt đáp.

“Mày và mẹ mày thật giống nhau, đều quyến rũ đàn ông, nếu không chú hai đời nào để ý đến bà ấy. Đúng là còn trẻ đã phải mất mạng!”

Loại giọng điệu này cô đã sớm nghe nhiều lần từ bác cả gái. Đào Kỳ nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt của mẹ mình, cắn răng nhẫn nhịn.

“Mày tốt nhất là cách xa anh ấy một chút, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày.”

“Mặc dù tôi có rời khỏi thầy ấy, thầy cũng sẽ không chọn chị.”

Chu Dư Đông là hạng người gì, đi theo bên cạnh anh đã lâu, cô hiểu rõ, trừ chức tổng giám Thiết kế, anh thật ra còn có hoàn cảnh khác. Cô cũng chỉ là học sinh của anh, nếu không sao lại vào công ty ở bên cạnh anh học tập.

Một người đàn ông kiêu ngạo như thế, sau khi nghe được câu nói kia xong, chính là chưa từng có ý tứ gì với Đào Vị, không muốn dính liếu đến nữa.

“Tao không được, mày cũng đừng mơ tưởng.” Đào Vị xinh đẹp, từ nhỏ đã sống sung sướng nên tính tình ương ngạnh, cộng thêm chịu ảnh hưởng từ mẹ của cô ta, cho nên cô chưa bao giờ chịu nhường nhịn em gái họ của mình.

Mặt Đào Kỳ đỏ lên, vẫn nhìn chằm chằm chị họ, không hề nhường bước, Đào Vị càng tức giận.

Cô gái trẻ tuổi, gương mặt thanh thuần, cái tráng sáng bóng cũng làm nổi bật tuổi của cô, Đào Vị lập tức chú ý đến y phục trên người cô, đột nhiên cười lạnh: “Quần áo này cũng là anh ấy mua cho mày?” Đưa tay xé cổ áo của Đào Kỳ, lôi người cô tới phía trước: “Đã lên giường của anh ta rồi à? Khó trách. Không tới ba tháng anh ấy nhất định sẽ đá mày.”

“Chính chị là người như thế, đừng nghĩ ai cũng không biết xấu hổ như chị.” Chị họ nói lời quá khó nghe, Đào Kỳ không thể nhịn nữa nên phản kháng lại.

Chị họ có từng nói qua mấy người bạn của chị, mỗi lần không phải chị ta bỏ rơi người ta thì cũng chính là người ta không cần chị ấy. Quan hệ thân mật kiểu đó chính Đào Kỳ cũng không hiểu chuyện đi nữa cũng biết có bảy tám phần không minh bạch rồi.

“Pằng!!!”

Một cái tát vung lên, Đào Vị dường như dùng hết sức lực.

Tài liệu trong tay Đào Kỳ bị rơi xuống đất, đồ đạc bên trong rơi ra ngoài làm những người xung quanh nhìn chăm chú.

Đào Kỳ cắn môi dưới, nắm lấy quả đấm, ngồi xổm dậy nhặt tài liệu. Chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên, từng giọt máu rơi xuống tờ giấy trắng.

Không đợi đến khi đứng dậy, một đôi giày da bóng đã ở trong tầm mắt của cô, sau đó cô chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bị người ta tóm lấy hai cánh tay nâng người lên.

Một cái khăn lụa lớn lau mũi của cô, ánh mắt của Chu Dư Đông thương yêu không hề có chút nào tức giận.

“Bởi vì cô là chị của Đào Kỳ nên tôi mới tha thứ cho cô lần này, nếu như tái phạm, tôi sẽ không khách khí.” Dứt lời, anh khom lưng ôm lấy Đào Kỳ đi ra đại sảnh.

Ôm cô đi ra khách sạn, tìm được xe, trực tiếp đặt cô vào ghế lái phụ, xoay người phát động xe chạy nhanh về nhà của anh.

Đi vào nhà, mang cô đến phòng vệ sinh rửa máu trên mặt, bước tới tủ lạnh tìm khăn lạnh, đặt cô nằm lên ghế salon sau đó chườm đá cho cô.

Bàn tay ấm áp của Chu Dư Đông lau gương mặt sưng đỏ của cô, giống như có luồng điện xẹt qua, tim tê dại một hồi, Đào Kỳ chợt rơi lệ.

“Tôi chưa từng nói chuyện yêu đương với Đào Vị, cho tới bây giờ cũng không có.” Anh lau nước mắt cho cô, nghiêm túc giải thích.

“Em biết.”

Trong lúc bối rối, ánh mắt anh thoáng qua tia hung ác.

“Nhưng em vì tôi mà chịu uất ức, cho nên tôi muốn nói xin lỗi em.”

“Không cần đâu giáo sư.” Vì trong mắt anh có sự dịu dàng, uất ức lớn hơn nữa cô đều chịu được.

Huống chi thật sự không cần phải nói xin lỗi, anh chỉ là thầy giáo, mà người phụ nữ kia là chị họ của cô.

Chu Dư Đông lấy khăn chườm ra, bay tay nhẹ nhàng nâng cô lên, ôm cô vào trong ngực.

Anh đem mặt cô áp váo giữa ngực, dùng hơi thở nóng bỏng sưởi ấm gương mặt lạnh như băng của cô.

Từ từ anh cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên môi cô.

Cô ngơ ngác bị anh bưng mặt hôn, mắt to nhìn chằm chằm, gương mặt lạnh lẽo chợt đỏ bừng.

Anh cười nói: “Em đến hôn môi cũng không biết là phải nhắm mắt lại sao?”

Đào Kỳ nghe lời anh nhắm nghiền hai mắt, thế nhưng nụ hôn kia không có xâm nhập vào trong miệng cô, chỉ đảo một vòng, mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn buông cô ra.

“Tiểu Đào Kỳ, tôi sẽ không để cho em bị tổn thương nữa.” Anh thì thầm.

Trong buổi tiệc hai người vẫn chưa ăn gì, anh bỏ áo khoác xuống sau đó đi đến phòng bếp, một lát sau bưng hai bát mì đã nấu xong đặt ở trên bà ăn.

“Dậy ăn chút mì đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu.” Anh kéo cô đến ngồi xuống trước bàn ăn, đưa cho cô đôi đũa.

Đào Kỳ rất đói, ăn hết bát mì trước mặt, chóp mũi cô lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Mẹ cô đi ra nước ngoài ba ngày, điện thoại tới bảo ngày mai mới trở về, Chu Dư Đông để cô ngủ lại phòng ngủ của anh.

Nửa đêm tỉnh giấc, có người ôm cô nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, thì thầm bên tai cô: “Tiểu Đào Kỳ không sợ, có tôi ở cùng em.”

Đào Kỳ nhích lại gần trong ngực ấm áp, dần dần ngủ thiếp đi.

Trong mơ cô mơ hồ thấy ba cô ôm cô và nói: “tiểu Đào Kỳ nhất định phải hạnh phúc nhé!”

## 5. Chương 5

Lúc trở lại công ty, công việc của cô vẫn là trợ lí của anh, chỉ là Chu Dư Đông nếu đi ra ngoài xã giao sẽ đưa cô đi cùng, những cuộc họp của phòng thiết kế anh cũng muốn cô mang tài liệu tham gia cùng, và ngồi ở phía sau anh.

Sau lần đó Đào Vị nhiều lần gọi điện thoại tìm Đào Kỳ, Đào Kỳ không nhận vẫn gọi tiếp, cô nhận thì mở miệng đã mắng chửi người, có lần còn gọi tới khi cô ở trước mặt Chu Dư Đông, Đào Kỳ bị mắng chửi đến sắc mặt trắng bệch, Chu Dư Đông lấy điện thoại từ tay cô sau đó cúp máy, đưa tên Đào Vị vào danh sách đen.

Thời điểm mùa xuân đến, cô nghe được bí thư Ngô đặt vé máy bay cho Chu Dư Đông, Đào Kỳ vội vàng cùng mẹ sắm đồ tết.

Trong trí nhớ của cô, mẹ cô nhiều năm đã không có ở nhà đón năm mới, bà thường có công việc phải đi suốt, bỏ cô một mình ở nhà ông nội chăm sóc, hàng ngày nhìn sắc mặt của bác cả gái và chị họ. Mẹ cô nói thường xuyên đi công tác sẽ có tiền nhiều, có thể sớm thanh toán nợ nần cho người to. Năm nay mẹ cô ở nhà đón năm mới, cô dùng tiền thưởng của công ty mua nhiều món ăn lạ, còn có mua rèm cửa, hạt dưa và đồ ăn vặt.

Chu Dư Đông bay tới Trường Đảo vào hai mươi bảy tháng chạp.

Đêm 30 Đào Kỳ và mẹ đi đến nhà ông nội ăn sủi cảo. Chị họ không cẩn thận, làm đổ chén canh nóng lên đùi của Đào Kỳ.

Mắt mẹ cô đỏ lên vội đưa cô đến bệnh viện, mua thuốc trị bỏng về nhà bôi lên chỗ vết thương cho cô.

“Mẹ, sau này chúng ta không đến nhà bác cả nữa có được không?” Cô thương lượng với mẹ.

“Chúng ta đến là vì thăm ông nội, đó là cha của cha con.” Mẹ cô lạnh nhạt nói.

Mẹ cô lại đi công tác rồi. Đào Kỳ đang nằm trên giường ngủ ôm cái gối có mùi của mẹ cô thì nhận được điện thoại của Chu Dư Đông.

“Có đi chơi không? Đi xem phim với mẹ cũng vui.” Anh ôn hòa hỏi.

“Mẹ em đi công tác rồi.”

Chu Dư Đông một thoáng yên lặng, sau đó là một tiếng than nhẹ: “Tiểu Đào Kỳ đi ra đây đi, anh đang ở dưới lầu chờ em.”

Đào Kỳ lập tức cầm điện thoại chạy đến bên cửa sổ.

Quả nhiên có một chiếc BMW đang đỗ ở dưới lầu.

Cô vội vàng chạy xuống dưới nhà, người kia hướng về phía cô giang hai cánh tay chờ sẵn.

Chu Dư Đông ôm cô vào lòng, trong ánh mắt anh tất cả đều là nụ cười.

Hôn gương mặt cô có chút đỏ ửng vì chạy, tim Chư Dư Đông chợt nhói.

Hơi thở mùa xuân vẫn còn hiện diện, tiệm cơm nhỏ vẫn chưa mở cửa nên bọn họ đi đến một nhà hàng.

Trời lạnh, anh gọi canh nóng thêm mấy món ăn tinh xảo nữa, ánh mắt anh cưng chìu cô giống như cha đối với con gái.

Bưng chén canh lên uống hết một hơi, bỗng giọt nước mắt rơi vào trong chén.

“Nhớ mẹ sao?”

Cô ngượng ngùng cười cười, lộ ra vẻ ngây thơ.

Ăn xong bữa cơm, anh đưa cô về nhà, cô ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn vặt, anh đến thư phòng làm việc.

Cô ở phòng khách không nhịn được bèn chạy đến thư phòng tìm anh, nhìn thấy anh bận rộn trước máy vi tính, cô nghĩ anh nên nghỉ ngơi một lát, liền bước về phía sau lưng anh dùng hai tay che mắt của anh lại, anh kéo cô ngồi lên trên đùi, hôn cô đến nỗi hít thở không thông.

Đêm hôm đó cô vẫn ngủ trên chiếc giường lớn còn anh thì ở thư phòng.

Lúc nửa đêm cô gặp ác mộng tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy anh ngồi cạnh giường thay cô lau mồ hôi trên trán.

Trên người anh thơm mùi sữa tắm, nhẹ nhàng khoan khoái, con ngươi sáng như ngọc.

Cô kéo lấy vạt áo của anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn, tròng mắt như thu thủy (nước mắt mùa thu).

“Tiểu Đào Kỳ.” m thanh khàn khàn của anh gọi cô.

Nụ hôn ùn ùn kéo đến bao phủ lý trí của cô, tháo bỏ phòng tuyến của cô, hoàn toàn giao mình cho người đàn ông mà cô ngưỡng mộ.

Sau lần đó mấy ngày, cô đều ở trong căn phòng đó, ban đêm anh ôm cô vào trong ngực, hôn khóe mắt của cô nói với cô đừng sợ, ban ngày anh tự tay xuống bếp nấu những món ăn cô thích nhất.

Mùa xuân đi qua, rất nhiều bạn học chờ tin tức từ công ty, bạn học nào định xuất ngoại thì chuẩn bị phỏng vấn, còn những bạn học thi nghiên cứu thì đợi tin tức.

Bí thư Ngô nói công ty sẽ chính thức kí hợp đồng với cô.

Các bạn học đều nhìn Đào Kỳ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Đào Kỳ chịu khó, càng thêm cố gắng làm việc.

Có giáo sư Chu hướng dẫn, đề cương luận văn của Đào Kỳ rất thuận lợi, luận văn cũng vậy, Chu Dư Đông vỗ vỗ đầu của cô như khen một chú chỏ nhỏ: “Nếu làm tốt hơn chút nữa có thể sẽ lấy bằng ưu tú rồi.”

Đào Kỳ chưa được khen bao giờ, không phải làm không tốt mà chưa bao giờ tranh đua.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, công việc của Chu Dư Đông lu bu hơn, thường không thấy bóng dáng anh ở công ty. Có lúc Đào Kỳ tìm anh vì chuyện công việc cũng không gọi được cho anh, các nhân viên thiết kế bàn luận nói Tổng giám gần đây tính tình rất kì lạ.

Mẹ cô và cô thương lượng: “Ra nước ngoài học thêm hai năm đi, con còn nhỏ, có thể ra ngoài học hai năm nữa.”

Đào Kỳ mặc dù thật thà, nhưng cô rất nhạy cảm. Biết quyết định của mẹ cô lần này là muốn tách cô và Chu Dư Đông ra, nhưng trong nhà lấy đâu tiền cho cô dư học?

Một hôm Đào Kỳ thấy Đào Vị từ phòng làm việc của Chu Dư Đông bước ra ngoài.

Rõ ràng có thể trực tiếp rời đi, sao lại phải tới phòng trợ lí: “Đứa con gái kia được sinh ra thật đúng là đồ ti tiện!”

“Người ta không nhớ chị nhưng chị lại cứ theo đuôi chẳng phải là ti tiện hơn sao?” Mắng cô có thể nhịn nhưng mắng mẹ của cô thì cô không bỏ qua.

Đào Vị đem toàn bộ đồ đạc trên bàn quét xuống đất: “Tao sẽ khiến mày khóc lóc cầu xin tao!”

Dứt lời, cô ta hất mái tóc xoăn gợn sóng rời đi.

Đào Kỳ đi tới phòng làm việc của Chu Dư Đông lấy tài liệu phát hiện trên đầu vai áo sơ mi của anh có một vết son màu đỏ, rất chói mắt.

Cô đứng ở trước mặt của anh, mắt mở to không nháy nhìn chằm chằm Chu Dư Đông.

“Đào Kỳ, tin tưởng anh một lần có được không?” Vẻ mặt Chu Dư Đông mệt mỏi, trong mắt có sự đau đớn ẩn sâu.

“Vâng.”

Trừ ba mẹ cô ra, trên đời này chỉ có mình anh đối tốt với cô nhất, cô đã sớm coi anh là người thân nhất rồi.

“Đi ra nước ngoài du học hai năm nữa đi, thủ tục anh sẽ làm tất cả.”

Cũng nói giống với mẹ cô, nhưng Đào Kỳ đối với câu nói này vẫn có cảm giác như bị sét đánh.

“Vâng.”

Đào Kỳ trả lời anh rất đơn giản nhưng tim cô vỡ tan thành từng mảnh.

## 6. Chương 6

Thời điểm tháng bảy, Đào Kỳ rơi nơi cô sinh sống từ nhỏ đi Thượng Hải, tìm được một công ty, từ trợ lí kiến trúc sư bắt đầu làm lên. Mỗi ngay đều bị sai cầm đồ chạy đến công trường, cả người mệt mỏi giống như con chó.

Cô nói với mẹ, cô tự đi nơi khác làm việc, nhưng không để lại bất kì phương thức liên lạc nào.

Anh nghĩ muốn để cô rời khỏi anh, vậy thì cô đi, không cần giữ lại cho mình chút nhớ nhung.

Ba cô gái thuê một căn phòng, mỗi tháng tiền thuê, tiền nước và tiền điện hơn một ngàn, công ty lại khi dễ những người mới như cô nên tiền lương chỉ có hơn hai ngàn, nhưng Đào Kỳ không phải ăn uống kham khổ, cô tiết kiệm được một chút tiền, lễ mừng năm mới cô mua quà gửi về cho mẹ cô ở nhà, nói cho bà ấy biết cô vẫn mạnh khỏe, nhưng ban đêm lại nằm trong chăn khóc đến hai mắt sưng đỏ.

Thời gian trôi qua đến tháng Tư, ông chủ đột nhiên tuyên bố bị một tập đoàn lớn thu mua, trở thành một ngành độc lập, các nhân viên tạm thời vẫn không có gì thay đổi, ông chủ đảm nhiệm chủ quản, Đào Kỳ chính thức được thăng cấp kiến trúc sư, tiền lương tăng gấp hai.

Sau đó hai tuần lễ đi qua, chủ quản tuyên bố Đào Kỳ được điều vào tổng bộ của tập đoàn, làm trợ lí tổng giám đốc.

Đào Kỳ mang theo tâm trạng kinh ngạc đi trình diện, vào cửa thì thấy bí thư Ngô.

“Tiểu Đào Kỳ!” Bí thư Ngô kéo tay của cô, thân thiết gọi tên.

“Tại sao bí thư lại ở đây?” Ở chỗ này gặp bí thư Ngô hơn bốn mươi tuổi, chỉ cảm thấy có chút quỷ dị.

“Con tôi mới tới đây học đại học, thầy Chu của cô vừa đúng lúc nhận công ty này, kêu tôi đi theo cùng.”

“Chu Dư Đông?”

Không đợi bí thư Ngô trả lời, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc được mở ra, người đó không ai khác là Chu Dư Đông!

“Đi vào đi.” Khuôn mặt người kia bình thản không có chút sóng, giống như là bọn họ chưa hề chia lìa.

Đào Kỳ mới vừa vào cửa, cánh cửa phía sau đã bị anh dùng chân đá mạnh, sau đó người cô lập tức ngã vào ngực anh.

“Tiểu Đào Kỳ.” Hơi thở nóng rực ở quanh cổ cô, trong âm thanh có chút ý cười.

Đào Kỳ thẩn thờ bị anh ôm vào trong ngực, toàn thân cô cứng ngắc.

Gần một năm khổ sở giãy giụa trong tuyệt vọng, tại sao thời điểm cô từ từ chết tâm thì anh đột nhiên xuất hiện? Tại sao lúc cô cố quên đi thì tới trêu chọc cô?

Nhưng người nọ không cho cô cơ hội phản kháng, nâng mặt cô lên dùng đầu lưỡi thăm dò trong miệng của cô, bá đạo cùng nhiệt liệt.

Đào Kỳ giãy giụa, cắn vai anh cho đến khi trong miệng cô tanh mặn.

Cảm giác quen thuộc làm cô đau lòng muốn chết, cô khóc đến choáng váng ở trong ngực của anh.

"Tiểu Đào Kỳ, thật xin lỗi."

Vì tình yêu cô cô đơn rời nhà trốn đi, một năm qua cô giãy giụa, càng đau lòng hơn cô lại gầy đi, chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể thôi bay mất.

Nhưng ở tình huông đó, anh thật sự không muốn để cô hiểu lầm, thầm nghĩ muốn lập tức đưa cô đi, không nghĩ rằng cô tuyệt tình quay đầu đi như thế. Đợi xử lí tốt mọi chuyện thì anh phát hiện cô gái đã đi khỏi tầm mắt của anh.

Cho đến thời điểm mùa xuân, mẹ của cô nói cho anh biết tin: Đào Kỳ ở Thượng Hải.

Anh tra xét lai lịch của công ty này, sau đó từ từ bắt đầu trở lại Thượng Hải tiếp quản việc buôn bán của gia tộc, từ từ an bài mọi chuyện, rốt cuộc cũng đem cô nhốt lại rồi.

Mẹ của Đào Kỳ những năm gần đây thường đi công tác, trên thực tế là đi tới thành phố khác để gặp một người đàn ông, dùng thân thể của bà để hoàn lại những món nợ trị liệu của chồng bà.

Từ khi ba Đào Kỳ bị tai nạn xe đến khi qua đời, đã nằm bệnh viện hơn nửa năm, khoản tiền thuốc rất lớn. Mẹ cô chỉ là một ký giả bình thường, cho dù bà đã bán nhà cửa vẫn không trả hết, huống chi bà không thể để cho Đào Kỳ không có nhà.

Chủ nợ là người nhiều năm trước theo đuổi mẹ cô, đã có gia đình. Mẹ cô vì cứu chữa cho ba cô, bất chấp tất cả vay mượn nhưng sau khi ba cô qua đời, người kia lại đến nói với bà, nếu bà không trả tiền thì phải ở cùng ông ta mười năm.

Nhà họ Đào không có ai biết chuyện này, con trai chết rồi, liền bỏ mặt mẹ con họ tự sinh tự diệt. Chỉ vì Đào Kỳ ở cùng Chu Dư Đông, mới làm bọn họ chú ý đến.

Sau khi Đào Vị phát hiện chân tướng, lợi dụng tòa soạn đem hình trên mạng uy hiếp mẹ Đào Kỳ, sau đó lại tìm tới Chu Dư Đông, đưa tài liệu cho anh xem. Chu Dư Đông tức giận đả kích công việc buôn bán của nhà họ Đào, chuyện của mẹ Đào Kỳ bị truyền đến tai trưởng bối nhà họ Chu.

Mẹ cô và Chu Dư Đông đều sợ Đào Kỳ bị tổn thương không hẹn mà cùng muốn đưa cô rời đi.

“Yên tâm, mẹ em và người kia đã đăng kí rồi.” Nếu như không xử lí tốt chuyện này, anh sẽ không lâu như vậy mới đi tìm cô.

Đào Kỳ kinh ngạc, mẹ cô tái hôn nhưng cô không hề hay biết.

“Người kia và vợ không có con, hai năm trước bọn họ đã ly hôn, chỉ là vì mẹ em giận ông ta, vẫn không chịu đồng ý lời cầu hôn của ông ta, ông ta chỉ lợi dụng món nợ mà ép giữ mẹ em.”

Mặc cho Chu Dư Đông uy hiếp thế nào người đàn ông kia cũng không chịu buông tay, cầu xin anh thành toàn cho ông và người phụ nữ chịu ủy khuất đi theo ông ta mười năm, cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng anh cũng đồng ý với ông ta.

Mẹ cô cuối cùng cũng có nơi nương tựa, Đào Kỳ chậm rãi thở phào một cái.

“Đào Vị có tốt không?”

Cô từ khi ra ngoài ở cũng chưa trở về, bởi vì không đủ tiền máy bay về nên cô cũng không có tin tức về nhà họ Đào.

“Đào Vị ước hẹn với một người đàn ông đã có vợ, bị vợ người ta bắt được, làm thương cả mặt, đã tới Hàn Quốc chỉnh dung rồi.” Chu Dư Đông ôm cô vào lòng, hôn mi tâm hơi chau của cô, như muốn xoa dịu đi những phiền muộn của cô.

Đụng phải đàn ông đã có vợ, đã kịp chạm đến ranh giới làm người. Từ đó cô ấy chỉ là Đào Vị, một người xa lạ không có quan hệ gì với bọn họ nữa.

## 7. Chương 7

Thời điểm tháng chín, Đào Kỳ cùng Chu Dư Đông bay tới Trường Đảo thăm các vị trưởng bối của nhà họ Chu, họ đã sớm nghe Chu Dư Đông kể lại câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm. Bọn họ cho rằng Đào Kỳ giống như mẹ cô nhất định cũng là một người phụ nữ chung tình.

Tháng mười –Thượng Hải, Đào Kỳ rốt cuộc cũng được gả cho thầy của cô là Chu Dư Đông.

Ông nội kêu mẹ cô mang tới cho cô một cái túi gấm, bên trong có một chiếc nhẫn quý giá.

Chiếc nhẫn là của tổ tông nhà họ Đào truyền lại, phía trên có khắc hoa văn hình rồng, ở giữa đính một viên ngọc phỉ thúy.

Viên phỉ thúy này là tâm niệm của Bác cả gái, cũng không phải trị giá nhiều tiền, mà là tình trạng kinh tế hiện tại của nhà Bác cả không tốt, nhưng người nhà họ Đào lại truyền lại đồ vật này cho con cháu, ở nhà họ Đào tất nhiên chỉ là tượng trưng, nhưng không ngờ ông nội lại cho Đào Kỳ.

Cỏ thơm ở vườn hoa của biệt thự, kết hợp với những đóa hoa tươi làm thành hiện trường chính của hôn lễ.

Quan khách chỉ có vài người bạn thân, thêm ban nhạc đệm các ca khúc lãng mạn, trên bàn bày nhiều rượu sâm banh, còn có bánh kem kết hôn ba tầng.

Chu Dư Đông mặc lễ phục màu trắng, anh tuấn như hoàng tử còn Đào Kỳ khoác trên người bộ váy cưới màu trắng, đầu đội vương miện.

Mọi người trầm trồ khen ngợi cô dâu xinh đẹp.

Chu Dư Đông hôn Đào Kỳ, người chủ hôn tuyên bố: “Kết thúc hôn lễ!”

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/bay-qua-nam-thang*