Ái Thượng Đại Sư Huynh

Table of Contents

# Ái Thượng Đại Sư Huynh

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Editor:Lê AnhChúc Anh Kiệt  vừa mới tốt nghiệp xong đang có ý định tự mình ra đời nếm trãi đời chứ không muốn về tiếp quản công ty của ba mình. Chúc Anh Kiệt nói được là làm được, quả thật dựa vào tấm bằng của cậu đi đâu cũng có thể tìm được việc, nhưng chính cậu lại thấy như vậy thật không thoải máiCậu thầm nghĩ nên làm điều gì đó mà cậu yêu thích và không dính dáng đến công việc, bởi vì về sau công ty của gia đình thế nào cũng do cậu tiếp quản, xem xét chỉnh lý công ty, sau vài thập niên nữa cậu cũng phải làm cái việc này, thật sự rất phiền phức. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ai-thuong-dai-su-huynh*

## 1. Chương 1

“Chào thiếu gia.”

“Oh, quản gia Lý, chào buổi sáng.”

Thiếu chút nữa thì quên mất, hôm nay là ngày thứ hai cậu từ nước ngoài trở về, hôm qua khi về đến nhà thì trời đã tối, không kịp cùng baba nói chuyện.

“Cha tôi đâu?”

“Lão gia đang ở trong thư phòng, nói nếu như cậu thức dậy thì đến tìm ngài.”

“Oh.”

Chúc Anh Kiệt đi vào thư phòng của baba cậu.

“Baba, con rất nhớ người. Cuối cùng thì con cũng về, mọi chuyện trong nhà vẫn tốt đó chứ.”

Chúc Anh Kiệt ôm cổ baba cậu nũng nịu nói.

“A Kiệt, con tốt nghiệp rồi có dự định gì không? Như vậy đi, vào công ty thực tập vài ngày, baba già rồi, công việc sớm muộn gì cũng giao hết cho con quản lý.”

“Baba! Người một chút cũng không già, nhưng con không nghĩ vào công ty làm việc là một ý định tốt, như vậy rất khó chịu, con nghĩ con nên ra ngoài tìm việc để tích lũy kinh nghiệm.”

“Như vậy cũng tốt, ta sẽ nói các chú bác một tiếng để xem có công việc phù hợp với con hay không.”

“Baba! Vậy không phải là giống nhau sao? Người đừng xen vào, con sẽ tự đi tìm.”

Chúc Anh Kiệt nói được là làm được, quả thật dựa vào tấm bằng của cậu đi đâu cũng có thể tìm được việc, nhưng chính cậu lại thấy như vậy thật không thoải mái.

Cậu thầm nghĩ nên làm điều gì đó mà cậu yêu thích và không dính dáng đến công việc, bởi vì về sau công ty của gia đình thế nào cũng do cậu tiếp quản, xem xét chỉnh lý công ty, sau vài thập niên nữa cậu cũng phải làm cái việc này, thật sự rất phiền phức.

Nhưng hiện tại baba vẫn bắt ép cậu làm theo ý ông ấy, cậu làm sao có thể thoải mái được chứ?

Chúc Anh Kiệt mỗi lần đi phỏng vấn xin việc chỉ lấy tấm bằng tốt nghiệp phổ thông ra, vì cậu nghĩ là muốn nếm thử công việc khác nhau như thế nào, nhưng chính vì vậy mà lại không tìm được việc, 10 ngày qua, không công ty nào chịu thu nhận cậu.

Chúc Anh Kiệt đứng trước một cửa hàng thú nuôi, nhìn thấy bên trong có chú mèo con, chó con rất đáng yêu, đột nhiên cảm thấy nếu xin việc ở chỗ này cũng không tồi.

Chúc Anh Kiệt nhìn đến mê mẩn, đột nhiên có một người đụng phải cậu, cậu cũng chẳng để ý, nhưng mà đã trưa rồi nên cậu ngẫm lại là mình cũng cần phải ăn cơm, vì thế sờ sờ túi để xem còn bao nhiêu tiền để đi mua đồ ăn nhanh cũng được.

Không xong rồi! Tiền không có! Chính là người lúc nãy!

Ý thức được điều đó, Chúc Anh Kiệt liền đuổi theo, hay nói cách khác là tiền mất không sao, cậu chỉ lo mấy cái giấy tờ chứng minh phải đi làm lại thì rất phiền toái.

“Bắt tên trộm đó! Hắn trộm tiền của tôi!”

Mọi người ở phía trước tỏ ra như không nghe thấy, né qua một bên cho tên trộm chạy vào đường khác, Chúc Anh Kiệt thấy vậy đuổi theo càng nhanh.

Lúc này, phía trước đi tới mấy người mặc đồng phục của võ đường võ thuật truyền thống Trung Quốc, thấy người đứng đầu duỗi chân ra, bắt lấy tên trộm rồi bắt hắn quỳ trên mặt đất.

Sau khi Chúc Anh Kiệt cùng những người kia lấy lời khai đi ra khỏi đồn cảnh sát, cậu mới vội vã cảm ơn

“Cảm ơn các vị đại ca, nếu không có các vị chắc tôi đã thảm rồi. Vừa nãy thấy vị đại ca đẹp trai này suất chiêu, không biết có thể dạy tôi không?”

Nếu không tìm được việc thì học võ truyền thống Trung Quốc giúp cho thân thể khỏe mạnh, vậy cũng tốt.

“Cậu sao? Tiểu huynh đệ, tôi thấy cậu chạy 500 mét đã thở hổn hển, chi bằng đi đến phòng tập luyện trước rồi sau này mới đi học võ truyền thống Trung Quốc.”

Người đứng đầu kia nói chuyện không chút khách khí.

Chúc Anh Kiệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn người kia, nam nhân trong nước trung bình đều cao 1m70, cậu còn cảm thấy mình là rất rất đạt tiêu chuẩn, nhưng khi nhìn người kia liền nghĩ là dậy thì không bình thường, hắn cao ít nhất cũng phải 1m90, không có việc gì thì cao như vậy làm gì?

Hắn ta là phát triển tự nhiên hay là có người dạy hắn cách phát triển!

Chúc Anh Kiệt liền chuyển sang mấy người còn lại thỉnh giáo, nhưng mà những người đó so với cái tên kia chỉ là làm nền, hóa ra cái tên kia là đại sư huynh của bọn họ, cũng là người có công phu giỏi nhất trong số này.

Những người này cũng không chịu dạy cậu, vì thế cậu đi theo họ trở về võ đường, bọn họ cũng có thầy dạy mà đúng không? Cùng lắm thì cậu trả tiền để đi học thôi.

“Tiểu tử! Cậu thật sự muốn học? Vậy thì cậu nên cẩn thận đừng để mình bị thương, đến lúc đó chúng tôi không chịu trách nhiệm.”

“Anh!”

Chúc Anh Kiệt nhìn vị đại sư huynh lè lưỡi, làm mặt quỷ.

“Ai cần anh lo, không chừng người bị thương là anh.”

“Được, tiểu tử có ý chí kiên cường vậy sao? Vậy tôi chờ xem!”

Chúc Anh Kiệt nhìn theo bóng lưng của vị đại sư huynh làm mặt quỷ. Trong lòng mắng.

Đáng ghét! Uống phải nước lã! Lấy vợ không có chân! Phun phun!

## 2. Chương 2

Chúc Anh Kiệt dựa vào tuyệt chiêu nõng nhẽo và sự ương ngạnh của mình cuối cùng cũng thuyết phục được sư phụ hắn nhận cậu làm đồ đệ, hơn nữa học phí cũng rất rẻ, 200 tệ một tháng.

Chúc Anh Kiệt vào học mới biết, võ đường có rất nhiều người, đa số là các sư huynh đệ ở vùng lân cận, họ đều là từ nhỏ theo sư phụ học loại võ này.

Đặc biết là cái tên kia, nghe nói theo sư phụ từ lúc 4 tuổi, là người theo thầy sớm nhất nên mọi người đều phải gọi hắn là đại sư huynh, chuyện này cũng chính là việc mà Chúc Anh Kiệt ghét nhất.

Cái gì chứ? Phải gọi hắn là đại sư huynh? Sư phụ đi vắng phải nghe lời hắn? Cậu đến nhìn hắn thấy cũng không vừa mắt.

Nhìn các sư huynh đệ đang luyện tập, nhưng mà hắn đâu?

Sư phụ ra ngoài, đại sư huynh làm chủ, hắn nói cậu phải luyện tập từ cơ bản, bây giờ cậu không có tư cách luyện tập đánh nhau, không cẩn thận sẽ bị nội thương, rõ là coi thường cậu.

Chúc Anh Kiệt phải đi gom rác, xem rác là tên đại sư huynh kia, dùng sức mà ấn xuống, đến rác cũng biến dạng.

“Tiểu tử, cậu không phục sao? Quét rác thì cần gì dùng nhiều sức như vậy?”

Cái tên đại sư huynh kia đi đến.

“Nói lại một lần nữa, gọi tôi là Chúc Anh Kiệt, không được gọi tiểu tử.”

Có ý gì chứ, cậu thì làm sao mà “tiểu” được? Cậu chính là người đạt tiêu chuẩn đấy!

“Cậu sao không gọi là Chúc Anh Đài luôn đi, lại còn Chúc Anh Kiệt? Cậu tại sao bị gọi là “tiểu”? Thân hình nhỏ bé, tuổi cũng còn nhỏ, vai vế trong lớp cũng nhỏ, có vấn đề gì sao? Tiểu tử?”

“Lương Sơn Đức! Tôi có gì không phải với anh chưa? Tôi so với anh thì có thấp hơn thật nhưng ra ngoài kia xem có mấy người cao được như anh? Tôi cũng đã 23 tuổi, cũng không còn nhỏ nữa. Vai vế? Anh có gì tốt đẹp chứ, chỉ là theo sư phụ sớm hơn người khác vài ngày chứ gì?”

Chúc Anh Kiệt tức giận hướng về phía Lương Sơn Đức hét to, làm cho tất cả các sư huynh đệ ghé mắt ra nhìn.

Chúc Anh Kiệt phát hiện mình thất lễ, mặt đỏ lên, bắt đầu quét tới rời khỏi cái chỗ đáng ghét này.

“Nhìn cái gì vậy? Luyện tập đi, làm biếng phải không? Muốn tôi cho các cậu ra ngoài chạy hai vòng phải không?”

“Không cần.”

Hay nói cách khác là ra ngoài chạy hai vòng, 8000 mét, có mà mệt đến chết mất.

Lương Sơn Đức đuổi theo Chúc Anh Kiệt, chặn cậu lại.

“Sao lại tức giận như vậy? Không đến mức đó chứ? Dù sao cậu cũng không phải là con gái.”

Có ý gì chứ? Lại hạ thấp cậu?

“Tránh ra, tôi còn phải quét rác.”

“Không cần phải như vậy, tính ta rất hay nói đùa, tiểu sư đệ, cậu thật sự muốn học sao?”

“Ân! Anh đồng ý cho tôi luyện tập đánh nhau sao?”

“Không được, không phải là tôi muốn làm khó cậu, mà chuyện này thật sự rất nguy hiểm, cậu vẫn phải tập luyện từ căn bản, như thế sẽ tốt hơn.”

“Đứng tấn sao? Tôi đã từng đứng tấn 10 ngày và nó chả có ý nghĩa gì. Anh dạy tôi một chiêu đi, một chiêu thôi cũng được.”

“Cậu thật sự muốn học? Vậy phải xem thế nào đã.”

Lương Sơn Đức đột nhiên nắm cổ áo Chúc Anh Kiệt kéo đi, Chúc Anh Kiệt không kịp phản ứng, té nhào trên mặt đất.

“Này, sao té chứ, đây có phải chiêu đâu?”

Lương Sơn Đức đưa tay nâng người cậu lên.

Chúc Anh Kiệt lấy hai tay chống mặt đất đứng dậy.

Hắn quay lưng cậu lại rồi kéo vào ngực hắn, lấy hai tay quơ quơ trước mặt cậu.

“Như vậy mà cũng bị sợ sao?”

“Không! Tại anh

”

Chúc Anh Kiệt quay người lại định hỏi Lương Sơn Đức sao lại ra tay như vậy, nhưng do khoảng cách quá gần nên khi quay lại cậu liền đánh vào ngực Lương Sơn Đức.

Chỗ này sao lại cứng như vậy, ngực của hắn?

Chúc Anh Kiệt đưa tay đặt lên ngực Lương Sơn Đức. Cơ thể cũng vậy! Lại chọt chọt, cứng quá đúng là cơ thể hoàn hảo.

“Này, tiểu tử, cậu mà còn sờ xuống nữa là biết tay tôi.”

“Làm gì có. Chỉ là muốn xem cái này là cái gì sao lại cứng như vậy.”

“Đương nhiên! Phải luyện hơn mười mấy năm mới thành đấy. Cảm thấy như thế nào, nói tôi nghe xem.”

Lương Sơn Đức nâng mặt Chúc Anh Kiệt lên, nhìn nhìn.

“Hoàn hảo nhất chính là cái mũi đỏ. Có việc gì không?”

“Không tốt, cậu chảy nước mũi kìa.”

“Thật sao?”

Lương Sơn Đức tinh nghịch dùng mũi mình cạ vào chóp mũi Chúc Anh Kiệt, ở khoảng cách gần như vậy cậu có thể thấy được ánh mắt của hắn.

Không biết lại làm sao thế này? Chúc Anh Kiệt đỏ mặt, ánh mắt của tên đáng ghét kia như một hồ nước đang cuốn cậu vào vậy, hai má nóng dần lên, khí từ trong mũi Lương Sơn Đức lướt qua môi cậu, làm cậu ngứa ngáy vô cùng. Cậu xấu hổ, bèn nói qua chuyện khác.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Tôi không chỉ chảy nước mũi mà còn chảy cả nước mắt, đều là do anh cứ ở trên người tôi mà cọ.”

Nói xong cậu liền hướng đến người ta mà cọ.

“Này! Anh đúng thật là… Quần áo của tôi đều là đồ mới đấy, anh phải bồi thường cho tôi.”

“Haha! Được được!”

Ân! Kỳ thật, có lẽ vị đại sư huynh này cũng không phải là người xấu!

## 3. Chương 3

Chúc Anh Kiệt vì gần đây không có việc gì làm nên luôn là người đến võ đường sớm nhất.

Các sư huynh đệ đã số sau khi tan học mới đến, thời gian luôn có quy luật, nhưng đại sư huynh lại không như vậy, không phải là đến sớm mà là đến rất trễ, có đôi khi đang luyện tập, hắn nói rồi bỏ đi.

Liên tiếp trong vài ngày, Chúc Anh Kiệt nghe được thông tin đại sư huynh đi làm công nhân bốc vác ở bến tàu, có hàng lập tức sẽ đi, thời gian rất linh hoạt.

Có một ngày, trời đã khuya, sư huynh đệ đều đi về, Chúc Anh Kiệt nghĩ sẽ đợi mọi người về hết rồi sẽ lái chiếc BMWs của cậu về nhà, nhưng mà đợi trong chốc lát vẫn thấy đại sư huynh còn ngồi trên sàn phòng tập.

“Đại sư huynh, anh không về sao?”

“Tôi còn có việc, cậu về trước đi.”

Nghe người kia thất thiểu nói, Chúc Anh Kiệt liền cảm thấy hắn có vấn đề.

“Đại sư huynh, anh vẫn khỏe chứ?”

Nói xong Chúc Anh Kiệt liền ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tiểu tử, cậu có bận gì không? Tâm tình tôi thật sự không tốt, cậu cùng tôi ăn khuya đi.”

Chúc Anh Kiệt bị Lương Sơn Đức lôi đến cửa hàng.

Lương Sơn Đức chỉ cần bia cùng một ít đồ ăn chay, Chúc Anh Kiệt nhìn thấy mấy thứ này chả có gì đáng ăn.

“Đại sư huynh, sao lại không mua thịt? Tôi không thích ăn rau.”

“Này, tiểu tử, là tôi mời cậu mà cậu còn đòi hỏi sao? Tôi thất nghiệp, lấy đâu ra tiền mà mua tiền thịt cho cậu, muốn bị đánh phải không?”

“A? Đại sư huynh, anh vì chuyện này mà không vui sao?”

“Ân! Đúng vậy! Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghĩ đến việc ngày mai phải đi tìm việc làm thì thấy hài lòng không muốn đứng dậy.”

“Như vậy đi, tôi đi mua đồ cho anh, chờ tôi một lát.”

Hắn nhìn thấy bàn đầy thịt nướng đã cuộn sẵn, đã lâu không thấy những thứ như vậy, Lương Sơn Đức khẽ chau mày.

“Tiểu tử, cậu tìm được việc rồi sao? Cậu thật gan dạ khi mua những thứ này.”

“Hì hì, không, là baba của tôi nuôi dưỡng tôi.”

Đúng vậy, cậu không làm việc cũng có tiền dùng, không phải lo lắng gì cả.

“Tôi không được tốt số như cậu, tôi còn phải chăm sóc mẹ, công việc thật khó tìm a! Về nhà không biết phải nói với mẹ như thế nào đây.”

Công việc vất vả, giờ giấc không ổn định, cớ gì phải luyến tiếc chứ?

“Thật là… Giờ không có việc làm thì phải buộc bụng mà sống.”

“Như vậy đi, anh nói cho tôi biết việc anh có khả năng làm là gì, tôi sẽ tìm giúp anh.”

“Tốt nhất là việc cần tới sức khỏe, ví dụ như bảo vệ, dọn dẹp đồ đạc linh tinh, chỉ cần mỗi tháng có thu nhập ổn định là đủ rồi.”

Chúc Anh Kiệt thấy yêu cầu không cao, cái này rất dễ, đến chỗ bộ phận nhân sự hỏi một chút thế nào cũng được.

Sáng hôm sau, Chúc Anh Kiệt đến công ty, liền tìm quản lý bộ phận nhân sự, khiến cho quản lý một phen xanh mặt.

“Tôi có bạn, muốn tìm việc trong bộ phận bảo an, công ty chúng ta có thiếu người không?”

“Có có.”

Quản lý nghĩ thầm, đây chính là chủ tịch tương lai, không thể đặc tội. Cho dù bây giờ không thiếu người cũng phải nói có.

“Vậy buổi chiều tôi sẽ dẫn anh ấy tới. Tên anh ấy là Lương Sơn Đức, anh nhớ vậy là được rồi.”

Giải quyết xong vấn đề, Chúc Anh Kiệt vui vẻ đi tìm Lương Sơn Đức.

Lương Sơn Đức không nghĩ là mình có thể dễ dàng trùng tuyển như vậy.

Mãi cho đến khi đứng trước công ty, Lương Sơn Đức nghĩ mình chắc đang nằm mơ, lại còn trúng tuyển tổ trưởng đội bảo an, chuyện hôm nay quả thật đáng kinh ngạc, nhưng mà mặc kệ nó như thế nào vì dù sao mình cũng đã có việc làm. Cái tên tiểu tử kia quả là đã ban cho hắn một đại ân.

Chúc Anh Kiệt sợ gặp phải người quen nên không dám đi lên mà đứng ở dưới lầu chờ. Đến khi Lương Sơn Đức đi ra liền vui vẻ chạy đến hỏi.

“Đại sư huynh! Thế nào, hắn cho anh làm việc gì vậy?”

“Tổ trưởng đội bảo an, tiểu tử, cảm ơn cậu rất nhiều. Có điều, người kia nói chuyện rất kỳ lạ, không biết vì sao liền cho tôi trúng tuyển ngay lập tức lại còn là vị trí tổ trưởng, có nhiều chuyện mà tôi không thể hiểu nỗi. Hồi trước khi đi xin làm bảo vệ, phải mất một thời gian tuyển chọn mới được nhận, đâu có đồng ý dễ dàng như ở đây. Đúng rồi, nơi này tốt như vậy, sao cậu không vào? Không phải là có chuyện gì giấu tôi đó chứ?”

“Không! Anh biết đó, một là có bằng cấp tốt, hai là có thể lực. Tôi không giống anh, cái gì cũng không có. Tôi đến xin việc, người ta không nhận tôi, mau đi khỏi chỗ này đi.”

Lương Sơn Đức bị lôi đi nhưng vẫn thấy rất kỳ lạ.

“Này, cậu không thấy rất kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ? Nói không chừng người kia thấy anh vừa ý nên nhận luôn.”

“Này! Cậu đừng làm tôi sợ chứ, người tôi trông cứ như bộ xương khô, nhìn rất đáng sợ. Nếu mà muốn tuyển người ưa nhìn thì phải tuyển cậu mới đúng. Môi hồng răng trắng, thắt lưng tinh tế, da mềm mịn, vuốt cũng rất thoải mái.”

“Đại sư huynh! Anh thật đáng ghét! Xem tôi dùng chiêu liên hoàn đá đây. Đá đá

.”

Nói xong Chúc Anh Kiệt liền giơ chân lên đá.

Lương Sơn Đức một phát đã vác cậu đặt trên vai.

“Tôi xem cậu đá như thế nào! Đã lớn như vậy mà tính tình y như trẻ con.”

“Anh mau thả tôi xuống.”

“Không thả! Thả cậu xuống cho cậu đá tôi sao? Tôi đâu có ngốc như vậy. Hôm nay, tôi mời cậu, cậu muốn ăn gì? Nói nhanh lên, còn không tôi đổi ý.”

“Tôi muốn uống bia, ăn thịt nướng, không thích ăn đồ chay.”

“Kiêng ăn một chút đi tiểu quỷ.”

Lương Sơn Đức cứ vác Chúc Anh Kiệt trên vai mà đi đến cửa hàng.

Chúc Anh Kiệt nằm trên vai Lương Sơn Đức đột nhiên thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, hắn cho cậu một cảm giác rất an toàn.

## 4. Chương 4

Chúc Anh Kiệt ngồi nhìn các sư huynh đệ luyện chiêu với Lương Sơn Đức.

Mồ hôi hắn chảy dọc thao mang tai rớt xuống dưới, ướt hết cả áo. Bây giờ là mùa thu, trời cũng không quá nóng.

Chúc Anh Kiệt ngồi trong võ đường thậm chí còn thấy lạnh.

Cái tên kia, lòng ngực hắn thật sự rất ấm, dựa vào một cái liền bị nghiện, hắn y như cái lò sưởi.

Cậu muốn tới ôm tên kia một cái, nhưng như vậy không phải rất kỳ sao?

Chúc Anh Kiệt đang ngồi nghĩ về lòng ngực ấm áp của Lương Sơn Đức thì hắn đi tới.

“Tiểu tử, sao lại trông mệt như vậy?”

Chúc Anh Kiệt nhích lại gần Lương Sơn Đức.

Ân, không thể nằm trong lòng ngực hắn thì ngồi gần hắn cũng cảm thấy ấm.

“Trời rất lạnh. Trời lạnh nên tôi không muốn hoạt động.”

“Lạnh? Phải hoạt động một chút chứ, cậu thật sự là lạnh đến như vậy sao?”

Lương Sơn Đức không tin bèn nắm tay cậu xem thử.

“Đúng là rất lạnh. Tôi chưa thấy ai như cậu, đến đây, tôi làm ấm cho cậu.”

Nói xong liền đem Chúc Anh Kiệt đặt trước ngực mình, chỗ đó chắc cũng rất ấm.

“Bây giờ mới là mùa thu, cậu sao lại giống mùa đông như thế?”

“Mùa đông? Có thể ở nhà không, nơi này đến khi nào mới có hệ thống sưởi a? Thật sự là rất lạnh!”

“Ít nhất là cũng phải tháng sau, cậu chịu được không? Đứng lên vận động một chút, tôi với cậu luyện chiêu.”

Lương Sơn Đức dự định cùng cậu luyện tập một chút, nói xong liền kéo cậu ra khởi động.

Chúc Anh Kiệt thật không có tâm trạng để vận động, đứng một chỗ mà không thèm động đậy.

Chúc Anh Kiệt đang suy nghĩ đến việc mượn ngực hắn dựa vào một chút, thật sự không muốn vận động.

Đi tới chỗ nào ngồi cho ấm một chút, đứng lên còn lạnh hơn.

“Ui da.”

Chúc Anh Kiệt không hề phòng vệ liền bị Lương Sơn Đức đánh ngã.

“Đứng lên, không nên như thế chứ. Trẻ con cũng không như vậy.”

Lương Sơn Đức đưa tay ra kéo cậu đứng dậy.

Chúc Anh Kiệt tự nhiên cảm thấy đau dưới chân. Giận dữ ngước mắt lên nhìn Lương Sơn Đức.

“Chân tôi bị trật rồi, tôi với anh có thù oán gì sao? Sao lại dùng sức mạnh như vậy?”

“Không thể nào, tôi còn không thèm dùng lực nữa đấy.”

Lương Sơn Đức ngồi xổm xuống kéo ống quần Chúc Anh Kiệt lên nhìn nhìn.

Ân!

Sưng đỏ lên, xem ra là trật chân thật!

“Đúng là trật chân. Đến nhà tôi, tôi xoa bóp cho cậu. Đến đây.”

Hắn quay lưng lại phía cậu.

“Lên, tôi cõng cậu.”

Chúc Anh Kiệt nằm úp trên lưng Lương Sơn Đức.

Ân! Thật là ấm a.

Thật ra thì bị trật chân cũng không phải chuyện xui xẻo gì, ít nhất là không phải ở trong cái võ đường lạnh lẽo này, lại còn có thể dựa vào thân nhiệt ấm áp của Lương Sơn Đức.

Nơi này quả thật rất ấm áp, ôm sát một chút lại càng ấm áp hơn.

“A a a a! Đừng làm nữa, đừng làm nữa, đau quá! A a a a!”

Tuyệt đối không được hiểu lầm, Lương Sơn Đức là đang xoa bóp cho Chúc Anh Kiệt, nhưng cái tiếng kêu đó

~.

“Tiểu tử, cậu có cần phải kêu to thế không, là nam nhân phải biết nhẫn nhịn một chút.”

“Đau quá a! Anh không thể nhẹ tay một chút sao? Anh cho là ai cũng giống anh sao, da dày thịt béo, chân của tôi! A!”

“Cậu có phải là nam nhân không? Cứ y như con gái.”

“Anh!”

Chúc Anh Kiệt ghét nhất là việc người ta nói cậu giống con gái, lần này cậu thật sự rất muốn phát hỏa.

“A Đức, con không được nói như vậy! Làm người ta bị thương mà còn nói như vậy sao? Tiểu Kiệt a, không cần để ý đến nó! A Đức nhà bác rất lỗ mãng. Hôm nay, con ở lại nhà bác nhé. Đợi ngày mai rượu thuốc ngấm rồi sẽ khỏi a.”

Lương Sơn Đức ngượng ngùng nhìn mẹ.

Chúc Anh Kiệt lấy điện thoại ra gọi về nhà, nói hôm nay sẽ ở lại nhà bạn.

Nhà không được rộng vì vậy Chúc Anh Kiệt phải cùng tên đáng ghét kia ngủ một giường.

“Này! Anh ngủ như thế nào? Tôi nói trước là khi ngủ tôi rất hay quẫy đạp.”

“Biết rồi, tôi ngủ ở góc giường. Còn lại là cho cậu.”

Lương Sơn Đức nghĩ chia giường thành 3 phần, cho Chúc Anh Kiệt 2 phần thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới

.

Chúc Anh Kiệt buổi tối đạp mền rớt xuống đất, nằm mò mò tìm mà không thấy, liền hướng tới lòng ngực hắn mà dựa vào. Hắn nghĩ tên tiểu tử kia chắc sợ lạnh nên mới dựa vào.

Nhưng đến nửa đêm, mền của Lương Sơn Đức cũng bị đạp xuống đất.

Hắn ngồi dậy, cố gắng nhặt mền nhưng không được, thật phiền phức. Giận dỗi kéo Chúc Anh Kiệt vào lòng, ôm thật chặt, làm cho cậu không động đậy được. Cuối cùng là có ngủ được hay không?

## 5. Chương 5

Lúc này mới thấy được việc làm của Lương Sơn Đức là hoàn toàn sai lầm, cái gì đó mềm mềm, thơm thơm, trong lòng hắn xoay tới xoay lui, cọ tới cọ lui, có thánh mới không suy nghĩ lung tung được.

Nghĩ cái gì? Tiểu tử này ôm rất thoải mái, thắt lưng tinh tế, cơ thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt, đôi môi đỏ hồng làm cho người ta muốn cắn một cái.

Đến khi Lương Sơn Đức phát hiện ra thì hắn đã hôn Chúc Anh Kiệt, sau khi hôn xong hắn liền ngây ngẩn cả người.

Trời ạ! Cho dù bây giờ hắn không thể gặp mặt bạn gái thì cũng không thể tìm một nam nhân để thỏa mãn được.

Lương Sơn Đức ý thức được điều này nên đành thức dậy, vẫn còn chưa 6 giờ sáng. Định ngồi dậy một chút nhưng chính là Chúc Anh Kiệt vất vả lắm mới tìm được chỗ ấm áp như lòng ngực hắn nên đâu chịu buông tay.

Rốt cuộc dậy cũng không được, ngủ cũng không xong, Lương Sơn Đức thấy Chúc Anh Kiệt đang ngủ say còn nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt thanh tú kia liền tỉ mỉ quan sát.

Không thể không thừa nhận tiểu tử này thật đúng là không tồi, nếu Chúc Anh Kiệt không phải là con trai có lẽ hắn sẽ không kiềm chế được mình mà làm cậu.

Chính mình bị cậu lăn qua lăn lại mà không ngủ được, Lương Sơn Đức liền ra tay, dùng miệng gặm gặm lông mi của cậu.

Trong lúc ngủ, Chúc Anh Kiệt cảm thấy trên mặt có cái gì đó ngứa ngứa, vì thế mà hướng lên trên cọ cọ, ôm lấy cổ Lương Sơn Đức, để cổ mình ngay miệng Lương Sơn Đức.

Cắn không được hai má của Chúc Anh Kiệt, nhưng miệng Lương Sơn Đức lại để ngay cổ Chúc Anh Kiệt, nhìn thấy như vậy mà không phấn kích mới lạ. Lương Sơn Đức quyết định thay đổi trận địa, bắt đầu gặm gặm cổ Chúc Anh Kiệt.

Tiểu tử làm cho hắn ngủ được, hắn liền cho cậu một chút kỉ niệm.

Sau khi tỉnh lại, Chúc Anh Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Chào! Tối qua, tôi mơ thấy lò lửa, rất ấm áp. Không cần để ý đến tôi, ngủ thêm tí đi.”

“Cậu dù sao cũng không đi làm nhưng tôi thì phải. Cậu ngủ no rồi thì đi, nhớ giúp tôi xếp mền nệm lại cho cẩn thật. Cậu có biết tối qua tôi mơ thấy gì không? Tôi mơ thấy mình nướng heo sữa, tôi còn được ăn mấy miếng nữa kìa! Ha ha

!”

Lương Sơn Đức cười lớn rồi đi ra cửa.

Chúc Anh Kiệt định ngủ thêm một chút nữa nhưng đột nhiên thấy không có Lương Sơn Đức thì nằm ở đây cũng chẳng ấm áp gì nữa. Vì vậy, cậu thức dậy, về nhà thay quần áo.

Chào tạm biệt mẹ Lương Sơn Đức, Chúc Anh Kiệt lái xe về nhà.

Tắm rửa, mặc áo ngủ, Chúc Anh Kiệt đi xuống bếp tìm thức ăn.

Người hầu trong nhà nhìn cậu rồi che miệng cười.

Chúc Anh Kiệt cảm thấy kì quái liền trở về phòng, đứng trước gương nhìn nhìn.

“Aaaaa!”

Trên cổ cậu có một vết cắn, màu tím, là ai làm?

Người hầu trong nhà không phải là nghĩ cậu tối qua là ra ngoài làm bậy đó chứ?

Nhưng làm sao đến cậu cũng không có lấy một chút ấn tượng?

“A! Cái tên hỗn đãn!”

Chúc gia vang lên tiếng chửi mắng chói tai của Chúc Anh Kiệt.

Cậu nhớ đến việc tên kia nói tối qua mơ thấy mình nướng heo sữa, lại còn được ăn mấy miếng. Cậu bị tên hỗn đản kia biến thành heo sữa mà ăn.

Cái thứ này vài ngày sau mới có thể mờ đi.

Buổi tối, Chúc Anh Kiệt tức giận đi đến võ đường võ thuật truyền thống Trung Quốc, nhìn thấy Lương Sơn Đức đi vào, cậu đi theo kéo kéo áo hắn, khi Lương Sơn Đức quay lại, cậu lập tức cắn vào ngực hắn.

Mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn.

Lương Sơn Đức hơi sững sốt nhưng vẫn bình tĩnh vác Chúc Anh Kiệt ra ngoài.

“Cậu là chó sao? Dám cắn người! Xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!”

“Đô đô!”

Lúc này điện thoại Lương Sơn Đức kêu lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn nhìn, lộ ra một nụ cười. Hắn đem Chúc Anh Kiệt đặt trên mặt đất.

“Lần này tha cho cậu. Tôi đi hẹn hò. Hôm nay, mặc kệ cậu đấy!”

“Hẹn hò? Người như anh mà cũng có bạn gái sao? Cô ấy đúng là mù rồi.”

“Bạn gái tôi chính là mỹ nữ đấy, hâm mộ đi! Hôm nào tôi sẽ cùng cậu tán gẫu.”

Nhìn thấy Lương Sơn Đức không luyến tiếc mà bỏ đi, Chúc Anh Kiệt ở lại làm vẻ mặt bi thương, cảm thấy lòng mình khẽ đau một chút.

Thật là, tên kia có bạn gái thì liên quan gì đến mình? Nhưng lòng cậu lại rất đau, không phải là cậu thích hắn đó chứ~~!

Chúc Anh Kiệt lắc đầu, nói mình không có như vậy, cậu chính là không thèm thích cái tên không có não kia, nhưng không biết sao tự nhiên lòng cậu lại càng ngày càng đau như thế.

Chúc Anh Kiệt lơ đãng trở lại võ đường, phải đối mặt với mọi người, cậu xấu hổ giải thích. Cuối cùng đều là bị mọi người mắng cho một trận.

Trước khi về, Chúc Anh Kiệt kéo một vị sư huynh lại lơ đãng hỏi.

“Đại sư huynh thối tha kia nói với tôi là hắn ta có bạn gái, lại còn là mỹ nữ. Hắn với bạn gái hiện tại đang làm gì nhỉ?”

“Không ai nói cho cậu biết sao? Tôi còn nghĩ họ đã chia tay rồi ấy chứ. Nữ nhân kia, baba cô ta là xây dựng lên công ty, cứ coi cô ta là đại tiểu thư đi. 5 năm trước, đại sư huynh cứu cô ấy, hai người thường xuyên qua lại, nhưng nhà gái nói đại sư huynh không có bằng cấp, không gia thế nên không cho hai người gặp mặt. Đại sư huynh cũng lâu rồi không nói ra chuyện này, tôi còn tưởng họ chia tay rồi. Tiểu sư đệ, chân ngươi còn chưa khỏi, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi.”

“Nghỉ ngơi? Đương nhiên là phải nghỉ ngơi rồi, phiền anh ngày mai nói với sư phụ mấy bữa nữa tôi sẽ không đến. Tạm biệt!”

## 6. Chương 6

Một mình ở nhà, Chúc Anh Kiệt suy nghĩ rất nhiều, từ lúc cậu và Lương Sơn Đức gặp nhau lần đầu cho đến nay cậu cũng không thể hiểu nổi cái tên kia vì sao lại thu hút được cậu.

Miệng hắn ta rất xấu, nhưng đối với bạn bè lại rất tốt.

Hắn rất đáng sợ, nhưng lại rất chiếu cố cậu.

Hắn vừa ngốc vừa cao, nhưng ở trong lòng ngực hắn lại rất ấm áp.

…………

“Cho dù muốn tuyển người ưa nhìn thì phải tuyển cậu mới đúng, môi hồng răng trắng, thắt lưng tinh tế, làn da mịn màng, vuốt cũng rất thoải mái.”

Cậu đột nhiên nhớ đến câu nói mà trước kia hắn từng nói. Chúc Anh Kiệt lắc đầu, tự nhủ đó chỉ là một câu đùa vui, người ta đã có bạn gái rồi. Nhưng cậu thật sự không cam tâm, không biết bạn gái của tên kia là loại người gì.

Chúc Anh Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng nói là mặc kệ hắn, hắn tìm được bạn gái là một chuyện tốt. Nhưng thật thế là

Chúc Anh Kiệt cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

“Xin chào, có phải là Trinh tín xã không? Tôi muốn nhờ các cậu điều tra giúp một việc, cái gì? Phải đến đó nói sao? Tìm quản lý sao? Tôi là Chúc Anh Kiệt, Chúc thiếu gia.”

Đợi trong chốc lát, quản lý của bên kia tiếp điện thoại. Chúc Anh Kiệt nói Trinh tín xã đi thăm dò xem bạn gái Lương Sơn Đức là người nào, nhân cách ra sao rồi đem tài liệu về đây cho cậu.

Những ngày tiếp theo Chúc Anh Kiệt như ngồi trên đống lửa mà chờ đợi tin tức. Dù là ở đâu, tâm tình cậu cũng đều không tốt.

Tin tức cậu chờ lại không đến mà chính là cuộc gọi của Lương Sơn Đức.

“Này! Cậu không đến mức không đi được chứ, đã nghĩ 10 ngày rồi, chân của cậu bị thương nghiêm trọng vậy sao? Ngày trước rất có tinh thần mà, không phải sợ tôi trả thù mà trốn đó chứ? Tôi mới dùng một chút lực mà đã như vậy, mau đi học, các sư huynh đệ đều rất nhớ cậu.”

Có một câu Lương Sơn Đức không dám nói. Đó chính là so với các sư huynh đệ thì hắn muốn cậu nhiều hơn.

Hôm đó, khi hắn đi gặp bạn gái, bạn gái hắn muốn lên giường, hắn liền cự tuyệt.

Hắn tự nhủ là không muốn cho bạn gái thấy vết cắn của chó con Chúc Anh Kiệt mà hiểu lầm.

Nhưng chỉ có lòng hắn mới biết, khi nghe bạn gái nói cách xa mười dặm vẫn có thể ngửi được mùi của hắn, hắn đột nhiên nghĩ đến Chúc Anh Kiệt. Cái tên tiểu tử kia trên người đúng là có mùi hương khiến cho hắn phải hoài niệm.

Sau khi về đến nhà, hắn nằm trên giường, vẫn nghe được mùi hương của Chúc Anh Kiệt lưu lại làm hắn mất ngủ.

Chúc Anh Kiệt kia có đôi môi màu hồng nhỏ nhắn, cùng chiếc cổ trắng ngần luôn hiện lên trước mắt hắn.

Tối đó, không kiềm chế được, hắn đưa tay xuống vuốt ve bộ vị của mình. Tức thời nghĩ đến Chúc Anh Kiệt mà thủ dâm. Phải nói là sau đó hắn cực kỳ hoảng loạn.

Nhưng hôm sau, hắn lại đến võ đường rất sớm, đợn giản là hắn muốn nhìn thấy gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của cậu.

Hắn không biết cảm giác này là gì, giống mối tình đầu? Tiểu Hinh mới chính là mối tình đầu của hắn và hắn đối với Tiểu Hinh cũng không có ý nghĩ dâm tà như vậy.

Nghĩ cũng không ra, chỉ cần gặp là được.

Gặp được thì tốt rồi nhưng lại phải chờ đến khi chân tên tiểu tử kia khỏi hắn thì mới có thể gặp. Đợi vài ngày, hắn không nhịn được liền gọi cho Chúc Anh Kiệt. Hắn không ngờ rằng trước đây mình đã đối tốt với cậu nên cũng chẳng bận tâm suy nghĩ. Tên tiểu tử kia khuyết điểm nhiều vô kể, nhưng hắn lại thấy điều đó vô cùng đáng yêu.

Cúp điện thoại, Chúc Anh Kiệt suy nghĩ một hồi, Đại sư huynh và các sư huynh đệ sẽ tới nhà thăm cậu, đến Chúc gia to lớn này thì không được, nhìn thấy nhà ở mà cứ như cung điện như vậy thì không phải là làm lộ hay sao?

Chúc Anh Kiệt quyết định tìm một phòng trọ gần nhà.

Chúc Anh Kiệt chỉ vừa mới sắp xếp xong đồ đạc thì ngay lập tức phải nghênh đón Lương Sơn Đức tới thăm.

Lương Sơn Đức vừa vào đến cửa, câu đầu tiên hắn nói chính là:

“Này! Nhà cậu rộng thật đấy tiểu tử.”

“A! Như vậy mà rộng sao? À không, tôi cùng một vài người bạn ở chỗ này.”

Như vậy mà cũng xem là rộng sao, đối với cậu đây không phải là nơi để định nghĩa từ rộng.

“Đúng rồi, đại sư huynh, anh ngồi đi. Tôi đi pha trà.”

Nói xong liền đi vào bếp.

“Không cần.”

Lương Sơn Đức cũng đi theo.

Chúc Anh Kiệt lục tung cả bếp cũng thấy được trà để ở đâu, không biết mấy người hầu để trà ở cái chỗ quái nào. Cuối cùng, cậu cũng tìm được trà và bình ở ngăn tủ trên cùng. Loại trà nào Chúc Anh Kiệt cũng cho hết vào bình.

Ân! Thiếu chút nữa thì quên mất, đứng như vậy chi cho khổ, phải đi lấy ghế dựa mới được.

Chúc Anh Kiệt xoay người đi lấy ghế dựa liền bị Lương Sơn Đức ôm vào lòng. Hắn đưa tay lấy bình trà để qua một bên.

Thân thể Lương Sơn Đức làm Chúc Anh Kiệt ngây ngẩn cả người.

Được hắn ôm thật sự rất ấm áp.

Mùi hương của cậu ấy vẫn như vậy.

Hai người đều không ai động đậy, nhưng ở cái chỗ này mà không nhìn mặt nhau thì cũng hơi kỳ.

Chúc Anh Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Lương Sơn Đức.

Hắn quả thật rất cao, nhìn qua liền có cảm giác an toàn. Không được nhìn xuống dưới, nếu còn nhìn nữa thì cậu sẽ không kiềm chế được mà nhào vào lòng hắn. Không hiểu lòng hắn tỏa ra loại khí gì mà có thể dụ dỗ cậu như vậy.

Chúc Anh Kiệt nhắm mắt, trong lòng tự nhủ không được nhìn.

Ánh mắt của tiểu tử này thật đẹp. Mũi lại rất thanh tú, đôi môi màu hồng nhỏ nhắn. Hắn không hiểu tại sao mùi hương này lại hấp dẫn được hắn. Môi của tiểu tử này chắc chắn vị sẽ lại càng ngọt hơn. Lại còn nhắm mắt, làm cho hắn tưởng tượng đến việc cùng người yêu hôn nhau, hắn thật sự muốn nếm thử, đôi môi nhỏ nhắn kia có vị như thế nào.

## 7. Chương 7

Lương Sơn Đức thật sự đã bị dụ dỗ liền cuối đầu xuống.

Chúc Anh Kiệt cảm thấy hơi thở của Lương Sơn Đức càng ngày càng gần, sửng sốt ngẩng đầu lên, mở mắt ra.

Chỉ còn cách một khoảng bằng ngón tay nữa thì Lương Sơn Đức sẽ hôn lên môi Chúc Anh Kiệt. Nhưng đột nhiên thấy Chúc Anh Kiệt sợ hãi nhìn mình, Lương Sơn Đức cũng không dám làm gì.

Trời ạ! Hắn đang làm cái gì vậy? Mình làm gì nên tội với hắn sao?

“Cậu, quả thật rất lùn.”

Lương Sơn Đức đành phải nói một câu như vậy để khỏi xấu hổ.

“Anh! Đúng là kẻ xấu không thể nói ra những lời tử tế. Tôi là người đạt tiêu chuẩn đấy, chỉ là vì anh cao hơn người thôi.”

Chúc Anh Kiệt đẩy hắn ra, đi tìm ly uống trà.

Cái gì vậy chứ? Còn tưởng là hắn hôn mình, vậy mà

“Chân của cậu nghiêm trọng vậy sao? Nghỉ ngơi cho tốt vào!”

“Gần đây có chút chuyện, xong việc tôi sẽ đến.”

“À, thì ra là như vậy. Cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Tôi cứ tưởng cậu vì sợ cực nên không chịu đến hay là do sợ tôi mà không chịu đến.”

“Có người điên mới sợ anh.”

“Linh

”

Tiếng điện thoại vang lên.

Chúc Anh Kiệt cầm lấy điện thoại, nghe tin Trinh tín xã nói là đã có kết quả việc cậu cần điều tra.

Chúc Anh Kiệt ngại vì có Lương Sơn Đức bên cạnh bèn vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia lát nữa sẽ gọi lại rồi cúp máy.

“Cậu có việc sao? Tôi đi trước đây, vài ngày nữa nhớ đến luyện tập, tôi chờ cậu.”

Lương Sơn Đức vội vàng tiêu sái bước đi.

Chúc Anh Kiệt có được thông tin của bạn gái Lương Sơn Đức, tự nhiên lại cảm thấy nàm chán.

Lý Hinh, nữ nhân đó tốt ở điểm nào? Ngoại trừ Lương Sơn Đức ra bên ngoài còn có rất nhiều bạn trai khác. Thật là loạn. Cái tên ngốc kia đích thị là không có mắt. Mình so với nữ nhân kia không phải là tốt hơn nhiều sao?

Phi! Chính cậu là đang nghĩ cái gì vậy?

Không được, nhất định phải gặp mặt nữ nhân kia. Chúc Anh Kiệt thầm nhủ không phải là mình cùng nữ nhân kia phân cao thấp mà là muốn cái tên ngốc kia biết nữ nhân kia là hạng kém cỏi. Cậu là đang giúp hắn, không muốn hắn bị nữ nhân kia lừa.

Vài ngày sau, Chúc Anh Kiệt sắp xếp một buổi gặp mặt Lý Hinh nên vẫn không đến võ đường.

Bây giờ, Lương Sơn Đức đang đứng dưới khu nhà trọ của Chúc Anh Kiệt, do dự mà không đi lên. Tiểu tử kia mấy ngày này vẫn không đến võ đường. 5 ngày không thấy, hắn liền cảm thấy trong lòng trống rỗng, bất tri bất giác mà bước tới đây.

Lúc này, nhìn thấy Chúc Anh Kiệt đưa một người lên xe, định bước tới chào hỏi. Nhưng lại nhìn thấy Chúc Anh Kiệt hôn người kia, người kia cũng thân mật sờ sờ đầu Chúc Anh Kiệt rồi mới lên xe.

Chúc Anh Kiệt là đưa baba cậu lên xe để về nhà. Baba cậu cũng thật là, cậu đã nói là muốn độc lập một chút, nhưng baba cậu mỗi ngày sau khi làm việc về đều ghé qua đây xem cậu thế nào. Nói thẳng ra là baba cậu không yên tâm, trong mắt ông ấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Chúc Anh Kiệt lên lầu, định đóng cửa lại thì bị một người nào đó kéo giật lại.

“Đại sư huynh, anh làm cái gì vậy? Đúng rồi! Đã khuya thế này rồi sao anh lại đến đây?”

“Bạn cùng phòng của cậu đâu?”

“A!”

Chúc Anh Kiệt đột nhiên nhớ tới lúc trước khi Lương Sơn Đức đến đây, cậu đã nói là ở cùng bạn. Xem ra lại phải nói dối tiếp rồi.

“Cậu ấy tăng ca.”

“Cậu và hắn ta là loại quan hệ đó có đúng hay không? Sao cậu lại là người hèn hạ như vậy? Theo tôi.”

Nói xong liền kéo Chúc Anh Kiệt vào nhà.

“Này! Đây là phòng của tôi, anh kéo tôi đi đâu?”

Hơn nửa đêm rồi có phải là hắn bị thần kinh không?

Chúc Anh Kiệt bị kéo đến sofa. Không chịu động đậy, chẳng biết tại sao tên này lại làm như vậy.

Lương Sơn Đức đột nhiên xoay người, đem Chúc Anh Kiệt đặt trên sofa, hôn lên môi cậu.

“Ở cùng hắn không bằng đi theo tôi. Ít nhất là tôi thích cậu.”

Nghe Lương Sơn Đức nói thích mình, Chúc Anh Kiệt có hơi sửng sốt. Sau đó liền bật dậy.

Có phải là hắn thần kinh thật không, chính cậu đối với hắn là muốn ôm hắn thật lâu, hiện tại xem như cả hai bên đều tình nguyện, cậu đương nhiên sẽ không khách sáo. Oa, ở trong lòng ngực hắn mà ngủ. Ngủ rồi dậy, như vậy cũng không tồi.

Ngủ!?

Lương Sơn Đức đâu đơn giản như vậy.

“Này! Tôi chỉ muốn ôm anh ngủ thôi, không có nói là cho anh làm nha. Ít nhất là để tôi quen một chút rồi nói sau được không? Oa! Anh không được qua đây! Tôi không khách khí đâu đấy!”

Chúc Anh Kiệt nhìn Lương Sơn Đức cởi quần áo, cơ thể rắn chắc hiện ra, bộ vị nam tính kia cũng rất lớn. Cậu sợ đến hoảng, hắn sẽ không làm thật chứ? Ít nhất cũng phải để cậu quen một chút rồi làm không được sao?

“Tôi so với người kia đối với em sẽ ôn nhu hơn.”

Lương Sơn Đức cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.

Sau đó giữ chặt chân cậu rồi kéo lại. Một phát đã cắn vào tiểu anh đào trước ngực cậu.

“Oa~~!”

Chúc Anh Kiệt đau đớn kêu lên.

Cái tên kia là làm thật sao, đau quá a!

Hiện tại hắn chỉ biết là hắn đang nằm trên người cậu, bộ vị ấm nóng sẽ làm gì? Chính thứ đó không chỉ khiến cậu nóng lên mà còn làm cậu đau đến chết.

## 8. Chương 8

A”

Theo mỗi động tác thúc đẩy của Lương Sơn Đức, Chúc Anh Kiệt đều rên lên.

Nơi đó của hắn thật lớn, khi hắn cùng nữ nhân làm việc này chắc nữ nhân đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cái tên kia cũng phải biết chuẩn bị trước chứ, đúng không? Thật sự là hại người mà.

Trong đời Lương Sơn Đức chưa bao giờ làm việc gì mà tập trung như thế này, càng làm nơi đó của ai kia càng co rút lại, tốc độ mỗi lúc một nhanh, mồ hôi theo tai chảy xuống, trơn bóng cả khuôn ngực.

Chúc Anh Kiệt thật sự rất đau, cậu nắm lấy tấm khăn trải sofa, tìm đại một cái gì đó để di chuyển tầm mắt của mình. Tự nhủ, lần sau phải yêu cầu trước mới cho phép làm. Nếu cái tên kia cảm thấy ngại thì không phải cậu sẽ được nằm trên sao? Như thế chẳng phải tốt hơn còn gì.

Lương Sơn Đức lấy tay cố định thắt lưng Chúc Anh Kiệt, hạ thân không ngừng vận động.

Chúc Anh Kiệt đau đớn đến cả lui về sau cũng không dám.

Hạ thân bị đâm đến đau cùng với thân thể bị phơi bày trong không khí làm Chúc Anh Kiệt thấy càng lúc càng lạnh.

Nhìn thấy cái tên kia vẫn liên tục ra vào, xem ra không làm xong thì hắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Ngọn đèn chiếu lên khuôn ngực đầy mồ hôi của Lương Sơn Đức, hơi nóng phả vào mặt làm Chúc Anh Kiệt cảm thấy chỉ dù là người kia thượng cậu thì trong lòng cũng rất ấm áp.

Chúc Anh Kiệt dùng hai chân kẹp lấy Lương Sơn Đức, đem thân mình hướng tới lòng ngực người kia nóng ấm của người kia.

“Ngô!”

Thoải mái kêu lên, Chúc Anh Kiệt cảm thấy không còn đau nữa, hơi ấm từ lòng ngực hắn cuối cùng cũng làm cậu thoải mái.

Lương Sơn Đức dựa lưng vào thành ghế, hạ thể run rẩy rồi bắn hết vào bên trong Chúc Anh Kiệt.

“Ngô!”

Một thứ tình cảm dấy lên, Lương Sơn Đức lần này thật sự đã đạt được khoái hoạt.

“!!”

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc sofa ngã ngửa ra sau khiến hai người ngã xuống đất.

“Ha ha”

Chúc Anh Kiệt phá lên cười.

“Anh dùng sức nhiều như vậy làm gì?”

Thật sự thì sofa rất nặng, thế nhưng lại bị hai con người này làm lộn ngược.

Lương Sơn Đức lấy tay đẩy sofa lên.

“Làm sao tôi biết được chứ.”

“Cậu ổn chứ?”

Nhìn thấy trên người cậu có nhiều vết cắn cùng mồ hôi, Lương Sơn Đức lo lắng hỏi.

Đây là lần đầu tiên hắn cùng nam nhân làm loại chuyện này, trước khi làm cùng Tiểu Hinh đều là do nàng chủ động.

“Hả? Thật sự là không ổn. Tôi rất đau, hơn nữa còn rất lạnh.”

Chúc Anh Kiệt oán giận nói.

“A! Cậu có bị thương không? Để tôi xem xem.”

Nói xong liền xem xét Chúc Anh Kiệt.

Chúc Anh Kiệt ngăn hắn lại.

Cái tên ngốc này, chỗ đó làm sao mà xem được. Nhưng mà khi nãy sofa ngã, thắt lưng của cậu hình như là bị trật rồi.

“Thắt lưng của tôi bị trật rồi. Anh mát xa cho đi. Còn nữa, tôi rất lạnh anh ôm tôi đi.”

Chúc Anh Kiệt giơ tay ra nhìn nhìn Lương Sơn Đức.

Lương Sơn Đức đem Chúc Anh Kiệt ôm vào lòng, dùng tay mát xa cho cậu.

Lòng ngực ấm áp cùng với tần suất mát xa khiến Chúc Anh Kiệt buồn ngủ.

Trong lúc Chúc Anh Kiệt nửa tỉnh nửa mơ, Lương Sơn Đức nhẹ giọng nói chuyện với cậu.

“Rời khỏi chỗ này đi, bỏ cái lão già ấy đi. Tôi sẽ chiếu cố cậu. Tuy tôi không có tiền nhưng thân thể khỏe mạnh, sẽ không để cậu bị đói đâu.”

“Anh nói ai?”

“Lão già mà cậu đưa xuống lầu đấy.”

Lương Sơn Đức bắt đầu kích động, âm thanh càng lúc càng lớn.

“A!”

“Anh có biết người đó là ai không?”

Chúc Anh Kiệt không biết Lương Sơn Đức có nghe được gì không, cố tình hỏi thử một chút.

“Hắn chẳng phải người ở cùng cậu sao? Ngoại trừ tiền ra thì hắn có gì tốt đẹp đâu.”

“Này! Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Người nhà đến chăm sóc tôi không được sao?”

Cuối cùng cậu cũng hiểu là hắn đang nói gì.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi thấy cậu hôn hắn, hắn còn xoa đầu cậu.”

Dù sao thì cũng không biết nhiều.

“Người kia là baba tôi, tôi nhờ ông ấy tìm giúp công việc. Hôn ông ấy cũng chỉ là lễ nghĩa thôi, anh cũng để ý sao?”

Chúc Anh Kiệt xấu xa hỏi.

“Không không.”

Chúc Anh Kiệt đẩy đẩy hắn, Lương Sơn Đức nắm chặt tay nhỏ giọng thừa nhận.

“Tôi chỉ để ý một chút thôi, chỉ một chút thôi.”

“Không thành thật. Mà thực ra người nên để ý là tôi mới đúng. Anh là có bạn gái rồi. Anh định lấy cô ấy hay là lấy tôi? Hay anh đối với tôi chỉ là đùa giỡn?”

Chúc Anh Kiệt cố ý nói.

“Không đâu, tôi với Tiểu Hinh sớm đã không có kết quả. Người ta là con nhà giàu, là thiên kim, gia đình Tiểu Hinh cũng không đồng ý. Tôi hiện tại là muốn ở cùng cậu. Tôi sẽ đi gặp cô ấy để nói chuyện rõ ràng, cậu chờ tôi vài ngày được không?”

“Ân! Nhớ cho kỹ là anh luôn ở trong tim tôi, nhớ kỹ là tôi yêu anh. Về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được buông tôi ra.”

“Ân! Tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi là lần đầu tiên của cậu.”

“Lần đầu tiên? Không phải anh cùng Tiểu Hinh gì gì đó mới là lần đầu tiên sao?”

“Đúng là như vậy. Cô ấy từng nói 18 tuổi mà vẫn còn giữ tấm thân xữ nữ thì chính là đứa ngốc. Cô ấy là lần đầu của tôi nhưng tôi lại không phải là lần đâu của cô ấy.”

“Anh chính là đồ ngốc. Đi mà tìm người đầu tiên của mình đi.”

## 9. Chương 9

Chúc Anh Kiệt tức giận, mặc kệ là hơn nửa đêm vẫn đuổi Lương Sơn Đức ra khỏi nhà.

Dựa lưng vào cửa, Chúc Anh Kiệt giận dữ khôn nguôi.

Có ý gì chứ?

Cùng ở một chỗ với hắn, nhưng cậu là cho hắn không phải sao?

Hắn sẽ yêu cậu chứ?

Cái tên kia từ đầu đến cuối chỉ nói thích cậu chứ chưa từng nói yêu, nhưng cuối cùng vẫn nói là sẽ chịu trách nhiệm về việc này.

Hắn nói nữ nhân kia là tiểu thư, hắn không xứng đáng. Nhưng nếu hắn biết được gia cảnh nhà cậu còn khá giả hơn Lý gia thì hắn có từ bỏ cậu không?

Thật là rối quá mà!

Chúc Anh Kiệt quyết định nói chuyện với nữ nhân kia trước rồi tính tiếp.

Lương Sơn Đức đứng trước cửa nhà Chúc Anh Kiệt, do dự mà không dám gõ cửa, sợ làm phiền hàng xóm bên cạnh thì không tốt lắm.

Lương Sơn Đức vả vả miệng mình mấy cái.

“Cái miệng ngu ngốc! Làm cậu ấy giận rồi. Cậu ngủ ngon! Tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.”

Lương Sơn Đức xoay người rời đi, lúc này là lúc nói rõ với Tiểu Hinh, đã day dưa như vậy lâu quá rồi.

Lương Sơn Đức hẹn Lý Hinh vài lần nhưng lần nào cũng nói là bận không gặp được.

Thật ra mấy ngày qua Lý Hinh đang theo đuổi Chúc Anh Kiệt.

Lúc đầu Chúc Anh Kiệt cố tình sắp đặt để gặp Lý Hinh ở công ty nhà mình, giả vờ cùng nàng nói chuyện vài câu cốt là để tìm hiểu nguyên do nàng và Lương Sơn Đức kết giao như thế nào.

Nhưng Lý Hinh đâu phải dạng vừa, nàng mượn cơ hội này để dựa vào Chúc thiếu gia, muốn cùng cậu tạo dựng mối quan hệ.

Chúc Anh Kiệt nghĩ rằng quen sơ sơ như vậy cũng không tốt, chi bằng cùng nàng ta quen thân một chút như vậy sẽ dễ dàng biết được sự thật. Vì thế mỗi khi Lý Hinh lấy cớ đòi cậu ra ngoài cùng thì cậu cũng bao giờ từ chối.

Có một lần, Chúc gia mở tiệc. Chúc Anh Kiệt bị Lý Hinh kéo vườn hoa tản bộ.

Chúc Anh Kiệt giả bộ tao nhã hỏi.

“Lý tiểu thư, hình như cô có quen một người tên Lương Sơn Đức phải không?”

Lý Hinh ngạc nhiên.

“Chỉ là một người bạn, bạn bình thường thôi.”

“Thật không ngờ, anh ấy cũng là bạn tôi. Tôi nghe người ta nói cô là bạn gái của anh ấy. Tôi cảm thấy kì lạ, lẽ nào xung quanh Lý tiểu thư nhiều thiếu gia như vậy mà lại cùng người thường hẹn hò sao?”

“Anh Kiệt! Đó đều là tin vịt, nếu anh muốn, em liền cùng người đó đoạn tuyệt. Anh Kiệt phải tin em.”

Nói xong bắt đầu dựa vào Chúc Anh Kiệt, ôm lấy thắt lưng cậu.

Chúc Anh Kiệt đang định giãy dụa thì lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Nguy rồi! Là Lương Sơn Đức, sao tự nhiên hắn lại ở đây?

Nguyên do Lương Sơn Đức là tổ trưởng đội bảo an của Chúc thị, lúc này Chúc gia đang mở tiệc nên hắn phải phụ trách bảo đảm an toàn cho bữa tiệc này. Đứng từ xa thì thấy Lý Hinh cùng ai đó đang đi dạo trong vườn hoa.

Lương Sơn Đức lập tức đuổi theo để có nói rõ mọi chuyện với Lý Hinh.

Không nghĩ tới việc sẽ thấy cái cảnh tượng đó. Chúc Anh Kiệt cùng Lý Hinh thân mật ôm nhau.

Lý Hinh sợ Lương Sơn Đức nói ra mọi chuyện khiến mình cùng Chúc Anh Kiệt không đến được với nhau liền ra tay trước.

“Lương Sơn Đức, tôi có chuyện muốn nói với anh. Từ hôm nay, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Vị này chính là Chúc thiếu gia, người sẽ điều khiển Chúc thị trong tương lai. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với Lý Hinh tôi nên vì vậy anh không cần đi theo tôi nữa.”

“Chuyện này là thật sao?”

Lương Sơn Đức đau lòng nhìn Chúc Anh Kiệt.

“Đại sư huynh… đúng là sau này tôi về điều khiển Chúc thị. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích được không?”

“Hiểu lầm? Tôi đã hiểu được hết rồi. Cậu không cần phải nói gì thêm đâu, Chúc thiếu gia.”

Nói xong liền tỏ vẻ kiên cương tiêu sái rời đi.

“Đại sư huynh!”

Chúc Anh Kiệt đuổi theo thì bị Lý Hinh kéo lại.

“Chúc thiếu gia, không cần để ý tới hắn, chúng ta về sảnh đi.”

Nữ nhân này cứ bám lấy Chúc Anh Kiệt, phiền muốn chết. Cậu không thể tìm cách thoát thân nên cũng đành về sảnh.

## 10. Chương 10

Ngày hôm sau Chúc Anh Kiệt cố tình đến công ty để tìm Lương Sơn Đức thì lại biết được hắn đã từ chức.

Chúc Anh Kiệt lái xe đến nhà tìm hắn nhưng mẹ hắn lại nói hắn tới chơi ở nhà bạn vài ngày, không nói khi nào thì về.

Chúc Anh Kiệt hỏi thăm tất cả người quen của hắn cũng không có tin tức gì. Xem ra chỉ còn cách chờ đợi thôi. Cậu có thể nhờ người điều tra giúp nhưng cậu lại không muốn như vậy. Chắc hắn cần có thời gian để suy nghĩ, sớm muộn gì rồi cũng về.

Chúc Anh Kiệt vì nhàm chán mà đến công ty để thực tập. Mỗi tối đều ghé qua nhà hắn, cùng mẹ hắn tán gẫu vài câu, tiện thể xem cái tên kia đã về chưa.

Cứ như vậy, hơn mười ngày, Lương Sơn Đức vẫn chưa trở về.

Lúc này, Chúc Anh Kiệt đang ở trong văn phòng thì nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài.

Chúc Anh Kiệt vừa ra ngoài thì thấy Lý Vũ ca ca, cậu đi đến tiếp đón.

“Sư huynh tìm tôi có việc gì không?”

“Chúc thiếu gia, chúng tôi không cho hắn vào hắn liền xông lên đấy ạ.”

Thư ký sợ hãi nói.

“Không có việc đâu. Anh ấy là bạn của tôi.”

“Cậu thật sự là thiếu gia của Chúc thị sao?”

“Sư huynh có việc sao? Vào rồi nói.”

Chúc Anh Kiệt cùng Lý Vũ đi vào văn phòng.

“Anh Kiệt… cậu có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi có việc cần dùng gấp.”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Cũng do đại sư huynh, rãnh rỗi không biết làm gì đi từ chức ở chỗ cậu. Nhưng lại đi làm khuân vác. Mấy hôm trước, chỗ để hàng hóa bị ngã, đại sư huynh vì cứu người mà bị đè gãy chân, hiện đang ở bệnh viện. Bệnh viện nói phải đưa đủ 10 vạn mới phẫu thuật, chậm trễ có thể dẫn đến tàn tật. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy các sư huynh đệ không thể tìm ra số tiền lớn như vậy. Hôm qua, Tiểu Côn nói trên TV có tin tức nói về thiếu gia sẽ tiếp quản Chúc thị, cậu ấy nói người đó trông rất giống cậu. Việc phẫu thuật của đại sư huynh không thể đợi lâu như vậy, các sư huynh đệ đều nghĩ tới việc tìm cậu nhờ giúp đỡ, sau này chúng tôi sẽ trả lại đủ cho cậu.”

“Còn nói nhiều như vậy làm gì? Bệnh viện nào? Anh dẫn đường đi, không cần lo lắng như vậy.”

Chúc Anh Kiệt cùng Lý Vũ đến bệnh viện.

Cậu biết nếu Lương Sơn Đức biết đây là tiền của cậu nhất định không chịu nhận. Vì vậy, cậu trực tiếp tìm đến viện trưởng.

Nhìn Lương Sơn Đức đang say ngủ sau khi phẫu thuật, Chúc Anh Kiệt liền dặn dò các sư huynh đệ. Chờ khi hắn tỉnh thì nói đó là tiền của Lý Hinh nễ tình bạn cũ mà cho hắn mượn, ngàn vạn lần không được nhắc đến tên cậu, vì cậu và Lương Sơn Đức đang giận nhau.

Chúc Anh Kiệt bước đi, cậu biết lúc này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.

Thứ nhất là có nhiều người ở đây. Thứ hai là sợ Lương Sơn Đức kích động ảnh hưởng đến sức khỏe. Không bằng chờ hắn khỏe hơn rồi nói cũng chẳng muộn.

Bây giờ, các sư huynh đệ đều lên lớp. Lương Sơn Đức đã có thể tự mình đi WC mà không cần chờ người tới giúp.

Chúc Anh Kiệt đến bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã lập tức ôm lấy cổ Lương Sơn Đức.

“Đại sư huynh, tôi rất nhớ anh. Chuyện lần trước là do hiểu lầm, anh có thể nghe tôi giải thích được không?”

“Tôi không trách cậu, quả thật, nếu cậu thích Tiểu Hinh tôi có thể nhường cô ấy cho cậu. Dù sao thì tôi cùng cô ấy không thể đến với nhau, lâu như vậy cũng không chia tay. Nhưng cô ấy lại là người đầu tiên tôi thích, cô ấy không nói đến chuyện chia tay tôi cũng vì xấu hổ mà không nói đến. Cậu không cần phí quá nhiều sức như vậy để đùa giỡn với tôi. Cậu không cần hy sinh nhiều vậy đâu. Chúc thiếu gia!”

“Tôi biết là anh chỉ hiểu lầm thôi, không cần khách khí như vậy. Tôi cũng không lừa anh, tôi với Lý Hinh thật sự không có gì cả. Tôi chỉ muốn biết rõ nữ nhân kia có tốt hay không, vì cớ gì mà lại tìm tới anh. Nói chuyện nhiều lần, tôi vẫn thấy mình tốt hơn cô ta. Hiện tại, đều giải quyết xong rồi… anh có phải là ghen không? Nói cho tôi biết, trong lòng anh cô ta tốt hơn hay tôi tốt hơn? Nói đi!”

Chúc Anh Kiệt ôm cổ Lương Sơn Đức làm nũng.

“Tôi biết Tiểu Hinh tìm tôi vì biết khả năng trên giường của tôi không tệ. Cậu thử chưa?”

“Ý anh là gì?”

“Khi tôi lên giường với Chúc thiếu gia, khả năng như vậy đã tốt chưa? Nơi đó của tôi có lớn không? Tôi không thể không nói tới, nơi đó của Chúc thiếu gia làm cho nam nhân rất thích. Tiếng rên của cậu so với nữ nhân thì càng hay hơn, đê tiện hơn. Tôi chẳng có gì mà oán trách cả. Tôi đã từng cùng Chúc thiếu gia lên giường như vậy cũng rất thỏa mãn rồi. Ha ha…”

“Khốn nạn!”

Chúc Anh Kiệt tức giận buông tay ra, thân thể run lên, chẳng lẽ trong lòng Lương Sơn Đức cậu không có giá trị gì sao?

“Tôi khốn nạn nhưng vẫn tốt hơn một kẻ lừa gạt như cậu. Chúc thiếu gia không cần đóng kịch nữa. Tôi là người không có tiền đồ nhưng nếu tôi làm cho thiếu gia nhớ mãi không quên thì tôi cũng có thể cùng thiếu gia chơi đùa thêm vài lần. Chúng ta đều là con trai, không cần sợ có chuyện không hay xảy ra.”

Lương Sơn Đức nói xong liền lấy tay sờ lên mặt cậu.

Chúc Anh Kiệt nghiêng đầu né tránh. Đứng dậy, đẩy Lương Sơn Đức ra.

“Coi như tôi nhìn lầm người. Từ nay sẽ không đến tìm anh nữa. Anh đi chết đi.”

Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.

Lương Sơn Đức kiềm nén lắm mới không đuổi theo cậu.

Hết giận mọi chuyện sẽ không sao đúng không? Nhưng vì cái gì mà lòng hắn lại đau như thế kia? Hắn giường như thấy được nước mắt của Chúc Anh Kiệt. Chẳng lẽ là hiểu lầm thật sao?

Lương Sơn Đức lắc lắc đầu. Không có chuyện gì đâu.

Người ta là thiếu gia, thì làm sao có thể yêu một người không bằng cấp như hắn?

Như thế này là tốt nhất. Nếu không thì người khác biết chuyện sẽ đem mà nói ra, như vậy không phải càng khó chịu sao? Cứ như vậy mà chấm dứt cho rồi.

## 11. Chương 11

Lương Sơn Đức sau khi xuất viện liền đi tìm Lý Hinh. Tuy rằng bọn họ chia tay nhưng tiền phẫu thuật của mình là do người ta cho mượn. Ít nhất thì mình cũng nên đến cảm ơn một tiếng.

Lý Hinh miễn cưỡng ra gặp hắn.

“Tôi đến là để cảm ơn cô. Tiền cô cho mượn sau khi tôi tìm được việc sẽ từ từ trả. Cô có cần ghi giấy nợ không?”

“Tiền gì? Tôi cho anh mượn tiền? Nực cười, tôi thật sự đã sai lầm khi quen anh để rồi lãng phí cả xuân. Nếu không tại anh, thì có lẽ bây giờ tôi đã thiếu phu nhân của Chúc gia rồi. Tôi và thật sự là đã nhầm đối tượng rồi. Về sau không cần đến tìm tôi nữa.”

“Chi phí phẫu thuật của tôi không phải là do cô cho mượn sao?”

“Tôi và anh đã không còn quan hệ gì thì ai rãnh cho anh mượn tiền. Với lại anh nghèo như vậy, không trả lại tiền thì phải làm sao? Ai cho anh chính là đồ ngốc.”

“Tôi biết rồi.”

Lương Sơn Đức đi ra khỏi Lý gia liền tìm các sư huynh vặn hỏi, hỏi được thì mới biết tiền đó là do Chúc Anh Kiệt cho mượn.

Lương Sơn Đức suy nghĩ hồi lâu, có thể sao? Người ta là một đại thiếu gia thì sao có thể yêu một người như hắn, không tiền, không danh, chỉ có thân thể được xem là cường tráng. Nếu nói là đừa giỡn với hắn hay lợi dụng hắn thì khi biết tin hắn bị thương có đến thăm hắn không huống hồ còn cho hắn mượn rất nhiều tiền.

Hắn có phải là đang hiểu lầm cái gì không? Hay đến đó giải thích? Ít nhất là làm cho mọi chuyện được rõ ràng.

Lương Sơn Đức đứng trước cửa nhà Chúc Anh Kiệt chần chừ một lúc rồi mới bấm chuông cửa.

Chúc Anh Kiệt mở cửa thì nhìn thấy hắn, cái gì cũng không nói, để cửa cho hắn bước vào.

Lương Sơn Đức ngồi trên sofa do dự không biết mở miệng thế nào, Chúc Anh Kiệt thì vào phòng ngủ sửa sang lại đồ vật này nọ.

“Tìm tôi có việc gì không?”

Chúc Anh Kiệt yếu ớt mở miệng trước.

“Tôi đến để cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn tiền để phẫu thuật. Tiền thì rất lâu tôi mới có thể trả lại cho cậu. Cậu có cần ghi giấy nợ không?”

Lương Sơn Đức tìm đại cho mình một lý do.

“Không nhất thiết phải vậy. Chúng ta là bạn bè mà.”

“Bạn bè! Đúng vậy! Nhưng tiền thì tôi vẫn sẽ trả.”

“Như vậy a, không cần vội. Sáng mai, tôi sẽ xuất ngoại, anh đem tiền gửi đến địa chỉ này nhé.”

Chúc Anh Kiệt đưa cho hắn một địa chỉ ở nước ngoài.

“Cậu xuất ngoại? Khi nào sẽ về?”

“Tôi không biết. Khi nào giải quyết xong việc thì sẽ về.”

“Là vì mấy lời nói của tôi hôm trước sao?”

Chúc Anh Kiệt trong lòng đau xót. Những lời nói đó khiến cậu rất đau nhưng cậu vẫn cố tỏ ra kiên cường.

“Tên kia, anh nghĩ anh là ai? Tôi xuất ngoại là vì chuyện công ty của gia đình. Anh cho là vì anh sao? Có điều tôi phải cảm ơn anh, những lời anh nói hôm đó đã khiến tôi tỉnh ngộ, tôi biết là anh đã có bạn gái vậy mà vẫn tỏ tình với anh. Có lẽ chúng ta gặp nhau là một sai lầm, mà hiện tại thì sai lầm này đã giải quyết xong rồi.”

Lương Sơn Đức đi đến bên Chúc Anh Kiệt, nhìn cậu đang run run xếp hành lý, liền nắm lấy tay cậu.

“Cậu để ý đến những lời nói hôm đó sao?”

“Không phải, về sau cũng không. Chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao?”

Chúc Anh Kiệt giãy tay ra, tiến đến ôm cổ hắn, vùi mặt vào cổ Lương Sơn Đức.

“Đại sư huynh bảo trọng. Hy vọng sau này khi tôi trở về có thể nhìn thấy anh mang theo vợ đến đón tôi. Tôi trước kia không có ý định lừa gạt anh, tôi thật sự là rất yêu anh. Anh rất dễ bị lừa đấy nên sau này phải cẩn thận một chút. Lý Hinh không phải là nữ nhân tốt đâu, coi như đây là lời cuối cùng tôi khuyên nhũ anh. Anh về đi, giúp tôi chào tạm biệt sư phụ và các sư huynh đệ.”

Chúc Anh Kiệt đẩy đẩy Lương Sơn ra.

Lương Sơn Đức đi ra đóng rồi khóa cửa lại. Đem Chúc Anh Kiệt áp lên cửa, hai tay đặt tên cửa. Khiến Chúc Anh Kiệt muốn trốn cũng không được.

“Thật xin lỗi, tha thứ cho lần trước tôi nói năng không đúng đắn. Lần trước là do tôi bị điên nên nói hươu nói vượn. Nếu làm tổn thưởng cậu thì cho tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi có được không?”

“Tôi nói là tôi giận đâu. Anh không cần giải thích đâu. Anh về đi, nếu không đừng trách tại sao tôi động thủ.”

“Tôi thật sự xin lỗi. Lần trước là tôi nói bậy bạ. Cho tôi giải thích đi, cậu đánh tôi cũng được nhưng tha thứ cho tôi được không?”

“Việc đó tôi không muốn nhắc tới nữa. Anh về đi, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.”

“Cho tôi giải thích đi. Tôi là thằng khốn, cậu đừng đi. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?”

“Tôi không muốn bị tổn thương nữa. Anh về đi, nếu không tôi động thủ thật đấy.”

Nói xong Chúc Anh Kiệt liền đánh tới, nghĩ sẽ đánh Lương Sơn Đức lui đi. Nhưng cậu lại quên một điều, võ công của cậu là do Lương Sơn Đức đích thân chỉ giáo, cậu căn bản là không đánh lại hắn.

Kết quả cuối cùng Chúc Anh Kiệt bị Lương Sơn Đức đè trên sofa.

“Cậu còn nhớ không? Lần trước ở trên sofa cậu đã nói tới tôi trong lòng cậu chỉ có tôi, bắt tôi nhớ kỹ là cậu yêu tôi, về sau mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng không được buông cậu ra. Bây giờ tôi mới hiểu được những lời nói lúc đó của cậu có ý gì. Những lời đó tôi nhớ rất rõ, lần trước cố gạt nó ra khỏi đầu mà làm cậu tổn thương. Cậu có còn không? Đừng đem nhựng lời nó vứt đi, cho… cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi sẽ trân trọng cậu.”

“Hức… hức…”

Lương Sơn Đức nghe tiếng khóc của Chúc Anh Kiệt bắt đầu kích động, ngồi dậy, ôm gọn cậu vào ngực mình.

“Là tôi không tốt, làm cậu khổ. Tôi đáng ghét, cậu đánh tôi cũng được nhưng đừng khóc. Là tôi không tốt.”

Nói xong liền vả miệng mình.

Dùng lực rất nhiều.

Chúc Anh Kiệt kéo tay hắn lại, nhìn vào mắt hắn.

“Anh có yêu tôi không?”

“Ân! Tôi yêu cậu, hiện tại yêu cậu, về sau cũng yêu cậu, chỉ yêu một mình cậu. Tôi nói thật đấy, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?”

“Nhớ cho kỹ đấy. Không được làm tôi tổn thương nữa.”

“Ân! Tôi cam đoan. Nếu tôi làm cậu tổn thương thêm lần nữa thì sẽ bị trời…”

Chúc Anh Kiệt lấy tay bịt miệng Lương Sơn Đức lại. Không cho hắn nói những điều xấu như vậy.

## 12. Chương 12

Hai người chậm rãi ghé đầu vào nhau, hôn từ từ cho đến hôn sâu. Thân thể cũng chậm chậm dựa vào sofa.

Chúc Anh Kiệt giật áo Lương Sơn Đức, tiến gần đến lòng ngực ấm áp của hắn.

Lương Sơn Đức lấy tay cởi thắt lưng Chúc Anh Kiệt, mê muội xoa nắn mông cậu.

Khi cái thứ nóng bỏng kia của Lương Sơn Đức để ở bụng Chúc Anh Kiệt, cậu mỉm cười rồi nâng thân thể mình lên giúp Lương Sơn Đức đem cái thứ nóng bỏng kia đâm vào cơ thể cậu.

Trong phút chốc hai người cùng phát ra tiếng rên rĩ thỏa mãn.

Chúc Anh Kiệt nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của Lương Sơn Đức, vô thức lấy tay vẽ vẽ.

“Anh Kiệt, cậu nói xem, trên người tôi, cậu thích nhất điểm nào?”

“Nơi này.”

Chúc Anh Kiệt chỉ chỉ lòng ngực hắn nói. Đúng vậy! Lúc đầu cậu thích cái nơi tỏa ra nhiệt khí ấm áp này. Sau đó liền yêu luôn tên kia.

“Tôi yêu nhất là mùi hương của cậu. Nếu sau này, người nhà cậu không đồng ý với quan hệ của chúng ta thì phải làm sao?”

“Không có đâu. Khi trước tôi học ở nước ngoài sợ baba gạt tôi quay về đây đi xem mắt, tôi liền nói với baba tôi là đồng tính luyến ái, đã có bạn trai ở bển. Lúc trở về, baba tôi còn hỏi bạn trai của tôi đâu, tôi gạt ông ấy nói là chia tay rồi. Ông ấy còn an ủi tôi trong nước sẽ có nhiều nam nhân tốt hơn người kia. Ông ấy mà gặp anh chắc chắn sẽ rất vui. Còn bá mẫu thì sao?”

“Không sao. Mẹ tôi là người tốt. Con dâu sợ nhất là đi gặp mặt ba mẹ chồng. Cậu có sợ không?”

“Ai là con dâu nhà anh.”

Kết cục:

Mẹ Lương Sơn Đức sau khi biết chuyện hai người thì có hơi sửng sốt một chút. Sau đó liền cầm lấy tay Chúc Anh Kiệt.

“Tiểu Kiệt, cuối cùng thì thằng con ngốc nghếch của bác cũng biết nhìn người rồi. Giao nó cho con bác cũng yên tâm.”

Làm đồng tính luyến ái tốt hơn so với việc cùng Lý Hinh ở chung một chỗ.

Sau khi gặp Lương mẫu thì bây giờ Lương Sơn Đức phải đi bái kiến baba của Chúc Anh Kiệt.

Baba Chúc Anh Kiệt gọi Lương Sơn Đức vào thư phòng. Chúc Anh Kiệt không biết hai người họ nói gì trong đó, hỏi ai cũng không chịu nói. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn được ở chung với nhau. Hiện giờ là đang tuần trăng mật.

“Linh…”

Chuông cửa vang lên.

Chúc Anh Kiệt đi ra mở cửa, là baba cậu.

“Baba sao người lại tới đây?”

“Con có thái độ gì đấy? Ta là baba của con, quả thực ta chỉ mượn A Đức một chút. Ta là chỉ muốn học mấy chiêu để rèn luyện thân thể. Mỗi ngày chỉ đến có một lần mà con tỏ thái độ vậy sao? A Đức không thấy phiền thì thôi chứ. Đúng không, A Đức?”

Cái quan trọng là baba mỗi ngày đến một lần nhưng một lần baba ở từ 6 giờ đến 12 giờ. Lâu lâu lại còn nổi hứng ngủ lại. Không phải là cậu bất hiếu mà là bọn họ đang hưởng tuần trăng mật mà, thông cảm một chút cũng không được sao?

Chúc Anh Kiệt bĩu môi nhìn baba cậu lôi Lương Sơn Đức dạy cho ông mấy chiêu để rèn luyện thân thể. Ánh mắt chòng chọc nhìn vào lòng ngực ấm áp của ai kia.

Trời ơi! Khi nào thì mới được ôm?

– Hoàn –

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ai-thuong-dai-su-huynh*