Manh Nam Tứ Thập

Table of Contents

# Manh Nam Tứ Thập

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Tên khác: Tuổi Bốn Mươi Của Đại Thúc Khả ÁiThể loại: Đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, nghiệp giới tinh anh, bao dung tinh anh cao cấp niên hạ công, khủng hoảng tuổi trung niên lâu lâu ghen bóng ghen gió trái tim pha lê đại thúc thụ, 1×1, đoản, HEQuan Cảnh Trình ở độ tuổi 40 lại xuất hiện tình trạng khủng hoảng ở độ tuổi trung niên, hắn bắt đầu xuất hiện cái tâm lý hoang mang, nóng nảy, bất an buồn bực không vui, thậm chí hoài nghi người chồng chung sống với mình tám năm, nhỏ hơn mình tám tuổi – Hạ Ngôn đang lén phén bên ngoài, mà ghen bóng ghen gió, tranh cãi ngang ngược như con nít. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/manh-nam-tu-thap*

## 1. Chương 1: Đại Thúc Bốn Mươi Tuổi

Đại thúc có bạn trai đồng tính đang sống cùng nhau, bạn trai không chỉ trẻ hơn thúc những tám tuổi, mà còn lắm tiền lại quyến rũ. Nhìn người trong gương đã bốn mươi, tuy nhìn có vẻ chỉ hơn ba mươi thôi, trên mặt không hề có một chút xíu dấu hiệu tuổi tác gì, nhưng tuổi vẫn còn nguyên đó, bởi vậy cho nên đại thúc cứ nghi ngờ lung tung, nôn nóng bất an sầu não uất ức.  
  
Thế là, người sắt như thúc cũng dần dần tan vỡ, thời gian gần đây gia đình cứ ồn ào không yên!  
  
“Cảnh Trình anh nghe em giải thích…” trong nhà lại vì đại thúc nghi ngờ lung tung mà bắt đầu cãi vả.  
  
“Tôi không nghe! Nói, em chê tôi già muốn chia tay với tôi để đi tìm thằng nhóc Trần Phong kia nên đôi nên cặp phải không?” Đại thúc Quan Cảnh Trình chỉ vào bạn trai Hạ Ngôn hung dữ chất vấn.  
  
“Em không có.” Hạn Ngôn vô tội bất đắc dĩ, bây giờ bất kể hắn nói gì đại thúc đều nghe không lọt, hơn nữa càng nói càng sai. Bởi vì chuyện như vậy không phải lần đầu.  
  
“Đừng tưởng tôi không biết chuyện trước đây của em với thằng nhóc đó! Được lắm, em chê tôi vừa già vừa xấu chứ gì!” Đại thúc tức giận nói huỵch toẹt ra chuyện nhiều năm trước của Hạ Ngôn.  
  
“Em… “ Hạ Ngôn thật đau đầu.  
  
“Hôm qua em tình chàng ý thiếp đưa thằng nhóc đó về! Ha, em muốn lừa tôi đến chừng nào!”  
  
“Anh theo dõi em!” Đây không phải lần đầu đại thúc làm như vậy.  
  
“Nếu không theo dõi em, làm sao tôi biết được em quá trớn như vậy!”  
  
“Em không có quá trớn!” Gay go rồi, đại thúc càng lúc càng nặng rồi!  
  
“Không quá trớn mà hơn nửa đêm không về nhà còn đưa thằng nhóc kia về!”  
  
“Tụi em là bạn làm ăn!”  
  
“Hay cho bạn làm ăn! Đây là cái cớ để em ở với cậu ta thì có!”  
  
“Em không có!”  
  
“Nếu không có, tại sao phải đưa cậu ta về?”  
  
“Xe cậu ấy đưa đi sửa, tiện đường nên em đưa về dùm thôi!”  
  
“Lần này đưa về dưới lầu, lần sao có khi đưa lên giường luôn ấy chứ!”  
  
“Cảnh Trình, anh đừng quậy nữa!”  
  
“Em lại còn bênh vực hắn!” Khuôn mặt đai thúc biểu lộ không dám tin và thương tâm muốn tan nát luôn rồi.  
  
“Em không có bênh, là anh cố tình gây sự.” Hạ Ngôn quả thật muốn điên luôn.  
  
Trong phòng khách, đại thúc và Hạ Ngôn gây nhau kịch liệt. Quan Manh với chồng Nghiêm Húc nhức đầu chóng mặt. Quan Manh hiểu rõ ba ba, ba ba chỉ mắc hội chứng khủng hoảng tuổi trung niên thôi, nên mới bất an lo lắng như vậy. Bọn họ đã dùng không biết bao nhiêu biện pháp để động viên ba ba, nhưng không hiệu quả. Bởi vậy cho nên, mỗi lần có chuyện, ba ba sẽ lại kêu cô tới để cô đứng cùng chiến tuyến với mình chỉ trích Hạn Ngôn.  
  
Như vậy, tâm lý ba ba mới được an ủi. Cho nên là, tình huống hiện tại không phải lần đầu tiên.  
  
Lại cho nên, Quan Manh tất nhiên biết, Hạ Ngôn không quá trớn chân trong chân ngoài với ai cả.  
  
Năm đó, vì có thể đến với ba ba đã gây xôn xao dư luận một phen, còn cam kết hứa hẹn với mình rất nhiều điều. Hắn đối với ba ba một lòng cuồng dại, nếu không mình cũng sẽ không đồng ý cho hắn đến với ba ba. Trên thực tế, nhiều năm đi qua, Hạ Ngôn vẫn một lòng một dạ với ba ba.  
  
“Ba ba, đừng quấy nữa. Chú Ngôn với Trần Phong không có gì đâu.” Quan Manh cắt đứt trận cãi vả vô nghĩa của hai người. Thấy con gái cưng đứng về phía Hạ Ngôn, mặt mày đại thúc ỉu xìu đau lòng hết chỗ nói: “Ngay cả Manh Manh cũng giúp chú ấy?!”  
  
“Rõ ràng là ba ba cố tình gây sự mà!” Quan Manh cảm thấy không thể cứ như vậy mà bỏ mặc ba ba được nữa.  
  
“Tại sao… Tại sao cả Manh Manh cũng ghét ba!” Dứt lời, đại thúc rớt nước mắt tông cửa chạy ra ngoài.  
  
“Ba ba! Ba ba!”  
  
“Cảnh Trình!” Hạ Ngôn vội vàng đuổi theo.  
  
“Aizzzz…” Quan Manh thở dài.  
  
Chồng Nghiêm Húc ôm Quan Manh: “Để ba ba một mình suy nghĩ đi.”  
  
Bọn họ đều quá hiểu Quan Cảnh Trình mà, xong chuyện, Quan Cảnh Trình nhất định sẽ vì sự ấu trĩ của mình mà sầu ơi là sầu.

## 2. Chương 2: “tình Địch” Trần Phong

Một mình đại thúc chạy đi bắt đầu tìm nơi trốn. Một thân một mình lang thang hết hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh, sau khi tỉnh táo lại, đại thúc vì hành động ấu trĩ của mình mà ảo não không thôi. Thế là, người qua đường được thấy cái cảnh bên vệ đường có một người đàn ông ôm gốc cây đập đầu…  
  
“Ngu ngốc! Quan Cảnh Trình ngươi là một thằng ngốc!”  
  
Lần nào như lần nấy, mỗi khi cãi vả xong, một khi tỉnh táo lại là hối hận sầu ơi là sầu mà.  
  
“Làm sao, làm sao bây giờ, Manh Manh cũng ghét mình mất rồi.” Đại thúc vừa lo lắng vừa hối hận. Hắn biết Hạ Ngôn cùng thằng nhóc Trần Phong kia chẳng có quan hệ gì, chỉ có thể nói, chính mình không khống chế được muốn gây khó dễ cho Hạ Ngôn.  
  
Ờ đó, chính hắn cảm thấy bất an, hắn rất sợ, sợ Hạ Ngôn sẽ bỏ mình. Mình và Hạ Ngôn cách nhau đến tám tuổi, hồi đó còn có chút tự tin là hạ Ngôn sẽ không bỏ rơi mình. Còn bây giờ nhìn lại, mình thành ông già mất rồi. Nếu đem so với tên nhóc Trần Phong năm đó chen chân vào giữa mình và Hạ Ngôn, mình thật là ông chú rồi. Vậy cho nên mới lo sợ không yên.  
  
Mà hôm nay, chính con gái Quan Manh cũng thiếu kiên nhẫn với mình. Trong nháy mắt, đại thúc thấy tương lai của mình một màu tăm tối.  
  
Làm sao đây?  
  
Về xin lỗi?  
  
Nhưng nếu lần sau mình lại không kiềm chế được thì thế nào?  
  
Đại thúc hối hận hết sức nói.  
  
Còn đang thả hồn bay phấp phới bên vệ đường, đại thúc không phát hiện có một chiếc xe đang chậm rãi dừng lại bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống, người bên trong đắc ý chào hỏi:  
  
“Ôi, không phải đại thúc đây sao? Sao có mình vậy, Hạ Ngôn không cần chú nữa à.”  
  
Bị giọng nói đáng ghét làm cho giật cả mình, đại thúc vừa quay lại đã thấy bản mặt cười hi hi của Trần Phong, chú lập tức xù lông: “Xe cậu không bị hư!”  
  
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Trần Phong nhíu mày.  
  
“Cậu nói dối với Hạ Ngôn là xe bị hỏng để em ấy đưa cậu về!”  
  
“Tất nhiên. Không làm vậy, sao có thể cho chú thấy tụi tui đi với nhau.”  
  
“Cậu cậu cậu…”  
  
“Cậu cậu cậu cái gì.” Trần Phong tâm trạng thoải mái – chọc ghẹo đại thúc.  
  
“Cậu là tên khốn!” Vừa nói, đại thúc duỗi tay túm tóc Trần Phong kéo ra ngoài xe, Trần Phong bị đau: “Ông chú này mau buông tay ra!”  
  
“Để tôi dạy cậu một bài!” Đại thúc đem hết thảy hối hận biến thành tức giận đổ lên đầu Trần Phong.  
  
“Đau, đau quá, Cảnh Trình chú mau buông ra coi!” Trần Phong bị túm đầu kéo ra cửa xe, người qua đường nhìn thấy một màn này, ai cười thì cười, ai chụp hình đăng lên mạng thì chụp. Mặt mày Trần Phong tối sầm, hắn tóm lấy tay đại thúc, tránh thoát, đẩy ra:  
  
“Chú điên rồi hả!”  
  
“Đáng đời! Tất cả đều do cậu!” Đại thúc phẫn nộ như dã thú lạc bầy.  
  
“Được đưuọc được, đều tại tôi, được chưa.” Nói xong, Trần Phong kéo cửa sổ lên rồi lái xe rời đi, xe đi rồi, mà đại thúc còn chưa buông tha – đuổi theo sau xe hung hăng mắng.  
  
“Trần Phong đừng để tôi nhìn thấy cậu!”  
  
“Lần sau sẽ không để cậu trốn thoát được đâu!”  
  
“…”  
  
Đang lái xe, Trần Phong lấy điện thoại ra tìm số của Hạ Ngôn. Nhưng cuối cùng không gọi.  
  
Nhìn chiếc xe đã chạy xa xa, xung quanh kẻ đến người đi, đại thúc cô quạnh – đứng ở đầu đường.  
  
Bây giờ mà quay về, đại thúc cũng không còn mặt mũi nào đối diện với mấy người Hạ Ngôn.  
  
Đại thúc ôm mặt.  
  
Đều tại Trần Phong, đều tại tên đó! Nếu không phải hắn cố ý ra vẻ để mình bắt gặp, mình sẽ không cãi nhau với Hạ Ngôn. Cũng không làm cho Manh Manh ghét mình.  
  
Đứng ở đầu đường một hồi, đại thúc liền đi về phía công viên trung tân.  
  
Chỉ cần đến đó ngồi chờ, mặc kệ là qua bao nhiêu năm, Hạ Ngôn đều sẽ đến đưa đại thúc về nhà.

## 3. Chương 3: Em Đưa Anh Về Nhà

Đại thúc đến công viên trung tâm ngồi ở chỗ thiệt dễ thấy chờ Hạ Ngôn tới tìm. Hắn cô đơn ngồi đó chờ Hạ Ngôn đến đưa về nhà. Trong lúc chờ đợi, đại thúc từng chút từng chút nhớ lại chuyện của mình và Hạ Ngôn.  
  
Hắn tin Hạ Ngôn yêu mình, Hạ Ngôn vì mình mà làm rất nhiều việc. Coi như xuýt chút nữa cùng cha đoạn tuyệt quan hệ, Hạ Ngôn vẫn lựa chọn mình. Cho nên lúc đầu mình đã vô cùng đau khổ, mém chút là từ bỏ rồi, thời điểm Hạ Ngôn đưa ra lựa chọn còn nhờ có Manh Manh thấu hiểu và ủng hộ, hai người mới có được hôm nay.  
  
“Hạ Ngôn…” Đôi mắt đại thúc toàn là xót thương. Hắn yêu Hạ Ngôn, vì vậy nên mới sợ mất Hạ Ngôn. Hắn không chịu nỗi đau đớn nếu như Hạ Ngôn rời bỏ hắn.  
  
Công viên trung tâm rất đông vui, khi Manh Manh còn bé hắn phải vừa làm cha vừa làm mẹ, Manh Manh rất nhỏ đã mất mẹ rồi, khi vừa làm cha vừa làm mẹ hắn thường đưa Manh Manh đến đây chơi, có khi còn địu theo Manh Manh đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn, ký hợp đồng. Manh Manh vừa ngoan ngoãn vừa biết nghe lời, những khách hàng kia đều nói hắn có con gái ngoan quá, hiện tại, con rể Nghiêm Húc, chính là con trai thứ hai của Nghiêm gia, khách hàng năm xưa của mình. Nhớ hồi đó hắn rất vất vả, nhưng chỉ cần thấy Manh Manh có khổ có mệt cỡ nào hắn cũng chịu. Sau này, trên thương trường quen biết Hạ Ngôn, rồi sau đó hai người bắt đầu qua lại, khi ấy bị gia đình Hạ Ngôn phản đối, còn có Trần Phong nhúng tay vào, cả hai người đều vô cùng đau khổ, những khi như thế, đại thúc lại đi đến công viên trung tâm, lẳng lặng ngồi, Hạ Ngôn sẽ tìm thấy hắn đưa hắn về nhà.  
  
“Cảnh Trình!” Tiếng gọi lo lắng lại gấp gáp rơi vào tai đại thúc. Ngồi ở công viên trung tầm khoảng nửa giờ thì Hạ Ngôn đã tìm tới rồi.  
  
“Hạ Ngôn.” Đại thúc ứa nước mắt nhìn Hạ Ngôn.  
  
“Cảnh Trình.” Hạ Ngôn thở dài đến ôm lấy đại thúc, đại thúc chôn mặt vào lòng Hạ Ngôn.  
  
“Xin lỗi. Hạ Ngôn.” Giấu mặt trong lòng Hạ Ngôn, đại thúc xấu hổ xin lỗi.  
  
“Không sao, không sao.” Hạ Ngôn xoa xoa tóc đại thúc an ủi.  
  
Từ khi đại thúc bị hội chứng tuổi trung niên kia thì cứ lo được lo mất, lúc nào cũng bất an. Một khi đại thúc nổi sùng bắt đầu muốn cãi nhau với hắn, thì có muốn cũng không ngừng được. Qua chuyện, đại thúc sẽ vì mình làm quá mà xin lỗi. Chuyện cứ lặp đi lặp lại. Hạ Ngôn cũng không biết phải làm sao nữa.  
  
Đại thúc sợ mất hắn cũng giống như hắn sợ mất đại thúc vậy. Vì lẽ đó, cứ thấy đại thúc chạy ra khỏi cửa hắn đều sẽ đi tìm. Chỉ cần như vậy, hắn chắc chắn có thể đưa đại thúc về nhà.  
  
“Đi thôi, đừng để Manh Manh lo lắng.” Hạ Ngôn nói.  
  
“Manh Manh có ghét anh không.” Đại thúc hỏi nhỏ.  
  
Nếu thật bị con gái ghét bỏ, thì trời của đại thúc sập thiệt đó.  
  
“Không có. Manh Manh còn ở nhà chờ anh về mà.” Hạ Ngôn trả lời.  
  
“Thật sao?”  
  
“Thật.” Hạ Ngôn bảo đảm.  
  
Đại thúc phiền nhiễu xoắn xít một hồi lập tức ngẩng đầu lên: “Anh về với em.”  
  
“Được.”  
  
Thế là, Hạ Ngôn nắm tay dẫn đại thúc về nhà.  
  
Lúc hai người sắp về tới nhà, đại thúc lại bắt đầu thần kinh.  
  
“Manh Manh thật không trách anh sao?”  
  
“Không đâu, em bảo đảm.”  
  
“Hay là, em gọi điện hỏi thăm trước đi? Đại thúc lo sợ bất an.  
  
“Cảnh Trình, Manh Manh là con gái chúng ta, nó thương anh với em còn không hết, sao lại trách anh?”  
  
Đứng trước cửa, theo bản năng đại thúc trốn đến sau lưng Hạ Ngôn, Hạ ngôn động viên một hồi rồi mở cổng lớn vào nhà.  
  
“Chú Ngôn, ba ba đâu?” Manh Manh đang chờ trong nhà lo lắng hỏi.  
  
Hạ Ngôn tránh ra, để lộ đại thúc phía sau ra trước mặt Manh Manh, Quan Manh nhìn thấy đại thúc thì mắt đỏ hoe nhào đến ôm đại thúc: “Ba ba đi đâu vậy! Ba làm như vậy con lo lắm!”  
  
Đại thúc luống cuống tay chân ôm lấy Quan Manh: “Xin lỗi Manh Manh. Đừng lo, ba không sao đâu!”  
  
“Sau này không được chạy lung tung như vậy!” Hôm nay lỡ động chạm ba ba, thấy ba ba chạy ra cửa. Quan Manh vừa đau lòng vừa lo lắng.  
  
“Được, sau này sẽ không để Manh Manh lo lắng nữa.”  
  
Đại thúc nói là nói ngoài miệng thôi, đối với cái hội chứng tuổi trung niên của ba ba, Quan Manh không tin nổi một chút nào!

## 4. Chương 4: Hãy Để Em Yêu Anh

Đại thúc về nhà rồi, hơn nữa không có bị con gái ghét bỏ. Thế là, tâm tình đại thúc lại bình thường. Hai người vợ vào bếp làm cơm, trong phòng khách còn lại Hạ Ngôn và Nghiêm Húc.

“Chúng ta cũng nên nghĩ cách để giảm bớt triệu chứng của ba ba.” Nghiêm Húc nói với Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn đốt một điếu thuốc, thấy đau cả đầu: “Con có cách gì sao?”

“Con tính cùng Manh Manh sinh một đứa, sinh rồi để ba ba chăm sóc. Chỉ cần dời đi chú ý, ba ba sẽ không như vậy nữa.” Nghiêm Húc trả lời.

Nghe Nghiêm Húc nói xong, Hạ Ngôn hơi ngạc nhiên: “Không phải để con bé tốt nghiệp xong sao?”

Nghiêm Húc cười: “Không sao, Manh Manh và con đều thích trẻ con. Hơn nữa, vì ba ba, chắc Manh Manh sẽ đồng ý.” Ngoài ra, hắn cũng muốn mình và Manh Manh có con, Manh Manh rất giỏi, bọn họ cũng yêu nhau. Bất kể là hắn hay Nghiêm thị hoặc là Manh Manh đều hy vọng có cục cưng. Mặc kệ cục cưng là trai hay gái, bọn họ cũng sẽ thương. Dù sao thì Nghiêm Húc còn có anh trai để giải quyết vấn đề người thừa kế Nghiêm thị rồi.

“Nếu như vậy, chuyện này đối với Cảnh Trình quả là niềm vui bất ngờ.” Hạ Ngôn nói tiếp.

Lúc trẻ, đại thúc đặt hết thảy mọi sự quan tâm và tình cảm lên người Quan Manh, đại thúc rất yêu trẻ con. Nếu Manh Manh có thể sinh ra một cục cưng có huyết thống với hắn, bệnh trạng của đại thúc không chừng sẽ giảm bớt, không còn động kinh nữa.

“Ừm, buổi tối con sẽ nói với Manh Manh.”  Nghiêm Húc nói.

Trong bếp, hai người vợ hào hứng chiến đấu trổ tài một phen, cuối cùng vẫn là đại thúc thắng.

“Đừng có xem thường ba ba, con ăn cơm ba ba nấu mà lớn đó.” Đại thúc đắc ý nói. Một trong những ưu điểm của đại thúc là tài nấu ăn rất tốt. Khả năng này cũng vì con gái mà luyện được.

“Vâng vâng vâng, ba ba lợi hại nhất.” Quan Man tâng bốc không keo kiệt chút nào. Nội tâm của đại thúc cũng càng nở càng to.

Quan Manh và Nghiêm Húc ở lại ăn cơm tối rồi mới về.

Đợi đến khi hai người về rồi, đại thúc vui vẻ dọn rửa bát đũa mới lên phòng tắm, đi tắm.

Cởi sạch, dưới vòi sen, đại thúc vừa tắm vừa hát. Khi đang tắm được một nửa, cửa phòng tắm mở ra, cả người trơn bóng, thứ bên dưới ngẩng cao cao – Hạ Ngôn lớn theo sau Hạ Ngôn nhỏ đi vào. Thấy Hạ Ngôn như vậy, đại thúc đỏ mặt: “Anh sắp tắm xong rồi.” Nói xong liền quay lưng lại với Hạ Ngôn đối diện với vách phòng tắm.

“Em vào tắm cho anh.” Đại thúc là vậy đó, gặp tình huống ái muội mập mờ rất dễ thẹn thùng đỏ mặt, như thiếu niên ngây thơ. Đại thúc như thế khiến Hạ Ngôn yêu không ngừng được.

“Không cần đâu, anh xong rồi.” Đại thúc trả lời, chung sống với Hạ Ngôn nhiều năm. Vào lúc này hắn đi vào mà còn không biết hắn muốn gì, thì thật uổng công những năm hai người sống cùng nhau.

“Cảnh Trình.” Hạ Ngôn đến gần, ép đại thúc chống tay lên tường, ôm đại thúc vào lòng.

“Hạ… Hạ Ngôn.” Đại thúc thẹn quá nói lắp luôn rồi.

Hạ Ngôn cười nhẹ, lập tức để tiểu Hạ Ngôn chọt chọt – chọt lên mông đại thúc. “Cảnh Trình, nó muốn anh.”

“Tắm xong rồi mình lên giường.” Sau mông đại thúc bị cự-điểu chọt chọt đến nghiêng ngả trong lòng, hắn vẫn nhớ rõ người này có thể đem mình làm sướng quên trời đất.

“Không được, đêm nay em muốn làm Cảnh Trình trong phòng tắm.” Dứt lời, Hạ Ngôn nhẹ cắn lên cổ đại thúc còn dùng tay thăm thú nơi-bí-mật trên mông của đại thúc.

Hạ Ngôn rõ ràng nhất những nơi mẫn-cảm của đại thúc, toàn thân đại thúc, không có nơi nào mà hắn chưa từng thăm qua. Mà trước mặt Hạ Ngôn, đại thúc không có khả năng phản kháng.

“A… Hạ Ngôn…”

“Cảnh Trình, để em yêu anh…”

Rất nhanh, đại thúc rơi bào biển dục vọng Hạ Ngôn mang đến cho hắn.

[ nơi này H hài hòa 10 ngàn chữ ] <- tác giả nói đó nhen

## 5. Chương 5: Đại Thúc Nổi Khùng

Ngày hôm sau, đại thúc thức dậy lúc mặt trời đã lên cao. Hạ Ngôn để lại bữa sáng cùng lời nhắn liền đi làm. Đại thúc xoa cái eo mỏi, đưa tay sờ thân thể tràn đầy dấu vết tình yêu…  
  
Hạ Ngôn ấy, mỗi lần thế này thế kia đều dùng hết sức như vậy, quả thật có thể hủy bộ xương già của hắn.  
  
Đến cùng, cũng không còn trẻ nữa.  
  
Thế là, đại thúc lại nghĩ linh tinh cảm khái bản thân lớn tuổi.  
  
Sau khi đại thúc giải quyết công việc hôm nay của công ty qua điện thoại xong, công ty hoạt động bình thường, có Hạ Ngôn đem thư ký tài giỏi giúp mình trông coi công ty không để hắn bận tâm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, đại thúc quyết định hôm nay không đến công ty nữa. Để bồi thường hôm qua hiểu lầm Hạ Ngôn, đại thúc quyết định làm cho Hạ Ngôn bữa cơm tình yêu.  
  
Đại thúc vui vẻ đặt cơm trưa vào hộp, cầm lấy chìa khóa tự mình lái xe đến công ty Hạ Ngôn.  
  
“Hôm nay nhất định phải cho Hạ Ngôn niềm vui bất ngờ.” Trên xe, đại thúc vui vẻ tràn trề.  
  
Lái xe hơn hai mươi phút, đại thúc cũng đến được công ty Hạ Ngôn, nhân viên của công ty đều biết hắn. Năm xưa, chuyện của hắn và Hạ Ngôn gây ồn ào xôn xao dư luận, ai mà không biết. Cho nên, đại thúc lái xe vào bãi đậu rồi đi thang máy lên văn phòng tổng giám đốc không bị ai ngăn cản, còn có người cười chào hắn nữa kia.  
  
“Hạ Ngôn, anh mang cho em…”  
  
Đại thúc vừa nói vừa đẩy cửa phòng tổng giám đốc. Mà bên trong, Trần Phong và Hạ Ngôn đang dự định cùng ra ngoài ăn trưa, lúc bọn hắn đang đi ra, đại thúc đẩy cửa vào. Trần Phong không hề đề phòng, bị cửa đẩy ngã về phía sau, té trên người Hạ Ngôn, mà Hạ Ngôn phản xạ tự nhiên đưa tay ra đỡ.  
  
Nên là, đại thúc vừa đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh tượng thế này:  
  
Trần Phong tựa trên người Hạ ngôn, Hạ Ngôn ôm Trần Phong. Khung cảnh này nhìn kiểu gì cũng có vấn đề.  
  
Nụ cười trên mặt đại thúc cứng đơ rồi dần dần biến mất, ánh mặt trời xán lạn dần biến thành màu đen có thể nhỏ ra mực.  
  
Hôm qua còn cùng với mình lăn lộn trên giường, hôm nay đã tình cũ không rủ cũng tới! Giỏi! Thật là giỏi lắm!  
  
Thấy sắc mặt đại thúc đang dần biến đổi, trong lòng Hạ Ngôn thầm kêu không tốt! Đại thúc khó khăn lắm mới khôi phục bình thường sắp bắt đầu nỗi khùng rồi!  
  
“Cảnh Trình, anh nghe em giải thích!” Trong lòng Hạ Ngôn khổ không thể tả, theo bản năng đẩy Trần Phong qua một bên, nhưng Trần Phong không chỉ không bị hắn đẩy đi mà còn trở ngược lại nắm chặt tay Hạ Ngôn sau đó mềm mại đáng yêu mà nói với đại thúc: “Đúng vậy. Đại thúc, xin hãy nghe chúng tui giải thích. Tui với Hạ Ngôn không thể tiếp tục gạt chú được nữa, xin chú hãy tác thành cho chúng tui đi.”  
  
Nghe Trần Phong nói, sắc mặt Hạ Ngôn đen kịt đẩy người ra.  
  
“Các ngươi giỏi lắm hai tên cẩu nam nam!” Dứt lời, hộp cơm tình yêu của đại thúc bay về phía hai người, sau đó vung nắm đấm đánh vào mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn gào lên đau đớn, hứng chịu cơn thịnh nộ của đại thúc.  
  
Nhìn thấy bọn họ ầm ĩ lên, Trần Phong vui vẻ sảng khoái rút khỏi chiến trường, đại thúc thấy Trần Phong chuẩn bị chuồn êm, lập tức tung cước đạp lên mông Trần Phong. Trần Phong bay một cú thẳng tấp đến trước mặt thư ký công ty. Nữ thư ký ngoát miệng.  
  
“Rầm!” một tiếng, Hạ Ngôn đóng cửa lại, không để cho người khác nhìn thấy hắn và đại thúc giải quyết chuyện nhà. Thế nhưng, trong mắt đại thúc, hắn vì bảo vệ Trần Phong nên mới lật đật đóng cửa.  
  
Cho nên đại thúc càng phẫn nộ, đối với Hạ Ngôn xuống tay càng không thèm lưu tình!  
  
“Cảnh Trình anh dừng tay!”  
  
“Em với cậu ta không có gì hết!”  
  
“Câm miệng! Tên đểu cáng!”  
  
“Anh nghe em giải thích đi…” Từ sau cửa truyền ra tiếng vật lộn cùng tiếng nói của Hạ Ngôn. Vẻ mặt của nữ thư ký cũng theo tình huống bên trong mà biến ảo.  
  
Trần Phong xoa xoa mông mình, đứng dậy cười với nữ thư ký: “Không có chuyện gì đâu.” Nói xong liền đi, để lại cái bản mặt kiểu “Tui biết mà.” cho nữ thư ký.  
  
Trên đường lái xe về nhà, hắn nhận một cuộc gọi tràn ngập mùi thuốc súng của Hạ Ngôn:  
  
“Trần Phong cậu có ý gì!” Từ sau khi hai người chấm dứt mối quan hệ, Trần Phong chưa từng làm như vậy, nhưng gần đây hắn và đại thúc làm như phát bệnh động kinh cùng lúc, cứ canh ngay lúc mình và đại thúc có chuyện là hắn lại nhảy ra ly gián.  
  
Chẳng lẽ hắn muốn tái hợp với mình? Nhưng đâu có giống!  
  
“Tôi à.” Trần Phong vừa lái xe vừa cười khẽ: “Đương nhiên mà hy vọng cậu và đại thúc sớm chia tay rồi, như vậy tôi mới có thể nói chuyện yêu đương, theo đuổi đại thúc, cùng hắn sống cả đời.” *(Lăng: sét đánh giữa trời quang! =))))))*  
  
“Cái gì?” Hạ Ngôn tưởng mình nghe nhầm?  
  
Trần Phong có hứng thú với đại thúc? Muốn chia cắt hai người, sau đó chiếm lấy đại thúc? Hắn không có hứng với với mình mà lại có thú với đại thúc? Đây là cái loại tin tức gì vậy?  
  
Hạ Ngôn cảm thấy cả người mình không khỏe!  
  
“Cố mà giữ lấy hắn, chỉ cần có một chút cơ hội, tôi sẽ không nhường một bước.” Nói xong, tâm tình Trần Phong khoái trá mà tắt điện thoại.  
  
Trước đây hắn luôn cảm thấy đại thúc vừa ngu ngốc vừa ấu trĩ vô cùng. Nhưng hiện tại, hắn không thỉ cảm thấy đại thúc đáng yêu, mà còn có loại cảm giác muốn làm đại thúc khóc lóc.  
  
Thời gian trôi qua, những biến hóa trong tình cảm khiến chính hắn cũng không thể tin nổi.  
  
Hạ Ngôn bị ngắt điện thoại, một thân nhếch nhác, mặt mũi thì bầm tím, cả người không chỗ nào thấy khỏe, sắc mặt càng không phải nói!  
  
Thằng nhóc Trần Phong này chính là sài lang!  
  
Đại thúc lần này hiểu lầm mình to rồi.

## 6. Chương 6: Lựa Chọn Của Manh Manh

Đại thúc mạnh bạo đánh cho Hạ Ngôn một trận rồi thở hào hển bỏ đi. Hạ ngôn không có đuổi theo, lúc này mà đuổi theo chỉ càng khiến đại thúc hiểu lầm và phẫn nộ dữ dội hơn.  
  
Hạ Ngôn rất đau đầu, chuyện của đại thúc còn chưa giải quyết xong giờ lại thêm sự tình của con hồ ly Trần Phong gây xích mích ly gián. Nếu như Trần Phong hứng thú với mình thì cũng kệ đi, nhưng mục tiêu của hắn lại là đại thúc. Thật là khó lòng phòng bị mà.  
  
Ai biết tên thần kinh này lần sau còn gây ra chuyện gì nữa.  
  
Sau khi để thư ký gọi người vào văn phòng dọn dẹp lại, Hạ Ngôn thay ra bộ quần áo đã bị đại thúc xé rách dự định đi tìm đại thúc nhà mình.  
  
Xem thời gian, giờ này chắc đại thúc cũng đến nơi rồi. Thế là Hạ Ngôn lái xe đến công viên trung tâm tìm đại thúc, đồng thời gọi điện cho Quan Manh. Nói rõ mọi chuyện hôm nay, Quan Manh cũng một bộ mặt không dám tin.  
  
“Trần Phong để ý ba ba con?”  
  
“Ừm.” Hạ Ngôn trả lời.  
  
“Chú Ngôn có nghe nhầm không?” Người Trần Phong coi trọng chẳng lẻ không phải nên là Hạ Ngôn sao? Nhắc đến tên cố chấp Trần Phong, lòng Quan Manh còn ám ảnh. Nhớ lúc kia mình bị lạc, Trần Phong liền dẫn mình tới công viên trò chơi, ép mình chơi hết tất cả những trò mà mình ghét, về sau Quan Manh bị ám ảnh tâm lý đối với công viên trò chơi luôn. *(Lăng: Trần Phong có bịnh!)*  
  
“Không nghe nhầm, chú đang trên đường đi đón ba ba con.” Hạ Ngôn đáp lời.  
  
“Trần Phong hồ ly chết tiệt!” Quan Manh mắng: “Nếu hắn dám làm gì với ba ba con, con nhất định sẽ cho hắn ăn trái đắng!”  
  
“Có chú ở đây, sẽ không để hắn chia sẻ Cảnh Trình. Cả đời này, Cảnh Trình chỉ có thể ở bên chú.” Hạ Ngôn nói.  
  
“Vâng, chỉ cần có chú là con yên tâm.” Quan Manh nói thế rồi nói tiếp: “Chú Ngôn, tối hôm qua Nghiêm Húc có nói chuyện con cái với con.”  
  
“Vậy con nghĩ thế nào?” Hạ Ngôn hỏi. Điều hắn quan tâm nhất là ý kiến của Quan Manh, nếu Quan Manh không muốn, ngay cả Nghiêm Húc cũng không ép buộc được con bé.  
  
“Vâng, con cũng muốn sinh một cục cưng, vừa có huyết thống của Nghiêm Húc vừa có huyết thống của ba ba.” Nói đến đây, Quan Manh không kiềm chế dược một nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng trong bụng hiện giờ còn chưa có gì, thế nhưng vừa nghĩ đến có thể sinh ra một đứa trẻ có quan hệ mật thiết với hai người mà mình yêu nhất, Quan Manh đã cảm thấy hạnh phúc.  
  
Đây mới là điều cô đắn đo suy nghĩ, cũng không phải chỉ vì muốn giúp ba ba.  
  
“Nghĩ kỹ là tốt rồi.” Nghe được tin tức này, Hạ Ngôn cũng vì Quan Manh mà cảm thấy hào hứng.  
  
Đến hiện tại, hắn vẫn còn nhớ cô gái bé nhỏ bị đại thúc mang theo bôn ba khắp chốn, không ngờ chỉ trong chớp mắt đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Quan Manh là con gái đại thúc tất nhiên cũng là người nhà của hắn. Hắn trông nom Quan Manh như con gái của mình, như lúc Quan Manh và Nghiêm Húc mới gặp gỡ làm quen, hắn cũng như bao người cha khác lo lắng ưu sầu nhìn con gái trưởng thành quen biết bạn trai.  
  
Bởi vì biết nhân phẩm của Nghiêm Húc, nên Hạ Ngôn mới yên tâm giao Quan Manh cho hắn đồng thời thuyết phụ đại thúc.  
  
Như vậy, đại thúc so với hằn càng không nỡ mới chịu “buông tay.”  
  
Dù sao, con bé cũng lớn rồi. Mặc kệ có đi đến đâu, nhà của bọn họ đều là nhà của con bé, nhà bọn họ sẽ vĩnh viễn mở cửa cho con bé.  
  
“Vâng. Cảm ơn chú Ngôn.”  
  
“Không cần cảm ơn đâu, con bé ngốc này. Chúng ta là người một nhà.” Hạ Ngôn nói như vậy.  
  
Đầu kia điện thoại, Quan Manh một trời hạnh phúc.  
  
Cô có hai người quan trọng nhất là ba ba và chồng. Còn có người chăm sóc tốt nhất cho ba ba. Nên mới nói, nếu trước đây Quan Manh thiếu thốn đủ thứ, khi ba ba vì nuôi sống bản thân và gây dựng sự nghiệp phải theo ba ba bôn ba khắp nơi, có khi mệt lả ngủ trên lưng ba ba, thì bây giờ cô chẳng thiếu cái gì cả.  
  
Cô thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.  
  
Chỉ cần cái tên hỏng chuyện Trần Phong kia đừng xuất hiện trước mặt bọn họ nữa thì càng tốt.

## 7. Chương 7: Về Nhà Với Em Đi

Quả nhiên, Hạ Ngôn tìm thấy đại thúc ở công viên trung tâm. Nhưng Hạ Ngôn không lập tức đến gần, hắn đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn đại thúc bơ vơ ngồi trên ghế công viên.  
  
Đại thúc tràn ngập thất lạc cùng cô đơn. Đại thúc như vậy càng làm Hạ Ngôn yêu thương không dứt.  
  
Hạ Ngôn nhìn thấy một cô bé bán hoa trên quảng trường, thế là hắn tiến về phía cô bé.  
  
Bên phía đại thúc.  
  
Đại thúc ngồi trên ghế, hắn không biết tại sao mình lại ngồi ở chỗ này. Biết rõ Hạ Ngôn sẽ tìm mình, nhưng nếu không ngồi đây, hắn hoàn toàn không biết mình có thể đi đâu.  
  
Lẽ nào mình cứ theo bản năng một mực ngồi chờ Hạ Ngôn đến sao? Nhưng chuyện hôm nay khiến hắn không chịu nổi.  
  
Không phải hắn không tin Hạ Ngôn, có lẽ lúc đó Trần Phong cố tình làm thế trước mặt mình. Trần Phong, người này lãnh khốc vô tình, lúc trước vì muốn chặt đứt quan hệ của mình và Hạ Ngôn mà lạnh lùng xen ngang vào giữa bọn họ, muốn làm cho hắn tuyệt vọng, hiện tại có khi hắn lại muốn làm như vậy. Chính mình có bao nhiêu tự mình biết, lúc trước thủ đoạn không bằng người, nay lại càng không bằng.  
  
Có lẽ trong lòng đại thúc không vượt qua được cái hố này. Nếu cùng Trần Phong trẻ tuổi đẹp trai đem ra so sánh, hắn sẽ thấy chính mình có chút tự ti. Vì vậy  mà hắn sẽ bất an, sẽ lo lắng nghĩ, có khi nào Hạ Ngôn sẽ lựa chọn Trần Phong trẻ trung như mình để ở bên nhau hay không.  
  
Ý nghĩ như thế rất đáng sợ, cũng là chuyện mà đại thúc sợ nhất.  
  
Dù sao, hiện tại mình cũng là ông chú bốn mươi tuổi rồi.  
  
Đã không còn trẻ trung như năm đó.  
  
Nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng đại thúc càng âm u, xem thường chính mình. Đang lúc toàn thân đại thúc đang phát tán luồng khí âm u sa sút, một cô bé bán hoa đi đến trước mặt đại thúc.  
  
“Xin chào ngài.”  
  
Đại thúc ngẩng đầu nhìn cô bé.  
  
“Xin chào.” Đại thúc trả lời, đối với những cô gái nhỏ, đại thúc không có khả năng kháng cự. Có lẽ nguyên nhân là bởi Quan Manh.  
  
“Có người tặng ngài một cành hoa, mời ngài nhận lấy.” Ôm một bó hoa hồng rất to, cô bé rút một cành đưa cho đại thúc. Cảnh tượng quen thuộc này làm đại thúc nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc, người kia không đi đến, vẫn đứng cách đó không xa nhìn hắn.  
  
“Người tặng hoa nói, một cành hoa này tặng ngài, nếu ngài nhận lấy, thì cả cuộc đời này ngài chính là người duy nhất của chú ấy.” Cô bé vừa cười vừa nói. Thế rồi cô bé lại rút thêm hoa hồng, lần này cô bé cầm hai cành hoa đưa cho đại thúc: “Người tặng hoa tiếp tục tặng cho ngài hai đóa hoa hồng. Mời ngài nhận lấy.”  
  
Đại thúc nhận hai cành hoa cô bé đưa.  
  
Hạ Ngôn biết mình không thể từ chối các cô gái nhỏ nên mới cố ý tìm cô bé này đến đây mà.  
  
“Người tặng hoa nói, tiên sinh nhận lấy chính là tiên sinh đồng ý trở thành bầu bạn, thành người yêu của người tặng hoa. Hai người sẽ cùng nhau trải qua một đời không rời không bỏ.” Cô gái nhỏ nhắn cười dịu dàng.  
  
Có thể chứng kiến thời khắc như vậy thật là một loại vinh hạnh. Tuy rằng hai người đều là nam, nhưng khi tình yêu đến, mặc kệ là nam hay là nữ đều đáng được chúc phúc.  
  
Đại thúc nghe cô bé nói mà vành mắt đỏ ửng.  
  
Nhớ ngày đó, để mình đồng ý ở bên hắn, hắn cũng mua một bó hoa hồng để Quan Manh ôm đến trước mặt mình.  
  
Bởi vậy cho nên cảnh tượng này mới quen mắt.  
  
Mặc kệ là năm đó hay là hiện tại, Hạ Ngôn đều đang thổ lộ tấm lòng với mình.  
  
Nên đại thúc nhận lấy hoa hồng mà cô bé đưa. Đại thúc muốn khóc.  
  
Tình huống này khiến đại thúc nhớ đến dĩ vàng, Hạ Ngôn đi đến đón nhận tất cả hoa hồng trong tay cô bé rồi quỳ trên một gối: “Cảnh Trình, hoa này tượng trưng cho tình cảm của em dành cho anh.”  
  
Sôi nổi, náo nhiệt.  
  
“Hạ Ngôn…” Nước mắt đại thúc đong đầy trong hốc mắt.  
  
“Cảnh Trình, anh đồng ý nhận lấy tình cảm của em chứ?” Hạ Ngôn mặt mũi bầm dập nói.  
  
“Đồ ngốc!” Đại thúc hạnh phúc nhận lấy hoa hồng trên tay Hạ Ngôn cười mắng.  
  
Nhưng nước mắt vẫn không khống chế được, cứ thế rơi xuống.  
  
“Cảnh Trình, về nhà với em đi.” Hạ Ngôn ôm cả người cả hoa vào lòng.  
  
“Được…”  
  
Cô bé bên cạnh lặng lẽ rời đi, không quấy rầy giây phút hạnh phúc của hai người.

## 8. Chương 8: Có Phải Em Nghe Nhầm Rồi Không?

Nguy cơ của Hạ Ngôn được hóa giải?

Không hề.

Tuy Hạ Ngôn dùng cách này đề đại thúc nhà mình ngoan ngoãn về nhà, nhưng về nhà rồi đại thúc vẫn chưa hết thần kinh.

“Chuyện hôm nay của em với Trần Phong là thế nào vậy?” Đại thúc đánh gục Hạ Ngôn lên trên giường rồi ngồi ngang người Hạ Ngôn chất vấn.

“Cậu ta cố ý làm vậy để ly gián chúng ta.” Hạ Ngôn nằm thẳng cẳng cho đại thúc muốn làm gì thì làm.

“Tên đó muốn quay lại với em?” Đại thúc lại chất vấn.

“Không phải.”

“Không phải thì tại sao lại muốn ly gián?”

“Cậu ta để ý anh.” Hạ Ngôn bất dắc dĩ nói.

“Hả?” Đại thúc mơ hồ.

“Có khi em nghe nhầm rồi.” Đại thúc không tin, còn cho rằng Hạ Ngôn đang tự giải vây. Trần Phong mà lại có hứng thú với mình? Chuyện này còn khó tin hơn là tất cả reader sẽ để lại comment sau khi đọc chương này nữa! *(Lăng: tác giả đang thách chúng hủ =)))*

“Là thật đấy, sau này anh chú ý một chút, thấy hắn thì tránh xa ra.” Hạ Ngôn không yên tâm dặn dò, thằng nhóc Trần Phong này khó dò lắm, coi như mình là người hiểu hắn nhất cũng không dám nói chắc hắn sắp giở trò quỷ gì.

Vẻ mặt Hạ Ngôn nghiêm túc làm cho đại thúc cứ bán tín bán nghi.

“Khẳng định là em nghe nhầm, hoặc là cậu ta đang đùa em.” Đại thúc trả lời.

“Em cũng tình nguyện để cậu ta đùa em, chứ không muốn cậu ta chú ý đến anh.” Hạ Ngôn nắm chặt eo của đại thúc nói.

Đối với Hạ Ngôn, nếu đại thúc không hiểu, thì hắn cứ để cho đại thúc không hiểu đi.

“Mặc kệ mục đích của cậu ta là gì, anh đều không muốn em có liên quan gì đến cậu ta nữa.” Đại thúc nói.

“Được được được.” Hạn Ngôn lặng yên mở cúc áo sơ-mi của đại thúc.

“Còn nữa, mặt em không sao chứ.” Nhìn Hạ Ngôn bị mình đánh cho bầm mình bầm mẩy mà không hề phản kháng, đại thúc đau lòng hỏi.

Lúc đó mình tức muốn điên, nên ra tay đau có nhẹ được.

“Không sao cả, mấy hôm là hết thôi.” Hạ Ngôn trả lời.

Hắn thành công mở cúc quần tây của đại thúc!

“Em làm gì thế?”  Tối hôm qua vừa mới làm, bây giờ lại muốn làm sao.

Thật là cầm thú tinh lực dồi dào.

“Không làm gì hết, chỉ muốn anh đi ngủ với em, hay anh còn tính làm gì?” Hạ Ngôn vô tội giơ tay lên.

Mặt đại thúc đỏ lên: “Anh tự cởi cũng được mà.” Làm hại mình nghĩ về mấy chuyện kia, ở với Hạ Ngôn càng lâu, đầu óc mình cũng học theo hắn mà càng ngày càng đen tối.

Nhìn đại thúc đỏ mặt, Hạ Ngôn cuối cùng cũng yên tâm được một chút. Chuyện hôm nay xem như xong.

Tối hôm đó, Hạ Ngôn giữ lời, không làm gì hết. Hắn chỉ ôm đại thúc yêu dấu ngủ thôi. Về chuyện Quan Manh muốn sinh em bé, ba người quyết định giấu trước. Bọn họ muốn đến lúc sẽ cho đại thúc một niềm vui bất ngờ.

Bởi vậy cho nên, hôm sau khi đại thúc gọi Quan Manh về nhà ăn cơm, trong bữa cơm, Quan Manh nói với đại thúc là mình và Nghiêm Húc phải đến chi nhánh Nghiêm thị ở nước ngoài để thực tập một năm.

Nghe tin này, đại thúc buồn không thôi.

“Như vậy có ổn không?” Ngắt điện thoại với ba ba xong, trong lòng Quan Manh cũng không khỏi lo lắng.

“Có chú Ngôn ở đây, ba ba sẽ không có chuyện gì đâu. Sau này chúng ta gọi cho ba thường xuyên hơn là được rồi.” Nghiêm Húc an ủi.

“Vậy cũng được.” Quan Manh đồng ý. Sau này mình phải gọi điện thoại thường xuyên cho ba ba mới được.

Ngắt điện thoại với ba ba rồi Quan Manh cũng gọi cho Hạ Ngôn dặn dò hắn dành nhiều thời gian cho ba ba hơn, Hạ Ngôn đồng ý để bọn họ yên tâm.

Buổi tối về nhà, Hạ Ngôn thấy đại thúc có hơi buồn bã không vui.

Quả nhiên, vì chuyện của con gái mà phiền muộn rồi đây.

## 9. Chương 9: Xxx Anh!

Con gái xuất ngoại, đại thúc cảm thấy như cuộc đời mình thiếu mất một khoảng lớn. Cảm giác y như năm đó thằng nhóc Nghiêm Húc muốn cướp con gái với mình vậy. Mà cảm giác dù có giống nhưng mình bây giờ không thể muốn làm gì thì làm như hồi đó được nữa.  
  
Một ngày nào đó con gái sẽ rời xa mình, không có ai tốt hơn Nghiêm Húc đâu.  
  
Do vậy, dù không nỡ, đại thúc cũng đành buông tay.  
  
Thế là, đại thúc vì chuyện của con gái mà mất ngủ. Hắn mất ngủ Hạ Ngôn cũng không yên được. Hơn nửa đêm, đại thúc lăn từ đầu giường đến cuối giường, lại từ cuối giường lăn ngược trở về.  
  
Hạ Ngôn nhắm mắt bị quấy nhiễu không yên với tay ôm đại thúc lại, hy vọng hắn có thể được yên ổn một chút: “Cảnh Trình, đừng nghịch.”  
  
“Hạ Ngôn, anh ngủ không được.” Đại thúc bị ôm cứng ngắt rầu rĩ không vui.  
  
“Ừm.” Hạ Ngôn nửa mê nửa tỉnh đáp lại.  
  
“Em nói thử xem, trụ sở chính của Nghiêm thị ở trong nước, sao bọn trẻ phải chạy đến chi nhánh ở nước ngoài?” Đại thúc hỏi.  
  
“Không biết.”  
  
“Hạ Ngôn, anh nhớ Manh Manh, em với anh đi qua bên đó thăm con bé nha?” Mới không gặp một ngày mà đại thúc đã ngồi không yên rồi.  
  
Nghe câu đó của đại thúc, Hạ Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại một chút: “Hai đứa vừa đến nơi, chúng ta mà sang đó chỉ tổ làm phiền bọn trẻ thôi.”  
  
“… Cũng đúng.” Đại thúc hơi hơi mất mát. Đây là Quan Manh và Nghiêm Húc đang chuẩn bị cho tương lai, hai đứa nhỏ còn chưa ổn định, mình mà đi qua chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi.  
  
“Đừng nghĩ nữa. Ngủ đi.” Hạ ngôn nói.  
  
“Ừm.” Đại thúc trả lời.  
  
Cuối cùng đại thúc cũng an tâm được chút đỉnh, Hạ Ngôn dần dần ngủ sâu.  
  
Nhưng không được mấy phút, đại thúc lại làm rộn lên. Đại thúc mở hai mắt to to nhìn trần nhà, đột nhiên ngồi dậy, nắm cổ áo ngủ của Hạ Ngôn lắc lấy lắc để, ép buộc Hạ Ngôn đang muốn ngủ say lay tỉnh: “Này, Hạ Ngôn. Anh vẫn không ngủ được!”  
  
Lần này, Hạ Ngôn hoàn toàn nổi giận!  
  
Ngày mai hắn còn cuộc họp quan trọng đó! Ầm ĩ thế này còn ngủ được hay sao!  
  
“Em đừng ngủ, thức với anh đi.” Đại thúc tiếp tục lắc lắc Hạ Ngôn.  
  
Hạ Ngôn bị đại thúc huyên náo nổi sùng, mở mắt ra, vươn mình đem đại thúc ép xuống dưới người: “Anh tinh lực dồi dào như thế, nếu không làm chút gì giúp anh phát tiết đám tinh lực không có chỗ phát tiết thì thật có lỗi với anh.” Vừa nói, Hạ Ngôn vừa lột quần lót của đại thúc.  
  
Đại thú níu chặt quần con của mình lớn tiếng nói: “Hạ Ngôn em đang làm gì vậy hả!”  
  
“Chịch anh!” Hạ ngôn đáp lại không khách khí, lập tức túm hai tay của đại thúc kiềm chặt trên đầu, tay còn lại lột quần con của đại thúc.  
  
Đại thúc chưng hửng một chút mới chợt giãy dụa: “Hạ Ngôn em dừng lại!”  
  
“Là tự anh tìm!” Lần này ngay cả Hạ Ngôn cũng ngủ không được nữa. Nếu ai cũng không ngủ được vậy thì làm chút chuyện có ý nghĩa đi.  
  
“Anh không làm rộn nữa, anh không nghịch nữa. Em thả anh ra đi!” Đại thúc vặn vẹo thân thể muốn tránh khỏi Hạ Ngôn, nhưng Hạ Ngôn sao có thể để hắn toại nguyện.  
  
“Muộn rồi!” Bị đại thúc vặn vẹo một hồi đã xoẹt ra tia lửa rồi, tiểu Hạ Ngôn dưới ánh mắt của đại thúc dần dần đứng thẳng lên.  
  
“Anh dùng miệng giúp em!” Đại thúc vội vàng thương lượng.  
  
Đêm nay chính mình quậy Hạ Ngôn, Hạ Ngôn mà không dằn vặt đủ sẽ không buông tha đâu! Cho nên đại thúc mới xin tha. Nhưng Hạ Ngôn bị hắn trêu đến cả người nổi lửa phừng phừng làm gì có chuyện nhẹ nhàng buông tha cho hắn, thế là Hạ Ngôn từ trên cao nhìn xuống đại thúc: “Em đã cho anh cơ hội, nhưng anh không biết quý trọng.”  
  
Đại thúc quả thật muốn khóc.  
  
Lại thế là, nửa đêm đầu đại thúc dằn vặt Hạ Ngôn, nửa đêm sau đại thúc bị Hạ Ngôn dụng hình “tra tấn cực kỳ tàn ác”. Đến nỗi, hắn đã mệt lắm rồi, muốn ngủ, Hạ ngôn vẫn không tha cho, ép tỉnh tiếp tục làm.  
  
Sau khi trải qua một đêm như vậy, đại thúc không bao giờ dám làm khổ Hạ Ngôn nữa.

## 10. Chương 10: Đại Thúc Lại Bắt Đầu Suy Sụp

Trần Phong đi công tác, con gái và con rể xuất ngoại. Hội chứng tuổi trung niên của đại thúc không bị Trần Phong kích thích, tâm tình của hắn cuối cùng cũng coi như ổn định.  
  
Không có cái tên kích thích người, cũng không có con gái yêu. Đại thúc hắn…  
  
Cô quạnh.  
  
Thế là hắn bắt đầu động kinh với nhân viên trong công ty mình, thư ký kính cận mặt đơ được Hạ Ngôn sắp xếp đến công ty đại thúc giúp đỡ, nhìn đại thúc thỉnh thoảng lên cơn cũng muốn co giật cơ mặt…  
  
Hắn thà rằng đại thúc đừng đến công ty quấy nhiễu. Lúc nam thư ký đem tình trạng của đại thúc báo cáo với Hạ Ngôn, Hạ Ngôn chỉ dặn hắn canh chừng đừng để đại thúc lên cơn động kinh quá mức.  
  
Nhưng vẫn còn tốt chán, đại thúc cũng coi như là còn “lý trí”.  
  
“Quan tổng, đây là thiệp mời của công ty thực phẩm Hoa Hoa.” Nam thư ký đem thiệp mời đưa cho đại thúc. Đại thúc mở ra xem.  
  
Hóa ra là công ty thực phẩm Hoa Hoa muốn tổ chức kỷ niệm ba mươi năm thành lập, tổ chức tiệc mời khách hàng và bạn làm ăn trên thương trường đến tham gia.  
  
“Hạ Ngôn có đi không?” Đại thúc hỏi.  
  
“Hạ tổng sẽ đến.” Nam thư ký trả lời.  
  
“Ừm, hôm đó tôi đi với cậu ấy.” Đại thúc nói.  
  
“Vâng.”  
  
Công ty thực phẩm Hoa Hoa tổ chức kỷ niệm là chuyện của nửa tháng sau, thời gian nửa tháng nói nhanh cũng nhanh, chớp mắt là tới. Đến hôm đó, hai người chuẩn bị thỏa đáng, cùng nhau ra ngoài đi đến buổi tiệc.  
  
Đại thúc và Hạ Ngôn đến khách sạn cao cấp nơi tổ chức lễ kỷ niệm, sau khi đưa thiệp mời thì vào trong. Trong sảnh đã tập trung các bên truyền thông, khách mời khá đông.  
  
Đại thúc không còn là người trẻ tuổi mới lập nghiệp của năm đó, với những buổi tiệc thế này hắn đã quen rồi. Mà Hạ Ngôn vừa đến không bao lâu lập tức mấy người bạn làm ăn cũng đi đến.  
  
Nếu đem so với mấy công ty đại gia này, công ty của đại thúc thuộc loại trung, không sánh bằng công ty lớn nhưng lại vượt trội hơn vô số công ty nhỏ. Ngày xưa vì gây dựng sự nghiệp mà cõng Quan Manh bôn ba khắp nơi, đại thúc quen biết rất nhiều ông chủ của các công ty lớn nhỏ, càng bởi vì chuyện của hắn và Hạ Ngôn nên dư luận càng xôn xao.  
  
Vì lẽ đó, nên so với Hạ Ngôn, đại thúc phải giao tiếp với không ít người.  
  
Mà Hạ Ngôn không yên lòng nên đã cho nam thư ký theo phía sau đại thúc…  
  
Chỉ sợ đại thúc lại lên cơn!  
  
Đối với nam thư ký, đại thúc muốn cắt đuôi cũng không cắt được.  
  
Ở đại sảnh xoay quanh một vòng, đại thúc nhìn thức ăn trên bàn, lại xoa xoa cái bụng. Thế là hắn nói với nam thư ký: “Chúng ta đi ăn chút gì đi.”  
  
Mặt nam thư ký giật giật, nhưng không có ngăn cản: “Vâng.”  
  
Cho nên, hai người đến bên bàn lấy thức ăn, nam thư ký lấy thức ăn cho đại thúc. Đại thúc liền dạt miệng ra bắt đầu ăn.  
  
“Ờ… Quan tổng, thật ra anh ăn chậm lại một chút cũng được.” Mặt đơ của nam thư ký co giật nhắc nhở.  
  
Thế này thật sự là có hơi bất nhã.  
  
“Ăn nhanh cho xong.” Đại thúc ậm ờ trả lời. Hắn cũng biết như vậy không được, nhưng vì giải quyết nhu cầu của dạ dày nên hắn mới ăn như thế, hy vọng nhanh lấp đầy nó rồi không ăn nữa.  
  
Mặt nam thư ký như bị táo bón: Anh ăn nhanh như thế càng làm người ta chú ý. Nếu anh ăn chậm một chút, tao nhã một chút thì ai ở không đi chú ý đến anh!  
  
Nhưng vô dụng, đại thúc đang điên cuồng chiến đấu với đồ ăn.  
  
“Ồ, không phải đại thúc đây sao. Sao rồi, Hạ Ngôn nuôi không nổi chú nên đến đây ăn chực à.” Người này làm đại thúc sắc sụa.  
  
“Khụ khụ khụ, Trần Phong!”  
  
“Thấy tôi chú xúc động vậy sao?” Trần Phong nhíu mày ngạo nghễ nói.  
  
Nuốt thức ăn xuống, đại thúc chất vẫn: “Không phải cậu đi công tác sao!”  
  
“Đúng thế, không phải tôi mới đi công tác về sao! Sao vậy, đại thúc nhớ tôi chịu không nổi à?” Trần Phong buồn cười nhìn đại thúc.  
  
Nếu ngươi không về thì tốt biết bao nhiêu! Sắc mặt đại thúc biến ảo như mây như gió. Nam thư ký nhìn đại thúc như vậy đủ biết chứng động kinh của đại thúc sắp phát tác rồi.  
  
“Nhớ cậu? Ha ha. Mong cậu cứ đi công tác vĩnh viễn đừng về” Đại thúc cười lạnh.  
  
Hạ ngôn nói người thằng nhóc này để ý là mình, thật là buồn cười. Nhất định tên nhóc Hạ Ngôn kia nói dóc! Thằng nhóc này vẫn dây dưa với hai người bọn họ không buông, Hạ Ngôn muốn bảo vệ hắn nên đẩy trách nhiệm lên người mình đây mà!  
  
Giỏi lắm! Giỏi lắm! Muốn hắn chịu nỗi oan này, hai tên đểu cáng chờ trả giá đắc đi.  
  
Đấy, đại thúc người sắt thần kinh lại bắt đầu suy sụp rồi!  
  
Thế là, nam thư ký vội vàng đi tìm Hạ Ngôn!

## 11. Chương 11: Hại Người

Nghe đại thúc nói thế, tâm tình Trần Phong sung sướng nở nụ cười: “Không trở lại sao có thể cho chú thấy rõ hiện thực. Nếu đại thúc là người tự biết chính mình, thì mau mau chia tay với Hạ Ngôn, tác thành cho tụi tui đi thôi.”  
  
Lời này của Trần Phong làm lông cả người đại thúc đều xù lên: “Trần Phong cậu đừng được nước làm tới!”  
  
“Đại thúc, tuổi của chú cũng không còn nhỏ nữa rồi. Chú coi lại đi, hiện tại chú có thể thỏa mãn nhu cầu của Hạ Ngôn sao? Đàn ông mà, ai không thích trẻ đẹp. Ngay cả đại thúc đây, chỉ qua mấy năm mà đã hoa tàn ít bướm. Đừng trách tôi không khuyên chú, thay vì chờ Hạ Ngôn bỏ rơi mình, sao chú không tự mình bỏ hắn.”  
  
Vấn đề tuổi tác đúng là chọc vào nỗi đau trong lòng đại thúc!  
  
Thật vất vả mới bình yên được mấy ngày, lại vì Trần Phong xốc lên lo âu thấp thỏm trong lòng.  
  
Cũng phải, thêm năm năm nữa, đại thúc bốn mươi lăm. Thêm mười năm, đại thúc năm mươi. Hạ Ngôn trẻ hơn mình tám tuổi thì dù có qua bao lâu cũng vẫn trẻ hơn mình tám tuổi!  
  
Vì lẽ đó nên hắn sợ, hắn bất an, hắn kinh hoàng, hắn lo lắng, hắn – hoàn toàn mất lý trí!  
  
Đại thúc vì lời của Trần phong mà hoàn toàn sụp đổ! Sắc mặt đại thúc xanh trắng giao hòa: “Trần Phong cậu chớ đắc ý, Hạ Ngôn đời này dù có chết cũng đừng hòng rời khỏi tôi! Còn cậu, dám chen ngang vào chuyện của chúng tôi, dù xuống địa ngục, tôi cũng lôi cậu theo!”  
  
“Ồ? Đại thúc muốn kéo theo tôi xuống địa ngục?” Trần Phong liếm liếm môi đến gần đại thúc.  
  
Đại thúc bị khí thế của Trần Phong ép tới lui một bước.  
  
Trần Phong đưa tay nắm cằm đại thúc, ép hắn ngẩng đầu lên: “Đại thúc nghĩ sao lại muốn kéo tôi vào địa ngục?”  
  
Nhìn thấy bản thân bị Trần Phong khống chế, trong mắt đại thúc lóe lên một vệt đỏ như máu sau đó hắn giơ cái nĩa trong tay lên mạnh mẽ đâm xuống người Trần Phong…  
  
“Cảnh Trình không được!” Hạ Ngôn cùng nam thư ký chạy tới trong thấy cảnh này vội vàng ngăn cản, nhưng đại thúc mất khống chế làm sao nghe được.  
  
Hắn chỉ muốn tên này biến mất đi, đừng có xuất hiện trước mặt hắn và Hạ Ngôn nữa!  
  
Kẻ này là nguyên nhân năm đó hắn và Hạ Ngôn chịu biết bao đau khổ!  
  
Đến bây giờ cũng không chịu buông tha bọn họ!  
  
Người xung quanh bị bên này gây chú ý, nam thư ký cơ trí cởi áo khoác phủ lên người Trần Phong bị đại thúc đâm ngã, nam thư ký một tay đỡ lấy Trần Phong đang ngả nghiêng, trước khi Trần phong ngã xuống đã được nam thư ký bình tĩnh ôm lên, vừa ôm hắn ra khỏi sảnh vừa bình tĩnh nói:  
  
“Trần Phong ngài cũng thật là…, lần sau không nên uống rượu nhiều như thế nữa, Quan tổng nhà chúng tôi sẽ không lại tốt bụng để tôi đưa ngài về đâu.”  
  
Miệng thì nói mà tay thì kéo áo che vết thương đang chảy máy. May là hôm nay hắn mặc âu phục màu đen mới không làm cho người khác nhìn thấy cái áo đã thấm đầy máu. Nếu không, cả cái sảnh này nổ tung còn không nói, mà báo chí ngày mai Quan tổng, Hạ tổng và Trần Phong đều sẽ lên trang bìa. Đi ra khỏi trung tâm tổ chức tiệc, vội vàng ôm người vào xe, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện.  
  
Đại thúc sau khi làm tổn thương người xong thì cũng coi như tỉnh lại, cả người run lẩy bẩy: “Anh… anh giết người!” Trong mắt hắn toàn là sợ hãi! Hắn không muốn làn như thế, nhưng hắn không khống chế được chính mình!  
  
“Cảnh Trình đừng sợ.” Hạ Ngôn lên tiếng, che chở đại thúc rời khỏi bữa tiệc.  
  
Trên xe, cả người địa thúc run lên từng cơn nói: “Anh giết người, anh giết người…”  
  
“Thằng nhóc Trần Phong ấy không chết!” Hạ Ngôn bất dắc dĩ nói. Nam thư ký vừa mới gọi điện, nói Trần Phong không bị nguy hiểm tính mạng, hơn nữa cũng không bị thương chỗ yếu hại nào. Chỉ cần tiểu phẫu rồi dưỡng khoảng một tháng là được.  
  
“Nhưng mà…”  
  
“Cảnh Trình, tin tưởng em.” Một tay Hạ Ngôn ôm lấy đại thúc an ủi.

## 12. Chương 12: Đừng Làm Em Lo

Trần Phong đương nhiên không chết, cái nĩa của đại thúc đâm vào đầu vai hắn thôi. Hiện tại hắn còn nằm trong bệnh viện đây. Mà lúc Hạ Ngôn đến thăm, hắn còn tươi cười chào hỏi với Hạ Ngôn, một giây sau, tươi cười trên mặt Trần Phong liền bị lau sạch…

“Bốp bốp bốp!” Hạ Ngôn không chỉ đánh Trần Phong túi bụi mà còn xuýt tí nữa đạp bay giường bệnh của hắn.

“Hạ Ngôn cậu điên rồi hả!” Trần Phong gấp gáp vội vàng níu giường ổn định cơ thể!

Hạ Ngôn tóm chặt Trần Phong: “Đúng, tôi và Cảnh Trình đều bị cậu ép điên!” Ánh mắt Hạ Ngôn rất khủng bố, dường như chỉ cần hơi bất cẩn hắn sẽ bằm thây.

“Cậu buông ra!” Đến bây giờ, Trần Phong mới biết mình làm lố rồi.

“Cảnh Trình vì cậu mà hiện tại đêm nào cũng gặp ác mộng! Nếu cậu muốn giành Cảnh Trình thì quang minh chính đại đối mặt với tôi, đừng giở trò mèo! Nếu không…” Hạ Ngôn bóp vào vết thương của Trần Phong, vết thương vừa giảm đau lập tức toát ra, làm hắn gào thảm một tiếng: “A… bỏ tay ra! Thằng điên này!”

“Lần sau! Lần sau, trước khi Cảnh Trình ra tay, tôi đã giết cậu!” Dứt lời, Hạ Ngôn ném Trần Phong trên giường bệnh sau đó bỏ đi.

Hạ Ngôn thật lòng! Trần Phong cảm nhận được cơn giận của Hạ Ngôn và tình yêu dành cho đại thúc đều là thật!

Sau khi Hạ Ngôn đi rồi, Trần Phong nhấn chuông, y ta vừa vào thấy vết thương của hắn lại rách ra cả người tán loạn lập tức giúp hắn băng lại lần nữa.

Trong khi đó, Trần Phong đang nghĩ lại hành động của mình.

Lần này, hay là mình làm quá rồi.

Chỉ là hắn không ngờ đại thúc lại bị kích thích mạnh như thế.

Trước đây, cũng từng trải qua chuyện như vậy, không phải đại thúc vẫn vững vàng sao.

Trần Phong hơi hối hận.

Đại thúc quả thật không tốt lắm, bởi vì làm người khác bị thương, buổi tối đại thúc không chỉ thấy ác mộng còn mất ngủ nữa, đến công ty làm thì phân tâm. Để giúp đại thúc, Hạ Ngôn cũng giao mọi việc trong tay cho người khác sau đó canh chừng bên cạnh đại thúc.

Nhìn đại thúc gầy đi trông thấy, Hạ Ngôn đau lòng không nguôi.

Ở trong nhà, đại thúc đeo tạp dề làm bữa sáng tình yêu cho Hạ Ngôn, Hạ Ngôn đến ôm đại thúc nói: “Mình đi thăm Trần Phong đi.”

Ai thắt thì người đó mở, không để đại thúc nhìn tận mắt, nút thắt trong lòng đại thúc không cách nào mở được.

“Anh… anh không muốn đi.”  Đại thúc ôm đầu ngồi trên sofa.

“Chúng ta chỉ đến nhìn một cái thôi.” Hạ Ngôn ôm eo đại thúc lo lắng không ngớt.

“Nhưng mà, anh sợ…” Đại thúc bắt đầu lạnh run.

“Có em đây, đừng sợ. Cảnh Trình, em với Manh Manh đều lo lắng cho anh.” Hạ Ngôn khuyên. Bởi vì tâm tình đại thúc không ổn, nên Hạ ngôn gọi điện cho Manh Manh, sau khi biết chuyện, Quan Manh thường xuyên gọi về cho đại thúc, nhưng đại thúc cũng không tốt lên bao nhiêu.

“… Được.”

Hạ Ngôn vì mình mà bỏ hết công việc, Manh Manh lúc nào cũng lo lắng cho mình. Hai người này đều là người mình yêu nhất trên đời, hắn không muốn để bọn họ lo lắng.

Cho dù không muôn đối diện với Trần Phong, đại thúc cũng vì bọn họ mà vượt qua chuyện này.

Cuối cũng cũng coi như đại thúc đồng ý đi gặp Trần Phong, Hạ Ngôn yên tâm. Chỉ cần đem bóng tối trong lòng đại thúc đập tan thì đại thúc sẽ không bị ác mộng dằn vặt nữa.

Sau khi đại thúc đồng ý, Hạ Ngôn lập tức gửi tin nhắn cho Trần phong. Nhận được tin, Trần Phong xem rồi vứt điện thoại qua một bên lăn ra ngủ tiếp.

Hôm nay hắn đã bị Quan Manh gọi điện tới chửi xối xả, nhờ vậy hắn mới biết đại thúc đang bị chứng rối loạn tuổi trung niên, đàn ông trong thời kỳ này đa nghi, lo lắng, không chịu nổi kích thích.

Nghĩ lại những chuyện gần đây mình đã làm với đại thúc, Trần Phong hối hận vô cùng.

Đại thúc đồng ý rồi nhưng vẫn xoắn xít thêm mấy ngày mới chịu theo Hạ Ngôn đến bệnh viện thăm Trần Phong. Sau khi đặt chân vào bệnh viện, đại thúc muốn trốn cũng không còn đường trốn rồi.

## 13. Chương 13: Đại Thúc, Xin Lỗi

Đại thúc phiền não cùng Hạ Ngôn đến phòng bệnh Trần Phong, lúc đến nơi, thấy mặt mày Trần Phong chói chang như mặt trời: “Ồ, đại thúc đến rồi à.”  
  
Hạ Ngôn kéo đại thúc ngồi xuống: “Chúng tôi đến thăm cậu.”  
  
“Cảm ơn.”  
  
“Cậu… cậu không sao chứ.” Đại thúc nhìn Trần Phong vô cùng phấn chân, xem ra thật không có chuyện gì.  
  
“Vết thương nhỏ thôi mà, đại thúc có được mấy sức đâu? Chút vết thương đó hai ngày là xuất viện được rồi.” Trần Phong nói chuyện thoải mái.  
  
“Nếu không phải cậu nói như vậy, tôi đã không ra tay, nói chung… Xin lỗi.” Đại thúc tận mắt nhìn thấy Trần Phong không bị làm sao, còn có thể nói xin lỗi hắn, nút thắt trong lòng coi như tiêu tan.  
  
Nghe đại thúc áy này nói như thế với mình Trần Phong cười ra tiếng, đại thúc bình tĩnh nhìn hắn. Cười đủ rồi, Trần Phong mới nói với đại thúc: “Đại thúc, người phải xin lỗi là tôi mới đúng.”  
  
“Hả?” Đại thúc không rõ.  
  
“Xin lỗi.” Trần Phong nói.  
  
“Bởi vì tôi thích đại thúc nên mới muốn hai người chia tay.” Trần Phong nói như chuyện đương nhiên.  
  
Đại thúc sững sờ, Trần Phong để ý mình hả? Hạ Ngôn không có lừa mình?  
  
“Cậu lại nói đùa.” Đại thúc ngơ ngác trả lời.  
  
“Tôi không hề đùa nha. Bởi vì muốn hai người chia tay, nên mới cố ý quấy nhiễu hai người, lại không ngờ làm đại thúc khó chịu.” Trần Phong nói.  
  
“Tại sao?” Đại thúc không hiểu, tuổi hắn lớn rồi, Trần Phong coi trọng hắn chỗ nào?  
  
“Tuy rằng đại thúc rất ngốc, nhưng lại cực kỳ đáng yêu.”  
  
“Tôi đáng yêu á?” Vẻ mặt đại thúc ngốc ngốc.  
  
“Dù đại thúc vì tuổi tác mà nôn nóng, nhưng đừng vì điều đó mà quên ưu điểm của chính mình. Cho nên, bất kể lúc nào đại thúc chia tay với Hạ Ngôn, vòng tay của tôi cũng sẽ mở rộng chờ đại thúc.”  
  
Mặt Hạ Ngôn đen thùi lùi kéo đại thúc ôm vào lòng.  
  
“Cậu bị bệnh.” Đại thúc nói.  
  
“Vâng, nên hiện tại tôi mới nằm viện.”  
  
“Tôi nói đầu óc cậu có bệnh.”  
  
Trần Phong suy nghĩ một chút, cười trả lời: “Nếu nói yêu đại thúc là đầu óc có bệnh, thì tên Hạ Ngôn kia bệnh còn nặng hơn so với tôi đấy.”  
  
Hạ Ngôn đứng một bên nhìn Trần Phong da mặt dày không biết xấu hổ nói linh tinh thật không còn gì để nói, hắn kéo đại thúc: “Nếu Trần Phong không sao thì chúng ta về thôi.”  
  
“Ừm.”  
  
Thế là đại thúc bị Hạ Ngôn dẫn đi.  
  
“Sao về gấp vậy…” Trần Phong gọi theo. Nhưng hai người không ai thèm để ý hắn, cũng không quay đầu lại, đi một nước.  
  
Trên đường. Đại thúc vẫn không hiểu, đầu của Trần Phong có lẽ nào bị nam thư ký chèn vào trong hố.  
  
“Trần Phong không có nói đùa chứ?” Đại thúc hỏi Hạ Ngôn bên cạnh.  
  
“Không. Cảnh Trình, anh tốt đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Chỉ tại anh không biết mà thôi.” Hạ Ngôn xiết chặt tay đại thúc.  
  
Tay còn lại của đại thúc gãi gãi đầu mình: “Thật sao?”  
  
“Thật. Cho nên, sau này không được tin bất kỳ một câu nói nào của Trần Phong, thấy cậu ta thì phải tránh xa ra.” Hạ ngôn căn dặn.  
  
Hạ Ngôn làm cho đại thúc cảm thấy đối phương vừa trân trọng vừa sợ mất mình. Thế là sau nhiều ngày mặt ủ mày ê, đại thúc cũng cười.  
  
“Sau này anh sẽ không bao giờ tin tưởng cậu ta.” Đại thúc khẳng định.  
  
Trần Phong thích đại thúc, Hạ Ngôn thì không thể mọi lúc đều mang theo đại thúc bên cạnh để tránh cái tên hay gây sự này.  
  
Lần sau, nếu Trần Phong còn dám tổn thương đại thúc, hắn nhất định không nương tay.  
  
Quan Manh biết ba ba cuối cùng đã gỡ bỏ khúc mắc cũng yên lòng.  
  
Tên Trần Phong đúng là đồ bám dai như đỉa!

## 14. Chương 14: Chương Cuối: Đại Thúc Không Có Sức Kháng Cự Với Bảo Bảo

Sau khi nói rõ mục đích của mình với đại thúc, xuất viện rồi, Trần Phong thi thoảng xuất hiện trước mặt đại thúc. Một khi đại thúc bị hắn trêu đến xù lông cũng không khách sáo chút nào – đập hắn.  
  
Trần Phong đối với chuyện này không biết mệt.  
  
Mà sắc mặt Hạ Ngôn đã đen như đít nồi!  
  
Cái tên vô lại này cứ xuất hiện trước mặt “bà xã” hắn từ sáng đến tối, còn muốn cõng bà xã hắn đi trốn, Hạ Ngôn hận không thể đem hắn cột lại quăng xuống biển.  
  
Không thể tiếp tục như vậy được nữa!  
  
Thế là Hạ Ngôn phái người đến bảo vệ đại thúc không cho Trần Phong tiếp cận. Mà người này chính là nam thư ký. Nam thư ký mặt đơ lại tăng thêm việc ngoài hợp đồng, cho nên hắn cũng không thèm khách sáo, yêu cầu Hạ Ngôn tăng lương. Hạ Ngôn thoải mái đáp ứng yêu cầu của nam thư ký.  
  
Thế là, nam thư ký tận chức tận trách chỉ cần phát hiện Trần Phong đến gần đại thúc, hắn lập tức ngăn chặn không cho Trần Phong bước thêm một bước.  
  
Qua mấy lần, Trần Phong cũng hiểu ra, nam thư ký đang nhắm vào mình.  
  
Không bị Trần Phong quấy rầy, cuộc sống của đại thúc khá là yên tĩnh. Hiện tại, hắn đang sống trong sự cưng chiều của Hạ Ngôn chờ con gái về, vậy thôi.  
  
Chỉ là lâu lâu, khi thơ thẩn ngồi một mình, đại thúc sẽ có chút lo lắng này nọ, nhưng cũng chỉ thế, tình trạng không nghiêm trọng như trước đây.  
  
Hạ Ngôn thường xuyên liên lạc với Quan Manh, biết tin đứa trẻ trong bụng Quan Manh là con gái làm hắn cười ha ha:  
  
Đại thúc thích nhất là con gái, sau này đại thúc sẽ không vì vấn đề tuổi trung niên mà cuống lên nữa!  
  
Đại thúc cứ đi giữa bình thường và nổi cơn mà qua hết một năm, đến ngày Quan Manh trở về, vì Quan Manh hy vọng ba ba sẽ chuẩn bị bữa tối ngon lành cho mình và Nghiêm Húc, nên đại thúc và Hạ ngôn ở nhà làm cơn chứ không đến sân bay đón. Thế là đại thúc lại nỗi cơn, lôi kéo Hạ Ngôn đi siêu thị mua những món mà con gái thích nhất về nhà làm cơm.  
  
Đại thúc ở trong bếp thi triển tài nghệ, Hạ Ngôn làm trợ thủ bị hắn sai đến chóng mặt. Khi đại thúc và Hạ Ngôn đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn ngon lành, cửa nhà rất đúng giờ vang lên.  
  
“Ba ba!”  
  
“Manh Manh!”  
  
Ngay lúc đại thúc kích động nhào tới định ôm con gái thì nhìn thấy gì đó trong lòng Quan Manh, cái gì đó nhỏ xíu mềm nhũn! Vật nhỏ này đang nhắm mắt, làm lòng người ta muốn tan chảy.  
  
“Manh Manh, đây là?” Đại thúc chỉ vào cục cưng bé nhỏ trong lòng Quan Manh nghi hoặc hỏi.  
  
“Ba ba, đây là con gái con. Cháu của ba!” Nói rồi, Quan Manh đem cục cưng đặt vào lòng đại thúc, đại thúc cuống quít đỡ lấy. Nghe Quan Manh nói mà đại thúc vừa mừng vừa sợ: “Thật sao! Thật hả?”  
  
Không ngờ Quan Manh vừa về đã cho mình bất ngờ lớn thế này, đại thúc cứ ngỡ mình đang nằm mơ!  
  
“Vâng, cục cưng tên là Quan Bảo, Nghiêm Húc nói để một đứa theo họ của ba. Đứa sau sẽ lấy họ Nghiêm.” Quan Manh nói.  
  
“Manh Manh! Bảo Bảo!” Nhìn con gái rồi nhìn cháu gái, đại thúc mừng rỡ ôm cục cưng nhỏ đến cho Hạ Ngôn nhìn, đại thúc hưng phấn nói với Hạ Ngôn: “Hạ Ngôn nhìn nè! Cháu gái của anh!”  
  
“Ừm. Cũng là cháu gái của em.” Hạ Ngôn nâng tay xoa xoa đầu đại thúc ngây thơ.  
  
Quan Manh và Nghiêm Húc vui vẻ vào nhà, quả nhiên bọn họ lựa chọ đúng, ba ba sẽ không bị cái hội chứng trung niên kia hoành hành nữa.  
  
“Ba ba, con và Manh Manh còn việc học và sự nghiệp phải chuẩn bị, ba ba có thể giúp chúng con chăm sóc Bảo Bảo không?” Nghiêm Húc hỏi.  
  
Nghe Nghiêm Húc nói, đại thúc hỏi Quan Manh: “Được không?”  
  
“Đương nhiên ạ.” Quan Manh cười nói.  
  
“Được. Các con yên tâm giao Bảo Bảo cho ba đi, ba sẽ chăm sóc tốt Bảo Bảo.” Đại thúc vui mừng ngút trời nhận nhiệm vụ.  
  
Bảo Bảo bị đánh thức mở đôi mắt mơ mơ màng màng, phát hiện mình không được mẹ ôm. Nhưng người đang ôm bé không chỉ không làm cho bé cảm thấy đáng đáng ghét mà còn cảm thấy vững vàng, yên tâm.  
  
“Ha, Bảo Bảo, Bảo Bảo. Ông là ông ngoại của con nha~” Đại thúc hưng phấn nhìn Bảo Bảo vừa mở mắt nói.  
  
“Bảo Bảo còn nhỏ lắm, có Cảnh Trình, về sau Bảo Bảo nhất định sẽ lớn lên trong hạnh phúc.” Hạ ngôn nói.  
  
“Chắc chắn rồi.” Đại thúc một mình nuôi dạy Quan Manh khôn lớn, tất nhiên là rất tự hào.  
  
Bé Bảo Bảo ở lại nhà của đại thúc và Hạ Ngôn. Từ ngày có Bảo Bảo, chứng rối loạn của địa thúc chưa từng phát tác trở lại. Ngược lại, đại thúc dành rất nhiều thời gian cho Bảo Bảo, Hạ Ngôn bị Bảo Bảo cướp mất một nửa thời gian tình nguyện bị cướp không hề oán hận.  
  
Bởi vì hắn cũng rất yêu thích Bảo bảo, có thể cùng đại thúc chăm sóc Bảo Bảo khiến cho hắn có cảm giác cùng tham dự, chứng kiến “bé Quanh Manh” lớn lên.  
  
Mà tên Trần Phong kia lâu rồi không thấy xuất hiện trước mặt bọn họ. Hiện tại, dù hắn có xuất hiện thì thủ đoạn gì của hắn cũng thành đồ bỏ.  
  
Đêm đó, sau khi Hạ Ngôn ôm Bảo Bảo về phòng em bé ở cách vách thì ép đại thúc trên giường.  
  
“A.. Hạ Ngôn.” Bị Hạ Ngôn đè xuống giường hôn đến rực cháy, đại thúc không kiềm được rên rỉ.  
  
“Đêm nay, cho em yêu anh đi, Cảnh Trình.” Hạ Ngôn khẽ nói, cắn vào tai đại thúc.  
  
“Ừm… được.” Lâu rồi bọ họ không có làm, đại thúc chủ động quấn lấy Hạ Ngôn cầu hoan.  
  
“Yêu tinh…”  
  
Tối nay, Hạ Ngôn và đại thúc sẽ hết lòng hưởng thụ thời gian thuộc về họ.

Thay lời kết: Trần Phong bị nam thư ký đè rồi!!!! Ha ha ha ha ha….

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/manh-nam-tu-thap*