Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Table of Contents

# Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Nhân vật chính: Trần tiên sinh x thủ trưởng đại nhânMàu mè bên ngoài: Tiểu HổThể loại: hiện đại, ngọt ngào, kết thúc HEĐộ dài: 24 chương nhỏ x 2 phiên ngoại lớnTiểu Lương là gia sư mà Trần tiên sinh thuê để dạy kèm cho con trai ở nhà, là một cô gái phi thường đẹp đẽ dịu dàng. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/thu-truong-dai-nhan-sao-co-the-khong-co-hinh-tuong-nhu-the*

## 1. Chương 1

Tiểu Lương là gia sư mà Trần tiên sinh thuê để dạy kèm cho con trai ở nhà, là một cô gái phi thường đẹp đẽ dịu dàng.  
  
“Tiểu Hổ phải nỗ lực học tập, phải sống thực vui vẻ, như thế ba ba mới có thể bước thêm một bước nữa. Tiểu Hổ có muốn một mụ mụ đẹp đẽ không nào?’’ đây là trần ba ba thường nói với Tiểu Hổ.  
  
‘muốn ạ!! có điều chị Tiểu Lương không hợp với ba ba, chị ấy không có nam tử khí khái như ba ba, sẽ không đẩy ngã được ba ba.’’ Tiểu Hổ trả lời rất khẳng định  
  
Trần tiên sinh che mặt, Tiểu Lương là con gái không cần mạnh mẽ khí chất, còn có, Tiểu Hổ à, là ai dạy con nói những từ ngữ nguy hiểm như thế, lẽ nào trong mắt Tiểu Hổ ba ba là người nhất định sẽ bị áp đến thế à!!?’’

## 2. Chương 2

ngày nào đó, Trần tiên sinh đi đến công ty, ở trong thang máy gặp được lãnh đạo, hai người đều trầm mặc không nói, Trần tiên sinh cúi đầu cảm thấy rất khó chịu, giống như có người nào đó theo dõi hắn, thế nhưng trong này chỉ có 2 người… thủ trưởng đại nhân.. không có khả năng.. không!! tuyệt đối không thể. Là hắn nghĩ nhiều!!  
  
Ngay khi Trần tiên sinh vứt bỏ ý niệm ấy ra sau đầu, thủ trưởng đại nhân lên tiếng.  
  
“cậu có đứa nhỏ?”  
  
Trần tiên sinh cả kinh, thấp thỏm trả lời: “Vâng.”  
  
Lại là một hồi yên lặng.  
  
Trần tiên sinh không ngừng mà đổ mồ hôi lạnh.  
  
Thủ trưởng đại nhân khí tràng quá mạnh mẽ thực sự quá nóng!! không chịu được!  
  
“Keng ~” tầng tám đến.  
  
Trần tiên sinh đi ra khỏi thang máy, thủ trưởng đại nhân cũng theo hắn ra thang máy  
  
Thư ký đứng ngoài cửa thang máy kinh ngạc nhìn thủ trưởng đại nhân mặt than của mình nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần tiên sinh ‘người đàn ông mười tốt’’ là nuốt từng ngụm nước bọt.  
  
... BOSS, văn phòng của ngài ở tầng trên a….

## 3. Chương 3

Lại nói Tiểu Hổ theo ba hắn, cho dù cũng không phải đặc biệt gì, nhưng vẫn có thể cần cù bù thông minh. Hiện tại Tiểu Hổ đã lên lớp sáu, cô giáo Tiểu Lương vì bệnh nên phải xin nghỉ.  
  
Vốn Trần tiên sinh muốn mời một vị gia sư, cũng biết Tiểu Lương là sinh viên năm ba đại học, bây giờ là thời gian để chuẩn bị viết báo cáo, vì Tiểu Lương cứ một mực nói anh của mình rất tốt nên bây giờ việc dạy kèm cho Tiểu Hổ từ Tiểu Lương sang anh của Tiểu Lương.  
  
Người vợ chuẩn đi rồi, nhưng rút ngắn với người trong nhà một chút cũng không tệ lắm. Trần tiên sinh vì chính mình mà tiếp sức.  
  
Trần tiên sinh một mặt thân thiết cùng chờ mong người gọi là người nhà tương lai, nhưng khi mở cánh cửa lại một bộ dạng bị sét đánh trúng..  
  
Ngoài cửa chính là người vừa đáng yêu vừa đáng kính thủ trưởng đại nhân!!  
  
” ông chủ!?”  
  
Thủ trưởng đại nhân một mặt đứng đắn sửa lại cà vạt.  
  
“Xin chào, ta là doTrâu Lương nói đến dạy thay, tên Trâu Bách, bởi việc học của Trâu Lương có chút vấn đề, nên sau này chắc không có khả năng giúp dạy kèm cho con ngài được, vì thế sau này mời chỉ bảo nhiều hơn.’’

## 4. Chương 4

Sau đó mỗi ngày, nhân viên đều thấy ông chủ cần cù chăm chỉ của mình mỗi khi tới công ty sẽ mang theo đôi mắt gấu trúc cùng khuôn mặt tuấn tú mặt lạnh. Trong lúc nhất thời toàn công ty từ trên xuống dưới đều bàn luận “thủ trường cùng bạn gái sống về đêm, ngày đêm điên đảo”  đều đồn đãi đến sôi trào.  
  
Trần tiên sinh một bên bưng mặt biểu thị thần mã không có quan hệ gì với hắn.  
  
Làm cấp dưới nên việc quan tâm đến thủ trưởng đại nhân là tất yếu!!  
  
Rốt cục có một ngày, Trần tiên sinh không đành lòng nhìn thủ trưởng đại nhân không ăn cơm tối mà đã tới giảng bài cho Tiểu Hổ, do do dự dự muốn chạy tới nói với đại nhân không cần chạy tới chạy lui khổ cực như thế, không bằng hắn thay gia sư để khỏi phiền thut trưởng đại nhân.  
  
Vốn Trần tiên sinh cũng bởi vì bận bịu nên mới thuê gia sư, nhưng so với hắn thì thủ trưởng đại nhân còn bận hơn bây giờ còn dạy thêm cho Tiểu Hổ. Trần tiên sinh um tùm xấu hổ. Muốn khuyên thủ trưởng đại nhân về nghỉ ngơi, bản thân mình có thể dạy. Nhưng khi hả mồm định nói lại nhìn thấy đại nhân thoải mái, buông lỏng con người cùng Tiểu Hổ nhà mình đùa giỡn. Tất cả lời nói ra chỉ là  
  
“Đêm nay lưu lại ăn cơm đi.”

## 5. Chương 5

Thực ra tối nay cơm nước làm hơi nhiều, hai người gần như… thực hơi nhiều..  
  
Trần tiên bày ra bát đũa rồi kiếm cớ.  
  
Về sự gia tăng của bát đũa cùng thức ăn trên bàn, Trần tiên sinh cũng không lo lắng cơm nước sẽ dư lại, thủ trưởng đại nhân sảng khoái ăn. Sau khi bữa ăn vui vẻ qua đi, Trần tiên sinh ngoan ngoãn nhanh nhẹn rửa chén.  
  
Thủ trưởng đại nhân đang dạy kèm Tiểu Hổ im lặng quay đầu nhìn về phía bóng lưng ở  nhà bếp, híp mắt, nhậm rãi gật gù.  
  
Tiểu Hổ bên cạnh yên lặng ở đáy lòng phối theo thủ trưởng đại nhân: một người vợ tốt!!

## 6. Chương 6

“nếu không anh không cần tới đây nữa, chạy tới chạy lui rất phiền toái.’’  
  
Trần tiên sinh nhanh mồm nhanh miệng mà nói.(z: hả? Cái gì? Kịch bản không phải như thế? Được rồi làm lại!!)  
  
Trần tiên sinh nhanh mồm nhanh miệng khi thủ trưởng đại nhân sắp sửa rời đi mà bật thốt lên.  
  
Muộn, hắn hối hận rồi.  
  
Thủ trưởng đại nhân có một biệt thự giá trị cao, tại sao muốn vì dạy kèm tiểu tử của mình mà chen chúc tại nơi chật hẹp này? Tự tìm phiền phức sao?  
  
Trần tiên sinh nhìn thủ trưởng của mình buông mắt, trầm mặc vài giây, xoay người ly khai, không nghe thấy những tưởng thần mã không từ chối. Mới vui mừng được nửa giờ giờ thất vọng rồi!!  
  
Tại sao nói là nửa giờ ~?  
  
Bởi vì sau đó thủ trưởng đại nhân mang theo túi công văn, một mặt hăng hái gõ cửa nhà Trần tiên sinh, ngoài cửa chính là năm rương hành lý!!

## 7. Chương 7

“chờ chút, tôi thu thập phòng ngủ một chút, tí tôi với Tiểu Hổ ngủ chung được rồi” Trần tiên sinh mang mấy rương hành lý của đại nhân nhà mình vào phòng khách.  
  
Thủ trưởng đại nhân mặt lạnh quét qua Tiểu Hổ, bắt đầu giận dỗi.  
  
Tiểu Hổ bình tĩnh kéo lấy góc áo Trần tiên sinh  
  
“Ba ba, con đã 12 tuổi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân, ba cho con ngủ một mình đi.”  
  
Trần tiên sinh xoa đầu Tiểu Hổ, cười nói: “ba ba muốn cùng con củng cố tình cảm cha con thôi nha ~”  
  
Tiểu Hổ lét lút nhìn thủ trưởng đại nhân mặt lạnh, đáy lòng im lặng nói:  củng cố tình cảm cha con..  
  
“Hắn không còn nhỏ, con trai không nên nuông chiều quá.” Thủ trưởng đại nhân lên tiếng.  
  
“ách… Được rồi.” Trần tiên sinh xoay người chuyển rương hành lý.  
  
Tiểu Hổ ở nơi mà Trần tiên sinh không nhìn thấy, hướng về đại nhân làm động tác: “mặt lạnh cố lên”,  sau đó trở về phòng.

## 8. Chương 8

thủ trưởng đại nhân mở ra rương hành lý, từ bên trong lấy ra sáu bộ sạch sẽ, xa hoa, giống như  âu phục, không chút khách khí bỏ vào trong tủ treo quần áo Trần tiên sinh.  
  
Trần tiên sinh biểu thị: nha ha ha ha! Không có gì, năm đó đại học cũng có năm cái áo sơ mi trắng, cứ làm biếng  ~ một ngày một cái, hai ngày nghỉ sẽ mang ra giặt giũ, làm tổ trong ký túc xá bốn người bốn góc mà đánh phó bản.  
  
Trần tiên sinh chờ thủ trưởng tắm xong mới tắm. Làm cấp trên, thủ trưởng đại nhân sau khi nhìn Trần tiên sinh vào phòng tắm, quay đầu nhìn cái dường lớn của hai người hai bên trái phải mỗi người một chăn, lại quay đầu.  
  
Hừ! Sớm muộn sẽ là một giường!  
  
Chờ Trần tiên sinh từ nhà tắm ra, mặc một bộ đồ ngủ trước đây nhưng vẫn còn đang mới.  
  
Đồ ngủ cũ còn mới???  
  
Chắc Trần tiên sinh đã quen với ngủ một một mình đi, không mặc quần áo, hắc hắc ~

## 9. Chương 9

Tắt đèn.  
  
Thủ trưởng đại nhân thấy Trần tiên sinh ở trên dường lăn qua lộn lại không ngủ được, bình tĩnh lên tiếng: “không cần vì tôi mà thay đổi thói quen.”  
  
Trần tiên sinh nghe cảm động a!  
  
Ngay khi thủ trưởng đại nhân sắp nói ra: ‘để tôi đi sô pha ở phòng khách ngủ một đêm sẽ không làm phiền em.’, chỉ nghe âm thanh ma sát của quần áo và chăn bên cạnh, thấy da dẻ trơn mịn sượt qua chăn, mộc.  
  
Âu, tình huống gì đây!! tình huống gì đây? Cũng quá nhanh đi!! hắn còn chưa chuẩn bị a!! sẽ không phải sẽ ầm ĩ đến Tiểu Hổ sao sao sao sao!!  
  
Làm cấp trên đại nhân tay run run sờ qua, động tác bình tĩnh.  
  
Bên tai truyền đến tiếng Trần tiên sinh: “Được rồi, cảm ơn, ngủ ngủ ngon!”  
  
Khụ… Trần tiên sinh rất không phúc hậu mà vẫn không thoát quần ngủ.  
  
Sáng sớm ngày thứ hai, thủ trưởng đại nhân co quắp một đôi mắt gấu mèo hướng về Trần tiên sinh biểu thị hắn có thể ngủ thư phòng.

## 10. Chương 10

Kỳ thực thủ trưởng đại nhân dời vào đây cũng có chỗ tốt.  
  
Tỷ như: vì có thêm 1 người, nên đi siêu thị có kẻ bưng bê khuân vác cho, dù rằng hai người đi chung thì bị cả đám người nhìn ra ngó vào, nhưng cũng có người không như vậy..  
  
Trần tiên sinh hẵng còn nhớ có lần lúc cùng ngài thủ trưởng chọn sữa cho tiểu Hổ*trong tủ lạnh, có một cô gái cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, tay cầm một cái túi xxx của bò  được bọc kín, khụ…*  
  
Lại tỷ như: Trần tiên sinh gần đây phát hiện thủ trưởng đại nhân đang xem một ít sách kỳ kỳ quái quái  → ( những việc mà chủ nhân một gia đình nên làm), ( bí quyết làm một người đàn ông ôn nhu) các loại…  
  
Là nhắc nhở hắn trách nhiệm của nam nhân sao? Không hổ là thủ trưởng đại nhân!! nhưng thủ trưởng đại nhân cũng là nam nhân..  
  
Tiếp theo tỷ như: Trần tiên sinh rốt cục sẽ cùng thủ trưởng đại nhân cãi nhau  ~  
  
Thủ trưởng đại nhân: “anh cảm thấy em ấy rất tốt, rất ôn nhu.”  
  
Trần tiên sinh: “Nhưng cô ta lừa tiền nam nhân.”  
  
“Là những người đàn ông kia tự nguyện.”  
  
“Đó chỉ là bên ngoài, không nên bị em ấy lừa.”  
  
“Nhưng tôi yêu thích em ấy.”  
  
“Cái gì! anh, anh…”  
  
Đang lúc hai người trên đỉnh cãi nhau Tiểu Hổ hào hứng chen vào một câu: “không phải chỉ là một bộ phim truyền hình thôi sao.ầm ĩ như thế làm gì chứ…”  
  
Hai đại nhân cùng xem ti vi, trầm mặc.  
  
Tiểu Hổ lanh lảnh đọc thuộc lòng cùng với nữ nhân sướt mướt bên trong thành nền cho hai người.  
  
Ân, nói tóm lại, thủ trưởng đại nhân nhìn Trần tiên sinh một bên vẫn đang lặng lẽ sợ hãi thủ trưởng đại nhân. ( thật không được tự nhiên)

## 11. Chương 11

Thư ký Tiểu Tả đã biết thủ trưởng đại nhân thầm mến Trần tiên sinh, lại nói làm sao mà biết được đây?  
  
Một ngày nào đó.  
  
“Tiểu Tả, mang văn này đến xếp, nói ông chủ đã sửa ba lần rồi đấy!!” Lưu Phượng Ly lấy ra một xấp tài liệu.  
  
“được” Du Gia nhận lấy, mở ra một chút,phát hiện thấy một chút sai lầm, định nhắc nhở lại bị đánh gãy.  
  
“nè, chị Tiểu Gia” lưu phương ly lấp lóe đôi mắt “chị nói, ông chủ chúng ta có bạn gái hay không nhỉ?”  
  
Từ khi thủ trưởng đại nhân dời vào nhà của Trần tiên sinh, đôi mắt gấu mèo đã không còn, không đến muộn về sớm, trên người đều tản ra khí lạnh, không phải là từ bạn gái đã chuyển sang kết hôn. Bao nhiêu nữ nhân đều ảo tưởng được làm vợ của ông chủ, đều hướng về thư ý đại nhân để hỏi việc đại nhân có vợ có người  yêu chưa không ít, nhưng Du Gia chỉ trả lời “không biết”  
  
“Không biết” Du Gia nhìn lưu phượng lỵ mặt tràn “đầy sao”, sắc mặt nghiêm nghị, nói xong xoay người hướng về phòng thủ trưởng đại nhân mà bước tới.

## 12. Chương 12

Phía sau truyền đến một tiếng ” thiết.”  
  
Du Gia tay siết chặt xấp văn kiện.  
  
Các cậu chờ khóc đi!  
  
Thư ký tiểu thư gõ gõ cửa phòng thủ trưởng đại nhân,  
  
Sau đó bị thủ trưởng đại nhân gọi đi vào.  
  
“Đây là những hạng mục của Minh Tế.” Thư ký Tiểu Tả đem văn kiện đặt lên bàn.  
  
Thủ trưởng đại nhân mặt lạnh mà mở văn kiện, xem qua vài trang, đem ít văn kiện kéo ra. Vẽ lên chúng, để lên bàn.  
  
“nói bọn họ làm lại” đương nhiên cũng bao gồm xấp tài liệu của Lưu Phượng Ly.  
  
Thư ký Tiểu Tả không nhúc nhích.  
  
“sao?” Thủ trưởng đại nhân thấy cô còn không lấy văn kiện đi ra ngoài, liền giương mắt.  
  
Thư ký Tiểu Tả luôn luôn khôn khéo cũng phải kinh ngạc nhìn chòng chọc nhìn thủ trưởng đại nhân.  
  
Hả?  
  
Thủ trưởng đại nhân bình tĩnh quay đầu, nhìn hồi lâu mới đột nhiên phát hiện.  
  
Phía sau tấm kính pha lê phản chiếu tấm ảnh của Trần tiên sinh trên màn hình máy tính.  
  
Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng thư ký Tiểu Tả biết Trần tiên sinh đã bị thủ trưởng đại nhân lừa gạt,hãm hại cho tới khi bán thân.

## 13. Chương 13

Lại nói Tiểu Hổ vóc người nhỏ nhắn, Trần tiên sinh không yên lòng nên tan làm đều đi đón Tiểu Hổ.  
  
“Ông chủ… Trâu Bách (z: mọi người có ai còn nhớ tên thủ trưởng đại nhân!!!), Tiểu Hổ đã gần tan trường, cùng với bạn đi chơi, có thể cùng với tôi đi đón hắn không??” Trần tiên sinh tay cầm điện thoại, mắt nhìn đồng hồ, Tiểu Hổ đã gần tan học.  
  
Lần trước thủ trưởng đại nhân một mặt đứng đắn nhìn Trần tiên sinh, yêu cầu như thế, nhưng Trần tiên sinh sẽ không không biết ngượng ngùng gọi: Trâu Bách.  
  
Thủ trưởng đại nhân không hề áp lực gọi Trần tiên sinh: Tiểu Nghĩa. (z: a? Ta chưa nói sao? Ta chưa nói Trần tiên sinh gọi Trần Bỉnh Nghĩa sao?)  
  
Thủ trưởng đại nhân đang lái xe đột nhiên đánh tay lái, nói: “được”  
  
Một mặt lại nói “Thân là chồng đưa đón hài tử là chuyện đương nhiên”

## 14. Chương 14

“Mẹ!” Tiểu Mẫn Ngọc hướng về phía một phụ nữ ăn mặc quý phái mà gọi.  
  
Mẫn mụ mụ nhìn con gái nở nụ cười, sau đó liếc Tiểu Hổ, chưa thấy Trần tiên sinh lại có chút thất vọng.  
  
“Ngọc ngọc, đi hỏi Tiểu Hổ một chút, cha hắn đâu?”  
  
Tiểu Hổ không có mẹ trong lớp đều biết, nhưng mẫn ngọc vẫn không biết ba ba hắn vẫn có chất lượng rất tốt.  
  
Ngay khi mụ mụ mẫn ngọc phiền muộn ba ba Tiểu Hổ không đến, một chiếc xe xa hoa đỗ trước cửa trường học.  
  
Cửa xe mở ra, thủ trưởng đại nhân mặc đồ tây lóe sáng bước xuống xe.  
  
Giáo viên đứng trước cửa lấp tức cảnh giác lên, chưa từng thấy người này, nói không chừng là bọn cướp đến đây!!  
  
Sao bon cướp vừa đẹp trai vừa lãnh khốc đi cướp hài tử, nếu cha mẹ đến sẽ làm sao!!  
  
Cô giáo nhìn trần Tiểu Hổ hướng về phía nơi nam nhân, tò mò hỏi.  
  
Coi như là như thế soái như thế khốc bọn cướp cũng không có thể ban ngày ban mặt dưới cướp đi hài tử, em ấy sẽ đối gia trưởng đối với hài tử phụ trách!  
  
“Vị tiên sinh này, ngài là…?”  
  
Thủ trưởng đại nhân vẫn bưng một tấm mặt lạnh, liếc cô giáo một cái.  
  
Tiểu Hổ tránh khỏi tay cô giáo, chạy lại kéo áo thủ trưởng đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nói với cô giáo.  
  
“đó là ba ba con”  
  
“A” cô giáo đầy mặt dấu hỏi.  
  
Thủ trưởng đại nhân sờ sờ đầu Tiểu Hổ, liếc về mẫn mụ mụ, nói:  
  
“Tiểu Hổ theo họ mẹ.”

## 15. Chương 15

Trong quán rượu sáng trưng náo nhiệt, Trần tiên sinh bưng chén rượu, một mình ngồi bên, nụ cười trên mặt có chút ảm đạm,  
  
Hôm nay là ngày tụ hội bạn học cao trung của Trần Bỉnh Nghĩa Trần tiên sinh, đã rất nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, nói nói, bầu không khí rất sinh động náo nhiệt.  
  
Mặc dù trên mặt mang mỉm cười, nhưng cùng không ai để ý Trần Bỉnh Nghĩa.  
  
“Ai! Bỉnh Nghĩa! Đã lâu không gặp!” một bạn học ở cửa gọi hắn.  
  
“Gần đây thế nào? Nhìn tiểu tử vẫn không thay đổi à, vẫn trắng trẻo nõn nà như thế!! nói, có phải xuyện việt tới!! hứa nghị hồng ôm cổ hắn, cười hì hì, rất không đứng đắn.  
  
Nhớ về năm đó, chỉ có duy nhất một người anh em, đáy lòng Trần Bỉnh Nghĩa lại ấm áp  
  
“này,20 đồng tiền lúc nào trả?”  
  
“Đệt! cái chuyện này còn nhớ!! có phải anh em hay không hả!!”  
  
Vừa trêu chọc vài câu, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hứa hồng nghị đột nhiên đè thấp âm thanh, hỏi:  
  
“Đứa bé kia… cậu còn mang theo?”  
  
“Ừm…”  
  
“Sách, cũng không phải con ruột, mang theo cho khổ cực!! công việc bận rộn thế còn muốn chăm sóc hắn, nam nhân nên..”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa cúi đầu, ôn nhu nở nụ cười.  
  
——————————  
  
Hắn vô cùng kiên định sự lựa chọn của chính mình, từ thời khắc quyết định muốn săn sóc Tiểu Hổ, hắn đã không có oán giận gì.  
  
Tiểu Hổ không phải là con ruột của hắn..  
  
Trần Bỉnh Nghĩa 27 tuổi, bạn học cùng hắn kết hôn sinh con, con cái cũng chỉ ba, bốn tuổi.  
  
Mà Tiểu Hổ năm nay mười hai tuổi.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa có một người chị trên hắn 2 tuổi, mẹ sinh ra Trần Bỉnh Nghĩa sau đó không lâu thì chết, cha vì tưởng nhớ mẹ nên khi chị hắn lên cao trung, đem Trần Bỉnh Nghĩa vứt cho chị nuôi, một mình trở về nông thôn ở một mình.  
  
Chị hắn khi đến cao trung năm ba, không may bị nam nhân làm cho to bụng, khi phát hiện thì phôi đã biến thành con.  
  
Vừa sợ sau vừa cảm thấy không có mặt mũi trở về, khi chị đem hài tử sinh ra thì chạy sang nước ngoài.  
  
Phẫn nộ việc cha không muốn nuôi cái tạp chủng con gái lưu lại, cuối cùng vừa lên cao trung, Trần Bỉnh Nghĩa vẫn nhận nuôi Tiểu Hổ từ tuổi còn mặc tã lót.  
  
Phụ thân không có ngăn cản, bởi vì Trần Bỉnh Nghĩa nói:  
  
“con không thể như chị, đối với sinh mạng nhỏ bé mà không quan tâm”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa vì Tiểu Hổ, cũng không quan tâm bạn học cùng thầy giáo, đi làm thêm, còn thuê phòng trọ.  
  
Kết quả vẫn không thể nào giấu diếm được anh em tốt nhất Hứa Nghị hồng, sau khi hắn biết lai lịch của Tiểu Hổ, hắn âm thầm giúp hắn gạt mọi người, cùng chăm sóc Tiểu Hổ.  
  
Không biết là ai, nghe nói có chút phong thanh, Trần Bỉnh Nghĩa có đứa nhỏ như thế mà truyền ra ngoài.  
  
Người trong lớp tràn đầy chê trách, nói Trần Bỉnh Nghĩa không biết từ đâu mà nhặt một hài tử nuôi, nói làm con gái nhà người ta to bụng, mười năm tuổi còn làm cha.  
  
Mọi chuyện cứ thế truyền vào tai hắn. Nhưng Trần Bỉnh Nghĩa mỗi ngày về nhà sẽ mang khuôn mặt tươi cười nhìn ngắm Tiểu Hổ. Cứ thế mà trải qua sáu năm, chị hắn ruốt cục cũng quay về nhìn hài tử năm ấy cô ấy vứt đi.  
  
Chị hắn đầy mặt hổ thẹn đứng trước mặt hắn nói: nhiều năm như vậy, đem con vứt cho em, là chị sai.hiện tại chị đã kết hôn, là một thương nhân ở mỹ, chồng chị không ngại để chị nuôi đứa bé” bây giờ hỏi hắn xem có thể đưa con cho bọn họ chăm sóc.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa trầm mặc.  
  
Tiểu Hổ ở phòng khách làm bài tập phát hiện Trần Bỉnh Nghĩa không có vào nhà, liền có chút hiếu kỳ, đi tới hỏi.  
  
“Ba ba, làm sao vậy?”  
  
Tiểu Hổ lôi kéo góc áo hắn, thuận theo dựa vào bên người hắn.  
  
Chị hắn nhìn thấy đứa con tâm tình kích động giống như thủy triều vọt lên, cắn cắn môi nói với Trần Bỉnh Nghĩa:  
  
“chị biết rồi, chị sẽ thường xuyên gọi điện thoại về nhà, muốn gì cứ nói, xem như buồi thường cho em” sau đó nhìn nhìn Tiểu Hổ cười rồi đi.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa đem Tiểu Hổ kéo vào phòng, nói từng chuyện cho hắn biết. Tiểu Hổ sáu tuổi, không khó lý giải đã xảy ra chuyện gì. Hắn nói xong lặng lặng chờ, muốn nghe Tiểu Hổ nói một ít lời trong lòng.  
  
Tiểu Hổ đôi mắt đen láy nhìn hắn, có chút ướt át.  
  
Những năm này Tiểu Hổ đã hỏi rất nhiều lần về mẹ hắn, hắn không biết phải trả lời như nào, hắn mới 20 tuổi, hắn cũng chưa từng giao du quá ba người bạn gái, người nào cũng nói hắn trẻ mà đã có con sáu tuổi, vì thế mỗi lần có người hỏi hắn cũng chỉ cười cho qua, không nói gì.  
  
“Ba ba, rất muộn, nên ngủ.”  
  
Âm thanh non nớt đánh vào tâm hồn mềm mại của hắn. Tiểu Hổ còn gọi hắn là ba ba..  
  
Đột nhiên hiểu ra tại sao chị lại bỏ đi mà không dẫn con hắn đi.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa đem Tiểu Hổ ôm vào trong lồng ngực.  
  
Mấy năm qua, là thời gian khổ sở nhất, có Tiểu Hổ ở bên, cũng vì Tiểu Hổ, mới có khuôn mặt tươi cười như hôm nay.  
  
Có phải con ruột cũng không còn quan trọng nữa. cũng không thể ngăn nổi tình yêu của Trần Bỉnh Nghĩa  
  
————————————  
  
“Bỉnh nghĩa? Bỉnh Nghĩa!” Hứa Nghị Hồng lay lay vai hắn, “Làm sao vậy? Có phải là tôi nói nặng lời hay không? Xin lỗi a…”  
  
“Không có chuyện gì.” Trần Bỉnh Nghĩa lắc đầu một cái, bình thường mà nở nụ cười “họ đều nói sự thật, tôi cũng không để tâm”  
  
“làm sao được!! cậu chính là trái hồng!! tôi đến Lương Sơn làm 18 cái cái tấm sắt để bảo vệ câu!! thực sự như thế được không!!”  
  
“thôi thôi, cậu bớt giận đi.”  
  
“—— em làm sao vẫn không phát hiện được tình yêu của anh, lại như…” Điện thoại vang lên, Trần Bỉnh Nghĩa đối với hứa Nghị hồng ra hiệu một hồi, liền đi ra cửa nghe điện thoại.  
  
Tiểu Hổ vừa thừa dịp hắn không chú ý đổi hắn tiếng chuông điện thoại di động! cái này là thể loại gì!?  
  
” uy …?”  
  
“Tiểu Nghĩa, em ở đâu? tôi… Cùng Tiểu Hổ đi đón em.”  
  
Đã thấy quá muộn, thủ trưởng đại nhân phát hiện giờ là mười giờ rưỡi, lập tức gọi điện thoại cho Trần tiên sinh.  
  
“… Đang ở khách sạn, xin lỗi, tôi quên thời gian, lần sau sẽ không, ân… Trâu Bách, tôi dập trước.”  
  
Trần tiên sinh phát hiện, thật giống lại thêm một người quan tâm hắn người.  
  
Bị gọi tên,  thủ trưởng đại nhân đánh tay lái, dẫm chân ga.  
  
Rõ ràng Tiểu Hổ cảm thấy xuân về hoa nở, gắt gao nắm đai an toàn, thân thể nhỏ bé áp sát vào trên ghế dựa.  
  
QAQ ô… Ba ba (mama), mau tới cứu con!

## 16. Chương 16

“Ừm…” Trần Bỉnh Nghĩa tựa ở trên người Trâu Bách..  
  
Trâu Bách nâng mông của hắn lên, xúc cảm tốt đến nỗi khiến hắn không chịu được mà véo một cái.  
  
“Đừng… Đừng véo.”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa bị xoa đến thân thể mềm nhũn, đem khuôn mặt đỏ ửng đặt trên vài Trâu Bách.  
  
Trâu Bách vỗ vỗ sau gáy, một tay khác từ lưng dần trượt xuống eo.  
  
“… Làm sao? Không thích sao?”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa thân thể run rẩy, hắn cảm thấy Trâu Bách mò tay vào địa phương khiến hắn khó có thể mở miệng.  
  
“… Ân không, em…”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa hai tay ôm cổ Trâu Bách, cắn cắn môi dưới.  
  
“Không phải như thế… Tại sao…?”  
  
“A! —— ”  
  
Một tiếng kêu gấp gáp từ trong phòng ngủ Trần Bỉnh Nghĩa truyền đến. hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên từ dường mà đứng phắt dậy.  
  
“Ế? Là mộng a…”  
  
Rốt cuộc như thế nào mới mộng cái kiểu ấy đây..  
  
Từ trên giường đi xuống, đi qua phòng vệ sinh rửa mặt rồi đi chuẩn bị bửa sáng.  
  
Ăn cái gì đây?  
  
A! Có trứng gà, Trâu Bách thích nhất là trứng gà thêm ớt, không có ớt thêm sốt cà chua được rồi, nhìn chắc không ra đâu, đến lúc hỏi nói bỏ sai được rồi.  
  
“Tiểu Hổ, Trâu Bách, xuống ăn bữa sáng.” Trần Bỉnh Nghĩa đem bữa sáng dọn xong, hướng về phòng ngủ mà gọi.  
  
“Ba ba, phụ thân… ặc!! Chú Trâu sáng sớm đã đi trước.” Tiểu Hổ ở bên cạnh bàn ngồi xuống mới nói.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa mỉm cười đưa tới cho Tiểu Hổ một chén lớn sữa bò, “Hừm, ba biết rồi, ăn bữa sang thôi.”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa: hỗn tiểu tử ba nghe được!  
  
Tiểu Hổ: QAQ sữa bò cái gì thật đáng ghét!  
  
“Tiểu Hổ, ngày hôm nay đi đâu chơi? Ba sẽ cùng Tiểu Hổ đi” Trần Bỉnh Nghĩa cúi đầu nhìn Tiểu Hổ cúi lưng mang giày chuẩn bị ra ngoài chơi.  
  
“A? con cùng bạn học hẹn nhau đi nhà hắn chơi game, ba ba biết chơi game?” Tiểu Hổ cười hì hì hỏi.  
  
Sẽ không!  
  
Trần Bỉnh Nghĩa mỉm cười, “Như vậy a! Trên đường cẩn thận.”  
  
Ba ba người không nên như vậy! ba có thể đưa con đi a!! QAQ→ Tiểu Hổ  
  
“con đi đây.”  
  
“Răng rắc!” Cửa đóng lại.  
  
… Đều đi rồi?  
  
Hiếm thấy yên tĩnh a.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa quyết định đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua có chút, cái gì, như ớt chẳng hạn.  
  
“Ca!” Cửa đóng lại.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa lật qua lật lại túi áo, chỉ phát hiện mấy đồng tiền xu.  
  
Tiền xu…  
  
Không có chìa khoá…  
  
Không có chìa khoá!!!!  
  
Được rồi trước vào cửa đều là Trâu Bách mở.  
  
Quên đi, trước tiên ngao du, chờ hắn trở về mở cửa đi.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa hướng về siêu thị gần đây mà chậm rãi bước tới.  
  
16 (3))  
  
“Nè!! Trần tiên sinh sao lại đi một mình, thủ trưởng đại nhân đâu nha?”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa: quầy thu tiền bên kia là xảy ra chuyện gì? Giờ làm việc không ai quản sao!  
  
“Nhất định là sinh bệnh! Trần tiên sinh đến mua tương ớt cho thủ trưởng đại nhân, trở về làm cơm cho hắn ăn no nha!!”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa yên lặng đem thịt bò cùng tương ớt thả lại trên giá. Không có tiền còn lấy, thật mất mặt.  
  
Quên đi, trở về một chút, nói không chừng đã về rồi.  
  
Sau đó Trần Bỉnh Nghĩa không cam long đứng ở quầy thu ngân, nhìn như không quan tâm mà mua ba cái kẹo que!!  
  
Ngậm lấy một cái kẹo que, ở trên đường chậm rãi đi.  
  
Hẳn mới bắt đầu đã không nên đi ra ngoài đi?  
  
16 (4))  
  
“Ai? Trần tiên sinh!” đàng sau có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại.  
  
Đây không phải là người vợ đúng tiêu chuẩn của hắn sao!!  
  
Trâu Lương gọi lại hắn,: “Trần tiên sinh cũng đi ra đi dạo phố? Sao không thấy anh của em đâu?”  
  
Tại sao đều đề hắn!?  
  
“Trâu Bách không biết đi đâu, tôi không mang chìa khóa nên không thể vào nhà, nên đi ra ngoài dạo một chút”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa mỉm cười đem kẹo que cầm ở trong tay đưa ra.  
  
Trâu Lương liếc kẹo que một cái, “Há, có muốn hay không đi trước nhà chúng em ngồi một chút?”  
  
( vợ đúng chuẩn mời, xin ý kiến→ tiếp thu / từ chối)  
  
“không cần đâu, tôi một chút nữa sẽ về, hắn chắc cũng sắp về rồi”  
  
( từ chối: không thể phá hoại danh hiệu “trinh tiết” đã thu được)  
  
Trần Bỉnh Nghĩa xoay người đi.  
  
Trâu Lương nhìn hắn đi xa, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho anh trai.  
  
“anh đang ở đâu?!!!’  
  
‘Nước ngoài, có hội nghị.’  
  
‘Chuyện này… Như vậy a, vậy không làm phiền.’  
  
‘Làm sao vậy, nói!’  
  
‘Trần tiên sinh không có chìa khoá, không về nhà được, đang trên đường đi dạo đây.’  
  
‘… anh biết rồi.’  
  
‘Này này? anh? anh biết cái gì? Đừng ngắt máy a!!! Này! …’  
  
“Đô… Đô… Đô…”  
  
“Sách, lại không nói cho em. Quên đi, ai bảo anh  là anh của em đây.”  
  
Trâu Lương quay về.  
  
16 (5))  
  
“Giúp ta đặt vé máy bay về thành phố S.” Trâu Bách để điện thoại xuống quay về phía thư ký Du Gia nói.  
  
Du Gia ngẩn người, vừa đặt điện thoại xuống một bên hỏi: ‘nhanh như vậy? Còn có mổ cuộc gặp với nhà đầu từ, ông chủ…”  
  
“Keng ~ điện thoại, có điện thoại ~” Trâu Bách cầm điện thoại lên, liếc Du Gia một chút.  
  
Du Gia đột nhiên quay đầu, cuối đầu xuống biểu hiện mình tuyệt đối không biết  đây là giọng nói của Trần tiên sinh.  
  
“a lô.”  
  
“Chú Trâu… ặc! phụ thân đại nhân, con đang ở nhà bạn học, buổi tối sẽ không về, phiền phụ thân nói với ba ba một chút, con gọi điện về nhà không ai bắt máy, gọi cho ba cũng không được, ba hẳn ra ngoài không mang theo.”  
  
Hắn ngay cả chìa khoá cũng không mang, lần sau nên mang theo bên người!  
  
“cha biết rồi, ngày mai về nhà sớm một chút.”  
  
“Ừm! ~ ”  
  
“Đô… Đô… Đô.”  
  
Trâu Bách cúp điện thoại, đối với Du Gia nói: “Tám giờ tối hôm nay, anh muốn đặt chân tại thành phố S”  
  
Du Gia: như thế nào có thể!! làm sao đây?!! vé máy bay thì tìm ai báo cáo!! không thể lấy trong công quỹ của công ty a!!  
  
16 (6))  
  
Trâu Bách thật sâu cau mày, nhìn Trần Bỉnh Nghĩa nặng nề khó chịu ngủ nơi cánh cửa. vẫn là đến chậm một chút. Có lẽ nên khấu trừ lương cô ta một năm..  
  
Trâu Bách rón rén đi tới, mở cửa ra.Sau đó ngồi xổm xuống, cúi đầu đỡ suýt chút nữa đụng vào đầu Trần Bỉnh Nghĩa, chăm chú suy nghĩ.  
  
Trâu Bách: làm sao mang hắn vào? Ôm ngang vào? Như thế nhỡ hắn tỉnh thì sao?  
  
Trâu Bách đánh giá hắn.  
  
áo sơmi trên người có chút mỏng manh, 2 cúc áo trên người được tháo ra, da thịt trắng nõn làm hắn có chút căng thẳng.  
  
Trâu Bách: nhanh một chút mang hắn vào nhà đi, không thì Tiểu Nghĩa sẽ cảm mạo.  
  
Vì thế thực sự ôm sao!!  
  
A!  
  
Trâu Bách nghĩ đến bộ phim hắn cùng tiểu Nghĩa xem, nữ chính bị tàn phế, nam chính 2 đem nàng ngồi xuống ngồi vào gốc cây. Lúc ấy bọn họ đánh cược xem nữ chính có thể thay đổi quyết định của mình hay không, thua cuộc thì Trần Bỉnh Nghĩa sẽ mang tất cả tương ớt đổi thành nước sốt cà chua mà hắn yêu thích.  
  
Trâu Bách cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Bỉnh Nghĩa, vào nhà.  
  
16 (7))  
  
Trâu Bách đem Trần Bỉnh Nghĩa đặt lên giường, sau đó đứng lên, bắt đầu suy nghĩ thế nào cởi quần áo mới không đánh thức người tỉnh lại.  
  
“Ừm…”  
  
Cảm nhận được sự thích thú mềm mại trên giường lớn, Trần Bỉnh Nghĩa xoay người, tay mò chung quanh, tìm thấy gối kéo lại, sượt sượt, vùi đầu ngủ.  
  
Trâu Bách nhìn hắn ngủ bình yên như vậy, không nhịn được trong lòng bất đắc dĩ cùng sủng nịch.  
  
Vẫn là mình đi trước tắm đi.  
  
Bận bịu cả ngày, vội vã chạy về nhà, còn xoay một vòng đến chuyển một chuyến máy bay, chính là muốn xem Tiểu Nghĩa có an toàn hay không.  
  
Trâu Bách xoay người, từ tủ quần áo bên trong cầm bộ đồ ngủ, chạy nhanh vào tắm.  
  
Kỳ thực do bận bịu, lo lắng nên tâm hoảng loạn, tinh thần lung lay nên mới quên những chuyện cần làm.  
  
Trâu Bách có thể gọi Tiểu Hổ về nhà trước giúp Trần Bỉnh Nghĩa mở cửa, cũng có thể nói hắn ở  nhà Trâu Lương ngủ một đêm, nhưng hắn chỉ nghỉ, lúc  Trần Bỉnh Nghĩa khó khăn, người ở lại bên cạnh hắn, chỉ có thể là chính mình.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa đều có thể ở nhà bạn một buổi chiều, hoặc là gọi quản lý nhờ người mở cửa, có lẽ là đã quên, có lẽ là chờ, chờ người mặt lạnh đến mở cửa giúp hắn, lại trách cứ mà quan tâm hắn.  
  
Trâu Bách vừa bắt đầu liền thích Trần Bỉnh Nghĩa.  
  
trong lòng Trần Bỉnh Nghĩa, Trâu Bách bắt đầu chỉ làmột mảnh đất, giờ cũng đang dần dần mở rộng.  
  
Trâu Bách nhìn khoảng cách bọn họ cách một cánh cửa,  xa xa rồi càng ngày càng gần hắn. Không biết có nên phá tan khoảng cách giữa 2 người hay không, đưa tay bắt lấy hắn.  
  
Chính là, sợ, còn chưa tới gần, người kia đã mở cửa mà bỏ chạy.

## 17. Chương 17

Tắm xong Trâu Bách vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy quần áo rải rác và——Trần Bỉnh Nghĩa lõa thể nằm đó  
  
hắn trước đó vẫn  biết Trần Bỉnh Nghĩa không thích mặc quần áo lúc ngủ, bây giờ người từ trong mộng đã chạy tới đây a!!  
  
Trâu Bách mặt như khúc gỗ, thẳng tắp đứng bên dường.  
  
Sao sao, làm sao bây giờ?!! Tình huống thế nào?!! Thoát thoát, thoát!! Nhào tới?! Hài tử cũng không ở, có thể… Không không không!! Làm sao bây giờ a!!  
  
Đúng rồi! tắm! Hắn bây giờ còn chưa tắm!  
  
Trâu Bách vọt vào phòng tắm cầm khăn mặt và một chậu nước nóng bưng ra. Ngồi xổm bên dường cầm khăn lau trên lưng trắng nõn.  
  
… Thật eo thon!  
  
Từ gáy đến trên thân đến mông rồi tới mắt cá chân, Trâu Bách nhìn một cái, sau đó ngửa đầu lên trời.  
  
Không không, không được! Chảy máu mũi!!làm sao có khả năng, mới như vậy mà không chịu nổi, sau đó phải làm sao a!!!  
  
Trâu Bách vì hắn sau này mà lo lắng.  
  
Thue trưởng đại nhân quyết đinh dùng sức mà lau người, phát hiện khăn mặt đã sớm nguôi, có chút lúng túng mà ngâm vê, phát hiện khăn này lại càng lúng túng hơn..  
  
Đây là khăn mặt của mình………….  
  
(( vỡ) Trâu Bách: A ha ha ha khăn mặt cái gì chứ, không cần để ý, bởi vì không nhìn thấy bên cạnh tấm gương có chiếc khăn hay dùng của mình, không cần để ý ha ha.. ha

## 18. Chương 18

Chăm chú giúp Trần Bỉnh Nghĩa lau người, Trâu Bách ngồi ở bên giường một bên nhìn một bên cân nhăc.  
  
Trâu Bách: nhỏ cà chua nhỏ cà chua, chỉ là rửa quả cà chua mà thôi…  
  
Chờ chút, cà chua tắm rửa xong thật…  
  
Từ mặt đến ngực, Trần Bỉnh Nghĩa đang ngủ vẫn đều đẹp như vậy.  
  
Khăn vừa mới chạm đến eo, thân thể lập tức co rụt lại, một chân đạp lên lồng ngực Trâu Bách, trong miệng còn nói  
  
“Đừng… Đừng sờ eo.”  
  
Sau đó chân thuận thế hướng lên, từ lồng ngực đi lên, bàn chân đặt lên vai Trâu Bách.  
  
Ầm!  
  
Nhất thời, Trâu Bách cảm thấy đại não như bị thủy triểu bão tố ập đến, tay run lên, ném khăn mặt. Từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể đi theo bàn chân kia, nhìn cái mông như ẩn như hiện..nở hoa..  
  
Thật sự kích thích!  
  
Bị màu sắc béo mập nộn nộn kích thích, Trâu Bách đầu óc nóng lên, đem chân Trần Bỉnh Nghĩa bắt xuống bên hông, cúi người hướng về hắn mà đè tới.  
  
Nước bốc hơi lên sau mang theo nhiệt độ, Trần Bỉnh Nghĩa cảm thấy trên người hơi lạnh, tay còn tìm không thấy chăn, đột nhiên có một vật thể ấm áp tới gần, hắn lập tức dang tay ra, ôm lấy, cảm thấy độ ấm áp của da thịt, Trần Bỉnh Nghĩa liêng đem đầu thoải mái là tổ trong đấy, mặt dán vào chà xát.  
  
Trâu Bách nằm ở trên giường ngẩn người, đầu óc bị đình trệ, nhìn cái người đang làm tổ trong người mình, lại thấy cực kỳ bất đắc dĩ!!  
  
Lấy quan hệ 2 người hiện giờ, tuyệt đối không thể lẩm chuyện gì, Trâu Bách rất thức thời mà kéo chăn đắp cho cả 2 người. cuối cùng, Trâu Bách nhẹ nhàng đặt một cái hôn trên trán hắn, ôm hắn đi ngủ.

## 19. Chương 19

“!! —— ”  
  
Buổi sáng tỉnh dậy, Trần Bỉnh Nghĩa gần như sững sờ.  
  
Hắn hắn hắn, hắn ngày hôm qua đã làm những gì!!! Không phải tựa ở cạnh cửa ngủ à!! Làm sao sáng sớm tỉnh lại lại…!!! nhìn muốn điên ra thế này!!  
  
Tư thế của hắn.. nằm trên người Trâu Bách, đầu dúi vào cổ hắn, hai chân quấn lấy một chân của Trâu Bách.  
  
“em tỉnh rồi?” giọng nói ấm áp bên tai, Trần Bỉnh Nghĩa cảm giác trên mặt mình bốc hỏa.  
  
“em đây là… chúng ta…”  
  
:em ngủ ở cửa, anh còn sợ em cảm lạnh, đưa em vào nhà, chỉ tắm rửa cho em thôi, ai biết em quậy như thế chứ, vẫn sợ em bị cảm nên mới giờ thành như thế..”  
  
“Aha… Như vậy a! …” biết mình có tật xấu khi ngủ, Trần Bỉnh Nghĩa chỉ có thể đỡ trán.  
  
Nhưng chính xác đã xảy ra vấn đề rồi..  
  
“vẫn là ăn sáng trước, em xuống dường chuẩn bị”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa hoang mang đứng dậy, đối với hắn mà nói, rời đi chính là rời đi lồng ngực nóng ấm cùng nhịp tim trầm ổn mãnh mẽ đó..  
  
“Ồ.”  
  
Trâu Bách thẩn thờ mà nhìn lồng ngực mình dần trống không. Đáp một tiếng.  
  
Quả nhiên… Quá ngượng ngại ngùng đi.

## 20. Chương 20

Buổi sáng qua đi, Trần Bỉnh Nghĩa thật giống như đã biết gì đó, nghĩ biện pháp tránh hắn, coi như không nói chuyện, thi thoảng cũng chỉ làm mặt cười mà không nói.  
  
Trở lại việc lễ phép ban đầu, bây giờ còn thêm xa cách.  
  
Trâu Bách chuyển về nhà mình theo yêu cầu của Trần Bỉnh Nghĩa, nói Tiểu Hổ đã có thầy giáo mới, không muốn phiền hắn.  
  
Trâu Bách đồng ý cho hắn thời gian, nói hắn suy nghĩ thật kỹ, có cần người ở bên cạnh hắn hay không.  
  
Trâu Bách nguyện ý chờ, cho dù là vĩnh viễn chờ đợi, cũng tốt hơn việc hắn trực tiếp từ chối.  
  
Qua mấy ngày, thư ký thay người nào đó chuyển giao một đơn xin từ chức.  
  
Trâu Bách nhìn trên đến bàn làm việc là đơn xin nghỉ việc của Trần Bỉnh Nghĩa, ánh mắt lập tức tối sầm.  
  
Em thật sự… tuyệt tình vậy à!!

## 21. Chương 21

“Trần Bỉnh Nghĩa! Tại sao muốn từ bỏ chức vụ này?” Du Gia không thể tin mà nhìn vào mặt hắn hỏi.  
  
“tôi cảm thấy tôi không đủ ưu tú, không đủ trình độ để đảm nhận chức vụ này” Trần Bỉnh Nghĩa ôm đống đồ vụn vặt của mình.  
  
“Làm sao có khả năng! Công lao của cậu ở công ty vẫn rõ ràng, ông chủ coi trọng cậu, tại sao muốn đi chứ?’’  
  
Cậu đi rồi, ông chủ làm sao bây giờ?  
  
Hắn mỉm cười, “Sẽ có người so với tôi càng thích hợp chức vụ này.”  
  
Du Gia nhìn hắn xoay người đi, trong lòng phản bác: nhưng không ai so với cậu sẽ thích hợp với ông chủ.  
  
————————  
  
“Ông chủ…” Người của công ty đã sớm tan tầm đi rồi, chỉ có Trâu Bách còn đang trước máy vi tính làm việc.  
  
“Hả?” Cũng không ngẩng đầu lên.  
  
“Trần Bỉnh Nghĩa hắn…”  
  
“đừng nhắc đến hắn.” Trâu Bách đánh gãy lời thư ký định nói.  
  
Du Gia nhìn cái mặt kích đàng sao phản lên hình ảnh trên máy tính. Giật giật môi không nói lời nào, cuối cùng cũng không mang phong thư giao cho hắn.  
  
Lá thư đó đè ép mấy ngày, ông chủ phát hiện Trần Bỉnh Nghĩa mấy ngày nay không ở công ty, Du Gia mới định nói cho hắn..

## 22. Chương 22

“ba ba, trường chúng con phải huấn luyện bảy ngày, không thể về nhà được” Tiểu Hổ rất lo lắng cho cha hắn.  
  
Từ sau khi chú Trâu bị đuổi đi, Tiểu Hổ lại càng lo lắng.  
  
Mỗi sáng, ba ba sẽ không cẩn thận mang tương ớt của chú Trâu thích nhất thành sốt cà chua mà ăn đến đỏ cả mặt, sau đó sẽ cay đến mức gọi chú Trâu mang nước, cuối cùng mới phản ứng lại mà vào nhà bếp uống nước, nghĩ lại lúc nãy, hắn sẽ tự nói với mình, sau đó sẽ sững sờ một hồi, tắt ti vi trở về phòng, còn mua rất nhiều âu phục giống nhau, treo ở trong tủ quần ao chỉ nhìn chứ không có mặc.  
  
Tiểu Hổ rất sợ khi hắn đi huấn luyện ba hắn gặp chuyện thì làm sao bây giờ.  
  
“hừm, ba ba biết, ba ba sẽ chú ý an toàn” Trần Bỉnh Nghĩa mỉm cười nói nhưng rõ ràng cũng không để tâm vào.  
  
Tiểu Hổ phủi một hồi miệng “Ba ba, ba không hỏi con có cần chuẩn bị gì không hả?”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa vẻ mặt ngớ ngẩn, mở miệng: “A, xin lỗi, trước đây…”  
  
“Trước đây là chú Trâu hỏi trước, đúng không.”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa tựa lưng ở sô pha, không nói lời nào.  
  
“Ba ba tại sao đuổi chú Trâu đi?”  
  
“Không phải đuổi, là… Tiểu Hổ không cảm thấy ba người sống như thế có vẻ chật chội hả..” Trần Bỉnh Nghĩa kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng cười.  
  
“Vâng, thực sự hạnh phúc.”  
  
“… Tiểu Hổ, con không hiểu…”  
  
“con là không hiểu!” Tiểu Hổ đánh gãy hắn “Nhưng chú Trâu yêu ba ba, con biết ba ba cũng không chán ghét ở cùng chú Trâu, còn rất vui vẻ, vì lẽ đó con cũng không hiểu yêu thích của ba là như thế nào:  
  
Sự yên tĩnh qua đi, trong phòng âm u vang lên âm thanh của Trần Bỉnh Nghĩa, nặng nề, như là một khúc gỗ đang trôi nổi trên sóng lớn tìm kiếm điểm dừng chân.  
  
“… Tiểu Hổ, con cho ba ba nghĩ một lát… cho ba nghĩ một hồi…”

## 23. Chương 23

Trần Bỉnh Nghĩa đang ngồi ở trên máy bay, bay về quê hương đã lâu không trở lại, không phải vì trốn tránh Trâu Bách, mà vì một cuộc gọi từ bệnh viện ở nông thôn.  
  
“alo, chào ngài, có phải ngài là con của Trần Kiến Thanh Trần Bỉnh Nghĩa không? Là như thế này, thật xin lỗi muộn như thế mà bây giờ mới báo cho ngài, nhưng đây là ý nguyện của cha ngài, cha ngài mấy ngày trước đã tạ thế, dựa theo ý nguyện của ông, ông muốn đem thi thể hảo táng nhưng ở đây cần sự đồng ý của người nhà, vì thế…”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa đi suốt đêm đến bệnh viện, ở trên văn kiện ký tên, ngồi ở nhà xác, nhìn cửa sổ thủy tinh mà tâm tình đờ ra.  
  
Một  hộ sĩ chuyển giao di vật cùng di chúc.  
  
Nhi tử:  
  
Khi con nhìn thấy phong thư này thì cha đã cùng đi với mẹ của con. Tha thứ cho sự tùy hứng cuối cùng của cha, không cho con thấy mặt lần cuối cùng.  
  
Chị của con, cha đã sớm tha thứ cho chị ấy, dù sao chuyện đó cũng không thể oán trách nó, nó cũng mạnh mẽ mà đi nước ngoài, bây giờ biết tin nó sống tốt, có chồng, chồng không chê nó thế là đã qía tốt rồi.  
  
Khi con nói phải nuôi đứa bé kia, cha đã kinh ngạc cả ngày, tính tình con từ nhỏ cha đã biết, trên mặt rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại là người vô tình nhất, như nuôi dưỡng mèo hoang mà cũng phải đề phòng nó.  
  
Đứa bé đó, cha thấy thực có lỗi với nó, cũng vứt bỏ nó.  
  
Trong nhà có mảnh đất, cha đã bán, tiền đều để cho con, chị của con sẽ không lấy, nếu khi nào mà thấy chị, đem vòng tay của mẹ đưa cho nó, vốn là đồ cưới của nó, đáng tiếc sau này gặp chuyện nên cũng chưa thể giao tận tay cho nó được.  
  
Con trai à, con tính tình như thế, phải sửa dổi đi, nếu như con gặp người thích hợp, đối với con tốt, hãy nhường nhịn người ta một chút, đối tốt người ta một chút.  
  
Viết nhiều như vậy, cũng chính là lấy thân phận của cha để lải nhải vài câu mà thôi.  
  
Cha không phải là một người cha tốt, không chăm sóc các con chu đáo, không nuôi dưỡng các con lớn lên, các con luôn nói cha chỉ có mẹ, không quan tâm các con.  
  
Nhớ tới đời sau, đừng làm con của cha, phần khó nhọc này, đời này chấm dứt, hãy cho cha an tâm đi gặp mẹ các con.

## 24. Chương 24: Kết Thúc

“Ầm ầm!” Cửa bị gõ mấy lần gần như sắp bị phá vỡ.  
  
“Ông chủ…” Du Gia đè nén kích động, Trâu Bách mấy ngày nay vẫn mặt lạnh, cô ấy không dám lớn tiếng gọi hắn.  
  
“việc công hay việc tư?” cũng không ngẩng đầu lên.  
  
“… Việc tư.”  
  
“Đi ra ngoài!”  
  
“Là việc tư!! ông chủ!” Du Gia kích động bật thốt lên.  
  
“… Hả?” Trâu Bách ngẩng đầu, nhìn Du Gia nửa người chen ở cạnh cửa.  
  
“Hắn… Đã trở lại.” Nói xong, gần như kéo cửa một cái.  
  
“Đằng!” Trâu Bách đột nhiên đứng lên.  
  
“Trâu Bách, tôi…” đàng sau là người mỗi giờ mỗi khắc hắn đều nghĩ tới.  
  
Trần Bỉnh Nghĩa còn chưa nói chút gì, đã bị một lực lớn ôm lấy.  
  
“anh cứ nghĩ em sẽ không trở lại.”  
  
Trâu Bách âm thanh khàn khàn, nóng bỏng như uất ức ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngữ khí như sủng vật bị bỏ rơi giờ chủ nhân quay về.  
  
“em cho rằng… anh không cần em nữa.”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa tâm run lên, tay không bị khống chế mà đặt trên bả vai Trâu Bách.  
  
“Sẽ không, hai ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, em cũng đã nghĩ rất nhiều, trở về… Là muốn hỏi: anh yêu em sao?”  
  
Trâu Bách vòng lấy cánh tay của hắn chậm rãi nắm chặt, âm thanh trầm thấp vang bên tai tbn.  
  
“em giờ mới biết …”  
  
“Ân, xin lỗi, muộn như vậy mới biết.”  
  
“anh nghĩ đến em là trốn tránh anh, anh nghĩ em không thích nam nhân, chán ghét cảm giác với nam nhân… cũng tốt, bây giờ em đã trở lại.  
  
Trâu Bách như được nhặt trân bảo, ở trên làn da trắng nõn của Trần Bỉnh Nghĩa mànhẹ nhàng liếm láp một hồi.  
  
“anh muốn ở lại!”  
  
“Được.”  
  
“Không cho phép ở đuổi anh đi!”  
  
“Ừm.” Không phải đuổi.  
  
“Trong nhà sốt cà chua một nửa phải thay đổi thành cây ớt.”  
  
“… Tận lực.”  
  
“anh cũng phải ngủ phòng ngủ, em có thể duy trì thói quen của em.”  
  
Trần Bỉnh Nghĩa trên mặt hơi nóng lên  
  
“… Tốt.”  
  
“Nói, em yêu anh.”  
  
“… em muốn anh dạy em thế nào để yêu.”  
  
Trâu Bách sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một độ cong.  
  
“em muốn học… Được, anh dạy ~ ”  
  
—————— xong xuôi ——————

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/thu-truong-dai-nhan-sao-co-the-khong-co-hinh-tuong-nhu-the*