Sorry, We Can Not

Table of Contents

# Sorry, We Can Not

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Thể loại: ngôn, nữ không sạch, ngược, SETên khác : xin lỗi, chúng ta không thể Một câu chuyện tình yêu ngược tâm, hai người chỉ có duyên nhưng không có phận, cũng bị ảnh hưởng do sự chênh lệch giàu nghèo. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sorry-we-can-not*

## 1. Chương 1: #đoản\_xin\_lỗi\_chúng\_ta\_không\_thể\_vì....

Cô và anh hai người cứ tưởng sẽ mãi là cặp tình nhân hạnh phúc nhất....nhưng không mẹ anh đến ném vào mặt cô một xấp tiền bảo cô rời xa anh.....vì anh sắp phải lấy vợ rồi, cô đau lòng trả tiền lại cho mẹ anh ngặm đắng nuốt cay cùng tiểu báo bối mới 4 tuần trong bụng rời đi.

6 năm sau

Anh hiện tai đã là một CEO của một tập đoàn lớn, tính cách anh cũng thay đỗi trở thành một tổng tài độc đoán, tàn nhẫn.

Cứ tưởng 6 năm sau hai người cứ thế trở thành hai người xa lạ, nhưng không.......anh vô tình nhìn thấy cô trên đường nhưng giờ cô đã khác thay đổi rất nhiều với cách ăn mặc sexy khuôn mặt với lớp phấn dày, cô từng nói cô rất ghét những cô gái thể loại này nhưng nhìn cô xem. Cô tiến đến khoác tay một người đàn ông mặp béo vui vẻ bước lên xe, anh nhìn mà khinh bỉ cứ tưởng 6 năm cô bỏ anh sẽ rất sung sướng hạnh phúc thì ra lại đi làm một con đĩ....bỏ anh đi làm một con đĩ haha...haha

Chân dài xảy bước đến chiếc xe cô lên mạnh tay kéo mạnh cô ra làm lão béo giật mình......ai không nhận ra đây là CEO nổi tiêng chứ.....mở miệng cười nói nịnh hót bao điều anh không quan tâm lạnh lùng kéo cô đi, cô không giãy dụa ngoan ngoãn đi theo anh. Đẩy mạnh cô lên xe chính mình cũng vậy, không một lời lái xe đến khách sạn gần nhất thuê phòng. Đẩy cô lên chiếc giường trắng thân thể to lớn đè lên thân thể gày gò của cô không biết là do "vận động" nhiều hay là do thiếu ăn thiếu ngủ mà nhìn cô thật xanh xao gầy gọt

- Bỏ tôi đi làm một con đĩ\_Anh lạnh lùng nhìn cô, cô không nhìn anh đây là người cô từng yêu sao....không anh không phải như vậy người cô yêu không phải à người lạnh lùng này....nhưng là thật chính là anh

- Đúng vậy, tôi cần tiền\_Cô trả lời, nghe cô nói anh càng thêm tức giận:- Tôi không thõa mãn cô sao, không cho cô tiền sao? được cô đã muốn thì tôi chiều\_Nói rồi anh mạnh bão xé đi chiếc váy đỏ rực mỏng tanh của, cảnh xuân lộ ra.....chết tiệc cô không mặc bra...cũng đúng một con đĩ cần gì biết đến tự trọng

Động thân cự long to lớn tiến thẳng vào hoa huyệt thật chặt....nhưng nhìn cô kìa cô không rên rỉ chỉ nắm chặt grap giường mà chịu đựng....trên khuôn mặt không chút biểu cảm....chán chường anh rút ra, đứng dậy cài lại khóa quần, lấy bóp tiền trong túi móc vài tờ 500k ném thẳng mặt cô:- Thứ cô cần, đồ đàn bà đê tiện\_Nói rồi anh bỏ đi, bò lại lượm những tờ tiền lên cô cười....cười như điên dại nước mắt nóng hỏi rơi ra:- Đúng vậy tôi cần tiền.....tôi cần tiền.....chỉ cần tiền

Cố gắng mặc lại bộ váy đã rách đi vài phần bỏ đi

Trong bệnh viện

- Bệnh tình của con gái cô quả thật rất xấu....tôi nghĩ cô nên\_Bác sĩ ôn tồn nói, quả thật ông rất thương cô gái này....một mình nuôi con

- Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ\_Cô cúi đầu, bác sĩ chỉ xoa vai cô rồi rời đi, đẩy cửa bước vào phòng nhìn bảo bối tâm can của mình trên giường mà lòng cô đau như bị xé ra, con gái cô....cô không thể mất nó

- Mẹ....sao mẹ lại rơi nước mắt\_Cô bé trên giường mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô ngây thơ hỏi

- À..bụi bay vào thôi con, con thấy sao rồi\_Cô mỉm cười dùng tay lau đi những giọt nước mắt tiến đến bên giường

- Dạ con khỏe lắm ạ\_Cô bé vui vẻ trả lời, cô rất thượng người mẹ của mình cô rất hiểu bệnh tình của mình nhìn mẹ vì mình mà như vậy cô cũng thật đau lòng

- Ừ...con muốn ăn gì không mẹ mua cho con\_Cô mỉm cười hỏi nhìn cô con gái trước mặt bao nhiêu chuyện buồn cô đều có thể gượng cười được.

- Dạ..con muốn ăn cháo gà ạ\_Cô bé với giọng trẻ con nói

- Được, đợi mẹ\_Cô xoa đầu cô bé rồi rời đi

Cô đi suy nghĩ những chuyện tương lai, nếu mất con gái cô sẽ ra sau, đột nhiên phía trước tối sầm nhưng may có người đỡ cô...mùi hương này là anh

- Không sao chứ?\_Anh đỡ cô lo lắng hỏi

- Không sao, cảm ơn\_Cô xua tay đẩy anh ra, lùi lại vài bước

- Cần né tôi vậy sao?

- Không có, tôi đi trước\_cô lách người qua anh bỏ đi

- Đê tiện\_Anh nhìn theo cô tàn nhẫn nói rồi xảy bước đi theo hướng ngược với cô.

## 2. Chương 2: #đoản\_xin\_lỗi\_chúng\_ta\_không\_thể\_vì....\_(tiếp)

Con gái cháo gà con thích này\_Cô trên tay là một hộp cháo gà, vẻ mặt vui vẻ bước vào nhưng không bên trong không có ai con gái cô đâu rồi

-Linh nhi...con đâu rồi?\_Bỏ hộp cháo gà xuống chạy xung quanh tìm nhưng không có, cảm giác lo sợ ập đến....con gái cô....

-Mẹ....con ở đây\_Tiếng Linh nhi vang lên, quay lại thấy con gái mình thì vui mừng nhưng....con gái cô đang ở trên tay anh

-Con gái cô đây sao?\_Anh nhướng mài hỏi

-Đúng vậy chú đẹp trai mẹ con đây\_Linh nhi nhanh nhảu trả lởi, bế cô bé bước đến bên cô

-Con đi đâu?\_Cô lạnh giọng hỏi

-Dạ....con...con đi đưa điện thoại cho mẹ\_Cô bé nhỏ giọng nói, đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cô

-Từ nay con không được đi lung tung nữa, nếu lỡ người lạ bắt cóc con rồi sao? nghe rõ chưa\_Cô gằn giọng nói

-Dạ....\_Linh nhi trả lởi, anh thấy cô nạt con mình như vậy thì lên tiếng:- Có cần nói lớn như thế không, nó còn nhỏ

-Không mượn anh quan tâm, đi về phòng\_Cô liếc anh, kéo tay Linh nhi bỏ đi

-Con bé thật dễ thương, thật giống em Di Di, nhưng...nó cũng có phần giống anh\_Anh lẩm bẩm....khoan giống anh? Sao có thể?

-Trợ lý...điều tra cho tôi Tịnh Di Tử 6 năm qua như thế nào\_Anh gọi cho trợ lý ra lệnh, anh phải điều tra chuyện gì xảy ra, lúc đó cô bỏ đi mẹ anh nói là do cô đi theo người đà ông khác...anh vì quá đau nên tin lời mẹ anh, nhưng giờ phải điều tra lại thật rồi.

-Di Di thật ra...em đã ra sao?\_anh nhìn vào cửa phòng bệnh của Linh nhi nói thầm trong đầu

Trong phòng.

-Mẹ xin lỗi\_Linh nhi cúi đầu tỏ vẻ sợ sệt

-Đừng có chạy lung tung nữa biết không?\_Cô trừng mắt nói

-Dạ..

-Linh nhi con có muốn gặp cha con không?\_Cô ôm Linh nhi vào lòng, xoa đầu hỏi

-Dạ...con không muốn gặp ba đâu, ba bỏ mẹ con chúng ta phải khổ như vậy, con ghét ba\_Linh nhi òa khóc, nói đến lại tủi thân nhìn những người bân cùng trang lứa hằng ngày đi học đều có ba mẹ đưa đón nhưng còn cô(Linh nhi) lại phải tự đến trường

-Ừ, con ngoan đừng khóc, baba không cần chúng ta, con có mẹ là đủ rồi, ngoan ngủ đi mẹ phải đi làm thêm rồi\_Cô đặt Linh nhi nằm xuống hôn nhẹ vào má rồi rời đi, cô không muốn con cô thấy cô khóc.

-

~~Ta là giải phân cách

~~-Chủ tịch đây là hồ sơ về người tên Tịnh Di Tử\_Trợ lí bên ngoài đi vào trên tay là một túi hồ sơ, nói về cô

-Nói đi\_Anh vừa nhìn vào đống văn kiện vừa nói, nghe lệnh trợ lý nói:- Tịnh Di Tử, năm nay 26 tuổi 6 năm trước mang bầu bỏ đi, mà....lý do là do...me chủ tịch đến nói ngài chuẩn bị lấy vợ,..3 năm trở lại đây vì con cô ấy bị bệnh bẩm sinh tim nên cô ấy đã đi...đã đi\_Trợ lí ấp úng

-Nói tiếp

-Cô ấy đã đi làm nghề......

-Tôi hiểu...ra ngoài đi\_Anh đuổi trợ lí đi

-Di Di, xin lỗi\_Anh nói vơ lấy áo khoác gấp gáp chạy đi tìm cô.

CÒN TIẾP

## 3. Chương 3: #xin\_lỗi\_chúng\_ta\_không\_thể\_vì....\_(tiếp)

Di Di đi theo anh\_Đến nơi đập vào mắt anh là...cô cùng một chàng trai đang hôn nhau thắm thiết trên đường, tay hắn còn đang sờ soạn trên người cô

-Buông tay ra, tôi phải làm việc\_Cô giật tay khỏi anh, gằn từng chữ

-Tôi mua đêm nay, bây giờ đi được chưa?\_Anh tức giận nói, dám hôn người khác cô đúng là gan to bằng trời mà

-Anh mua bao nhiêu?\_Cô không quan tâm anh đang tức giận, mà còn ngên mặt hỏi lại

-Em.....\_Anh không nói, vì cô làm anh rất khó sử...mua một đêm của cô là điều anh chưa từng nghĩ

-Không mua nỗi thì biến...tôi phải làm việc\_Cô lạnh giọng nói, quay mặt bỏ đi cùng chàng trai nãy giờ đang xem kịch vui

-Đứng lại....chúng ta nói chuyện một chút\_Anh kéo tay cô lại giọng nói đã nhẹ lại

-Chuyện? chúng ta có chuyện để nói?\_Cô nhướng mài hỏi, cô chưa từng tưởng sao bao năm mình còn có chuyện nói với anh

-Một lát thôi được không?\_Anh khổ sở nói, anh đã hạ mình cô còn không chịu là anh phải dùng bạo lực

-Được\_Cô trả lời, quay qua chàng trai bên cạnh, giọng nói nũng nịu nói:- Honey chờ em chút\_Rồi đi cùng anh, nghe cô gọi người đó là honey tim anh rất đau, cô....chưa từng gọi anh bằng honey

-Có chuyện gì nói đi?\_Cô lấy trong túi ra một diếu thuốc bật lửa hút vào nhả ra từng đám khói lượn ờ trước mặt, không biết từ bao giờ thuốc lá như một liều thuốc làm cô quên đi hết những thứ dơ bẩn mình làm

-Di Di xin lỗi\_Anh bấc giác ôm cô vào lòng, cảm giác hạnh phúc xẹt qua nhưng nhanh chống tan biến, đẩy mạnh anh ra:- Anh làm gì đấy?

-Di Di anh biết tất cả rồi, xin lỗi là do mẹ anh sai....anh không nên nói những lời sỉ nhục em như thế?\_Anh vẻ mặt hối lỗi nói, cô nghe thầm khinh bỉ...anh đã lấy vợ mà còn xin lỗi cô.....có phải nực cười quá không?

-Xin lỗi?Anh chẳng phải lấy vợ rồi sao? xin lỗi tôi có ích gì? mau quay về với vợ anh đi\_Cô nhếch môi

-Di Di anh không lấy vợ, mẹ anh chỉ bịa đặt thôi\_Anh giải thích

-Mặc dù anh không lấy vợ nhưng....tôi không yêu anh nữa?\_Cô nhìn anh bằng ánh mắt không cảm xúc nói

-Không em còn yêu anh mà?\_Anh nói

-Xin lỗi đã trễ rồi, tôi đi trước\_Cô cố gắng kiềm nước mắt, bỏ đi qua anh, thì ra anh vẫn còn yêu cô, thì ra anh chưa từng lấy vợ.....nhưng cô giờ không xứng với anh nữa cô bị bám bẩn rồi, thật xin lỗi

-Em.....chẳng lẽ muốn con chúng ta không có ba sao?\_Anh nói, cô đứng lại anh biết anh làm ba rồi sao....liệu anh có thể giúp Linh nhi chữa bệnh không?

-......

-Anh biết Linh nhi là con anh, em cũng cho nó mang họ anh mà\_Anh nói tiếp, cô quay lại những giọt nước mắt cứ thế nói tiếp nhau rơi xuống

-Linh nhi là con anh.....liệu anh có thể giúp nó chữa bệnh không, côi như tôi cầu xin anh?\_Cô nghẹn ngào nói, anh tiến lên ôm lấy cô vào lòng:- Linh nhi là con anh...anh sẽ chữa bệnh cho con....em có thể trở về bên anh không?

-Tôi....không xứng với anh\_Cô đẩy anh ra

-Không em xứng...chỉ có em mới xứng, về bên anh nhé\_Anh vẫn một mực ôm cô

-Tôi....sẽ suy nghĩ lại\_Cô nói, gỡ tay anh:- tôi về trước

-Đừng đi làm nữa\_Anh nói, cô không nói chỉ gật đầu

CÒN TIẾP

## 4. Chương 4: #xin\_lỗi\_chúng\_ta\_không\_thể\_vì.....\_(hết)

Linh nhi con có muốn gặp ba không?\_cô vừa gọt táo cho Linh nhi vừa hỏi

-Con đã nói rồi, nhưng nếu có thể con cũng muốn gặp ba\_Linh nhi ngây thơ nói,

-Vậy.....nếu chú đẹp trai bữa trước làm cha con thì sao?\_Cô dừng tay nhìn thẳng vào Linh nhi hỏi

-Chú đẹp trai hả? Con rất thích chú ấy\_Linh nhi mỉm cười nói

-Chú đẹp trai lắm sao?\_Anh từ ngoài đi vào trên tay là một con gấu bông to màu hồng phấn

-A....chú đẹp trai.....sao chú lại đến đây\_Linh nhi bật dậy chạy đến chỗ anh, dang tay bế Linh nhi lên nhìn cô nói:- Chú đến rước mẹ con và con về

-Rước mẹ con và con về?\_Linh nhi khó hiểu nhìn cô tỏ ý cho rõ

-À.....không có gì đâu con\_Cô ấp úng nhìn anh trừng mắt cảnh cáo

-Đúng vậy ta là ba con, đương nhiên mẹ con và con phải sống với ba\_Anh mặt kệ cô tức giận mà xoa má Linh nhi nói

-Chú là ba con? Không muốn....bỏ con xuống\_Linh nhi vùng vẫy

-Sao vậy con?\_Cô ôm Linh nhi hỏi

-Ba bỏ mẹ và con....con không muốn\_Linh nhi nói, giọt nước mắt thi nhau rơi xuống

-Ba đã về với con và mẹ....ngoan ba sẽ thương con thật nhiều mà\_Anh khụy xuống nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của Linh nhi

-Ba nói thật chứ\_Linh trố mắt

-Thật....ba thương mẹ và con rất nhiều\_Anh mỉm cười

-Mẹ....\_Linh nhi quay lại nhìn cô, cô không nói chỉ mỉm cười gật đầu

-Baba...sẽ không bỏ mẹ con con nữa chứ\_Linh nhi hỏi

-Tất nhiên ba muốn giữ hai người không kịp nữa là...sao bỏ được\_Anh cười nói, cũng lâu rồi anh không cười nhỉ

-Được rồi Linh nhi con mau đi ngủ đi, sức khỏe con không được tốt\_Cô nói, Linh nhi ngoan ngoãn gật đầu trèo lên giường

-Di Di, em mau dọn đồ qua nhà anh\_Anh nói

-Ừ.....nhưng anh có thể giúp Linh nhi tìm một quả tim không, bác sĩ nói phải thay tim\_Cô ngước nhìn anh ánh mắt dịu đi nói

-Tất nhiên anh sẽ tìm tim cho con, rồi cả nhà 3 chúng ta lại vui vẻ\_Anh gật đầu ôm lấy cô vào lòng, cô cũng vòng tay anh ôm anh, mỉm cười hạnh phúc.

Ngày hôm sau, báo đăng tin Chủ tịch Thế Nam tìm tim cho con gái, một tin khác chủ tịch đột nhiên có một người vợ và con gái 6 tuổi, gây chấn động lan truyền đến tai mẹ anh.

-Thế Nam? Thế Nam con đâu rồi\_Mẹ anh vẻ mặt hầm hầm từ ngoài đi vào

-Cháu chào bác\_Cô thấy mẹ anh thì cúi đầu chào

-Cô là.....?\_Mẹ anh đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn cô

-Cháu...là Di Tử\_Cô khó khăn nói, đầu cô đau quá rồi

-Di Tử...sao cô lại quay về cô còn muốn quyến rũ con trai tôi\_Mẹ anh thấy cô thì ngạc nhiên sao đó tức giận quát

-Cháu không có\_Cô lắc đầu

-Hừ......Tôi muốn cô rời xa nó, những năm qua tôi cũng biết cô làm nghề gì....còn Linh nhi gia đình ta sẽ nuôi con bé\_Bà ấy ngồi xuống ghế giọng nói uy quyền như bà hoàng

-Nhưng.....\_Cô chưa nói hết lời thì đột nhiên mũi cô chảy ra một chất lỏng ấm nóng, cùng lúc cô ngã xuống bất tỉnh

-Này Di Tử cô sao vậy?\_Bà ấy hốt hoàng lay cô nhưng cô không tỉnh

-Người đâu...mau gọi cấp cứu....

~Ta là dãy phân cách

~~-Bác sĩ cô ấy bị gì thế?\_mẹ anh hỏi bác sĩ

-Bà là người nhà cô ấy sao không biết cô ấy bị khối u não giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu nữa\_Bác sĩ trách móc

-Vậy sao? cảm ơn bác sĩ\_Bà ấy cảm ơn rồi bước vào phòng bệnh của cô

-Bác biết rồi sao?\_Cô hỏi ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài

-Ừ....ta biết

-Tôi sẽ nghe lời bà rờ xa anh ấy nhưng xin bà giúp tôi một chuyện?\_Cô nhìn bà ánh mắt cầu xin

-Cô cứ nói

-Tôi mong bà giấu chuyện tôi bị bệnh và chuyện tôi hiến tim cho Linh nhi\_Cô khó khăn nói, cô thật không muốn rời xanh anh nhưng....

-Được

-Còn một điều nữa tôi mong bà lo cho Linh nhi giùm tôi và đưa bức thư này cho anh ấy\_Cô đưa ra bức thư cho bà

-Được, tôi hứa với cô\_Mẹ anh nhận lấy bức thu bỏ vào túi xách

-Cảm ơn bà\_Cô cúi đầu

-Cô nghĩ ngơi đi tôi sẽ sắp xếp cuộc phẫu thuật ngày mai\_Bà ấy nói, rồi quay bước bỏ đi, cô lại nhìn ra ngoài môi nhếch môi cười nhẹ:- Anh phải hạnh phúc nhé

-Linh nhi con biết không có người hiến tim cho con rồi đấy\_Anh mỉm cười nói với Linh nhi

-Thật sao? mẹ đâu rồi con phải báo với mẹ\_Linh nhi vui mừng

-Mẹ con nói với ba là có việc phải đi đâu đấy\_Anh nói

-vậy sao?

-Ngoan một lát nữa là phẫu thuật rồi

-Dạ

1 tiếng sau

Hai chiếc giường hai con người được đẩy vào, cô nhìn Linh nhi đang ngủ mỉm cười, con cô có thể sống cô hy sinh không uổng

6 tiếng trôi qua, cơn phẫu thuật rất thành công, anh có hỏi ai là người hiến tim nhưng bác sĩ không nói, bác sĩ chỉ nói người đó yêu cầu không nói tên, anh cũng không quan tâm lắm

-Thế Nam con ra đây một chút?\_Mẹ anh đi vào gọi anh, ngạc nhiên sao mẹ anh lại đến đây nhưng cũng đi ra cùng mẹ anh

-Mẹ sao mẹ lại đến đây?\_Anh hỏi

-Ta đưa cho con bức thư của Di Tử\_Mẹ anh đưa bức thư cho anh

-Thư của Di Di? mẹ gặp cô ấy?\_Anh ngạc nhiên nhận lấy bức thư

-Ừ mẹ đã gặp cô ấy\_Mẹ anh gật đầu

-Cô ấy....

-Con đọc đi thư đi\_Mẹ anh nói, nhìn bức thư trên tay trong lòng anh rất bất anh nhưng vẫn mở ra xem, chữ viết đã bị nhòe đi

" Thế Nam, khi anh đọc bức thư này chắc là em đã không còn trên thế giới nữa rồi, những chuyện trước kia là do mẹ anh gây ra khiến chúng ta hiểu lầm nhau nhưng anh đừng trách bà ấy thân là một người mẹ thì sẽ luôn nghĩ cho con mình, anh biết không lúc em rời bỏ anh em đã mang thai 4 tuần, trong lúc mang thai em đã phát hiện mình bị khối u não nhưng em vẫn cố gắng sinh bảo bối của chúng ta, có lẽ khi sinh Linh nhi bệnh tình của em càng ngày càng nặng, vì không có tiền em đã đi

làm cái nghề mà cả xã hội này khinh bỉ, khi gặp anh em càng muốn tránh xa anh vì em không còn xứng đáng với anh, đến cuối cùng em đã làm việc có nghĩa em hiến tim cho bảo bối chúng ta rồi anh phải chăm sóc con bé hộ em nhé và điều cuối cùng em muốn nói với anh là hãy sống hạnh phúc vui vẻ tìm một người phụ nữ làm mẹ con em nhưng cô ấy phải tốt nhé, đây là câu cuối cùng em nói với anh nhưng chắc anh không nghe được đâu Em yêu anh nhiều hôn bản thân mình, và xin lỗi chúng ta không thể vì em không xứng"

Nước mắt anh rơi ướt đẫm cả những dòng chữ, cô rời bỏ anh thật rồi cô lại rời bỏ anh nữa rồi.

-Mẹ....mẹ Di Di đâu, mẹ nói cho con biết đi tất cả là giả đúng không?\_Anh lai vai bà

-Không tất cả là thật, mẹ sẽ đưa con đi đến ngôi một của cô ấy

Tại nơi đây chỉ có duy nhất một ngôi mộ được,là do mẹ anh làm cho cô xem như bù đắp những chuyện trước kia

-Di Di em lại bỏ anh, em thật xấu xa

-......

-Di Di con chúng ta dã có thể khỏe mạnh vậy tại sao em không ở lại

-......

-Anh đã từng nói cả nhà 3 người chúng ta sẽ sống vui vẻ......nhưng em lải bỏ anh

-......

-Ba.....mẹ đang ở đây sao?\_Linh nhi ngước nhìn anh

-Đúng vậy mẹ con đây

-Sao mẹ lại ở đây? mẹ không muốn ở bên Linh nhi nữa sao?

-Không mẹ đang ở bên một thế giới khác theo dõi hai cha con mình nên con phải sống thật tốt biết không\_Anh nhìn vào tấm ảnh trê bia mộ nói

-Vâng con sẽ sống thật tốt như mẹ\_Linh nhi ngoan ngoãn gật đầu

-Được rồi, con ra xe trước đi, ba nói chuyện với mẹ con một lát sẽ về

-Vâng

-Di Di....bên kia em phải sống thật tốt

-........

-Di Di tối rồi anh với con phải về, mai anh lại đến thăm em nhé, yêu em\_Anh khụy gối xuống hôn nhẹ lên tấm bia mộ rồi rời đi, anh đâu biết đang có một linh hồn bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt:- Em sẽ đợi anh, yêu anh\_Rồi hóa thành những hạt bụi biến mất

~~END

~~Làm thất vọng một số đọc giả, quả thật ta muốn kết HE nhưng không ma xui quỷ khiến gì viết thành SE ấy, thông cảm nhé

Hình như ta mắc chúng cuồng ngược thì phải

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sorry-we-can-not*