Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

Table of Contents

# Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: ngôn tình hiện đại, hài hước. . . Trong một lần gặp tai nạn khiến cô bất tỉnh làm người thực vật nhưng linh hồn của cô lại ra khỏi cơ thể và đi khắp nơi. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/con-ma-nha-ve-sinh-nam*

## 1. Chương 1

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, anh đang thay đồ cho tiết thể dục. Một dáng đứa con gái lấp ló nhìn anh, nhìn một hồi rồi buộc miệng:

- Ở đây mấy nay mới gặp được anh đẹp trai thế đấy!

Quay chậm, quay chậm, quay chậm, anh quay sang nhìn cô rồi nhìn xuống dưới người mình, cô bất giác cũng nhìn xuống dưới:

- Á ~ lưu manh, biến thái, côn đồ. Trời ơi đời gái của bà

~- Mẹ kiếp, cô bị điên à, đây là nhà vệ sinh nam - Hắn chữi bới, tay chân lóng ngóng mặt đồ vào..

- Ờ, tự nhiên quên mất. Nghe bảo nhà vệ sinh nam nhiều ma nên vào ghé thăm tí, khửa khửa - cô cười cười làm vẻ thanh minh vô tội.

- Đồ điên, người gì như ma - anh ném cho cô một cái nhìn, bỏ đi

Cô lặng người nhìn hắn. Ủa sao hắn thấy mình nhỉ, mà mình vốn là ma mà?

## 2. Chương 2

" Khoan đã, sao hắn thấy mình nhỉ? Mình là ma cơ mà " - Cô bối rối, suy nghĩ..

[ ]...

- Anh đẹp trai! Anh thấy tôi thật à? - Cô đuổi theo, tay chân quơ loạn xạ trước mặt anh.

- Con nhỏ biến thái! Buông tha cho tôi đi! Cô là người hay ma vậy?

- " gật gật " tôi là ma thật mà..

- Giang Thần Diệp, nay sao bực thế? - Một cậu nam sinh điển trai không kém đi đến.

- Con nhỏ điên này cứ bám theo tôi miết. - anh chỉ trỏ vào cô..

" Ngó ngó, nhìn quanh quất hự hự "

- Cậu nói ai cơ?

- Anh ta không thấy tôi đâu, đã bảo tôi là ma thật mà! - Cô lơ lửng bay vòng vòng giữa không trung.

Giang Thần Diệp mồm chữ O, lẩm bẩm, ớn lạnh nhìn cô:

- À. chắc.. cô.. ta đi rồi.

- Nghĩ nhiều rồi, vào lớp thôi. Tí nữa kiểm tra đấy.

Cậu nam sinh khoác vai kéo anh vào lớp. Cô lẽo đẽo theo sau, bứt một ít mắt mèo\*\*. ( cái gì chạm vào tay cô người thường ko thấy nhá ==)

Giang Thần Diệp đăng vội một dòng trạng thái:

" Gặp ma nữ trong nhà vệ sinh nam. Cô ta cuồng sắc và biến thái, làm sao đây? "

Ngay lập tức dòng trạng thái của nam thần lập tức gây tò mò được một nữ sinh bình luận ngay:

- Quay đầu là bờ. Chạy là thượng sách.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Giờ kiểm tra toán.

Cô toán bước vào, vẻ mặt bực bội. Quả thật từ thời còn ngồi ghế nhà trường cô chẳng ưa gì mấy. Thấy Giang Diệp Thần im lặng móc tờ giấy kiểm tra ra, cô chui xuống gầm bàn, ngước đầu nhìn anh thì thầm:

- Để tôi giúp anh trốn mất tiết kiểm tra này - Cô cười nham hiểm.

Cô lấy mắt mèo rải từ bàn giáo viên xuống tới ghế ngồi. Anh ngước lên nhìn cô, mẹ kiếp! Điên rồi à?

- Nè - Anh hét lớn, mọi người quay lên nhìn anh ngạc nhiên.

- Em gì đó lên bàn giáo viên ngồi làm kiểm tra cho tôi. Giờ tôi mà dám la hét à... - Bà cô quát.

Giang Diệp Thần cầm tờ giấy bước lên bàn giáo viên.

Anh nhìn cô

Cô nhìn anh...

Thế là cả tiết sau, Giang Diệp Thần ở luôn trong nhà vệ sinh vì ngứa.

" Cô là ma tôi cũng không tha cho cô đâu.!!!!"

## 3. Chương 3

Cả tiếng học sau Giang Thần Diệp ở luôn trong nhà vệ sinh nam, cứ gãi rồi ngứa, ngứa rồi lại gãi. hự hự ~ tác dụng của mắt mèo thật ghê gớm.

- Mẹ kiếp! Chạy ra ngoài mua cho tôi bộ đồ nhanh! Tôi cần tắm!

- Tôi tên là Mễ Ái! Khen tôi cute đi rồi tôi mua..

Vừa nói thì Mễ Ái chạy ra một cái shop gần trường. Trong khi đó Giang Thần Diệp tưởng cô không đi nên cứ ngồi luyên thuyên, lẩm bẩm trong nhà vệ sinh:

- Cô là con ma xinh đẹp, là con mà dễ thương nhất mà tôi từng gặp ( vì ngoài cô anh có gặp con ma nào nữa đâu khữa khửa)

- Nè có nghe tôi nói không?

- Đại boss à...

.....30 phút sau

- Tôi vừa ra shop về, biết bao nhiêu là đồ đẹp > Hự hự thích ghê "

- Đưa đây! tôi chờ nãy giờ đấy - anh ra lệnh

- MÀ tôi lựa chứ chưa mua, làm ma cũng có danh dự chứ! Tôi không có tiền "^"

Giang Thần Diệp tắm xong trong nhà vệ sinh vẫn không có đồ thay, vừa lạnh vừa tức sôi máu, anh thề với lòng mà bây giờ anh không đang trong tình trạng " khỏa thân khoe body " thì anh lập tức phòng ra giết cô ngay..

- Nè tiền đây \_ Anh cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể, thò tay ra đưa cho cô cái ví tiền

.... 1 tiếng sau

" Mịa nó, con ma cuồng sắc còn lừa đảo tiền à? "

" Mịa nó, cô ta cho mình ở đây luôn sao? "

" Hay là có chuyện gì nhỉ "

Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện ra trong đầu anh, vừa lo vừa ngóng:

- Mễ Ái!!!!!!

Lúc đó cô vừa về, tưởng anh có chuyện gì mở cửa nhà tắm xông vào, dáng vẻ vị cứu tinh đời anh bay vào ( cho tí nhạc nền)

- Tôi về rồi, hờ hờ, đồ ăn gần trường ngon quá nên tôi quên mất. Anh có sao không?

- mẹ nó, đồ cuồng sắc, biến thái, cô định làm gì tôi? Biến đi mau - Anh đang thân không mảnh vải, một tay ôm ngực, giựt gói đồ tống cô ra ngoài.

Cô đứng bên ngoài lảm nhảm:

- Lần trước tôi đã thấy rồi, thấy thêm lần nữa có sao chứ? Đồ ích kỉ!

## 4. Chương 4

Sân bóng rổ của trường...

Tiết học mệt mỏi ở lớp kết thúc. Mọi người háo hức đến ngay sân bóng của trường, đặc biệt là các nữ sinh. Hôm nay có một trận đấu giao hữu nhỏ giữa các khối, điều đặc biệt thu hút là có sự góp mặt của nhiều "soái ca quốc dân".

Giang Thần Diệp thay vội chiếc áo để thi đấu. Sau tấm rèm trong phòng chờ, anh lộ rõ phần trên cơ thể. Mễ Ái bay lơ lửng bước vào, thấy cảnh tượng này cũng không ngạc nhiên lắm, nhìn chăm chăm, săm soi không ngần ngại, chẹp miệng khen ngợi:

- Hừm, tôi cho phép tôi nhìn anh thêm tí nữa, được nhìn rõ như vậy làm ma cũng đáng! Khữa khữa.

. Giang Thần Diệp bất lực bỏ đi ra ngoài. Một dòng trạng thái nữa lại được cập nhật trên trang cá nhân của anh:

" Cái gì cũng có thể cai, chứ mê trai thì làm sao mà bỏ!! "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trận thi đấu diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi kết thúc thì một đám nữ sinh vây kín Giang Thần Diệp ngỏ ý chụp hình kỉ niệm. Chụp hết đợt này đến đợt khác, Mễ Ái lúc ngồi bệt xuống nền sân, lải nhải một mình:

- Gặp gái là tươm tướp tươm tướp!!

.... ta là dãy phân cách đáng yêu....

~Nửa tiếng sau thì Giang Thần Diệp cũng ra đến nhà xe. Ngó quanh quất, hự hự, không có cô đâu cả. Leo lên chiếc xe đạp màu đen viền trắng,

1 2 3 chuẩn bị tốc biến..

- Phù! Thoát khỏi con ma háo sắc đó rồi!

- Tiểu Mỹ à, đói quá đi

- Mễ Ái ngồi sau yên xe than thở.

Quay chậm, quay chậm, quay chậm, anh quay đầu phía sau nhìn cô, mẹ nó, cô ta đúng là không phải con người mà!

" Két " - tiếng xe thắng gấp lại ở giữa cầu.

- Làm ơn tha cho tôi đi!!! - Anh bất lực nhìn cô.

- Anh và tôi có duyên như vậy thôi thì tạm chấp nhận tôi đi! Tôi cu đơn lắm oa oa - Mắt long lanh

~~-....

- Hay là tôi đẩy xe cho anh về được không? Tôi có ích lắm mà!

Thần Diệp chưa kịp nói gì thì cô ở phía sau đẩy chiếc xe đạp tới, dùng một lực vô cùng mạnh đẩy xuống tới dốc thì buông ra. Cô nhìn chiếc xe đạp đang lao xuống với tốc độ vô cùng nhanh, phủi tay:

- Ta thật thông minh!

Anh ngồi trên xe đạp vẫn còn đang hoảng hốt, bóp cả hai thắng. Theo quán tính chiếc xe vẫn lao tới, đâm thẳng dô hàng rào trắng một ngôi nhà. Nghe rõ tiếng chửi bới tức giận của người chủ.

Thế là hôm ấy, cả hai cuốc bộ về nhà đến tận đêm. Mễ Ái đi bên cạnh cười cười nói nói, sợ anh giận mất. Thần Diệp quần áo xốc xếch bụi bẩn nhưng lại thấy chút gì đó ấm áp. Cảm giác này dường như mất từ khi ba mẹ anh ra nước ngoài làm việc. Khóe môi bỗng chốc mỉm cười. Anh luồn tay nắm lấy tay Mễ Ái. Không chạm vào nhưng lưu luyến cảm giác

- Làm gì đấy?

- Sợ cô chạy mất thôi! Liệu mà trả tiền sửa xe cho tôi.

Mễ Ái cười, để ý sẽ thấy ngay cái răng khểnh vô cùng đáng yêu.

Tim cả hai bỗng chốc loạn nhịp ~

## 5. Chương 5

Gần nửa tiếng đi bộ thì cả hai đến nhà. Nhà Giang Thần Diệp là một căn biệt thự trắng cách trung tâm thành phố không xa...

- Woa.. nhà đẹp thế này. Xem ra anh thật giàu có mà. Liệu chừng có thể nuôi thêm 100 con ma như tôi!

- Chưa gì cô đã muốn ăn bám? Lại còn kéo đồng bọn?

- Đã ăn bám khi nào chứ!

- Thế cô sẽ trả tiền ăn ư?

- Xì! Lại thói keo kiệt.

Đang nghĩ ngợi, Mễ Ái thất vọng bĩu môi nhìn, thật là đáng ghét!

Nhưng dù ghét cái tên bủn xỉn này thế nào thì hôm nay cô trót cũng phải " ăn nhờ ở đậu ", thôi thì tạm chấp nhận hắn ta. Mà nghe nói tay nghề nấu ăn tên này không kém đâu...

- Sao lại là mì hải sản ư? Thật ra tôi thích mì bò.

- Không ăn thì đưa tôi! -

Diệp Thần lấy tay, ý kéo tô mì về phía mình, nhưng nhanh chóng Mễ Ái giành lại.

- Ăn ăn ăn, ăn cả thế giới cũng được!!

- Cô chỉ biết ăn thôi à?

- Anh không thấy hai ta hợp sao? Anh biết nấu ăn, tôi lại biết ăn!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau khi ăn xong thì một tay Thần Diệp rửa chén. Mễ Ái nằm lăn lộn dưới đất, cứ lăn qua rồi lăn lại:

- Rửa chén mau, tôi muốn ngủ

- Thái độ " ăn bám " của cô là thế này à?

-Được rồi, anh đẹp trai bỏ qua cho tôi để càng đẹp trai hơn đi

~Đoạn Diệp Thần phớt lờ cô, bỏ vào phòng. Mễ Ái bò bò dưới sàn, mệt mỏi lếch vào phòng ngủ. Cửa phòng không khóa, hé cửa nhẹ. Ánh đèn phòng sáng chói, cơ thể nam nhân " thân không mảnh vải "thật sự rất rõ ràng. Tuy là đã nhìn cả 3 lần nhưng bây giờ cô mới cảm thấy thật sự là "sắc vị nam nhân ". Bộ đồ ngủ vừa được mặc xong thì anh bắt gặp ngay ánh mắt si mê của cô cùng máu mũi phun ra...

" Á......................"

- Chật, trắng trẻo thế mà là trai thì thật uổng - Cô lau vội máu đang chảy, xuýt xoa.

- Mọe nó, biến ra khỏi phòng tôi ngay!!!!!!

Cô vẫn trơ trẽn nhìn anh, rồi vội leo lên giường, thách thức.:

- Cứ nằm đây, dám thì cứ lên nằm, ai biến thái hơn ai thì cứ thử!!!

- Vì cô biến thái, cô có quỳên. Tôi đi!!!

Nói rồi, Giang Thần Diệp vớ tay ôm cái gối, nằm dưới sát chân giường, trong khi cô nệm ấm chăn êm, ngủ thẳng cẳng đến sáng.

## 6. Chương 6

Ánh sáng ban mai xuyên qua các tán lá, chiếu rọi vào ô cửa sổ làm Mễ Ái tỉnh giấc, dưới chân giường là Thần Diệp đang ngủ say như chết. Lếch xuống giường cùng với chiếc bụng đói cồn cào, Mễ Ái nhìn anh, có chút tà niệm. Đấu tranh tư tưởng giữa sắc và ăn, cuối cùng bao tử đã thắng. Mễ Ái kề sát tai Diệp Thần hét lớn:

- Dậy mau, cháy rồi! Cháy!

- Cháy! Cháy ở đâu? Chạy mau! - Thần Diệp giựt mình tỉnh giấc, hét to

- Cháy trong tim em!

Mễ Ái cười khúc khích, mặt cho khuôn mặt ai đấy chưa tỉnh ngủ, đen như lọ nồi nhìn cô thù hận

- Khi xưa cô chết do ăn ở à?

- Không, tai nạn xe rồi hồn lìa khỏi xác thế thôi, còn sống sờ sờ ở đây mà. Người ta nói hồng nhan bạc phận là thế!!!

- Tự luyến!

-------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật nên Giang Diệp Thần không đến lớp, là sinh viên năm cuối Đại học nên cũng có ít thời gian nhàn rỗi. Tủ lạnh trống trơn khiến cả hai phải lếch ra siêu thị mua đồ.

- Dừng lại, không được mang vật cháy nổ vào siêu thị!

- Cô đem cái gì à?

- Anh không thấy nụ cười của tôi làm tim anh bùng nổ à / - Mễ Ái lại cười khoe cái răng khểnh vô cùng đáng yêu

- Đồ bệnh hoạn!

Mễ Ái bĩu môi nhìn anh, đúng là không biết gì về " mĩ sắc thanh hương ", mà thôi dù sao thì cũng bỏ qua vì bao tử, cô lếch theo anh vào siêu thị.

- Mua thêm cái này đi, sáng nên ăn snack, trưa về nên làm kem phết vani, ùm ăn cả bánh plan rồi...bla bla...

- Cô sắp thành he..o

Câu nói chưa kịp dứt thì anh sững người nhìn về hướng một đôi nam nữ đang ôm ấp. Mễ Ái tò mò nhìn theo hướng đấy. Thì ra là Cao Từ. Tuy là cô chẳng nổi tiếng lắm trong trường học ngày xưa, nhưng sắc và tài tuyệt đối không thua ai, có thể nói cô đứng số một thì vẫn có người đứng thứ hai. Tên này chẳng qua là tên phong lưu giàu có, nhưng cũng chỉ là một trong số nam nhân mặt dày từng theo đuổi cô. Uầy!

- Chậc, cũng đẹp trai nhỉ? - Mễ Ái trêu chọc

-...

- Này, anh sao thế? Ai à?

- Bạn gái tôi...

## 7. Chương 7

Diệp Thần nhìn đôi nam nữ quấn lại nhau, ánh mắt xẹt lên sự căm phẫn. Anh vô hồn lê bước ra khỏi siêu thị trở về nhà. Chịu đựng áp lực không tốt ở cha mẹ anh, hằng tháng cứ phải cắt giảm chi tiêu của bản thân lo cho cô ta. Lồng ngực anh thoáng lên cảm giác nhói đau mơ hồ, anh khẽ nhếch cười khinh bỉ.

Không phải là yêu, vì vốn từ những sự lạnh nhạt anh đã không còn tí cảm giác.

" Hàn Chi Linh, chẳng qua tôi là con rối vô dụng trong mắt cô "

Tuy vậy, sống ở đời nên biết:

" Thất tình không chết, đói mới chết "

Trở lại với cái bao tử đang đói cồn cào của Mễ Ái. Lếch tận siêu thị từ sáng, Diệp Thần lại bỏ về tay không ý? Thật là thất vọng quá đi mà. Bực nhất là về đến nhà, hắn nhốt mình luôn trong phòng, không nói một tiếng nào!

" Tôi là ma chứ phải không khí đâu mà "

Trời đã về chiều, căn nhà lẳng lặng chìm vào ánh mặt trời dần buông xuống. Mễ Ái bụng đói cồn cào, bay lõ lửng rồi lại lăn lộn trên đất:

- Tiểu Mỹ à, tôi đói!

- Tôi là ma cũng cần ăn mà.

- Thái độ chủ cho người " ăn bám" là thế à...

- Tôi không ăn sẽ chết đấy, dù là ma cũng cần ăn mà...

-....

" Két " Tiếng cửa phòng mở ra, kèm theo khuôn mặt tức giận của Thần Diệp

" Bốp " Chiếc bình trong tay anh rơi xuống, những âm thanh loảng choảng va vào nhau rõi xuống sàn.

- Cô cút ra khỏi nhà tôi đi! Chẳng qua cô cũng lợi dụng tôi như cô ta thôi!

- Này! Sao lại nói thế.

- Biến đi, tôi chán ghét cô lắm, cô thật sự là con ma phiền tối.

- Ơ..tôi?

"Rầm " cánh cửa đóng mạnh không cho Mễ Ái cất thêm một lời nào. Chẳng qua tôi chỉ là con ma, lại mộng tưởng níu tay một người con trai.

Hạnh phúc nếu tới muộn ðã không phải là hạnh phúc nữa rồi.

Bởi vì trái tim từng chờ mong hạnh phúc, ðã chờ ðợi trong vô vọng rồi dần dần chôn sâu vào quên lãng

Mễ Ái lê bước ra khỏi căn nhà, có chút tiếng nấc nghẹn ngào giữa chiều tà.

" Người và ma, vốn là hai thế giới, tự là không có kết quả. Diệp Thần, tôi thích anh mất rồi "

## 8. Chương 8

Khóe mắt vẫn còn ướt đẫm, Giang Thần Diệp mơ màng đưa một ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời. Trời đã về khuya, những đợt mưa rào mang theo cơn gió mùa đông lùa qua từng kẽ lá, cảm giác cái lạnh đến từng tế bào.

- " Háo sắc, cô đâu rồi? "

- " Mễ Ái "

Tiếng gọi của anh trong vô thức, căn nhà trở nên im ắng. Diệp Thần tựa đầu vào ghế so pha, nỗi cô đơn vốn đã chôn cất từ lâu lại vực dậy. Trời mỗi lúc một lạnh làm anh nhói lên một cảm giác bất an. Mang vội chiếc áo khoác, Diệp Thần chạy đi đến con đường phía trường, nơi từng gặp cô.

" Mễ Ái! "

Phía trên cầu nơi cô từng đẩy xe cho anh, mái tóc phất phơ theo từng đợt gió. Cô co rúc bên vệ đường, ánh mắt khẽ nhìn anh. Diệp Thần nhìn cô nhói đau ở lồng ngực. Cô khóc, cô thực sự khóc rồi.

- Tôi không muốn khóc... nhưng mà thực sự.. tôi đau lắm..!

- Hai chúng ta về nhà đi!

- Đừng gieo cho tôi hy vọng nữa. Thế giới của anh, tôi thực sự không còn sức để chen vào.

Mễ Ái đứng dậy, quay đầu bỏ lại phía sau hạnh phúc mà mình từng muốn nắm giữ.

...

- Trời đổ cơn mưa rất lớn, nếu không ướt mưa thì anh sẽ không thể giải thích được những giọt nước mắt trên gương mặt này! Mình thử với nhau đi!

Mễ Ái quay đầu lại nhìn Diệp Thần, thoáng vương một nỗi buồn sâu thẳm:

- Vốn dĩ tôi là ma, hãy từ bỏ đi, anh rất tốt! Nhưng nếu không gặp sẽ tốt hơn..

- Mễ Ái, nếu em từ bỏ, em có thể. Nhưng nó tuyệt đối không phải anh!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Giữa cái giá lạnh khi đông sắp tới, hai bóng dáng hòa lẫn vào màn sương đêm, xua đi cái lạnh một chút ngọt ngào:

- Em có biết cuộc đời ngắn lắm không?

- Thế sao anh làm mất 2s cuộc đời tôi rồi?

-.....

[]

- Sau này em định làm gì?

- Hít thở và ăn:3

-...

[]

- Có phải em là mặt trời, nụ cười của em làm thế giới anh bừng sáng.

- Dối lòng à? Giờ này là khuya mà?

-....

## 9. Chương 9

#sủng ❤

Căn nhà trống vắng trở nên ấm áp khi hai trái tim hòa vào nhau. Mễ Ái cuộn tròn trên chiếc ghế sopha tận hưởng cái lạnh của mùa đông:

- Anh còn chơi game nữa là em coi anh như xa lạ...

- Cô là ai?

[ ]

- Em có biết em là mặt trăng soi sáng anh không?

- Lại thế |đỏ mặt|

- Giờ ban ngày làm gì có trăng mà em ám anh miết thế?

[ ]

- Ngoài game ra anh không bận gì nữa à? Yêu em chẳng..h..ạn...?

- Thở

- Thế mày coi tau là gì?

- Không khí

- Ứ thèm ở với mày nữa.

Mễ Ái nũng nịu lếch người ra khỏi chiếc chăn. Diệp Thần nhìn cô:

- Lại còn giận dỗi à? Hay làm muốn đi coi trận bóng đá của mấy anh ở nhà văn hóa -,-?

Mễ Ái cười cười, lại bị bắt bài rồi. Thật là! Tên này cái gì cũng biết mà. Hứ!

- Ở nhà lo cơm nước đi! Đồ nhiều chuyện

~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

" Ôi nhịp tim em bump bump đập, chỉ vì yêu nụ cười xấu xa, vì anh không nói yêu em nên em đành mèo méo meo "

(bài học tiếng mèo kêu)

Mễ Ái lơ lửng bay trên mặt đất. Sau khi thõa mản tia chán chê các anh xinh trai ở sân bóng, cô vừa hát vừa trở về nhà.

[]

- Anh, thực sự em chỉ lợi dụng anh ta thôi, anh phải tin em.

( cô người yêu tại siêu thị, ở #6)

- Cô với tôi không còn quan hệ gì cả! Buông ra

" Két " Tiếng cửa vừa mở nhẹ ra. Mễ Ái bước vào. Nụ cười trên mặt tắt hẳn, cô thất thần nhì họ ôm nhau?

Khóe mắt Mễ Ái tuôn dòng lệ nóng hỏi. Tôi là ma nên không thỏa mản nhu cầu của anh chăng? Rốt lại cần bao nhiêu thất vọng nữa mới lìa xa cuộc tình này đây?

- Tại... tại...sao?

Mễ Ái quay người đi trong vô thức. Diệp Thần đẩy cô ta xuống, tiếng bước chân nặng trĩu đè lên mặt đất, anh đuổi theo.

" Em có thể nghe thấy tiếng bước chân anh trong tiếng bước chân của cả nghìn người đi sát qua mình, bởi vì bước chân của chín trăm chín mươi chín người đó đều đặt trên mặt đất, duy chỉ có bước chân anh giẫm lên trái tim em, sao giờ chính anh lại bóp nát nó, đau lắm! "

. Chiếc xe tải vận tốc rất nhanh lao về phía trước. Mễ Ái đang chạy, theo quán tính không kịp dừng lại, cô không phản ứng nhìn chiếc xe lao tới.

- Đừng...! - Tiếng Diệp Thần hét lớn.

Mễ Ái quay đầu nhìn anh. Hình ảnh vụ tai nạn lần trước lóe ngang qua tâm trí cô.. Bóng dáng Mễ Ái tan vào màn đêm rồi vụt biến mất., bỏ lại bóng dáng người con trai giữa dòng người xa lạ..

Chiếc lá cuốn lất phất theo từng đợt gió mang một nỗi trầm tư u uất, nghe tiếng xì xào của lá, cái lạnh đến buốt xương:

" Tôi tin vào sự lương thiện của con người, nhưng ai tổn thương tôi, tôi sẽ trả. Trả gấp bội "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tại bệnh viện:

- Bà chủ, tiểu thư tỉnh lại rồi!

Mễ Ái mơ hồ trở về với thực tại. Cô đang nằm trong bệnh viện. Cô vươn người cử động, tốt quá! Thực sự là cơ thể...

- Nghỉ ngơi cho tốt! - Bà mẹ dịu dàng xoa đầu cô

- Con khỏe rồi! Con muốn trở lại trường?

Mễ Ái khẽ mỉm nụ cười ẩn ý, say mê lòng người

## 10. Chương 10

Tại bệnh viện:

- Bà chủ, tiểu thư tỉnh lại rồi!

Mễ Ái mơ hồ trở về với thực tại. Cô đang nằm trong bệnh viện. Cô vươn người cử động, tốt quá! Thực sự là cơ thể...

- Nghỉ ngơi cho tốt! - Bà mẹ dịu dàng xoa đầu cô

- Con khỏe rồi! Con muốn trở lại trường?

Mễ Ái khẽ mỉm nụ cười ẩn ý, say mê lòng người

( Như đề cập: Mễ Ái là bị tai nạn, hồn lìa khỏi xác)

Từ sau khi Mễ Ái biến mất, Giang Diệp Thần như biến thành con người khác. Không nói không cười, sống một cuộc đời im lặng...

Tình yêu làm người ta hạnh phúc nhưng để lại cho ta những tổn thương dằn vặt. Vỉ nhớ nhung mà điên cuồng... Phải chăng là đa tình hay ngu ngốc!

Cánh cửa chiếc xe ô tô đen mở ra, Mễ Ái bước xuống nhìn ngôi trường một cách đầy thõa mãn. Những ánh nhìn ngưỡng mộ đổ dồn về phía cô

Giang Diệp Thần vừa bước vào cửa thì bóng lưng quen thuộc đập vào mắt, không kìm được anh ôm chầm lấy cô, khóe mắt cay xòe:

- Anh nhớ em!

Và như chúng ta vẫn tưởng tượng về một khung cảnh đẹp như mơ thì Giang Thần Diệp ăn trọn một cái tán từ Mễ Ái. Cô nhìn anh không chút cảm xúc:

- Anh là ai?

Thần Diệp thẩn thờ nhìn Mễ Ái. Cô bước đi trong cả tia nhắm của nhiều ánh mắt hình hai viên đạn. Các nam sinh lấn quấn theo Mễ Ái như chiếc đuôi. Anh hét lên tức giận kéo cô vào thẳng nhà vệ sinh nam, và cũng không quên lườm xung quanh bỏ lại một câu:

- Vợ là của anh!

Nhà vệ sinh nam buổi sáng không có ai. Anh nhìn cô tức giận, áp cô vào tường:

- Làm gì.. đấy! Đây là nhà vệ sinh nam mà?

- Lần đầu em thấy hết " gia sản " nhà anh là ở đây, lẽ nào em muốn chối từ?

Một tay áp tường, một tay anh đưa tay cởi nút thứ 2 ở áo

" Phụt "

Mẹ ơi, máu mũi cô lại phun rồi!

## 11. Chương 11

Mặt Mễ Ái đỏ bừng bừng lên. Không được, phải " chanh sảng sang chảnh " lên. Một thời làm ma đã dại dột yêu tên này, giờ làm người phải có tự trọng. Cô vừa tự nhủ nhưng tay lại vô thức sờ mó lung tung cơ thể của Thần Diệp.

" Thật sự nhìn càng gần đẹp trai quá, một sắc đẹp yêu nghiệt mà..hiu hiu "

Thần Diệp nở một nụ cười tà mị mê người nhìn cô. Ánh mắt rực lên một sự hài lòng:

- Thừa nhận mê mẩn sắc đẹp của anh rồi sao! Anh không biết tại sao em trở lại như thế này nhưng thật sự là em..

- Anh nói gì tôi không hiểu... à.. à..tôi phải đi mua đồ..

Mễ Ái tiếc nuối đưa tay ra khỏi người anh. Cô nhanh chóng định chạy thoát nhưng ngay lập tức phía cổ áo đã được nắm lại:

- Mua gì anh mua cho em!

- Mua...mua... Mua BVS!

Anh câm nín nhìn cô. Cô mỉm cười đắc thắng. Xem anh còn nói gì được muhaha

- Xem ra em vẫn biến thái như vậy! Được! Hôm nay bùng tiết. Tôi mua hết BVS ở thành phố này cho em!

- Anh điên à? Hay biến thái cấp độ nặng! Chả nhẽ anh không phải trai à! Lại còn...mua hết thành phố...!

- Trai hay gái, lăn giường cùng anh em sẽ biết! Đi theo anh!

## 12. Chương 12

Vote

#12

1.6K 133 20

Con ma trong nhà vệ sinh nam

#12

- Trai hay gái, lăn giường cùng anh em sẽ biết! Đi theo anh!

Diệp Thần không để Mễ Ái nói thêm. Anh kéo tay cô lang thang khắp khu trung tâm cả sáng. Mễ Ái ngồi phịch xuống đất, cái môi vẩu lên mếu máo:

- Hức.. Đói...!

Diệp Thần cười cười, cõng Mễ Ái đi vào siêu thị, đến quầy thức ăn nhanh:

- Ăn không?

- Tiền ai trả?

- Em thừa nhận em là Mễ Ái từng nhìn anh tắm, từng yêu anh đi!

- Anh xinh trai nhất, body đẹp nhất! Yêu anh nhất!

Mễ Ái giở trò nịnh nọt, phóng ngay vào bàn, ăn bao nhiêu là thứ. Sau khi tiền thanh toán thì cô vênh mặt lên. Bao tử đã lấp đầy, tiền đã trả, ngại gì không giả vờ quên rồi hành hạ anh ta tiếp chứ... khửa khửa..

Đoạn cô quay lại nhìn anh, anh đi nắm lấy tay cô thì cô gạt phắt:

- Anh là ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi..

- " Em đừng hòng trốn thoát... Dù em mất trí nhớ hay cố tình quên anh thì anh sẽ làm em thích anh "!

Anh mở điện thoại lên nghe rõ tiếng ghi âm khi nói cô trót dại thề non hẹn biển. Anh nở một nụ cười nham hiểm:

- Về ra mắt bố mẹ, năm sau mình cưới vợ nhé!

Cô vùng vằng khỏi tay nhưng bị vác lên vai, mọi người nhìn vào cặp đôi trẻ mặn nồng không khỏi phì cười

- Bỏ ra... Bỏ ra....

- Không bỏ.. Không bỏ...

- Tôi mà thoát sẽ triệt sản anh luôn

- Nếu em muốn chồng em như thế!!!!

.\_. kết hơi xàm nhở.. ^^ Thôi end nhé. Lấp hố chứ để lâu quá.

#End

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/con-ma-nha-ve-sinh-nam*