Ôn Nhu Mà Đối Với Em

Table of Contents

# Ôn Nhu Mà Đối Với Em

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: đam mỹ, ôn nhu công, lạnh lùng thụ. HE, sủng, ngọt \*phát bánh gato\*Câu chuyện nhe nhàng kể về việc  tôi theo đuổi em cũng vượt qua rất nhiều khó khăn mới chinh phục được em. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/on-nhu-ma-doi-voi-em*

## 1. Chương 1: Giới Thiệu Nhân Vật

Vu Hán, 27t, cao 1m8, phong thái không lẫn đâu được, chủ tịch tập đoàn SS nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, người được coi là lạnh lùng, độc tài, nhưng ngoại hình thì vô cùng nam thần. (công)

Mạc Lâm, 21t, cao 1m7, thiên tài Luật, được nhiều người mến mộ. sinh viên ngành Luật, tài giỏi tuy nhiên gia cảnh không được tốt lắm. Bố đã mất từ nhỏ, mẹ thì làm y tá. (thụ)

## 2. Chương 1-2

Một ngày trời mưa tầm tã

Mạc Lâm đi từng bước chạy thật nhanh ra khỏi trường đại học. Hôm nay cậu quên không mang ô theo, một sinh viên ngành Luật với trí nhớ siêu khủng thì thật là xui xẻo mà. Khẽ thở dài nghĩ thầm trong bụng:

- Mong hôm nay mẹ sẽ về sớm và nấu cho một bữa cơm ngon.

Đang mải mê với suy nghĩ thì xe búyt đến, cậu liền chạy vội lên và chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, rồi liền lấy cuốn sách dành cho sinh viên Luật to đùng và chỉ chăm chú đọc.

Với trí nhớ thần thánh của Mạc Lâm thì chuyện học thuộc 1 cuốn sách to đùng đỏ la chuyện bình thường. ( thánh hả chời)

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

Lúc đó, ở một trạm xe búyt không xa, có một chàng thanh niên tuấn tú, dáng cao đang u ám đứng chờ xe búyt. Lòng bực bội:

- Hôm nay lại phải đi xe búyt, đường hoàng là chủ tịch mà phải như vầy thật không đáng. Chắc phải mua luôn cái trạm xe búyt từ công ty về tới nhà để đi một mình.

Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vẫn không thể che giấu bản chất nam thần bên trong, những cô gái bàn tán xôn xao về anh chàng này.

Xe búyt dừng lại và Vu Hán bước lên nhưng cự nhiên lại chọn chỗ ngồi ngay đằng sau Mạc Lâm.

Hai người với hai công việc không liên quan vậy mà quen nhau được. Thật đúng là do duyên trời.

Trong suốt giờ ngồi trên xe búyt, Vu Hán cứ để ý anh chàng ngồi trên không chút chán nản. Qủa thật chả nhẽ tình yêu sét đánh là có thật? Một con người lạnh lùng, lãnh khốc, từ nhỏ tới giờ chưa biết yêu hay dù một chút cảm giác cũng không có đối với bất kì ai mà giờ lại chỉ vì một người không quen không biết ma phải lòng.

Vu Hán đối với người này là có chút tò mò, hứng thú à nha.

Nhân lúc người kia xuống xe, Vu Hán liền bước theo sau.

Mạc Lâm có cảm giác như ai đó đang theo sau mình nhưng cậu cũng chẳng để ý làm chi. Vì đây la đường chung ai muốn đi thì đi.

Với lại một sinh viên nghèo đến nỗi tiền học phí chưa đóng đủ, cái cửa trước cửa nhà đã hư rất lâu nhưng không sửa cũng chẳng có ai thèm vào trộm, thì ai thèm ăn cướp.

Vu Hán cũng chỉ lặng lẽ âm thầm theo sau chứ không nói gì hay hành động gì cả.

Tới khi Mạc Lâm vào tới nhà, hắn mới lặng lẽ quay đầu trở về, lấy điện thoại bấm một dãy số và ra lệnh:

- Bây giờ đến đón tôi, đường X. Và tìm kiếm thông tin đầy đủ về cậu nhóc này cho tôi.

Nói rồi hắn gửi cho đầu dây bên kia tấm ảnh.

Là Mạc Lâm,hắn đã âm thầm chụp lúc nào không hay.

Hắn nhìn vào ảnh trong điện thoại, môi hơi nhếch lên, ánh mắt có vẻ bí ẩn.

Đôi lời

^^ mới gặp 1 lần là bám đít rồi, khiếp ghê lắm nè. Cái kiểu này chắc khổ tiểu Lâm rồi. haizzzz

## 3. Chương 2

Tình yêu là một thứ gì đó ngọt nào, ấm áp khiến con người ta phải say đắm.

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

Sáng hôm sau trời lại trong lành như hôm qua không phải là cơn mưa tấm tã.

Mạc Lâm dậy sớm làm công việc làm thêm ở một tiệm coffee.

Mẹ cậu là một y tá nên công việc ở bệnh viện rất nhiều nên việc quen tự lập từ nhỏ đã làm cho Mạc Lâm giống những người phụ nữ đảm đang.

Mỗi ngày khi đi làm thêm về cậu sẽ vào trường và học luôn. Thiên tài ngành Luật, đẹp trai, học giỏi, bao nhiêu cô gái tỏ tình theo đuổi đều làm lơ, lạnh lùng.

- "Mạc Lâm, có hoa khôi của trường đến tìm cậu kìa". Lời của người bạn cùng bàn - Khải Uy.

Mạc Lâm nhìn ra ngoài cửa, một cô gái xinh xắn, dễ thương với vẻ mặt ngại ngùng đang nhìn về phiá cậu.

Đứng trước mặt Mạc Lâm, cô gái thẹn thùng tỏ tình:

-" Mình thích cậu, Mạc Lâm. Làm người yêu mình nha".

Với câu tỏ tình như vậy, cậu đã nghe ngàn lần như luôn vẫn vô tâm trả lời:

-" Tôi không xứng để làm người yêu cậu đâu". Vẻ mặt lạnh lùng.

-" Nhưng tại sao?".

-" Tôi nói cho cậu biết, nhà tôi rất nghèo, bố mất sớm, mẹ luôn bận với công việc, tiền học tôi còn chưa trả đủ, nhà cũng chỉ là thuê..... "

Nghe tới đây, cô gái đã hiểu và khóc chạy đi mất.

Còn Mạc Lâm vẫn bình thản bước vào lớp như chưa có gì xảy ra.

Chiều lại ra xe búyt đón về như thường lệ.

Vu Hán đã theo Mạc Lâm cả một tuần rồi.

Hắn thật không hiểu nổi chính mình sao lại như vậy, là vì con người ngồi ngay trước mặt này ư?

Cảm giác này gọi là gì?

Chỉ cần nhìn Mạc Lâm chăm chú đọc sách là hắn sẵn sàng đi xe búyt, mặc dù từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đi, hắn sẵn sàng vì cậu mà dậy sớm, hoàn thành công việc sớm để ra đón xe búyt cùng cậu.

Nhưng cậu không biết điều này.

Chỉ là một sự âm thầm lặng lẽ ngày qua ngày.

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

Thoáng chống đã qua một tháng, trời cũng dần chuyển lạnh.

Mạc Lâm ra đón xe búyt mà lạnh run người, áo khoác mặc mùa đông cũ kĩ không thể giữ ấm cho cậu.

Cách cậu một khoảng không xa. Một ánh mắt tràn đầy sự ấm áp cũng như yêu thương cho cậu.

Hắn đã theo cậu cả một tháng nhưng lại chưa một lần nào tiếp xúc. Nhìn thấy cậu co rúm vì lạnh hắn lại thấy thương.

Hoàn cảnh gia đình cậu hắn đã biết rất rõ từng chi tiết, mỗi ngày đều có người báo cáo mọi hành động của cậu cho hắn biết.

Còn hắn thì áo chùm đầy đủ, ấm áp vô cùng nhưng lại không cảm thấy thoải mái tí nào.

Xe búyt đến

Cậu và hắn lên xe

-" Tôi ngồi đây được không?" một giọng nói ấm áp vang lên, Vu Hán mở nụ cười thân thiện với Mạc Lâm.

Cậu chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

Trên suốt quãng đường chỉ có sự im lặng, im lặng và im lặng. Tuy nhiên lại có tiếng ai đó ho.

Trước khi xuống xe, hắn quay qua cậu, gỡ bỏ chiếc khăn quàng trên cổ:

-" Sinh viên không được để bị cảm lạnh, tôi cho em mượn chiếc khăn này ".

Nói rồi hắn quàng khăn vào cổ cho cậu.

Mạc Lâm- cậu vô cùng bất ngờ, đơ người nhìn hắn. Mình quen hắn ta chăng, nguyên một đống suy nghĩ ào ạt chạy ra.

-" Tôi không cần đâu, anh đeo lại cho mình đi".

-" Tôi cho phép em mượn thì em cứ mượn, tôi không cho phép em từ chối". Lời nó tỏ ra sự bá đạo của Vu Hán.

-" Nhưng tôi có quen biết anh chăng? Sao phải đối xử tốt với tôi. Vả lại nhà tôi rất nghèo....". Sự nghi hoặc của cậu dành cho hắn.

-" Tôi biết em định nói gì, em không cần biết tôi là ai chỉ cần tôi biết em là đủ rồi".

Và hắn vội vàng bước xuống xe búyt để lại cậu một mình với một đống suy nghĩ lộn xộn.

## 4. Chương 3

Tôi nói yêu em được không?

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

Từ lúc vào trường và lúc về, Mạc Lâm luôn suy nghĩ về Vu Hán- 1 người đàn ông chững chạc, phong độ, có vẻ là sinh ra trong một gia đình khá giả nào đó, có thể nói là hình mẫu lí tưởng cho rất nhiều cô gái.

Cậu loay hoay tìm bóng lưng to vững chãi và giọng nói ấm áp của ai kia để cảm ơn cũng như trả lại chiếc khăn quàng cổ mà sáng hắn cho cậu mượn, nhưng mãi không thấy đâu cả.

Cậu vẫn quàng chiếc khăn đó đi học cả tuần để mong có cơ hội trả lại, nhưng vẫn mãi chưa trả được.

\_\_\_\_\_\_\_\_+++++\_\_\_\_\_

Vu Hán cả tuần nay bị bóc lột công sức vì vụ công ty sắp thêm một kế hoạch lớn trong năm. Đối với vị chủ tịch này thì lại còn bận bịu gấp nhìêu lần đối với nhân viên bình thường.

Hôm nay vì đã hoàn tất nên Vu Hán muốn gặp con người kia để chỉ muốn nhìn mặt.

Xe búyt đến, Vu Hán bước lên xe tìm bóng dáng ai đó quen thuộc liền ngồi ngay xuống mà không nói gì, đầu liền đặt lên vai ai kia mà ngủ ngon lành.

Mạc Lâm giật mình quay mặt sang, thì ra là anh ta, nhưng sao trông anh ta mệt mỏi nhỉ. Nhưng vẻ phong độ vẫn không hề giảm, sóng mũi cao thẳng tắp, lông mi dài cong, đôi môi mỏng.

-Nhìn kĩ con người này trông cũng được lắm. Cậu nghĩ thầm

Và cứ vậy ngủ tới khi đến trạm cuối cùng thì Vu Hán mới tỉnh lại, hắn nhìn cậu say đắm nhưng cậu không biết và rồi 2 cặp mắt đối diện nhau, 2 lồng ngực đang đập thật mạnh.

-" Bây giờ tôi nói:" tôi yêu em" em có chấp nhận tôi không?". Vu Hán nói với khuôn mặt nghiêm túc.

-" Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, chưa biết rõ về đối phương, sao anh dám nói một câu như vậy "

-" Đối với tôi là quá đủ để yêu thương em".

Khuôn mặt Mạc Lâm dần có chút hoang mang không hiểu + chút bực bội.

-" Chính tôi là người đã theo dõi em trong một tháng, tôi biết hết về em và tôi nghĩ tôi có thể cho em hạnh phúc cả đời". Một lời nói khẳng định chắc nịch.

-" Anh nghĩ mình là ai mà dám theo dõi tôi, vậy anh cũng biết tôi là sinh viên ngành Luật rồi chứ gì, tôi sẽ kiện anh ". Mạc Lâm bực tức nói, rồi vội bỏ đi ngay.

-" Tôi sẽ chờ", hắn nói mà khiến Mạc Lâm hơi chựng chân nhưng rồi cũng đi tiếp.

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

Có vẻ thụ không hiền như tưởng tượng. Vu Hán à, khi nào về chung nhà nhớ dạy lại vợ nha

## 5. Chương 4

1 tuần trôi qua. Mạc Lâm không còn bị theo dõi nữa, cậu nghĩ

- Chắc hắn ta sợ mình rồi, nên sẽ không bị làm phiền nữa. Thật đúng là tên đó chắc bị điên nên mới nói những câu vớ vẩn ( haizzz tội ghê, đẹp mà điên ^~^)

Nhưng sao lời hôm đó hắn nói với mình lại nghiêm túc như vậy cơ chứ.

Quay trở lại giảng đường.

Hôm nay có một vị giáo sư nổi tiếng tài giỏi, kiến thức sâu rộng được mời đến để hội giảng về vấn đề "ĐỒNG TÍNH".

Vị giáo sư bước vào hội trường, một người khoảng 50t, dáng vẻ lịch sự tao nhã, khí chất ngời ngời. Các sinh viên đều im lặng chăm chú.

Vị giáo sư bắt đầu bài thuyết trình của mình.

Mạc Lâm cậu tuy không hứng thú với vấn đề " ĐỒNG TÍNH" nhưng cũng chỉ muốn chính mắt nhìn thấy vị giáo sư nổi tiếng này.

-" Hiện nay vấn đề đồng tính khá phổ biến. Theo tôi đồng tính không phù hợp với các quan niệm đạo đức xã hội. Là 1 thứ vấy bẩn nên tình yêu thuần khiết giữa nam+nữ thuở ban đầu. Đồng tính thực chất là 1 căn bệnh và có thể chữa trị."

Các sinh viên đều im lặng lắng nghe, riêng Mạc Lâm tuy cậu không hứng thú nhưng là cũng không hoàn toàn đồng tình với quan niệm cũ rích, lạc hậu của một vị giáo sư nổi tiếng.

-" Có ai có ý kiến gì không?" vị giáo sư hỏi, không ai dám nói gì.

Đột nhiên có người giơ tay lên, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn thẳng vào giáo sư và nói:

-" Thưa giáo sư, em không nghĩ như vậy. Đồng tính không phải là một căn bệnh mà là một xu hướng tính dục mang tính tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, đồng tính luyến ái là một ví dụ của một biến thể tự nhiên và bình thường ở tình dục loại người và không phải là nguồn gốc của những xúc động tâm lý tiêu cực. Và không có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng việc sử dụng những biện pháp can thiệp tâm lý có thể thay đổi được thiên hướng tình dục.

Và chỉ có ai thiếu kiến thức, lạc hậu mới coi nó là 1 căn bệnh. Em xin hết."

Mạc Lâm, cậu vừa nói xong hàng tràng tiếng vỗ tay khắp cả hội trường. Qủa là hotboy ngành Luật, vừa xuất sắc học giỏi lại đẹp trai.

Hội con gái xuýt xoa, xôn xao nói về Mạc Lâm. Khen nức nở.

Vị giáo sư mặt tái mét, đông người lại rồi lúc sau cũng trả vờ cười cho qua chuyện.

Buổi hội giảng kết thúc trong sự vui vẻ, ai nấy cũng đều nể phục Mạc Lâm, người hùng của buổi học hôm nay.

Lúc về có vài bạn nữ bám đuôi, Mạc Lâm tìm cách để họ không còn đi theo rồi lặng lẽ đi ra trạm xe buýt.

Về tới nhà, cậu xắn tay áo vào việc nấu bữa tối, hôm nay mẹ lại bận trực đêm ở bệnh viện. Thật thương mẹ biết bao, mà tiền làm thêm của cậu cũng chỉ được 1 phần nào đó cho điều kiện kinh tế eo hẹp của gia đình.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Mạc Lâm ra mở cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh, gửi một giỏ trái cây rồi cậu kí tên.

Ai đã gửi vậy ta, cũng không có ghi lời nhắn gì, hay là bệnh nhân được mẹ chăm só nên muốn trả ơn.

Cậu đặt giỏ trái cây lên bàn ăn và đi vào tắm.

Nước trong phòng chảy ào ào, bỗng hình ảnh Vu Hán ngủ gục trên vai cậu hiện lên, cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Thật điên mà, cái tên biến thái, mặt dày ấy sao lại xuất hiện cơ chứ.

Cậu bước ra phòng tắm, khăn chỉ vừa choàng qua hông, nàn da trắng sữa mịn màng, đầu tóc hơi rối xù đang ẩm ướt từng giọt nước chảy xuống da thịt.

Thật là quyến rũ a~, giết người không dao kéo mà

Tới tối 8:00, cậu vừa ăn tối xong định xem tivi thì có tiếng chuông cửa, là ai tới vào giờ này.

-" Tới đây, chờ tí"

Vừa mở cửa, một nụ cười lấp loé sau cánh cửa, hơi bất ngờ Mạc Lâm như đứng hình 0,69s:

-" Chào em, lâu rồi không gặp", giọng nói hí hửng cùng vui vẻ.

-" Anh làm gì ở đây? Anh có bị điên không, có tin tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh không? Tôi không muốn nói nhiều, mong anh về cho." giọng nói tỏ rõ sự không hài lòng.

Chưa kịp đóng cửa, tay Mạc Lâm đã bị giữ chặt lại, 2 cặp mắt đối diện nhau. Hắn nói:

-" Tôi đối với em là có chân tình chứ không có ý gì khác, mong em sẽ hiểu và chấp nhận tôi, Mạc Lâm".

Cậu như bất ngờ, hắn biết tên mình quả là hắn đã luôn theo dõi mình.

-" Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là nhân viên của tập đoàn SS nổi tiếng - Vu Hán"

\_\_\_\_\_\_\_--\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu Lâm à, chấp nhận ảnh đi, đã mặt dày tỏ tình, rồi còn hạ thấp mình từ chức Chủ tịch xuống nhân viên rồi.

Vu Hán, soái ca •^^•

## 6. Chương 5

Nếu yêu em mà phải chết, vậy thì tôi thà chết để được yêu em suốt đời chứ không thể sống nếu thiếu em.

--------\_\_\_\_\_\_----------

-" Em có thể mời tôi một bữa cơm tối không?"

Mạc Lâm nhìn hắn vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo chút coi thường:

-" Anh nói anh là nhân viên của tập đoàn SS mà lại không có tiền để đi nhà hàng ăn bữa tối ư? Mặt anh thật dày để đi xin một bữa ăn tối".

-" Em muốn nghĩ sao thì tuỳ, bây giờ tôi đang rất đói, coi như em bố thí cho kẻ nghèo này đi".

Nói rồi hắn xông luôn vào nhà mà không thèm để ý đến Mạc Lâm đang tức giận ở ngoài cửa.

Hắn nhìn sơ qua căn hộ, đơn giản, bình thường, không thiếu cũng chả thừa.

-" Em ăn tối rồi hả, đáng nhẽ tôi nên đến sớm một tí" vẻ mặt thất vọng của hắn làm Mac Lâm có chút nghi ngờ, cậu dùng ánh mắt sắc sảo nhìn vào hắn rồi hỏi:

-" Có thật anh là nhân viên tập đoàn SS hay chỉ là đang lợi dụng tôi?"

- " Em chưa tin tôi sao?" nói rồi hắn đưa ra bằng chứng, tấm thẻ này là do hắn cố tình làm để có khi phòng chuyện xảy ra, bây giờ có thể dùng.

Cậu cầm lấy xem, quả thật là đúng vậy, không thể sai được vì thẻ của tập đoàn SS nổi tiếng là không thể làm giả được.

-" Em tin tôi chưa? Hay em cho tôi ngủ nhờ 1 đêm nha, tại tôi đang có việc gấp".

-" Anh nghĩ mình là ai mà dám quyết định"

-" Với tư cách là người đang theo đuổi em". Hắn nói mà mặt còn nở một nụ cười bí hiểm, không biết hắn đang nghĩ gì.

Cậu khi nghe được câu đó mặt liền đỏ ửng nên trông vô cùng dễ thương.

Rồi cậu xoay người đi vào phòng mặc kệ hắn làm gì thì làm vì nếu có ăn trộm thì cũng sẽ phải hối hận vì chả có gì đáng quý để lấy.

Hắn liền theo cậu vào phòng rồi ép cậu vào tường, hai tay giữ chặt tay cậu lên tường.

Hơi thở nóng bỏng của hắn làm cậu cũng nóng rực lên, cơ thể muốn phản kháng nhưng lại không thể. Hai người cứ nhìn nhau một hồi lâu, hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm:

-" Tôi chỉ muốn hỏi em có thể cho tôi mượn một bộ quần áo để tôi tắm không?"

Cậu liền giựt mạnh tay ra khỏi tay hắn rồi tiến tới tủ quần áo vội lấy rồi đưa cho hắn một bộ đồ.

Hắn mỉm cười gian tà rồi bước ra ngoài

Hắn vừa đi thì cậu như gục xuống, tim đập rất mạnh, đầu óc rối tung, trong đầu cậu chỉ tua đi tua lại diễn cảnh vừa nãy.

Cảm giác này là sao? Cậu chưa bao giờ biết đến nó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*\_\_\_\_\_\_\_

Hắn bước vào buồng tắm tâm trạng rất vui, có thể khiến cậu rạo rực, mặt nóng bừng thì hắn lại càng vui sướng.

- Thật là dễ thương mà. Hắn nghĩ

Cơ thể của Vu Hán thật quyến rũ a, màu da rám nắng, bụng sáu múi săn chắc, hai tay cũng cơ bắp. Vòi sen nước chảy xuống càng làm nổi bật phần thân thể săn chắc, như nam thần trong phim.

Hắn tắm xong bước ra mùi hương thoang thoảng của dầu gội vẫn còn vương đâu đấy.

Bộ quần áo Mạc Lâm đưa cho hắn có vẻ không vừa nhưng hắn nhìn vẫn rất đẹp trai.

Ăn bữa tối xong hắn liền vào phòng thì thấy Mạc Lâm đang ngồi trên bàn đọc sách.

Hắn chỉ lặng lẽ bước vào rồi lên giường ngủ.

Mạc Lâm đọc hết cuốn sách rồi cũng lên giường.

Trước khi ngủ cũng đã đặt một cái gối ôm ở giữa để khỏi phải bất tiện.

Mà cái giường nhỏ 2 người đàn ông to lớn nằm thực chất là rất chật chội.

Đến đêm, cậu bừng tỉnh dậy, gối ôm rơi xuống đất, mà hắn thì đang quàng tay ôm cậu. Đầu hơi ghé sát vào cậu, đôi mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đặn mà ngủ ngon lành

Cậu hất tay hắn ra rồi lại cho gối ôm vào giữa.

••••••••••

Sáng hôm sau, mùi thức ăn lan toả khắp căn nhà.

Mạc Lâm tỉnh dậy, giật mình

- không lẽ mẹ đã về rồi

Nghĩ là làm rồi chạy ra ngoài coi thử.

Bóng dáng quen thuộc, dọn 2 bát cơm lên bàn ăn, bữa sáng đơn giản chỉ có trứng chiên và 2 ly nước cam kèm thêm.

Mẹ cậu luôn làm cho cậu như thế vào bữa sáng.

-" Chào buổi sáng, tôi thấy trong tủ lạnh nhà không còn gì nên chỉ có thể ăn tạm vậy thôi". Hắn nói với giọng ấm áp, một chất hút phụ nữ của hắn. Thật ấm áp, thật ôn nhu tựa như đang khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn.

[ Đôi lời ]

Bị cuồng công nên rất thích anh công ôn nhu. Có gì sai phạm mong mn nhắc nhở, đừng ném đá.

Thương ^^

## 7. Chương 6

Vu Hán đang rất bận rộn ở công ty. Hắn nhớ tới hôm qua được ở chung, ngủ chung với bảo bối. Thật là hạnh phúc a.

Hắn quyết định sẽ bẻ cong con người lạnh lùng kia.

Ở trường bỗng nhiên Mạc Lâm hắt xì.

- Không lẽ có ai nhắc đến mình.

\_\_\_\_\_\_^^\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mỗi ngày trôi qua, Mạc Lâm đều nhận được 1 bông hồng do Vu Hán nhờ nhân viên đem đến.

-Hắn quả thật rất rảnh rỗi. Nhưng sao hắn không đến thẳng mà tặng, chẳng nhẽ bận đến mức đó ư? Cậu nghĩ.

Một tháng trôi qua nhanh như mới đây.

Hôm nay cậu không những được 1 bông mà là 1 bó hoa hồng.

Điện thoại reo lên.

-" Đến hôm nay là 69 bông rồi ". Đầu dây bên kia vẫn giọng ấm áp ấy mà cậu không được nghe trong 1 tháng nay.

-" Thì làm sao?" tuy cậu cố tình nói như vậy nhưng thật tâm cậu mừng lắm, có lẽ cậu đã bị tên xấu xa, mặt dày như hắn làm cho mê muội rồi ư.

-" Bây giờ tôi sẽ đến đón em". Nói rồi hắn cúp máy cái rụp.

15" sau

Chiếc siêu xe đen sang trọng lăn bánh. Trong xe có 2 người đàn ông

Vu Hán nói:

-" Tôi chở em đi nhà hàng ăn nhé"

Mạc Lâm:

-" Sao cũng được", thật sự đối với cậu thì ăn ở đâu cũng giống nhau, vì cậu rất dễ ăn từ bé nên không quá đòi hỏi.

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước nhà hang nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố.

Hai người đàn ông bước vào, 1 sang chảnh, 1 thư sinh đơn giản nhưng cả 2 đều toát lên khí chất ngời ngợi làm cho các cô tiếp tân nhìn mãi trầm trồ khen ngợi.

Bữa tối với những món ăn tuyệt vời, khung cảnh lãng mạn, nhưng cả 2 dường như không nói với nhau lời nào chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho nhau.

Bước ra khỏi nhà hàng hắn chở cậu đến một công viên.

-" Sao lại đến đây?" cậu hỏi với giọng thắc mắc.

Hắn im lặng hồi lâu rồi nhìn lên trời nhiều sao trả lời:

-" Bố mẹ anh một thời yêu nhau say đắm, họ cũng hay dẫn anh ea công viên vào buổi chiều, nhưng bây giờ không còn, họ đã ra đi trong một vụ tai nạn khi anh 20t, anh nhớ rất rõ từng lời nói hành động mà họ đã làm cho anh, nhìn em anh lại nhớ đến mẹ, một người phụ nữ tuy lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp, bà luôn là người an ủi anh khi còn nhỏ, anh không nghĩ là sẽ có người lại giống mẹ anh đến thế" hắn dần lạc giọng và im lặng.

Cậu tuy có lạnh nhạt nhưng cũng không thể không động lòng.

-" Tôi xin lỗi" cậu nói rồi quay sang ôm hắn, lần đầu tiên cậu ôm ai đó ngoại trừ mẹ. Cậu như nghe được nước mắt của hắn đang chảy trên vai cậu.

Hai người ôm nhau rất lâu.

Rồi hắn buông ra và nói:

-" Muộn rồi tôi chở em về"

-" ừm" cậu đáp.

Trên đường về không khí trong xe vẫn ảm đạm không ai nói với nhau câu gì.

Về tới nhà cậu bước ra khỏi xe nhưng vẫn lo lắng cho hắn:

-" Anh về được không?"

-" Tôi ổn, em vào nha đi" hắn vẫn như lúc nãy, không ổn nhưng vẫn tỏ ra mình ổn lắm.

Cậu lại càng không an tâm, bỗng chạy sang cửa xe bên kia, báo hiệu cho hắn mở cửa xe bước ra.

-" Thôi, hôm nay tôi cho anh ngủ nhờ vậy, lỡ may trên đường về anh xảy ra chuyện gì thì chắc tôi là người gián tiếp làm nên chuyện" cậu vừa nói vừa kéo hắn vào nhà.

Hắn cứ vậy mà bị cậu lôi vào, cũng không phản kháng.

Hôm nay mẹ cậu cũng không có nhà, thật bận rộn.

-" Anh vào buồng tắm trước đi, đợi tôi đi lấy quần áo cho".

Hắn làm theo lời cậu như 1 đứa con nít.

Khi cậu vào buồng tắm thì hắn đang tắm, cậu nói vọng vào:

-" Tôi để quần áo ở ngoài, tí anh lấy mặc nha"

Cậu chưa kịp bước ra ngoài thì bị một cánh tay kéo vào trong.

## 8. Chương 7

Cậu giật mình quay đầu lại, tim như ngừng đập, hai mắt cậu nhìn vào con người đang trần chuồng trước mặt. Nhưng đập vào mắt vẫn là phần thân dưới, nó thật to ( super big ^^)

Cậu đỏ mặt, ngại ngùng quay đi rồi hỏi:

-" Có chuyện gì?"

Hắn dường như rất thấu hiểu lòng cậu nhưng lại cực kỳ thích trêu chọc cậu:

-" Tắm chung nha ".

Cậu càng ngượng ngùng hơn, tức giận mặt đỏ má phồng lên chửi hắn:

-" Điên hả? Có tin tôi cho anh không thể duy trì nòi giống không? " nói rồi cậu vùng vằng khỏi tay hắn rồi bỏ ra ngoài.

Nhưng tim vẫn còn đập vô cùng mạnh, không thể quên được hình ảnh vừa nãy.

Cậu lại trở về khuôn mặt lãnh đạm nhưng hẳn bây giờ tảng băng này đang dần tan chảy và trở nên ấm áp.

Hắn thì vô cùng thích thú vì đã chọc điên được Mạc Lâm.

Cậu ngồi xem tivi, hắn cũng tiến lại gần rồi ngồi chung, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn cậu.

Mạc Lâm không chịu được liền nhăn mặt quay sang hỏi:

-" Tại sao cứ nhìn tôi vậy?"

-" Vì tôi thích em" hắn trả lời không ngượng ngập mà còn rất chân thành.

-" Tại sao lại thích tôi, trong khi anh có rất nhiều người theo đuổi?"

-" Đơn giản là quan tâm em, yêu thương em, muốn bảo vệ em hơn bất kỳ ai".

Cậu im lặng, trầm tư.

Hồi sau cũng lên tiếng:

-" Anh thích tôi là thật?" cậu dường như không còn cảnh giác với hắn nhưng là muốn một câu trả lời thật chích xác. Trước khi hỏi, cậu đã phải kìm nén để tim không phải quá nhộn nhịp.

Hắn im lặng nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm, tực như soi được tâm can người trước mặt.

-" Là thật. Từ trước tới nay mọi điều tôi đã nói, đã làm đều là thật. Không có một chút dối trá.

Vì đối với tôi, em là tảng băng ấm áp".

Cậu như không nghe nổi nữa

- Là hắn nói thật sao, lòng mình sao lại rạo rực như vậy.

Rồi cậu không nói gì nữa chỉ im lặng và hắn cũng vậy, đôi khi cậu lại lẻn nhìn xem sắc mặt của hắn.

Tối muộn cậu không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi không thôi, lăn qua lăn lại.

Vu Hán bên cạnh cũng bị thức giấc. Hắn không biết cậu làm sao, đột nhiên đôi tay ôm lấy cậu vào lòng ngực to lớn săn chắc của hắn.

Cậu không giãy giuạ, cũng chả nói gì, chỉ im lặng trong vòng tay hắn. Người hắn toả ra một mùi hương nam tính không giống những người đàn ông khác.

Cậu cũng như trôi vào giấc ngủ.

Hai người chỉ ôm nhau ngủ tới sáng.

Hắn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng.

Hai người cùng nhau ăn, sau đó hắm còn đưa cậu đến trường, lúc xuống xe cậu rất ngại vì ai cũng nhìn. Một sinh viên đi học bằng siêu xe, thật buồn cười.

Nhưng cậu với hắn cũng chả nhắc gì tới chuyện đêm qua

## 9. Chương 8

Tiến xa hơn hay chỉ dừng lại ở đây. Con đường vẫn còn dài và không thể ngừng bước. Liệu chúng ta có thể đến với nhau.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_--------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hắn hôm nay lại đến nhà cậu như mọi hôm, cứ sinh hoạt ở nhà cậu như nhà mình.

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đang tắm, hắn phải ra mở cửa.

Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt rạng rỡ đứng trước cửa đang đợi con trai mình nhưng mãi không thấy.

Vốn dĩ bà có chià khoá nhưng không tự mở chỉ muốn làm con trai bất ngờ.

Cửa mở ra, hắn và người phụ nữ nhìn nhau.

Bỗng người phụ nữ lên tiếng:

-" Cháu là ai? Tiểu Lâm đâu? Sao nó không ra mở cửa cho mẹ nó?"

Hắn ngỡ ngàng, là mẹ cậu, trong lòng bối rối như bị bắt quả tang nhưng vẫn tươi cười trả lời:

-" Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Mạc Lâm, Vu Hán. Mấy bữa nay cháu có đến ngủ nhờ nhà bác, tại nhà cháu có xảy ra chút chuyện".

Rồi mẹ cậu vào nhà rồi cũng nói hắn vào luôn chứ cứ đứng ngoài cửa nói chuyện thì rất xa lạ.

Hai người ngồi trên ghế nói chuyện, có vẻ rất hợp nhau.

Mạc Lâm bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng nói chuyện liền ra phòng khách

Là mẹ đã về, mẹ thấy cậu liền chạy tới ôm rồi vỗ mông cậu nói:

-" Mẹ nhớ con quá, không có mẹ con có sao không hả bé cưng" vẻ mặt rất ư là cưng con trai mình.

Cậu thì lại rất xấu hổ, ngay trước mặt hắn mà mẹ lại vỗ mông như đứa con nít.

-" Dạ, con lo được "

Hắn ngồi trên ghế thấy vậy cũng cười trêu trọc cậu.

Ba người cùng ngồi ăn cơm rất vui vẻ, ăn xong hắn và mẹ cậu lại ngồi nói chuyện. Còn cậu chỉ lặnv lẽ dọn dẹp.

[ Mẹ Mạc Lâm là: Lâm Phương, làm nghề y tá bệnh viện, bà rất bận rộn nên thường không về nhà. Nhưng bà lại yêu thương con trai mình, vì ba Mạc Lâm mất từ khi cậu còn nhỏ nhưng cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để mẹ không phải lo.

Mạc là họ cha cậu, Lâm là họ mẹ cậu nên sự tích tên cậu từ đó được ra đời]

Sáng hôm sau mẹ cậu đi sớm và còn dặn lần này mẹ sẽ theo đoàn bác sỹ sang Châu Phi chữa bệnh rồi còn nhờ Vu Hán chăm sóc kỹ cho cậu.

Cậu rất thương mẹ nên cũng ôm mẹ và tạm biệt.

Hắn nhân cơ hội này và hỏi cậu:

-" Tôi và em sẽ dọn đến nhà tôi ở để tiện việc"

-" Tại sao tôi phải làm vậy, tôi có thể tự lo được." Cậuquả quyết không muốn đi.

Nhưng hắn lại nói:

-" Là mẹ em dặn tôi chăm sóc em, tôi không thể không nghe, vả lại để em một mình tôi không an tâm".

Cậu cuối cùng cũng phải theo hắn mà về ở chung. Chiếc xe lăn bánh về phía bắc thành phố.

## 10. Chương 9

Hãy nói cho tôi biết:" Em đối với tôi là gì?"

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

Ngày đầu tiên hắn và cậu ở chung nhà của hắn.

Một ngôi biệt thự xa thành phố, cũng thuộc dạng cỡ bự.

Thiết kế sang trọng nhưng không quá lộng lẫy

Nội thất bên trong đơn giản, rộng lớn.

Tuy nhiên lại rất ít người làm, chỉ có người canh cổng và chăm sóc vườn hoa.

Hắn và cậu thì ngủ riêng hai phòng đối diện nhau.

Vu Hán tuy bận rộn nhưng vẫn luôn quan tâm đến cậu.

Ngày ngày Mạc Lâm vẫn đến trường còn có người đưa đón.

------

1 tuần sau

Vu Hán nhìn cậu đang bận rộn nấu ăn.

-" Hay chúng ta đi dạo, anh muốn ra ngoài một tí, tiện thể mua vài cuốn sách"

Mạc Lâm tuy không có hứng nhưng cũng không trả lời không được. Nên đành đáp lại:

-" Đợi xong xuôi bữa tối đã, chứ tôi không muốn bày bựa ra rồi không ai ăn. Rất uống phí thức ăn"

-" Được, được" hắn trả lời rất vui vẻ.

Xong bữa cơm tối, cậu và hắn cùng đi vào nhà sách nhỏ gần biệt thự nơi hắn sống.

Thật là nhỏ thì đúng nhưng rất là nhiều sách. Cậu và hắn cùng lựa sách, nào là sách luật, sách đầu tư kinh doanh...

Lại đi dạo một vòng, tới bên bờ sông, Mạc Lâm đứng trầm tư nhìn xa xa, Vu Hán nhìn cậu rồi cũng trầm tư.

Mất cả nửa ngày hắn mới hỏi cậu:

-" Không biết mẹ em giờ sao rồi, anh nghĩ bà ấy đang chăm sóc cho những bệnh nhân"

Mạc Lâm im lặng hồi lâu mới trả lời:

-" Bà ấy rất hạnh phúc về những điều đó, bà ấy là một con người luôn hy sinh cho con mình, một người phụ nữ mạnhh mẽ"

-" Bà ấy rất giống em, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng không ngừng nghỉ, có lẽ vì điều đó mà tôi đã phải lòng em"

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cậu nhưng bằng ánh mắt ôn nhu đối với cậu.

Hai người im lặng hồi lâu, cậu cười gượng lên tiếng:

-" Thôi chúng ta về đi, tôi buồn ngủ rồi"

Đối lại, Vu Hán nhìn cậu nghiêm túc rồi nói:

-" Em đừng đánh trống lảng, tôi chỉ muốn biết trong lòng em tôi có ý nghĩa gì? "

Cậu vẫn nhìn hắn, nhìn sâu trong mắt hắn:

-" Tôi xin lỗi nhưng....

Cậu chưa kịp trả lời xong hắn đã bước ngang qua và bỏ đi, để cậu lại một mình.

Bỗng tim cậu như thắt lại, rất đau, tại sao lại đau vậy.

Vì hắn ư? Là vì hắn sao?

Một dòng chảy nóng ấm chảy từ mắt cậu xuống.

Nước mắt cậu rơi xuống, từ trước tới nay Mạc Lâm luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ thì yếu đuối thế này.

Tại sao nước mắt lại rơi không ngừng?

Đáng lẽ cậu không nên nói như vừa nãy.

Cậu lủi thủi bước về nhà, lòng vẫn đau không ngừng, hắn thì không thấy đâu.

Suốt 1 tuần, hắn đi sớm về muộn, không thèm ăn tại nhà mà cũng chả thèm nói chuyện với cậu.

Tới ngày hắn vừa về, cậu không nhịn được nữa đã theo hắn lên phòng.

-" Em có chuyện gì?" hắn như tảng băng, lạnh lùng hỏi cậu nhưng cũng chả liếc nhìn cậu một cái.

Cậu nhìn hắn hồi lâu, lời như nghẹn ở cổ họng không thể nói ra lời:

-" Tôi xin lỗi, thật sự tôi xin lỗi"

Cậu cũng không để ý từ khi nào mà nước mắt đã chảy.

Hắn ngạc nhiên quay người lai.

-" Em khóc ư?"

-" Cho tôi xin lỗi, tôi không có ý đó mà vì..." chưa kịp nói xong mà cứ nức nở rồi khóc trước hắn.

Hắn vội ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành:

-" Không,là lỗi của tôi, em không có lỗi gì, là tại tôi cứ thúc ép em thôi, tôi xin lỗi là tại tôi" hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu.

Tiếng khóc của cậu ngày càng im đi, chắc vì đã quá mệt, dựa toàn thân vào người hắn.

Hắn bế cậu vào phòng tắm rồi tự thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rất thuần thục, rồi tự tắm cho mình.

Thân thể trắng nõn của cậu như thôi thúc thứ gì đó của hắn. Nhưng hắn vẫn kìm chế, hắn không muốn cậu phải khóc như vừa nãy,không muốn cậu đau.

Nhẹ nhàng mà ôn nhu với cậu, rất nâng niu cậu, đem tất cả tâm tình mà đối với cậu.

Cậu thì cứ mặc hắn làm gì mình, người mệt mỏi mà thiếp đi

Hắn bế cậu ra ngoài giường rồi ôm cậu trong lòng thiếp đi theo.

Hai con người như hoà làm một, thật thanh bình mà bên nhau.

## 11. Chương 10

Sau khi Mạc Lâm tỉnh dậy, chuẩn bị mọi thứ, cậu bước xuống nhà, thân thể dường như đã đỡ mệt mỏi hơn nhưng cảm giác đói cồn cào.

Cậu nhìn hắn, đang đứng nấu đồ ăn.

Hình dáng thật là phong mỹ, hợp cảnh hợp người, con người rốt cuộc đã cướp trái tim cậu, một cách từ từ. Nhẹ nhàng đến rồi đưa cậu vào thứ tình cảm cậu chưa bao giờ biết đến.

Hắn biết cậu đang đứng sau mình lên xoay người lại cùng nụ cười và giọng nói ấm áp:

-" Em dậy rồi à? Tôi đang nấu cháo, mấy ngày nay em ăn không đúng bữa đã vậy còn toàn những đồ không tốt. Thật là không biết tự chăm sóc cho bản thân" hắn nói mà lòng như đang trách cậu, cùng vẻ mặt " sao em lại không biết thương bản thân thế "

Cậu chỉ nhìn hắn, nhìn ánh mắt, vẻ mặt, bộ dáng thuần thục nấu ăn của hắn, không nói lời nào rồi tự ngồi vào bàn ăn.

Hắn bưng hai tô cháo to, một cho cậu và một cho hắn.

Hắn nhìn cậu ăn ngon lành mà lòng thấy ấm áp lên.

Con người này sao lại cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực tâm thì lại vô cùng yếu đuối.

Đợi cậu ăn hết tô cháo hắn mới nhẹ lòng mà mở miệng:

-" Hôm nay em nghỉ ở nhà với tôi, vì em vẫn còn yếu lắm, vả lại tôi không an tâm để em đi học mà trong tình trạng này"

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi trả lời:

-" Anh còn công việc mà, với lại tôi không sao nữa rồi "

Hắn trừng mắt nhìn cậu:

-" Em mà còn nói nữa là tôi nhốt em ở nhà một tuần không cho bước ra ngoài" hắn như đang doạ để cậu phải nghe lời mình.

Cậu nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ đành ngậm ngùi đứng lên dọn chén bát.

Hắn biết cậu đã phục nên đứng lên tiến lại gần cậu rồi xoa đầu cậu.

Cậu đối với hành động này là mới lạ nhưng lại không tránh né, mà lại đón nhận.

Dường như cậu đang mở lòng mình, mở một lối đi cho người ấy bước vào, mở một con đường cho người ấy cướp trái tim cậu.

## 12. Chương 11

Mạc Lâm có vẻ càng ngày càng nghe lời Vu Hán hơn làm cho hắn cũng rất vui vẻ.

Chấp nhận qua phòng hắn ngủ chung.

Nghe lời ở nhà với hắn.

Ngoan ngoãn coi phim cùng hắn.

Giống như chú cún con luôn lẽo đẽo theo sau, vâng lời với chủ.

Đôi khi mẹ của Mạc Lâm cũng gọi về, ba người họ nói chuyện rất vui vẻ.

Nhìn bà đang rất hạnh phúc với công việc của mình cũng khiến Mạc Lâm đỡ lo lắng hơn. Và Vu Hán cũng vui vẻ theo.

( cái này gọi là tính chất bắc cầu ^^)

\_\_\_\_\_\_::\_\_\_\_\_\_\_\_::\_\_\_\_\_\_\_\_

-" Anh về rồi đây " Vu Hán giọng nói vui vẻ. Hắn kì này đi muộn về sớm khiến mọi người trong công ty đều ngạc nhiên, một người cuồng công việc như hắn mà lại như vầy. Mà tâm tình của cũng tốt hơn trước chứ không còn lanh lùng. Họ bàn tán xôn xao, liệu có phải vị chủ tịch của họ đang yêu hay không? Nếu có thì cô gái ấy phải rất đẹp, công dung ngôn hạnh, đầy đủ các yếu tố của con gái nhà lành.

Còn riêng về Mạc Lâm thì ngày nào cũng đi học có người chở đi ( là Vu Hán đó) khiến các nữ sinh trong trường không khỏ thắc mắc. Cậu toàn lấy lý do nhà không đủ điều kiện để mà từ chối tình cảm của họ, vậy mà bâu giờ lại có xe hơi chở đi học. Chẳng nhẽ lại vì điều gì.

Mạc Lâm nghe xong cũng ra đón hắn:

-" Sao hôm nay anh về sớm vậy, có muốn ăn gì không, em đi siêu thị mua về nấu cho anh"

Hắn xoa đầu cậu, cậu cũng ngoan ngoãn đón nhận.

Hắn lên phòng cất giỏ xách trên tay rồi thay bộ đồ giản dị xuống nhà hướng ánh mắt tới cậu rồi nói:

-" Hôm nay anh với em đi siêu thị chung đi, anh muốn ra ngoài một tí để thư giãn " nói xong rồi còn kéo cậu đi không cho cậu kịp nói gì.

Siêu thị gần ngôi biệt thự hai người ở. Hắn trước khi mual lại ngôi biệt thự này đã tính trước sẽ phải thật tiện lợi nên không cần phải đi xa. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa bước vài bước thì có thể mua đồ.

Hai mỹ nam bước vào siêu thị khiến cánh phụ nữ trong siêu thị trầm trồ ngưỡng mộ, họ nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống ( thật là mê trai mà, thấy trai đẹp đi với nhau là phải tự hiểu mình chỉ là nữ phụ trong đam thôi)

Hắn cùng cậu chọn đồ, nào là cà chua, cà rốt, dưa chuột, thịt bò.. và những đồ ăn vặt. Hắn cũng xách thêm mấy lon bia nữa.

Đến quầy thanh toán, nhân viên thanh toán khoảng chừng hai mấy tuổi, chị ta cứ nhìn chằm chằm vào Mạc Lâm rồi còn cười lén, còn kéo dài thời gian hơn khiến cho Vu Hán rất tức, hắn nói cậu ra ngoài đợi, tý hắn tính tiền xong thì ra.

Cậu nghe lời ra ngoài đợi khiến chị ta nhìn theo nuối tiếc.

Ngay lúc đó, hắn lạnh lùng lên tiếng:

-" Nếu cô còn cứ nhìn cậu ấy thì tôi e ngày mai cô sẽ không còn đứng ở trong siêu thị này nữa đâu. Tôi nghĩ ông chủ thuê nhân viên thì không muốn nhân viên của mình vì nhìn trai mà bỏ rơi khách hàng đâu " hắn nói tỏ ra rất quyền thế. Làm cho chị ta từ ngạc nhiên chuyển qua sợ xanh mặt vội vàng xin lỗi.

Hắn trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến chị ta ngỡ ngàng mà khóc không thành tiếng:

-" À mà, em ấy là người yêu tôi, nên mong chị đừng nhìn em ấy với ánh mắt thèm khát như thế " giọng nói còn tỏ vẻ khinh bỉ, chị ta vì quê quá mà hoá giận không nói thành lời.

Hắn thì lại vô cùng đắc ý, tự mãn vì có thể cho chị ta biết mình và tiểu Lâm là người yêu.

---------!!!-----------!!!---------

Hắn và cậu về đến nhà, cậu liền xắn tay vào nấu bữa tối, nửa tiếng sau dọn lên một bàn đầy thức ăn.

Hắn thì muốn giúp nhưng cậu không cho lên chỉ có thể ngồi mà nhìn cậu thôi.

Trong bữa, hắn còn lôi mấy lon bia ra rồi rủ cậu uống chung. Cậu một mực từ chối, nhưng vẫn không thể được nên giờ đây đang lảm nhảm với hắn.

Còn hắn vì tính chất công việc nên tửu lượng rất tốt, không khiến hắn say được.

Đang nói thì cậu lôi ra chuyện ở đâu rồi hỏi:

-" Anh có yêu ai không? Còn em thì chưa, vì... " rồi còn cười cười.

Hắn lợi dụng điều này mà nói:

-" Người anh yêu rất lạnh lùng, em ấy là người khiến anh phải hạ mình mà theo đuổi, anh biết em ấy rất yếu đuối nhưng lại luôn tỏ ra mạnh mẽ, em ấy làm anh có cảm giác muốn che chở, muốn yêu thương đến suốt đời".

Cậu nghe xong cũng chỉ ừm ừm.

Hắn thuận tiện hỏi cậu một câu:

-" Em muốn biết người ấy là ai không?" còn mang nụ cười thần bí.

-" Là ai vậy, là ai mà hạnh phúc vậy" cậu cũng tò mò, say nên cậu chẳng biết gì mà cứ nói nhảm.

Hắn nói:

-" Chính là người ngồi trước mặt đây, là em đó. Ngốc vừa thôi "

Cậu cũng chỉ ừ ừ, rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau không biết gì nữa.

Mấy ngày sau cậu có hỏi nhưng hắn cũng không trả lời. Hắn còn trêu cậu khi say thật là dễ thương, rắc rối suốt cả buổi

Cậu thì càng ngại, vì từ trước tới giờ chưa bao giờ say nên không biết trông mình thế nào. Thật mất mặt a

## 13. Chương 12: Kẻ Cắp Trái Tim

Cậu yêu anh rồi, cậu đã phải lòng anh rồi, cậu nên làm gì.

Mạc Lâm - cậu đã phải lòng hắn - Vu Hán tên chủ tịch tập đoàn SS nổi tiếng, một con người ôn nhu.

6 tháng trôi qua, thời gian này cậu được nghỉ hè, suốt ngày ở nhà, còn hắn thì bận không có thời gian ăn cơm.

Thân là chủ tịch công ty nên hắn cần lo rất nhiều việc.

Nhớ lại 3 tháng trước, khi cậu biết hắn là chủ tịch của tập đoàn SS chứ không phải là nhân viên như lời hắn nói làm cậu giận dỗi hắn, hắn đã phải dỗ dành cậu và còn hứa sẽ không bao giờ dối cậu dù chỉ là việc nhỏ nhất.

Từ đó cậu cũng tin tưởng hắn hơn.

-------:::::::::::::-------:::::::::::::::-----

Ting ting ting

Chuông cửa vang, cậu ra mở cửa:

-" Anh về rồi " hắn mừng rỡ ôm cậu vào lòng.

Cậu bất ngờ suýt ngã ngửa ra sàn nhà.

Nhưng sao trông hôm nay lại vui vẻ vậy. Cậu cũng cười theo.

Hắn vui vẻ thông báo với cậu:

-" Mẹ em đã gọi cho anh, tuần sau bà ấy sẽ về đây, hôm đó mình sẽ ra sân bay đón "

Cậu như chú cún được cho ăn liền vui mừng mà ôm chầm hắn, lòng không nghĩ được gì và

Rầm

Cậu té đè lên hắn.

Hai người nhìn nhau, hắn như đang bị thôi thúc, thân thể nóng rực.

Còn cậu thì nhìn chằm chằm vội muốn đứng dậy nhưng bị kéo lại.

Hắn rất muốn, thực sự hắn không thể nhịn được nữa. Hắn qủa thực như con sói đang đói khát trước miếng mồi ngon.

Hắn kéo cậu xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, trao nhau những cái hôn ngọt ngào, hắn thuận tiện sờ mó cậu, khiến cậu bị kích thích không ngừng rên rỉ những thanh âm quyến rũ.

Hắn càng bị dụ dỗ hơn, tham lam cởi hết quần áo cậu ra, thân thể trắng cùng thân hình nhỏ nhắn khiến cậu như thêm quyến rũ hơn. Cậu ngại ngùngmà quay mặt đi.

Hắn hôn lên từng nơi trên thân thể cậu, thưởng thức miếng mồi ngon.

Hắn cởi quần ra, thứ ấy đã cương cứng từ lâu.

Hắn từ từ đưa tiến vào bông cúc nhỏ nhắn của cậu, tiến sâu vào.

Cậu cảm nhận được cái đau đớn ấy, cậu cảm nhận được cái thứ nóng bỏng ấy đang ở trong cơ thể mình.

Cậu lại rên rỉ trong đau đớn lẫn khoái lạc.

Cậu trao cho hắn cái quý giá của mình ngay tại trong nhà hắn, ngay tại dưới sàn nhà trong thời tiết hè nóng bức.

Hắn ôn nhu chứ không thô bạo

Hắn yêu cậu chứ không lợi dụng

Hắn dành tất cả cho cậu chứ không ích kỷ

Hắn yêu thương cậu hơn mọi thứ

Hơi thở hai người như hoà làm một. Giờ đây cậu là của hắn và hắn là của cậu.

Nhẹ nhàng, ôn nhu mà đối với cậu.

--------: -------------:-------------

Xong việc, cậu mệt mỏi rã rời nằm trong vòng tay hắn.

Hắn ôm cậu vào lòng rồi bế cậu vào phòng tắm.

Hai người nằm trong bồn tắm, cậu mệt mỏi thiếp đi.

Hắn tắm gội, tẩy rửa sạch sẽ cho mình và cậu, rồi cuốn chăn bế cậu vào giường.

Cậu ngoan ngoãn ngủ, còn hắn thì chăm chú nhìn cậu ngủ. Nhìn cậu ngủ thật yên bình làm sao. Tựa như mọi vướng bận đều không là gì khi ở cạnh cậu.

Cứ thế rồi ôm cậu ngủ lúc nào không hay.

---------❤❤❤❤❤❤❤----------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu rất đau ở phần thắt lưng, còn hắn thì tỉnh dậy từ khi nào và đang nhìn cậu mỉm cười.

Cậu vì nhớ lại ngày hôm qua nên đỏ mặt chui vào trong chăn.

Hắn nhìn thấy vậy liền bật cười trêu ghẹo cậu

Con người này thật dễ thương a

Hắn liền ôm lấy cậu rồi nói:

-" Em có đau không? Tôi xin lỗi, vì hôm qua tôi không thể kiềm chế được mình " hắn giả vờ tỏ ra tội lỗi nhưng bên trong lại muốn nữa.

Cậu vẫn ở trong chăn và im lặng

-" Tôi xin lỗi, em tha lỗi cho tôi nhé, im lặng là đồng ý?

Vẫn không có động tĩnh.

Hắn nói tiếp:

-" Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, tôi sẽ để em trong tim mình suốt đời, tôi sẽ.......

Hắn thấy cậu vẫn im lặng nên đành mở chăn ra coi.

Cậu đỏ mặt ấp úng nói:

-" Em lỡ yêu anh mất rồi, nên em sẽ để anh chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em "

Hắn vui mừng ôm cậu vào lòng, cuối cùng thì cậu ấy đã ngả vào lòng mình.

Tuần sau cậu và hắn đã nói hết với mẹ cậu, mẹ cậu cũng đã đồng ý.

Hai người họ đã ràng buộc mình bằng một đám cưới hạnh phúc.

Đôi khi tình yêu chỉ bắt đầu bằng sự lạnh nhạt nhưng nó sẽ kết thúc bằng hạnh phúc.

Tình yêu 1 năm 69 ngày

Tình yêu đủ lớn để thích hợp dành cho nhau trọn đời.

❤❤❤❤HAPPY ENDING❤❤❤❤

HOÀN

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/on-nhu-ma-doi-voi-em*